గోరావరి పుష్కరాలు - 1991

## రాజమం డి చరిత


( $\omega$ んuéd
కమీషనర్ సమాచార, పిర సంబంధ శా, ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం, హైదరాబాదు

```
ఫొటోలు : ఎం. బాబులు
```

ముఖచీతం:
ఆదికవి నన్నయ (చితం : శ్లా వీ(రాజు)
రెండవ కవరు :
బావివద్ద - దామెర్ల రామారావు వర్ణచితం
మూడవ కవరు:
సీమంతం - రామ్లెల్ల రామారావు వర్ణచ్ణి(తం
నాల్గవ కవరు:
ฤవళేశ్వరం కాఉన్ బ్యారేజ్

వెల : రూ. 2.00

గోదావరి పుష్కర (పచురణ

1. రాజమహేంగ్రిలో చారితక ప్రదేశాలు 1

- యాయని (8రామనరసెందారావు
2 రాజమహేందవరంలో స్వాతంత్య సమరయోధులు 6

3. రాజమహేంద్రిలో (గంధాలయోద్యమం 27 - సన్నిధానం నరసెంహశర్మ
4. కందుకూరి విరేశలింగంగారి సంస్థలు ..... 35

- వె.ఎస్, నరసెంహోరావు

5. గోదావరి గట్టుమీద వెలుతురు పెట్టలు ..... 39

- సతీమ్ చందర్

6. తొలినాటకంతో తెలుగునాటక వికాసం ..... 46

- పతివాడ నూర్యనారాయణ

7. అమరధా山ంలా శోభిల్లే రాజమహేం(ి ..... 59

- పురాణవండ (్రీనివాస్

8. ఆంధధదేశంలో తొలి పురమందిరం ..... 74

- శీ పోతుల వీరభ్రరావు

9. నాట్య విన్యాసాల నది గోదావరి ..... 78

- సప్పా దుర్గా(పసార్

10. దామెర్ల ఆర్టు గేలరీ ..... 92

- బేక మృత్యుంజయ ర్రు

11. కవలకు పుట్టెనిల్లు రాణ్మ హేంద్రవరం ..... 101

- ప. కృష్ణయ్య


## చెత్రగంచం\&!

జీఎతం జీవనది. జివనదిలా నిండుగా గంఘరంగా, గల గలా చైతన్యంతో.. కదలాలి కదిలించాలి.

జనజీవనంలో ఉగాదిలా
జీవనదికో పుష్కరం1
ఉగాది నవ వసంతానికి నాంది అయినట్టే,
పుష్యరం-
నదీ $ర ం ల ో ~ జ న జ ీ వ న ~ స ం స ్ క ృ త ి ~ చ ె ౖ ~ త న ్ య ా న ి క ి ~ వ ు న ర ు జ ్ జ ీ వ న ం ~$
గంగా, భాగీరధీ తదాదిగా పుణ్శగౌతమి వరకు జివనదులన్ని, ఎఫిన్న భాషా సంస్కృతుల్ని, ఎవధమతానుయాయుట్ని భావ సమైక్ఠ లతలతో పెనవేసి, "ధిన్నత్వంలో ఏకత్రాన్ని" సంతరిస్తున్నాయి.
"నదీనాం సాగరోగతి" అన్నట్లు ఇన్ని భాషా సంస్కృత సంర్రదాయాలు జాతియతకు అంకితమౌతున్నాయి.

వేణువులా, వెన్నెలలా,అలలమధ్ర అరుణోదయంలా, తెలి మబ్బులలో తమ్మెరలా, అచ్పంగా గోదావరి కోటి జీవాలకు అమ్మ లాటటిది

గోదావరి మా తల్లి - తెనుగు కాా సాహాతి కలృవల్లి
ఆ ఒద్దున ఆదికావ్యం అవతరించింది.
ఆదికప నన్నయగంటం ఆనాటినుంచి ఈనాటివరకు తెనుగు సాహితి పూదేటలో శతాది కలకూజితాలకు ఉతాన్నిచ్సింది

అఎివ బాపిరాజు కథాధినివేశం, కలంబలం
మునిమాణిక్యం హాస్మకధాఫినివేశం
చిలకమర్తి, పానుగంటి, మొక్కపాటి కధాకధనం
సాహిత్ృంలో అచలం చలం
నవరసాలాలికిన కృష్ణశ్రస్రిగథం
తిరుపతి వేంకట కవుల నిత్రచైతన్య సాహాతికదనం
 దొడ్దవారిని \పస్తావంచుకోలేదే అని మనసు మూగవేతుంది

తరతరాల సాం్రపదాయ దాస్యాంధకారాన్ని ఛేదించిన తరం మనది అంటూ వ్యవస్థలో రుగ్నతల్ని రూపుమాపేందుకు వకజాయుధంలా ఉద్యమిచిన నవయుగ వ్రతాథకుడు కందుకూరి ఏరేశలింగం బాల్యవిాాాల్ని నిరసించి, ఎతంతూద్కాహాలకు, 1స్తీ ఎద్శకు తలువులు తెరిచాడు అఎనితి, \%చగగండితనం, దురన్యాయం పరేశలింగం పేరు చెబితే ఉలిక్కిపడ్దాయి

పూసగుచ్చి చెప్పాలంటే గోదావరి తిరానికి సముఁద మంతటి చరిఁత వుంది అందుకు మూలకారణం అక్కడ జనచైతన్యం పల్లఎస్తాంది

వేదకాలం నుంచి యీనాటివరకు నిరంతరం సాగుతున్న జీవనససంతికి సాంస్కృ తిక (పతిక-గోదావరి పుష్కరాలు

చారితాత్మకమైన ఈ ఘట్టంలో రాష్ట్రభుత్వ సమాచార, పౌరసంబంధశాఖ తమవంతు కర్తవ్యంగా, పుష్కర పాశస్త్యాన్ని, గోదావరితర సంస్కృ తిని \పతిబించే కొన్ని పుస్తకాలను \పచురిస్తున్నద్ పుష్కర యాషతకులతోబాటు, సాహితి అభిలాషగల అందరిని అలరించాలన్న తపనతో ఆయా రంగాలలో అనుభవం పండిన పండితులచేత యీ పుస్తకాలను రాయించి, \పచురిస్తున్నాము ఈ కృషిలో మా శాఖతో సహకరించిన రచయితలందరికీ కృతజ్ఞతలు

భవదీయ,
a. మురゆకృష్ణ ఐ ఎ యన్

కమిషనర్,
సమాచార, పొర సంబంధ శాఖ
హైదరాబాద్
తేదీ : 24-6-1991
కార్వదరి (సాధారణ పరిపాలన-స పౌ సం శౌఖ)
(\%) రామకృష్ణ మరం 3
0
7
7
23
6




## రాజమహేంద్రిలో చారిత్రక ప్రదేశాలు <br> - యాతగిరి ళ రామ నరసెంహారావు రాజమహేంధిి పురావన్త (తవ్కకాల కార్యాచరణ సమితి కార్యదర్శి

ఆం(ధుల సాంస్క_ృతిక రాజధానిగా (పఖ్యాతి నాందిన పట్టణం రాజమహేందదరరం. ఇక్క్డ చారితఆక (పదేశాలు అనేకం వున్నాయి ఎందరో మహానుభావులు ఈ గడ్డ్రై దేశ స్వతంత్యం కోసం అనేక కష్టములను అనుభవించారు. చరి(త పుటాలలో శాశ్వత స్దానాన్ని అలంకరించారు ఆయా చారితిక స్థలాల (పాముఖ్యాన్ని ఈతరం తెలుసుకుంకే భవిష్యత్ తరాల వారికి అందివ్వగలుగుతారు

## పాల్చౌక్

ఇన్నీస్ పేటలో కోటిపల్లి బస్సుస్టాండ్ (పాంతవే పాల్ చౌక్ 1907 లో వందేమాతరం ఉద్యమ కాలంలో నాటి (పఖ్యాతి దేశనాయకులైన బిపిన్ చం(దపాల్ ఇక్కడ గంభీర ఉపన్యాసం ఇచ్చి యువతరాన్ని స్వాలం (త్యోధ్యమంలో పాల్గొనేటట్లు చేసెంది ఆయన ఉపన్యాసాన్ని (పఖ్యాత సాహి త్యవేత్త శ్రీ చిలకమర్తి లక్ష్మీనరిసింహంగారు అనునాదం చేయడమే గాక భరతఖండంబు చక్కని పాడియావు" అన్న (పఖ్యాత పద్యాన్ని ఆశువుగా చదివారు. ఈ పద్యం ఎంతోమందిని ఉత్తేజ పరిచింది అక్కడవున్న మూడు పార్కులు వాటి ఎదురుగావున్న పెటటోలు బంక్, బస్స్టాండ్, లారీస్టాండు అంతా కలిసిన (పాంతమే పాల్చౌక్. ఆనాటి ముఖ్యమం(తి, నేటి (పధాని అయిన శ్రీ, పి వి నరిసింహారావుగారు ఈ పాంతనుంతా జాతీయ స్మారకస్దలంగా వుండాలని ఆదేశించారు పాల్ చౌక్ అంటే ఏమిటో తెలియనినారు అక్కడ పాలు చౌకగా దారుకుతాయి అస చెప్పడంకూడా నేను స్వయంగా విన్నాను

హర్యానాకు చెందిన స్వామి (శద్ధానంద గొప్ప) దేశభక్తుడు, త్యాగధనుడు, ఆయన పేరుతో గోదావరి Kట్టున కొవ్నూరు లాంచీలరేవులో బోసు బొమ్మ (పాంతాన్ని (ళద్ధానందా ఘాట్గా పిలిచేవారు. ఇప్పటికి అయిదు పదులు దాటిన వారికి (శద్ధానందాఘూట్ అంటే ఏమిట్ తెలుస్తుంది.

మహామహులైన నాయకులెందరో బోసు విగహం వద్ద నిలబడి ఉపన్యాసం ఇచ్చేవారు. జనులు గేలరీవలే వున్నవెట్లు మిద కూర్చుని వినేవారు. నిజానికి బహారంగసభకు ఇంతటి చక్కని \పదేశం మరెక్కడ లేదు. ఆచార్య కృపలాని, ఆం ధ్రకేసరి(పకాశం, ఆంధ్రభీష్మ న్యాపతి సుబ్బారావు, అపరచాణుక్య శ్రీ కళావెంకటావు (పభృతులెందరో ఇక్యడ ఉపన్యాసం ఇచ్చారు.

## సుથ్రహ్మణ్య మైదానం

మున్సిపల్ ఆఫీసు ఎదురుగా శీ, వెంకటేశ్వరా ఆనంకఖా కేంద్రం ముందు వున్న (పాంత మంతా సుబ్మ్మణ్య మై దానంగా దేశానికి స్వాతంత్యం వచ్చిన దగ్గర్నుండి పిలవ బడుతోంది రెండు పర్యాయాలు రాజమండ్డ నుంచి లోక్సభకు ఎన్నికెన కల్నల్ డి.ఎస్. రాజుగారు 1947, ఆగస్టు 15న సుపపసిద్ధ దేశభక్తులు డాక్టర్ (బహ్మజోస్యుల సుబ్రహ్మణ్యంగారి పేరిట ఈ మ్ఎైదానం పిలవబడుతుఁదని (పకటించారు. అంతవరకు అది పోరీసు కనాతు మై దానంగా ఉండేది (పస్తుతం మున్సిపాలిటి ఆధీనంలోకి వచ్చింది. (పజలకందరకి బహా రంగ సభలు ఏర్పాటు చేసుకోవడానికి అన్వైన స్థలంగా వుంది.

## (8) వీరేశలింగం పంతులుగారి ఇల్లు

యుగపురుషులు శ్రీ, కందుకూరి వేరేశలింగం పంతులుగారు తమతాతగారు గోదావరి గట్టున శంకరమరం - రాఘవేంీదమరం మధ్యలోవున్న వంకాయల వారి వీరిలో నిర్మించిన గృహంలో 1848 సంll జన్మించారు. సుదూర
(సాంలాల నుండి సహేతం ఆసక్తి పరులెండరో బక్తకో గృహా్ని సందర్శించి దన్యులెనట్లు అధిస్రాయ పడుతూవుంటారు. ఇది ఒక యాతా స్థలంగా మారింది. పపస్తుతం రాష్ష పురావస్తు శా ఈ గృన సంరక్షణ బాధ్యతను స్వేకరించింది. ఆయనకు సంబంధించిన వస్తువులలో (పడ్కకుర్చీ, చేతిక(ర, పట్టుబట్ట, లాంతరు, ఫోటోలు, ఉత్తరాలు వంటివి) ఒక మ్యూజియంను ఇందులో నెలకాల్పాలని ఆశాఖ ఆశయం. ఆయన ఉపయోగించిన (పెంటింగ్ మినన్ ప్రస్తుతం సమాచారం దినప(తిక వారివద్ద వున్నది. ఆ దినపృతిక సంపాదకులు శ్రీ గంధం సీతారామాంజనేయులు కోరిక మేరకు నారిపుతులు దానిని గృహంలో వుంచుటకు ముందుకు వచ్చారు. భవనానికి ఆనుకునే వీరేశలింగంగారి భార్య $\mathfrak{శ ీ}$ మతి రాజ్యలక్ష్మిగారి పేరుతో ఒక భవనం వున్నది. ఇందులో ఆమె (స్తీలకు (పత్యేకంగా (పార్థనాసమాజాన్ని. పరనాలయాన్ని నిర్వహెంచేహారు.
టౌన్హాలు
వీరేశరింగంగారు తమ సాంత ధనంతో ప్రజల ఉపయోగార్థం 1890లో ఆంధ్రదేశంలో మొట్టమొుదట పురమందిరాన్ని నిర్మించారు. అందులో మహాత్మాగాంధీ, రవీంద్రనాద్ టాగూర్, మోతిలాల్ నైహూ, జవహర్ లాల్ నెకహెూ , బిపిన్ చంద్రపాల్, అనిబిసెంట్, టంగుటూరి (పకాళం పంతులు, విశ్వనాథ సత్యనారాయణ, శ్రీ, శ్రీ ప్రభృతులు ఎందరో ప్రసంగాలు చేశారు. ఈ చారిక్తిక కట్టడం హాందూ, ముస్లెం, యూరోపెయన్ సంస్కృతుల చిహ్నంగా నిర్మించబడింది. 720 చ గ. ఆవరణలోని ఈ (పదేశాన్ని రక్షిత కట్టడంగా రాష్ష పురావస్తుశాఖ గుర్తించి ప్రాచీన భవన పరిరక్షణ బాధ్యతను స్వేకరిస్తోంది. ఆర్థిక సహాయంచేసె భవన పరిరక్షణకు పూనుకోవాలని నిణ్ణయించింది. త్వరలో ఈ టౌన్ హాల్ శతవార్షికోత్సవం జరుగనున్నది. ఇందులో లైబరీ, రీడింగ్రూమ్, టేబుల్ ెెన్నీస్, చదరంగం, సభానాటక కార్యకకాలు జరుగుచున్నవి. ఆదికవి నన్నయి, మహాకవి శ్రీ, నాధుడు

తెంవర్ణ చితాలను ఇక్కడ చూడవచ్చు..

## ఆనందోద్యానవనం

2రేళలింగంగారు సంపాదించిన తోటలో ప్రస్తుతం (శి, మతి రాజ్యంక్ష్మ (స్తెలకళాాల, ఆయన నిర్మించిన క్యాణమండపం, ఆయన భార్య చనిపాయిన ఇల్లు, విరేళలింగం దంపతుల సమాధులు, సంఘసంస్కర్త దేళ రాజు పెద బాసయ్య గారి సమాళి, స్తేల అప్పర్ కేర్ హెూమ్, పిరేళరింగం ఇంగ్లీష్ ఏండయం స్కూలు ఇవన్నీ పప్తుతం ఎండోమెంట్లు శాఖ నిర్వహణలో కున్నాయి. తిరుపతి దేవస్థానం సహకారంతో ఆనందోద్యానవనము చక్కగా రూపొందుటకు (ప్యత్నాలు చురుకుగా జరుగుతున్నాయి.

## పెద్దమసీదు

రాజ పీధిలో ఒక్పుుడు వేణుగోపాలస్వామి దేవాలయంగా వున్న పాంతాన్ని $1323{ }^{\circ}$ మహమద్ వుల్లూఖన్ ముట్టడించాడని చెబుతారు. సుమారు ఎకరం స్థలంలో పోయిన శిల్పాలు పోగా మిగిలినవ (ప్రు్తుతం రాష్ట్ర పురావస్తుశాఖ పరిరక్షిస్తోంది. (పారంభంలోపైన పద్మం, సెంహద్వారం మంచి ళిల్పంతో అలరారుతోంది. ప్రక్కనున్న ద్వారపాలకుల పై సెమ్మెంట్ పూత పూయబడింది. లోపల నమాజ్ చేసుకొనే స్థలంలో సుమారు 20 ళల్పమయమైన ఆలయస్తంభాలు ఈనాటికి చెక్కు చెదరకుండా వున్నాయి. ఆనాటి విగ్రాన్ని సమీపసందులోకి ఆనాట అర్చకులు తీసుకుని వచ్చి పూజలుకొనసాగిస్తున్నారు. ఠరునాత రెడ్డిరాజులు కొచ్చెర్సకోట జమ్మిందారులు తదితరులు అవసరవెంబడ దేవాలయాన్ని పునర్నిర్మించారు. క్ట్మేత పాలకుడు (శ్రీ వేణుగోపాలస్వామి.
(8) ముకుండేశ్వర ఆలయం

హోాల్ మహాలక్ష్మికి ఎదురుగా పుష్కరకాలం (కితం ఒక సెనిమాహాలు

కోసం పునాదులు తీస్తుండగా కాకతీయుల నాట అందమైన న8ిదిpవ్రీ బయట పడటంతో ఆ ప్రాంత మంతా చారి(తిక ప్రదేశంగా (పజలు, (పభుత్వం గుర్తించారు. ఆ నందిపై నున్న శౌసనాన్ని బట్టె మృకుండేశ్వరునికి సమర్పించిన నందిగా భావించాలి. ఆప్రాంతంలో రాష్ట పురావస్తుశాఖ (పజల ఆందోళ ఫలితంగా జరిపిన (తవ్వకాలలో మృకుండేశ్వరలింగం, దేవాలయ స్థంభాలు వెండరేకుతోరున్న ఆంజనేయ విగ్రాం, మినాక్షి విగ్రహం తదితర పురావస్తువులెన్నో బయటపడ (కీl|్ూ రెండో శతాబ్దానికే నగరం వున్నట్లుగా దాఖలాగా గోడబయటపడింది. కోటకు నదివైపు వుండే గుమ్మంలో ఒక భాగం చి(ాాంగి గెస్టు హౌస్కు సమీపంలో నేటెకి వున్నది. నంది దొరికిన స్థలం వెనుక గల దిబ్బను (తవ్వితే బౌద్ద స్తూపం కానరాగలదని పురావస్తు శా స్తజ్ఞులు భావిస్తున్నారు. దంతసురిగా ప్య్యాతిగాంచిన ఈ నగరానికి ఆ పేరు రావడానికి Kల కారణం బుద్ధుని ధంతం ఒకటి ఈ భౌద్ధ స్తూపంలో లఖించKఅదన్న ఆళ కొంతమందికి లేకపాలేదు.

## (8) లక్ష్మీనరసింహాలయం

కంభంవారి స(తం సమీపంలో చిన్నసందులో నగరంలో అత్యంత పాచీనమైన దేవాలయం Kలదు. చాళుక్య శిల్ప సంపదతో అలరారులున్న యీ దేవాలయం, విగ్రహంకూడా 11వ శతాద్దినాటిదే. నాటికోట (పాంతంలో (గోదావారి స్టేషన్) భూమిలో లభించిన యీ దేవాలయాన్ని యధాతదంగా 1788 లో పపస్తుతంయున్న (ప్రడేశానిక తరలించారు. ఈ దేవాలయ వంశపారం పర్య ధర్మకర్తలు యాతగిరివారు.

# రాజమహేద్రవరంలో స్వాతంత్ర్యసమర యోధులు 

వరదా బ్బా్మనందం

సాయంసంధ్యా సమయం. అరుణబింబార్కుడు పశ్చిమ దిశామ తల్లి కాడిలో నల బోలున్నాడు. ఏకిన దూది పోగులలాటె మేఘాలు రక్త వర్ణరంజిత మౌతున్నాయి. గోదావరీ నదీ తీరాన (శద్దానంద ఘూట్స్ర కూర్చుని గోదావరి నది లోకి చూస్తూంలే నదిమీద తేలియాడే అలలు అరుణ సంధధూరంలోకి మారుతున్నాయి. ఆ అరుణ రంజిత దృశ్యాన్ని చూస్తూంలే - సుమారు రెండు శతాబ్దాలుకర్కశ (బిటెష్ సా(మాజ్యవాదులు భారతదేశ సంపదని, (పజులని మూల్గులతో సహా రక్తమాంసాలని పేల్చి) తినివేని,దోచుకున్న చరిక ఆలంబనంగా కనిపిస్తోంది. (బెటెష్ సా(మాజ్య వాదుల్ని దేశంనుండ తరిమికాట్టట, భారతదేశ దాస్యవిముక్తికి పోరాడన (పధమ భారత స్వాతం(త సమరంలో రక్తమోడ్చి, ఎనలేని ఫెర్య, సాహసత్యాగాలతో (పాణాలర్పించిన అమరవీరులూ, ఎనలేని దేశభక్తిలో దాస్య విముక్తికి నడుంగట్ట రణరంగంలోకి దిగిన గదర్ వీరులూ, చిటగాంగ్ సమర యోధులు, (బిటెష్ సా(మాజ్యవాదుల చి(తహింసలకు, ఉరిశిక్షలకు చిరునవ్వు మోములతో (పాణాలర్పించిన, ఉరి కంబా లెక్కిన అమరవీరులు లాలాలజపతిరాయ్, భగత్సింగ్, రాజగురు, సుకదేవ్, చంద్రశేఖర ఆజార్, మన్యం పోరాటాల్లో (బిటేష్ తుపాకులకు బ లైన ద్వారబంధాల చంట్రయ్య, యువకిశోరం అల్లూరి సీతారామరాజా ఇంకా ఎందరో వందలాది స్వాతంత్య్య సమర యోదులూ లిలామాట్రంగా ఆ అరుణ తరంగాల్లో దర్శనమిస్తున్నారు.

గాంధీజీ (ప్రసాదించిన అహా ంసా, సత్యాగ్రహ ఆయుధాలని ధరించి నరక (పాయాలైన జై్లపాలె, (బిటిష్లారీ దెబ్బలకి తలలుపగిలి రక్తవెకాడ్సి) అశువు లర్పించిన వారూ తమ దరహాస వదనాలతో దర్శనమిస్తున్నారు. డాl (బహ్మ

జ్యోస్యుల సుబ్రహ్మణ్యం, ఆంధ్రకేసరి ఎంగుటూూరి (పకాళం, దువ్వూరిసుబ్బమ్మ, మహర్షి బులుసు సాంబమూర్తి, భయంకరాచారి ఇంకా ఎందరో దర్శనమిస్తున్నారు.

స్వాతం(త్య భానూదయం జరిగి అర్ధసంవత్సరం నిండకుండానే మాసనోత్తముడు, జాతిపెత, దేశసమైక్యతకి, జాతి సమై క్యతకి (చెటేష్ సెంహాన్ని తన అహాంసాపోరాటంతో గడగడలాడించి స్వాతంత సంపాదనికి నిరంతర కృషి చేసిన అహాంసామూర్తి గాంధీజీని- హాందూమత దురహంకారానికి, మతోన్మాడానికీ ప్రతీకగా కరుడుగట్టేన కరినాత్ముడు వినాయక నాధూరాం గాడ్సే-గాంధీజీ ప్రార్థనకి వెడతూన్న సాయం సంధ్యలో రినాల్వర్ తో నిర్దాక్షిణ్యంగా కాల్చి చంపిన ఫూరదృశ్యం, రివాల్వర్ గున్లగాయాలతో గాయాల రక్తధారలతో భారతభూమిని పునీతం చేస్తూ "హేరాం, హేరాం" అంబూ బాసూజీ నేల కొరిగిన దృ్యాన్ని వీక్షిస్తుంటే గుండెలు (బద్దలు అవుతున్నాయి. ఆనాటి దృశ్యాలు సజీవతతో మనస్సు ఆవరిస్తూంేే చెప్పరాని వివశత్వం, ఉడ్ద్వేగం, ఆవేదనలు కలుగుతున్నాయి.

జాతీయోద్యమంలో గోదావరినదీ తీరాన రాజమహేంద్రవరం కూడా భాగస్వామిమై గర్వించదగిన చరితత సృష్టంచిన ఘటనలు కశ్ళకు కట్టె గగుర్పొడుస్తోంది జాతియోద్యమ పోరాటంలో ఎందరో వీరాంగనలు పాల్గొని చరిత్కి మరింత గర్వకారణమై నారు
$1885 ల^{6}$ జాతీయ కాంగ్రెన్ స్థాపించబడన కదశాబ్దంలో గానే రాజమహేంద్రవరంలో శ్రీ, న్యాపతి సుబ్బారావు పంతులుగారు రాజమహేంద్ర వరంతోబాటు తూర్పు గోదావరి జిల్లాలో జాతీయోద్యమ (పచారాన్ని (పారంభించారు. ప్రముఖ కవి శ్రీ చిలకమర్తి లక్ట్మీనరసింహం తమ పద్నైన వాడి కవితాగానంతో (పజల్లో జాతీయ భావాలను నాటడం (పారంభించారు.

1895లో శ్రీ చిలకమర్తి వారు రచించిన పద్యాలు (పజలలో వేనోఫ్ళపాడుకునే నారు. ఆపద్య భాగాలను కొన్నిటిని చూద్దాం.
"నేఅదున్నదమన్న జార తరము పన్ను
จాణిజ్య మొనరింప వచ్చుబడి పన్ను
సరుకులమ్ముదమన్న సంతపన్ను
కర్రలమ్ముదమన్న కలప కింకొక పన్ను
పారిపోవుదమన్న బందిహాసెల్ పన్ను
కొంపనమ్ముకొన్నచో స్టాంపు పన్ను
ఉన్నముట్టుకు తినకుండా నుప్పుపన్ను"
"తెలుగు తెలియంగా దొరలకు తెలివిలేదు
దీన దళన్ బాపంగ లట్టె దిక్కులేదు"
"భారతదేశంబు చక్కని పాడియావు
హందువులు లేగదూడలై ఏడ్చుచుండ
తెల్లనారను గడుసరి గాల్లవారు
పతుకుచున్నారు మూతులు చిగియ బట్ట""
ఇలాగే యింకా ఎన్నా పద్యాలు గ్రామగ్రామాఠక పాకి జనాన్ని జాతియోద్యమానికి సన్నిహె తుల్ని చేశాయి.
(బిటిష్ సా(మాజ్యహాదుల భారతదేశ దురాక్కమణలో భాగంగా 1769 నాటిక కోస్తా ప్రాంతం ఆంగ్లేయుల వామైంది.

1858 లో ఏజన్సీ (ప్రాంతంలో (బిటెష్ వారిపై తిరగబడ్డ ఒక మన్యం దేశぬక్తుడు వెంకటరెడ్డిని ఒక చిక్కంలో నిలువునా నిలబెట్ట మూతిదిగించి, సజీవంగా రాజమహేంద్రవరం కోటగుమ్మం దగ్గర ఒక చెట్టుకి వేలాడదీసె, కాకులకి, గెద్దలకి వదిలి పెట్టారు. ఆకరికి అలమటెస్తూ ఆయోధుడు (కమంగా నీరసెంచి, కృళించి హరీమని కాకులకి గెద్దలకీ ఆహారమై అమరవిరుడైనాడు. (బిటేష్ నారినెదిరించిన ప్రతినారికి ఇదే గతిపడుతుందని భయభాంతుల్ని చెయ్యడానికి (బిటష్ కిరాతుకులు ఇలాంట కసాయి శిక్షలు విధించేవారు. ఆ చిక్కం చాలా కాలం రాజమంఁడ్ర మ్యూజియంలో (పస్తుత మునిసెవల్
 వెంకటరెడ్డి సంచి అనేవారు.

1845 నుండి 1870 దాకా పలువురు జమిందార్లు (బిటేష్ వారిమీద సాయుధ తిరుగుబాట్లు చేశారు జమిందార్ల నాయకత్వంలోనూ, తాము స్వయంగానూ గిరిజనులు పలుచోట్ల తిరుగుబాట్లు చేశారు. మన్యం తిరుగుబాటు దారులు అనేక మంది పోలీసులను చంపేవేశారు 1879-80 మధ్య గూడెంలో మూడు తిరుగుబాట్లు జరిగాయి. మన్యం ప్పజల నాయకులు ద్వారబందాల చంద్రయ్య, లాగి వీరయ్య దార, కారిం తమ్మనదార - ఇద్దరు పోరీసులను రెండు తుండేలుగా నరికారు. ఆ నాయకులు (బిటెష్ తుపాకులకు బలైనారు. రంపలో అనేక పెతూరీలు జరిగాయి. పోరీసు స్టేప్్లను తగలబెట్టారు.

రాజమండి పరిసరప్రాంతాలూ, మరి కొద్దగోదావరి తిరాన దూరంలోనూ (బిటెష్ దోపోడికి వ్యతిరేకంగా జరిగిన అనేక సాయుధ పోరాటాలలో అనేక మంది మన్యం వీరులు నేలకొరిగారు.

1922 ఆగస్టు 22వ తేదీని అరి వీర భయంకరుడు, యువసెంహకిశోరం అల్లూరి సేతారామ రాజు (బిటేష్ వారికి వ్యతిరేకంగా గిరిజనులను సమీకరించి మన్యంలో సాయుధపోరాటం ప్రారంభించి రెండు సంవత్సరాలపాటు బిబిట్ సామమాజ్య క్తిని గడగడలాడించాడు. (బిటెష్ కిరాతకులు మన్యంలో సాగించిన హత్యాకాండకీ చలించిపోయి గిరిజనుల బాధలను చూసె సహాంచలేక స్వచ్చందంగా సైనికులకు లొ ంగిపోయాడు. పిరిక్ పందలు (బిటేష్ అధికారులు చేతిక స్వచ్చందంగా లొంగిన సాహస వీరుడు అల్లూరి సేతారామరాజుని నిర్దాక్ష్యంగా కార్చిచంపారు.

1887 లో అఖిల భారత కాంగ్గ్ మహోసభలకి పంపారు. 1907 నాటేకి రాజమహేంద్ర వరంలో జాతీయోద్య మం బాగావేళక్లాని వందేమాతరం వుద్యమంతో తొణికిసలాడి పోయింది. వందేమాతర ఉద్యమం సందర్భంగా సుప్రసిద్ద

 రగిలించారు. ఈ సందర్బంగా కాలేజి ఆంగ్ల ప్పిన్సిపాల్ ఆదేశాలను దిఃఃరించి వందేమాతరం నినారాలు చేసె, వందేమాతరం బ్యూష్జేలను ధరించారు. ఊ సందర్యంగా శ్రి గాడార్లర్రరసర్యోత్తమరావు తదితర 120 మంది విద్యార్థులను కాలేజేనుండి బహె ష్కరించి, రెండేవ్భు పరీక్షలకి హోజరు కాకుండా నిషేధింబారు. అయినా విర్యార్థులు బెదిరిపోకుండా" వందేమాతరం"రా(తి బడని (పారంఫించి చదుకులను కొనసాగింకారు. అలా రాజమండ్రల్ర్ని నేషనల్ స్కూలు (ాారంభమై 0 ది.

1908 లో క్రీ కందుల ఫిర రాఘవస్వామినాయుడు, శ్రీ, మామిడ దేవేంద్రుడూ అన్నయువకులు రాజమండనుండ ఇంగ్గండ్ చదువుం నిమిత్తం వెల్లారు. అక్కడ ఇండయా సోసైట అనే విస్లవసంఘ కార్యాలయంలో ముకాం ెెట్టారు. ఆక్కడ వినాయక సావర్కార్ తదితర విప్లవవిరులతో సంబంధాలు ెెట్టుకున్నారు.

1914 ఎప్రెల్ లో ఒక సత్యాగ్రహం సందర్బంగా రాజమండ్రిలో దుకాణాలు మూసెవేశారు. కాంగ్గెస్ ఏవుద్యమం (పారంఖింినా ఇక్కొడ షాసులు మూశెవేయడం ఆననాయితి అయిందని కలక్టరు రిపోర్టు రాశాడు. శ్రీ మతి అనిచిసెంట్ హెూంరూలువుద్యమం రాజమండ్రి ఎస్తరించింది. మొదటి (పపంచయుద్ధంలో సహకరిస్తే భారతదేశనిక స్వాతంృ్యం ఇస్తానని (బిటెష్ పపబుత్వం ప్రకటన చేసె, యుద్దంలా నెగ్గాక మొండ చెయ్యి బూ'పంచింది. స్వాతంత్యం అడగితే విరగ దంతానంది. సందర్యంగా పంజాబులోని అమృత్సర్ లో జలియన్ వాలాబాగ్ లో పపాాంతంగా సళ జరుపుకుంటున్న నారిపై నిర్దాక్ష్య్గంగా కాల్పులు జరిపె వందలాదిమందిని హత్య చేసెంది. సంఘటన భారతదేశ ప్రజల్ని కోపోదిక్తుల్ని చేసెంది. దేశమంతా తీ|్ర నిరసన వెల్లువలు పారంభమై నాయి. (చిటేష్ ప్రథుత్నం ఈ సందర్బంగా రౌలత్ చట్టాన్ని విధించింది. ఆ చట్టాన్ని దిఃఖరిస్తూ దేశవ్యాపెతంగా జరిగిన ఉద్యమంలో భాగంగా రాజమంఁడలో రౌలత్ చట్టాన్ని నరసెస్తూ
 నాయుడు అధ్యక్షతను ఆరువేల మందితో 1919- ఏప్రిల్ 8వ తేదీన పెద్ద బహె రంగ సభజరిRింది. శ్రీ బిపన్ చంద్రపార్ తమ గంఖిరోపన్యాసంలో పంజాబ్ హత్యాకాండని వివరించి, భారతీయులకు సత్యాగగనమే శరణ్య మన్నారు. శ్రీయుతులు చిలకమర్తి లక్ష్మీనరసెంం, ఉమారీషా, అప్పన్న
 1920 అక్టోబర్లో ఉమ్యరాలలా సేవలు చేసినందుకు (పశంశా పతాలనందుకున్న శ్రీ జి. రామచంద్రుడు, శ్రీ, మామిడ దేవేందుడు పంజాబు హత్యలకి నిరసనగా - తమ పృతాలను కలక్టర్కి తిరగి పంపెవేశారు. 1920 అక్టోబరు 25న మౌర్వీ అబ్దుల్ మజీద్ అధక్షక్షజన మూడు వేలమందితో హందూ - ముస్లెంల సభ జరిగింది. సభకి సుమారు 500 మంది ముస్లెం (పతినిధులు వచ్చారు. గాంధీజినాయకత్వాన జరిగే సత్యాగగకంలో హందూముస్లెంలు త్యాగాలకి సెద్దంకావాలని వక్తలు ఉపన్యసెంచారు. ఈ సందర్బంగా సయ్యద్ హుస్సేన్ అనే వ్యాపారి నేషనల్ స్కూలుకు $\omega$ 5000 లు విరాళంయిచ్చాడు. ఖాజీ అహమ్మదుల్లాకి (బిటెష్ (పబబుత్వం బకూాకరించిన బంగారు పతకాన్నీ, గౌరవ మేజు(స్టేటు పదవిని వదిలి పె స్టేశారు. అబ్దుల్ మస్జేద్ గౌరవమేజ్రీస్టేటు పదవికి రాజీనామా యిచ్చారు. రాజమండ్రలోని దేశభక్తులు మహాత్మాగాంధీ యిచ్చిన (పతిపిలుపుకు స్పందించి ఉద్యమాలలో పాల్గొని ఒకసారి జైలుకి వెఖ్లినవారు అనేకసౌర్లు వెల్లి తమతో కూడా అనేకమంది యువకులను కదన రంగంలోకి దింపె, తమత్యాగా ంతో ఇతరులను (ప్రభావితం చేసె స్వాతంత్త సమరరంగానికి, పట్టణానికీ ఎనలేని కిర్తి తెచ్చి పెట్టారు.

అంతేగాక రాజమండడ సెం $\omega ల ్$ జైలులో (బిటేష్ సా(మాజ్య నాదాన్ని గడగడలాడంచిన నిరుపమాన విస్ల్రవీరయోధులెందరో నిర్బంధంలో కరిన కారాగార వాసం చేసె ఇక్కడ దేశఖక్తులను వుల్తేజితుల్ని చేశారు. జనంలో జాతీయతని పెంపాందించారు. అలా కారాగారంలో వున్న యోధులలో
 ఉరితియ ఐడ్డారు) విజయకుమార్ సెన్సా (ఆండమాన్ ఖై) మరికాందరు విస్లవఫిరులున్నారు.

స్థానికులేకాక దీళంలోని వివిధ (స్రాతాలకి చెందిన దేశభక్తులకు, కేంద్రైైంది రాజమహేంద్ర నగరం. అలాంట త్యాగధనులైన కిర్తి శేము జీవితాలని స్మరించుకుని ఉత్తేజంపాందుదాం.

## అల్లూరి సేతారామరాజు

(బిటష్ సామ్మాజ్యనార దోపేడీకీ, హంంసా, హత్యా, దమన కాండలకి స్పందించి, గిరిజనుల్ని సంఫటతత పరిచి (బిటెష్ (పభుత్వంమీద రెండు సంవత్సరాలపాటు గడగడలాడించిన సాహసె. సెతారామరాజును పట్టుకోలేని (బిటెష్ అధికారులు గిరిజనుల పై హత్యా, హె ంసా, దమన కాండలను సౌగించారు. అందుకు సెతారామరాజూ విలవిలలాడ గిరిజనులపై జరిగే అమానుషాన్ని ఆపడానికి ధైర్యంగా స్వచ్చందంగా సైనికులకు లొంగిపోయాడు. లొంగిన సేతారామరాజాను నిర్దాక్షణ్యంగా (బిటిష్ అధికార్లు కాల్చి) చంపారు. అప్పటెకి సేతారామరాబు వయసు 27 సంవత్సరాలు మా(తమే.
'ఆంధధ్రీమ్మ' న్యాపతి సుబ్బారావు
జననం 1889. న్యాయవాది. మ(రాసు అఖిలభారత కాంగగగస్ మహాసభలకి ఆహ్వాన సంఫనాధ్యక్షులు. లెజిస్టేచర్ సభ్యలు, వందే మాతరం, స్వదేశీవుద్యమాలను (పపారం చేశారు. జాతీయ పారశాల స్థాపకులలో ఒకరు 1914లో ఆంధ్రమహా సభాధ్యక్షులు హి ందూ పతికా స్థాపకులు, చింతామణి పత్రికా సంపాదకులు. "ఇండియన్ (పోగ్రెస్" అన్న ఆంగ్లవార పత్రికను నడపారు 1914-17 వరకూ అఖిల భారతకాంగ్గెస్ కార్యదర్శి, సహాయ కార్యదర్శులుగా పనిచేశారు. 1941లో దివంగeు లయ్యారు.

ఆంధ్రకేసరి టంగుటూరి ప్రకాశం పంతులు
త్యాగానికే దేళభక్తికి, ధైర్యసాహసాలకీ (పతీక. $1872 ల^{\text {t }}$ ఒగోలు తాలూకా వల్లూరు గ్రామంలో జననం. ఎంతో పేదరికం. అతి చనన్న వయసులో రాజమండ్రలో శ్రీ ఇమ్మానేని హనుమంఠరావు నాయుడు గారి ఇంటెకి వచ్చి - కాకతాళీయంగా తాను గోదావరినదిని దాటవలసెన నావ దాటిపోవడంతో ఇక్కడే వుండిపోయి ఆంధ్రజాతికి ధృవతారగా నిలిచి పోయాడు. రాజమండ్రలోనే విద్యనళ్యసెంచి, మహానటుడుగా, మహెూన్నత రాజకీయ నాయకుడుగా రూపాందాడు. మునిసెపల్ కౌన్సిలర్, మునిసెపల్ చెర్మన్ పదవులను నిర్వహా ంచారు. ఇంగ్లండులో బారిష్షరైనాడు. బారిష్టరుగా ఆనాటె మేధావులైన (బిటేష్ లాయ్లర్యో సహా తలదన్ని లక్టలాది రూపాయ లార్జించే తరుణంలో గాంధీజీ పలలుపు మేరకు స్వాతంత్య సంగ్రామంలోకి వురికాడు. న్యాయవాద వృత్తిని తృణ పాయాయంగా వదిలేశారు, 1925 నాటకక తాను సంపాదించిన సుమారు 25 లక్షల రూపాయల ఆస్తెని తృణ (పాయంగా జాతీయోద్యమానికి వినియోగించిన త్యాగధనుడు. సైమన్ కమీమన్కి వ్యతిరేకంగా జరిగిన ఆందోఖనలో మదాసులో పోరీసుల తుపాకులకు గుండె నెదురొడ్డి ఎదిరించిన సాహసడు. స్వరాజ్య, పపజాప(తికలను నడిపారు. మోతీలాల్ నె(హూా, లాలాలజుపతిరాయ్ (ప్రభృతుల సమకారికుడు. ఎన్నో సార్లు జైలు శిక్షనననుభవించారు. కేంద్ర శాసనసభ్యులు. ఆంధ్రకాంగ్రస్ అధ్యక్షులు, మ్రాసు రాష్ష్ర 8ెన్యూ శౌఖమంతతిగా, ముఖ్యకుంతిగా పనిచేశారు. ఎందరో కు(టలు పన్నిన ఫలితంగా ఓటములు చెందినా దృఢ చిత్తంతో చెక్కు చెదరకుండా నిలిచిన ధీరోదాత్యుడు. కొన్ని విషాయాలలో గాంధీజీని ధైర్యంగా ఎదిరించి (బతికి బట్టకట్టి నిలబడిన సాహసొపేతుడు ఆయన. అసమాన ధైర్య, సాహస, త్యాగాలకి ఆంధ్రప్రజానీకం "ఆంధ్రకేసరిగా" గౌరవించారు. భావితరాలవారికి ఆదర్శ తార. 1957 లో కీర్తేశేషులు.

డl బ్రహ్మజ్యోస్యుఅ సుబ్రహ్మణ్యం
జననం గంబూూరు జిల్లాఫారంగిపురం 1891. డాక్టరువృత్తి. రాజమం(డలలో స్థెర పడ్డారు. 1916లో కలకత్తాలో వైద్య విడ్యార్థిగా వున్నపుడు హెూారూలు ఉద్యమంలో చేరారు. సామాన్య (ప్రలను ఆకట్టుకునే వక్త. ఆయన శీఠం, ఆచరణాత్మకతా పుల్ హృదయాలను స్పందింపచేశాయి. గాంధీజీ పెలుపుై వైద్య వృత్తిని వదలి స్వాతం త్య సంగ్రామ రంగంలోక వురికారు. 1925లో దేశ (ప్యాతిగాంచిన సెతానగరంలోని గౌతమీ సత్యాకగహాโవాన్ని స్థాపించారు. ఇద్దరు వ్యాస్తై గగామోద్దరణ, ఆస్పృశ్యతానివారణ, వయోజనవిద్య, మొదలైన నిర్మాణ కార్య(కమాలను నడిపారు. ఆన్మంనుండ కాంగ్రెసు పృతికను నడపారు. ఎందరో కాం(గెసు కార్యకర్తలను తయారు చేశారు. కాని (బిటెష్ అధికారులకు కళ్లు కుట్టాయి. ఆనాడు ముమ్కరుడని, నరరూపరాక్టుుడని పేరుపాందిన పోరీసు అధికారి ముస్తఫరరీఖాన్ ఆ పవిత ఆఁ్రమం పుద దాడ చేసె, ఆశ్రంలోని కార్యకర్తలను చిత హా ంసలు చేసి చితకబాదాడు. ఆఁశ సామాగ్గిన, (పెంటెంగ్ (పెస్ని ఫ్వంసంచేశాడు. అయినా ఆ ఆశమాన్ని) నాకం చెయ్యలేక పోయాడు.

1923 కాకినాడ కాంగ్రెస్ మహోసభల నిర్వహణలో మహార్షి బులుసు సాంబమూర్తిగారిక అందించారు. వీరి తల్లి శ్రీమతి లక్ట్మ నరసమ్మ గారు కుమారుడ జాతీయోద్యమానికి అండగా వుండ, ప్పచారాలు చేస్తూ 19:30లో ఆఁ్రమంలోనే మరణంబారు. శ్రీ సుబ్రహ్మణ్యంగారి సతీమణి శ్రీ మతి కామేశ్వరమ్మ భర్త వుద్యమానికి సర్వవిధాలా సహకరించారు.

శ్రీ సుబస్మణ్యం 1930లో కాకినాడ ఉప్పు సత్యా గహానికి సెతానగరం ఆశమంనుండ 250 మంది శాంతి దళానికి నాయకత్వం వహాంచి తిసు కెళ్లారు. 1932 సత్యాగ్రహంలో కర్కోటకుడు ముస్తఫాల్ ఖాన్ స్బ్రహ్మణ్కాన్ని గొడ్డును బాదినట్లు బాదాడు. జాతీయనినాదాలు చేస్త్ ఆ

లాఠీ దెబ్బలని భరించారు. ఆయన చనిపోయాడనే అంతా అనుకున్నారు. (ప్రనల్లాదుడు హరణ్యకశపుని చేతిలో చావలేదు. తి|్రమైన గాయాలు తగిలాయి. โ్రక్క $\mathrm{E} మ ు క ల ు ~ వ ి ర ి గ ి ~ ప ో య ా య ి . ~ క క మ ం గ ~ త ి వ ్ ర ~ అ న ా ర ో గ ్ య ా న ి క ి ~$ గురైనారు. క్షయ న్యాధి సోకింది. 1936 డชంబరు 23 తేదీని అమరుడెనారు. నకక్స్ హాలుఎదుట మై దానాన్ని పోలీసులు పేరేడ్ గ్రౌండ్గా చేసి, అక్రడ పోరససు స్టైషన్ నిర్మించాలన్న ప్రయత్నాన్ని రాజమండడ పపజలు పోరాడ వమ్ముచేసే ఆమై దానానికి సుబ్రహ్మణ్య మైదానం అన్న పేరుపెట్టె మహాదేళభక్తుని పట్లKల (పేమని, గౌరనాన్ని బాటారు.

## 8. మతి దువ్న్రి సుబ్బమ్మ

జననం 1880. బారతస్వాతం(త్య సంగ్రామంలో కారాగారానిక వెల్లిన (ప్థమ (ేేణి మహి ષామణుల లో ఈమె ఒకరు. దేశస్వాతంత్య సాధనకి తమ ఛాందస ఆచారాలని వదలి పెట్టె జాతియోద్యమ కదన రంగంలోకి దూకింది. 1922 మొదటె సారి కారాగారప్రవేశం. 45వ యేట ఆమెకి నైధవ్యం వచ్చినా కార్యరంగానికి దూరంకాలేదు. ఆమెమొదటసారి అరై్షెనచుడు వైదీకాచారంలో ెెరిని శ్రీ మతి సుబ్బమ్మ జెల కూడు తినలేక క్షమార్పణచెప్ప వెల్లిపోతుందని (బిటెష్ అధికార్లు ఆశించారు. స్వాతం(్య్య పారాటానికి కులమతాచారాలు అడ్డురావని స్పష్టంగా చెప్పెంది. రాతమూలంగా కాకపాయినా నోటెమాటగా నెనా క్షమార్పణ చెపెతే విడుదల చేస్తామన్నారు. అలా నీచత్వానికి పాల్పడనని శ్రీ మతి సుబ్బమ్మ గర్జించింది. శకక్షచూర్తిచేసే గాంధీజీ ఆదేశానుసారం ఇగ్దరు బుజాన వేసుకుని ఆంధ్రదేశంలో జాతియోద్యంలో ప్రచారంచేశారు. ఆమెకి భారత, రామాయణాది (గ్రంథాలన్నీ కంఠస్తం. ఆమె నాగ్దాట సెంహగర్జన. జనాకర్షనగల కంఠధ్వని. పద్యాలు చదవకుండా పుపన్యాసం వుండేడి కాదు. కాకినాడ కాంగ్రెస్ మహాసభలో ఆమెకి "దేశ బాంధవి" బిరుదు నిచ్చి) సన్మానించారు. 1930 ఉప్పుసత్యాగ్రహం, 42 క్విట్ ఇండియా ఉద్యమాలలో జెలు శిక్షల ననుభవించారు. లోఠీ దెబ్బలకి గురైనారు. 1964లో తమ 84వ పై మరణాంచి, తన ఆదర్శ, సాహసోకేత నార్త్వాన్ని మునకి మిగిల్భారు.

1883 జననం. రాజమండడ విద్యాభ్యాసానికి వచ్చారు. వందేమాతరం ఉద్యమానికి ఉత్తేజితులై , కాలేజి (పెన్సిపాల్ హాంటర్ వందేమాతరం నినాదాలపై విధించిన ఆంక్షలని ది:ఇరించి, మరో 111 మంది విద్యార్థులతో సహా కాలేజీసుండ బర్తరఫ్ కాబడ్డారు. ఆ విద్యార్థులలో చాలామంది జాతీయోద్యమాలలో జైవ్ళకి వెళ్లారు. ఆయన అన్ని జాతీయోద్యమాలలోనూ పాల్సొని జ్ల్ల్ల పాలైనారు. మర్రాసులో స్కావింజర్సుయూనియన్, (పెస్ వర్కర్స్ యూనియన్లు స్థాపెంచారు. స్వరాజ్య పత్తికలో పనిచేశారు. తిరువల్వేరిలో ఆష్ అనే ఆంగ్ల మెజిโ్ట్టేట్ని యువదేశ భక్తులు కాల్చి చంపారు. యు\కిశోరం చిదంబరం పెళ్ళేకు యావజ్జీవకారాగార శిక్ష విధించారు. అందుకు నిరసనగా పెద్ద ఆందోళన జరిగింది. ఓ (బిటేష్ పోరీసు అధికారి ఆందోళన కారులపై తుపాకులు కాల్చి ఇద్దర్ని చంపాడు. (8) హర సర్నోత్తమరావు స్వరాజ్య పతికలో ఒరే! ఫరంగీ! (కూరవ్యా(ఘమా! ఇద్దరు భారతీయులను పాట్టపెట్టుకున్నావురా! 'అని పెద్ద ళీర్షికతో వ్యాసాన్ని ముర్రించారు. అపుడాయనికి కింది కోర్ట్ర ఆరుమాసాలు శిక్ష విధించగా ఆ 8ిక్ష సరిపోదని మద్రాసు హై కోర్టుజడ్జి ెెన్సన్ మూడు సంవత్సరాల కరినకారాగార ళిక్షసి విథించాడు. ఆయన కేసును వాదించడానికి ఏలాయరూ ముందుకు రాలేదు. కాని ఒక [కెస్తవ లాయురు (శ్రీ జె.పి. శామ్యుయేలు (8) గాడిచ్ల నారియే వాదించారు. ఆయన విద్యార్రి ఫెడరేషన్ సభలకి హాజరయ్యే వారు. (ప్జలు విద్యావంతులు కానిదే చైత్యం పెరగదని, (గంధాలయోద్యమాన్ని (పారంఖించి ఆవుద్యవాసికి జీవితాన్నంకితం చేసుకున్నారు. అందుకే ఆయనని గ్రంధాలయోద్యమ నిర్మాతగాపిలిచేవారు. 1960లో కీర్తి శేష్లెలారు.
(8) కందుల వీర రాఘవ స్వామి నాయుడు

త్యాగళిలి నిష్యళంక దేశ భక్తుడు క్రీ కందుల వీరరాఘవస్వామి
 విప్లవకారుడు వీరవినాయక సౌవర్కార్, తదితర విప్లవకారులతో పరిచయం ఏర్పడింది. కాంతకాలానికి భారతదేశ విముక్తికి గాంధీజ్ అహె ంసా సెద్ధాంతమే శరణ్యమని నమ్మి కాంగ్గస్లో చేరి అన్ని వుద్యమాలలోనూ అగ్రగామిగా నిలబడ జ్జె్లపాలై (బిటేష్ నారి నెదిరించారు. పెద్దాపురంలో జరిగిన లాఠీ చార్జిలో తివ్రంగా గాయపడ్డారు. రాజమం(డిమునిసిపాలిటీకి మూడు సార్లు చైర్మన్గా ఎన్నికెనారు. శ్రీ బిపన్ క్ర్రఫాల్ రాజమండడి వచ్చినపుడు ళ్రీయాయుడు మునిసీపాలిటీ తరచున ప్రార సన్మానం చేసె గౌరవించారు. తన ఆస్తెలో చాలా భాగాన్ని కాంగ్గెస్కు చెందాలని విలు నామా రాశారు. 1945 లో కేర్తి శేషులైనారు. ఈనాడు నల్లమందు సందుగా పిలువబడేరోడ్డుకి కె.వి.ఆర్.స్వామి నాయుడు రోడ్డ్డ అని వారి పేరుపెట్టె (ప్జలు గౌరవించారు

## (8) మద్దూరి అన్నపూర్ణయ్య

1898 జననం. నిష్కపటి నిష్కశంక దేశభక్తుడు. జీవితాన్ని సోమలిస్టు ఉద్యమానికి ధారపోశారు. విద్యార్థి దశలోనే జాతీయోద్యమానికి ఆక్షితుడుడనాడు. విప్లవపిరుడు అల్లూరి సీతారామరాజు సహాధ్యాయి. బి.ఎ. చదువుతూ విద్యకి స్వస్తె చెప్పె 1921 లో శాసనోల్లంఘన ఉద్యమంలో (పముఖ పాగ్రవహి ంచారు. కాంగగెసు యువజన పతతికకు సారధిగా, సంపాదకులుగా పనిచేసి అసంఖ్యాక యువతీయువకులను జాతీయోద్యమం వైపు మఖ్లించి సోషలిస్టు భాాాలను నూరిపోశారు. ఆంధ్రలో సోషలిస్టు పార్టీ నిర్మాతగా ఖ్యాతికెక్రారు. కమ్యూనిస్టులతో కలిసి నవశక్తి పతిిక ప్రధమ సంపాదకులుగా సమర్థవంతంగా నిర్వహాంచారు ఠరువాత నేతాజీ సుభాష్ చంద్రబోస్ విధానాలకి ఆకర్షిజుడై, నేతాజీకి అనుచరుడ ఆంధధలో ఫార్వర్డ్ బ్ల్క్ పార్టీ నిర్మాణం చేశారు. వీరి సతీమణి స్వాతంత్యోద్యమంలో పాల్గొని జైలుకి వెళ్లారు. పలువుద్యమాలలో జైక్లక నెల్లి 14 సంllలు జెలు ళిక్షననుభవించారు. ఆయన పేరు యువలోకానికి ఒక సన్మోహనాస్తం. 1957 లో కీర్తి శేషులైనారు. జండాపంజరోడ్డు సెంటర్ లో
 గౌరవించారు.
(8) కొవ్విడ లింగరాజు

సుమారు ఆర్ధ శతాబ్దంపాటు జాతీయ వుద్యముంలో నిర్విరామకృషె చేసె పాముఖ్యం వహాంచిన ధీరోదాత్యుడు, శ్రిలింగరాజు మేధావిగా, పతతికా రచయితగా, సాంపాదకుడుగా, అనునాదకుడుగా, విమర్శకుడిగా వినుతికెక్కారు. (పబాఃు(తిక, గోదావరి పతితి సంపాదకుడు. విదురుడు కలంపేరుతో ఎన్నో న్యాసాలు రాశారు. తాను అనుకున్న దానిని నిర్మోహమాటంగా చెప్పేనారు. సతానగరం ఆ్ళమ నిర్విహణలోనూ, కాంగగెసు పత్రికా నిర్వకణలోనూ ఎంతో చాకచక్యాన్ని చూపారు. జాతీయోద్యమాలన్నిటలోనూ జైలు ళక్షలననుభవించారు. భారతదేశ రాజకీయ చరి(త ఆయనకి కరతలాములకం. ఆయన ఒక రాజకీయనిఘుటుుుు. ఆంధ్రకేసరి (పకాశంగారికి అనుంగ శిష్యలలో ఒకరు. ప్పపంచ (ప్యాతరచయియ మాక్సింగోర్కి "ఆమ్మ" నవలని తె లుగులోకి అనువదించారు. ఆయన అనువాదం అదివారి స్వంతరకనా ఆన్నట్లుంటుంది. సావియట్ భూమి సన్మాన గ్రీత. మద్రాసు శాసనసభా పార్లమెంటరీ కార్యదర్శిగా పనిచేశారు. రాజమండ్ర మునిసెపర్ చైర్మన్గా, శాసన సభ్యుడిగా ఎన్నికెనారు. తమ చమత్కారమై న ఉపన్యాసంతా (శోతరలు ఆకట్టుకునే నారు. తన దైన ఒక స్వంతబాణీరాజకేయ పద్దతిలో యశావంతుడ 1986లో దివంగతులెనారు.
(3) తల్లా (ప్రగడ ప్రకాశరాయుడు

జననం 1893. 2ిరేళరింగం హైస్కూలుల్ ఉపాధ్యాయులు యుగపురుషడు కందుకూరివిరేశలింగం, శ్రీ, రుపతి వెంకట రత్నంనాయుడు గార్లకు అతి సన్నిహాతులు. నిమ్నజాల్యుద్దరణకి ఎనలేని కృష చేశారు. జాతీయోద్యమంలో రాయవెల్లూరు, బళ్లారి, కాన్వూరు జ్లై్లలో కారాగార
 శ్రీ చర్ల గణపతి శాస్త్రి శ్రీ కాపీప్నపు కాండయ్య గార్లు విరికి సన్నిహె తులు. దరిదాపు శతసంవత్సరాలు జీవించారు.

## (శ్రీ పాలకోడేట గురుమూక్తి

1884 జననం. సర్దార్ వల్లభాయిపచేల్ లాంట దిట్ట. నిర్మోహమాట. నితి, నిజాయితిలకి మరోపేరు. వైద్యవృత్తిలో పేదసాదలకి ఎంతో సేవచేశారు. జాతీయోద్యమాలలో జైల్నళిక్షలను అనుభవించి, సత్యాగగహాలలో లాఠీ దెబ్బలుతిన్నారు. మునిసిపల్ చైర్మన్ గా ఆదర్శవంతంగా కృషెచేశారు. హరిజన, సహకారోద్యమాలకి వూపిరిగా సేవలు చేశారు. ఆజన్మాంతం ఆదర్శవంతంగా జీవించారు. $1984 ల^{\text {た }}$ కీర్తి శేషులైనారు.

## (8) పాలకోడేటె సూర్య(ప్రకాశరావు

1893 లో జననం. అకలంక దేళభక్తుడు. జాతీయోద్యమంలో అయిదుసార్లు నాగపూరు, కన్ననూరు, రాజమండడ జ్ల్లలో కారాగారం అనుభవించారు. లారీదెబ్బలు తిన్నారు. (పేమజ్యోతి పతికా సంపాదకులు. హె ందూ ప(తిక విలేఇరిగా పనిచేశారు. మునిసెపల్ కౌన్సిలర్గా ఎన్నికెనారు. జై ఆంధాావుద్యమం ముమ్మరంగా సాగుతుండగా ఆవుద్యమం తప్పని, సమై క్య ఆంధధేవుండాలనీ నిర్ద్వందంగా ప్రకటంచారు. దానిక కోపోద్రక్తులైన కొందరు విద్యార్థులు ఆయన యింటికి దాడికి వెళ్లారు. ఆవార్థక్యంలో పెరికెపడకుండా నా (పాణంతిసినా సమై క్య ఆంధధ్రనే కొరుతానని తెగేసె చెప్పెన ధైర్యశాలి. 1976 లో మరణించారు.
డా1 ఎ.చి. నాగేశ్వరరావు
1901 లో జననం. సైనికుడు లాంటి జాతీయ యోధుడు. 1921లో జాతీయోద్యమంలో ప్రవేశం. 42దాకా రాజమండి, ఆరీపూర్ జై్లలో వివిధ వుద్యమాలలో జైలుళిక్షలను భరించారు. ఆయనకి ఆంధధకేసరి ప్రకాశంగారి
 సేవాతత్పరతతో, (పేమతో చూసేనారు. మచ్చలేని మంచివాడు. (పఒం (పేమకి ఎంతగానో పాతృడెనారు. మద్రాసు రాโ్ష్రమం(తి అయినా, మునిసెపల్ ఛైర్మన్గా ఎన్నికెనా మామూలు నాగేశ్వరరారుగానే వున్నారు. గాని భేషజాలకి పోలేదు. ఆయన రాజకీయ జీవితానికి అండగా (పోత్సా)ాంగా జాతీయవాదిగా డ్ll వంగవీట దీక్షితులుగారు ఎంతో సなకరించారు. నాగేశ్వరరావు వ్యక్తిత్వానికి, నిజాయితికీ రాజమండడ (పజలు (బతికుండగానూ, మరణించినపుడు ఎనలేని ఆదరాభిమానాలనూ (పేమనీ చూాపెంచారు.
(శ) గరిమె్ల సత్యనారాయణ
"మాకొద్దీ తెల్లదారతనము" అన్న పాటతో ఆంధధదేశమంతా మారుమోగి పోయింది. ఆబాల గోపాలం మారుమూల గ్రామాలలో కూడా ఆపాటపాడుతూ ఉత్సాహభరితులయ్యే నారంటే అతిశయోక్తికాదు. ఆయన పాటలు (బిటెష్ (పభుత్వానికి బల్లేలా తయారైనాయి. 1893లో జననం. రాజమండిలో ఎల్.ట. చదువుకివచ్చి కాంగ్గసు పలలుపు పై విద్యక స్వస్థె చెప్పి జాతీయోద్యమంలోకి వురికి తనకవితా గభాన్నెత్తారు. 2 న్నో పాటలు రాసె జనాన్ని ఉత్తేజపరిచారు. ఉర్రూతలూగించారు ఆయన పై పెట్టెన ఒక కేసులో రాజమండ్ర కోర్టులో "కూరి పోతున్నది, కూలిపోతున్నది ఈ మూర్క (బిటేష్ ప్రభుత్వం" అనే పాబలోనే సమాధానమిచ్చారు. అన్ని ఉద్య మాలలోను జ్జె్లలో కఠిన కారాగర శిక్షలు అనుభవించారు అంత్యదశలో కరిన దారిద్యం ఆనుభవించినా చెయ్యిచాచని ఆత్మాషిమాని. 1952 లో కిర్తిశేమలైనారు.
(8) బారు రాజారావు

జననం 1888 వందేమాతరం ఉద్యమంలో కాలేజీనుండ బర్తరఫ్కాబడ్డారు. (కమంగా అఖిల భారతకాంగ్రెస్ స్థాయికి ఎదిగారు. కాంగెగసులో ఆనాట అగ్ననాయకులందరికీ తలలో నాలుకలా వుండేవారు. ప్రత్యేకించి నె(హ్రూ కృదయాన్ని, (పేమాధిమానాలనూ మరింత చ్రూరగాన్నారు. 1917-34

సollల మధ్య అఖిల భారత కాంగ్గెసు కార్యదర్శిగా, సహాయ కాఠ్యజఠ్శగోయపి చేశారు. అలహాబాదు - ఆనందభవనంలో మకాం. అనేక ఉద్యమాలలో కారా గారశిక్షననుభవించారు. మద్రాసు అసెంబ్లీసభ్యులు. అనంతరం దివంగత్రలెనారు. డాI కె. ఎల్. నరసింహారావు

1899 జననం. 1921 లో చదువుకి స్వస్తిచెప్పె 1922లో జాతీయోద్యమం లోకి వురికారు. బథ్లారి, కన్ననూరు తదితర జై్లలో కారాగారిక్షననుభవించారు. ఉప్పు సత్యాగగహంలో పాల్గొన్నారు. వీరి సతీమణి కూడా ఉద్యమాలలో పాల్గొని జై్లపాలైనారు. గర్యవతిగా వుండీ అరెస్టుకు వెరవలేదు. జైలులోనే మగబిడ్డను కన్నారు (డిl రామలింగశా(స్తి) నారిద దేశభక్తకుటుంబం. యుగపురుషుడు కందుకూరి విరేశరింగంపంతులుగారు కాంగ్రెసు సంస్ధపట్ల ఎంతో ఆసక్తి చూపారు. 1888 మద్రాసులో జరిగిన దేళీయ మహాసభలకి (కాంగగెసు మహాసభలు) పతిిిిిగా వెళ్లారు. ఆహ్వాన సంఘాధ్యక్షులు (శ్రీ, న్యాపతి సుబ్నారావు పంతులు గారు విరేశలింగం పంతులుగారి ఉద్యోగ భద్రఠ దృష్ట్యా నారిని ప్రతినిధుల లిస్టులో నుంచి తొలగించారు. విషయం పంతులుగారు తమ స్వీయ చరితలో రాసుకున్నారు. దేళీయ మహాసభ అన్న పుస్తకాన్ని కూడా రాశారు.

రాజమండి పట్టణంలో జాతీయోద్యమం (పారంభంనుండి పలు వుద్యమాలలో జ్లైకి వెల్లి, లారీ దెబ్బ)లుతిని, దేశ స్వాతం(త్యమే తమ ధ్యేయంగా జీవితాలను అర్పణ చేసుకున్న స్వాతంత్య సమర యోధులలో శ్రుయుతులు పందిరి మల్లిఖార్జునుడు, దళిక సూర్య(ప్రకాశరావు, అంకరాజు శంకరరావు, వం ెెద్దుపార్వతీశం, అరవ ఆదినారాయణ, కందుల జగన్నాధరావు, గాడేపల్లి సూర్యనారాయణ, ఎస్.వి.రామారావు నేషనల్ స్కూలు స్థొపకులలో ఒకరు. మాచిరాజు §్రీ రామ చంద్రమూర్తి (బండరాముడు), కందుల జగన్నాధరావు, గజవల్లిరామ చంద్రరావు, మామిడి అప్పారావు, తలచెట్ల గురువులు, నలుమూరి నరసెంహ అప్పారావు, ఇవటూరి సుబ్బారావు,
 ఇంకాషరెందరో మాన్యులున్నారు.

జాతీయోద్యమంలో మహా వల పాతకి తక్కువలేదు. పురుషులతో సమానంగా స్వాతం(త సంగ్రామంలోకి పురికారు. ఛాందస కుటుంబాంకి చెందిన నారు సైతం తమ ఆచార వ్యవశోరాలను ప్రక్కకు నెట్టె జ్రో్లక వై్లి లార దెబ్బతిన్నారు. తిరిగి తిరిగ జ్జైక్లు వెన్లిన నారున్నారు. అలాంట నారీ మణులలో శ్రు మతులు పాలకోడేటి శ్యామలాంబ, పెద్దాడ కామేశ్వరమ్మ, చేฉియ్యం శేషమ్మ, బారు అలివేలమ్ము, రాచకొండ గవరమ్మ, మానా (్రఁడ సుందరమ్మ, సెంహాది అన్నపూర్ణాదేవి, కెల్లి సుబ్బమ్మ, మద్దాల సేతమ్మ, సుసర్ల సీతామహాలక్ట్మి, గూడూరి నాగరత్నమ్మ, రెల్లి దుర్గమ్మ, మరెందరో ఇంకా వున్నారు.
(8) జి. వరదరావు జాతీయోద్యమానికి ఉద్యమకారులకీ అండదండలుగా కుండి ఎనలేని సహకారం అందించారు.
(8) యుతులు రాయపూడ రామకృష్ణారావు ఆర్.ฉి. పెండ్యాల, చెరుకూరి విరరాఘవస్వామి, వట్టికూాటి సీతారామచౌదరి, కంచర్ల సుబ్బారావు, చిట్టూరి (పభాకర చౌదరి, జి.ఎస్. బాలాజీదాసు, ఎ.వి.రమణయ్య (పభృృులు స్వాతం(త్యానికి ముందు జైలుకి వెల్లి ఆనాట ఉద్యమానికి ఆననాలుగా సజీవులుగా వున్నారు.

రాజమండ్రి స్వాతంత్రమరయోధుల చరిఁ్ పూర్తిగా రాయాఠంటే భారతమంత గ్రంధమౌతంది. స్తలాభావంచేత ఆనాటట ఉద్యమ் కారుల పేరులన్ని ఉదహరించడం సాధ్యపడనందుకు క్షంతవ్యుణ్.

సీతానగరం గౌతమీ ఆగ్రమం
1921లో గాంధీజీ నడపపన మహా ఉద్యమంలో ఆంధ్రప్రాంతంలో నిష్టాతులైన నాయకులు 300 మంది జై్ల పాలైనారు. ఆవుద్యమంలో రాజమండడిక 16 మైన్ల దూరంలో గల సెతానగరం (ప్రలలో జాతీయ

చైన్యం పొంగిపార్లాడుతోంది. 1922 ఫిబ్రవరిలో చౌరీ చౌరాకాగా పారీసుల పై దాడి చేసి హా ంసాకాండకి ఉగారసి గాంధీజీ ఉద్యమాన్ని హరాత్తుగా ఆపెవేశారు. అగ్రనాయకులకు, కార్యకర్తలకు అలా ఉద్యమాన్ని ఆపుచెయ్యడం త్ర్ర అసంతృప్తెని కరిగించింది. గాంధీజికి e సందర్భంగా ఆరు సంవత్సరాల ళిక్ష విధించారు.

అసంతృప్తె చెందిన ఉద్యమకారులు చెల్లాచెదురు కాకుండా ఆఁ్వాలు నిర్మించి దేళ భక్తులను కూడా గట్టాలని కొందరు నాయకులు న్ణిర్లయించారు. ఆ న్ణిర్ానుసారం సేతానగరంలో డ్ll ${ }^{2}$ హ్మజ్యోసుల సుబ్మహ్మణ్యంగారు గోదావరీ నదీ తీరాన గౌతమీ సత్యాగ్గహ ఆక్రమాన్ని స్థాపెంచారు. 1921 సత్యాగగహంలో ఆ గ్రామస్తులు ముందు భగాన నిలిచారు. గగమోద్యోగులు తమ నౌకరీలను తృణ (పాయంగా వదలి పెట్టి, కాంగ్రెసు ఉద్యమ న్యాప్తికి తోడ్పడ్డారు. (బిటేష్ కలక్టరుకి ఆగ్రామంలో నిప్పు నీరూ పుట్టలేదు. అతని ముఖ్య ఆహారం కోడిగుడ్ల్లూాడా కారకలేదు. (పయాణానికి కనీసం ఒక బండకూడా దారకలేచు.గామ [్రజజలు శాంతియుత సహాయనిరాకరణ పోరాట పద్దతి (బిటిట్ పాలకులకు పక్కలో బల్లెన్నెంది.

సామాన్య రైలు జనం, నాయకులై శ్రీయుతులు నీరు కాండ دెంకటరత్నం, నూరిన సుబ్బారావు, కాండు విరన్న, కాత్త విశ్వనాథం, కనగ్్ల నరసెంహం, మద్దూరి పాపారావు, శ్రీ పాద వెంకట రామయ్య, చాపర్లసుబ్బన్న, తెలికి చర్ల నరసెంహస్వామి (బిటెష్ నిరంకుశత్వాన్ని ఎదిరించి జై్లసాలైనారు.

అలాట స్థ్రతిలో డా॥ సుబ్రహ్మణ్యంగారు సెతా నగరంలో గౌతమీ సత్యాగ్రహా (శ్రాన్ని నిర్మించి భారత దేశ భక్త చిత్రపటంలో ప్రముఖ స్థానానికి తెచ్చారు. సేట్ జీవనలాల్ ఆగశమానికి పదివేలరూపాయల విరాళం (ప్రకటంచి, ఏట 2500 కూడా ఇస్తామన్నారు. వృర్షి బులుసు సాంబమూర్తి ఆ్రమ(టస్టేగావున్నారు పప్ముఖ జాతీయ వాది శ్రీరామ చంద్రుని వెంకటప్పయ్య, (1, యుతులు ధరణీ โపరగడ శేషగిరిరావు, వారి సోదరుడు కృష్లమూర్తి, ఓలేట నరసంహం ( రాజోలు) మానా ప్రగడ కృష్ణారావుమరికొందరు
 నిర్మాణ కార్యక్కమంగా స్వేకరించాలని షరతు పెట్టారు.

అంతకు ముందు మద్దూరి అన్నపూర్ణయ్య ఆయన స్థాపెంచిన కాంగ్రెసు పతిక కోనూ సంబంధం వున్న గ్రీ (కొవ్విడి లింగరాజూ సేతానగరం ఆఁ్రమానికి చేరారు. ఆగ్రమ స్దాపన నిర్ణంయం జరిగాక ఆశ్రమ నిర్మాణానికి ఆప్రాంతం నాయకులు చర్చించి, గోదావరి గట్టున 14యకరాల గరువుని రూ. 3000 లకి ఖరీదు చేశారు.

1924 నవంబరు 9 తేదీ రా(తి మహర్షి బులుసు సాంబమూర్తి గారు ఈ ఆโశాానికి గౌతమీ ఆ శ్మమని పేరుపెట్టారు. గాామస్థుల సహకారంతో 1925 నాటెకి పక్కా ఇళ్లూ, మంచి నీళ్ల నుయ్యీ తయారు చేశారు.

ఏకులు చెయ్యడం, నూలు వడికించడం, నేత మొదలైన పనులు
 గారు వైద్య సేవలకు వైద్య శాల ఏర్పాటు చేశారు. హి ందీ పారాలు ప్రారంభించారు. (8) పోసపాటి సుబ్బారావు హాందీ అధ్యాపకులు డా. సుబహ్మణ్యంగారి సోదరులు శ్రీ బ్మహ్యోస్యుల సీతారామయ్య తమ డిప్యూటే ఇనస్పెక్టర్ ఆఫ్ స్కూల్సు ఉద్యోగానిక రాజీనామా నిచ్చి, ఆశశమంలో ఒక దేశీయ విద్యాకేంద్రాన్ని నిర్వహాంచారు. శ్రీ మానా (పగడ కృష్ణారావు హరిజన విభాగ కార్య(కమాలను నడిపారు
(8,యుతులు మాచిరాజు శ్రీ రామచంద్రమూర్తి (బండరాముడు), జ్యోస్యుల అప్పలరామమూర్తి, గూడూరు రంగయ్య, (కర్నూలు), గట్టెం సూర్యనారాయణ, వంKల సత్యనారాయణ, మద్దూరి కృష్ణమూర్తి ( అన్నప్ణార్యయ సోదరులు), గండేపూడి రామకృష్ణ శర్మ (ప్ృృతులు మరెందరో (పెస్ కంపోజింగ,, (పెంటింగు తదితరపనులను నేర్చుకుని అక్కుడ పనులు దిగ్వజయంకావడానికి కృషె చేశారు. వీరందరూ జ్జై్ల పాలై లారీ దెబ్బలు తిన్నవారే.

1926 జూలై నెలలో అల్లూరి సీలారామరాజూ జయంతి సందర్బంగా
 పద్దతులతో నేనేకీభవించలేకపోయినా ఆయన దేశళక్తిన్,ృ్యాగాన్నీ, సేవాపరాయణ తనీ (ప్రంసెంచక తప్పదు" అని గాంధీజీ సందేశాన్ని పంపారు. గాంధీజీ వుత్తరాన్ని బ్లాకు చేయించి ము(్రించారు. రాజీదోహనేరం (కింద (శ) మద్దూరి అన్నపూర్ణయ్యను ఈ సందర్యంగా అరెస్టు చేశారు (శీరీ, క్విడ లింగరాజు ఈ ప(తికను నడిపారు. ఈ పతతికను నడపడానికి శ్రీ కాళీనాధుని నాగేశ్వరరావు భూరివిరాళం ఇచ్చారు శ్రీ గాల్లపూడ సీతారామశాస్త్రి (స్వామీ సేతారం) గుంటూరు నుండి వచ్చి ఆ(శ్రమంలో చేరి ప(తికా విభాగంలో సహకరించారు

1929 మేగ3ల 9-10 తేదీలలో గాంధీజీవచ్చి ఆ(శమంలో గడిప పరమానందం చెందాడు ప్రతిరోజు గాంధీజీని దర్శింనడానికి 50, 60 వేల జనందాకావచ్చేనారు ఆ (ప్రజలందరికీ ఆ (ప్రాంతం (ప్రజలు స్వచ్చందంగా సమకూర్చి భోజనాలు ఏర్పాట్లు చేశారు ఆనాడు సౌమాన్య (ప్రజల దేశభక్తికి, సా(మాజ్య వాద వ్యతిరేకతకి అది నిదర్శనం

ఆఁశమం పరిసర (గామాల (పజలు గాంధీజీ ఇద్దరు నిధికి రూ. 6000/ సమర్పించారు బంగారునగలు యిచ్చారు గాంధీజీ ఆఁశమ ఔన్నత్వాన్ని యంగ్ ఇండియా పతతికలో (పశంసిస్తూరాశారు

ఆ శమం పాడి సంపదవుంది కూరగాయలు పండించేవారు. గాంధీజీతో బాటు ఆశ్రమంలో శ్రీ మతులు సరోజినీనాయుడు, మీరాబెన్, దేశభక్త కొండా వెంకటప్పయ్య (పభృతులున్నారు గాంధీజీ రెండవసారి 1933లో ఆంధ్రదేశ పర్యటన సందర్బంగా వచ్చినపుడు సీతానగరం ఆ(శ్రుంలోనే వున్నారు

1932 జనవరి 7వ తేదీన గౌభమీ ఆశశమాన్ని చట్టవిరుద్దమైనదని (పకటించి 18వ తేదీని స్వాధీనం చేసుకుంది 1933 లో పోరీసు అధికారి, ముష్రరుడు ముస్తఫాలీగారి బృందం ఆగశమంమీద దాడిచేసి ధ్వంసంచేశాడు. ఆโ్రమనాసులపై నిర్దాక్ష్య్యంగా లారీచార్జి చేశాడు. ఆశ్రమంలోని సామాగ్రిని,
(పెస్ని నాళనం చేశాడు.
సేతానగర ఆ్రమం అన్నివుద్యమాలకీ తనవంతుగా అనేక మంది స్వాతం(్య యోధులను పంపెంది. స్వాతం(త్యం వచ్చే దాకా ఆవిధంగా తనవంతు క్తర్యాన్ని నిర్వర్తించింది. స్వాతంత్యం వచ్చాక, అక్కడ గ్రామసేవికల శిక్షణా కేంరాన్ని (పారంఫించారు.

ఆ శ్రమాధివృద్ధికి (8, మతి గుమ్మిడిదల దుర్గాబాయమ్మ ఎంతోకృషి చేశారు. కాని ప్పస్తుชం ఆ శమ పరిస్థెతి అంతగా బాగోలేదు. ఈ ఆโ్రమస్థాపకుల పవిత ఆశయాలకు, ధ్యేయాలకూ అనుగుణ్యంగా అఫివృద్రి గావించడం, కుల, మత సామరశ్యాన్ని సాధనకి (పచారం చేసే కేంద్దంగా రూపాందించడం ప్రభుత్వ కర్తవ్యం

సూర్యుడు పూర్తిగా పశ్చిమ దిశలో మునిగిపోయాడు. అరుణరంజితం మా(తం అంతా ఆవరించేవుంది. బాగా చీకటక పడిపోయింది. దీనికి తోడు గోదావరి గట్టున దీపాలు ఆరిపోయివున్నాయి. ఏనో అనేక (పశ్నలు దయిస్తున్నాయి.

ఈబాడు దేశం ఏర్పాటు వాదాలతో తీ|్రవాద హత్యాకాండలతో నాయకుల | హత్యలతో, మత మహామ్మారి మారణ హెకామంతో, కులతత్వాల కుళ్లుతో, గూండాల స్వెర ర విహారాలతో, కిరాయి హంతకులతో, కుతకుత లాడుతోంది. దారి పొడుగునా నెత్తురు తర్పణ చేస్తూ భారత దేశదాస్య విముక్తికి తృణ (పాయంగా తమ ప్రాణాలర్పించిన అమర వీరులూ, అహా ంసామార్గంలో, కరిన కారాగారనాసాఅతో, లారీ దెబ్బులకీ, కొరడా దెబ్బ లకీ తనువూ మనసూమగ్గినా, కరోరదారిద్యం ఆవహా ంచినా సంసారాలను లెఖ్ఖ చెయ్యకుండా స్వాతం(్య సముపార్జ్కక జీవితాలను ధారపోసెన అహి ంసామూర్తులు స్వాతంత్యం సంపాదిం చిందిందుకేనా అనే ప్రశ్న మిగిలిపోతోంది. మనిష్ ఆాాన్వి. రేపు సూర్యుడు దయిస్తాడు ఆ నిశ్శబ్ద నిషీధంలో గోదావరినదిలోని అలల చిరుశబ్దాలు వినిపెస్తున్నాయి.
 వరదా (బహ్మానందం ఫీడం ఫైలర జర్నలిస్టు 76-4-32- గంధీపురం - 2

$$
\text { రాజమంక్రి - } 533103
$$

## రాజమహేం(దిలో గ్రంథాలయోద్యమం

> సన్నిధానం నరసెంహాశర్మ
(గంధాలయాల స్థాపనలో, (గంధాలయోద్యమంలో, స్థాపెత (గంథాల యాలమ నిర్వహించడంలో అయ్యంకి వంటి ఉద్యమమహానీయులకు సూృర్రినివ్వడంలో రాజుమండ్రి ముందునుండీ ముందే ఉన్నది.

కేంగ్ర్రభుత్వ \గంథాలయం, రాష్ష్రభుత్వ (గంథాలయం, కఖాశాల, పారశాల (గంధాలయాలు, (పయివేటు (గంధాలయాలు, శాఖాగ్రంథాలయాలు ఉన్న నగరం రాజమహేం్దవరం.

కేం్ర పుగాకు పరిశోధనా సంస్థ (గంధాలయం
ఇది రాజమం్డి భాస్కర్ నగర్ లో ఉన్న కేం ద (పభుత్వ (గంథాలయం. శా(స్తీయ పద్దతులలో నడుస్తున్న గణనీయ (గంథాలయం. 1950లో స్థాపెంచబడింది. శాస్తీయ సమాచార సేవలందించడంలో ఆం\ధరా|ష్ట (పఖ్యాతేకాదు, కొన్ని) యితర రాష్ట్రాల (పఖ్యాతి కూడా సముపార్జించింది. తమివనాడు, కర్ణాటక, పశ్చిమబెంగాల్, బీహారు రాష్టాలలో Kల కేం్ర (పభుత్వ పొగాకు పరిశోధనా కేం(దాలకు గూడా ఈ గగంథాలయం వినియోగసడుతూ వర్తమాన కాలంలో వంద మంది పరిశోధకులకు సకకమంగా వినియోగపడుతున్నది. 10,942 పుస్తకాలున్న ఈ (గంధాలయం పాగాకు సంబంధంగా సర్వవిధ సమాచారాలను స్వీకరించి సంరక్షిస్తూ పరిశోధకోప యోగకరంగా ఉన్నది. 10,070 పతికల వెనుక సంపుటాలు, 3931 నివేదికలు, ళిధంగా అనేకం గంధాలయంలో ఉన్నాయి.

బైండంగు యూనిట్టు, జెరాక్సు మిషను వంటి ఆధునిక సౌకర్యాలున్నాయి. ఆధునిక వసతులతో విలసెల్లుతున్న (పత్యేక (గంధాలయం పుస్తకాలెతైమి, ప(తికా సంపుటాలైతేనేమి (గంథాలయంలో మొత్తం 25,843 మించే వున్నాయి. పరిశ్రక వసతులు గణనీయంగా ఉన్న (గంథాలయం.

శతాబ్దంపై బడిన చరిష్ గల రాజమండడ ప్రభుత్వ కభాశాలకు చెందిన గ్రంధాలయం ఆంధధ విశ్వవిద్యాలయ కఖశాలా (గంధాలయాల్లో పేరు పొందిన (గంధాలయం. సుమారు లక్ష్రంధాలున్నాయి. ఆంగ్లాంధభాషలలో ఎన్నో (ప్రీన గ్రంధాలున్నాయి. పరిశోధకులచే వినియోగమవవలసేన (గంధాలయం నూతనంగా అభివృద్ది చేయవలసిన పెద్ద (గంధాలయం.
ళీ గౌతమీ (పాంతీయ గ్రంధాలయం
స్థౌపన : 1898; రిజిస్టరయినది 1920లో. రాష్ట ప్రభుత్వంచే శ్రీ గౌతమీ (గంధాలయం 1979 ఫไబ్రవరి 19వ స్వీకరించబడి ' (పాంతీయ గ్రంధాలయం'గా ఒక (ప్ుుత్వోత్తర్వు ద్వారా పునర్నామకరణం చేయబడింది. వీరేశలింగం అనుచరుడు, ళష్యుడు మధురకవి శ్రీ, నాళం కృష్ణారావుగారు 1898 లో రాజమం డ్రిలో నాళం నారి స(తంలో తాలుత (శ్రీ విరేళ (గంధాలయంగా స్దాపించబడింది ఒకనాడు నోబుల్ బహుమానం వస్తుందని భావించబడిన ‘భక్తచింతామణ' కర్త వడ్డాది సుబ్బారాయుడుగారి పేరున 'వసురాయ (గంధాలయం' ప్రభుత్వ సముగ బోధనాభ్యసన కళాశాల సమీపంలో ఉండేది నాళం నారిచే స్దిపించబడిన విరేశలింగ (గంధాలయం సమకారీన కారణాలమూలంగా సర్వజన గ్రంధాలయంగా పేరు మార్చబడనది.

సర్వజన (గంధాలయం, వసురాయ (గంధాలయాలు రెండూ పండిత బృందాల ఆధ్వర్యంలో, విరాభాలిచ్చే ఉదారుల వితరణల కారణంగా పోటాపోటీగా అభివృద్ది అవుతూ వచ్చాయి నగర సాంస్కృృిక సాహిత్య (పతినిధుల సమైక్య ఆలోచనా ఫలంగా -- సర్వజన నసులాఁు (గంధాలయాలు సమ్మేళనవై, రాజమహేంద్రవర వద్ద గౌతమి ఫిశాలమైనట్లుగా -- శీ గౌతపీ (గంధాలయంగా బృహద్ద్రంధాలయవై నడ

గౌఆమీ (గ్రంధాలయం రాజవీధి (పూర్వం ఇప్పటి మెయిన్ రోడ్డును

రాజవీధి అనేవారు)లో శాంతినివాస్ హెకాటల్ ఎదురుగా గలిmpatsEbgof భవనంలో ఉండేది. రాను రాను ‘పుస్తక సంచయం’ పెరగడం సభ్య పారక జనం పెరగడం కారణాలుగా స్వంతస్దలం, స్వంతభవనం ఆలోచనలు పెద్దు మెదవ్ళకు పనిజెప్పాయి. గౌతమీ గ్రంధాలయం రాష్టంలోగం పెద్ద గ్రంధాలయాలలో ఒకటి కనుక, విలువైన (గంధాలుండడం వలన రాష్త
 (గంధాలయాన్ని దర్శించడం దాని అభివృద్దిపట్ల స్పందించడం జరిగేది. (8) కందుకూరి, శ్రీ చిలకమర్తి, శ్రీ న్యాపతి, శ్రీ కంచుమర్తి సీతారామ చం(డ్రరావు, శ్రీ వడ్డాది, శ్రీ పాదకృష్ణమూర్తి శాస్త్రి, తెన్నేట రామశంకరం, మహీ ధర జగన్మోహనరావు, (ప్రభృతులైన ఎందరిచేతనో సేవలందుకున్నది. 57 వేల పై చిలుకు (గంధాలున్నాయి. ఇందులో 412 తాళప్త (గంధా లున్నాయి. 6 తామ్రశాసనాలున్నాయి. తిరుమల - తిరుపతి దేవస్థానంవారు (పచురించిన (శ్రీ మదాం(ధికృృ ఋగ్వేదసంకిత’ గౌతమీ)(ాాత ప్రతులచలవే. మెకంజీవాశా (ప్రతుల 3 సంపుటాలు, స్వరయుతసామవేదం, వంశవృక్ష (ప్రర్శినివంటే (శాత్పపులున్నాయి. వివేకవర్థిని, చింతామణి, మానవసేవ, (పబుు్ధాంధధ, అనల్పజల్పితాకర్పవల్లి వంటి ఎన్నో ముఖ్య పతికలు పాతకాలం నాటివి అరుదైనవి ఈ (గంధాలయంలో భధ్రపరచబడివున్నాయి.

ఇండయ్న్ సోషల్ రిఫార్మర్, ఇండియా వంటి ఆంగ్ల ప(తికలు కూడా వున్నాయి. 19వ శతాబ్దం చివర భాగంలోను 20వ శతాబ్ద ప్రధమ భాగంలోనూ అచ్చయి వచ్చిన తెలుగు పుస్తకాలు ఈ గ్రంధాలయ ఆభరణాలు. లోగడ నార్ల వేంకేశ్వరరావుగారు ఈ (గంధాలయాన్ని దర్శించి 'ఎ (గేట్ లైబరీ 2ిత్ (గేట్ (పోబ్లమ్స్) అని (రాశారు. 1922 నుండ సముచిత భవనం కాపాలనేదీ (ప్ాాన సమస్య అయింది. భవననిర్మాణం ఆర్థిక దుస్థెతి వంటి కారణాల వలన, (ప్జోద్యమ కారణాలవలన గ్రంథాలయం (పబుత్వ పరమైనది. 1979 లో (ప్రభుత్వ స్వీకరణానంతరం ప్పణాจిక, (ప్రణాจికేతర నిధులతో అధివృద్ది పరచబడుతూ వస్తున్నది.
 (వాతవరతులు ఫోటోస్టాట్ (ప్రతలు తిసె భద్రపరచబడ్డాయి; వారి సహాయంతోనే తానపత్రం గ్రంధశా స్తెంయ రక్షణ, ఒక కాళ్ పండితునిచే వర్ణనాత్మక (్రంధనూచీ తయారీ జరిగాయి. (పభుత్వంనారు లక్ష వెచ్చించి ముఖ్యమైన తాఖ పత్రగంధాలకు, పతతికాసంపుటాలకు మై (కోఫిల్ము తీయించారు. జెరాక్సు మిననుకొనబడింది. ఇటీనల లక్షరూపాయల పర్నిచరు కొనబడింది. రాష్ట (పభుత్వం సుమారు 4 లక్షల అరువది వేల పై చిలుకు సొమ్ముతో నూతన భవన విభాగం నిర్మితమై నది. మూడంతస్తుల భవనం నిర్మించాలనే సదాశయంలో ఇది ఒక దร.

ఇందులోని బాబాయమ్మహాలు సాహి త్య సాంస్క_తిి సభలకు పెట్టిందిపేరు. శ్రీ, పాదకృష్ణమూర్తి శాస్తి గండపెడేరమహెూాత్సవం వంట ఒకనాటి విళ్ష సాహెత్య సభలు ఈ హాలులోనే జరిగాయి. జపీందారు కంచుముర్తి సీతారామ చందదరరావుగారు వారి అమ్మాయి కీర్తేశేషరాలుగా అమ్మాయి) పేరుగా కట్టెంచిన హాలిది. రాష్ట పౌరక్రంధాలయ శాఖ (కింద పనిచేస్తున్న (పాంతీయగ్రంధాలయం.

3,100 చదరపు గజాల స్థలంలో కల (గంధాలయం సాహాత్య కార్యకలపాలచే, ఉద్యమ భాగస్వామ్యంచే పరిశోధకుల వినియోగాచే ర్ష్ట్ర రా\ష్టేతర \పపసెద్దిగాంచింది. విదేశాల వారు (పచురించే (గంధాలయాల దర్శినులలో గౌతపీ (పాంతీయ (గంధాలయం చోటు చేసుకోవడం సహజ విషయమే. ఆంధధగగంధాలకేకాదు ఆంగ్లగ్రంధాలకుకూడా 'గాతమి' చెప్పుకోదగినది. తెలుగులో గొప్ప పరిశోధకుడు, పండతుడు కావలెనని గౌతమి నీటిని సేవించవలెను, 'గౌతమీ (ంధాలయములోని గ్రంథములను చగువవలెను' అనునది కట్టమంచి రామ లింగారెడ్డిగారి మహహూక్తి.

## (8) వీరేశలింగాస్తెక గ్రంధాలయం

సురమందిరంలో గల సుమారు వంద సంవత్సరాల చరిత్తసంతరించుకున్న

గ్రంథాలయం. హెతకారీణీ సమాజం ఆధ్వర్యంలో ఉంటూ వamp వ్చింది. ఆంధ్రప(తిక దనపతతిక సంపుటాలు ఎన్నో వున్న గ్రంథాలయం. వివేకవర్థిని, చింతామణి వంటిపాత పతికికున్న గ్రంధాలయం. పిరేశలింగం సంతకాలతో కూడా వున్న (గంధాలున్న ఈ గ్రంథాలయం ప్రస్తుతం ఒక మూతపడన గ్రంథాలయంగా ఉండడం విచారకరం. అఫివృద్రి పరచడమో, 'గాతమి' వంటినానిలో కలపడమో అవసరం అని పరిశోధకులు భావిస్తున్నారు. సుమారు అయిదు వేల (గ్రంథాలున్నాయి.

రాళ్ళబండి సుబ్బారావు గవర్నమెంటు మ్యూజియం గ్రంధాలయం రాజమండి కుమారిటాకీసు వద్ద గోదావరి ఒడ్డున డాసి వున్న (గంథా అయం. కళా పపపూర్ణ చిలుకూరీ నారాయణరావు, గిడుగు వెంకట రామమూర్తి పంతులు వంటి అగగ్రేణి సాహి త్యనిధుల వ్యక్తిగత సేకరణలైన తాళ పుత (గంధాలిందులోనున్నాయి. 1964లో రాళ్ళబండ సుబ్బారావుగారు 'ఎ డస్క్ర్ప్టిక్ కేటలాగ్ ఆఫ్ తెలుగు మాన్యస్క్య్ప్ట్ర పేర 528 పుటల వ్ణశాత్మక గ్రంధసూచికలో 301 తాళపత్ర్రంధాల ఆనుపానులియ్యబడ్డాయి. ఈ రాజమం్డి (గంథాలయంలో ఒకనాటి పెద్దలకృష వలన అనంతపురం, విశాపట్నం, గంజాంజిల్లాల నుండి సేకరింపబడన తాళపత్ర్రంధాలను చక్కగా భద్రపరచబడడం చూడగలుగుతున్నాం. 1922 నుండ చరిత్రగల ఆంధధేతిహాసక పరిశోధన మండరి 1-3-1967వ తేదీన రాష్ట్ర పభుత్వంచే స్వీకరించబడింది. ప్రభుత్వ స్వేకరణ కాలానికి ఈ గ్రంథాలయంలో 6954 పుస్తకాలుండేవి. ఇప్పుడాసంఖ్య 9925కి పెరిగింది. స్థాపకుల లక్ష్యానుగుణంగా పరనాలయం, (్రంధాలయం నడపబడుచున్నని. పురావస్తుళాఖా సంరక్షిత (గంధాలయం.

## (ప్రభుత్వబాలికా పాఠశాలాగ్రంథాలయం

1904లో ప్రభుత్వ బాలికా పారశాల స్థాపెంచబడింది. పారాాలలో

తక్కువ సంఖ్యలోనెననా కొన్ని పాతపుస్తకాలున్నాయి. మొత్తరాష్,434 పుస్తకాలున్నాయి.

## (8) రామ బాలభక్త పుస్తక భాండాగారం

రాజమహేంద్ర వంకాయల నారి వీధిలోని గ్రంధాలయ చరిత్రకే షష్టెపూర్తి దాటంది 1920లో ఏర్పాటయిన ఈ సంస్థ రాజమండడ (పయివేటు (్రంథాలయాలలో నిత్యం (ప్జలకు సేవచేస్తూ నగరము మధ్య (పాంతములో నాణిజ్యకూడలిలో 'వాణ’సేవ చేస్తున్న సంస్థ. (ప్రాకవిచెళ్ళ పెళ్ళ, స్వాతంత్య సమరయోధులు (శ్రీ (బహ్మజ్యోశుల, గాడిర్ల, అయ్యంకి వంటి హేమాహేమీలైన (గంధాల యోద్యమ స్వరూపులు (Xంధాలయాన్ని సందర్శించి ఆనందం వ్యక్తం చేశరు 1945లో సంస్థ రిజిస్టరయింది పదికేల (గంధ సంపదతో అలరారే గ్రంధాలయం పరిశోధకులకు సద్వినియోగపడుతున్నది. 1925 తదనంతరసంవత్సరాలలో వార్షిక సభలు బాగా జరిగాయి. శ్రీ మానవల్లి, (శ) పాదకృష్యమూర్తి శా స్త్రి, శీ చిలుకూరి నారాయణరావు వంట సు(ప్రస్ద్దులు ఆయా వార్షికోత్సవాల్లో (్రసంగించేవారు. 18 సంవత్సరాలపాటు ఏకటాకీగా లిఖితపత్రికను నడిపెన కార్యకలాపాలు గల సంస్థ ఇది. భారతి, ఆంధ్రపతతిక ఉగాది సంచికలు చాలా మట్టుకు ఈ (గంధాలయంలో లభ్యపడుతున్నాయి ెెంకుటింట్లోనడుస్తున్న ( గ్ధాలయమిది జిల్లా (గంధాలయసంస్థ, రాజారామ మోహనరాయ్ ఫాండేషన్ వంటి సంస్దల సహాయ సహకారాలు (గంథాలయ (ప్రికికి కొంత దోహదం చేశాయి.

వేద వేదాంత హెూమియెక (గంధాలయం - దువ్వూరి రామకృష్ణారావు (టస్టు వారిచే నడపబడుతున్న (గంధాలయం. 1971 లో స్థాపౌంచబడిన ఈ గ్రంధాలయంలో సుమారు 2 వేల పుస్తకాలున్నాయి నాలుగు పేదాలూ భాస్యసహా తంగా ఉన్న (్రంధాలయం, ఉపనిషత్తులు, నాని బాష్యాలు ఉన్నాయి. (బ్మహ్మూ(ాాలు, భాష్యాలు, భగవద్గీతకు వచ్చిన వివిథ భాష్య (గంధాలు,
 భాష్య గ్రంధాలు వున్నాయి. భాగవతానికి శ్రీ ధరీయ భాష్యం తాపుత్రగంధంగా వున్నది. గ్రంథాలయం శ్రీరామనగర్, రామకృష్ణారావుపేటలో ఉన్నది. తెలుగు విశ్వవిద్యాలయ గ్రంధాలయం

హైదరాబాదులో తెలుగు విశ్వవిద్యాలయం నారు 1986 లో (గంథాలయాన్ని ఏర్పాటు చేశారు. (గంధాలయ వికేంగదికరణ భాగంగా 1987 లో రాజమండడ సాహి త్యపీరంలో (గంధాలయం ఏర్పాటు చేశారు (పస్తుชం బొమ్మూరు మెట్ట్లీద విశ్వవిద్యాలయంలో గల గ్రందాలయం ఆధునిక సౌకర్యాలతో అలరారుచున్నది కాలుత హై(దాబాదు నుండి తెచ్చిన 2,500 గ్రంధాలతో నున్న ఈ గ్రంధాలయం 6,000 బహుకృత (గంధాలతో కొనుగోలు చేసె 8,000 గ్రంధాలతో - మొత్తం సుమారు 14,000 ఆంధాాగ్లసంస్క్ృత పుస్తకాలతో ఎమ్ ఎ., ఎమ్ ఫిల్మ్, ప.. హెచ్.డ విద్యార్థి పరిశోధక (ప్రయోజనదాయకంగా వర్షవర్షాఫివృద్ది చెందులున్నది. సుమారు లక్ష విలువ చేసే పర్నిచరు ఉన్నది. జానపద విజ్ఞాన, సాహా త్య (గంధాలు చెప్పుకోదగిన ఉన్నాయి. దిన్పతికలు సంపుటాలుగ భ ద్రపరచబడు తూన్న ఈ (్రంధాలయంలో వివిధ దినప(తికల ఆదివారాల అనుబంధాలు (పత్యేకంగా భద్రపరచడం అฉినందనీయం. ఆధునిక కవిత్వంలో అన్ని (గ్రంథాలు సేకరించాలనే ఆలోచన ఉన్న (గంధాలయం.
ప్రభుత్వ సమగ్ర బోధనాభ్యాసన కళాశాల గ్రంధాలయం
1883 నుండి చెప్పుకోదగిన చరిత్రం గవర్నమెంటు కా(ంప్సె హెన్సిన్ (Еయినింగ్ కాలేజ్ లోని గ్రంధాలయంలో 31,000 పుస్తకాలున్నాయి రాజమహేందదిలోని కభాశాలా (గంధాలయాలలో (పభుత్వ కభాశాల (గంధాలయం తరువాత చెప్పుకోదగిన కళాశాల (గంధాలయం. (పాచిన (గంధాలు చాలా వున్నాయి.

సీయపేట శాఖాగ్రంథాలయం:
ఇది పట్టణంలోని శాఖాగ్రంథాలయాల్లో సభా కార్యకలాపాలచే ప్రముఖమై నది. దానవాయి పేబలో మహా ఖా (గంధాలయం, మహా ఖాసేవలకు బాగా వినియోగపడుచున్నది.
కందుకూరి రాజ్యలక్ష్మీ మహియా కభాశాలా గ్రంధాలయం
మంచి భవనంలో నుండి నూతన \గంధాలతో విద్యార్రి జనోపయోగంగా సాగుతున్న (గంధాలయం ఆంధ్రకేసరి కళశాలాగ్రంధాలయం

బహూకృత (గంధాలతో కొనుగోలుచేసిన (గంధాలతో సుమారు 5 వేలతో అభివృద్ది పథంలోనున్న గ్రంధాలయం. స్టేడియం సమీపంలోని పొట్టె (శ్రీరాములు గ్రంధాలయం కార్మికులకు కూడా ఉపయోగపడే గ్రంధాలయం.

ఇవిగాక పట్టణంలో 20 పైబడ [కెస్తవ మత (గంధాలున్నాయి. ఇందులో లాధర్గిరిలోని లూాధరన్ లైబరీ, ఆల్క్ట్ తోటలోని ఆంగ్లోశండియన్ కేధలిక్ లైబరీ, అప్సరాహెకాటల్ ఎదురుగా కేధలిక్ లైబరీ వంటే ప్రసెద్దమైన విందులోనున్నాయి. కోట గుమ్మం వద్ద గల చిన్న మసీదు - అదే గాజీ సయ్యద్ అబా బాకర్ షామసీదులో చాలామంచి ఉర్దూపుస్తకాలున్న గ్రంధాలయం ముస్లెములకు సేవచేస్తున్నది విద్యార్ది ఇస్లామిక్ సంస్దఆధ్వర్యంలో ఇదే మసేదులో కొత్తగా 500 పుస్తకాలతో విద్యార్ది జనోయోగంగా ఒక గ్రంధాలయం ఉన్నది ఈ విధంగా రాజమహేంద్ది ఎన్నో (గంధాలయాకు కేంద్రంగా ఉండడం అనందకరం

## ళరరామకృష్ణమర గ్రంధాలయం

వీరభదపురంలో బిజిలీ ఐస్ ఫ్యాక్రీ దాటిన తరునాత కోరుకొండ రోడ్డులో 家రామకృష్ణమరంలో ఉపనిషదాధ్యాత్మిక Kంధాలు ఆదితరములు గల (గంధాలయం మంచి వసతులతో చక్కని వాలావరణంలో ఉండి (పశాంతపరుస్తూ పారకసభ్యులను ఆనందింప జేస్తున్న (గంధాలయం.

## కందుకూరి వీరేశలింగం గారి సంస్థ్లులు

- వైయస్. నరసేంహారావు.

యుగసురువుడు శీ కందుకూరి నిరేశరింగంవంతులునారు రాజమహేంద్రిలో నిర్మించిన మొట్టమొదట సంస్థపురమందిరం. జనుల సామాజిక సాంస్క.ృతిక కార్యకకాాల నిర్వాహణణు టౌన్ హాలు అవసరమని Kర్తించి తమ సాంత ధనముతో 1890లో నిర్మించి, 1897 డిసెంబరు 3 న (ఎ 1 x ఆవణణో పురమందిరం వుంది. ఆయన నిర్మంచిన మొదట (బస్టబోర్డు సబ్యులు విరు.
^ శ్రీ న్యాపతి సుబ్బారావు పంఠులు

* (8) చిత్రు వెకబాచలం


^ శ్రీ గోపశెట్ట నారాయణ స్వామి నాయుడు
* శీ నాళం పద్మ నాళం
^ \%ీ ఖాr అహ్మదుల్లా ఖాన్ సాహెద్
^ శ్రిమంతూూ కామేశ్వరావు
* శ్ర కాటెకలపూడి రామేశ్వరాచు
* శ్రీ రెబ్ ప్రగడ పాపయ్య
^ శ్రీ రాజా కంచుుుర్తి వెకల సేలారా చం(ద్రాచు
అమెరకక్ లూదరన్ మిష్ సీనియర్ మషనరీ జాల్లీ పల్లి్ లైబెర రీడిగ్రఠూమ్ సెక్రీీ
" ఈ పురమందిరములో సమస్త నిషయు లోను జ్ఞానాధివృద్ది కలుగుటకును నీతి మత కులాచారములయందరి మూఢ న్వాసములు లొలగటకును, నీతిపంపాందుటకును, దర్నీతి దుాాచారులు తాలగుటకును
 అనుకూలములైన యుపన్యాసములు (ప్రసంగములు వాదములు మొదలైన నాని కొఉకును, మహనీయులను సత్రరంచుట కొఱకును, దేశాభివృద్దికిని భాషాభివృద్దికిని తోడ్పడు కృషె కొఱకును, జనుల సంతోషమునకును, వినోదమునకును, జరిగెడ ఆటపాటలకొరకును జనోపయుక్తములైన సమస్తేతర కార్యముల కొ $అ క ు న ు, ~ హ ం ~ ం ద ు వ ు ~ య ూ ర ో ప ో య న ు ~ క ె స ్ త వ ు డ ు ~ మ హ మ ్ మ ద ీ య ు డ ు ~$ (బాస్మణుడు झూద్రుడు అను నెట్ట భేద భావము లేక యెల్ల జాతులవారును నర్వమలముల నారును నభలు వెコロదలైనవి చేస కొనుటకే మందిరముపయోగపడవలెను". అని శ్రీ, విరేశలింగం గారు తమ టసస్టేడడ్ లో నిభందనను జేర్చారు. దీనికనుగుణంగానే ఇక్కడ ఈబాటకి కార్య(మాలు జరుగుచున్నాయి.


## శతవార్షికోత్సవం

ఈసంవత్సరము ఈపురమందిర శత నార్షికోత్సవము వందసంవత్సరాలు పూర్తయినందున దీనిని రక్షిత కట్టడముగా గుర్తించవలసెనదిగా రాష్త్ర ప్రభుత్వ పురావస్తు శాఖను కోరడం జరిగింది. రాష్త రెనిన్యూ ప్రధాన కార్యదర్శి శ్రీ కె. ఎస్. ఆర్.మూర్తి చొరవతో ఈ పురమందిరం రక్షిత కట్టడముగా గుర్తింపబడ జీర్ణోద్దరణకు పూను కోగలదని ఆశిస్తున్నాను. టౌన్ హాలులోగల 2రేళరింగం గారి తైలవ్ణ చితాన్ని వారి శిష్యలై శ్రీ రాజాకొచ్చర్ల కో వెంకట కృష్ణ రావుగారు బహూకరించారని తెలుపుటకు సంతససస్తున్నాను. ఇందులో (ప్రర్షపరన మందిరం (జూద్లీ రీడంగ్ రూమ్) నాటినుండ నేట వరకు నడుస్తూనే వున్నది. 1907 లో పురమందిరముతో స్ప్రసెద్ద జాతీయ వాది శ్రీ బిపిన్ చంద్రపాల్ 5 రోజులు పాటు వరుసగా ఉపన్యాసములు ఇచ్చి, ముఖ్యంగా యువతరాన్ని జాతీయోద్యమం పట్ల ఉన్ముకుల్ని చేసారు. వారి (పసంగాలను తెలుగులోకి అనువాదము (\%) చిలకమర్తి లక్ష్మీ నరసెంహంగారు చేసారు. శ్రీరాజాకంచు మర్రి వెంకట

సేతారామ చంద్రారావుగారు, ఆయా సభలకు అధ్యక్షత వహా ంచేరొల.thEbooks. ప్రార్థనామందిరం

టౌన్హాల్కు ఆనుకునే పశ్చిమ దిశగా 80 చ.K. ఆవరణలో 2 అంతస్తుల భవనాన్ని నిర్మించి అందులో ప్రార్థనా సమాజాన్ని నెలకొల్పారు. దీనికి రఘుపతి వెంకట రత్నంగారు (పారంభం చేసినారు. ఆ తరునాత 1200 రూ\|లు ఇర్చు పెట్టె (స్తీలకు ప్రార్థనా మందిరాన్ని నిర్మించారు.

## వితంతు శరణాలయం

ఊరికి చివర నున్న ఆనందోద్యానవనములో సుపపసెద్ద న్యాయనాది శ్రీ ములుకుట్ల అచ్యుతరామయ్యగారి సహాయంతో వితంతు శరణాలయమును నిర్మించారు. ఇందులో 10 Kదులుండేవి. అదే తోటలో వితంతువుల కోసం పారశాల కూడా నిర్వహించబడేది

## హాతకారిణీ సమాజుం

హితకారిణి సమాజం అనే పేర ఒక సంఘమును తాము పూనిన కార్యములను నెరమేర్చుటకై 1906 లో నెలకొల్పి తన యావద్దాస్తిని దానికి ఇచ్చి 1908 వే 2 తేదీని లేఖ్యారూఢము ( 8 జిస్టేషన్) చేయించారు. ఈ ఆస్తులలో పంతులుగారి జన్మగృహం ( (పస్తుతం 6వ వార్డు) దానికి ఆనుకున్న రాజ్యలక్ష్మీనినాస్, ఆనందోధ్యానవనము లక్ష్మినారపు పేటలోని ఇల్లు మొదలైని. 1907 సెప్టెంబర లో శ్రి చకుమర్తి లక్ష్మీనరింంహంగారు అప్పటి వరకు నిర్వహాంచిన మాధ్యమిక పారశాలను హతతకారిణి సమాజమునకు తీసుకుని నాటి పపభుత్వ సహాకారముతో ఇన్నీస్ పేటకు ఆనుకుని ఉన్న 6 ఎకరముల హంకుంపేట పాలములో పిరాపురం మహారాజా ధనసహాయముతో చక్కటి హైస్కూల్ భవనాన్ని నిర్మించి ఆ పారశాలను నిర్వహాంచారు. ఇందుకు కంచుమర్తి జమ్మిందారుగారు కూడా సహాయ పడినారు. అప్పట్లో (స్తీలకు పారశాలలో (ప్వేశము లేదు కాని విరేశలింగంగారు స్త్రీలకు కూడా ఆ
 కూడా (వవవేశం కల్పించడం. కలకత్తా సిటీ కాలేజ్ ప్రెన్సిపాల్ శ్రీ హేరంభ చంద్రమై (త 1911 సంll నవంబరు 27 న ఈ పారశాల గృహర్రవేశ ఉత్సవము జరిపారు. పాతవూరిలో విశాలమైన స్థలం దారకనందున వూరికి చివరగా ఆ పొలాన్ని కొని భవనాలను నిర్మించారు. అయితే అవి గట్టి భూములు కానందున గోడలు బీటలు వారునేమోనన్న భయం వారికి వుండేది. అదృష్ట వశాత్తు అలా జరగలేదు. ఇక్కడ ఒక ముఖ్యమైన విషయం మనం (ప్త్తావించుకోహాలి. పారశాల వున్న భూమి నల్లరేగడ నూని గడ్డభూమి" అని ఆయన పేర్కొన్నారు ఈ విషయం O N.G C. వారికి పనికి వస్తుందేమో! వారి అనంతరం ఉన్నత పారశాల జూనియర్ కభాశాలగాను, డగగ్రీ కళాశాలగాను అభివృద్ది గాంచింది ఆనందోధ్యానవనములో ఒక భాగంలో ఆయన సతీమణి శ్రీమతి రాజ్యలక్ష్మి పేరుతో (స్తీల కభాశాల చక్కగా నిర్వహాంచబడుతోంది ఆయన కాలంలో (స్తేలకు ఇక్క్డ ఒక పారశాల నిర్వహా Oచబడేది.

హతతకారిణి సమాజానికి వెదటి (టస్టేడీడ్ నా విరేశలింగం గారే నియమించారు ఈ (కింది వారిని నియమించారు. 1. కీ, కందుకూరి పిరేశరింగం గారు (2) 8్రీ రఘుపతి వెంకటరత్నం నాయుడు గారు (3) (8, కార్మూరి వీరభ్రదస్వామి (4) (8, ధార్వాడ వెంకట కృష్ణారావు (5) నాళం

 మొక్కపాటి సుబ్బరాయుడు


## గోదావరి గట్టు మీద వెలుతురు పెట్టలు

- సతీష్చందర్

గోదావరి గారి తాకినా, నీళ్సు తాగినా కవిత్య మొన్తుందంటారు. కాలన్, వెరేశలింగాలు గోరావరిజోలిక పోనంత వరకూ అద ఉత్రుణ్యగోదావరే అయితే కాటన్ స్పర్శయో పంటల గోదావరి అయ్యింది. కందుకూరి దీక్షలో సానేత్యగోదావరి అయ్యింద.

మరి నన్నయో? అనాచ్చు. ఆయన ఆదికవి. పోనీ, తెలుగులో ఆదికవితరాసినకవి. ఆయన నాసెకా (తయంబకం లాంటెవాడు. ఆయనకీ మనకీ వెయ్యేవ్ర దూరం. ఆయన సాహీ త్య తీర్థం మన జన సామాన్యానిక అందేదికాదు. అయినా ఆద్యుడు ఆద్యుడేకదా.

మహానుభావుడు పిరేశలింగం "కాట్టుకొని పోయే కొన్ని కోటలింగాలు విరేశలింగమొకటె మిగిలినచాలు" అని ఆరుద్ర అన్నప్పుడు ఒళ్ళు గగుర్పొడు తోంది. ఆనందంతో కళ్ళు చెమ్మగిల్లతాయి. ఆయన సాహి త్య గోదావరిని సముద్రపు పాలు కానివ్వకుండా సుక్ష్మేతాల వైపు మจ్నించాడు. ఆయన మనకి లిటరరీకాటన్'

కాటన్ ఆనకట్ట కట్టబస్టే మనం అన్నం ముట్టగలుగుతున్నాం. పిరేశరింగం సాహి త్య చాందసానికి అడ్డుకట్ట వేయబట్టే అందరమూ అక్షరం ముట్ట గలుగుతున్నాం

విరేశలింగం ఆధునిక తెలుగు సాహి త్యానికి ఆద్యుడు.
ఏది ఆధునిక సాహె త్యం? సమకాలీన సాహ త్యమంతా ఆధునిక సాహె త్యంకాదు. "ఆర్థిక, సామాజిక, రాజకీయ పరిస్థెతులు పునాదిగా ఏర్పడన కొత్త దృక్పధాలను, స్వరాపాన్ని సంతరించుకోవడమే ఆధునికత" ఇలాంట సాహె త్యానికి కొన్ని కొత్త విలువలుంటాయి. ఆది ఒక తత్వం.

కందుకూరి వీరేశలింగం ఆకాశంనుంచి ఊడిపడలేదు. ఆనాటి సామాజిక
 (పపంచాన్ని (పేమించేనాడు. అందుకే సగం (పపంచం (స్తే) చీకట్లో వుండడం సహా ంచలేక పోయాడు. ఆమె చీకట్లో పుందన్న స్పృహ విరేశలింగానిక కలిగిందంటే - ఆ ఆలోచన వెనుక సామాజిక నే పధ్యం వుంది.
(ప్పంచం ఆర్థికంగా, రాజకీయంగా 17,18 శతాబ్దాల్లో పెనుమార్పు $ం క ు$ గురయ్యింది. పారిశామిక విప్లవం (1748) (ךెంచి విప్లవం (1789) పాశ్చాత్యదేశాల మీద తీ|ర్రమైన (ప్రాాన్ని చూపాయి. ఒక విప్లవం "పెల్టుబడ’ని తెస్తే మరాక విప్లవం 'వ్యక్తిగత స్వేచ్చ' ను తెచ్చాయి. ఈ రెండూ పాత భూస్వామ్య సంబంధాలమీదా, సంస్కృతిమీదా, సాహి త్యం మీదా ధ్వజమెత్తాయి. అయితే మనదేశంలో విప్లనాల (ప్రావం చాలా ఆలస్యంగా పడింది. పాశ్చాత్యదేశాల నుంచి వచ్చిన సాహె ళ్యం ఇక నారి మీద బాగా (ప్రభావితం చేసెంది. పెట్టుబడి ఆర్థ్రిక విధానం నుంచి ఉత్పన్నమైన (ప్రజాస్వామ్య భావనలు భారత మేధావుల్ని, రచయితల్నీ పపభావితం చేశాయి. అలా (ప్రావితమైన వారే వీరేశలింగం కూడా. భావనలే ఆయన సంస్కరణా వాదానికి భూమికలు. (స్తీజాతి సముద్రరణ, నిరక్షరాస్యతా నిర్మూలన, మూఢ విశ్వాసాల తిరస్కరణ వంటి సంస్కరణలు ఆయన్నీ బాగా ఆకట్టు కున్నాయి. ఈ సంస్కరణా వాదంతోనే తెలుగు సాహా త్యంలో ఆధునికతకు అంకురార్పణ జరిగింది అదీ గోదావరి తీరాన్నే జరిగింది. ఆది కవిపుట్టెన చోటే తొలి ఆధునిక కవీ ఆవిర్యవించాడు ఇందులో ఆశ్చర్యంలేదు. నదికీ నాగరికతకూ వున్న సంబంధమే - నదికీ సాహెత్యానికీ వుంటుంది.


అయితే ఆధునికతను మరింత ముందుకు తీసుకువెจ్จిన మహాకవి గురజాడ. ప్యూడల్ సంస్కృతి మనకి రాజభక్తిని పపభుభక్తిని ప్రభోదిస్తుంది. మన (ప్రాచీన కావ్యాలనిండా ఈ భక్తి టన్నుల కొద్దీ దారుకుతుంది.

కాని గురజాడ ‘దేశభక్త’ గురించి మాట్లాడాడు. "దేశమంటే మట్టికాదోయ్
 "సమస్త (ప్రపచ మహాజనుల జాతీయ గీతం" గా శ్రీ (శ) అభివర్ణించారు.

విరేశలింగం తాలి ఆధునిక కవి అయితే గురజాడ మన ఆధునిక తెలుగు మహాకవి.

విరేళలింగం సంస్కరణవాద సూృర్తితో పాటు, జాతీయోద్యమం పట్ల మక్కువ పెంచుకొన్న కవి చిలకమర్తి లక్ట్మీనరసెంహం" భరత్ pండమ్ము చక్యని పాడియావు. తెల్లవారను గడుసరిగాల్లవారు. పితుకుతున్నారు. మూతులు దిగియకట్ట" అన్న చిలకమర్తి మార్కు పద్యమం ఆనాడు ఉద్యమ కారులకు నినాదమయ్యింది. మరి చిలకమర్తి మనగోదావరి పు(తుడే.

అలాగే భావకవిత్వం పేరు చెప్పగానే గుర్తుకు వచ్చే పేరు దేవుల పల్లి కృష్ణౌాస్తె. ఈయనది పిరాపురం. భావకవితోద్యమాన్ని ఒక పార్శ్వాన్నుంచి చూస్తే అదికూడా ఆధునిక విబోద్యనుకు అయితే పాశ్చాత్యదేశాల్లో పెట్టుబడ దారీ విధానం ఫలితంగా వచ్చిన కాల్ప నిరోద్యమానికే ఇక్కిడ భావ కవితోద్యమానికి కొన్ని పోరికలు వున్నప్పటేకీ రెండూ సారంలో వేర్వేరు. భావకవితోద్యమం వచ్చేనాటేకి మనదేశంలో సగం భూస్వామ్యం, సగం ధన స్వామ్యం వుంది. అందుకే మన భావకవిత్వంలో స్వేచ్చా(పెయత్వంలో పాటు పాతవిలువలకు వత్తాసు పలికే పునరుద్ధరణ వాదమూవుంది. దేళభక్తితో పాటు దైవభక్తి కూడా వుంది.

కాల్పనిక ధోరణులు భావకవులమీదే కాకుండా, వచన రచయితల మీద కూడా పడ్డాయి. అందులో అగగణ్యుడు చెలం. భావకవులూ, చెలం స్వేచ్చనే కోరారు. ఎటాచ్చీ భావకవులు ఆ స్వేచ్ఛకోసం పోరాడలేదు. చెలంపోరాడాడు అంతేతేడా. చెలానికి గోదావరికీ సంబంధంవుంది. చెలం రాజమండడల వున్నాడు. ఇక్కడ ఆయన 'ఫ\}లవర్స్ సొసెట' పెట్టాడు కూడా. అయితే కృష్ల శా(స్తి (ప్రావం అంతాయింతాకాదు. మహాకవి శ్రీ, (8)
 మానసాలను, కలవరపరుస్తూ అల్లకల్లోలంలా ఘూర్ణిల్లే ప్రమాద ప్రాంతరాలలో కవిక నిరాఘాటంగా విహరించే అధికారంకలదు" అని భావకవుల తరపున వకాల్తా పుచ్చుకున్నాడు. భావ శృంఖలాలను ఛేదించడమే ఆనాటి ఆధునికత.

ఇదే సమయంలో పపకృతిని ఉపాసేస్తూ కవి కాండల వెంకటరావు గారు గోదావరి ఒడ్డున చిన్న సుడిగారిని లేవదీశారు. ఆయన్నీ ముద్దుగా అందరా 'ఆంధ్ర వర్డ్స్వత్' అని పెలుచుకునేవారు.

పోతే గోదావరి ఆవరి ఒడ్డున నండూరి సుబ్బారావు ఉత్త పల్లెటూర మనసులో ‘ఎంకిపాటల్ని’ల్లారు.
'గుండెగాతుకలోన కొట్టాడు తాదీ
కూకుండ రా కాసెంతసేపు"
అంటూ (పేయసి ఆత్మ సౌందార్యాన్ని ఆరాధించారు.
ఇది ప్రబంధ కవిత్వం మీద తిరుగుబాటు. (స్తే అంగాంగ వర్ణనం పీద (ప్రతాకారం. అందుకే భావకవి స్త్రీని 'హృదయేశ్వరిని చేసె ఉన్నతాసనం మీద కూర్చోబెట్టాడు ఆ ఆధునికతకుకూడా గోదావరి ఆలవాల మయ్యింది. అయితే భావకవులకు సామాజిక వాస్తవికత పట్లవుండే వెముఖ్యాన్ని ఆధుని కతలో జమకట్టకూడదు.
"తన చరి(తను తనె పరించి
ఫక్కున నవ్వింది ధరణి
తన చరి(తను తనెపరించి
భోరున ఏడ్చింది ధరణ"
ఇది ఆవలత్స) సోమసుందర్ చారి(తక దృష్టె అభ్యుదయ దృష్టి సోమసుందర్ ది. పిరాపురం ఎక్కడో జరుగుతున్న తెలంగాణాసాయుధ రైతాంగ పోరాటంలో భాగస్వామ్యం పాందడానికి గోదావరితీరాన నిలబడ తగ కలాన్ని కరవాలంలా దూసిన కవి సామసుందర్. ఆయన ‘ఖబడ్దార్' గీతాన్ని ఉద్యమకారులు ఎక్క్డబడితే అక్కూడ పాడేవారు. ఆ తర్వాత ఆయన

కవిశ్వం ఎలాంటి మార్పులకు గురయినా అప్పుడు మా (త్రాatbossk. అభ్యుదయ కవిత్వానికి పప్రతినిధి.

ఏ3ైనా అభ్యుదయ కవిత్వానికి సారధి మాఝం మన మహాకవి
 అభ్యుదయ కవిత్వానికి ఆరంభగీతం. శ్రీ (్రభానానికి కృష్ణశాస్తెకూడా అప్పుడప్పుడూ అభ్యుదయ కవిత్వం రాయల్సిన పరిస్థితి. ఆకాలంలో కలం పట్టెన (ప్రతీకవీ అభ్యుదయ కవిత్వమే రాశాడు. సమాజాన్ని పట్టించుకోని కవిని ఆకాలంలో పిచ్చికవిలా చూశారు అప్పుడు గోదావరి తీరంలో ఎందరో యువకవులు అభ్యుదయ పథంలో పయనించారు.

ఆప్రభావవే గోదావరికి పశ్చిమాన వున్న దేవరకాండ బాలగంగాధర తిలక్ని కుదిపెంది తిలక్ స్వరూపంలో భావకవి స్వభావంలో అభ్యుదయకవి
(8్రీ మాటల్లో అతనిది.
"కోకిలవలె కూజించే కలధ్వని
కేసరివలె గర్జించే రణధ్వని"
ఆ తర్వాత అద్దేపల్లి రామమోహనరావు, అదృష్టదీపక్ ల వంటివారు ఈ అభ్యుదయ కవిత్వ పంథాలో పయినించారు.

అభ్యుదయ కవిత్వం సైతం మూస పద్దతిలో వస్తున్నప్పుడు, గతంలో వచ్చిన అన్ని కవితారీతుల మీదా దిగంబరకనులు తిరుగుబాటు (పకటించారు. జీవిత వాస్తవికతను చూపెంచడానికి ధ్వంస రచనచేశారు. నగ్నముని, మహాస్వప్న, భైరవయ్య, జ్వా లాముఖి, నిఖిలేశ్వర్ లే మనకి దిగంబర కవులుగా తెలుసు.

అయితే వీవ్ళకి ఉద్యమానికి స్పందించిన మరొక దిగంబరకవి గోదావరి తీరంలో వున్నాడు. ఆయనే బి వి.యస్. శాస్తి. ఈయన 'మహానగ్న' (బహూశ నగ్నముని, మహాస్వప్నల పేర్లలో సగం సగం తీసుకానివుంటారు)గా తీ|వమైన కవిత్వంరాశారు. అయితే ఆయన కవిత్వం అంత (ప్రసిద్దంకాలేదు. అన్ని కవితారీతులకూ గోదావరితీరం స్పందించిందని చెప్పడానికి మా(తమే ఈ ఉదాహరణ.

ఇక విప్లవ కవిత్వం భూమి కోసం, భు 'త్వాన్ని సృష్టెంచాలన్న తపనతో దిగంబరకవులు అభ్యుదయ కవులు సైతం విప్లవకవులుగా మారారు. అందులోనూ శ్రీ శ్రీ యే అగగణ్యుడు. దాదాపు వివ్లవకవుల్లో (ప్రముఖలందరూ గోదావరి తీరంలో అనుబంధాన్ని పెంచుకొన్ననారే. రాజమండడిని ఒక కేంద్రంగా చేసుకున్నవారే.

ఒక ప్రక్నన (పభావం వుంటూండగానే ఇస్మాయిల్, శ్రీ మన్నా రాయణ, శికాంత్ శర్మలు రంగ్రపేశం చేశారు.

తాము ముగ్గురమూ 'అనుభూతి కవులం’ అని శ్రీకాంత్ శర్మ (ప్రటించారు. అయితే ఈ‘లేబిల్'ని శ్రీ మన్నారాయణగాని, ఇస్మాయిల్గాని ఎప్పుడూ సమర్థించలేదు. అయితే తాము ముగ్గురం "ఇమిడియట్ ఎక్స్ పేరియన్స్కి, అంకే (పత్యక్షానుభవానికి రియాక్టయి రాస్తున్నాం" అని ఇస్మాయిల్ అన్నారు. ఇది వారి అధివ్యక్తిక సంబంధించిన విషయం. కాని సారంలో ముగ్గురూ వేరు తనకు రాజకీయాలు లేవనే మార్కి-సస్టు వ్యతిరేకి. ఒక్క గ్రీమన్నారాయణ మాత్రం వైయుక్తంగా కనిపెంచే సామాజికకవి. అయితే ఇలాంట వైయక్తికం ఎప్పుడూ అపార్థాలకే గురవుతుంటోంది అందుకే సృష్టెలో, సమాజంలో జరిగే వింతర్నీ ముళ్ళ సంకెలృతో రోదించే అన్నార్తుల్నీ చూసేనప్పుడు" కూడా లానుకవిత్వం రాశానేమోనని ఆయన అనుమానపడ్డారు. ఏమై నా ఈయనదొక కవితారీతి. ఆధునిక గీతి.

> విప్లవ కవిత్వం పేరు మీద వచ్చే కాంత అకవిత్వాన్ని చూసీ నాచ్చుకున్న నారు 'నిరసన' కవులుగా వచ్చారు వీరు 'అద్వయం భైక’' పేరు మీద ఈ నిరసన కవిత్వాన్ని అచ్చువేశారు అద్వయం అండే అబ్బూరి, అత్తలూరి, భై - అంటే భరవయ్య. కొ-అంటే కాత్తపల్లి శ్రీ మన్నానారాయణ వీళ్ళకోపమంతా విప్లవ కవిత్వరూపం వీదేకాని సారం మీద మాల్రం కాదు. సాహా త్యోద్యమం చరిత్రలో కేవలం రూపప్రధానమైన ఉద్యమాలు నిలువలేకపోయాయి. 'మినీ కవితోద్యమమూ' అంతే మినీకవిత్వ భారీ (ప్రారం ఇవ్వడంలో తూర్పుగోదావరి
 తిరిగేవారు.

ఇక ఇప్పుడు, ఒక దశాబ్దకాలంలో తెలుగులో మంచి కవిత్వ మొస్తుంది. సామాజికానుభూలకల్ని కాత్త పదబంధాలతో, కొత్తపదచిత్తాలతో వలికిస్తున్నారు. ఇప్పుడు కవిత్వం గుండికు సూటిగాతగుల్తోంది. ఇలాంటి గొప్ప కవిత్వాన్ని సృష్టెస్తున్న వాళ్నల్లో మొదటి తరగతికి చెందిన వారు రాయలసీమలో సౌదా ఆయితే గో దావరి జి ల్లాల్లో వసీరా "కాఫ్వ్య తడవకుండా సము(దాన్ని దాటగల మేధావికూడా కవు్ఫ తడవకుండా జీవితాన్ని దాటలేడని సహజమై న కవిమా తమే అనగలడు ఆమాట వసీరా అన్నాడు.

ఈ దశాబ్దంలో (స్తీల స్వేచ్చ) పట్ల, దవితుల విముక్త పట్ల కవుల, కవయిఁుల దృష్ట మవ్ళి:ది. దจిత హృదయాన్ని కవిత్వంలో చూపించిన గొప్పకవి శిఖామణి . ఈయనది యానాం అంటే దాదాపు తూర్పుగోదావరే అలాగే ప. పద్మావతి, వి. పద్మలు స్తీవేదనవీ (పతిఘటనని కవిత్వంలో బలంగా పలికిస్తున్నారు. వీరూ గోదావరి తీరంలో వారే.

ఇంకా తల్లావజ్ఘల పతంజలి శా(స్తి, కొప్పర్తి, సాదనాల వెంకటస్వామి నాయుడు, ఎమ్మెస్. సూర్యనారాయణ, రవూఫ్ వంటనారు మంచి ఆధునిక కవిత్వాన్ని అచ్చు వేశారు. పెమ్మరాజు గో పాలకృష్ణ మంచి కవితాసంకల్పాన్ని వేయబోతున్నారు. అయితే ఆమధ్యకాలంలో 'అస్పష్టత’ అనేది సైతం ఒక కవితా ధోరణిగా వచ్చింది. ఆ ధోరణికి చినవీరభ(దుడు గురయ్యారు. నిజానికి భ్దుడు బలమై నకవి. కాని ఈ అపసవ్యధోరణి ఆయన్ని కబవించింది.

రేపు గోదావరి తీరంలో వెలుగును (పసరింపచేసే వెర్రిగాంతుకుల కొన్ని యిప్పుడిప్పుడే విచ్చుకొంటున్నాయి. వాళ్వే ఎన్ క్యూబ్, 急 ధర్, రమేష్ చక్కపల్లి శ్రీ, ను, శశిలు వీళృది రేపటి శైలి.

ఇప్పుడు కవిత్వం సొంత బాధలా కనిపెంచే (పపంచం బాధ.

## తొలినాటకంతో తెలుగు నాటక వికాసం

## - పతివాడ సూర్యనారాయణ

ఆంధ్రుల సాంఘుక సాహి తీ సంస్కృతిి రంగాల్లో మార్పుకు, మలుపుకు నాందీ వాక్యం పరికిన రాజమహేంధదవరంలోనే తారి నాటక ప్రదర్శనానికి కూడా అంకురార్పణ జరిగింది.

తాలి తె లుగునాటక (పదర్శన "వ్యవహారా ధర్మబోధిని" ఫ్లేడర్ల నాటకం 1880 రోనే 2ద్యార్థులతోను, అధ్యాపకులతోను రాజమండిలోనే ప్రదర్శించారు. యీ (పమాణంంతోనే 1980లో ఆంధ్ధ నాటక శత జయంతి జరుపుకున్నాం. తెలుగులో సకల సాహి తీ ప్రకియలకు, సంస్కరణోద్యమాలకు ఆధ్యుడు, వైతానికులకు వైలాจికుడై గ్రీ, కందుకూరీ వీరేగలింగం పంతులుగారే దీనికి రకయిత, (పయోక్త కూడాను.

అదే సంవల్సరంలో సకల హంగులతో ధార్వాడ నాటక సమాజము వారు ప్రదర్శించిన తాటియాకు పాకాలలోనే "రత్నొవจి", "చమత్కార రత్నావి" (ప్రదర్శింపజేశారు. పాతధారలు స్థానిక కాలేజి విద్యార్థులే. ఆ విధంగా ఔత్సాకా కావడం విశేషం.

తాలి తెలుగు నాలకం "మంజరీ మధుకరీయం" 1860 నాటకకర్త శ్రీ, కోరాడ రామచంద్రశాస్తె వృత్తిరీత్యా బందరు నాబుల్ కభాశాల అభ్యాపకులైన నారి స్వగగామం తూర్పు గోదావర జిల్లాలోనిదే, కాని రాజమండ వాసులైన, శ్రీ క్క్ండ వంకట రత్నం పంతులుగారి "నరకాసుర విజయ వ్యాయోగము" కొలి ముద్రణ పాందిన నాటకమయ్యింది నరకాసుర విజయ వ్యాయోగము ఒక విధముగా చూస్తే ఏకాంకికగా పేర్క్నవచ్సు. వారే ఏకాంకికులకు కూడా ఆధ్యులు అని చెప్పవచ్చు.

నావిలాల నాసుదేవ శా స్త్రెగారు మరో నాటక (పకకియలో ఆధ్యులు. వారి "నందకరాజ్యం" (పథథమ సాంఘుక తెలుగు నాటకం కావడం, ప్థమ పద్య

నాటకం కావడం మరో నిశేషం. నావిలాల నారు షేక్స్పెయర్ "జూలియస్ - సజర్" తర్జుమాచేసె తెలుగునారిలో (వథముడుగాను, దే\}భాషల్లో ద్వితీయుడుగాను పేరు ప్ర్యాతులు గాంచారు. పిరు కూడా రాజమండ కసులై, శ్ర చిలకమర్తి లక్ట్మీ నరసెంహం శ్ర వడ్డాది సుబ్బారాయుడు, శ్ర సానుగంట లక్ష్మ నరసంహారావు గార్లకు ఈ ముగ్గురు నాటక కర్తలే గురుకులవడం ఆదృష్టం. రాజమం(డి నాబక చరి(తలో మరో మై లురాయి "వేణి సంహారము" నాటక ప్రదర్శన, నాటకకర్తయిన శ్రీ, వడ్డాది సుబ్బారాయుడు గారు వసురాయ కవిగా, భక్తా, చింతామణ కృతికర్తగా (పసేద్దులు. "వేణ సంహారము" उెలుగునాట అర్ధ శతాబ్దము జ్జైతాయ్ర చేసెంది. దీనిని ప్రదర్శించని उెలుగునాటక సమాజమే లేదటః వ.సు. రాయకవి ప్పథమ సమాజ స్థాపకులుగా కవి, నటుడు, దర్శకుడుగా కేర్తికరించారు.

లక్షపలుల వికయం
తారి నాటక కర్తలలో శ్రీ చిలకమర్తి లక్ష్మీ నరసెంహాగారికొక విళిష్ట స్థానంనుంది. విరి "గయోహోఖ్యానం" నాటకం నేటెకి వియభేరి (మోగిస్తుంది. 1942 నాటెకే అక్ష ప్రతులు అమ్ముడు పోయి రికార్డు సృష్టెంచింది. నేటెకి సజీవంగా శతజయంతి జరుపుకున్న నాటకం యిది. మరో ప్రసెద్ద నాటక కర్త "సాక్ష". (గంథకర్త పానుగంటె లక్ష్మీ నరసెంహారావు గారు రాజమండ్రి సమీప గగామం సీతానగరం కావడం మన అదృష్టం. వారి "పాదుకాపట్టాఫిషేకం" "రాధాకృష్ణ"". "విప్పనారాయణ", "కంఠాభరణం" ఉన్నతో నాటక శిల్పానికి ర్రతికలు. నారు పరాపురం సంస్థానంలో నాటక వికాసానిక ఎంతో తోడ్పాడ్డారు.

తిరుపతి వెంకట కవులుగా పపసెద్దులెన మహాకవులలో ఒకరైన చల్లపల్లి ైంకటశా స్తెగారు జగత్ విఖ్యాతులు, వారు కూడా రాజమండడి సమీప గ్రామం కడయం వాసులే. వారి ‘ాాండనోద్యోగ విజయములు" బశః (ప్రచారము పాంది నేటిక "కురుక్షేమం" పేరుతా విజయపరంపరల పాంది, కాంటాక్టు, నాటకాలకు కాంగుబంగారమైంది.

చారిత్రిక, రాజకీయ, దేే, రాโ్ట భక్తి పూర్వకమయిన నాటక రచనల్లా
 (తకనాటకం "బొద్బిలియుద్దం" బహూశ జనాధారణ పాంది, చరి(తసృష్చెంచింది. నారి "గాంధీ విజయ ధ్వజము", "స్వరాజో ్రీయయము" నాటకాలు దేళళక్కక నిదర్శనాలు నండూరి బంగారయ్య "ఆంధధరతేజం" ర్ష్ట్తకకి నిలువులద్దం. ఆంధ్ర నేతాజీ నిష్యంవక దేశభక్తుడు మద్దూరి అన్నపూర్ణయ్యగారు "చిచ్చులపిడుగ"" 1929 (పాంతంలో వారు సంపాదకులుగా వున్న కాం(గెస్ పత్తికలో (ప్రురించారు. 1857 (పథమ స్వాతం(త్య సంగ్రామ చరిత్రకు సంబంధించిన నాటకమది. పిధంగా కారి విప్లవ నాటకానికి కూడా రాజమహేంద్రవరమే కేంద్రమయింది.

తాలి నాటక కర్తలలో రాజమండడ నాస్తవ్యులు శ్రీ దోణంరాజా సెతారామారావు గారాకరు. రాజమండ్ర గున్నేశ్వరరాకుగారి నాటక సమాజానికి, బందరు నాటక సమాజాలకు ముఫ్పై నాటకాల వరకు రచించడం జరిగిందట.

1880 నుండ సుమారు 20 సంవత్సారాం వరకు జౌత్సాహెక నాటక యుగంగా న్ణిర్యయంచారు. కాలంలో వెఅపెన నాటక సంస్థలు, నటులు ఔత్సాహెక నాటక యుగానికి ప్రతికలే.

హందూ నాటకోజీవక నమాజం, దాజమండ 1884 వడ్డాది సుబ్బారాయుడుగారు దీని వ్యవస్థాపకులు. నటులు య్రీయుతులు కనపర్తి శ్రీ, రాములు, సుసర్ల గీ నివాసరావు, సుస్్ల గ్రీ అనంతరావులు.

మరో (పతిష్టాకరమయిన సంస్థ హాందూ నాటక సమాజం, రాజమండడ 1889 ఆంధ్రకేసరి (8) $\omega ం గ ు ట ూ ర ి ~(ప క ా శ ం ~ ప ం త ు ల ు ~ గ ా ర ి ~ గ ు ర ు ప ా ద ు ల ు ~$ (8) ఇమ్మానేసె హనుమంతరావు దీని వ్యవస్థాపకులు. చిలకమర్తి లక్ష్మీ నరసేం హంగారు సహజకిి, విరు (ప్త్తుత వీరేశలింగంగారి పురమందిరం (ప్కక్ర దినాన్ దేవిడలో పాకలువేసి హాలు నిర్మించారు. (పకాశం పంతులుగారు న్త్ర్) పురుషు పా(్రలను సమర్థవంతింగా నటంచేవారట. ఖతర నటులు మ్రి, మద్దూళ నాగభూషణం, దుర్గి గోపాలకృష్ణఅయిననోలు తాతయ్యనాయుడు, ఎరాగరల సత్యరాజు, రాజగోపాలం, నెప్పొల్లి బుల్లికృష్ణయ్య, యాతగిరి పూా్ణయ్య.

1901 లో శ్రీ చిలకమర్తివారు అధ్యక్షులై యీసంస్థను పునరుష్ధద్thచbర్. కుమ్మరి గుంట (నేటి (టయినింగు కాలేజీ ఆవరణలో) నాటకాలు (ర్రదర్శించారుఎ. శ్రీ ముప్పెడి జగ్గరాజూ కూడా నాయిక పాత్రలు ధరించే నరు.

తరునాత కాలాన్ని అంేే 1928 వరకు వృత్తి నాటక యుగమన్నారు. 1898 నాటాకే వృత్తి నాటక సమాజాలు ఏర్పడినాయి. తరునాత విస్తృృతమై స్ర్రయుగాన్ని సృష్టెంచాయి. దీనికి కూడా రాజమండడయే కేంద్రము, నలయము కూడాను.

1891 మానేపల్లి కం పెనీ రాజమం(డి స్థౌపన మానేపల్లి వాస్తవ్యులు శ్రీ ధళణీప్రడడ సూరయ్య "నేషనల్ ధియేటర్" పేరుతో సమాజాన్ని స్థాపించారు. నగర ఊరుపేరును బట్టై మానేపల్లి కంపెనీగానే స్థిరపడింది. ఇదే ప్రధమ వృత్తి నాటక సామాజం అన్నారు. సమాజం నెల జీతాలతో నటుల్ని (ప్రోల్సాహా ంచారు. అంబడపూడ కోటయ్య నాయకపా(తధారి, (స్తే పాతలో తనకుతానే సాటైన శ్రీ ముప్పెడ జగ్గరాజు వీరి సమాజ నటులు 1912 వరకు సమాజం ఎంతో విజయవంతంగా నడచింది.

హా ందు నాటక సమాజాన్ని శ్రీ సత్యవోలు గున్నేశ్వరరావు రాజమండో కరణం కృత్తివెంటి నాగేశ్వరరావు గార్లు సంస్థను (8, చిలకమర్తి లక్ట్మీ నరసెంహారావు గారి నుంచి తీసుకొని ఎంతో పెద్ద ఎల్తున (పారంభించారు. ఇది రాజమండ్ర నాటక చరి(తలోనేకాక, ఆంధధ నాటక చరి(తలోనే చెప్పుకోదగ్గ మహోసంస్థ. ఆరోజులలో అక్ష యాభై వేలు వరకు ఇర్చు పెట్టారని, నటులు, సబ్బంది. వందకు పైనే వుండేవారని చెప్పేవారు.
2.యస్.రామ్ అనే (ప్రసెద్ద చి (లాకారున్ని బాంబాయి నుండ రప్ప్రచారట. నాటక వాగ్గేయకారుడై పాపట్ల కాంతయ్యగారిని పాటలు కూర్చి, శిక్షణ యివ్వడానిక రప్పంచారట. తెలుగు నాటకాలలో నృత్యాలు కూడా ఈ నమాజంలోనే పారారంభమయ్యాయి. కవికోకిల జాషునాు రచనకు
 సమాజంలో భీమ పాతరరించేహారట. నాగేశ్వరరావుగారు విడిశాయిన తరువాత గున్నేశ్వరరావు గారు "చింతామణి నాటక సమాజాన్ని" నెలకొల్పేరు. సంస్థ 1927 వారి మరణం వరకు నడిచింది. ఈ సంస్థ సత్ సాంప్రదాయార్ని నెలకొల్పి వసుమర్తి వారన్నట్లు వర్తక మర్యారలఅతెచ్చి పెట్టి నాటక చరితలో స్వర్ణయుగానికి బాటలు వేసింది. బ్రహ్మజోశ్యుల సుబ్బారావు, వెల్లంకి వెంకా టశ్వర్లు, ముప్పిడి జగ్గరాజు, నిడసనమెట్ల కొండలరావు, మద్దాలి శేషగిరిరావు, అవదాన్ల పురుషోత్తం, దుర్గి గోపాలకృష్ణరావు, వై. భద్రాచారి, కుంపట్ల సుబ్బారావు (సినీనటుడు) ఆనాడు ముఖ్యనటులు.

ఈ కాలంలోనే ఔల్సాహిక నాటక సమాజాలు కూడా వృత్తి నాటక పోకడలోనే వర్థిల్లాయి. ప్రధమ నాటక విమర్శకులు శ్రీ, శ్రీద కామేశ్వరరావు, (శ్రీ అంకరాజు రామారావు 1909 లో రాజమండడ అమోచ్యుర్స్ సంస్థను నెలగాల్పి ఎన్నో ఉత్తమ ప్రర్శనాలను శ్రీ శ్రీదవారి శిక్షణలో (పదర్శించారు అదే సంస్ర 1920లో "కేశరి" సమాజంగా రూపాందింది. (8) పెమ్నరాబు రామారావు, శ్రీ, జయంతి గంగన్న, శ్రీ భమిడిపాటి కామేశ్వరరావు, (8) పొణంగి జోగిరాజు, శరభరాజు, 臬 ఏలూరు పాట వెంకటరత్నం, బ్మ జ్యోళుల సుబ్బారావు, శ్రీ మాచిరాజు రామచంద్రరావు బండరాముడు, శ్రి, కొచ్చర్ల కోట సత్యనారాయణ, 岱 (దోణంరాజు చినకామేశ్వరరావు, శ్రి దినవహి సత్యనారాయణ, (పపముఖ హరికధకులు (శ) బుద్దవరపు కురంగీశ్వర రావు, శ్రి, మహా పాల రామన్న, శ్రీ, పార్సే శేషగిరాకు, ముఖ్యనటులు శ్రీ పాద కామేశ్వరరావుగారు మహారాష్ట్ర బెంగాలీ, హా ందీ, ఒరియా, తమిళం, ఇంగ్లీష, (ఫెంచి, పంజాఫీ భాషలనుండి ఎన్నో నాటకాలు తర్జుమా చేశారు.

తెలుగు నాటక రంగచు కాలిరోజులలో పైనుదాహరించిన నటులేగాక మహాజ్జ్వలంగా వెలుగాందిన మహానటులు ఎందరోవున్నారు. అభినవ దుర్యో ధనుడు యస్.పి. యల్ . నరసెంహాచారి గారు, శ్య, యుతులు కత్తుల కృష్ణరావు
 సరశీరుహం, టేకి అనసూయ తదితరులు. ఆనాటి హార్మోనిస్టులలో కోటెలింగం, భుజంగరావు, చింతా సుబ్బారావు, ధనవాడ రాఘవరావు, మృత్యుంజయుడు, ట.ఎి.రాజు సత్యహరనాధ్, గుడిమెట్ల గంగరాజూ ముఖ్యులు. అలానే తబలిస్టులుగా కాండలరావు, చిట్టిబాబు, బాజీ, నట్టాకృష్ణ ముఖ్యులు. మేకప్ ఆర్టిస్టులుగా నట్టా సూర్యం కుమార్ ముఖ్యులు.

నూశన (ప్రయోగాలు
తరునాత తరంలో కొన్ని నూతన నాటక ప్రయోగాలు జరిగాయి. రచనలలో వ్యంగం, చమత్కారమే కాఉండా పర్వతాలు, పానకాలు, మాలోకం, ళనయ్యీ, శరగోపం లాంటి పాతలను సృష్టెంచి ఆంధ్రులకు అందించిన హోస్య(బహ్మా గ్రీ భమిడిపాటి కావేశ్వరరావు, కధక చకకవర్తి శ్రీ శ్రీద సు బ్రహ్మాణ్యశాస్త్రి, విద్యాన్ సహాదేవ సూర్య $ప$ పాశరావు (విషపా(త) అద్యాంతాలు, అనార్కలి, మీరాబాయి, నర్తకి దినవహీ సత్యనారాయణ (షాజహాన్) రాజమం(డ్ర నాసులే కావడం విశేమం

తెలుగు నాటిక సాహి త్యంలో నూతన అధ్యాయాన్ని, విన్నూతన విధా నాన్ని సృష్టిచచి ‘\}ప్పెవరిద’ 1929 నాటిక రచయిత కీ. శే. పాకాల వెంకట రాజమన్నార్ మదాసు హైకోర్టు పూర్వపు ప్రధాన న్యాయమూర్తి కూడా రాజమం(డి వారే. ఈనాటికి గాప్ప చంచలనాన్ని సృష్టంచి, అప్పటి వరకు ఉన్న నాటక రీతుల్ని మార్చివేసె రానున్న నాటికోద్యమానికి, ఔత్సాహాక ఉద్యమానికి చక్కని బాటవేసింది. ఈ నాటకకను శ్రీ బళ్లారి రాఘవచారి $1929 ల^{6}$ బెంగుళూరులోను, 1930లో మద్రాసులోను (పదదర్శించారు. రాజమన్నారు కలం నుండి నిష్పలం, ఏమి మగవాళ్లు, దయ్యాల లంక, నాగుాము, విముక్తి వంటి నాటికలు వెలువడ్డాయి. మరో నూతన అధ్యాయాన్ని, విన్నూతన పక్రియలు చేపట్టెన వైతాళికుల సంకలనకర్త, అశోకం టं కప్పులో తుఫాన్, అపవాదు, అనార్కలి మొదలైన నాటకాల రచయిత శ్రీ ముద్దుకృష్ణగారి

అనార్క_రి రేడోయోలో ప్రసారమయిన మొట్టమొదటె నాటక. ${ }^{\text {ampathEbooks. }}$ 1929 లో ఆంధ్ర నాటక కళా పరిమత్ ఏర్పడిన ఉత్సహంలో రాజ మండడలో కూడా స్పందన ఏర్పడి అనేక సంస్థలు ఉద్భవించాయి. రాజహంస (డవిటెక్ అపోసెయేషన్ రాజమంఁడి 1936, గున్నేశ్వరాయ నాట్యమండలి, రాజమండడ 1940, చ్వెంటియత్ సెంచరీ స్పొక్ క్టబ్, రాజమంఁడ 1944. ై సంస్థలలో ప్రధాననటులు శ్ర యుతులు యం.పె.యల్. నరసెంహాచార, కోలవెన్ను కామేశ్వరావు, దేవతసుబ్బారావు, తులసె కామేశ్వరరావు, రావుఱపర్తి సూర్యనారాయణ, యం.వి.రాజపాయ్, శ్రీ, పాదప్ట్లాధి, నండూరి రామమోహన రావు ఆంధ్రజ్యోతి సంపాదకులు, పతివాడ సూర్యనారాయణ వ్యాసరచఱుత, కస్తూరి, రాఘవకుమారి, అమ్మాజీ, కాళ్లసుగణ, మాణిక్య కుమారి ఇత్యాథలు. (దోణంరాజు చినకామేళ్వరరావు ఆనాట ఎన్నో సంస్థలకు దర్శకులు.

తెలుగునాటక చరి(తలోనూ నూతనయుగం, నవకకం 1943-45 పాంతంలో ఏర్పడింది. అదే ఔత్సాహకక నాటక రంగాన్ని పునరుజ్జీవంప చేయడం. దాని ప్రధాన కారకులలో వృత్తిరీత్యా, ప్రవృత్తి రీత్యా రాజమండ నాసులైన డాక్టర్ గరికిపాటి రాజారావు. (ప్రజానాట్య మండ సారధియై, రాజమండ్రలో రాఘవ కా సమితి 1950 స్థాపెంచి రాజమండ్డు నాబక చరిత్రలో చంచలనం సృష్టించారు. రాఘవ కళా సమితి ఎన్నో విజయాలు సాధించింది. నటులు, సంస్థ, ప్రయోక్తలు ఎన్నో పురస్కారాలు పాందారు. రాఘవ కళా సమితి, రాజమండడలో ఆంధధధ ధియోటర్సు పెడరేషన్ సభ్యులు - శిక్షణా తరగతులు - విశాలాంధ్ర సాంస్కృృతి సభలు ఉన్నత స్థాయిలో నిర్వహెంచి తెలుగు నాటకానికి ఎంతోసేవ చేశారు. అంకరాజా శంకరరావు, మోడూరి వెంకన్న, యాసంరెడ్డి వెంకటరావు, శ్రీ పాద పట్టాధి, నై. సత్యనారాయణ, నాగేంద్రజి, శ్రీ మతి లక్ష్మీ, శ్రీ మతి శాంతముఖ్య నలులు. అలానే ఈనాట నాటక రంగానికి ఒక బాట, తనదంటూ ఒక బాణి, తనను అనుకరించేవారిని, అనుసరించే వారిని సృష్టెంచిన నటరాజూ కై వెంకటేశ్వరరావు కూడా తన విద్యార్థిదళ తన నటనకు అంకురార్పణ

రాజమండిలోనే జరిగింది.
రాజమండి నాటక కర్తలలో చెప్పుకోదగిన నారిలో శ్రీ పడాల రామా రావు (అల్లూరి సీతారామారాజు నేతబిడ్డ, సందేశం) (80) జనమంచి రామకృష్ణ బాలనాటికలలో ప్రసిద్దులై శ్రీ చెరుకుమిల్లి భాస్కరరావు, శ్రీ మతి అద్దే పల్లి వివేకానందదేవి, శ్రీ, మతి కోడూరి రీలావతి (బాలచందదిక సాహి త్య అకా డపి పురస్కారం పాందినది) నూతన (ప్రయోగాలతో చంచలాన్ని సృష్టించి, ఆధునిక నాటకరంగాన్ని మరో మలుపు (తిప్పిన ‘మరో మెహంజదారా’ నాటక రచయిత (శ) యన్.ఆర్.నంది, కీర్తిశేషలు నాటకకర్త్ర రచయిత గ్రి యన్.ఆర్.నంది కీర్తిశేషలు నాటకకర్త, రచయిత, శ్రీ, భమిడపాట రాధాకృష్ణ రాజమండి ఊరుమ్మడి బలుకులు "రచయిత శీ సె.యస్.రావు రాజమండడ వేరే కావడం రాజమండి నాటక చరిత్లో గర్వింపదగిన విషయం.

పోట నాటకాలలో రాజమం(డివారు విజయ పరంపరాలు సాధించారు. రచయితలలో భీ భమిడిపాటి రాధాకృష్ణ (శ) యన్.ఆర్. నంది, 8 స.యస్రావు ముఖ్యులు. నటులలో నటరాజు శీ, కె. వెంకటేశ్వరరావు, డా. జి. రాజారావు, అంకరాజు శంకరరావ్, (8, పాద పట్టాధి, (8, బొడ్డుబుల్లాబ్బాయ్, (8) నీలపాల సుబ్రహ్మాణ్యం, శ్రీ ప్రసాదుల గురుమూర్తి, శ్రీమతి లక్ట్మీ, శ్రీమతి శాంత, పద్మలత, నేడు శ్రీ టి.జె రామనాధం, 8 యం. (ప్రాదమూర్తి, శ్రీ, మణికుమార్, శీ, జిత్ మోహన మిత్రా, శ్రీ, బూరా రాము, మరెందరో ఉన్నారు. (స్తీలలో ఉమా, శ్రీ లేఖలను చెప్పవచ్చు.

ఆంధధ నాటక కళాపరిషత్ నాట్యసంఘం వారిచ్చిన పోత్సాహంతో ఆంధ్రదేశం నలుమూలల నాటకక, నాటక పోటేల నిర్వహహణ సంస్థలు ఎన్నో ముందుకు వచ్చాయి. దానిలోను రాజమం(డదదే అగ్రాంబూలం. ముఖ్యంగా రాజమండిలో లలితా కళా నికేతన్ యల్.కె.యన్ 1953 నిర్వహణ, నాటక పోటేలు తెలుగునాట నూతనోత్సాహాన్ని కలిగించింది. ఎన్నో సంస్థలకు ఆదర్శమయింది. రజితోత్సవం, దశమ పోటేలు నిర్వహె ంచి నూతన చరి(తను సృష్టంచింది. దీని మూలపురుషలు శ్రీ కొండపల్లి భాస్కరరావు, శ్రీ ఏలేట
 గురుకుల కులపతి ఆశీస్సు అండదండలు వుండి నారి గురుకుల ఆవరణలో పోటేలు, కళాకారులకు వసతి సౌకర్యాలు ఏర్పాటు చేశారు. ఆ నాలుగురోజులు పండుగులా జరిగేవంటే అతిశయోక్తి కాదు, చర్చలు, గోష్ఠులు ఏర్పాటుచేసే, మంచి అవగాహన కలుగచేసేవారు.

మరో ఉత్తప సంస్ర కల్చరల్ ఆర్టు సెంటర్, రాజమండడ 1964 మొదట పట్టణస్థాయిలోను తరువాత జిల్లా స్థాయిలోను, చివరకు రాష్ట్ర రా|ష్టేతర సంస్దల పోటీ లు రాజమంఁడి అప్పరా హోకాటల్ మేడపై ఆరుబయలు ఆడటోరియంలో జరిగాయి దీనికి వెన్నెముక (్రీ, దాకారపు సుబ్బారాచు, (శ్రీ బొలశెట్టి మోహనరావు, (8) కంచుమర్తి (8, రాములు, శ్ర ఎ.సె.వై రెడ్డ (ప్రస్తుత శాసనసభ్యులు) , శ్రీ జూసూడి వెంకట్చశ్వరావు, కొత్త రాంబాబు పోత్సాహం ఎంతైనా ఉండేది

నటమి(త త్రీ పె బి వీరాచారి మొొట స్థానిక కథాపరిషత్గాను, తరువాత రాజమహహేంద్ర వరకళా పరిషత్ గాను తొమ్మిది నాటకోత్సనాలు చేసె పోత్సాహం లేక విరమించుకున్నారు అలానే శ్రీ, నల్లా సూర్యనారాయణ, నవ్యకళాపరిషత్ పేరుతో రెండు సంవత్సరాలు నడిప విరమించుకున్నారు
(పస్తుతం అల్లూరి సీతారామరాజు, ఆంధధధ శ్రి కల్చరల్ అసాసియేషన్ సారధి (8, పడాల విరభదదరావు, 各 యేడిద Kనేశ్వరరావు, యీ, యల్. యస్. యస్ రాజు ఏకపాలాాినయాల పోటీలు నిర్వహాస్తున్నారు.

నబుడు, (ప్యోక్త, (8) యం. (పసాదమూర్తి తన తండి పేరుతో ముదునూరి రామన్న స్మారక కళావేదికగా స్థాపంచి రాష్ట స్థాయి పోటీలు రెండు సంవత్సరాల నుండి చక్కగా నిర్వహిస్తున్నారు. ఆదే ఆశాకిరణం ఆమధ్య కాలంలో (పజనాట్యమండలి, వంగవీటి మోహనరంగా స్మారక నాటక పోటీలు, ఆంధ్రపదేశ్ స్టేట్ ఎలక్టికిసికీ బోర్లు వారి నాటక పోటేలు రాజ మండ్రిలో నిర్వహి ంచారు.

లలితా కళానికేชన్, కల్చరల్ ఆర్ట్స్ స్థాయిలో పరిషత్లు నడిపే

సంస్థలు రాజమండడిలో కొరవడ్డం చాలా నిరాశజనకమే. నాటకకరంగానికి మంచిరోజులు వస్తాయని పూర్వ ఔన్నల్యాన్ని నిలుపుతారని ఆళిద్దాం. రాజ మండిలోను పరిసర (పదేశాలలోను ఎన్న్ సంస్థలు వెలిశాయి. ఇప్పటికిఎనో2 సంస్థలు వర్థిల్లుతున్నాయి. 1972 నాటికి 37 సంస్థలున్నట్లు తె లుస్తూవుంది. సంస్థలన్నింటిని కలపడానికి, శ్రీయుతులు లోలుగు అప్పాజీ, దాకారపు సుబ్బారావు, మహంతి (పు(టేపు సుందరరావు) వీరాచారి నాయకత్వంలో ఒక (పయత్నం జరిగింది. అదే 'రాటా' రాజమండ్డి అవేచ్యూర్ $్$ ధియేటర్స్ అసోసెయేషన్ .

రాజమండి నాటక చరి(తలో చిరస్ధాయిగా జ్ఞాపకముండే (పదర్శనలు యీ మధ్య కాలంలో చూడడం జరిగింది. ఆంధ(పదేశ్ నాటక ఎకాడమీ వారు తెలుగు నాటక నూరేళ్ల ఉత్సవాల్ని సురస్కరించుకాని వేదంవారి '(పతాపరుద్దీయం’ ఎ ఆర్.క్పష్శ కొప్పరపు వారి 'అల్లిమురా' కర్నాటి ఇత్యా థులు [పదర్శించారు అలానే తెలుగు యూనిపర్సిటీ వారు, జ్ఞానపీర అవార్డ్రు (xహీ త డా. సి. నారాయణరెర్డెగారి నేతృత్వంలో తెలుగు విశ్వవిద్యాలయం డన్ ఆచార్య కార్యనిర్వహణలో కృష్ణ రీలలు (సురభి) పనవాసం కడప సవేరా ఆర్ట్సు), హరిశ్చం(ద పొన్నాల రామసుబ్బారెడ్డి, చింతామణి శ్రీ బుగరా సుబ్మ్యణ్యాస్తి (పదర్శనాలు ఏర్పాటు చేశారు.
(పఖ్యాత నటులు శ్రీ టి.జె. రామనాధం దర్శకత్వంలో నన్నయ భార తావరణ,నటులు, (పయోక్త శ్రీ కొప్పర్తి అమరలింగేశ్వరరావు దర్శకత్వంలో 'నిరుడు కురిసిన హమ సమూహాల' పేరుత్ పాత నాటకాలు సంవత్సరం పాటు (పదర్శన. అలానే ఇటేవల కాలంలో జిల్లా పౌరసంభాధి కారి (శ్రీ భమిడిపాట సూర్యనారాయణ మూర్తి గారి ఆధ్వర్యంలో జిల్లా మహి ఉత్సవాల సందర్బంలో ఏకపా(తాభినయం పోటేలు, వి.లక్ష్మీ ఆధ్వర్యంలో స్థానిక మహి ళా కారాగారంలోని మహా ళల నాటక (పదర్శన చెప్పుకోతగ్గవి. మయూరి కళా సవితి ఆధ్వర్యంలో ళీ భమిడి పాటి రాధాకృష్ణనాటకోత్సవాలు

మురో నూతన (పయోగం.
నాటక కర్తలలో పేర్కొనవలసిన వారిల్లో మహాకవి కఖ్రపపప్ణార్ణ శ్రీ మధునాపంతుల సత్యనారాయణ శా(స్తి, (పస్తుత రాజమం డినాస్లైన ఆచార్య బేతవోలు రామ బహ్మం (డన్) స్థానిక తె లుగు యూనివర్సిటీ గార్లు (పముఖులు. ఇంకా శ్రీ యుతులు మానాఫురం అప్పారావు పట్నాయక్, పింగจి వెంకటా మయ్య, వడేవు కామరాజు, గంటా నూరాపతి (జి.యన్.పతి) కె. వీరాబూ అలెగ్జాండరు, బొత్సకవి, వా(డేవు గన(రాజు, పడాల రామకృష్ణారెడ్డి, సన్నిధానం నరసెంహాశర్మ నాటక పద్యాలు, ఏకాంకికలు బొమ్మకంటి వెంకట సుగబహ్మాణ్య శా(స్తి ఏకాంకికలు బొమ్మకంటి వెంకట సు(బహ్మాణ్యశౌ(స్తి ఏకాంకికలు, యం.పి. నారాయణచార్యులు, పంపన సూర్యనారాయణ, పతివాడ సూర్య నారాయణ ముఖ్యులు.

నటుల్లో యీ, యుతులు అమరనాధ్, రాజబాబు, యం.చి. బి.యస్.ఆర్. శర్మ, యం.పి. సూర్యనారాయణ అడ్వకేట్సు), వరదా (బహ్మానందం, వానపల్లి, జి. భాస్కరరావు, నూకాచారి, రేలంగి ఉదయ భాస్కర్, బషీర్, కె.వి.వి.రమణ, గోవిందరావు, కాకరాల (బదర్ స, జమ్మ సత్యనారాయణ, జానకినాధ్, సె హెచ్. యోన, ఓ. శ్రీ, రామం, వైవి. సు(బహ్మాణ్యం, యరా(పగడ రామకృష్ణ రాధ మొదలయినవారెందరో ఉన్నారు.

పౌరాణిక నాటకాల్లో దర్వేమ, గుడిమెట్ల గంగరాజూ ( హార్మోనిస్టు) పెంజర్ల (టూపు (పధానంగా చెప్పాలి. నటులుగా దర్వేష, పెంజర్ల, నరేం్ద కమార్, ద్వారా రామారావు, యన్ డ. లక్ట్మీ, సి.హెచ్. లలితా కుమారి, నెల్లూరు నాగమణి వైయస్. లక్ట్మీ, బేతా సుశీల, రాధ, రమాదేవి ( రామాయమ్మ) యిత్యాదులెందరో ఉన్నారు

రాజమం డిలో శ్రీరామ నవమి ఉత్సనాల్లో వాటర్ వర్క్స్రామాలయం వద్ద, గా ల్లల గుడి వెలమలగుడి, పడవలరేవు, కొత్తపేట రామాలయం వద్ద, ఉల్లితోటవీధి మొదలయిన (పదేశాలలో నాటక (పదర్శనాలు స్థానికులే (పదర్శించేవారు. అలానే ఆశపువారి వీధిలో శీ ఆశపు నాగరాజూగారి

పర్యవేక్షణలో గణపతి నవరా(ుులు స్దానికులే (పదర్శన లిచ్చే హాఖ్మి, యీ మధ్య కాలంలో దేవిచెక్ లో శ్రీ, బత్తుల మల్లిఖార్జునరావుగారితో పారంధించబడి నేటి రాష్టంలోని ప్రముఖ నటులతో నాటక ప్రదర్శనాలిస్తున్న సంస్థ గ్రి నందం సీతారామారాజు ( ఆర్యాపురం కొపరేటిన్ ఆర్బన్ బ్యాంక్) అధ్యక్షులు వారి తం(డి స్మారకంగా వెలసిన ‘గనిరాజు సెంటర్ లో కృష్ణాష్టమికి ఉత్తమ నాటక (పదర్శనలు, శ్యామలానగర్, వినాయక గుడి సెంటర్లో గణపతి నవరా(తులు - మంగళవారపు పేటలో గణపతి నవరాతులు - నేటికీ నాటక కవకు ఇలోధికమైన సేవలందిస్తూ ఉన్నాయి. రాజమండి (భుత్వ ఆర్ట్ర్స్ర ) కాజి. మునిసిపల్ హైస్కూలు, టౌన్ మిడల్ స్కూలు, సేటీ మిడిల్ స్కూలు, విరేశలింగం హై స్కూలు - నాబక కవకు ఎంతో సేవచేసి, విద్యార్దులను కఖాకారులుగా తీర్చిదిద్దాయి.

ఆంధ్రప్రదేశ్ వృత్తి కళాకారుల సమాఖ్య కూడా రాజమండడిలో పలు కార్యకమాలు చేబట్టింది కే శే. దుర్గా వెంకట రమణరావు, శ్రీ గంధం రామా రావు, శ్రీ పి.ది. వీరాచార్యులు, కీ. శే. జైహెంద్ రమణ శీ ప్రసాదుల గురుమూర్తి దీని సారధులు కళాకారులకు 25 ఇండ్ల స్థలాల పంపెణీ చేయిం చారు. ఈ సందర్యంలో మాజీ మునిసెపల్ కమీషనరు, డిప్యూటీ డెరరెక్ట్ మునిసెపల్ అడ్మనని స్టెషన్ గా పదవీ విరమణ చేసిన శ్రీ ఎ. సుబ్బారావు గారు చేసెన సేవలను గ్రుర్తించికోహాలి శ్రీ వెంకటేశ్వర ఆనం కళా కేంద్రం నిర్మాణంలో నారి కృషి, పట్టుదల ఎంతైనా వుంది అలానే వృత్తి కాాకారులకు స్థలాల పంపెణేలో కూడా వారి కృషే ముఖ్యం.

నాడునేడు నాటక కళోద్ధరణకు ఉదారులయిన పుర(పముఖుల అండదండలు, (పోత్సాహం ఎంతో ఉంది. వారిలో పేర్కొనవలసిన (ముఖులు (8) యుతులు దేవత రామమోహనరావు, బచ్చు సత్యానందం, కొత్త రాంబాబు, ఎ.స.వై రెడ్డి, నెక్కంట సత్యనారాయణ (పపడడ్యుసర్) డాక్టరు కె.వి కరియన్, పోతుల విరభ్రరావు, కోగంటి సోదరులు. రవణం శ్రీ రాములు, గంధం సేతారామాంజనేయి, నార్ని కేదారీశ్వరుడు, దుర్గా వెంకటరమణణరావు, చల్లా
 ( డంంటిస్టు) తుమ్మిడి రాంకుమార్, చందన కేదారీష్, మేడపాటి సేతారామరెడ్డి. రాజమండ్రిలో ప్రముఖగా పేర్కొనదగ్గ నాటక ప్రదర్శనశాలలో శ్రి వెంకచేశ్వర ఆనంకా కేంద్రం పేర్కానారి. ఆంధ్ర ప్రదేశ్ లోనే ఉత్తమ ర్రదర్శనశాలల్లో ఇదాకటి. శ్రీ ఆనం వెంకటరెడ్డి గారి వితరణతో తిరుమలతిరుపతి దేవస్దానం, పుర్రముఖుం విరాళాలతోను నిర్మింపబడింది. శ్రీ ఆనం వెంకటరిడ్డిఔత్సాహాక నాటకసమాజాలకు ఎంతో పోత్సాహమిస్తున్నారు ఇంకా నవభారత్ గురుకులం ( (శ్రీ, సత్యసాయి గురుకులం) ఆంధా పేపరు మిల్లు, టౌనుహాలు, కందుకూరి రాజ్యలక్ట్మీ కళాశాల, గవర్నమెంటు ఆర్ట్స్ కళాాల ఆవరణల సోసు, అప్సరా ఆడిటోరియం - ప్రదర్శనశాలలు నిర్మించారు. చిట్టచివరిగా ఒక్కమాట నాటక ప్రచురణ కర్తల గురించి చెప్పక పోతే నాటకరంK చరిత్రూర్తి కాదు (ప్రురణ కర్తల్లో ముఖ్యంగా పేర్కొనవలసెంది. శ్రీ కొండపల్లి విర వెంకయ్యగారు - వారు నాటక కళకు ఎంతో సేవ చేసారు. సుమారు. 200 పౌరాణిక, సాంఘిక నాటకాలు (ప్రురించారు. చిలకమర్తి, పానుగంటి, భమిడిపాటి (తం(డి కొడుకుల) నాటకాలు - గురుజాడనారి కన్యాజుల్కం లాంటె ఆనాటి (పముఖుల నాటకాలు (పచురించిన - నాటక (పచురణ కర్తలలో ఆధ్యులు వారు. శ్రీ అద్దేపల్లి, కాళహస్తి, గాల్లపూడి వారు కూడా అనేక నాటకాలు (్రచురించి ఎంతో సేవ చేసారు.

పతివాడ సూర్యనారాయణ O已ైర్డు డ్యూటీ కమిననర్<br>కమర్షియల్ టక్ప్స్<br>రాధిక ఐిల్డింగ్, ప్రాన్సగగ్ రాజమండ్రి.

## అమరథామంలా శోభిల్లే రాజమేహంధి <br> -పురాణపండ శీ నివాస్

శతాబ్దాల నాగరికతకు సాక్ష్మూతంగా భాసెల్లే పవిత గౌతమీతిరాన దక్షిణ కాశీక్ష్మేత పవి(తతను సంఆరంంచుకున్న నగరి రాజమ-హేంద్రి.

రాజకులైక బూషణుడు, చాభుక్యకీర్తి వర్దనుడు రాజరాజ నరేంద్రునిచే పరిపాలించబడ్డ నగరం. రాజమహహంంద్రవరం.

సహ్స సంవత్సరాల మార్గకవిత్వ చరి(తగు కలిగి వెలుగుతున్న పురం.. రాణ్మ హేంద్రపురం.

సజీవాం(ధభాషలో భారతకేశ సంస్కృతీ భాసురంగా ఆం(ధ మహాభారతాన్ని ఛందోబద్ద కవిత్వంలో అందించిన తాలి తెలుగు కవి నన్నయ. ., దక్షిణ భారతదేశంలోనే సంఫ సంస్కర్తగా పేరాందిన విస్లవరంగ కిశోరం విరేశలింKం..., నవ్వుల పువ్వులు రువ్వుతూ వచన రచనలతో హాస్యపు వెలుగులు విరజిమ్మిన హాస్యబ్లహ్ భమిడపాటి కామేశ్వరరావు.., 2ిరేశలింగ మార్గంలో విశేషంగా (పయాణిస్తూ 'గయోపాఖ్యాన' నాటకంతో యావదాంధధ సామాన్య జనహృదయాలను ఓర్రూత లూపెన (ప్రిభామూర్తి చిలకమర్తి.., గుండుకు గుండి చూపి (బిటెష్ గుండల్ని గడగడ లాండచి రాజమహహంద్రి పురపాలక సంఘ అధ్యక్ష్లుదవి నధిరోహించిన ఆంధ్రకేసరి (పకాశం..., కధారచనా రంగంలో నూటేకి నూరుపాళ్ త్ తెలుగుదనాన్ని వ్యక్రకరించిన శక్తివంత కధారచయిత గోదావరీ తీరపు తెలుగు తీపని చవిచూపెంచడానికి తన కధాద్వారాలను తెరచిన కధక చకకవర్తి శ్రీ, పాద సుబ్రమణ్యశా(స్తె.., తన అఖండ ప్రతిభా పాటవాల (పదర్శన ద్వారా ఆంధ్ర నాబకరంగాన్ని జనం మద్యలోకి తీసుకువచ్చిన యాక్టర్ స్లస్ డైక్టర్ గరికపాటి రాజారావు.., తెలుగునేల నాల్గు చెరగులా తిరిగి జానపదాల్ని సేకరించి మూటకట్ట "సెసలైన తెలుగు సంపద ఇదే" అంటూ ఆంధ్ర జాతికి సగర్వంగా, గర్వరహి తంగా అందించిన జానపద-వాజ్జ్యోద్ధారక నేదునూరి
 సృష్టెంచి ఐండాంతర श్యాతి గాంచిన దామెర్ల రామారావు ., అంతర్జాతీయ ఖ్యాతి గాంచిన 'దిహిందూ' ఆంగ్ల దినప(తిక సంస్దాపకులలో ఒకరైన 'ఆంధ్రభీష్మ’ న్యాపతి సుబ్బారావు పంతులు. ., స్వాతంత్య సమరయోధులలో రచనా దురంధురునిగా, కధారచయితగగ, ‘వేదిక’ పతతిక సంపాదకునిగా, 2ిశేషెంచి 'అమ్మ' (మాగ్జిమ్ గోర్క్) నవలను తెలుగులోకి అనువదించిన మేధావి క్రొవ్విడి లింగరాజు. , రాజమహేంద్రి లాల్ బహదూర్ శాస్తిగా పేరాంది, నిస్వార్రరాజకీయ జీవితానికి నిర్మల-దర్పణంగా నిలచిన డాక్టర్ ఎ.బి.నాగేశ్వర రావు.. , అసమాన సౌజన్య హృదయంతో, అచంచల దీక్షతో రాజమహేంద్రి కేంద్రంగ 'సమాచారమ్' ప(తికకు రాషష్ట వ్యాప్తకీక్తిని ఆర్జ్జించిపెట్టెన గంధం సీతారామాంజనేయులు., ఇత్యాది మహనీయుల, మానధనుల జీవితాల 2ిశేషఫుట్టాలతో పునీతమై ంది..రాజమహేంద్రి.
సువర్ణాక్షరాలతో చరిత్రలో కెక్కిన రాజమహేంది పుటల్ని పిప్పితే వ్యక్తులేకాక అనేక సంస్దలు కూడా దర్శనమవుతాయి. అవేమంటే సుమారుగా శతాబ్దచరి(తకు చేరుకున్న (పాచీన గౌతమీ (గంధాలయం., సౌందర్య రసమయలోకాలను తన చి(తకభావైదుష్యం ద్వా రా దర్శింపచేసిన రమణీయ చి(తాల సృస్టెకర్త దామెర్ల రామారావు స్మారక చి(తకళా మందిరం.., శాసనాల, నాణాల, ళిల్పాల వంటి వస్తుసంపదతో కనబడని చరి(తను కన్పింపచేసే రాళ్ళబండి సుబ్బారావు స్మారక (ప్రభుత్వ పురావస్తశాల.., జనశృతుల కధలలో విలసిల్లే సారంగధర చరి(తకు స్మ్ృృి శకలంగా నిలచిన సారంగధర మెట్ట., నందల కార్మికులకు జీవనాధారంగా నిలచి, రాణ్మహేంద్రి పురోఛివృద్రికి పారిర్రామిక (పగతి చిహ్నంగా మిరమిట్లు గాలుపుతున్న ఆంధధ పదదేశ్ పేపర్ మిల్స్ లిమిటెడ్.., పొగాకుల్ని కోట్ల నోట్లుగామార్చి (పభుత్వం దోసిలిలో గుమ్మరిస్తున్న కేంద్ద పొగాకు పరిశోధనా సంస్థ.., యావద్బారతానికి 'ఆయిల్స్'ను పంపిణీ చేసే నిమిత్తం భూగర్యంలోంచి 'చమురు'ను వెలిక తీసేందుకు వివిధరీతుల్లో అన్వేషణోద్యమాన్ని సాగిస్తున్న సహజ వాయు

చమురు సంక్షేమ సంస్ద..., కరువు రాక్షసి కరాళనృృ్యానికి అడ్డుకట్టుగా ఆనకట్టను కట్టిన అపర భగీరధుడు సర్ ఆర్ధర్ కాటన్ స్మ్రృతి వెలుగు కాటన్ ఆనకట్ట.., శత వసంతాల చరిటతతో విరాజిల్లుతున్న ఆంధదేశంలోని (పప్రధమ పురమందిరం వీరేశలింగం టౌన్హాల్.., శ్రీనాధ కవీంద్ర సందర్శిత దేవాలయం వేణుగోపాల స్వామి దేవాలయం. , 'వందేమాతరం' ఉద్యమ భాగస్వామి వెన్నెటి సత్యనారాయణ జ్ఞాపకంగా మిగిలిన వికకహాలు.., గౌతమీ ఆ(శమ నిర్మాత, త్యాగధనుడు (బహ్మజ్యోస్యుల సుటబణ్యం విశాల హృదయాన్ని తలపింపచేసే వివిధ సభల కూడలి సుబమణ్య మై దానం ., నేరస్థుల సంస్కరణాలయంగా నూటపాతికేళ్ళను నింపుకున్న కేం(దకారా గారం..., వర్తమాన కాలపు రాణ్మహేంది ెెలుగు వెలుగు తెలుగు విళ్వవిద్యాలయం.., ఇత్యాది సమస్త సంస్థల్నీ మణిహారంగా ధరించి ధగధ్రగాయమాన కాంతులీనుతోంది రాజమహేం(ది.

పుష్కరార్త గౌతమీ తీరాన విలసిల్లుతున్న రాజమహేందది..అటు చారి(తకరంగంలో గణనీయంగాను, ఇటు సాహి త్యరంగగంలో మార్గదర్శకంగాను భాసిల్లుతూ (పవాహ సదృశ్య చరి తను నూతన రంగాల లోకి మళ్భించుకుంటూ వివిధ రంగాలలో తన కీర్తిని సుసంపన్నంగా సుస్థిరం చేసుకున్న దనడంలో వేరే సంశయాలనవసరం.

పురాతన గౌతమీ తీరంలోని అధునాతన విజ్ఞ్జాన తీర్థం రాజమం్రడ ప్రఢుత్వ కఖాశాల

135 సంవత్సరాల ఉజ్వల చరిత్ ఉన్న ఈ కథాశాల (పస్తుతం 50 ఎకరాల విస్సేర్రంగల సుక్ష్మేతంలో రెండు ఆధునిక భవనాలతో నయనోత్సవం చేస్తోంది. 1960 లో శతజయంతి మహావైభనోపేతంగా జరుపుకున్న ఈ కఖాశాల (పాంగణంలో ఈనాడు అడుగు పై్లగానే 'శతజయంతి కీర్తిస్తంభం' ముందుగా మనకు సాక్షాత్రరిస్తుంది ఆ స్తంభంమీద 'వీణాపాణి సరస్వతి’ (పసన్నంగా దర్శనమిస్తుంది. విశాల తరుచ్చాయలుగల ఆ శృంగాటకంలో నిలబడతే, కుడవైపు ఆధునిక విజ్ఞానశా(స్తాల బోధనకోసం కట్టిన E ఆకారంగల రెండంతస్తుల పెద్దమేడ, ఎడమవైపు $H$ ఆకారంలో కట్టెన రెండంతస్తుల మరో పెద్దమేడ మనల్ని ఆహ్వానిస్తాయి. దాదాపు 100 గదులున్న భవానాల్లో $1800 మ ం ద ి ~ య ు వ క ు ల ు ~ ఇ ర వ ె ౖ ~ ర క ా ల ~ ఆ ధ ు న ి క ~$ విజ్ఞాన శాゆల్ని నిత్యం అధ్యయనం చేస్తూ ఉంటారు. ఆయా శాఖల్లో నిష్టాతులైన 170 మంది అధ్యాపకులతో ఈ కనాశాల ఒక చిన్న విశ్వవిద్యాలయం అనడం అత్య్కీ కాదు. 4 శాఖల్లో ప.జి.కోర్సులూ 60వేల అపురూప (గంథాలున్న గ్రంథాలయమూ 2 అతివిస్త్య)త (కుడారంగాలూ సార్వ(తిక విశ్వవిద్యాలయ కేంద్రమూ ఆంధధ విశ్వవిద్యాలయ కరస్పాండెన్సు కోర్సు అద్యయన కేందదమూ మెట్కాఫ్ స్మారక విద్యార్థి వసతి నిలయమూ ఇలా ఎన్నెన్న్ విశేషాలు మనల్ని ఆకర్షించి ఆశ్చర్యపరుస్తాయి.

ఈ నూాతన భవనాలు అవతరించకముందు 1855నుంచి 1953 వరకూ కభాశాల కింకా గాప్ప చరి(త ఉంది. ఆప్పుడది గాదానరీతిరంలో (ఇన్నిసుపేట) ఉత్తర సర్కారు జిల్లాల పకెక (పథము శేళ కాలేజీగా పేరుపొందింది. మొదట 50 సంవత్సరాలూ ఈ కఖాాాల చరి(తలో స్వర్లయుగంగా చెబుతారు. ఆ అర్రశతాద్దిలో (ప్రిన్సిలు పదవుల్లా ఉన్నవారంతా యూరోపునుంచి వచ్చిన మహామనిములు; విజ్ఞాన స్వరూపులూాను. వారిలా మెట్క్ర్, మార్క్పంటర్, కూ ల్లే అనే ముగ్గురిని 'గురుతయం'గా थావించాలి. నారు కేవలం పరిపాలకులు కారు, వ్యక్తిల్వాలను సౌనపట్ట నగిషులు తిర్చే విజ్జానశిల్పులుగా కూడా తమ పా(తలు నిర్వహి ంచారు.

యుKకర్త వీరేశలింKం తాలి ఉద్యోగం (1871) ఈ కళాశాలలోన్న! కొక్కొండ వెంకటరత్నం, ఆకొండి వ్యాసమూర్తి శా స్తి, వడ్డాది సుబ్బారాయకవి, మల్లాది సూర్యనారాయణశా|స్తి, వంటి సాహి త్యవేత్తలే కాకుండా సర్వేపల్లి రాధాక్షష్ణన్ వంటి తత్త్వవేత్తలు కూడా ఈ కభశాలలో పారాలు చెప్పినహార్. విజ్ఞాన శౌ స్తాలనూ ఆంగ్రసాహి త్యాన్నీ బోధించిన నారిని పేర్కొనాలండే చోటు చాలదు. ఇలాంటి జ్ఞాన క్ట్రేతంలోనే పుట్టుకొచ్చారు టంగుటూరి (పకాళం, కోకా సుబ్బారావు, దామెర్ల రామారావు, అడవి బాపిరాజు, కవికొండల వెంకటరావు, భమిడిపాటి కామేశ్వరరావు, వంటి ఆంధరు(తులు, విజ్ఞాన むे!తులు!

సత్యం, జ్ఞానం, (పేమ, ధర్మం, దయ వంటి ఉదాత్త గుణాల్ని విద్యార్థుల్లో పాదుకొల్పి పూలు పూయించే సాధన ఎంతో జరిగింది ఈ కళాశాల చరిత్ ద్ృశ్యాల్లో ఇరవయ్యోశతాబ్దిలోకి ఆంధదదశాన్ని (పవేశ పెట్టడంలో ఈ కళాశాల ముఖద్వారమయిందని చరిత రుజువు చేస్తోంది

ఇటేవలి కాలంలో కూడా విస్సా అప్పారావు గారినుంచి ఆర్ ఎస్ సుదర్శనం గారి దాకా (1925-81) పరిపాలనలో దక్షులయిన వారే కాకుండా రచయితలు, కవులు, పరిశోధకులు, పండితులు (పిన్సిపాలుగీరీ నధివసించడం కనిపిస్తుంది. ముఖ్యంగా శ్రీ పాద గో పాల క్ప్ణమూర్తి, భూపతి లక్ట్మీనారాయణరావు, సంపత్ రాఘవాచార్య వంటివారు సాహి త్యరంగంలో స్మరణీయులు.

తెలుగు శాఖకు చెందిన కె.రాజమన్నారు (పిన్సిపాలుగా ఉండగా ఈ కళాశాల శతజయయంతి (1960) (బహ్మాండంగా జరిగింది. డా॥ి, ఓ.దేళ్ ముఖ్ ఆ (పారంభోత్సవానికి రావడం విశేషం.

మార్కుహంటర్గారి హయాం(1903-19)లోనే ఈ కఖాశాలలో ప.జి.కోర్సులు జరిగాయి. అప్పటెకింకా ఆంధ విశ్వ విద్యాలయం ఆవతరించనే లేదు కనుక మన ఆంధదేశపపు తాలి విశ్వవిద్యాలయం కళాలయమే అనడానికి వెనుకాడనక్రర్లేదు.

కళాశాలాధ్యక్ష వంశ పారంపర్యంలో ఇప్పుడు 54వ (పెన్సిపాలుగా శీ) ఎస్. వ. రాఘవేం్రరావు బాధ్యతలు స్వకరించి కఖాశాలను (పగతిమార్గంలోకి నడిపంచడం ముదావహం.

రాజముహేంద్రవరంలోని దర్శనీయ విద్యాసంస్దలలో మరొకటి పపభుత్వ సమగగ విద్యాబోధన కఖాశాల. ఈ కళాశాలకు అనుబంధంగా ఆదర్శ పారశాల కూడా ఉంది.

ఈ మహత్తర విద్యాసంస్ద 1883లో ఉదయించింది. అంటే ఎంత (పాచీనమయిందో ఊహి ంచుకోవచ్చు. $1983 ల^{6}$ జరగవలసిన శతవార్షికోత్స వాలు 1987 ఏ పిల్ 7వతేదీన అత్యంత వెభవంగా జరిగాయి-ఆలస్యంగానే అయినా.

ఆ నార్షికోత్సనాలకు ఆనాటి మన భారత రా|్ష్తపతి మాన్య మహెూదయులు (శ్రీ జ్ఞాని జయిల్ సింగ్ హాజరవడం చరి తకు Xర్వకారణం సెంటినరీ స్థూపాన్ని ఆయన ఆవిష్మరించారు.

ఈకఖాాలకు మొదటిదశలో (టయినింగు కాలేజి అని పేరు ఉండేది. ఉత్తర సర్కారు జిల్లాల్లో ఇదే మొదటి బోధనాభ్యసన విద్యాపీరం. మెట్ కాఫ్, ధాంప్సన్, రోస్, జయంతి సత్యనారాయణమూర్తి, కేశిరాజు సత్యనారాయణ, విస్సా అప్పారావు వంటి మహామహులు ఈ కళాశాల అద్యక్ష పీఠాలను అలంక రించి, పల్లలకు పారాలు చెప్పవలసెన తీరుతెన్నులకు ఒరవడి దిద్దారు.

స్వాతంష్య సమరయోధులైన శ్రీ దుగ్గిరాల గోపాల కృష్ణయ్య సాహి త్య వేత్తలయిన వడ్డాది సుబ్బారాయ కవి వంటి వారు క కాశాలలో పారాలు చెప్పారు.

ఈ కళాశాల పుట్టుపూర్వోత్తరాలు పరిశీలిస్తే $1894 ల^{6}$ మొట్టమొదటగా ఎల్.టె. తరగతులు (పారంభమయ్యాయని తెలుస్తుంది. అప్పటినుంచే దీన్ని (టయినింగు కాలేజి అనేపారు. అంతకుముందు (పాధమిక విద్యాశాలగానూ

మాధ్యమిక విద్యాశాలగానూ రూపాలు మార్చుకుంటూ వచ్చిందే.mpathEbooks.
1894 నుంచీ కళాశాలా, ఇప్పటి (పభుత్వ కళాశాలా కలిసిమెలిసి ఉంటూ ఉండేవి. కానీ 1900 た కఖాశల (పభుత్వ కభాశాలనుంచి విడపోయింది. 1917 నుంచి ఈ కాశాల అభివృద్ది ఆరంభమయింది.

కాలం మారుతున్న కొద్దీ విధానాలలో మార్పు రావడం సహజమే! ఆనాటి ఎల్.టి.కోర్సు బి.ఇడి. కోర్సుగా మారింది.

ఈ కభాశాలలో 1948 లో వచ్చిన కొత్తకోర్సు తెలుగు పండతుల బోధనాభ్యసన విధానం. దాన్ని "తెలుగు పండిట్స్ (టయినింగు కోర్సు" అంటారు. ఇది కొనసాగుతోంది. ఈ కోర్సును సమర్థవంతంగా నిర్వహి ంచిన ఆచార్య $\mathfrak{శ}$ గా డవర్తిసూర్యనారాయణగారు 'అఫినవాచార్యకం' రచించి, తెలుగు భాషా బోధకులకు మర్గాదర్శకులయ్యారు.

1954 కో కఖాశాల ఇంకా ఎదిగింది. ఆ ఎదుగుదలకు సూచిక ఎ0.ఇడ. కోర్సులు.

1972 లో క కాశాలకు నూతన రూపాన్ని విద్యావేత్తలు కల్పించారు. అప్పటెనుంచీ ఇది "సమగ్ విద్యా బోధన కఖాశాల" అని పేరు మార్చుకుంది. ఆంధ విశ్వ విద్యాలయాని కనుబంధంగా ఉన్న కాాశాలల్లో ఇదీ ఒకటి. ఈ కళాశాలల" అనుబంధంగా ఉన్న "ఆదర్య పారశాల" (మూడలుస్కూలు) తెలుగు నాట ఎందరెందరు విద్యార్థులనా ఉత్తేజపరిచి, ఉద్దీప్తంచేసి, పెద్ద బుద్దిమంతులుగా విద్యావేత్తలుగా ఎదిగేందుకు దోహదం చేసెంది. "అచట బుట్టిన చిగురు గొమ్మయిన చేవ"!

1987నుంచి ది.ఇఙి. విద్యార్థుల సంఖ్య 160కీ పెరిగింది. ఐదునెలల కాలపరిమితిగల తెలుగు పండత విభాగంలో సంవత్సరానికి 150 మంది పండిలులు బోధనకจ నభ్యసెస్తున్నారు.

జ్జానాన్ని ఆర్జించడం ఒక (శమ. కానీ జ్జానాన్ని బోధించడం ఒక కవ. ఆ కవను నేర్పుతుంది ఈ కఖశాల అద్వితీయ పద్ధతిలో.

## (8) గౌతమీ విద్యాపీఠం

కాండ్రేగు జగన్నాధరావు ఓరియంటల్ డగ్రీకళాల
 స్థాపంపబడనది. స్థానిక జమీందారులన గ్రీ కాండ్రేగల వారి కులుంబం ఈ


 జగన్నాధరాచు గారి పేరును చేర్చి గీ గాతమీ 2ి్యాతేరం కాండ్రేగం జగన్నాధరావు సంస్కృత కాాాలగ వ్యవారింపబడుచున్నది. ఈ కథాాల
 తరగజులు నర్వవా ంచుచున్నది. ఈ కథాశరధ్యక్షులుగా పనిచేస నిాాంత పొందిన శాస్రర్నాకర, ఆమ్నాయమీమాంసా బాస్కర, వేదార్థంమ్రాట్


 సుల్బరామయ్యగారు (పతిష్మాకరైనన గారవనీయులైన భారఠదేాధ్యక్షులచే సన్మానముల నందియున్నారు.
 సంస్కృత లాకుు గణనియమైన సేవ చేయుచున్నది.

## (8) కందుకూరి వీరేశలింగము విద్యాసంస్థలు

 కందుకూరి విరేళలింగము పంతులుగారు (బ్్మాసమాజ స్థాపకులైన రాజారామ్మేకన్రాయ్ ప్రభావముచే ప్రజలలో సంస్కరణను తీసుకొని వచ్చుటకు ఉత్తమ సాధనము విద్యయని విశ్వసెంచిరి. ఈ సంఘ సంస్కరణ పరమలక్ష్యముతో జాతీయ పారశాలలను స్థాపెంప సంకల్పించిరి. సుప్రసెద్ద కవులు శ్రీ విరేశరింగము పంతులు గారి 8మ్యులెన శ్రి చిలకమర్తి లక్ష్మ నరసెంహం పంతులుగారు రాజమసేంద్రవర పట్టణములో ఒక మాధ్యమిక పారశాలను(Hindu Vernacularmuddleschool) నడుపుచుండిరి (శ్రీ, పంతులుగారు ఆ పారశాలను హె తకారిణీ సమాజమునకు ఇమ్మని కోరగా దానికి నారంగీకరించిరి. అది 16.9.1907 లా ఒక పాఠశాలగా స్వెకరించిరి. ఆ సారశాలయే 19.1.1909 లో పిరేశలింగం ఉన్నత పారశాలగా రూపాందినరి. ఈ పాఠాల భవన నిర్మాణము కారకు పఠాపురము మహారాజా సూర్యారావు బహద్దూర్ గారు 75,000 రూపాయలు దానము చేసెరి. ఆ పారాాల 1911 నవంబరు 27న సుప్రసేద్ద (బ్మ్మసమాజ మతానుయామి కలకత్తానగర సెట కాలేజి అధ్యక్షులు అయిన કేరంబ చంద్ర మై (్రగారు పాఠశాల గృహ (ప్రవే మహహూత్సవము చేసరి.

## రాజ్యలక్ట్మ మహాథ కనాశల :

(8) 2ిరేశలింగము పంతులుగారి ఆశయములకు అనుగుణముగా 1968 లో 29 మంది విద్యార్థినులయో కుమారి కె.రుక్మిణ దేవి అధ్యక్షులాలుగా రాజ్యలక్ష్మ కభార స్థాపంపబడనది.

ఆ కชాశాల నేడు మూడు వేలమంది విద్యార్థినులతా శతాధిక ైనై ఉపాధ్యాయినులయా శ్రుమతి ట.బుచ్చినుందరి గరి వర్యతేక్షణలా ఆంధధరదేశములాని ప్రను (శేణ మహా కా కాాలలా పేరెన్నిక సాందు山 ముదావాము. అది పిరేశలింగము పంతులు గారి ఆనందననమునకు ఎదురుగా

దివ్యభవనములకో సుందరోద్యానములతో విలసెల్లుల (ప్రశంస్త్రామ్మEbooks. 1970లో గ్రి విరేశరింగము జూనియర్ కళాశాల, 1972లో డగగ్రీకళాశాల, 1974 లో ఇంగ్లీమ షీడియం ఉన్న త పారాలలు ప్రారంభింపబడ రాజమండిలో విద్యావసరములకు తీద్చుట (ప్రంసింపదగినది.

శ్రీ విరేశలింగము విద్యాసంస్దలు (తివిక్రమాభ్యుదయము పాందుటకు సర్వ త్రీ బహ్మర్షి రఘుపతి వెంకటరత్నం నాయుడుగారు, డాక్టర్. వేమూర రామకృష్ణారావుగారు, శ్రీ చిలకమర్తి అక్ట్రీనరసంహంగారు, ప్రధానోపాధ్యాయులు (8) జయంతి గంగన్న పంతులుగారు చేసెన కృషియే కారణమని చెప్పనగును. ఎందరో మహానుభావులు ఈ మహాకార్యక్కమమునకు చేయూత నాసగిర

## ఇతర విద్యాసంస్థలు <br> ( ఆంధ్రయువతీ సంస్కృృ పారశాల - వైశ్యసేవా సదనము)

కాకినాడ వాస్తవ్యులు శ్రీ,నాళం రామలింKయ్య, వీరి సోదరులు సత్యానందము గారలు తమ తల్లి సుభ్రమ్మ గారి జ్జాపకార్ధమై (శ) బత్తుల కామాక్షమ్మగారి పోత్సాహముతో వైశ్యస్తెలకై సుభద్రానిలయమని 1920లో ఒక పాఠశాల స్థాపెంచిరి. అదియే ఆంధ్రయువతీ సంస్క_ృత పారశాలగా పేరు పాందినది. 1931 లో ఎలిమెంటరీ స్కూలు సంస్కృృతోన్నత పారాలగా తరువాత కళాాలగా ప్రభుత్వానుమతి పాందినది. శ్రీ మతి బత్తుల కామాక్షమ్ము, శ్రీ ఎరసూరి మల్లికార్జునరావు, (8, యస్.ట.సె.యు.కోనప్పా చార్యులు, (80) మల్లంపల్లి శరభేశ్వరశర్మ అద్యక్షులుగా వ్యవహరించిరి. (పస్తుతము కళాాలకు (శ్రీ ప్రభాకర శ్రీ కృష్ణ భగనానులుగారు అధ్యక్షులు, శ్రీ మతి కొప్పర్తి యశోదాకుమారి గారు ఉన్నత పారశాలకు ప్రధానోపాధ్యాయినిగా ఉన్నారు. గోదావరి తీరమున ఉన్న ఈ సంస్కృృ కళాశాల (స్త్రేల విద్య కొరకు, సాహి త్య కార్యకకమములను నిర్వహాంచుటలో (ప్ముు పాత్ వహా ంచుట ముదావహము.
(8) తన్నీరు బుల్లెయ్య గారు 1940లో వీరభ్ర పురములో ముగ్గురు 2ిద్యార్దులతో, నలుగురు ఉపాధ్యాయులతో శాంతి నికేతన్ పద్దతిలో ఒక పాఠశాల స్థాపెంచిరి. తరువాత 1952లో భగవాన్ పుట్టపర్తి సాయిుబాబగారి ఆశీస్సులతో అధునాతన సత్సం(ప్రదాయాల మేలికలయికతో ఆల్కాటు తోటలో రైలుకట్ట ప్రక్క మాధ్యమిక పారశాల స్థాపింపబడిదది. విద్యార్థులలో ఆస్థెక బుద్ది, పరోపకార పారీణత, సత్యసంధత, దేశభక్తి, వినయవిధేయతలు కల ఆదర్శ పారులుగా విద్యార్థులను తీర్చిదిద్దుటయే ఈ గురుకుల ఆశయము. (శ్రీ బుల్లెయ్యగారు తమ సర్వస్వము ఈ విద్యాసంస్థకు త్యాగము చేయుట (పశంసెంపదగినది. నవభారతీ గురుకులము రాజమండడికి ఒక అలంకారమని చెప్పవచ్చు.

## హెగమియోపతీ కళాశాల :

శ్రీ బోడా వెంకటరత్నం, శ్రీ చింతలూరి జానకిరామయ్య అధ్యక్ష కార్యదర్శిత్వంలో (్రిన్సిపాల్ కాళీ ప్రసాదరావుగారి కృష వలన 1969లో హోూమియోపతి కభాశాల శ్యామలాంబరోడ్డులో ఆవిర్బవించినది. తరునాత (పభుత్వానుమతి లబించి MBBS వలెనే DM.HS ఓ (గి ఇచ్చ్చు హోమాియోాపతీ కళాశాల ప్రభుత్వ కళాశాల ఆవరణలో సొంత భవనములతో నిర్వహెంప బడుచున్నది. కళాశాలకు (ప్రసెద్ధనటుడు (8) అల్లు రామలింగయ్యగారు రూ.50,000ల ఉదార విరావము ఇచ్చినారు.

## ఆంధ్రకేసరి సెంటెనరి జూనియర్ కాలేజి :

ఆంధ్ర కేసరి యువజన సమితి 1972లో ఆంధ్కేసరి సెంటననరి జూనియర్ కళాశాల స్థాపెంచిరి. ఇరి ఇంటర్మీడియట్ స్థాయి విద్యాబోధన చేయుచున్నది. ఇది రాజమండ్రి ఆనాల వెంకటప్పారావు రోడ్డులో చక్కని బునములతో నిర్వహె ంపబడుచున్నది. కళాశాల కేవలం విద్యాబోధనే కాకుండా
 బాలవిజ్జ్జన మందిరం:

రాజమండిలో గోదావరీ కలపవర్తక సంఘము బాలవిజ్ఞాన మందిర్ అను ఇంగ్లీషు మీడయయమ్ ఉన్నత పారాలను, జూనియర్ కళాశాలను నడుపుచు విద్యాబ్యాప్తెకి తమ వంతు కృష చేయుచున్నది. సంస్థలు శ్రీరామ్నKర్ లో ఉన్న2ి. రాజమం డ్లో విజయశంకర సంగీత కభాశాల, శ్రీ సేతారామాచార్య చితలేఖన కళాశాల, శ్రీ జి.యస్.కృష్ణన్యాయకభాాల, (10) మతి అద్దేపల్లి మహాలక్ష్మి బి.ఇడి. కఖాశాల, వేదశాస్త్ర పాఠాల, ప్పభుత్వ జూనియర్ కభాశాల మరియు అనేక మున్సిపల్ పారశాలలు విద్యాబోధనకు గణనియమైన పాత్ర నిర్వహి ంచుచున్నవి.

## రాజమOしたి పీతికారంXO - నాడు, నేడు

నన్నయ్య నాటి నుంచి రాజమహేంద్రవర సాహి త్యచరి(త చెప్పుకున్నస్ల్లే యుగ (ప్రవర్తకుడు, నవ్యాం ధనిర్మాత, తెలుగు సాహ త్యంలో అనేక నూతన (పకియలు సంస్కం) $భ ం ల ో ~ వ ల ె న ే ~(ప వ ే ళ ప ె ట ్ ట ె న ~ న వ య ు గ ~ వ ె ౖ త ా వ ి క ు డ ె ౖ న ~$ స్వర్గీయ కందుకూరి పిరేశలింగం నాటకనుంచే ప(తికా రంగంల్ర రాజమండ పేరు (పఖ్యాలులార్జించిందని చెప్పుకోవాలి.

సాహ త్యానికీ, లమ సంఘసంస్కరణోద్యమ విస్త్యతికీ, అవినితి నిర్మూ ${ }^{0}$ నకూ సమాజంలో సాంఘక విలువల పెంపుకూ శీ విరేశలింగం తమ వివేక వర్థని ద్వారా 1874 నుంచీ విశేమకృషె చేశారు. శ్రీ విరేశలింగం (పభుత్వో $్ య ో ~$ గుల అవినీతిని తమ పతికద్వారా సునిశితంగా విమర్శించారు. సంఘంలోని మూడాచారాలను మనసు భగవల్లగ్నం కావటం కాకుండా కేవలం బహి రంగ భక్తి (పకటనలను, నటనలను ఆయన తీ(వంగా విమర్శించేవారు. బాఅ్యవివాహాలను, భార్య ఉండగా ఉంపుడు కత్తెలతో కులుకులూ అది ఏదో గాప్పగా భావించే వారిని తమ పత్రికల ద్వారా త్ర్వ విమర్శకు గురి చేసేవారు. ఇe్టెవే అనేకమైన సాంఘకక దురాచారాలను, మూఢనమ్మకాలనూ, వాటని పెంపొందించేవారిని పతతికలో (పహసనాల ద్వారా వ్యంగ్యంగా నిందించేవారు.

బాల్యవివాహాల నిరోధానికీ, వితంతువివాహాల నిర్వ హణకూ కూడా తమ పదునైన కలాన్ని, ప(తికా రచననూ ఉపయోగించారు.
 సుబ్బారావు "చింతామణ"" అనే ప్తికను శ్రీ రాయసం వెంకట ళినుడు "జనానా" అనే మహె ఖభ్యుదయ పతికనూ నడిపారు.
(శ) పిరేళలింగం తమ పతికలో (బహ్మసమాజు ఆదర్శాలను కూడా వివిగా (పచారం చేశారు. "ఇతరులు నికు ఏం చేస్తే ఇష్టం ఉండదో అది నివితరులకు చెయ్యకు" అన్న భారత సూక్తి శ్రీ, పిరేశలింగం పతిక మోటో.

కవి సార్వభెమ ఓిరుదాంకెతులూ, (పభుత్వ ఆస్థానకవి, శతాధిక
 సాహె త్య మాస పతతికను నడిపారు. అందులో అంతవరకూ అముదితాలుగా ఉన్నకాన్ని ప్రాచీన కాన్యాలనూ, తమ గ్రంధ రచనలనూ ఆ పత్రికలో (కమళు (ప్టటించేనారు.

శ్రీ పాద క్షష్మమూర్తి శాస్త్రెగారే స్వదేశీ ఉద్యమం వ్యాప్తిక "వందేమాతరం" అనే పతతిక నడిపారు. "గౌతపీ" అనే దినపతతికను నడపారు. అదే రాజమండ్రలో మొట్టమొదటి దినపతతిక.
(8) గిడుగు రామమూర్తి వ్యావహారిక తెలుగు భాషాఫపచారం కోసం "తెలుగు" అనే పత్రికు స్థాపెస్తే శ్రీ పాద కృష్ణమూర్తి శ్స్తె ఆ పతిక అభి(పాయాలను ఇండించడంతోపాటు గ్రాంధిక భాషా ప్రతిష్థ పెంచడానికి 'వజ్రాయుధం’ అనే పతికను పెట్టారు.

శ్రీ శాద సుబ్మహ్యణాాస్తె "(పబుద్ధాంధ" అనే మాసపతతికను పెట్టి తెలుగు కథలను ప్రోత్సహ ంచడంలో పాటు, ముఖ్యంగా సం(ప్రదాయ బద్దమైన శిష్టన్యావశారిక భాషను ఆనాట పారకులకు అందజేశారు.

సుప్రసెద్ద దేశ భక్తులు శ్రీ మద్దూరి అన్నపూర్ణయ్య ‘కాంగెగస్' అనే పత్రికను ముందు సైక్లోస్టయిల్ చేసె, తర్వాత ముద్రించి 1921నుండ 1925 వరకూ రాజమం(డిలో నడపారు. నారుదీని ద్వారా (చిటెష్ పాలననూ అంతమొందించే పోరాటోన్ముఖులుగా (పజలను, ముఖ్యంగా యువకులనూ ఉద్బోరించారు. పతికలోని తమ (వాతల వల్ల రండు ఏజ్ళు జైలుకు కూడా వెభ్భారు.
(8) క్వివ్విడ రింగరాజు కూడా ఈ పతిక బాధ్యత వహె ంచారు.
(8) మద్దూరి అన్నపూర్ణయ్య "నవకక్త" అనేనార పత్రికను ెెట్ట యువకుల్లో సామ్యవాద భావాలను పెంపాందించారు. ఆయనే "తెలుగ" ఆనే ఆధ్యాత్మిక నారపత్రికను మెశర్ బాబానారి (పబోధాల (పచారానికి నడిపారు.

తమ రాజకీయ భావ (పచారం కోసం శ్రీ (కొవ్విడ లింగరాజొ
"గోదావరి" అనే దిన పతికను ఇక్కృడ నడిపారు.
చిలకమర్రి సత్యనారాయణాచార్య "(శ్మజీవి" అనే పత్రిక ద్వారా మున్సిపల్ రాజకేయాం పీద వ్యంగ్య విమర్శలు చేసేవారు. ఆయనకు ఆゆరికి (శమజీవాచారి అనే పేరొచ్చింది.

విద్వాన్ బులుసు సీతారామశా స్త్రెగార్ "సమాలోచన" అనే పత్రికద్వారా భాషా పద్దికి, సాహి త్య విలువల స్థాయికీ పాటు పడ్డారు. నారి అనంతరం హారి కుమారులు శ్రీ బులుసు రవికాంత్ ఆ పతతికను ఆ దిళలోనే నడుపుతూ కొంచెం మోโ్రన్. (టెండ్ కోసం కూడా చూస్తున్నట్లున్నారు

రాజమంఁడిలో "రాజమండి సమాచారం"గా శ్రీ గంధం ఆంజనేయులు పారంభించిన దినపతిిక సమాచారమ్. నేడు నారి కుమారుడు గ్ర గంధం నాగ సుబ్రస్మణ్యం చేతిలో మహోదాభివృద్దివెపు పరుగులు తిస్తోంది.
(8) కూచిమంచి సుబ్రహ్మణ చేతిలో కేవలం 2 శ్లేషణాపూర్ణ సంపాదకీయాలకు (పాచుర్యం పాందిన , శ్రీ, చింతల గోపాలరావు ‘కోస్తావాణ’’ తన కళేబరోచితంగా లేఖిన్యుక్తి వివిధ విన్యాసాలతో నడుస్తోంది.
"(పబజాప్రభ" శ్రీ ఎన్.వి.చౌదరి సంపాదకత్వంలో "మంచిరోజ""
శ్రీ సె.వి. పూగ్ణచంధదరావు సంపాదకత్వంలో, 'రాజమండ్ర టై మ్స్' (8) చిలుకూరి సాయిబాబా మేనేజ్ మెంబులో (కమం తప్పక దినప(తికలుగా కస్తున్నాయి. ఇవి గాక అనేక వారపతతికలు, మాసపతతికలు, రాజమం(డలో నడుస్తున్నాయి. కేవలం, కెస్తవ మత (పచారానికి ఉద్దేళించబడ సమర్థవంతంగా నడుస్తోన్న ఐదారు పతికలు కూడా రాజమండిలో ఉన్నాయి.

ఏది ఏమైనా విరేశలింగంగారి నాటెనుంచీ నేటెవరకూ ఆంధ్రపతితా రంగంలో రాజమండ్ర తనపేరును నిలుపుకాంటూనే ఉందనీ ఇది ఇన్ఫర్ మేమన్
 చిన్నెలతో ఇంకా ఎంతో ముందుకి రాజమండ్ర పతతికారంగం పురోగ 20ంచKందని కృదయ పూర్వకంగా ఆళిస్తున్నాను.

ఆర్.ఎ. పెండ్యాల.

ఆంధ్రదేశంలో తొలి పురమందిరం<br>- శీ పోతుల వీరఛద్రరాు<br><br>โైడంos, -mb<br>8coగ

యుగపురుమడు $\frac{8}{8}$ కందుకూరి వీరేశలింగంపంతులు గారు తెలుగు నారి సర్వతోముఖాధివృద్దికె సాంఘుక, సాహె త్య రంగాల లో కృష చేసెన మహా పురుమడు. పట్టణ (పజలు వివిధ సాంస్క.ృతిక కార్య(కమాల నిర్వహణకు ఒక పురమందిరం అవసరమని ఆయన గుర్తించారు. అది 1880సంవత్సరం ఆగమ్ట 15. ఆరోజా రాజుమసేం (ది (పజలు గుర్తుపెట్టుకోవలసెన రోజు. ఈ నగరములో టౌన్ హాలు నిర్మాణానికి పుర్రముఖులు సమావేశమైన రోజా. ఆం(్రదేశంలో అంతవరకు టౌన్హాల్ లేదు. బెంగాల్ లా ఇటువంటు భవనాలు (పజలకు ఎంతో సహాయంగా వున్నాయి. బెంగాల్ (పభావం పిరేళలింగంగారి మీద పడందనడానికి అనేక దాఖలాలు వున్నాయి. రాజారామ్ మోహన్రాయ్ ఆయనకు ఆదర్శ పురుముడు. ఆయన ఏర్పాటు చేసేన సభలో టౌన్ హాల్ ఆవశ్యకఁను వివరించి పుర (పముఖుల సహాయాన్ని ఆర్థించారు. అయితే ఆశించినంతగా చందాలు రాని పరిస్థెతి ఏర్పడ నందున తాము అనుకున్న పురమందిర నిర్మాణానికి తమ సొంత ధనంతోనే చేయాలన్న కృల నిశ్చయానికి పంతులుగారు వచ్చారు. ఎట్లుకేలకు రాజవిధికి సమిపంలోని కాన్ని స్థలాలను కాన్నారు. ఆయన (నాసెన పుస్తకాలు అమ్మకాల వలనను, ఏపరిక్షలలోనైనా ఎగ్జామినర్గా వెల్బినపుడు వచ్బిన డబ్బులోను «ౌన్ హాల్ నిర్మించుట జరిగింది. అయితే నిర్మాణానికి ముందే రకరకాల ఇబ్బంందులు కొందరు ెెద్ద మనుమలు తెచ్చారు. నాట పరిష్యారానికి కోర్టుకుకూడా వెళ్భవలసి వచ్బింది. అనుకున్న పని సాధించేవరకు ఆయనకు ని(దపట్టదు అనడానికి టౌన్హాలు నిర్మాణాన్ని అచ్చితంగా పేర్కొనవచ్చు. ఎంయా
 వర్తకులన జోగా చిననెంకు స్వామి, కోట్ల పోతన్న సహాయ పడనారు ఈ స్థలంలో కునుష్యుం ఎముకలు వున్నాయని కొందఠు అభ్యర్థ తెల్పారు. ఆ2 జంఠువురి అని ఆయన నిఠాపెంచారు. 1890 అక్టోబరు నెలలో పురమందిరము తయారైనది. అప్పట్లో మర్రాసు (పెసడన్సీ) కాలేజీలో సంస్కృతోపన్యాసకులుగా వున్న రావు బహూదూర్ రంగాచార్యులుగారు యీ పురమందిరములో విేేలింగంగారి గురింి ఆంగ్లంలో ఆనెల 23వ తేీీ ఉపన్యాసం ఇచ్చారు. తరునాత నవంబరు 15న కలకత్తాకు చెంరిన
 2వ్రి రాజమాకేంద్రురనాసులు అప్పటి నుండ నిాాంకంగ సభలు చేసుకొన నచ్చునని ఉడ్టాటించిరి.

פరేళరింగం పంతులు గారు మద్రాసుపాపుటకు ముందు 1897వ సంవత్సరము డసెంబరు 3 ఈ పురమందరాన్ని పుర (ప్ముఖలకు
 చేయుంచినారు టస్టుబోర్డుకు ప్రధమ అద్యక్షులు ఆంధ్రీీష్మ ిల న్యాసతి సుబ్బారాచు పంతులు. ఆయనే మొదట మననిపపల్ ఛైశ్మన్ కూడా.
 నంతోషదాయకమైన 2 షయం $2 మ ి \omega ం ట ే ~ ఆ ~ అ ధ ్ య క ్ ష ు ల, ~ క ా ర ్ య ర ర ్ శ ు ం ~$ కునుములు ప్రస్తుళం మాటస్టుబోర్డు సళ్యులుగా వుండడము. $30 ్ త ్ త ం ~ 13$ సళ్యులతో ఆయన (టస్టుబోర్డు నియమించారు. నశేనమేుంటే తాము ఆంరులో సప్యులగా వుండకపావడుే. ఆయన నిస్వార్రతఇందులో తెలుస్తుంది. సొధారణంగా వనైనా (టస్టు బోర్డును ఏ్పాటు చేస్తే తాము జీతితాంతం
 నరరు 2విబంచే (బస్టు బోర్డు మెంబర్లు అంతా గ్రాడ్యుయేట్స్గా ทుంcాన్నది.
 రజర్వేషన్ సూ(తాన్ని శతాబ్దం వెనుక ఆయనే సూచించారు. ఈ (టస్టు బోర్డులో ఒకముస్లిం, ఒక (కిస్టియన్, ఒక వైప్యుడ, ఒక ఖూదుడు, వుండాలన్న నియమాన్ని ఆయన పెట్టారు. దీన్ని చూసె చాలామంది ఆశ్చర్యాన్ని వ్కక్రం చేస్తుంటారు (పార్థనా మందిరాన్ని టవును హాలుకు ఆనుకునే తర్వాత కట్టంంారు. దాన్ని రఘుపతి వెంకటరత్నంగారు (పారంబించారు. టౌన్ హాలుకు (పార్థనా మందిరానికి మధ్యనున్న వసారా ఉమ్మడిగా వాడుకోవాలని ఆయన సూచించారు. ఎప్పుడెనా (పార్థనా సమాజం మూతపడతే ఆ భాగాన్ని కూడా టౌన్ హాల్ వారే ఉపయోగించుకోవాలని సూచించారు. ఒకసారి పోయిన తర్వాత మరల ఎప్పుడెన (పార్థనా సమాజం ఏర్పడన పక్షమున ఆ భాగము మరలా దాని కకింద ఉపయోగించాలనిచెప్పారు అన్ని జాతులు వారు అన్ని మతములు వారు మందిరములో సభలను నిర్వహా ంచుకోవచ్చు నన్నారు. ఇక్యడకు వచ్చి చదువుకునే నారందరకును ఉపయోx పడుచు జూబ్లీ లైలరీ, రీడంగ్ రూమ్ స్థెరంగా టౌన్హాలులో వుండాలని ఆయన కోరుకున్నారు. మందిరాన్ని అన్యాకాంతం చేయరాదని సాంతానికి ఉపయోగించుకో కూడదని ఆయన ఆంక్ష $ి$ ిిించారు. (టస్ట్ బోర్డులో ఖావి ఏర్పడ నప్పుడు మిగిలిన సభ్యులు కోఅప్ట్ చేసుకోవాలన్న నిబంధనను విధించారు. ఈ ప్రకారముగా పంతులు గారు ఎంతో దూరద్పష్టెతో
 చెప్పడానికి ఎంతో సంతోష్స్తున్నాను.

## సాంస్క.తిక కార్యక్రమాలు

1960 సంవత్సరంలో ప్రజం ఉపయోగ నిమిత్తం టౌన్ హాలు ఆవరణలోరిండు గ్గ్ ర్రూమ్స్తో సహా పక్కాగా ఓపెన్ ఎయిర్ ధియేటర్ను నిర్మించాం. ఇందులో నాటకాలు, నాటికలు, సంగీతసభలు, నృత్యకార్య కమాలు, సభలు నిరంతరం జరుగుతూనే వున్నాయి. Keత పదిసంవత్సరాలుగా ఈ

టౌన్ హాలు ఆవరణలో ఎంతో (శమ కూర్చి పుస్తక (పదర్శనను నిర్వహహస్తు న్నాము. దీని వలన మంచి పుస్తకాలను కొనుక్కోనాలన్న ఆకాంక్షఈ పట్టణ 2ిద్యావంతులకే గాక, పరిసర జిల్లాలో హారికి కూడా కర్గింది. పార్టీ వివక్షత లేకుండా అందరూ అన్నినర్గాల వారు ఈ టౌన్ హాలులో సభలు, సమావేశాలు, సాంస్క_తిక ఉత్సవాలు నిర్వహి ంచుకోడానికి పంతులుగారి ఆశయాలకు అనుగుణంగా ఎటువంటి అద్దెలేకుండా అనుమతిస్తున్నాము . ఆంధ్రకేసరి సెంచెనరి జూనియర్ కాలేజీలో ఒకKది నిర్మాణానికి టవునుహాలు ఆర్థిక సహాయాన్ని అందజేసింది. (పాచీనమైన తైలవర్ణ చి,తలే గాక, మరికొన్నింటిని కూడా ఇందులో చేర్చాము. వాటిలో ముఖ్యమైనవి ఆదికవి నన్నయ, శ్రీనాధ మహాకవి, మహాత్మాగాంధీ మొదలగు వారు.

అనేక మంది మహたపురుషులు ఇక్కడ ఉపన్యాసాలు ఇచ్చారు. కనుకనే ఇది చారి(తిక ప్రదేళమైంది అందువలన దీన్ని రక్షిత కట్టడముగా గుర్తించ వలసెనదిగా రాష్త్ర పభుత్వాన్ని కోరడం జరిగింది. వారు అంగీకరిస్తన్నారని తెలియజేయడానికి ఎంతో ఆనందిస్తున్నాము. ప్రస్తుతం ( సస్టుబోర్డు అద్యక్ష
 గార్లు ఉన్నారు. ఇది టౌన్హాల్ శత జయంతి సంవత్సరము పైగా గోదావరి పుష్యర సంవత్సరం. అందరికీ నా పభాకాంక్షలు.

$$
\begin{array}{r}
\text { నాట్యవిన్యాసాల నది గోదావరి } \\
\text { సప్పా దుర్గాప్రసార }
\end{array}
$$

 ఒక విళ్ష స్థాన్ని అందించారు కున ఫూర్వీకులు. ฉిన్న సంస్కృలులు, 2ฉిన్న సాంప్రదాయాలు నన్ని ఉన్నా - ఆలోచిస్తే అందరిని ఒకేరారి. ఆదే
 ఫూజింపబడుతోంది. రాముడు, కృష్ణడు, బుద్దుడు పుట్టనన బూమే. (కేస్తకు మూర్గదర్శకం అయిందంటు ఆశ్చర్యంలేదు.

భారతాననిలో 2 న్నో, బన్నెన్నో నదులు కన్నతల్లులై మునలను లారిం చినా గోదావరి తల్లికి ఉన్న్ చరిత్ర మరే నదికి లేదు. ఎందుకంచే ఈాల్లి సాత్వికురాలు, కోపతాపాలకు ఆముడదూరం. ఈమూత పారుషానిక పెట్టంది
 కృదయులుగానే తిర్చిదద్దింది. అండుకే ఆంధ్రాననిలా ఈ. కాత అగ్త్థినం అలంకరించింది (్రతిరంగంలోనూ..ఎక్కడో నాలకా (్యంబకాన జన్మించిన తల్లి మున ఆంర్ర తిరాన సాగర గర్బంలో కరిసే మునకు పప్టెడన్నం పెడుతోంది. మనచేఆ అందరీక హట్టెత్తోంది. ఆంధ్రాననిలో నన్ని సం్క్రృజుల
 పవన్నికగ్న ఎందలో బరిత్ర కారులు ఈ నీరు తయగి, ఈ మాత ఒడలో సేద తిర్చు కొన్ననారే.

ఇక పోతే మనం చెప్పుకోవలసెందీ నాట్యరంగినిక సంబంధించిన 2షయం. గత రండడ కేం సంవళ్సరాలుగ ఈ గోదావరి తిర నాట్యరంగనిక

 నవుస్కరింారు.

అభినయం మానవుని హృదయ భాష.
అభినమాన అగగణ్యులు ఆంధులు.
అధినయం ఆంధ్రులకు నేర్పింది గోదావరీ తీరం.
పూర్వకాలంనుండి గోదావరి మాత తన పు(తులను కళాకారులుగా కจాకోవిదులుగా తీర్చిదిద్ది అ(గస్థానాన నిలబెడుతూనే ఉంది.

నన్నయ చేత భారతం రచింపజేసినా లకుమటాపాన కొమరగి8 రెడ్డిచే "వసంతరాజీవం" అనే నృత్యశా(స్తం రచింపజేసినా- ఒక నాట్యకనాకారిణిని అమ్మవారిగా పూజింపజేసినా- నారాయణ తీర్దునిచే నృత్య తరంగాలు రచింపజేసినా- గోపన్నను కీర్తనలు పాడించి రామదాసును చేసినా- కాటన్ మహాశయుని అపరభగీరధుని చేసినా- (పకాశాన్ని) ఆంధకేసరిని జేసినాఏంచేసినా, ఎలాజేసినా అంతా మాతచలువే. ఈ గగదావరి తీరవాసులు సాత్వికులు, శాంత స్వరాపులు, కఖా కారులు కావల్సిందే. ఖచ్చియంగా కారణం ఈ నీటి మహత్యం అది. ఈ మాత తన (పవాహంతో ఓీటలువారిన బీడులను సస్యశ్యామలం జేయటమేగాదు. బండవారిన గుండెలో సైతం కవలను చిగురింప జేసి కాకారునిగా మార్చి అతని ద్వారా ఒక సందేశాన్ని, సాం(పదాయాన్ని (పపంచానికి అందిస్తుంది.

అదే ఈ గోదారి మాతలోని మరువలేని మరపురాని గుణం. ఈ గోదావరి తిరాన అనేకానేక నృత్య సాం(పదాయాలు (పచారం పాందాయి. సాత్వికాధినయం వాటిలో ముఖ్యం అయ్యింది. ఈ సాత్వికాళినయానికి పార్వతిదేవి మూలం అయినా ఊర్వళిద్వారా భూలోకాన (పచారం పాందినా, గోదావరి తీరవాసుల మోములలో మా(\}మే నిలిచిపోయింది . అందుకే ఆదిశంకరుని అమరుక క్లోకాలు, జయదేవకవి అష్టపదులు వంటి క్లిష రచనలకు అభినయం చూపగల దిట్టలు ఈ తీరవాసులే.

యతిం(దుడయిన నారాయణ తీర్థుడు సంస్క.ృతంలో తరంగాలు రచించారు. కృష్కని రీలలను వర్ణిస్తూ రచింపబడన రచనలు సముద్ర తరంగాల వలే అలలు అలలుగా (శావ్యంగా వనసాంపుగా ఉంటాయి గనుకనే

నాటికి "తరంగాలు" అనే పేరు వచ్చింది. ఉత్తర భారతావనిలో sampath耳books. ఎంత విళ్టత ఉన్నదో ఈ తరంగాలకు అంత విశ్షత ఉంది నృత్యకాాకారులు పూర్వం నుండి ఈ నాట వరకూ తరంగాలకు నర్తించడం, అభినయించడం, పదాధినయం, పాదాధినయం చేయడం కష్టం. నర్తకుని విద్యను, నృత్యకళా ళక్తి సామర్ద్యాలు అంచనా వేయడానికి ఉపయోగ పడతాయి తరంగాలు. ఉదా : నీల మేఘళరీరా,
'కృష్ణం కలయసఖి సుందరం',
' $\mathbf{1}$ లోకయే
'ఇందిరా మందిరా భక్తె వంటి ఎన్నో తరంగాలకు నృత్యం చేయడం జరుగుతోంది. తరంగాలు గోరావరితీరానివే.

ఇక గోదావరి తీర నాసులు నాట్యరంగానికి ఎంతటి విళష్ట స్థానాన్ని ఇచ్చారో ఒక చిన్ని కధతో వివరిస్తాను.

ఠూర్పుగోదావరి జిల్లాలోని (ద్క్షారామం గ్రామంలో ईీమేశ్వరస్వామి ఆలయంలో మాణిక్యాంబ అనే ఆలయనర్తకి ఉండేది చిన్ననాట తన తల్లి తండ్రులు స్వామికి అప్పగించిన నాటననుండ ఆగమ నృత్యశాస్తంలో, సంగీత సాహా త్యాలలో రిట్టయై ప్రతిదినం తన నృత్యంతో స్వామిని మేల్కాలిప, తన అఫినయంతో స్నానమాడించి, అలంకరించి, ఆనందింపజేసె, తన నృత్యగానాలతో జోలపాడి పవจింపు సేవజేసె నిద్రపుచ్చేది. ఆమె అస్కరిత (బ్మహ్మారిణి. తన సర్వస్వం ఫీమేశ్వరస్వామే అన్నట్లుగా నిరంతరం స్వామికి సేవలందించింది. అందుకే ఆ (పాంత ప్రజలందరికే ఆమె అమ్మ అయ్యింది. చిన్ననాటేనుండ స్వామిని సేవించి, తన ఆత్మను స్వామికే అర్పించి తనువుచాలించింది వృద్ధురాలయిన మాణిక్యాంబ. ఆమెపై గల గౌరవం కొద్ది ఆప్రాంత (పజజలు ఆమెనే అమ్మవారుగా ఆరాధించారు. అందుకే ఈనాటిక ద్రాక్షారామం ఫీమేశ్వరుని సన్నిధిని అమ్మవారు మాణిక్యాంబగా పూజలంరు కొంటుంది. ఒక నాట్యకభాకారిణికి అంతట విళ్ష స్థానం కర్గిందంటే నాట్యకవకు ఆ (ప్రాంత ప్రజ లెంత (పాధాన్యత నిచ్చా) ${ }^{\text {D }}$ మనం ఊహె ంచవచ్చు.

ఇక గోరావరి తీర వాసుల నాట్య (పియత్వానికి రెండవ కషడదాహారణణం. ముందు భాగం విష్ణమూర్తిగా వెనుక భాగం జగన్మోహి నిగా పూజలందుకొంటున్న ర్యాలిలోని జగన్మోహినీ కేశవ స్వామి. విష్ణుు సౌత్వికాఖినయి నాట్య(పెయుడు. మోహనని నాట్యకళాకారిణి రూపున విష్ణువ అవతారం. క్షీరసాగర మధనం జరుగుతోంది. సాగరంలో పుట్టిన హాలాహలాన్ని నాట్యాధి దేవుడు గళాన నింపుకుంచే, తరునాత అమృతంతో పుట్టిన కోలాహలాన్ని దాని తరునాత జరుగబోయే విపత్కర పరిణామార్ని ఊూహ ంచిన విష్ణమూర్తి మోహానిగా తన నాట్య విన్యాసాలతో రాక్షసులను ఆదమరిచేలా చేసె, దేవతలకు అమృృం అందించాడు. ఆనాటి ఆస్వామిది జగన్మోహనరూపం. జగతిని మై మరపెంప జేసెన నాట్యం. అందుకే ర్యారిలోని స్వామిపేరు జగన్మోహినీ కేళవస్వామి. ఈ ప్రాంత ప్రజల నాట్య పెయయ్వానికి, నాట్యకళా పాండిత్యానికి నిదర్శనం. ఇక గోదావరి తీరానగల నృత్యళిల్పాల విషయానికివస్తేనృత్యవిన్యాసాలు మలచని స్థంభాలు (్రాంతపు ఆలయంలో అరుదు. ఆ శిల్పాలకు స్పూర్తి ఆనాటి నాట్యకళా కారిణులేగదా. మరోముఖ్య విషయం. భారతావనిలో ఎక్కడా నృత్యం ఎలా చేయాలో తెల్పే శిల్పాలు లేవు కానీ, గోదావరి తీరంలోని ఒక ఆలయంలో నృత్యం ఎలా చెయ్యాలో నేర్చుకునేందుకు ఫిలయిన శిల్పం ఉంది. అది పాలకొల్లు శ్రీ రామ లింగేశ్వరుని నాట్యమంఠపం లోనే ఉండడం 2ిశేషం. ఇంచుమించుగా (పతి ఆలయంలోను దేవాలయ నర్తకీమణులు స్వామివారికి చేసే షోడసొపచారాలులో నృత్యపూజ చేసేవారు. అందుకే తీరంలోని (పతి ఆలయంలోను నాట్యమంరపాలున్నాయి. (పతిదినం ఆలయాలలో నృత్యకేจికలు జరేగేవి. (సొంతంలోని నృత్య(పదర్శనలకు కేవికలు, నాట్యమేళాలు అని పేర్లుండేవి. ముఖ్యంగా ఈ పాంతాన్ని పారించిన చాళుక్యవేంగి, రెడ్డిరాజులు, పిరాపురం, పెద్దాపురం వంటె జమిందారులు ఇంకెందరో సంస్థానాధీశులు నాట్యకళను పోషంచి దాని అధివృద్ధికి, పచచారానికి తమ సహాయ సహకారాలు అందించారు. భారతావనిలో మరెక్కడా లేని ఒక విళిష్ట నృత్య (ప్రకియ సజీవంగా ఈనాటకి నిరిచి ఉంది

ఈ తీరాన. ఈనాట్య సాంప్రదాయమది. దీని సృష్టికర్తలం మేము అని Kర్వంగా చెప్పుకాంటున్నాం. ఈ సత్ సాం(పదాయ నృత్యకవను గూర్చి -బాటకీ గాదావరి తిరాన శ్రీ పరికాపురంలో కుంతిమాధవస్వామి ఆంయం
-ద. ఆక్కడే పెండేల నృత్యభాను అనే నాట్యకభాకోవిదురాలు ఉండేది ఆమె భామాకలాపంలో దిట్ట.

## భామాకలాపం :

(8) కృష్ణుడు అతని అష్టభార్యలలో $2 క ్ క త ె ~ అ య ి న ~ స త ్ య భ ా మ ల ~$ మధ్య జరిగే పపణయకలహం.
(8)కృష్ణని పరమాళ్మునిగా ముల్లోకాలు ఆయన పాదాలకు పూజిస్తే ఆస్వామినే తనకాలితో తన్నింది సత్యభామ. సత్యభామ ఆంధధధుల ఆడపడుచు. ఉత్తరాదివారు రుక్మిణి, రాధలకు పూజలు చేస్తున్నారు. కాని ఆంధులు భామను ఆరాధిస్తున్నారు. సత్యభామకు ఒక విళిష్టస్థానం కర్పించింది ఆంధ్రులే. అందుకే ఆమె ఆంధ్ుల ఆడపడుచు. సత్యభామకు నాట్యరంగాన ఒక విళిష స్థానంఉంది. ఆ స్థానం ఎంతగొప్పదంటే వర్ణనలకు అతీతమయ్యింది (పపంచ (పజలందరా ఆంధ్రదేశ నాట్య సాం(పదాయానికి జేజేలు పలుకుతున్నారంటే ఒక కారణం భామాకలాపమే. ఆసలు కలాపం కథ ఈవిధంగా రూపొందింది. ఒకనాడు సత్యభామను నిద్దురనుండ లేప ఆమెకు సర్వాలంకారాలు అలంకరింసజేసె నిలువుటద్దం ముందు నిల్చోబెట్టె సత్యభామా ఇప్పుడు నికు అందంగా ఉన్నానా? లేక నేను అందంగా ఉన్నానా! అని (8) కృష్ణుడు అడిగాడట. ఆబద్దం అంచే తెలియని సత్యాదేవి నేనే అందంగా ఉన్నానని అందట. అందుకు శ్రీకృష్ణకుడ అలిగి ఆమెమందిరం నుండ వెన్విపోయాడట. ఆనాటననుండ అతనికోసం పరితపంచి, తిరిగి లన మందిరానికి రప్పంచుకొనేందుకు ఆమె చేసే అట్టహాసమే నర్తనరూపం భామాకలాపం అయ్యింది. ఈ భామాకలాపాన్ని కృష్ణాతిర నాసులు మూడురాతులు నర్తించే (గంథంగా రాపాందిస్తే. గాదావరితిరనాసులు తాష్మ్రి రాతులు నర్తించే

గ్రంథంగా ఆడనదరువు ఆడకుండా ఉండేలా రూపాందించారీ. ఏకాదశ భావాలు సాహా త్యరూపంలోనూ, అష్టాదశ రాగాలు సంగీతంగానూ, సఫ్తతాభాలు ముదంగం జతులుగానూ, చతుర్థశ విన్యాసాలు, నవరసాలు నాట్యవిన్యాసాలుగా అన్నిరంగాలు కలబోసి ఒక నర్తన విశేషంగా నిత్యనూతన కుయిన (పక్కయయగా రూపాందింది. అందుకే ఇరి నవజనార్దన పారిజాతం ఆనిపేరు పాందింది. అంతేగాక లామ్మిది రాతులు నర్తించే నర్తనం గనుక "నవజనార్థన పారిజాతం" అయ్యింది.

సత్యభామ సౌందర్య గర్విత, (ప్రగల్బనాయిక, స్వాధీనపతిక, రూపసి, అందుకే ఆమె అమ్టభార్యలలో ముఖ్యురాలయ్యింది. అంతేగాక, ఆమె పిరనారి కూడా. నరకాసురుని వధించిన విరవనిత ఆమె. గోదావరి తిరాన ఆనాడు రావూరి కోటయ్య, ఆకెళ్య సుబ్రహ్మణ్యం పురిపవ్, వెంకటశా(స్తె వంట నాట్యాచార్యులు, సాహె త్యవేత్తలేగాక దుగ్గిరాల మాణిక్యాంబ, దూపం సోదరీమణులు, చింతా చినగనిరాజు, అన్నా బత్తుల బులివెంకటరత్నం, ఆన్నాబత్తుల విజయగోపాలరత్నం, చిత్తజల్లు వైదేహా, ఇందువదన వంట ఎందరో నాట్యశాస్త విధుషమణులు గోదావరి తిరాన నాట్యరంగాన (పపెద్దులయినారు. ఎంతట (ప్రస్ద్దులో తెల్పేందుకొక చిన్న సంఘటనను 2వరిస్తాను. అది 1940లో అన్నవరం సత్యనారాయణ స్వామి వారి కళ్యాణోత్పవాలలో సభజరుగుతోంది. సభలో చర్లభాష్యంకరశాస్తి, శ్రీ, పాద కృష్లనూర్తి శా స్తి, చెళ్యపెళ్య వెంకటశా(స్తె, పెసుపాటె చిదంబరశా స్తె గార్ల వంట పండతులు హాజరయ్యారాసభకు, ఆ సభలోనే పెండేల సత్యభామ గారు ఉన్నారు. రాజావారు స్వామి ఆలయం తరపున అందరికి పండత తాంబూలం ఇమ్సూ సత్యభామగార్ని చూసె ఇలా అన్నారు. సత్యభామా ఈ పండిలలందరికి ఒకే తాంబూలం, కాని నీకు రెండు తాంబూలాలు. అంటూ ఛలోక్తి విసెరారు. రెండు తాంబూలాల సాంపపదాయమర్యాద గ్రీ ార్షనిది. జయచొద్రమహారాజూ ఆస్థానంలో రెండు తాంబూలాలు అందుకొనేవాడు. శ్రీ కార్షుడు. ఆ తరునాత ెెండేల సత్యభామది మూఝ్మే. రెండుతాంబూలాలు అంచే ఒక్కట
 పండిత సభ ముగింపులో సత్యభామ గార్ని అభినయంచమన్నారు పండితోత్తములు.

పెండేల సత్యభామగారు అభినయించారు. ఆనాటె ఆమె అఫినయం అమోั-

భళా సత్యభామా అన్నారు చిదంబర శాస్త్రిగారు
భళా అంటూ మెచ్చుకోవడమేగాదు శా(స్తెగారు కఖాకారిణ\}ని సన్మానించారి అన్నారు రాజావారు.

మాదగ్గరేముంది, ఏీరిస్తే పుచ్చుకొనే వారమేగానీ బదులిచ్చార శాస్త్రెగారు.
ఏమీలేవా? అంటూ ఆయన ధరించిన క్ణర్ణకుండలాలు వంక చూశారు రాజా,ారు. సందేహి ంచారు శాస్త్రిగారు. ఎందుకంటే ఆక్ణక్ణూషణాలు రాజావారి ఆస్థానంలో శతావధానానికి మెచ్చి రాజానారు ఇచ్చిన వజ్జాల కమ్మలు అవి.

అయినా సందేహించకుండా వాటినితీసె సత్యభామ గార్కి ఇచ్చారు. అందరు పండీతులను మెప్పెంచి, పండితులతోనే సన్మానింపబడ్డ సత్యభామ గారి అఫినయం, నృత్యం అమోఘం. శా స్తెగగారినుండి కమ్మలు అందుకొన్నారు సత్యభామగారు. అయ్యా! నాకీ గౌరవం చాలు, నాజన్మ ధన్యం అయ్యింది. ముకమ్మలు మీవే అంటూ ఆయన కర్ణభూషణాలను తిరిగ ఆయనకే ఇచ్చివేశారు.

ఇది ఒక ఉదాహరణ మాతమే. ఇలాంట సంఘటనలు గోదావరి తిర నాట్యకభాకారుం జీవితాలలో కో కొల్లలు.

నాట్యంలో అంతట గొప్ప చరిత్ర గలదీ గాదావరి తిరం.
రాణ్మ హేంగ్రవర నాట్యవెభవం :
వేయి వనంతాల కీర్తి (పతిష్టలు గల్గిన అతిపురాతన నగరం రాణ్మ హేంద్రనరం. అనంతమయిన చరిత్రం పట్టణంలో నాట్యకభా (పారంభం ఏనాడు జరిగిందో, ఏరాజులకాలంలో ఎలాంటె నాట్యవిన్యాసాలు
 (ప్రజార్రతినిధులను, పండిత పామరులను మెప్పెంచారో ఏరాజా ఆస్థానంలో ఎదేనాలయంలో ఏ నర్తకి స్వామిని కిర్తించిందో చెప్పడానికి తగిన ఆధారాలు కనుపెంచడంలేదు. కానీ, రెడ్డిరాజులు, చానుక్యుల కొలువుల ోో నాట్యకళాకారి ణులు ఎందరో ఉండేనారు. కానీ వారి పేర్లు తెలియుదు నన్నయ్య భారత రచన ప్రస్తాననలో ఆయన రచనకు శ్రీ కారం చుట్టించిన రాజరాజనరేంద్రుడు "చూచితి బహననాబకరీతుల" అన్నట్లుగా (వాయడం జరిగింది. అంతేగాకుండా ఆనాడు సమాజంలో ఉన్న కభావైభవాన్ని కభకారుల్ని చూస సామాజిక స్పృహ, పురాణాల ఆధారంగానే నన్నయ్య భాగతాన్ని రచించాడని తెలుస్తుంది నాట్య నృత్యాది దశవిధ రాపకాలు (పదర్శించే కథాకారులు రాజరాజ నరేంద్రుని కాలువులో ఉండేహారు అనడానికి నిదర్శనం ఉంది.

రాజరాజ నరేంద్రుని ఆరాధ్యదెనం శ్రి వేణుగోపాలస్వామి. ప్రతిదినం కోటలోనే గల వేణుగోపాలుని అర్చించేవాడు. రాజరాజూ అతడు అర్చించే సమయంలో నృత్యపూజ కూడా జరిగే ఉంటుంది. సంద్యా సమయంలో కేจికలు జరిగేఉంటాయి కూడా. పతి ఆలయంలో షోడశోపచారాలలో ఒక భాగంగా నృత్యపూజ జరిగేకాలంలో కైవారనర్తనాలునర్తించేవారు కలాకారిణులు కైవార నర్తనం అంటే ఆ స్వామిని స్తుతిస్తూ ఆయనకే ఆ క్రర్తన అంకితమిస్తూ నర్తించే అభినయ (పాధానంకల నర్తన విన్యాసాలు అని అర్థం.

అలాగే శ్రిలం, (దాక్షారామం, కాళకస్తై శ్రీర్మం, పఠాపురం, అరసవిల్లి, రామప్పదేవాలయం, పద్మాక్షిఆఆయం, పూరీ, తిరుపతి తదితర ఎన్నో పపదేశాలలోని ఆలయాలలో కైవార నర్తనాలు నర్తింపబడేవి ఆ రచనలలో కొన్ని నాటకక నర్తింప బడులున్నాయి. విధంగానే (శి వేణుగోపాల స్వామి వారి ఆలయంలో నర్తింప బడందని చెబుతున్న ఒక కీర్తన ఉంది.
'రారా మాయింటికీ కృష్లయ్యా, అంటూ (పారంభం అయ్యి ‘భువి రాణ్మేేంద్ద పురమున వెలసెన వేణుగోపాల దేనా వేగరారా (బ్రోశా' అంట్ర
 (బాధాన్యత నిస్తూ ఈ కీర్తన రచింప బడంది. క కీర్తనపై నర్తనం హబాటి (ప్రాచీన సాంప్రదాయం తెలిసిన నాట్యాచార్యులు నర్తిస్తున్నారుగూడా. దీనినిబట్ష' రాజరాజూ కాలంలో (శ్రీ, వేణుగోపాల స్వామి ఆలయంలో నృత్య పూజ జరిగిన్ల్లేగదా. అలాగే ప్రత్యక్షైదైవం రాజూ. దైవానికి చేసే సకల సేవల్ రాజాకూ జరగాలి. గనుక రాజాస్థానంలో కూడా నర్తకీమణులు ఉండేవారు అగి అనవచ్చును.

ఇక రెడ్డిరాజాల కాలంలో కాటయవేముడు. కౌమరగిర రెడ్డికి బావమరిદ కొమరగిరి రెడ్డ నాట్యకాా (పెయుడు. అతడు వసంతోత్సనాలు నిర్వహి ంచి కర్పూర వసంతరాయలు అనే బిరుదు పొందాడు. అతడు లకుమ అసే నాట్యకళాకారిణి సహాయంతో "వసంత రాజీవం" అనే నాట్యాాస్త (గంధఁ రచించినట్లు ఆధారాలున్నాయి. దురదృష్టనశాత్తు మనకా (గంధం లఫించలేదు అతદ బావమరిదియై రాణ్మహేంధదవరాన్ని బశుమతిగా పాందిగ కాటయవేముడు గాప్ప పిరుడే గాక అనేక గ్రాధాలు రచించిన రచయితకూడా అతడ హయాంలో కూడా నాట్యం పోషింపబడింది. నాట్యకవ అంటే అతడ! అత్యంత (పెతి అని తెలుస్తోంది. అవన్నీ గతవైనానికి సంబంధించిగ విషయాలు. అయితే రాజమహేంధ్రవరం ఆనాటననుండ ఈబాట వరకు నాట్యకళలో తన (పత్యేకతను (పపపంచానికి చాటుతూనే ఉంది. అందు! కళంకు పుట్టెనిల్లు రాజమహేంద్రవరం అని కీర్తింపబడుతోంది. ఇది జగమెరిగి సత్యం.

గత $ఎ$ న్ని శతాబ్ధాలుగా రాజమహేంద్రవర పట్టణానికి వన్నెతెచ్చిస కాందరు నాట్య కళాకారిణులు, నాట్యాచార్యులను గూర్చి చెబుతాను.
(8) D. వ. నరళంహారావు, చిత్తజల్లు కాంతామణ, శరనాధ్, సువ్వుల సోదరీమణులుగా పేర్గాంచిన గోవిందమ్మ, రాయలమ్మ ( 5 కి కుమాI సెనినట జయ(ప్రద) సరసరుహం, దేవతరామ్మూశాన రావుగారి కుమార్రె లక్ష్మ

 వేదాంతం రాఘవయ్య, వెంపటి పెదసత్యం, వసుముర్తి కృష్గమ్ర్తి, సెల్వరాజ్, వంట ఎందరో నాట్యాచార్యులు ఉండేనారు. విరిలో కాందరు రాజమండ్ర నారు, అయితే కొందరు రాజమండడ పురవాసులకు నాట్యం నేర్పేందుకు 2చ్చేసెన నారు కావడం విశేషం. రాజమండడ నుండి వెవ్భి చలన చి(తరంగంలో స్థిరపడన కాందరు నాట్యకథాకారిణులు గూర్చి తెలుసుకోవాలండే వహా దారెహ్మాన్, జయప్రద, జరీనావహాబ్, సౌందర్యరాణి, గీతాంజలి, సుకన్య, (పసన్నరాణి మొదలగు వారు ఈ నగరానికి చెందినవారే. ఇక నాట్య రంగంలో మేటిగా కీర్తింప బడుతున్న కుమారి శోభానాయుడు ఈ నగరి ఆడపడుచు అయితే శ్రీమతి పద్మకు (8)మతి శారదా రామకృష్ణ (పసన్నరాణి, రాజ్యలక్ష్మ వంటె ఎందరో కభాకారిణులకు విద్యనేర్పిన గడ్డ ఈ రాణ్మహేంద్రవరం. సంగీత దర్శకులు ట.వి.రాజు నృత్య సంస్థలకు ఈ నగరంలోనే నృత్య దర్శకులుగా తన జీవితపు కాలి రోజాలు గడపారు. తెలుగు చలన చితరరంగంలో ఆనాట వరూధిని, గొల్లపల్ల వంట చితాలలో నటించిన బేపి సత్యనారాయణ కాంతామణి, నగరానికి చెందినవారే కావడం విశేషం. ఇక ఈబాడు.

కూచిపూడి నాట్యకళలో సెద్ధహస్తులు (8్రీ హేమాదదిచిదంబర దీక్షులులు, భరత నాట్యంలో పాప్ణ్యులు శ్రీ సప్పాసత్యనారాయణ, శ్రీ, నిడమర్తి సత్యనారాయణ, పెద్దింటి నారాయణమూర్తి శ్రీ, మతి కోటరత్నం, సత్యవతి, స్వర్గీయ జనార్థనకుమార్, స్వర్గీయ సర్పరాజా. ఆలయ సాంప్పదాయ నృత్యాలలో పపత్యేక పరిశీలనజేసె ఆలయ ఆగమనృత్య (పచారం చేస్తూ (పాచీన నాట్యకవల ఔన్నత్యాన్ని చాటి చెబుతున్న శ్రీ సప్పాదుర్గాప్రసాద్ వంట ఎందరో నాట్యాచార్యులు నగర నాట్య కథాెైభనాన్ని చాట చెబుతున్నారు. ఎందరో, ఎందరెందరో నృత్య కళాకారులను తయారు చేష్తున్నారు.

రాణ్మ హేంద్రవరానికి ఒక ప్యేక స్థానాన్ని భారతదేళంలో ఆపాదించ
 తాలి రాష్ట్రపతి బాబూరాజేంద్ర (ప్రసాద్ వద్ద నృత్యం (పదద్శించిన నాట్యకథాకారుడు శ్రీ సప్పా సత్యనారాయణ, శ్రీ జ్జాని జైల్ సంగ్ వద్ద ఆంధధననాట్యం ప్రదర్శించినది పతినాడ రాధిక అయితే అనేక నాట్య (్రంధాలు రచించి చిన్నలనం లోనే మంచి నాట్యాచార్యునిగా, భారతరాష్త్రపతి ఉపరాడ్ట్రపతి ప్రశంశలు పాందినాడు శ్రీ సప్పాదుర్గా (ప్రసార్.

ఇక గగరానికి మరొక పత్కేకస్దానాన్ని ఆపాదించిన నారు (పపపంచు ప్్యాతి గాంచిన శ్రీ నటరాజ రామకృష్ణగారు. ఆయనకు ఈ తిరంలోని నాట్యకభావైనం సూర్తిగా తెలుసు. ఇక్కడి అభినయ సాంపపదాయమే ఆయనను ప్రపంచంలోనే మొదటి వ్యకకగా నాట్యరంగాన నిలిపింది. అందుకే అంళరించిపోఁున్న సాం(ప్రదాయ (స్తీల నృత్యాన్ని అభివృద్ధి చేయాలనే సంకల్పంతో ఆంధ్రదేశంలో అనేక రాజాస్థానాలలో ఆలయాలలో నర్తించిన వృద్ధులయిన కళాకారిణులందరినీ సమావేశరచి సదస్సులు నిర్వహెంచి నారి అబీష్టం మేరకు (పాచీన సాం(ప్రదాయనృత్యానికి నూతన నామధేయం పెట్టారు. అదే ‘ఆంధ్రనాట్యం’. ఈనాడు భారతావనిలో అధినయానిక, పదవిన్యానానికి పెట్టెందిపేరుగా ఆంధ్రుల కీర్తిని ప్పపంచంలో చాటిచెబుతున్న "ఆంధధధాట్యం"కు నామకరణోత్సవం జరిగింది ఈ రాణ్మ హేంద్ర వరంలోనే.

ఈ నగరంలో ఎందరో ఎందరెందరో నాట్యకళాకారిణులు నాట్యం అభ్యసెంచి (్రసెద్రిపాందారు. వారందరి గూర్చి వివరించాలంచే ఒక గ్రంథం అవుతోంది. అంతేగాక ఆంధధధదేళ నాట్యకళా చరిత్రల కొన్ని వందం సంవత్సరాల తరువాత నూటొక్కమందీ నృత్యకభాకారులతో, నూటాక్క నృత్యజ్యోలులు, లక్షనాక్క పుష్పాలు నాట్యాధి దేవునికి సమర్పిస్తూ "నృత్యయజ్ఞం" దిగ్విజయంగా జరిగిందీ పట్టణంలోనే.

కథాదర్భార్, కథాజ్యోతి, కళాโవంతి వంట ఎన్నా సాంస్కృతిక సంస్థలకు నిలయం ఈ రాణ్మహేంద్రవరం. అందుకే ఎంతటి కจాకారుడయినా జీవితంలో ఒక్ససారయినా రాణ్మహేంద్రవరంలో నృత్యం చేయారని
 (ప్ర్యేక స్థానం నగరానికి ఉంది. అందుకే ఇది రాణ్మహేంద్ర వరం కథా సాంస్క_ృతిక కేంద్రాల పరం. ఈ నగరంలో పుట్టడమే ఒకవరం. గోదారి గలగలలో జానపదనృత్యం:

ఇక జానపద నృత్యరూపాల విషయానికివస్తే గోదావరి తీరం జానపద కళారూపాలకు, జానపద సాహి త్యానికి జానపద నృత్యాలకు పెట్టని కోట. దేవాలయాలలో, రాజాస్థానాలలో, పండితసభల్లో, పభకార్యాలలో శౌ(స్తీయ నృత్యం స్థానాన్ని సంపాదించుకొంచే మానవుని దైనందిన జీవితంలోనే జానపదనృత్యం ఒక భాగం అయ్యిఁ्ఁ ${ }^{\circ}$ జనులు పాడుకొనే పదం అదే జాన పదం. సాధారణ కుటుంబాలలో .నటెకీ పెండ్లికి ముందు వీరభ్రుని సంబరం అంటూ ఒక తతంగం ఉంది. ఆ తతంగంలో నృత్యం తప్పని సరి. ఈ పూజా విధానం అంతా నృత్యం తోనే సాగుతుంది. పూర్వం కాకతీయుల కాలంలో వీరశైవంవ్యాప్తి చెందింది వీరశైవంలో నాట్యాధి దేవుడయిన 8 వుణ్ణ రుద్రునిగా, వీరభర్రునిగా ఆరాధిస్తారు. రుద్రుడై ప్రవయ భయంకరంగా 8వుుడు తాండవం చేశాండు. దక్షుని గర్వమణచేందుకు. అందుకే విరశైవులు రుద్రతాండనాన్ని ఆడి ఆ ఆవేశంలో తమ కుత్తుకలు కత్తిరించుకొని ళవవసాన్నిద్యం చేరేవారు. ఆసాంప్రదాయ లక్షణాలే ఈ వీరభ్రద సంబంరంలో కన్పిస్తాయి. ఉదృతంగా విరణం, తాసావంట వాయిద్యాలు (మోగుతుంటే చేతిలో కత్తిగానీ, బెత్తంగానీ దరించి కాందరూ, నోటిలోనూ నెదీపపుగుత్తులు ధరించి కొందరూ విరావేశంలో ధక్షయాగం కేగి శరభళరభా ధక్షుని మధమణిచి అశ్శరభశరభా అంటూ గానం చేస్తూ - నర్తిస్తారు. ఈ సాంప్రదాయం ఈబాటికీ సజీవంగా ఉంది.

ఇక గరగలు. పల్లెలలో గ్రామ శక్తులయిన అమ్మవార్లకు జాతర ఉత్సవాలు జరుగుతాయి. నెత్తిమీద లోహపు బిందే దానికిచీర చుట్టి అమ్మనారిని Dిలబెట్టె కాందరూ, సుమారు మూడు నుండ నాలుగు అడుగుల ఎత్తు గలిగిన
 నర్తిస్తూ చిఁత విచి(త గలులలో పాదాలు పలికిస్తూ- చేతులు (తిప్పుతూ నర్తిస్తారు. ఈ సాంఏపదాయం కూడా ఈ నాటికీ సజీవంగా దర్శనమిస్తుంది. ఇక కోలాటం - కిటతక నెయ్యాకు తాధిమితాం

కిటతక తై కిటతకతై అంటూ- గుంపులు, గుంపులుగా రెండు చేతులలో కరలు పట్టుకొని తాఖానికి అణుగుణంగా కరలు వాయిస్తూ - కీర్తనలుగానం చేస్తూ - వృత్తాకారంలో నర్తిస్తూ (భమణనర్తనరీతులలో నర్తిస్తూ - సుమారు 20 నుండి 30 మంది కళాకారులు ఈ కోలాటనర్తనాన్ని నర్తిస్తూ ఉంటారు.

ఇక గో బ్బిళ్ళు - గోదావరి తీరాన గాబ్బిళ్ళు ఒక అద్భుతమయిన జానపద సాం్పదాయనృత్యం. సం(కాంతి పర్వదినాలలో (పతి యింట్లోన్ కన్నెలు, పలల్లలు నర్తిస్తూ పాటలు పాడుతూ రకరకాల పదవిన్యాసాలతో చప్పట్లు చరుస్తూ నర్తిస్తారు. ఈ నృత్యం తెలంగాణాలో బతకమ్మగా కేరవలో ఒణం పండుగగా ఇంకా అనేక రా(ష్టొలలో బహుళ (పచారం పొంది సజీవంగా నిలిచి ఉండడం విశేషం. ఇవేగాక తప్పి టగుళ్యా - తాసాలు, తోలుబొమ్మలాట, చిందులు గురవయ్యలు, పగటి వేషాలు, కోయనృత్యాలు, కొండనృత్యాలు లంబాడి, పామునృత్యం, నెమలినృత్యం, సేవానృత్యం, బుర్రకథ, ఒగ్గుకథ, ఇలాఎన్నో, ఎన్నెన్నో జాతపద నృత్య కాారూపాలు జనజీవనంలో ఒక భాగంగా మనిషితోపాటుగా పుట్టి, మనిషితో పాటుగా పెరిగి, మనిషి చనిపోయినా తాను మాగతం జీవంతో జాతి ఔన్నత్యాన్ని చాటి చెబుతున్నాయి ఈ జానపద కళారూపాలు.

అందుకే జాతి యొక్క ఔన్నత్యాన్ని చాటేవి జానపద కళారూపాలే. మనిషికి మానసిక ఆనందాన్ని ఇస్తూ మానసిక వికాశాన్ని పెంపొందింప జేసేవికవలే. కవలన్నింటలలో ముఖ్యమయింది. నృత్యకవ. కారణం.

దీనిలో - సాహి త్యకళ, శిల్ప కవ, సంగీతం, రూపశిల్పం, వాయిద్యం ఇలా దళవిధ కళారూపాల అపూర్వసంగమం నాట్యం. అందుకే ఇది జనరంజకం

అయ్యింది.
ఎంతటి ఇరినుడయినా, పాషాణ హృదయుడయినా సాత్వికునిగా మార్చి ఆనందింపచేసేది నృత్యకళ. నృత్యంలో అగతాంబూలం ఈ గోదావరి తీరనాసులదే. అందుకే ఎందరో మాహానుభావులు ఈ తీరంలోనే జన్మిస్తే, ఇంకెందరో మహానుభాపులు మరోజన్మంటూ ఉంటే ఈతీరంలో జన్మించాలని కోరుకుంటారు. అందుకే ఇది పుణ్యతీరం. గోదావరి గాలి తగులగానే కళాభిరుచి కల్గుతుంది. గోదావరి నీరు (తాగగానే కఖాభీజం మొలకెత్తుతుంది. దానికి సాధన జోడించిన వాడు కఖాకారుడు.

సాధ్యపడనివాడు కళాభిమాని అవుతారీ తీరంలో. అందుకే ఓ గోదావరి మాతా అందుకో వందనం కఖాభివందనం.

## దామెర్ల ఆర్టుగేలరీ

> ేేకి. మృత్యుంజయరావు, B.F.A

పవి(త గోదావరీ తీరాన మహత్తర సంస్కృృతీ సాం(పదాయాలకు నిలయమైన రాజమహేంధ్రిలో గోదావరీ రైల్వేస్ట్రేషన్ ఎదురు వీధిలో దామెర్ల రామారావు చి(తకఖా కేందదం (దామెర్ల ఆర్ట్ గేలరీ) వుంది.

ఈ అపురూప వర్ణచి(తాలు ఎవరి కుంచెనుండి వెలువడననా గాని, దేశ విదేశ కళావేత్తలచే కానియాడ బడుతూనే నేటికీ అజరామరమై నిత్య నూతనంగా (పకాశిస్తున్నవి. ఈ అపురాప కఖాఖండాల సృష్టెకర్త ఎవరో తెలుసుకుందామా మరి!

20వ శతాబ్దంలో భారత్య చిఁత కళా పునరుజ్జీవన కాలానికి చెందిన చి(తకారుడు శ్రీ దామెర్ల రామారావు గారే ఈ అపురూప చి(తకఖా pండాల సృష్టికర్త. ఈయన 1897 వ సంవత్సరములో మార్చి 8 వ తేదీన శ్రీ దామెర్ల వెంకటరమణగారు, అక్ష్మీదేవరమ్మ పుణ్యదంపతుల అనుంగుబిడ్డగా జన్మించారు (8) రామారావు గారు 27 సంవత్సరముల చిన్న వయసునందే కేర్తి శేములైన్పటికి, ఆ స్వల్పకాలములోనే హి ందూదేశమునకు, అందునూ ఆంధధదేశమునకు ఎనలేని కేర్తి (పతిష్టలు సముపార్జించి పెట్టారు.

పువ్వు పుట్టగానే పరిమళించునట్లు ఈయన చిన్న తనములోనే కళాకారుని అక్షణాలుసాధించారు. ముఖ్యముగా 1. ఏకాగ్రత 2. నిశితపరిశీలనాశక్తి 3. రేఖా విన్యాసము 4. తావమాగ్ల యొక్కపరిజ్ఞానము 5. మానవ జంతు దేహ భంగిమలలో కాలతల పరిజ్ఞానము 6. భక్తి వేదాంత విజ్ఞానము 7. ఆత్మ సంయమనం మొదలగు ఆదర్శ కఖాకారుల లక్షణములు రీ రామారావు గారికి పుట్లుకతో వచ్చిన సంవద.

సుప్రసిద్ర చిత్ారులు ఏ.ఎస్. రామ్గారి (డామా థియేటర్ కర్టెన్ పెయింటంగ్స్కు (పభావితులెన శ్రీ రామారావుగారిని కీగశ ఓ.జె కూ ల్డే (రాజమంఁఁ Xవర్నమెంట్ కాలేజీ (పెన్సిపాల్) పై చదువులకు సర్ జె.జె. స్కూల్ ఆఫ్ ఆర్ట్స్, బొంబాయ్కు పంపారు. అక్కడ ఈయన (పతిభను
 గౌరవించిరి. 1918వ సంlలో అజంతా, ఎల్లోరా, ఎలిఫెంటా, నాశిక్ గుహలు మెుlన చిత్కకాకేంద్ర స్దానమునలను సందర్శించారు. భవనగరము, ద్వారక మొదలుగా గల అనేక పట్టణములను ఒక గుజరాతీ మి(తునితో దర్శించిరి. 1920 సంllల బొంబాయి నగరంలో జరిగిన చిత్కళా (పదర్శనమున అనేక బహుమతులను పాందారు. ముఖ్యముగా లాండ్ స్కేప్ చి(తమునకు ఆయన (పరధమ బహుమతి పొందిరి. ఆ సంllలోనే గుజరాత్ రా(ష్ట సందర్శనము చేయుచూ అహమ్మదాబాద్ నందు తను రచించిన చి(తములన్నిటిని (ప్రద్శించి కాన్ని వేలరూపాయల విలువగల చితములను ఆమ్మిరి. ఆయన భవనగరులో నున్నపుడు విశ్వకవి రవీందనాధరాగూర్ అచ్చటటకు రాగా, రామారావు గారు పదినిమిషములలో రాగూర్ రూపమును చి(తించి ఆయన కచచ్చెను. రాగూర్ గారతని హస్త నైపుణ్యమునకు ఆశ్చర్యచకితుడై త్వరలో (పపపంచములో కెల్లా గాప్ప చి(తకారుడవు కాగలవని దీవించెను. రాగూర్ (పశంసలందుకున్న ఆయన రూపచి(తము గేలరీలో మనము ఈ నాటెకీ చూడగలము. 1915వ సం11లో రాజమండి పట్టణములో ప్రముఖ చితతకారుడు కీ|శी\| ఆచార్య వరదా వెంకట రత్నం, చామకూర భాష్యకార్లు చామకూర సత్యనారాయణ, శ్రీ యమ్. ఎస్. ప్రకాశరావు గార్లతో ఫైన్ ఆర్టు సాసైటీ అను సంస్థను గ్రీ రామారావు గారు స్దాపెంచిరి.

1921 సం1లో జగన్నాధము, భువనేశ్వరము,మొదలుగా గం క్ష్మేతములను దర్శించెను. కలకత్తాలో $X ల ~ బ ె ం గ ా ల ్ ~ క ళ ా క ే ం ద ్ ర ~ స ్ థ ా న మ ు న ు ~ ప ర ి శ ి ల ి ం చ ు ట క ు ~$ వెన్భి, కొన్ని రోజులు అక్కడే ఉండి అభినేంద్ర రాగూర్ గారిని, ప్రమోద కుమార చటోపాధ్యాయులను, మరి యితర సుప్రసెద్ధ చి(తకారులను కలిసె వారి పద్ధతులను పరిశీలించారు. అప్పుడు కలకత్తాలో జరిగిన చి(తకఖా (ప్రదశ్శనమునందు తన చిత్రాలను పపదర్శించగా ‘ఋష్యశృంగ బంధనము' అను చి(తమునకు గవర్నరు జనరల్ బహమతి లభించినది. 'గోదావరి సౌందర్యము' అను చి(తమును నాటి వైసాయ్రీరీంగు (పభువు అప్పుడే మూల్యము చెల్లించి సొంతము చేసుకొనెను.

ఆయన బెంగాల్ వంటి రాష్ట్రములను సందర్శించిన మీదీషpaf|922 సంlలో రాజమండ్డిలో ఆంధధ భారతీయ చితత కనాపరిషత్ స్దాపించి మన (పాంతములో కూడా గాప్ప చితతకారులను తయారు చేయవలెననెడ ఉద్దేశ్యముతో ఒక ప్రక్క హైందన పురాణేతి హాసిక సాంప్రదాయ సాంస్క.ృతిక శైలో తాను చిత్ర రచనలు చేస్తూ (పకృతి చితాలు చి(తిస్తూ మరొక ప్కక్క మరికొందరు చిత్రకారులను ఆంధ్రదేశమునకు అందించుటకు కృషిచేశారు. ఒక జ్యోతి ద్వారా అనేక జ్యోతులను వెలిగించగలగినట్లుగా శ్రీ రామారావు గారి వద్ద తన (ప్రియతుడు శ్రీ వరదావెంకటరత్నం గారు, భార్య శీ మతి సత్యహాణిగారు, సోదరి శ్రీమతి బుచ్చికృష్ణమ్మగారు, భార్య శ్రీమతి సత్యవాణిగారు, సోదరి మీ మతి బుచ్చికృష్ణమ్మగారు, శ్రీ చామకూర సత్యనారాయణ, సుప్రసిద్ద లాండ్స్పేప్ ఆర్టిస్టు శ్రీ వరహాగిరి వెంక $\omega$ భగీరధి గారు మెుlన వారు ఆయన $ి$ మ్యులెరి. చితతకళను భారతీయ పద్ధతిలో ఆంధధుల నాగరికళ, ఆచార వ్యవహార సాం(ప్రదాయము, జీవన విధానము (ప్తిబిందించునట్లుగా చి(తించి చిత్ర కళకు వన్నె చేకూర్చిరి.

అజంతా, ఎలిఫెంటా, అమరావతి, లేపాక్షి శిల్న శెయిలను వీరి కుంచె కొంచెము అనుకరించినదని చెప్పవచ్చు. ఎందుచేతననగా బొంబాయి (పదర్శనములో మెప్పునాంది, ఇంగ్లాండు దేశములో ‘వెంస్ల్’’ నగర కాననిప్లులచే ‘భవి’ అనిపించుకుని, కెనడా దేశపు కళా విమర్శకుల కోరికపై అమెరికా ఇండములోని టోరొంటో నగరమునకు పంపబడి అంతర్జాతీయ బహుమతి పాందిన, ప్రపంచ ప్రఖ్యాతి నాందిన, (ప్తుతుతమ ఆర్ట్టగేలరీలో కనువిందు కరిగంచుచున్న చిత రాజ్యము 'సెద్ధార్థ రాగోదయము'ము చూసెనచో అజంతా చియశిరి సంపూర్ణ సౌందర్యముగా ద్యోతకము కాగలదు.

తెలలర్ణ చితాలు అనూహ్యైనన రీతిలో సృష్టెస్తున్న సమయంలో హారమైన మాఖూచివ్యాధి శ్రీ రామారావు గార్ని 1925 ఫిబ్రవరి 6వ తేదీన పొట్టన పెట్టుకుని ఆంధధ చిత్ కళా రంగానికి తీరని విझాతమేర్పరిచింది. ఆయన ఆశయాలకనుగుణంగా శీ ఆచార్య వరదా వెంకటరత్నం గారే సంస్థను నడుపసాగిరి. ఆ తరునాత కీ|శే న్యాపతి సుబ్బారావు పంతులుగారు
 రాజమం(డిలో నెలకొల్పవలెనని తీర్మానించగా 1925 సంllలో దామెర్ల రామారావుగారి అన్న గారైన దావెర్ల వెంకట రావుగారి యింటిలో దామెర్ల రామారావుగారి చిటకళామందిరము మరియు చిటతకఖా పాఠశాలను (పారంభించిరి. ఆనాడు రామారావు గారి కఖాఖండములను దర్శించి మహాత్మగాంధీ పులకిత హృదయులైరి.

18-7-1925న దేశభక్త కాశీనాధుని నాగేళ్వరరావు పంతులుగారు, చిలకమర్తి లక్ట్మీనరసింహం పంతులు గారు వంటి సభ్యులతో కూడిన సంఘము కే|శ్\|l విస్సా అప్పారావుగారు కార్యదర్శి మరియు కోశాధికారిగానూ, వరదవెంకటరత్నంగారిని ఆచార్యుని గాను ఎన్నుకొనిరి. ఆ సభ్యులందరూ రామారావు స్మారక సంస్థకు "దామెర్ల రామారావు మెమోరియల్ ఆర్ట్సేలరీ అండ్ స్కూల్" పేర రిజి,స్టేషన్ చేయించిరి. ఆ తరుతాత 1957 వ సం 1న నూతన భవనము స్థాపించబడినది. శ్రీ వరదా వెంకటరత్నం గారు తనువు చాలించిన తరుాఁ ఆయన (పియశిమ్యలు శ్రీయుతులు మాదేటి రాజాజీగారు ఆచార్య పదవినలంకరించిరి. ఆయన హయాంలో ఆర్ట్ గేలరీ ఇంతకంటే ఉన్నతిని, అభివృద్ధి చెందగలదనే ఆశతో 1970 లో సాంకేతిక విద్యాశాఖ, ఆంధ(పదేశ్ (పభుత్వము వారికి సమర్పించడమై నది.

కీర్తి శేమలు దామెర్ల రామారావు గారు మనముందు లేనప్పటికినీ ఆంున చి(తించిన చి(తములలో సజీవులై యున్నారు. అని ఆ అపురూప కళాఖండములను చూచినచో మనకు తెలియును. ఆ అద్బుత చి(తరాజముల సౌందర్యమును వర్ణించుట ఎవరికినీ శక్యముకాదు. వాటని దర్శంచిన నేతా లకు ఆ చితాలు శాశ్వతముగా స్ట్ృతి పధము నందు నిలవగలవు. స్థాలీపులాక న్యాయముగా కొన్ని కఖాఖండముల గూర్చి) (వాయుచున్నాను.

1. ళీరామ వ:వాసము :-

భారతియ చి తకళలో తాత్త్విక సౌందర్యముట్టి పడుతుంది. చి(తకారుడు తాను ఒక లోకమునునిర్మించుకుని విహరించు శక్తి సామర్థ్యములను గరిగిన
(బహ్మవంటి వాడు. సాధనంలో భౌతికమైన ఈ లోకమును విడచి ఆధ్యాత్మిక చింతన ద్వారా చితతకళా సాధనలో సచ్చిదానంద మయుడైన పరమాత్మతో ఐక్యాన్ని పొందుటకు అవకాశమున్నది. మనస్సులో ఉద్బవించిన భావమును కుంచెద్వారా "కాన్ వ్యాస్' పై మరియు కాగితముపై (పతిబింబింప చేయుట ఉత్తమ కభాకారుని లక్షణం

శోకతఫ్రుడెన దశరధుడు ఈ భౌతిక (పపంచమును మరచిహతాళు డై యుండు స్థితిని ఈ చి(తము నందు చూడవచ్చును. కుమారుని వీడ లేని తల్లి కౌశల్యగుండె పగిలి నేలపై (దొల్లుట; హృదయా వేదనను అణచుకోలేక చెలికత్తె భుజముపై 8ిరమువంచి విలపించు తల్లి సుమిఁ్; కెక హేలగ తన నాంఛ ఈడేరెనని సోయగముగ సంతసించుట; తండి వాక్యము పాలించు భాగ్యము తన కబ్బెనని రాజ్యము, వనము తనదృష్టెలో ఒక్క టేనని భావించు ధీరుడైన రాముడు; పతితోడే తన సర్వస్వమని అనుసరించుసీత; అన్నయే పరమాత్మ అనిసేవా కెంకర్యుడెన లక్ట్మణుడు ఈ చి(తమున గోచరించి జగన్మాటకము యొక్క హేల (పస్ఫుటముకాగలదు.

## 2. కార్రీక పౌర్ణమి:-

భారతదేశము కళలకు కాణాచి, ఆంధధదేశము చి(తకళకు పబ్టు గామ్మ అనాదిగా భారతీయులు భక్తి (శద్ధలతో జరుపుకొను పండుగ కార్తీక పార్ణమి. ఆనాడు ఈబాడు ముఖ్యముగా స్తీలు తమ పసుపు కుంకుమలు కలకాలము నిలుపుకొనుటకై పార్వతీ పరమేశ్వరులను ఆరాధించు దృళ్యమే ఈ కార్తీక పౌర్ణ విచిత వైళ్ష్ట్యృ.

ఈ చిత్రమును బాగుగా పరిశీలించినచో భారతీయ ఆధ్యాత్మికతకు Kల వైశ్ష్య్యము గోచరమవుతుంది సాం(ప్రదాయ సెద్దమైన (స్తెల వస్త్రధారణ, పూజాసామగ్గి, వేద ఘోషలు, తగినరంగుల వేవవింపు కనుల ముందు ఆ దృశ్యమును సౌక్షాత్రరింపజేసి ఒక్కసారి గుడిలో ఉన్నామా అనే భావనను కలుగ జేస్తుంది. ఒక భారతీయులే కాదు దేళవిదేశాల వారు కూడా ఆదరించి మొచ్చిన చిత్రవే ఈ కార్తీక పార్ణమి.

1923 సం11లో శ్రీ దావెర్ల రామారావు గారు చి(తించిన అసాధారణ అత్యద్భుత చి(తమే 'పుష్పాలంకరణ' (పుప్వుల ముడుపు). ఇరి ఆంధర్రదేశంలో తమ ఇంటి ఆడపడుచులకు తొలికాన్పుకు ముందు చేయు సంబరం ముత్తైదువుల సమక్షమున జరుపు మచ్చటైనన వేడుకను ఆయన భార్యకు జరిగన సీమంతమును కనులారాగాంచి పరవశించి ఆ సంఘటనకు శౌళ్వత స్వరూపమునుతన రచనా పాటవముతో నాసంగెను. ఆనాటి శ్రీమతి సత్యనాణిగారి వేడుకను తున్నాము. రూపు రేఖా విలాసాలను, ఆనాటి (స్తీలకు తగిన వస్తధారణా విధానమును, పేరంటాలకు జరుగు పన్నీటి జల్లులు, ఆమ్మలక్కల కాలక్షేపపు ముచ్చట్లు, కూర్చునే వివిధ పద్ధతులు ఇటువంటి ఎన్నో విశేషాలు చిత్ము ద్వారా మనకు గోచరమవుతాయి. ఇదే ఆయన చిత్రీకరణ యందుగల మహాత్.

## 4. నూతివద్ద :-

ఆంధ్ర గగామీణ వాతావరణ చి(తీకరణ ఈ చిత్మమున గలదు. గ్రామాలలో Kల ఊరుమ్మిడి మంచి నీటి గిలక బావుల వద్దఓ ఉదయపు దృశ్యాన్ని ఆయన కుంచెద్వారా మనకు అద్దము పట్టినట్లు చూపెరి. బావులవద్ద ఆనాటెస్త్రేలు చేదతో నీటిని తోడె వయ్యారాలు, నీటి బిందెలు ఎత్తుకొని నడిచి వెళ్ళెడ (స్తేల సౌందర్యము, చేదకోసం వేచి నిలబడియున్న (స్తేల లావణ్యం, బిందెలను నెత్తిన ఎత్తుకొని వెఫ్ళెడి (స్తేల నడవడిక నిలుచునే విధానము, బిందెలు భుజాన పెట్టుకున్న (స్తేల సహజత్వం, వివిధ వ్యక్తుల వివిధ భంగిమల కూర్పు, ఆనాట స్తెల వస్త ధారణా విధానమున చూపెన సహజత్వం, ఆనూతివెనుక (ప్ృృతి యొక్క దివ్యత్వం, చూచిన కన్నులకు రసానందము కర్గించు ద్వియ కళా సృష్టె చితతము, విశ్వవిఖ్యాత చి(తకారులతో సరితూగగల (పతిభ, నైపుణ్యం దామెర్ల గారిదని నిరూపెంచెడి చి(తమిది.
5. కతియవాడి ( గొల్లభామలు)

ఇదీ గుజరాతీ యొక్క కతియవాడ గ్రామీణ (స్తీలు మువ్వురు పాలకడవలను శిరస్సున ధరించి నగరానికి పాలవిక్కయానికి వెళుచున్న సందర్బమును చూపునది.

ఈ చితములో విశేషము ఏషునగా ఇందు (స్తీలవస్త ధారణ గుజరాతీ పద్దతులను చూపునది. అద్దమును అతికించి అల్లిన అల్లిక వస్తమునులను ధరిచుట యందు, అలంకరణ యందును ఈ వైవిధ్యము మనకు కానవచ్చును. చేతులకు కొమ్ముగాజులు అలంకరించుకొని మువ్వురు స్తేలు నెత్తిన కడవలను మోయుచు నిశ్చలమైన మనసుతో ఒకరితో నొకరు మాట్లాడుకుంటూ, సేవా హృదయముతో ఆపాలకడవలు పట్టణమున తమ కోసం ఎదురు చూచెడ వారికిచ్చుటకు కార్యోన్ముఖులై వెళ్ఫుట కనిపెంచును.

ఇందులో ప్రధానముగా గ్రౌండ్ లైన్కు దగ్గరగా ఉన్న స్తే దేహనిర్మితిని చితించుు యందును, మనిషి వయ్యారము నందునూ, నడుచు నప్పుడు పాదముల మధ్యగల వ్యత్యాసము, వస్త్ర రచనలో ఆపాంత సాంపపదాయము, వారి అలంకరణ విధానములను చూపుట యందునూ ఆయన సునిళిత పరిశీలనా దృష్టె చిత్ము ద్వారా మనకు తెలియనగును.
6. ప్రకృతి దృశ్యములు:-
(పకృతిని ఇతరులు చూచుట వేరు, చి(తకారులు చూచుట వేరు. చిత్రారుడు తన దృష్టికి గోచరించిన (పకృతిని రమ్యంగా చితితిస్తాడు కనుకనే అందాలకు అందాలనద్ది (ప్రకృతి రమణేయతను ఆహ్లాదకరముగ చి(తించి తన కుంచెతో హృదయాలను కదిలించగల శ్తి చితకారునికే కలదని నిరూపెంచెడ చిత్ములను ఈయన కుంచె వెలువరించినది.
(కీందటి శథాబ్దములో జీవించిన సుప్రసెద్ద పాశ్చాత్యచిత కారులు కానిస్టేబుల్, టర్నర్ లు (పకృృతి చితరచననలో ప్రసిద్దులు. విరిలో ఒకరు స్థల చితకారులైతే మరొకరు వాతావరణ చి(తకారులు. అస్ట్లే స్థల వాతావరణ, సాగరతిర చితాలు చి(తించుటలో ప్ర్్యాతులు మన రామారావు గారని

చెప్పుట ముదావహము.
చితతకారునికి ఋతు పరిజ్ఞానమెంతో అవసరము. పపకృతి చి(తాలలో సెలయేరుల చితీతీకరణకు ఎంతో పాధాన్యత ఉంది, దూరపుకొండల నుండి అతిదగ్గరగా గల చిన్న రాయివరకు గల మధ్యదూరమును చిత్తించుటలో చి(తకారుని నేర్పుబయట పడుతుంది. రామారావు గారు చిత్రించిన చి(తాలను మనము బాగుగాపరీశీలంచినచో పై విషయములు స్పష్టముగా గోచరమవుతాయి.

సాంకేతిక పరిజ్ఞానము లేస్ రోజులలో ఆయన చితించిన చితాలు ఈనాటి మై (కోఫోనిక్ లెన్సెస్, వైడ్ లెన్సెస్ ఉపయోగించి తిసిన ఫోటోలకు ఏ మాతం తీసిపోవని నిస్సందేహంగా చెప్పవచ్చును.
7. నగ్న2 చిత్రాలు:-

సౌందర్యం వ్యక్తి గతం గానీ, వస్తుగతం కాదు. కనుకనే ఒకరి దృష్టెలో సుందరమై నది మరొకరి దృష్టిలో సుందరమై నది కాకపోవచ్చును. సౌందర్యో పాసనలో కళాత్మకదృష్టెతో (స్తీని అనేక కోణములలో సమలుల్యం' రేఖానైపుణ్యంలోగాని, చీకటి వెలుగులు చూపడంలోగాని కళకారుని ఔచిత్యము లెలియగలదు. లోకందృష్టిలో అసభ్యంగా గోచరించినప్పటికి, రస పిపాసకుల దృష్టెలో మాగ్రం కళాకారుడు సృష్టించిన ప్రతినగ్న చిత్రం, ఒక అసౌమాన్య కళా ఖండము అనే నగ్న సత్యాన్ని మనం గుర్తించే స్థెతికి ఎదగాలి. ఒక విధముగా ఆలోచించినచో (పకృతిలో (పతివస్తువు, (పతిచెట్టూ, పుపక్ష్యాదులు, పంచభూతాలు నగ్నంగానే మనకంటికి గోచరిస్తున్నవి వీనిని చూచి తన్మయం చెందే మానవుడు చితకారుడు గీసేన నగ్న చి(తాలను చూచి ఆనందించలేకపోవుచున్నాడు.

నగ్న చి(తాల చి(తీకరణలో శరీర అవయముల సౌష్టవ చి(తికరణయే (ప్రానంగా తీసుకోబడుతుంది. సంస్కృృతాం(ధ కవులు వర్ణించిన పద్మినీ జాతిస్తెల సౌందర్యమును రామారావుగారు కన్నులకు కట్టినట్లు చిత్రించారు. అన్ని కోణాలలోను నగ్నస్త్ చి(ాాలను సహజత్వమును, సౌందర్యమును వేలార్చునట్లుగా కళా తృష్ణతోను కళారాధనా భావముతో చితించిరి.
 దామెర్ల ఆర్ట్ గేలరీ నందు అలంకరించబడియున్నది ఆసెద్ధ హస్తుని వ్ణచ్రాలాలే కాక పెన్సిల్ నుండి జాలువారిన చి(యాలు కూడా అంతే స్థాయిలో మనకు ఆనందము కలిగించురీతిని చి(తించబడనవి. అతి చిన్నవయస్సులోనే అంతర్జాతీయ ఖ్యాతి నార్జించిన ఆయన గావించిన సాధన ఎంతటిదో, అహర్నిశలూ సాగించిన (శమ, కృషె, పట్టుదలలు ఎటువంటివో మన ఊహకు అందనివి. ప్రతి ప్రాణికీ ఆవశ్యకమై న ఆహార నిధి సౌఖ్యాలను త్యజించి కేవలం మూడు పదుల జీవిత కాలములో ఆయన గావించిన సృష్టిలో ఉద్బవించిన చితతకళా ఖండాలు బనాటకీ గేంరీ నందు మనము సందర్శించవచ్చును.

గాలరీలో విరి చి(యాలే గాక ఇతర రాష్ట్ర ప్పముఖ చి(తకారులైన (8) ఆర్.డ. రావెల్, శ్రీ ములంగాంఆర్, శ్రీ హెచ్.వి. మహారుద్రప్ప్, 8, భగవాన్ కపూర్, శ్రీ కె. రాజేందన్ చి(తాలు కూడా (ప్రద్శితమౌతున్నవి. ఆంధధ రాష్టమునకు చెందిన సుప్రసేద్ద చి తకారులు శ్రీయస్.వి. రామారావు, శ్రీ వరదా వెంకటరత్నం, శ్రి వి.వి. భగీరధి, శ్రీ మతి దావెర్ల సత్యవాణి, శ్రీమతి దిగుమర్తి బుచ్చి కృష్ణమ్మ, శ్రీ, ఎకెలీ సుబ్బారావు (88, అంకాల వెంకట సుబ్బారావు, 各 (పభాకరరావు, కళావిమర్శకులు డాక్టర్ సంజీవదేవ్,
 అంట్యాకుల పైడిరాజు, శ్రీయస్. యన్. పట్నాయక్, శ్రీ మాదేట రాజాజీ, శ్రీ మతి నాగేశ్వరీ బాయ్, శ్రీ ఎ. అప్పారావు, శ్రీ కె పార్వతీళం, (శ) యమ్. సేతారామాచార్యులు తదితర చిత్రకారుల చితాలు నేటెకి సందర్శకులను ఆశ్చర్య చకితులనుచేస్తూ, అజరామరమై అ ేేషననాహ నిని ఆహ్లాద పరుస్తూ, భావి చి(తకారులకు వెలుగు బాటగా సూృర్తి నిస్తున్నవి. ఇటువంట ప్రఖ్యాతినాందిన చితాలు పరిరక్షింపబడి జాతియ సంపదగా వెలుగాంద గలవని ఆశిద్దాము.

## కళలకు పుట్టినిల్లు రాణ్మ హేంద్రవరం

 -ప. కృక్షయ్య, ....aw5. పర్యవేక్షణలో విద్యార్థుల చేత మర్చంట్ ఆఫ్ వెనిస్ కభాాలలో ప్రదర్శింపజేశారు.

1889 నాటికి టంగుటూరు (పకాశం పంతులుగారు రాజమండడ చేరే నాటకి ఆంగ్లంలో షేక్స్ ఫయయర్ నాటకాలు ఆడేశారు. ఇమ్మనేని హనుమంతరావు, బంగుటూరి (ప్ాశంపంతులు, చిలకమర్తి లక్ష్మీ నరళింహం, వడ్డాది సుబ్బారాయుడు మొులలు మహానటులు 1990 వరకు తెలుగు నాటకాలు (పరదర్శించారు. టంగుటూరు (ప్రకాశంపంతులుగారు ఆడవేషాలు వేయడంలో (పెసెద్దిచెందారు.

తదుపరి కె. గున్నేశ్వరరావు, కృతివెంటక నాగేశ్వరరావు గున్నేశ్వరా నాటక సమాజం పేరు మీద (కమ శిక్షణగల నాటకాలు (పదదర్శించేవారు. అప్పటెలో పార్సీ కం పెనినారు రావడం నేటె ( వెంకటేశ్వర ఆనంకభాకేంద్రం) స్థలంలో డేరాలు బిగించి కురుక్ట్మేతం, కీచక వధ, కృష్శరిలలు, మాయాబజార్ నాటకాలు, గురాలు, ఏనుగులు రప్పెంచి ప్రదర్శించేనారు. ఎక్కువగా ఈ నాటకాలు (టెక్ సేన్స్తో నడచేవి. (పజల్ని ఆకట్టుకొనేవి.

1911 ప్రాంతంలో ముప్పెడి జగ్గరాజూగారు (స్తే శాతలో ఎక్కువగా రాణించేవారు. రాజమండి నాటకాలలో బ్రహ్మజోస్యుల సుబ్బారావు, అంక రాజు శంకరావు, వెల్లంకి వెంకచేశ్వర్లు, బండరాముడు ప్రసెద్దంగా వెలుగొందేరు. 1940-50 మధ్యలో రాజమండడ పట్టణంలో విధి వీధిన నాటకాలు శ్రీ రామనవమి, మిగతా ఉత్సవాలలో వివరంగా ఆడారు.
(8,యుతులు కాయ్యానితమ్మయ్య, కేతాకాండలయ్య, రాంగల ముసలయ్య, పల్లా అప్పలస్వామి, గాల్ల అప్పలస్వామి, ఆదినారాయణ కృష్లనేణి (సినినట) పిరందరూ పట్టణాన్ని ఉర్రూతలూగించేనారు.

1950 సంllలో లలిత కళానికేతన్ ద్వారా ఔత్సాహి కనన్మpatb మూడు పువ్వులు ఆరుకాయలుగా విరాజిల్లింది. డా॥ గరికి పాటి రాజారావుగారి రాఘవ కళానిలయం అవోఘంగా నడిపారు. అదేవరవడిలో వీరవెంకన్న ఆర్ట్ ధియేటర్స్, గురజాడ అప్పారావు ఆర్ట్స్, పొట్టి శ్రీరాములు ఆర్ట్స్, విశ్వకళా సమితి, (ప్జానాట్యమండలి, విరేశలింగం ఆర్ట్స్ ఔత్సాహిక నాటక సమాజాల) చురుకుగా పనిచేశాయి.

అంకరాజు శంకరావు, డ్l Xరికి పాటి రాజారావు, ચిడసినమెట్ల కాండలరావు, (దోణం రాజు చినకామేశ్వరరాఫు, కాపుగంటి రమణరావు, మేడూరి విరవెంకన్న, శ్రీ పాద పట్టాధి, నారాయణ, ఆకుల మాణిక్యాలరావు, పడాల రామారావు, పి.బి. వీరాచార్యులు, లోలుగా అప్పాజీ, కడింాల సోమరాజు, కొండపల్లి భాస్కరరావు, నీలపాల, ప్రసాదుల గురుమూర్తి, నాగేందదాజీ, సత్య త్రీ లక్ష్మీ, శాంช, మణికుమారి, నాగమణి రాజుమండి నాటకరంగంలో ఒక వెలుగు వెలిగారు

వేయి సంవత్సరాలుx కీర్తి ప్రిష్టలతో వెలుగొందుతున్న రాజమండి - వివిధ కళారంగాలలో (ప్తిష్టపొందింది. నన్నపార్యుని భారత రచనా (పస్థావనలో ఆయనను భారత రచనకు శ్రీకారం చుట్టింపజేసిన రాజ రాజ నరేంద్రుడు "చూసెతి బహముఖ నాటకరీతులు" అన్నట్లు (వాయడం నాట్యనృత్యాధి దశలు వివిధ రూపాలు రాజరాజనరేంద్రుడెరుగునట్లుగా మనకు విశదమౌతుంది. రాజమహేంద్రవరం, పరిసర (పదదేశాలలోను అనాదినుండి నాట్యకవకు, నాటకానికి మంచి (పోత్సాహం, (పోద్బలం వుంటూవుంది.
(శ్రీ, రామాచారి, వేదాంతం లక్ట్మీనారాయణ కుమారులు జగన్నాధ శర్మ, 'నర్తనశాల' పేరుతో నాట్యపారశాలను నిర్వహా ంచారు. కె.యస్.రెడ్డి బి.వి. నరిశింహోరావు, శ్రీ నినాస్, పశుమర్తి కృష్ణమూర్తి, (శ్రీమతి పువ్వుల గోవిందమ్మ సెస్టర్స్ కళావరురాణి, కె.లక్ష్మణరెడ్డి, శ్రీ శెనా మొదలగువారు రాజమంఁడికి మంచి పేరు (ప్యాలులు సంతరించిపెట్టారు మణి సెస్టర్స్ గంధర్వనాట్యబృందం సరస్వతి నాట్యబృందం, వహా దారహమాస్, జరీనా
 ఈనాడు కూచిపూడి నాట్యానికి తలమానికంగా వెలుగాందుతున్న కుమారి శోభానాయుడు కూడా రాజమం(డినినాసియే. నాట్యరంగం ఇంత త్వరగా విస్తరించడానికి శ్రీ యుతులు లోలుగు అప్పాజీ, నార్నికేదారేశ్వరుడు, దుర్గా రమణరావు, సప్పాసత్యన్నారాయణ, హేమాద్రి చిదంబర దీక్షితులు, నిడమర్తి సత్యం, సప్పా సత్యవతి, డి.కోటిరత్నం, పెద్దింటి నారాయణమూర్తి, సర్పరాజ్ పద్మపప్య మొదలగు వారు మంచి కృషి జేశారు కళాకేంద్రంగా రాజమండ్డి పట్టణ (ప్రల హృదయాలలో సుస్థెరమైన గౌరవ మర్యాదలుగల ఈ పట్టణ కీర్తి (పతిష్టలు యింకా ఇనుమడింపజేసే కఖాకారులు ఎందరో వున్నారు

బుర్రకధలు పేరు చెబితే నిడదనోలు అచ్చుత రామయ్యగారు గుర్తుకు రావలసిందే. అలాగే సుద్బి రెడ్డి, సత్యం, విభూదివారి దళం తదితర బుర్రకధ దళాలు రాజమం(డిలో ప్పసిద్ది చెందినవి.

సంగీత కచేరీలు నిర్వహి ంచడంలో త్యాగరాజుగానసభ, బుగ్గాపాపయ్యశాస్త్రి, (శ్రీ ఎన్. వీరాజులు గుర్తుకొస్తారు. మృదంగ విద్యాన్ కమలాకర్ రావుగారు రాజమండడికి మంచి పేరు తెచ్చినహారే. కఖాదర్బార్, కఖాజ్యోతి, కఖా (సవంతి, ఆంధ్ర శ్రీ, కల్చరల్ అసాసేయేష్厂 , కభానాణి, మయూరి కభాసమితి మొదలగు ఔత్సాహిక నాటక-నాట్యసంస్దలు రాజమహేంద్రి పట్టణాన కళారంగాన్ని తీర్చిదిద్దడంలో తమవంతు పా(తలు అవి నిర్వహాస్తూనే ఉన్నాయి.

