## எண்றில்பல்குணக்க்தன்

## 

 பகவானுக்கும் சேதளாதேதனாங்களூக்கும் உள்ள அப்ருத்்ஸம்பந்தம் (தனித்து இருக்க ழுடியாா शரு தொடா்பு) என்பதே. சரீரத்தின் ஸ்வபாவங்கள், உத்பத்தி - விநாசங்கள்,
 அறிந்துு கொண்டு பிறவற்றையும் அறிந்து கொள்வதாகிற ஸ்வயம் ப்ரகாசமான துர்மபூது ஜ்ஞானத்தோடு கnடி அயுஸ்வரூபமாயிருப்பது. ஆத்மா (ஜீவன்) மூலமாக சரீரத்திற்குள்

 வொஜ்டு ஸ்ருஷ்டியைச் செய்து எல்லாவற்மறயும் நியயிி்துக்்் கொண்கு) (அபர்யவயான வ்ருத்தி

 அஹவகள் எப்படிப்பட்டமவ எब்று நிரூபயம் செய்வதுு அவனியமாகிறதது. அத்ற்காக ஏற்பட்டதே உபயலிங்காதிகரணம். உபயலிங்கம் என்றால் இர்டை அடையாாாங்களுட்் கூடியுுு என்று Qபாருள். லிங்கத்வயம் என்னாமல் உபயலிங்கம் என்று சொய்வதிக் உட்பொருள், இந்த
 குணங்களோ(ு) கூடியிருப்பது) சேர்த்தே சொல்லப்படவேண்டியவை. ஒரு விஷயத்ணத ๒ந்தேஹமறத் தொிவிக்க வேண்டுமானாம் அள்வய - வ்யதிரேக (உடங்பாடு - எகிா்மறை) ழுறையில் தெரிவிப்பதே मிறந்தது. 'அவब் நல்லவब்' என்று சொல்வநைவிட 'அவன் கெட்டவळல்ல; நநல்லவன்' என்று சொல்வது கெட்டதब்மை இல்லாமைமையும் நமல்லதன்மை மட்டுமே உள்ள படியயயுும் காட்டும்.

ஜீவனுக்குள் ப்ரவேசித்த ப்ரம்மமானது ஜீவளது தோஷஷ்களளைக் கொள்ளாதா? Qொள்ளுமென்றால் ப்ரவ்மம் அடையத்தக்கதல்ல. டொள்ளாஇென்றால் ஜீவனுக்குள் ப்ரவேசிப்பதால் ப்ரஹ்மத்கிற்கு என்ன பிரயோஜனம் என்ற கேள்வி எழும். சுருதிகளும் ்்ம்ருதிகளும் மற்ற ப்ரமாணா்களும் ப்ரம்மமானது தோஷிங்களாண் ஸ்பர்சிக்கப்படாமமும் அ๓ைத்து கல்யாண குணा்்க๓ையும் கொண்டதென்று தெரிவிக்கின்றன. இப்படிப்பட்ட ந்்மைமே 'உபயலிங்கம்' என்று சொல்லப்படுகிறதுு. (அத்வைத ஸம்ப்ரதாயத்தில் கிர்விகல்பத्र்வம் இன்ஐவென்று வர்ணிக்க முடியாதது, ஸவிகல்பத்வம் (வர்ணிக்க முடிவது) ஆகியமஹயே உபயஇிங்கம் என்று கொள்ளப்பட்டுள்ளது). ஜீவனுக்குள் அந்தர்யாமியாயபிருக்கும் பரமாத்மா உபயலிங்கமாயிருந்தாலும் அந்தர்யாமியாயிிருப்பதால் ப்ரஹ்மத்துக்கு என்ன
 कிஷ்ட்்..." Gurக்ற பங்க்திகள் ஒவ்வொன்றும்' '๓ த ஆத்மாந்த்்யாம்யம்ருத: என்று


கொண்டு எவ்லாவற்றையும் த்னனி்சையாக நியமம்ப்பால்，அந்தர்யாமியாயிருப்பது ப்ரயோஜோமற்றது என்கிற வாதம் தள்ளவேண்டியதாகும்．ஜீவன் கர்மவச்யனாயிருப்பதாலும் அதற்கேற்ப பரம புருஷனது ஸங்கம்பம் காரஐயமாக ஸౌக－துக்கங்களை அநுபவிப்பதாலும்， ஸூகம்．துக்கம் ஆகிய®ை காலத்தையும் அநுபவிப்பவர்களையும் பொறுத்து ஸౌகமே துக்கமாகவும்，துக்கமே ஸுகமாகவும் உணரப்படுவதால்（ஸுகம்－துக்கம் நியதமாயி்ருப்பதிஇ்மை）ஜீவனுக்கு அந்தர்யாமியான பரமாத்மாவுக்கு ஸூக－துக்கங்களாய் பாதிப்பு இம்லை．அசித்வஸ்துக்கள்கூL ஸ்வபாவமடியாக புரு＠ாா்க்த ரூபமாக இருக்க முடியாது． ஆமையிォாண் ஜீவனுக்கு கர்மாநுகுணமாக அந்தந்த வஸ்து ஸம்பந்தம்，புரூஷார்த்தம் （ப்ரயோஜூமாயிருப்பது）ஆக வழியுண்டு．ஆனாம் யாருக்கும் கீழ்ப்படாத（ஸ்வாதீனமான） பரப்ரக்்மத்திற்கு சிதசித்ஸம்பந்தங்களினால் பாதிப்பு இல்லாதது மட்டுமில்ळை；பவ்வேறு வகைகளில் நியமிப்பதாகிற லீலாரஸம் மட்குமே ஏற்பகுகிறது．இந்த வாதம் எவ்வாறு பொருத்தமானது என்பぁைக் கீழே குறிப்பிடும் முண்டகோபதிهி் பங்க்தி தெரிவிக்கிறது．


இரண்டு பறவைகள் ஸமானமான（அபஹதபாப்மத்லாத）குணாங்கள் கொண்டதாகவும் எப்பொழுதும் இணைந்துள்ளவையாயும் ஓரே மரத்தில் ய๙ிக்கின்றன．அவைகளில் ஒன்று பிப்பமம்（அक்கிபபபழம்）என்கிற இனிய பழத்றத உ ண்கிறது．பற்றதோ அமை உண்ணாமலேயே மகிழ்த்சியுடன் இருக்கிறது என்பது மேற்சொன்ன மந்த்ரத்திள் Cuாருள்．（இந்த மந்த்ரம் ச்வேதிர்வ தரோேபநிஷத்திலும் உள்ளது）．இது ஒரு உருவகம்．அழியும் নfரரத்ळை மரமாகவும் பழத்தை உண்ணும் பறவையை ஜீவாத்மாவாகவும்，உண்ணாது இருந்தும் மகிழ்ச்சியுடஜிருக்கும் பறவைணை பரமாத்மாவாகவும் உருவகப்படுத்தப்பட்டுள்eதத．உ ண்பது என்பது கா்மவயப்பட்டு அநுபவிப்பது．இந்த மந்த்ரத்திலிருந்து தொியும் உய்ாை என்னவென்றால் பரமாத்மா கா்மவ\＆ப்படாமல் குணபூர்ஜமாாுுள்ளது என்பதாகும்．

இந்த உருவகத்தால் ப்ரம்றமத்திற்கு உபயலிங்கத்வம் ஸித்தியாது：ஏஇென்றால் அந்த உருவகத்தில் ப்ரஹ்மாத்மக ஜீவாநுப்ரவேசம் தெெிசிக்கப்படவில்லை என்பது பூர்வபக்qம்． ＇அநேந ஜீவேந ஆத்மநா அநுப்ரவிச்ய நாம ரூபே வ்யாகரவாணி＇எங்கிற சுருதி வாக்யத்தின் மூலம் ப்ரவ்மத்திற்கு நாம（பெயா்）．ருப（உருவம்）அடையாளாங்களும் அப்படிப்பட்ட நிळையில் தேவன்，மநுஷ்யன் போன்ற ருபங்களூம் அவைகளுக்குண்டான பெயா்களும் தவிா்க்கப்படமுடியாததால் ப்ரம்மமத்கிற்கும் கர்மவச்யத்வம் உண்டு என்பது ஆூேேேqபம்．இதற்குப் பதில் என்னவென்றால் தேவமநுஷ்யாதி ரூபங்களூக்குள் ப்ரவேசித்து அவ்வோ ரூபங்களூடன் சூடியிருந்தாலும் கூட ப்ரஹ்மமானது ரூபமற்றதற்குச் சமம்தான்．ஆமையால் ஜீவனைப் போல கர்மவச்யத்வம் இருக்க வழியில்மை．ஜீவன் மூலமாக チரீणத்றை திர்வஹிப்பळை மட்டுமே கொண்டு அઘைத்து வஸ்துக்களிலும் இருந்துு வருகிறது，நாம－ருபங்களைத் தாங்கிக் கொண்டு மட்டுமே உள்ளது．அவைகளுக்கும் ப்ரஹ்மத்துக்கும் தொடர்பு கிணையாது．மேலும் ஜீவனுக்குக் கர்மத்தினடியாக ஏற்பட்ட ஸౌகதுக்கங்கள் காரணமாக அவைகளுக்கேற்ப சரீர ஸம்பந்தம்



















 எฮ்ற தொிலிக்கிறதுு.

பற்பல இடங்களில் காணப்பகும் ப்ரஜ்மத்திற்கு தோஷிம் ஜட்டாது என்பணத தண்கணீாிலும் கண்ணாடியிலும் தொியும் பிரதிபிம்பத்தினால் பிம்பத்திற்கு தோஷிம் ஏற்படாது என்பணை "ஆகாசம் ஏகம் ஹி யதா கடாकி ப்ருதக்பவேத் । ததका ஆத்மை கோ அளேகஸ்தோ ஜமாதா ரேஷ்ஷிவாம்சுமாங் 11 ஏக ஏவஹி பூதாक்ம்மா பூதே பூதே வ்யவ ஸ்தித:1 ஏகதா பஹழதா ๓ைவ த்ருப்யயதே ஜலசந்த்ரவத்| எब்று சாஸ்ழிரஙங்களிலிருந்து அறியப்படுகிறபடியால் ப்ரக்றமமும் ஜகத்कில் ப்ரதிபிம்பமாயுள்ளது என்று ஏற்று்் கொள்ளலாம் என்ற வாதம் மேலே நிராாகாிக்கப்படுகிறது. சொவ்லப்பட்ட த்ருஷ்டாந்தம் சிிியல்ல. ஜலம், மற்றும் கண்யாாடியிி் தெரியும் பிரதிபிம்பம் உண்மையானதல்囚. அது ஒரு மாயக் தோாற்றமே. ஆனாம் ப்ரஹ்மமானது ப்ருதிலீ, ஜலம், ஆத்மா ஆகியஹவகளில் உண்மையாகவே இருப்பதாக ‘ய: ப்ருதிவ்யாய் कிஷ்ட், யோ(அ)ப்ஸூதிஷ்டன், ய ஆத்மநி திஷ்டன் என்று சருதிகள் பேசுகின்ற๗. இந்த மாதிிி ஜญத்திலோ கண்ணாடியிலோ पெரியும் பிரதிபிம்பங்கள் உண்மைமிி் அவ்வாறிருக்கவில்ஹை.
 ஆகாశமும் குட்திளாலோ, கண்ாாாியாலோ எந்த தோஷத்ணதயும் அடையவில்மை. அதேபோब்று ப்ருதிவ் போன்றமைகளிஇ் இருக்கும் பாமாத்மாவும் அந்த சேதனாதேதனங்ககளின் பெருத்தம் கிறுத்தம் ஆகிய மாறுபாடுகளின்றியிருந்து தோஷஙங்களூக்கு அப்பாற்பட்டதாகவும்

கல்யாண குணா்களூடன் கூடியுமே இருக்கும். தண்ணீர, கண்ணாட போன்றறைகளுக்குள் உண்மையிலேயே இருக்காத ぃூர்யனுக்கு தோஷ ஸம்பந்தம் இல்லை. ப்ருதிவீ போன்றவைகளில் இருக்கும் பரமாத்மா தோஷங்களுக்கு எதிர்த்தட்டானபடியாறும் தோஷங்களூக்குக் காரணுமாக எதுவும் இல்லையாதலாறும், அகற்கு அஜ்ஞானம் போன்ற தோஷம் எண்ற பேச்ச்க்கே இடமில்லை, அகன் கல்யாண குணபூர்க்திக்கும் குறறயில்லை. உண்மையிிேேயே தண்ஷீ ருக்குள் पிரதிபலிக்கும் அதிலில்லாத ஸூர்யறுக்கும் உண்மையியேயே ப்ருதிவீ போன்றவைகளில் ப்ரவேசித்திருக்கும் ப்ரஹ்மத்திற்கும் ஒற்றுமையைக் கூறி வேற்றுமைமைக் தொிவிிப்பத எப்படி ஒப்புக்கொள்ள முடியும் என்றால் த்ருஷ்டாந்தத்திற்கு பொருள் கொள்ளும் பொழுது சொல்லவந்த விஷயத்தெ - அதாவது தாத்பர்யத்மை்ப் புரிந்து கொள்ள வேண்டும். 'சிங்கம் போன்ற மாணவன்' என்று சொன்னால் मிங்கத்தின் காம்பீர்யம், வேகம், சுற்றியுள்ளவற்றை தாமதமின்றி அறிந்து கொள்ளும் சாமர்க்தியம் ஆகியவைகமை மட்டுமே எடுத்துக் கொள்ள வேண்டும்.

த்வே வாவ ப்ரஹ்மமோ ரூபே மூர்த்தம் ச அமூர்த்தம் ச என்று ஸ்தூロமாயும் ஸசித்டமமாயுமுள்ள ப்ரபஞ்சம் ப்ர்மத்கின் ரூபம் என்று சொல்லிவிட்டு (மூர்த்கம் என்றால் சரீரத்துடன் கூடய ப்ரஸ்மா தொடக்கமான ஸகம ஜீவராசிகளையும், அமூர்த்கம் என்றான் சரீரமற்ற முக்தர்களையும் குறிக்கும்), பின்பு ப்ரவ்மத்துக்கு ஒரு வடிவத்தை (ஆகாரத்தத) யும் சொம்லிவிட்டு 'அதாத ஆதேசோ நேதி, நேதி ந ஹயேேதஸ்மாதிதி நாந்யத்பரமஸ்தி' என்ற எல்๖ாமே ப்ரஹ்மக்திற்கு ப்ரகாரம் (வசேஷயைம்) என்று தொிவித்தபி் அத்தøையும் மறுத்துமிட்டு எல்லா விசேஷங்களுக்கும் இருப்பிடம் 'ஸத்' என்று குறிப்பிடப்பகுகிற ப்ரவ்மமே
 சுருதி தெெெிிிக்கிறபடியால் ப்ரவ்மத்துக்கு உபயலிங்கத்வம் எவ்வாறு ஏற்படும் என்பது கேள்வி.

இநற்கு ஸமாதானம் - மேற்சொன்ன வாதங்கள் சியில்லை. மற்ற எந்த ப்ரமாணா்களாலும் அறியப்பட முடியாக ப்ரஹ்மத்தை விசேஷணா்களுட்் வர்யித்துவிட்டு அவைகளை மறுப்பது பைத்தியம் பிடித்தவனது செயணாகும். ப்ரவ்மமானது இப்படிப்பட்ட தன்மையது என்று அளவிடுவணதயே 'நேதி, நேதி' என்று சுருதி மறுக்கிறது.' 'அकாத ஆதேசோ தேதி நேதி நஹ்யேதள் மாதிதி ந அந்யத்பரமஸ்தி, அத நாமதேயம் ஸத்யஸ்ய ஈத்யமிதி ப்ாணாவை ஸத்யம், தேேுஷி மேஷ ஸத்யம் எब்ற சரருதியாேது ப்ரவ்ம்த்ஞைக் காட்டிலும் குணத்தானும் ஸ்வரூபத்தாலும் உயா்ந்த மற்னொக்று கிடையாது; ஸத்யங்களூக்கெல்லாம் ஸத்யமானது ப்ரற்மமம். ப்ராண சப்தத்தால் கதிப்பிடப்படுகிற ஜீவர்களூம் ஸத்யம். ஜீவா்களுக்கு கா்மாநுகுணமாக ஜ்ஞானம் பெருத்தல், சிறுத்தல் உண்டாஎானும் எந்क்் தோஷறும் இல்லாத பரமபுருஷனுக்கு आப்பிிப்பட்ட
 முழுதையும் பாா்க்கும்பொழுது ப்ரவ்மம்ாேது இப்பாப்பட்டது எக்று அளவிடுவைை

'ந சகெசுஷா க்ருஹ்றயதே நாபி வாசா' போன்ற சுருதிகளின் அடிப்படையில் பார்த்தால் ப்ரம்மமம், வேறு எந்த பரமாணாங்களாலும் அறியப்படமுடியாகது. பக்தி ருபாங்க ஜ்ஞாளமாகிற

 ததள்து தம்் பச்யதி நிஷிகமம் த்யாயமாா：போன்ற சுருதிவாக்யங்களூம் மற்றும் பகவத்கீறை
 சுப்ரீதிதியளிப்பதாகத் Qெரிலிக்கின்றன．அப்படிப்பட்ட நிதித்யாஸைத்திற்குத்தான் மூர்த்தம்－ அलூர்த்தம் ஆகிய தன்மமமைக் கொண்ட ப்ரவ்மத்ணத சருுதி－ஸ்ம்ருதிகள் வா்ணித்துள்ளள． மேற்சொஜ்ன இரு தன்மமகளூமே விசேஷாணங்களுட்் சூடிய ப்ரஹ்மத்றத ப்ரதிபாதிக்கின்றø． ஆகவே எண்ணிலடங்கா மங்கள குணங்கணைக் கொண்டதுதாண்்ப்ரஹ்மம்．அதுவே
 தெெிரிவிக்கப்பட்ட ப்ரஹ்மத்தின் மேண்மையuக் காட்டும் ஜகத்தும் ப்ரஹ்மத்தின் ரூபம்தான்．
 అாகூqாத்காரம் பெற்றுள்ளனா்．ஆகவே ப்ரஹ்மத்தின் உபய2ிங்கத்வத்திற்கு எந்தக் குறறயும் वொம்ல வழியில்மை．

ப்ரக்மமாள ப்மீமந்நாராயணனுக்கு எத்தணையோ பெருமமகள் Fருதிகளில் あூறப்பட்டிருப்பினும் அபஹதபாப்மத்வம்（குமையொன்றுமிய்யாமை）அல்இது அகிய ஹேயப்ரத்யனீகத்வம்（அனைத்து த्वாஷிங்களூக்கும் எதின்த்தட்டாயிருக்ळக），கல்யாண குணாத்மகத்வம்（அ円ைத்து மங்கள குஐங்களுட்் கூடியிருப்பது）ஆகிய இரண்டும்தான்
 கிமர்சிக்கப்பட்ட உபயலிங்காதி கரணம்＇ப்ரஹ்ம అஉத்ரங்களுக்குள் தவி ஏற்றம் கொண்டதாாகிறது．

 நாராயணனுமைய உபயலிங்கத்வத்றதப் பறைதாற்றித் தொடங்குகின்றன．எம்பெருமாளாரது

 மர்மமா円 அா்த்தங்க்ளை எம்லாம் விளக்குகிறது．



என்பதுதான் அந்த म்லோகம்．இந்தக் கட்டிமரக்கூ மிகவும் உபயோகமான பகுதிறய மாத்திரம் எடுத்துக் வொள்வோம்．நிா்மல－அநந்த－கல்யாண திதயே என்பதுதான் அப்பகுதி．நி்ாமலமாயும் அநந்தமாயும் கல்யாண மிதிபுமாயும் இருப்பவனும் அந்தர்யாமி நிமை வமை வ்யாபித்து ஸா்வ சேஷியாயுமுள்ள விஷ்ணுவை－த்யாோம்－அர்க்சனம்－ப்ரணாமம் ஆमியவை மூமமாक 2 பா円ிப்பே๗ாக எब்பது அப்பகுகியின் பொருள்．＇தி்ா்மல＇சப்தத்தின் பொருள் ஹேய（கெட்ட）


 இருங்கிறதது எシ்ற கேள்விக்கு விடையளிக்கிறது அடித்து வருகிற＇அநந்த＇என்ற சொல்．இங்கு எடுத்துள்ள்＇मிர்மம＇சப்தம் குறுயிய அளவுள்ள（பாி்்சிள்ஜமாஜ）வள்துமை வா்ணிக்கமில்ळை． அளவற்ற தன்மையைக்（அபாி்்சின்னமான）காட்டும்்＇அநந்ந＇சப்தத்தால் குறிப்பிடப்படுகிற

 நிரவத்யம்（கர்மபந்தமில்லாமை）நிரஞ்ஜனம்（கர்மபலம் இல்லாமை），அபஇதுபாப்மா （குற்றங்களால் அணுகப்படாமை），ஸமஸ்த ஹேயரஹிதம் விஷ்ண்வாக்யம் பரமம் பதம் என்று
 எல்லோராறுுு்் விரும்பப்படுிிற ஆநந்தத்கதக் காட்டுகிறது．நற்குணங்கள் அணைத்ணதயுமே ＇கல்யாணண＇சப்தத்தால் குறிப்பிடலாம் அப்பொழுது＇திா்மல＇என்ற சொ்் தேமையிி்மையோ
 Qொல்லுதல்）அடப்படையிலும் வ்யதிதேே－அந்வய（எதிர்மறை－உடன்பாடு）முறறயிலும்
 சொண்வதில் ஸ்வாரஸ்யம் 2ண்டு．இப்படி நூரலி்் தொடக்கத்திலேயே அøைத்து मிதசித் வஸ்துக்களுக்கெய்லாம் சேஷியாயுும்，சேஷ சப்தத்தாஷ் ஸூிிப்பிக்கப்படுகிற பிராட்டி， ஆதிசேஷன்，அநந்த கருடாதிகள் ■ஹிதமாயும் வைகுண்டத்திற்கு அதிபதியாகவும் 2பய囚ிங்கத்தேோடு சூடியவனாகவும் ஸர்வாந்தர்யாமிியாயும் இருக்கிற பரப்ரவ்மமாஜ ப்ரீமந் நநாராயயணணைக் குறித்து அமைந்த மங்கள ச்லோகம் மிகுந்த அா்த்தபுஷ்டிடுபுடன் கூடியுள்ளது．

இப்படிப்பட்ட விசேஷார்த்தங்களை எல்லாம் அநாயாஸமாக பாமர்களும் புாிந்து கொள்ளும் விதத்தில் மதுரமாக உபங்யஸிக்க வஹ்லவா் இப்பொழுது ததாப்தி மஹேカாத்ஸவம் கண்ரடருளுகிற கீா்த்தி மூர்க்தியான ந்யாய வேதாந்த வித்வாண் ப்ீ．உ．வே．காரப்பங்கா®ு வேங்கடாசார்ய ஸ்வாமி．๒தாசார்யன் மூமமாகப் பெற்ற ஜ்ஞாஜம்（சிஜ శスq），சொல்லிக் கொகுக்கும் திறமை（ஸங்க்ராந்தி）ஆகிய இரண்டிலொன்றுதான் பெரும்பாணானவர்களிடத்தில் காæப்படிம்．மஹாாகவி காளிதாஸன் கூறுவது எब்øவென்றாற்，எவரிடத்தில் மேற்சொன்ள இரண்டும் கூட்க்காயயப் பெறுகின்றதோ அவரே தமலயாய ஆசிிியா் என்பது，இது நமது ஸ்வாமிக்கு மிகவும் Quாருந்தும்．அண்ாாாமமைப் பல்கமைக்கழகத்தில் கிறிது காணம் வேதாந்தம் பேராசிரியர்கபப் பணியாற்றியுள்ளா இவரது உ பந்யாணங்கள் பாடம் கற்றுக் கொடுக்கும் முறறயிய் அமைந்து கேட்பவருக்கு நம்ய இெ्रளிமை ஏற்பு்துபவை．இவருமைய உபந்யாஈங்களும்


 எம்பெருமான் ஜனிப்பித்த வ்யக்தி விசேஷி்ஙகளிம் ஒருவா் இவா் என்பததத் தெளிவாக்கும்．
 நம் ஸ்வாமிக்கு மிகமிகப் பொருத்துமானது．





எ氏ிமைக்கும் இஜிமைக்கும் அடக்கத்துட்் கூடிய பாண்டித்யத்கிி்றுும் நடமாடும் ஒரு
 கேட்டதுடன் அவரது அபிமாஜத்றதயும் பெற்றவண் அடியேன். சுமார் ஏழு வயதில்
 கேட்கும் பாக்யம் பெற்றேன். பின்பு சென்ணையபி்் ஒண்றாவது வகுப்|ில் படிக்கும் पொழுது
 ஆநுமானிகாதிகரணா் வரை) காலதேனப முறறயி்் பாடம் கேட்டு பயன் பெற்றேன். துர்க்க ஸங்க்ரறமம், வேதாா்த்த ஸங்க்ரவமம் ஆகியவற்றை பாடம் கேட்ட காヤத்தில் முதல் நாள்
 பாடம் |நடத்தமாட்டார், அவ்வளவு கண்ாடிப்பானவா்,

பட்டர், நம்பிள்ணள, லோகாசார்யர் போฝ்ற நம் பூர்வாசார்யர்கள் எப்படி
 பெற்றிலோம். ஆனாலும் நம் ஸ்வாமியை ஸேவித்து அவருடன் பழகியவர்களுக்கு நம் பூர்வாசார்யர்கள் இப்படித்தான் இருந்திருப்பார்கள் என்று உாகிக்க முடியும். ய்ரீமன் மணவாளா மாகுமிகள் திருவாக்கினா்் பெருமை பெற்று காடு - கரை (காரப்பங்காடு) - வடகணர) நம் ஸ்வாமியின் அவதாரத்कின் காடு அதாவது காரப்பங்காடு மறுபடியும் பெருமை பெற்றது. நநம்
 வாய்ப்புக் கிஜைத்தது அடியேன் செய்த பெரும் பாக்கியம்.

