|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Stories | Tamil Version | English Version |
| 1 | Story Title: **பாம்பு கால்வாய்**  Story gatherer: Raju  Place: [Mugadwarakuppam](https://goo.gl/maps/jHwAPTQuWkMSRToH7)  Date: 11.06.2023 | எங்க ஊரு பேரு முகத்துவார குப்பம், பாம்பு கால்வாய் பக்கத்துல வாழ்ந்துட்டு இருதோம். அந்த காலத்தில இந்த காவல அதிக பாம்புகள் இருந்திருக்கு, அதுனால தான் இதுக்கு பாம்பு ஓடை-னு பெயர் வந்தது. அது பொதுவாக ஆற்றில் காணப்படும் தண்ணிப் பாம்பு வகைதான். அந்த ஓடை ஒரு 600M இருக்கும். பாம்பு ஓடைக்கு மீன், இறால் பிடிக்க வேர எந்த ஊர் காரர்கள் வர கூடாது நாங்க மட்டும் தான் மீன், இறால் புடிப்போம். ஓடை-ல மீனு இறா வளர்ச்சி-லாம் நல்லா-வே இருக்கும்! அதில எல்லா விதமான உயிரினங்கள் வளர்ச்சியும் அதிகமாக இருக்கும். ஓடை முகத்துவாரம் பக்கத்துல இருப்பதுனால கழிவுநீர் செல்ல முடியாது. ஓடை மிகவும் சுத்தமா இருக்கும். அதனால இறா வளர்ச்சி அதிகமாக இருக்கும். | Our village is called Mugadwarakuppam (means Estury village), we lived next to Paambu canal (Snake canal). At that time, there were many snakes in this canal, and that is why it got the name Paambu canal. The snakes were only the common water snakes found in the river. That Pambu canal is about 600 m. Other village fishers are not permitted to do fishing in this canal, only we would catch fish and prawns. The fish, prawn growth in the stream would be good! All kinds of organisms thrive in it. As the canal is near the mouth of the stream, the sewage cannot pass through. The stream would be very clean. Therefore, the growth of prawns were high. |
| 2 | -Story Title: **பரவல்**  -Story gatherer: Raju  -Place: [Mugadwarakuppam](https://goo.gl/maps/jHwAPTQuWkMSRToH7)  -Date: 11.06.2023 | ஆற்றோட பரவலில் தான் இறால்கள் அனைத்தும் உற்பத்தியாகும் இடம். பரவலில் உற்பத்தியாகி தான் பின்னர் ஆற்றுக்குள் இறால்கள் இறங்கும். இங்கு குருவி மேட்டுக் கால்வாய் பக்கத்தில் மிகப்பெரிய பரவல் இருந்தது. அதை கஞ்ச்சேரி-னு சொல்லுவாங்க. அது முழுவதுமாக இப்போ இல்ல. இந்த மாறி இருந்த பரவல்கள் இப்போ இல்ல. | Prawns do breed and grow only in the floodplains of the river. Prawns are produced in the floodplains and then get into the river. There was a large floodplain next to Kurivu-mettu canal, it’s was also called as Ganjcheri. It is completely lost now, many such floodplains along are no more. |
| 3 | -Story Title: **ஆற்றை அழிக்கும் அரசு**  -Story gatherer: Raju  -Place: [Mugadwarakuppam](https://goo.gl/maps/jHwAPTQuWkMSRToH7)  -Date: 11.06.2023 | கடல் பார்க்க எப்படி நீல நிறத்தில இருக்கிறதோ, அதுபோல முன்ன-லாம் ஆறும் காட்சியளிக்கும். இப்பதான் அதிக கழிவுநீர்-னால ஆறு நிறமே மாறிடுச்சு. பாலத்துக்கு பக்கத்துல நம்மால் பார்க்க முடியும் ஆற்றில் மின்கோபுரம் எழுப்பிகிட்டு இருக்காங்க. அதற்கு மீனவர்கள் நாங்க எதிர்ப்பு தெரிவித்து போராட்டம் நடத்தலாம் என முடிவெடுத்திருந்தோம். அதனை தடுக்க 200-க்கும் மேற்பட்ட காவலர்கள் மின் கோபுரம் அருகே நிரப்பப்பட்டுநர். எங்கள் படகு போக்குவரத்து வழித்தடமாக இருக்கும் ஆற்றுப்பகுதியை அடைத்து கோபுரம் எழுப்புகின்றாங்க. படகு போக்குவரத்து-க்கு சிரமமாக இருக்கும். அதே சமயம், மின்சார கம்பிகள் கிழன்று விழந்தால், நீர் முழுக்க மின்சாரம் பாயும். எங்க உயிருக்கு ஆபத்தானது. அரசாங்கம் தெரிந்தே தவறு இழைக்கிறது. எவ்வளவோ வழித்தடங்கள் உள்ளனர் ஆற்றை அடைத்துதான் மின் கோபுரம் எழுப்ப வேண்டுமா? இது மக்களை வளர்க்கும் திட்டமாக தெரியவில்லை. மக்களை நாசமாக்கும் திட்டம் போட்டாங்க. ஆற்றில் வருமானம் இருக்கும் வரை தான் மக்கள் இருப்பாங்க, வருமானம் இல்லை என்றால் இங்கிருந்த போய்விடுவார்கள். | Just as the ocean is blue to look at, the river would also look blue in color. At present, the river has become discolored due to excess sewage. Next to the bridge we can see that there is a transmission tower being built in the river. We fishers had decided to protest against it. To prevent it, more than 200 policemen were deployed near the transmission tower. The tower that is being raised is blocking boat traffic. Boat traffic will be difficult if the transmission tower is raised. At the same time, if the power lines fall, the water will be electrocuted and our lives will be in danger. The government is knowingly making mistakes.  There are so many routes; should the river be dammed to build a transmission tower? It doesn't seem like a plan to develop people, it’s Plan to destroy people. As long as there is income in the river, people will stay, if there is no income, they will leave. |
| 4 | -Story Title: **தடை** **பாலம்**  -Story gatherer: Raju  -Place: [Mugadwarakuppam](https://goo.gl/maps/jHwAPTQuWkMSRToH7)  -Date: 11.06.2023 | முன்பு ஆதுக்கு (ஆற்றுக்கு) குறுக்கே ரயில் பாலம் ஒன்று இருந்தது, பக்கத்துல பயன்பாடில்லாத இன்னொரு ரயில் பாலம் இருந்தது. பின் அத்திப்பட்டு புதுநகர் செல்ல ஒரு பாலம் கட்டப்பட்டது. அதற்கு பின், பக்கத்துல இன்னொரு பாலம் கட்டப்பட்டது. இந்த நான்கு பாலம் மட்டுமே ஆத்துக்கு குறுக்கே இருந்தது. காலம் போக போக தொடர்ந்து நிறைய பாலங்கள் ஆதுக்கு குருக்கே கட்டப்பட்டுள்ளது. ஆற்றின் குறுக்கே கட்டப்பட்ட பாலங்கள் நீர் போக்கை அதிக அளவில் பாதிக்கிறது.  ஆத்துல 6 மணி நேரத்து ஒரு முறை நீர் போக்கின் திசை மாறும். 6 மணி நேரம் கடலில் இருந்து ஆத்துக்கு நீர் போகும், அத வெள்ளம்-னு சொல்வோம், அதுக்கு அப்ரோ(ம்) 6 மணி நேரம் ஆற்றிலிருந்து கடலுக்கு நீரின் திசை மாறும், அத வத்தம்-னு சொல்வோம். ஆத்துல நீரின் போக்கு சீராக இருந்தால் தான் மீன்கள் இறால்களின் வளர்ச்சி நன்றாக இருக்கும். ஆத்துல வெள்ளப் பாய்ச்சல் அப்போல்லாம் போதுமான தூரத்துக்கு நீரோட்டம் செல்ல மாட்டேங்குது, காரணம் என்னனா குறுக்க இருக்க பாலம் நீரோட்டத்தை தடுக்குது. அதுல மிக முக்கியமானது செட்டிநாடு நிலக்கரி கிடங்குக்கு நிலக்கரி எடுத்துட்டு போற Conveyor பாலம் ஆற்றின் போக்கை முற்றிலுமா மரித்து கட்டப்பட்டிருக்கு, வெறும் இரண்டு சிறிய நீர்வழி பாதைகள் இருக்கிறது.  சாதாரணமா நம்ம வீட்டில கண்ணாடி தொட்டில வளர்க்குர மீன்களுக்கே மோட்டார் இருந்தால் தான் தொட்டி சுத்தமாக இருக்கும்; மீனும் நல்லா வளரும். அதுபோல தான் ஆத்துல நீரோடத்தோடப் போக்கு ஆத்துல இருக்க உயிர்கள் வளர்ச்சிக்கு தேவை. நீர் போக்கு இல்லாமல், இறால் வளர்ச்சி பாதிக்கப்படுது. | Earlier there was a railway bridge across the river and next to it was another disused railway bridge. Later a bridge was built to reach Attipattu Pudunagar. After that, another bridge was built next to it. Only these 4 bridges existed across the river. Over the time, many bridges have been built across the river. The Bridges built across the river greatly affect the flow of water.  Every 6 hours the direction of the water course changes. For 6 hours the water would go from the sea to the river, and we would call it flood (high tide), and the direction of the water would change from the river towards the sea for 6 hours, and we would call it Vaththam (low tide). Only if the water flows steadily in the river, the growth of fish and shrimps would be good. The bridges across the river are blocking the water current flow, during the high tidal hours, the flow does not reach far enough in the river. Most importantly, the coal Conveyor Bridge that takes coal to the Chettinad Coal Depot has been built completely blocking the river; there are only two small waterways for the river to flow.  In general, even the fishes in the fish tank in our houses require a water motor for a clean environment; it can grow good. In the same way, living species in the river need good water flow in the river. Without water flow, shrimp growth suffers. |
| 5 | -Story Title: **மழுங்கிய மீன் தொழில்**  -Story gatherer: Raju  -Place: [Mugadwarakuppam](https://goo.gl/maps/jHwAPTQuWkMSRToH7)  -Date: 11.06.2023 | நா ஆத்துல மீன் தொழில் செய்வதை விட்டுவிட்டேன், எனக்கு இந்த தொழில் பிடிக்கவில்லை. நான் அதிக கஷ்டப்படுவதுக்கேற்ற போல வருமானம் இருந்தா பரவாயில்லை, ஆனால் அந்த உடற்உழைப்பிகேற்றார் ஏத்த வகுமாமை இல்லை. மேலும் உடல் நலம் பாதிப்புள்ளாகும். எனது தந்தைக்கு அதிக கழுத்து வலி ஏற்பட்டுள்ளது, கரணம் மீன் பிடிப்பதை தாண்டி வலை பொத்துதல். எனது தந்தை தலையை குனிந்தபடியே வலையை பொத்த வேண்டும் ( கிழித்த வலையை அடைக்க வேண்டும்). நான் தற்போது L&T துறைமுகத்தில் கான்ட்ரக்ட் தொழிலாளராக வேலைப்பார்க்கிரேன். | I quit fishing in the river, I don't like this career. It would be fine if I have the income for the hard work I do for fishing, but I don't have enough money for the hard work I do. Also my health is getting affected. My father has a lot of neck pain, because of net repairing(netting), more than fishing net repair is a hard job to do. My father had to repair the torn net with his head bowed. I am currently working as a contract laborer in L&T Port. |
| 6 | -Story Title: **The Savior Seawall; where are the Savior Groynes?**  -Story gatherer: Raju  -Place:  [Indira Gandhi Kuppam](https://goo.gl/maps/aw3oJ4vENS2MSDb89)  -Date: 01.06.2023 |  | I am living in Indira Gandhi Kuppam in Ennore. Though I am living next to the sea, I only have little memories of the sands on shore where I am living now. When I was a child, the sea walls were built to save us from the sand erosion. Though it’s quite hard for us to access our boats which are parked at distant place; it’s fine as the seawall is protecting our houses from the sand erosion. Only this wall has protected us from the 2004 Tsunami.  During high shoreal tides (kadaladichidu naa), the houses next to the sea get damaged as the tides rise above the sea wall and the sea water enters the village and runs like a river. Mostly during cyclonic days and during Northerly wind (Vaada naal) seasons, houses next to the sea wall gets damaged and some houses get eroded because of sea water in a way that it cannot sustain/ stand anymore and it might fall off any time.  We need the Groynes to be installed in the sea next to our village; Groynes will slow down the high tides and our houses will be protected. We only have sea walls, Groynes are not installed for all the shore, some villages are left. |
| 7 | -Story Title: **Sea Trashes**  -Story gatherer: Raju  -Place:  [Indira Gandhi Kuppam](https://goo.gl/maps/aw3oJ4vENS2MSDb89)  -Date: 01.06.2023 |  | Indira Gandhi kuppam village have sea wall, still we get impacted by sea surge when sea water enters during excessive high tide. The sea water entering the village would bring all the trash from the sea to the streets and houses, we (people) cannot find the path to walk (Kachaa muchaan). When our places are filled with trash, the government is not helping us to clean.  In December 2022, the Montes cyclone brought all the trash from the sea. We (community) collected money from every household to clear the trash in trucks. We are facing this issue every year. Any Government is least bothered about our community in addressing our issues. |
| 8. | -Story Title: **Industrialisation and issues with Fishing**  -Story gatherer: Raju  -Place:  [Indira Gandhi Kuppam](https://goo.gl/maps/aw3oJ4vENS2MSDb89)  -Date: 01.06.2023 |  | There is a fertilizers company near our village called Coromandel fertilizers. The company has installed pipelines under the sea from their factory to some 6 kms inside the sea. They have installed the pipes for direct shipment of the chemical goods from the ships. We fishers would see the other end of the pipeline when we go fishing in the sea by boat; the other end of the pipe in the sea is identified with 4 big boya (floating plastics). In the other end of the pipelines the ships dock it to their ship and transport the chemical goods. We fishers are facing issues with these pipelines, when the fishing nets are spread to catch fishes, our fishing nets are getting torn by these pipelines.  In the year 2017, a ship carrying crude oil to Kamarajar port broke down accidently and oil was spilling on the entire Ennore coast. We fishers of this region faced severe loss to livelihood because of the oils on the sea and shores. During that time even if we get fish worth Rs.5000, that would be sold only for Rs.2000. These fishes don’t consume oil and they were not smelling oily, there was a general mindset that fishes might have been impacted by oil and the market value were lesser at that time.  To the south of the village there was another pipeline into the sea from Piramal Pharma company. Piramal pharma used to discharge the waste water through the pipeline next to Kasikovil Kuppam. Even now the company is discharging effluent in the sea but a little longer distance into the sea. Many fishes impacted by the effluent have died and they started to float on the surface.  Due to industrial activities in Ennore, fishers are facing decrease in fishing resources in the sea along Ennore region and also we are also facing loss in livelihood. |
| 9 | -Story Title: **Industrialisation Efflunet and good Fishing**  -Story gatherer: Raju  -Place:  [Indira Gandhi Kuppam](https://goo.gl/maps/aw3oJ4vENS2MSDb89)  -Date: 01.06.2023 |  | There was a thermal power station opposite our village called Ennore Thermal Power Station. When it was functioning, it discharged hot water through pipelines next to our village. There were 5 pipes. Water would look like brown-ash colored water. The water discharged was hotter and would feel warm if we got near the discharge outlet, but the heat was so high that humans can’t sustain the heat. Usually the water in the sea is cooler and the discharged water was hotter. Mixture of these two different waters was making the surrounding a warmer place. This might be a reason for fish growth near the outlet region. Because of this water discharge there were good fish-catches for us. Not just some kinds of fishes, different kinds of the fish had good growth at that place.  As the water is stopped right now, such growth is not observed. We had a good catch till the decommissioning of the Ennore Power plant. Even now if that water is discharged we can live peacefully with a good income. |
| 10 | -Story Title: **Lost sea**  -Story gatherer: Raju  -Place:  [Indira Gandhi Kuppam](https://goo.gl/maps/aw3oJ4vENS2MSDb89)  -Date: 01.06.2023 |  | As a fisher, When I hear the stories of the sea and fish resouces in the past told by elders fishers, I would open my mouth with amusement. I feel like I couldn’t imagine such stories of the sea; those sea stories are beyond imaginaries. Comparing the sea and fishing in the past and the present sea is like falling from the high peak to the deep trench of the ocean (agala baadhaalathyukku). It’s sad to see such changes in my sea.  In my childhood I have seen lots of colorful fishes in the sea, I don’t know the names of all those colorful fishes. But those fishes are hard to witness in the sea at present. Aged people would have knowledge about all those species. Fisher used to say ‘That’s it; destroyed’ (Atthu pochi Azhinji poochu) about the sea species. Some species I remember are ‘Thenga paara and Keluthi’, those are completely gone now. It’s been 5 years since I saw those species, I don’t remember seeing those species in the recent times. It’s sad that our sea is lost now. |
| 11 | -Story Title: **Losing Economy - Fisheries Migration**  -Story gatherer: Raju  -Place:  [Indira Gandhi Kuppam](https://goo.gl/maps/aw3oJ4vENS2MSDb89)  -Date: 01.06.2023 |  | Once my boat got broken by hitting a stone and faced severe damages. Many Fishers also face this issue. At present to buy a fiber boat fishers need Rs.1.90 lakh and Rs.25,000 for a smaller fiber boat that is similar to Catamaran. The big fiber boats cost Rs.2 lakh including the shipment charges and a motor engine would cost Rs. 60,000 and a common fishing nets would cost Rs.60,000 and in total for the basic fishing livelihood, we need at least Rs. 3,20,000; on a rough scale it would come around Rs.3.5 lakhs to 4 lakh.  With a Rs.4 lakh worth boat and net investments we can only earn Rs. 2000-3000 per fish catch. One fisherman couldn't go fishing alone, at least 4 fishers would sail to sea for fishing. We also have to reduce the diesel charges from the income. On average we are earning only Rs.300-400 per day fishing. It is hard to run the life of a family with Rs.300-400 per day. Even on some dry days we would n’t get any income and on some days we would earn Rs.150-200, which is negotiable income for the current.  In the past, we would earn Rs.15,000, Rs.10,000 in a day. Sometimes it would be like Rs.5,000, Rs.2000 and sometimes we would go dry. But we were able to manage the overall income with other days' good catch. We fishers would not have fixed income.  No where on the shore fishers income is as good as the past, our income has reduced. It’s hard for us to earn even 1 lakh per year. If we compare the current situation with the demand for living, at least a family requires Rs.300 per day for their food; we also need to educate our children. Definitely we can’t do Fishing as our job in the future. In a normal job in Chennai, one would earn Rs.500 per day, but we fishers earn less than that.  As a single parent, a fisherman earned much and got his 3 daughters married with the earnings from the sea and they are living a good life at present. The situation has completely changed now. Fishers are catching fishes for their daily bread. It’s hard to save money from fishing and if a person has 2 daughters, he definitely cannot spend for his daughter's marriage with this income from fishing in the sea.  Many fishers have left this place and gone back to their native and some are planning to go back to their native. In the past 20 years since the tsunami 30-40 families have left this place and the reason is the decreasing income of fishes in Ennore region. |
| 12 | -Story Title: **Future of Ennore Fishers**  -Story gatherer: Raju  -Place:  [Indira Gandhi Kuppam](https://goo.gl/maps/aw3oJ4vENS2MSDb89)  -Date: 01.06.2023 |  | In the future fishes can’t live here as the sea environment has completely changed at this place. Sea always changes over time. Earlier the sea was far away from this place; 200-300 meters away from this place, now the sea has come closer. Many fishers from our village have lost their houses in the sea erosion. So, we started to relocate our houses as the land gets into the sea (coastal erosion).  Fishermen are making their livelihood from other jobs, only some of us are going fishing. In the next five years fishing would be completely stopped and fishing cannot provide livelihood to anyone in Ennore region. Many fishers have gone back to their native places as they were experiencing loss income from fishing in Ennore. Fishing in native (Nagapattinam) is giving better income than this place. Next generation cannot live by making income from fishing; they have to work for any other job by getting an education.  The government has stopped the ‘Surukku valai’, it would be great if the government also stops the trawler nets. It might help the fishermen's livelihood and would be good if the government can provide employment opportunities for the fishers as we are facing heavy loss in the fishing industry. This might save the fishermen's livelihood in future. |
| 13 | -Story Title: **Industrialized Muzhugali**  -Story gatherer: Raju  -Place:  [Indira Gandhi Kuppam](https://goo.gl/maps/aw3oJ4vENS2MSDb89)  -Date: 01.06.2023 |  | There are no ‘muzhugaali’ (submerger) from our place. ‘Muzhugaali’s used to pick shells, oyster from the ocean and other ‘Muzhugaali’s get job opportunities in the port. The ‘Muzhugaali’s have to remove any trash, ropes, nets stuck in the propeller of the ships/boats. ‘Muzhugaali’s has greater breathing capacity than normal human beings. That's why they are called ‘Muzhugaali’. |
| 14 | -Story Title: **Sea wall and Accidents**  -Story gatherer: Raju  -Place:  [Indira Gandhi Kuppam](https://goo.gl/maps/aw3oJ4vENS2MSDb89)  -Date: 01.06.2023 |  | Sea wall makes the tides severe, this threatens fishermen's livelihood while crossing the severe tides; many fishers stopped going into the sea because of the severe tides caused by the sea wall. While entering the sea If there are 4 people, the boat can be easily lifted and placed in the sea from the shore. But it’s really hard for an individual to ride the Catamaran as rough tides would turn the Catamaran upside down due to swirl caused by the sea wall and there are many fishers who have met with accidents.  There are many fishers who have met with accidents and have become disabled and couldn’t make their livelihood for some years. There are families whose income is completely dependent on the fisher women making livelihood for the family by selling fishes. There are many Accidents that have turned down boats.  Accidents like cut off in calf nerves, bone joint muscle tear, fractures and such accidents. At such instances the other fishers on the shore would run and help the fishermen's accidental boat turn down. Not just Catamaran, the fiber-motor boats would also get to turn down. My boat has turned down thrice in the past, and I was severely hit in my thigh and I recovered in a week.  In my village Fishermen have died by losing breathness after getting stuck after the boat turned down. There are all possibilities of losing life in this fishing livelihood. Four years before my uncle (mama) died in a boat accident in the sea when the boat turned upside down, his body met with propellers and he died as his face broke after hitting the propeller. Our life is uncertain, I had met with an accident, in that I was about to hit the motor engine propeller. But I had a great escape. We couldn't expect anything from the government and we are running with the time as it drives us. |
| 15 | -Story Title: **Sea wall and Accidents**  -Story gatherer: Raju  -Place:  [Indira Gandhi Kuppam](https://goo.gl/maps/aw3oJ4vENS2MSDb89)  -Date: 01.06.2023 |  | Many fishers are not choosing to fish because of the serve wave because of the sea wall. If there are 4 people the boat can be easily lifted and load the ship to sea. But it would be hard for an individual to ride the Catamaran as it would turn upside down due to swirl caused by the sea wall and there are many fishers who would meet with accidents at such times.  There are many fishers who have met with accidents and have become disabled and couldn’t make their livelihood for some years. There are families whose income is completely dependent on the fisher women making livelihood for the family by selling fishes. There are many Accidents that have turned down boats.  Accidents like cut off in calf nerves, bone joint muscle tear, fractures and such accidents. At such instances the other fishers on the shore would run and help the fishermen's accidental boat turn down. Not just Catamaran, the fiber-motor boats would also get to turn down. My boat has turned down thrice in the past, and I was severely hit in my thigh and I recovered in a week. |
| 16 | -Story Title: **How I made fishing as my Livelihood**  -Story gatherer: Raju  -Place: [Indira Gandhi Kuppam](https://goo.gl/maps/aw3oJ4vENS2MSDb89)  -Date: 01.06.2023 |  | In my childhood I learned fishing skills from my father. Fishing is our traditional work; culturally inherited to the next generation. If we go to any other jobs, anyhow we would definitely come to fishing at that point of time. Even if a fisherman becomes a District Collector, he would definitely wish to engage in fishing at sea in his leave days. It’s hard to separate the fishers from the sea, we would come back to sea. We won’t love working in the land (landwards). Gain or loss, we used to stay with the sea which makes us happier. Many have gone to other work, but they have come back to fishing. For me, fishing is the most satisfactory work, fishing as our livelihood is something like the children's aspiration for their career. Fishing is the job that I wished to work for as my most loved job.  In my childhood, many children wouldn’t learn enough in the schools for the sake of not passing to the next grade, thus they would be sent to fishing rather than any other job if they complete the schooling with graduation. Many of my friends and colleagues have said that they would bunk the classes to not to get passed and rewarded to the next grade. So, they can go fishing as a job.  If our parents and elders send us to the schools, we (as children) would ask them to take us to the sea for fishing. I also studied only till the 6th Grade, I didn’t gain interest in my studies as I was going fishing in the sea. I gained interest in fishing and on the other hand, education was hard for me and education couldn't get into my knowledge. I preferred this route as it was convenient to me as I had more practice.  In this current generation, many parents want their children to get educated in a basic view that their children should not suffer for their livelihood like them. But what would happen if my son also had the same thought as me to not to get educated. So, I will definitely teach my sons to fish in the sea. As a fisherman, wherever he might go, but he has to come to the sea. If he would be fired from any job in the future, for a safer side he should know fishing atleast to make his daily bread. Rather than searching for any other job, it would be good for him to know his transitional job. More than me teaching them, they would definitely come to the fishing line when the time approaches. |
| 17 | -Story Title: **Wealthy Ennore**  -Story gatherer: Raju  -Place: [Indira Gandhi Kuppam](https://goo.gl/maps/aw3oJ4vENS2MSDb89)  -Date: 01.06.2023 |  | Around Fifty-Sixty years ago my grandfather migrated from Nagapattinam to Ennore as a community. Our (fishers) forefathers migrated to this place for their livelihood as there were good fish-catches at that time. Fishers from Nagapattinam, Velankanni, Vaanagiri, Poompuhar, Karaikal migrated to this place. Some fishers stayed here for their livelihood and reside here. Earlier this place had only shrubs and shores (kaadu-Karai), then our ancestors occupied these lands and settled here because of the good fish catch here, thus they settled here. |
| 18 | -Story Title: **Battle of Ennore**  -Story gatherer: Raju  -Place: [Annai Sivagami nagar](https://goo.gl/maps/dCmHK7cKqiRn7eMv5)  -Date: 01.06.2023 |  | My father and mother were born in Ramanathapuram and moved to Burma for jobs. Later we moved to Tamil nadu, mother land in 1968 as there were communal clashes with Indian’s being dominant in the Burmese economy. I reached Chennai and stayed in Vyasarpadi for some time and later I bought some land here and settled here. It has been just 1.5 months since I came to this area after buying a new house here. There was huge conflict between people here in Annai Sivagami nagar and fishers of Chennai.  There was a theater in Ennore known as Geeth theater, this was an old hut style theater setup with floor seating. This was a woman abuse case by men, while watching the cinema in the theater, though it had two separate sides for men and women with fencing in between. The men and women with two different communities.  At that time of conflict I was thinking of selling my house again to someone, even my father and Father-in-law suggested the same. All of a sudden people gathered with knives and the conflict lasted for 2 to 3 weeks. At the time of conflict, people from AnnaiSivagami nagar brought Burmese Tamil people from Mullaiyamma nagar, Vyasarpadi and on other side fishers bought the fishers (Kuppathukaaranga) from kasimedu to Nettukuppam, Thalankuppam.  The general community people who have been out for open defecation were murdered by people of the other community and such opposite encounters continued till shooting order by police force. Immediately after the shooting order the fight was withdrawn. There were no women casualties. At present both the communities are friendly. |
| 19 | -Story Title: **Future of Annai SIvagami nagar**  -Story gatherer: Raju  -Place: [Annai Sivagami nagar](https://goo.gl/maps/dCmHK7cKqiRn7eMv5)  -Date: 01.06.2023 |  | For a good future for our next generation in this Annai sivagami nagar, we need groynes (thoondil Valaivu) to be installed in the coast of the Annaisivagami nagar to stop the force full waves. In future there are chances for sea level rise as the glaciers are melting, for a safer side we need groynes to be installed.    The industries need to be closed, we have no issues with Ashok Leyland, next to it, there is a foundry unit, we can smell the iron. The other thing is the Piramal Pharma ltd. that emits the pollutants during the night time, people would raise their voice when the pollutants are released in the day time. Thus the company chose to release it in the future. Elderly people would suffocate when such gasses are released. The concerns for our future are the Sea level rise, groundwater issues because of the ‘Housing board’ building opposite to our locality and the Industries (pollution).  We all would be impacted or everyone would die if the sea level rises and erodes the coast. We were able to escape from the Tsunami as the seawall protected us which was built with the help of DMK MLA T.C. Vijayan. |
| 20 | -Story Title:**Pollutions of Ennore**  -Story gatherer: Raju  -Place: [Annai Sivagami nagar](https://goo.gl/maps/dCmHK7cKqiRn7eMv5)  -Date: 01.06.2023 |  | We, residents of Annaisivagami nagar, are facing pollution impacts from Piramal Pharma ltd. We can experience the smells and dust from their chamber. The company is mostly releasing the pollutants at times when people sleep, sometimes we can sense the smell from inside the house. These pollutants are said to cause cancer. But some individuals from our place are getting money from such industries and remain silent on the pollution emissions.  There was a factory called Kothari Fertiliser company. Worst of all, we can smell the pollutants while crossing the industry. People are getting ‘Ashtma’ and other unknown diseases. We wish to eradicate those industries, it’s harmful for people of Ennore. Residents next to the Kothari company used to get only yellow colored groundwater in their water pumps. Later people protested by addressing the water issues and at present people are getting desalinated water from the desalination plant. At present ground water is not used mostly at that place.  When ETPS was functioning, dust came from the plant to my shop. We wipe the dust daily. I have planned trees/plants in front of the shop to protect us from the dust. The dust would deposit over the plants, thus we can reduce the dust to some 50%. Even in the house we had dust, it's hard for us to close the windows 24/7. Sometimes when we open the windows the dust would come. If the replacement plants come it would be hard for us again. There are no employment opportunities. Only the beneficiaries are friends and relatives of the current governing parties.  Another threat is the threat to the underground water. As there is a large Housing board project coming opposite our area. There are a lot of chances that we might face a water shortage especially in summer. We are getting water 30 ft under the ground. We have good water capacity as we have ponds opposite our residence, most of the time the pond would be filled with water. As there is a large Housing board project coming opposite our area. The building would suck all the groundwater, there are chances of the pond opposite to our locality getting dry.  We have good underground water here and this place has good breeze all the time as we are on the coast. But we have less transportation accessibility than the interior of the city. We need hospitals, we need legal land documents from the government (Patta) |
| 21 | Story Title: **அடைப்பு வலையில பாடுபடும் மீனவர்கள்**  Story gatherer: Raju  Place: [Mugadwarakuppam](https://goo.gl/maps/jHwAPTQuWkMSRToH7)  Date: 11.06.2023 | இந்த ஆறு நிரைய தடைப்பட்டுப் போச்சு; செட்டிநாடு நிலக்கரி கிடங்குக்கு நிலக்கரி எடுத்துட்டு போற கன்வேயர் பாலத்தை கீழ ஆறு போரத்துக்கு சின்னதா வலி இருக்கும். அந்த கண்ணுக்கு (வழி) கீழே **அடைப்பு வலை-னு** ஒன்னு போடுவோம். அது எந்த மாதிரி**-**னாஎப்படி தண்ணிக்குள்ள பிளஸ்டிக் கவரை (நெகிளி பை) வச்சா ஒரு பக்கமா இழுத்துட்டுப் போகுமா அதே போல வளைய கட்டி வைக்கணும், ஒருப்பக்கமா வலை அடிச்சிட்டு போகும்.  இந்த இடத்தில் இரண்டு லட்ச-மூன்று லட்ச ரூபாய்க்கு இரா புடிச்சிருக்காங்க. இந்த இடத்துல மீன் பிடிக்கிறதுக்கு மூணு ஆளு-நாலு ஆளு அளவுக்கு இருக்கிற பள்ளத்துக்கு அடியில மூழ்கி போயிட்டு வலையை கட்டிட்டு வரணும். அவ்வளவு ஆழத்துக்கு கீழ போயிட்டு பத்து (கொம்பு) அழுத்தணும். ஊர்ல இருக்க எல்லாருமே அந்த வலை கட்டுவாங்க அவங்க பாடு வந்துருச்சுன்னா அவங்க தான் வலை கட்டியாகணும். கொஞ்சம் தவறு செய்தா வலைக்குள்ள போய் மாட்டிக்கின்னு உயிர் போயிடும்.  20 வருஷத்துக்கு முன்னால ஒருத்தர் இந்த மாதிரி மாட்டி இறந்திருக்காரு. அந்த வலை அழுத்தினா வாயில பிளேடு எல்லாம் வெச்சிட்டு தான் உள்ள முழுகுவோம், நான் அப்படி தான் முழுகுவன். தவறி வலையில் மாட்டுனா கூட வலைய கிளிச்சன்னி மேல வந்துடலாம். | The river is obstructed largely; the coal conveyor bridge that carries coal to the Chettinad coal yard has only a narrow path for the river flow. In that narrow path, we use a ‘barrier net’ for fishing. It's like how a submerged plastic cover is pulled to one side in the direction of the water flow, likewise the net tied would also pull in the direction of the river flow.  At this place, fishers have caught prawns worth two to three lakh rupees. In order to catch fish in this place, fishermen have to sink to the depth to three or four people height to tie the net; fishers have to fit the log in the deep water to tie the nets. Everyone in the village would tie this net as they have to tie the net themselves when their turn for fishing comes in this Paadu (fishing ground)uld. If any fishers make a little mistake, they would get caught in the net and die.  20 years ago a fisherman died after falling and getting caught in the net at this fishing ground. Fishers used to hold blades in their mouth when they tie this kind of net at this fishing ground (Paadu). I would use the blade while submerging to tie the net. If I mistakenly fell into the net, I would tear the net and climb to the surface. |
| 22 | Story Title: **ஆறும் நானும்**  Story gatherer: Raju  Place: [Mugadwarakuppam](https://goo.gl/maps/jHwAPTQuWkMSRToH7)  Date: 11.06.2023 | எனக்கு வயசு 24 நான் 10 வயசுல இருந்து தொழில் கத்துக்குறேன், எங்க சித்தப்பா கூட போய் தான் தொழில் கத்துப்பேன் எங்க சித்தப்பா என்ன தண்ணில எல்லாம் இறங்க விட மாட்டாரு. போக போகப் அப்படியே பழகி 20 வயசுல நான் சொந்தமாகவே போட்டு வாங்கிட்டேன். தொழிலுக்கு என் படகை எடுத்துட்டு என் தம்பி போக ஆரம்பிச்சிட்டான், நானு விட்டுட்டேன். இரண்டு பே-ரா பாடுக்கு போராங்க-னா அது பேச்சு துணைக்கு தான். ஆனா என் தம்பிகிட்ட நா பேச மாட்டான். அதுனால நா அவன் கூடப்போரத விட்டேன்.  பொதுவா வலை கற்றதுனா ஒரு ஆளே பண்ண முடியும், முக்கியமா பேச்சுத் துணைக்கு தான் இன்னொருத்தனை கூட்டிட்டு வலைக்குப் போரது. அத தாண்டி வளையும் பொத்தணும். கூட வரவங்களுக்கு ஒரு குவாட்டர் வாங்கி கொடுத்துட்டா வலை பொத்துவாங்க அவ்வளவுதான். வலை போத்தறதுனா, வலை கிழிஞ்சிருக்கும் அது வட்டமாக கிழிஞ்சு இருக்கும் சதுரமா கிளிஞ்சு இருக்கும் ஆனா அந்த வளைய அதோட கண்ணு எப்படி இருக்கோ அதே வடிவில தைக்கணும்; அதுதான் வலை புத்துறது | Right now I am 24 years older. I started learning about fisheries when I was 10 years old. I used to join my uncle for fisheries and I learned it; my uncle won’t let me into the water. I got used to it and bought a boat on my own at the age of 20.  My brother started using my fishing boat for fisheries, so I left. If two people go fishing, it's just for speech support. But I don't talk to my brother. That's why I didn't go with him.  Generally speaking, one person can tie the net by himself, but the primary desire to take another person for fishing is for speech companionship. Beyond that to support net looping (repairing). It would be enough to buy a quarter liquor for the person accompanying us for fishing. Net looping is to repair the torn net, the net would have torn in round or square, it has to be clipped in the shape of the original net grid. |
| 23 | Story Title: மீன் தொழில் விபத்துக்கள்  Story gatherer: Raju  Place: [Mugadwarakuppam](https://goo.gl/maps/jHwAPTQuWkMSRToH7)  Date: 11.06.2023 | போன ஜனவரி மாசம் காக்கா ஆழி கண்டசெடி பாடு-ல அதிகமாயிடுச்சு, போட்டு (Boat) போக கூட வழியில்லாமல் ஆயிடுச்சு, நாங்க காக்கா ஆழிய அப்புறப்படுத்தனும் போய் இருந்தோம். போட்டு (Boat) போரத்துகாக காக ஆழிய அப்புறபடுதிட்டு, வேலை எல்லாம் முடிஞ்சிடுச்சு நிறைய பேரு கிளம்பிட்டாங்க. enadhu தம்பி அப்புறம் அவங்க கூட கடைசியா சில போட்டு (Boat) வந்து கிளம்புச்சு அப்ப ஒரு போட்ல இருந்து இன்னொரு போட்க்கு தம்பி தாவுனான். அப்போ கால் கட்டவிரலுக்கும் மற்றவிரலுக்கும் நடுவுல கிழிஞ்சிருச்சு, எலும்பு தெரியிருர அலவுக்கு கிழிஞ்சிருச்சு. அப்புறம் அவனுக்கு ஒரு 15 நாள் ஆச்சு சரி ஆக.  இதுபோல வலைக்குப் போறதுனால (மீன் தோழில்க்கு) போர்ட்லையே வழுக்கி விழுவோம். இப்ப கூட போர்ட்ல வழுக்கி விழுந்து சுளுக்கு புடிச்சிகிச்சி.  கவனம் இல்லாம திரும்பி பாக்குர அப்போ ஏதாவது போட்டு குருக்கப் போச்சினா, அந்த போட்டு போறதுனால வர அலை நம்மள தூக்கி விட்டுடும் அப்போ, கீழே விழுந்து இருக்கேன.  இன்ஜின் ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது கயிறு வைத்து இன்ஜின் இழுப்போம் அந்த கயிறு இழுத்த உடனே இன்ஜின் ஸ்டார்ட் ஆயிட்டு திருப்பி ரிவர்ஸ் வாங்கி நம்மள தூக்கி போற்றும். இன்ஜின் இறக்கையோட இலைகள் (Propellor) எல்லாம் போயிட்டு முட்டியிருக்கேன். | In last January, the Kaaka Aazhi (Charru Mussels) is increased in the Kandachedi Paadu (fishing ground), even the boat couldn’t move, we went to that fishing ground site to remove the Kaaka Aazhi to create way for the movement of the boat. Many fishers left the place after completing the dredging work. My brother left the place at last with some other fishers in some boats. At that time, he jumped from one boat to the other boat. At that time, his toe between the thumb finger and other fingers was torn in a way the bone was visible, Then he got cured in 15 days.  Likewise while fishing we would slip down in the boat. Even now I slipped on the boat and I got sprained in my ribs.  Sometimes, without paying attention, if I turned back when a boat crossed my boat, the waves emerging from that movement would filp us away from the boat, I have felt down in such a way.  When I start the engine, we pull the engine with a rope. At that time the engine would rotate reverse to the direction of pulling the engine with rope, that would also flip me and I have hit on the propeller blades. |
| 24 | Story Title: சிறுவலை தொழில்  Story gatherer: Raju  Place: [Mugadwarakuppam](https://goo.gl/maps/jHwAPTQuWkMSRToH7)  Date: 11.06.2023 | சிறுவலை எப்போதுமே தனியா போட மாட்டாங்க கூட்டா தான் வந்து சிறுவலை விரிப்பாங்க. வலை வட்டமா பிடிச்சுக்கணும், வலையோட ரெண்டு பக்கத்தை அந்தாண்டை ஒருத்தர் இந்தாண்ட ஒருத்தர் புடிச்சுக்கணும். மூணு பேரு வலையோட ஒரு பக்கத்தை சேத்துபகுதில கீழே பதிக்கிற மாதிரி டைட்டா புடிச்சிக்கணும்.  அதே பக்கத்துல கயிறல தோரணம் மாதிரி ஓலை கட்டிப்பாங்க, கட்டிண அந்த தோரணத்தை ஆத்தோட அடிப்பகுதியில் படுற மாதிரி வலைகிட்ட வழிச்சிட்டு போவாங்க. அந்த வழியில இருகிர மத்த மீன்கள் என்ன பண்ணும்-னா இந்த ஓலை கட்டுன தோரணத்தோட நகர்வ மீனு நெனச்சுக்கிட்டு அதுங்களும் அதே பக்கம் ஓடும். அபடியே போய் வலை-ல மாட்டிக்கும்.  மூணு ஊர் மக்கள் சிறுவலைக்கு போவாங்க நெட்டுக்குப்பம் காட்டுக்குப்பம் முக துவாரக்குப்பம் எல்லாம் அவங்க அவங்க ஊர் மக்கள் கூட போவாங்க | Siruvalai (small net) couldn’t be casted alone, it could be spread only by a group of fishers. We have to hold the net in a circle in the sea. Two ends of the net would be held by two fishers and the other side of the net would be holded tight by 3 fisher in a way the bottom of the net is closing with the river sediment.  To the same side, a Thoranam with fronds would be tied and tied Thoranam would be pulled by other fishers in a way touching the river sediment toward the net. The fishes on the path of the Thoranam would think that vibration and movement created by Thoranam as other fishes crawling in that direction, those fishes would also run in the same direction and get caught in the net.  Only fishers from Nettukuppam, Kattukuppam and Mugadwarakuppam would use Siruvalai fishing method with their own village fishers. |
| 25 | Story Title: **உயிரெடுக்கும் ஆறு**  Story gatherer: Raju  Place: [Mugadwarakuppam](https://goo.gl/maps/jHwAPTQuWkMSRToH7)  Date: 11.06.2023 | கொக்குங்க கெமிக்கல் (Chemical) தண்ணீல செத்து மிதந்து இருக்க மீனுங்கள சாப்பிட்டு அதுவும் செத்துப் போய் இருக்கு. இந்த வருஷம் தான் ரொம்ப மோசமா பச்ச நண்டு செத்து கரை மிதந்து இருக்கு, இந்த வருஷம் ஆத்துல சூடு தாங்க முடியாமல் நிறைய நண்டுங்க செத்து கரை ஒதுங்கிச்சி. இந்த வருஷம் அவ்வளவு வெயிலு கெமிக்கல் தண்ணீ கடைசியா எல்லாமே அழிஞ்சிரு போல ஆறே இருக்காது எல்லாம் வேற ஏதாவது வேலைக்கு தான் முயற்சி செய்யணும் | Cranes were consuming the fishes that were dead and floating in the creek because of the chemical in the water and cranes are also dying because of chemicals in the fish's body. This year is the worst as even the green crabs are also dying and setting aside the banks of the river. This year there was severe heat and more chemical water. Seems at last everything would be destroyed in the river, the river would not exist. We have to try for any other employment. |
| 26 | Story Title: **Local Migratory traditional fishers - Thadavukaaranga**  Story gatherer: Raju  Place: Athipattu Pudhunagar  Date: 27.05.2023 |  | I was born in Seppakkam, I grew up there, at that time the river was quite distant from our houses. We would walk via forest (kaadu) in the canopy of Mullu chedi (prosopis juliflora) to access the river to make our livelihood and would sell the caught prawns/ fishes in Athipattu. Then,one bunch (kooru) of fish would be sold for only 1 rupees. Later our houses were evicted and resettled by the government in MGR nagar Athipattu to establish a Factory. Since then it’s hard for us to make our livelihood as the resettled residence is far longer to access the river than our residence in Seppakkam. From the resettled place we have to come to Kattupalli to catch prawns/fishes. |
| 27 | Story Title: **The** **Marginalized Fish Vendors**  Story gatherer: Raju  Place: Athipattu Pudhunagar  Date: 27.05.2023 |  | I used to sell fish on the Athipattu main road. I have been waiting since morning, it’s really tough for us. We don’t have any separate market, we come to this place to sell our catches. People working in companies, truck drivers, people from Athipattu, Athipattu pudhunagar and people in our place (Nandiyambakkam) would buy these and pay some lesser amount after bargaining with us. Earlier people didn't bargain, but at present people would bargain for the prawns/fishers and crabs; they would not know the pain, the hardship behind our fish/prawn catch. If we say 300 rupees, they would ask for 200 rupees and get the prawn. If we couldn’t not catch any prawns, we would go home dry. If the prawns/fishes aren’t sold we wouldn't earn or else we would dump them in trash and go home. We would sell them for lesser prices thinking it might not get sold as time lapses in a day. Some time we would earn 300, 200 or some time we would also earn 1000 rupees per day, the hardest part is selling these catches, if someone buys, we earn or else we have to throw these catches and go home. |
| 28 | Story Title: **The Toxic catch**  Story gatherer: Raju  Place: Athipattu Pudhunagar  Date: 27.05.2023 |  | I also used to pick prawns in the Ennore creek, while picking prawns there are some species in the creek that would bite us, we would bleed and there is more suffering in catching prawns by hand. There is a fish in the Ennore Creek called ‘Irunkeluthi’. If the fish bites us, then we have to take rest for at least 1 week in the house. People bitten by the fish might survive or even die because of a heart attack as the blood would pump faster when the toxic entered people’s body. To my knowledge, in the past many people have died after the fish bite and at present people find medicines easily to survive. Even after taking medicine, people face hardships like swelling in the bitten spots. There was a prawn picker whose hand was amputated because the poison of ‘Irunkeluthi’ eroded his arm now he is no more. (he lived in Athipattu) |
| 29 | Story Title: **The Marginalised fishing style**  Story gatherer: Raju  Place: Athipattu Pudhunagar  Date: 27.05.2023 |  | We are ‘Thadavukaarnaga’, We don’t know any other work/occupation for our livelihood, my parents, grandparents’ everyone’s livelihood was only prawn picking/fishing. Our ansistors would catch prawns, crabs and fishes; they would catch only by picking those species or by submerging in the river. We don’t have any nets or Catamarans and we don’t have places to live next to the river to live and also to store our nets-boats in salt marshes (uppankazhi). If we had placed the nets and boats in salt marshes, it would easily get lost.  Kuppathaar’s (general fishers from dominant community) in Ennore region have their boat next to the river, which is easy to access and is safer for their boats and nets as it’s next to their residence. It’s hard for us to do our job from Athipattu to Kattupalli; even those fishing gears (boat and Nets) are given, we don't have space to place those gears. So, our only option is to catch the fishes, prawns with our hands. We use the baskets kind of container made from palm leaves called ‘Pari’, which we would hold with our mouth and put the fishes, prawn that are picked. Some species would bite us, we would bleed and there is more suffering in catching prawns by hand. |
| 30 | Story Title: **The lost prawn**  Story gatherer: Raju  Place: Athipattu Pudhunagar  Date: 27.05.2023 |  | We are facing issues with catching the prawns in the creek, their resources have been reduced in the creek. My wards are married and they would also get to catch when there are good catches in the river, other times they would go to other companies or stay at home. When we get good prawns in Karthigai month (mid-Nov to mid-Dec), we would go to the Kasimedu and sell the prawns.  The prawns would only come from the river, during the rainy season, the catch is much and during summer the catch is lesser and at present it’s like nil. At present in this season, we find no prawn catches in the river. We don’t what’s the reason for this. Since my birth, the prawns would exist atleast in any one corner of the river and it's like the river has washed away all the prawns in it. All these years were, but this year is a great hit to our livelihood.  In this season the water in the river is boiling and the prawns' offspring have died. In the hot water, our bodies would get boils and rashes (pongidum) after picking pawns in the river. Even If we get into the river without bothering the hot water, the prawns are not present in the river.  From Ennore to Sriharikotta, the water body was filled with prawns; we don’t know what happened to thye prawns now. |
| 31 | Story Title: **Fishing in vaada naal**  Story gatherer: Raju  Place: Nettukuppam  Date: 07.03.2023 |  | In olden days when there were no motor engineers, we were only fishing with Catamarans. At at period of Northerly winds i.e. during North East Monsoon (vaada naal), we fishers used to pull our boats in Buckhim canal for the stretch of 18 kms from Ennore Kuppam to the Karukaali (Another creek in the north), which we earlier called as ‘Karungal Muttu.  While pulling the boats along the Eastern bank of Buckingham canal, the stretc had the canopy of Cashew and Casuarina plantations. ‘Karungal Muttu’ is the other river mouth of the Kosathalai river that opens only during excess flood flow in the river during the monsoon (North East Monsoon) season.  In Monsoon, we have only the ‘Vaadai Kaathu’ (Northerly winds). It makes it harder to open the sail (Paai) to row the boat for fishing. So, we used to take our Kattumaram via Buckingham canal to the ‘Karungal Muttu’ by pulling the rope tied to Kattumaram by hands via the onestep path (Othayadi Pathai) on the banks of Buckingham canal towards northern direction as the Buckingham canal would be a barrier from ‘Vaadai Kaathu’.  If the ‘Muttu’ (river mouth) is opened it would be easy for us to get the ‘Kattumaram’ into the sea or else we (fishers) would lift the Kattumaram and row it by opening the sail to fish in the sea. We fish this way in the ‘Vaadai’ season as we cannot sail towards the North because of strong ‘Vaadai’ winds. We used to go and have our food and fish in the early morning (need some clarification about the timing), we would be back to Nettukuppam by evening time. usually go as 3 persons, if it’s a larger boat we used to go as 4 persons for fishers; one person used to be on the boat and others used to pull the boat. Both the sides of the Buckingham canal used to have the ‘Othayadi pathai’ and both the banks have dense forest cover. |
| 32 | Story Title: **Madha valai**  Story gatherer: Raju  Place: Nettukuppam  Date: 07.03.2023 |  | There were different traditional fishing methods which are lost now, one among them is fish catch using Matha valai would be used by a group of fishers who hold the four corners of the net on the 4 boats. The fishers would pull the nets upwards when the more fishers gather over the net. The same nets would be used by fishers in Nochikuppam, Chennai. Now there are no fishers using these nets. We used to get long bamboo logs to create fish **breed** space from a wooden log retail place, which was near the City center mall in Triplicane, Chennai. So, we used to tie 10-20 coconut leaves on the bamboo log and sink it below the sea by tying it with big stones which would be 10-15 kms away from the shore. After a week or 10 days long period some fishes like Kanda paara, Kaanakelithi, vari-paara would feed on the temporary ecology created out of it.It would be like temporary ‘paara’ (stoney structure where fishes would be present as a cluster, something like coral reef) So, we would use these nets next to these temporary ‘paara’ structures. |
| 33 | Story Title:  **The womb for marine Species**  Story gatherer: Raju  Place: Nettukuppam  Date: 07.03.2023 |  | Creek is home for many marine species, the larger marine species might breed and exist within the river. But most of the marine species which we (humans) consume would breed in the river and get in the sea in the later stage. The important reason for the less fish caught in the sea is because of the degradation of water bodies like rivers, creek and wetland. If the coastal water bodies' health is preserved the fish production in the sea would not decline. Degradation of coastal water bodies would also reduce the fish production in the creek which inturn would reduce the fish production in the sea. As the creek is toxic and degraded, there is no space for the marine species to breed and produce offspring. The marine species lay eggs in this Ennore creek, the offspring would die once hatches due to toxicity. Even the ‘Vellera’ (White prawn) population is degrading in this river, eventually their population in the sea is reducing.  I have seen larger great white sharks in the Ennore wetland, I have caught those sharks in the river. The sharks enter the creek, everyone used to catch the sharks when they got into the river. |
| 34 | Story Title: **lost Fisheries economy**  Story gatherer: Raju  Place: Nettukuppam  Date: 07.03.2023 |  | In the past, till 2007 we were catching a good amount of prawns whose value would be Rs.30,000 to Rs.40,000 per day. Sometimes Rs.1,00,000 per day. Even prior 2007, people used to sell prawns for Rs.50,000-60,000 per day. Though prawns are available in the sea, fishers cannot yield as they got earlier, in Nettukuppam that kind of fishing type (/culture) is completely lost. |
| 35 | Story Title:  **The dream of a fishers**  Story gatherer: Raju  Place: Nettukuppam  Date: 07.03.2023 |  | As a fishers we (people) need a healthy river back. The fishers community is not literate as much as the other communities. If we have a healthy river, Our community children would get a good education if they have such a good environment surrounding them, thinking about how to improve their standard of living with good ecology.  Current generation kids aren’t aware of this original landscape, and the livelihood and culture of their ancestors (foreparents). Children in this generation grow in different environments and different social environments; they lack cultural transition from their foreparents.  Many cities in the world preserve, protect and maintain the river in good health, they promote local tourism. The people were made to depend on the government like freebies, earlier people used to be independent (/sustainable) life forms. My dream is that my community should be educated and they need to have a good lifestyle, that is possible only when they have a good environment. People have been disabled and people's lives have been diminished by this system hindering people’s ability to think. People’s good life is good, only when the air they breathe is clean, when the river in their environment is clean, which will let people's souls be good and clean.  Many people from the community ask for employment. I am not interested in this. For the state's development, we need resources, but the development should take place by providing a safe environment to the people. If the government is making development policies without destroying the people’s livelihood, the people will support the government in this process. If you destroy people’s environment, their livelihood, it also ruins people’s dreams. For good wishes to be made, the individuals need a good environment. If youngsters (fishers) of this region wish to develop tourism, the water in the creek is very bad and toxic, this stops the people’s dream. Even if tourists wish to explore this place, if the tourist sees the toxic water, their dream to enjoy this place would also get ruined. Especially the dreams of the fishers’ community are destroyed by this current system.  We could dream of a good lifestyle, once we lacked education, now we have education that has reached our community. We (fisher community) have a good labor force, but because of the bad environment we couldn’t dream. Youngsters are more addicted to the ‘Marjuana’ (Ganja) in these people, and the police are not taking enough action. In this place it’s hard for the parents to raise their children because of the bad social environment. The development in this place is at the cost of degrading the people’s livelihood. In some foreign countries, even if many bridges were built over the river, the boats were able to surpass the bridge. Here in Ennore, even a small boat finds it hard to pass the river bridge. Chennai is facing heavy traffic on roads, if the water body was good then I (fisher) could use my boat as a transportations vehicle to transport people from Ennore to Chennai. If the river bodies are maintained, I could take the commuter to Chennai Central, Mylapore, Saidapet, Kotturpuram and many more places. This also reduces the road traffic and also pollution. This is a dream, but it was ruined by the government. Chennai has possible water transportation up to 600 kms, but the water bodies are in bad shape. All these are my dreams, which were ruined by the government. How this can be developed by building bridges over the river by polluting and stopping the water flow in the river. The government also spent 1000s of crore Rupees in the river restoration process, if they had given fishermen those amounts, we could have saved those rivers (In a tone, that fishers have more concern on the river rather than the government). Even the mosquitoes are prevalent in Chennai because of the polluted river and water body, if the river was clean the fishes and frogs would have consumed those mosquitoes. |
| 36 | Story Title:  **The dream of a fishers**  Story gatherer: Raju  Place: Nettukuppam  Date: 21.03.2023 |  | In a fishing village, not all the fisher families would have nets and boats. Particular families would only possess fishing boats and nets. We (family) had fishing nets and some 20 fishers (who don’t have any nets or fishes) would work with my father. Those fishers would be paid with wages and additionally some 1 or 2 fishes would be given to fishers to make fish ‘Kuzhambu’ (curry) by Valakaaranga (people who possess nets). |
| 37 | Story Title:  **The Muzhugaali; The Sea Submerger**  Story gatherer: Raju  Place: Nettukuppam  Date: 30.04.2023 |  | I am from Nettukuppam, I am the Muzhugaali (Submerger), there are 5-6 Muzhugaali in this our Village. Our village has 9 nets to catch fishes by submerging (muzhugi) in the sea, it’s called the ‘Yeri’ net. I started to use this net and started submerging to catch fish at the age of \_\_\_\_\_\_\_\_. When I used to go fishing with my father; this was before my marriage. I would swim with eyes open but with my eye glasses off, the sight would be clear in the sea. I would look for fishes in the sea like seeing people on land and take the fishes into the nets once they started to follow me.  The fish would come toward me when we are swimming and they would start to swim under my stomach. But if we shake our body, the fishes would run away from us. We have to be careful and swim straight down the sea, not on the surface. I would be swimming 3 meters deep unjder the sea surface. If the fishes see me (mulugaali), it would surround (Soozldhukkum) my whole body. Once the fishes are surrounding my body, I would look for the nets in the sea and start to swim towards the net and the fishes would also follow us. I should swim without shaking my body, only I would use my hand to swim and get the fishes into the nets. Sometimes I would experience loss of breath, our breathness would change; but considering the efforts (breath holding) that I put in for a long time, I would drink water once the breath is over. Once I swallow water, it's hard for the body to sustain inside the water, the body would immediately rush toward the surface automatically. I have to be careful about the fish too while rushing, I should not leave the fish gathering because of the breathlessness. With a force I would rush up to the surface and my head would only pops out of the surface and I would shout to the other fishers on the boat to pull the nets. The fishes would be caught once the net ropes are pulled up. |
| 38 | Story Title:  **Prawn Catching at River Mouth**  Story gatherer: Raju  Place: Nettukuppam  Date: 21.03.2023 |  | Nettukuppam used to have 18 ‘vala paadu’. It’s a cycle for 18 groups of the fishers of Nettukuppam to fish/catch prawn in the Ennore river mouth. First ‘Vala Paadu’ is called ‘Chitra vala paadu’ owned by my grandfather. The cycle period is for 1 or 2 days, in that cyclic period only one group should catch prawn in the Ennore river mouth. Next 1 or 2 days the other group of people would tie their nets. The cycle would repeat once the 18 groups completed their turn. Fishers would tie the nets by evening 3 - 4 pm and lift the net by 8-9 pm at night and shed the prawns on the banks; women used to segregate the prawns based on the size. I have been 2 to 3 times to segregate the prawns. Those prawns would be sold to retailers by women by early morning 2 AM. Because that was the good period of time to sell the caught prawns, after 2 PM the market rate of the prawns would be lesser.  Along with fishers, wives of some fishers would also join the fishing. In a ‘Vala Paadu’, there would be 40 families, from this 40 families women from 15-20 families would join the prawn catch to segregate pawns. By 1 AM, the prawns would be segregated as ‘periya era’(big prawn),‘chinna era’ (small prawns) and ‘podi era’ (little prawn). We women would segregate the prawns based on the size and rate would differ based on the size. The smallest one is called ‘sanakunni size’. The prawns would be taken to Kasimedu by the ' ‘Thallu Vandi” or Ricksh |
| 39 | Story Title:  **Fish as a Commodity Exchange commerce**  Story gatherer: Raju  Place: Nettukuppam  Date: 21.03.2023 |  | There would be elderly women (aaya) who would wait to get those fishes and exchange them for some snacks as a commerce. The woman used to have ‘Avicha Kilangu’, ‘avicha Pairu’, ‘Kottankuchi halwa’, groundnuts, etc. She used to provide things based on the number of fish we exchange with her. No such practice exists nowadays. We were the last generation to witness such practices in our village. We (children) also would receive our share of fishes apart from wages. I and my 2 siblings would go fishing at the river mouth. My younger sister and I would receive only one fish each and my elder sister would receive 2 fishes as she was a grown kid. I used to exchange ‘kilangu’, my sister used to exchange ‘pairu’ for fish. As my elder sister used to get 2 fishes, she would buy ‘Kottankuchi halwa’ and also any other snack. Our life existed in such a way. All these are precious moments of our lives. During my childhood when I was 7 years old, at that time it would be rare to see people buying such things for money. Now, people aged 30 years would remember such experiences  The elderly women also retail snacks only for some time in days as they have to sell those fishes that were exchanged in the community. We (children) wouldn’t know about the cost of the fishers, we would get the fish and exchange the fishes for any snacks. If those elderly women receive some 10 or 20 fishes from children, there would be enough fish for them to sell it for some Rs.100 or Rs.200. With that money, the women would again buy things (snacks) for the next day. It was a good olden days. |
| 40 | tory Title:  **ஆரோக்கியம் - உணவு**  Story gatherer: Raju  Place: Athipattu  Date: 04.06.2023 | அத்திப்பட்டு ஊர்ல இந்த, இந்த கம்பெனிங்க-லாம் வருவதற்கு முன்னால விவசாயம் பண்ணிட்டு இருந்தார் எங்க அப்பா; அவங்க வயசு ஆலுங்க எல்லம், நோய் நொடி அறியாமை இருக்கிறாங்க. இப்போ இவங்க வயசு எல்லாம் 60-65 இருக்கும். காலையில ஏறு கட்டி உழ ஆரமிச்சங்கனா சாயங்காலம் வரைக்கும் உழுவாங்க; ஏறு-மாட்டுக்கூடிய நடப்பார்கள். இப்போ இருக்கிறவங்களால அந்த மாதிரி செய்ய முடியுமா? அன்னைக்கு சாப்பிட்ட சாப்பாடு அந்த மாதிரி. இன்னைக்கு இருக்குற சாப்பாடு சாப்பிட முடியுமா? இன்னிக்கி கடவுல வேண்டுறவன் கூட நோயில்லாத வாழ்ந்தா போதும்-னு தான் கெக்குரான். காசு பணம் கூட தேவை இல்லை என்று தான் கேட்கிறேன். 40 வயசுல எல்லா நோயும் வந்துருது. ஹாஸ்பிடல் போனா கண்டிப்பா நோய் தான்.  தண்ணி வந்து நமக்கு எப்பவுமெ கவர்மெண்ட் தண்ணி தான் இலவசமா வந்து வந்துட்டே இருக்கும். நெய்தவாயில் என்ற பகுதியில் இருந்து மோட்டார் மூலமாக பம்ப் பண்ணி இங்க விடுவாங்க. அந்த பகுதி இங்க இருந்து ஒரு ஆறு கிலோமீட்டர் இருக்கும், ஒரு 6 டன்க்கு (TanK) இருக்கும், அதுல தண்ணி ஏத்துவானங்க. அப்போ ஒரு கட்டுப்பாடு இல்லாம இருந்தது **கொலா** ஓபன் பண்ணா 24 மணி நேரமும் தண்ணி வரும். அத வெச்சி நமக்கு தேவையான காய்கறிகள் விலை வச்சு அதையே செஞ்சி சாப்பிடுவோம். இந்த பகுதி முழுக்கவே உப்பு - விவசாயம்; இது ரெண்டு மட்டும் தான் தொழிலா இருந்தது. இந்த பகுதியில நெல்லு தான் விலைவிசாங்க, அதை தவிர்த்து வீட்டை சுத்தி ஒரு 10 சென்ட் நிலம் - 20 சென்ட் நிலம் காலியா இருக்கும் ஒவ்வொறு வீட்லயும், அதுல வெண்டக்காய் முருங்கைக்காய் கத்திரிக்காய் விலைவிசாங்க. அத தான் அதிகமா சமைப்பாங்க.  இதோ இப்ப இவர் தான் (பக்கதுல இருக்கிறவரு) எல்லாம் மருந்து (fertiliser) போட்டு, மருந்து சாப்பாடு கொடுக்கிறாரு. அது ஒரு **ஸ்லோ** பாய்சன். அப்போ அத்திப்பட்டு விவசாயம் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க இப்போ எங்கேயுமே அத்திப்பட்டு விவசாய பண்றது இல்ல, முழுக்க உப்பு தண்ணி.  கொரோனா காலத்துல தான் நாங்க வந்து இயற்கையான உணவு சாப்பிட்டோம். வீட்டாண்டையே காய்கறி வளர்த்து அத சமைச்சு சாப்பிட்டோம் அதுக்கப்புறம் எல்லாரும் வேலைக்கு போனதுனால வெளியே தான் எல்லாம் வாங்க வேண்டி இருக்கு. அதுக்கப்புறம் எல்லாமே பழைய மாதிரி இயங்க ஆரம்பிச்சுடுச்சு பசங்களோட பீஸ் (fees) கட்டணும் சம்பாதிக்க ஓட ஆரம்பிச்சிட்டோம். | In Athipattu village, before establishing these companies, my father was farming in the village. My father’s elderly people are ignorant to diseases. Now they are all 60-65 years old.  If they start plowing in the morning, they would continue till dusk; they would walk along with the plowing bulls. Can people from this era do that now? food at that time was healthier then. Is it possible to eat the food that is available today? People are praying to god to keep them healthier without diseases and not for money and wealth. All the diseases are coming by the age 40. If a person goes to the hospital for a general check up, definitely the person would have any illness.  We always get government water for free. From the area called Neidavoil, water is pumped by motor and brought here. That area is six kilometers from here, and there will be a 6 Tank, water would be filled in those tanks. At that time there was no control and even if we opened the tap, the water would pour for 24 hours. With that water, we used to cultivate vegetables for home consumption in the lands next to our houses. Most houses were surrounded to have 10 to 20 cents of land, in which they used to grow lady’s finger, drumstick, brinjal. Those were the most used vegetables in our houses.  This area only had salt-agricultural cultivations. These were the only two jobs providing sectors. Paddy was the most cultivated crops.  At present he is (the one on the side) the one who cultivates crops with fertilizers and provides us chemical rice. It is a slow poison. Then farming was done in Athipattu and now no farming was done in Athipattu, it is full of salt water.  It was only during the Corona period that we came and ate natural food. We grew vegetables at home and cooked and ate them, but since everyone went to work, we had to buy everything outside. Apart from that, everything started working as before and we started running to earn fees with cattle. |
| 41 | Story Title:  **உப்பலத்து உணவு பழக்கம்**  Story gatherer: Raju  Place: Athipattu  Date: 04.06.2023 | என்னோட சின்ன வயசுல எங்க ஆயா-லாம் உப்பாலத்துக்கு போவாங்க நாங்க அவங்க கூட போவோம்; காலையில தூக்குல கஞ்சி எடுத்துட்டு போவாங்க திரும்ப வரப்போ அதே தூக்கு காலியா வராது அதுல உப்பு போட்டு எடுத்துட்டு வருவாங். அப்ப பாத்தீங்கன்னா, யாராவது கேட்டாங்கன்னா இலவசமாக உப்பை கொடுத்துட்டு போவாங்க; இப்ப பாத்தீங்கன்னா ஒரு உப்பு பாக்கெட்டு 25 ரூவா. அப்பல்லாம் சாப்பாடு ஒரு வேலை தானே, காலைல கூழு மதியம் கூழு. ராத்திரி மட்டும் தான் சாப்பாடு சாப்பிடுவாங்க. அவங்களே பயிற் விளைய வச்சா கூட ராத்திரி மட்டும் தான் சாப்பாடு. | When I was young, my grandmother used to go to saltpans (Uppalam), we (as children) would go together; In the morning, she used to take porridge in a vessel (Thookku) to the saltpans. While returning home, the vessel won't be empty. In the vessel she would have filled salts from salt pans. At that time if anyone asks for salts, they would get salt for free. Right now a salt pack coasts 25 Rupees. Earlier at that time, people used to consume rice only once a day, in morning and in the afternoon people used to consume porridge (Koozl), only at night people consumed rice. Even the rice cultivator would only consume rice at night. |
| 42 | Story Title:  **தண்ணீர்**  Story gatherer: Raju  Place: Athipattu  Date: 04.06.2023 | நா சின்ன பையானா இருந்த அப்போ தண்ணி வந்து நமக்கு எப்பவுமெ கவர்மெண்ட் தண்ணி தான் இலவசமா வந்து வந்துட்டே இருக்கும். நெய்தவாயில் என்ற பகுதியில் இருந்து மோட்டார் மூலமாக பம்ப் பண்ணி இங்க விடுவாங்க. அந்த பகுதி; இங்க இருந்து ஒரு ஆறு கிலோமீட்டர் இருக்கும், ஒரு 6 டன்க்கு (TanK) இருக்கும், அதுல தண்ணி ஏத்துவானங்க. அப்போ ஒரு கட்டுப்பாடு இல்லாம இருந்தது **கொலா** ஓபன் பண்ணா 24 மணி நேரமும் தண்ணி வரும். அத வெச்சி நமக்கு தேவையான காய்கறிகள் விலை வச்சு அதையே வீட்டல செஞ்சி சாப்பிடுவோம்.  அப்போ 24 மணி நேரம் வந்துட்டு இருந்த தண்ணி, இப்போ காலை-ல 6 மணிக்கு ஆரம்மிச்சி 9 மணிக்கு எல்லாம் நிறுத்திடுவாங்க. அப்போ 15 அடி ஆழத்துல நல்ல குடிக்கிற தண்ணி இங்கு கிடைக்கும். அப்போ வீட்ல கிணறு இருந்தது; அதிலிருந்து தண்ணி எடுத்து பயன்படுத்துவோம் ( யூஸ் பண்ணு). இப்ப கிடையாது அந்த தண்ணி; மஞ்ச நிறத்தில இருக்கு.  **அப்போ இருக்கும் குளத்துல மம்முட்டி வச்சு பள்ளம் எடுத்தாங்கனா அதுல தண்ணி வரும் அந்த தண்ணிய எடுத்து குடிச்சாங்க. அது வந்து ஊத்து தண்ணி. அப்போ பெரிய காவாங்கலா இருக்கும் அதுல பள்ளங்கள் இருக்கும், அது ஒரு அஞ்சு அடி ஆழம் எடுத்தாங்கனா நல்ல தண்ணி வரும். அந்த தண்ணிய வந்து அப்படியே சாப்பிடுவாங்க அவ்வளவு சுவையா இருக்கும் அந்த தண்ணி.**  இப்ப 40 அடி 50 அடி போனாலும் மஞ்ச தண்ணி தான் வருது அதை பயன்படுத்தும் முடியல. அது முக்கியமான காரணம் என்னன்னா செப்பாக்கத்தில் சாம்பல் பண்டு போட்டாங்க அது போட்டதுல இருந்து நிலத்தடி நீர் எல்லாமே உப்பாக மாறிடுச்சு.  எந்த போர் (bore) போட்டாலும் ஒரு அரை மணி நேரத்துக்கு நல்ல தண்ணி வருது அதுக்கப்புறம் வர தண்ணி எல்லாமே வந்து மஞ்சள் கலர்ல மாறிடுது. சுத்தி அஞ்சாறு கிலோமீட்டர் இதே நிலவரம்தான். வேணூம்ணா வீட்டு தண்ணீர் டேங்க்ல தண்ணி சொற்ற பகுதியில அந்த மஞ்சள் கலர் அப்படியே பதிந்திருக்கும்  பயிறுக்கெல்லாம் வந்து வானம் பார்த்த பூமிதான் மழை pennji தண்ணி வந்தா தான் விளைவிக்க முடியும்; ஏரி குளத்து தண்ணிய பயன்படுத்துவோம். போர் (bore) எல்லாம் அப்ப கிடையாது இது மானாவாரி பயிர் தான், பருவத்துக்கு ஏத்த மாதிரி பயன்படுத்துவோம். அதுக்கப்புறம் போர் இருந்தது கம்பெனி எல்லாம் வர ஆரம்பிச்ச உடனே அந்த போர் கூட இப்போ பயன் கிடையாது. | When I was a small boy, we always used to get free water flowing in our houses from the government. The water is pumped from the Neifhavoyel and served here; Neidhavoyel is 6 km away from here, there are 6 tanks in which the water is stored. There was no water restriction, if we opened the tap, water would flow for 24 hours. With that water we would grow vegetables necessary for our household; we would cook and eat those vegetables.  Then water was coming for 24 hours, now water is accessible only from 6 am and would be closed by 9 am. Then, drinking water was available 15 ft underground. Then we had a well in our houses. We used to fetch water from the well and use that water for household works. Now those groundwater are Yellow in color.  At that time, if we dug the pond with a spade, water would come into the pit, people used to drink that water; that was spring water. Then there used to be large canals, if the canal was dug for 5 ft, we could get fresh water. That would be consumed as it is, it used to be so sweet to consume.  Now, if we go even 40 to 50 feet, we could get only yellow coloured water; we cannot use that water. The reason is construction of an ash pond in the Seppakkam, since then the ground water in the surrounding area has become salty.  If we bore the ground, we would get fresh water in half an hour, after some time the water changes to yellow color. This is the status of underground water to the 5 kilometer surrounding region. If required we can watch the yellow stains from the water leaking from the overhead water tank.  For agricultural irrigation, we only have to depend on the rains, we can cultivate paddy only if we can get water from the drain. Now we can only use the water from the lake. We didn't have the bore pumps at that time, Paddy was a rainfed crop. We used to do agriculture based on the season/climate. Later we had a bore facility, after the income of the industries to this place, even the groundwater is not usable for crops irrigation. |
| 43 | Story Title:  **விவசாயம் - நீர் வளம்**  Story gatherer: Raju  Place: Athipattu  Date: 04.06.2023 | அன்னைக்கு நாத்து நட்டு விவசாயம் பண்ணாங்க இன்னைக்கு அப்படியே விரையிட்டு விவசாயம் பண்றாங்க அப்ப பயிர் வந்து ஆறு மாசம் விளைவிப்பாங்க இப்ப மூணு மாசத்துல விளைவிச்சுடறாங்க.  அப்போ 50 பேர் விவசாயம் பண்ணாங்க இப்ப ஒரே ஆள் 10 ஏக்கர் வச்சு விவசாயம் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. இதோ இவர் தான் எல்லாம் மறந்து போட்டு, மருந்து சாப்பாடு கொடுக்கிறாரு. அது ஒரு ஸ்லோ பாய்சன். அப்ப அத்திப்பட்டு-ல விவசாயம் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க இப்போ எங்கேயுமே அத்திப்பட்டு விவசாய பண்றது இல்ல.  அந்த அலவுக்கு பெருஸா-லாம் விவசாயம் கிடயாது, விவசாயம் பண்றேன் அங்கே ஒரு போகம்தான் மழை பெஞ்சா தான் விவசாய மழை இல்லைன்னா ஒண்ணுமே இல்ல. வயலூரிலும் நிலத்தடி நீரை வைத்து விவசாயம் பண்றது இல்ல தண்ணி நல்ல தண்ணி மாதிரி தான் இருக்கு ஆனா முழுவதும் மஞ்ச கலர்ல இருக்கு இங்க இருந்து காட்டூர் பழவேற்காடு வரைக்கும் இதே நிலைமைதான். பழவேற்காட்டில் கடற்கரை வரை பார்த்தோம்னா 10 அடி 15 அடில வந்து நல்ல தண்ணி கிடைக்கும. எப்ப இபி (EB) பிளான்ட் வந்ததோ அங்க சாம்பல் குட்டையில் இருந்து சாம்பல் அப்படியே நல்லா நிலத்தடி நீரில் கலக்க ஆரம்பிச்சிடுச்சு.  செம்பாக்கம் பண்டு(Bund) மட்டும் எடுத்துட்டா கண்டிப்பா இந்த நிலத்திற்கு நீர் நிலைமை வந்து மாறும். ஆனா அது நல்ல தண்ணியா மாறுவதற்க்கு கண்டிப்பா பத்து வருஷம் ஆகிடும். ஆனா வெறும் பண்டு மட்டும் மூட முடியாது-ல பவர் பிளான்ட் (power Plant) மூடினால் தான் அந்த பண்டு மூட முடியும். | Earlier farmers used a seedling method for cultivating paddy. Now they farm by sowing. Earlier farmers paddy cultivation tenure was for 6 months, at present paddy is cultivated in the 3 months.  Then 50 farmers were engaged in agriculture, now farmers are cultivating 10 acres of farmland. My friend is a farmer, now he is cultivating paddy with fertilizers, he is serving chemical rice to us. It’s a slow poison. Then agriculture was practiced in Athipattu and at present nowhere in Athipattu, agriculture is practiced.  Even in the neighboring village, paddy cultivation is done only once in a year, that too we can cutivate paddy only if there is enough rain or else nothing can be done. In Voyalore, cultivation is not done with the underground water, the water would look like good water, but the water is yellow in color; from here till Kattur and Pazhverkaadu, the water is the same. Only place where we can get good water in this area is near the shores of Pazhaverkadu, where we can get good water in 10 feet to 15 feet. Since the EB plant was established, the ash from the ash pond started to seep into the groundwater.  Once the Seppakkam ash pond is removed, the status of ground water would change in this area. But it will take at least 10 years to change to freshwater. Only the fly ash pond can’t be closed, the power plant should also be closed, then only the fly ash pond can be closed. |
| 44 | Story Title:  **அழியும் செப்பாக்கம்**  Story gatherer: Raju  Place: Athipattu  Date: 04.06.2023 | எங்க ஊர் பக்கத்துல செப்பாக்கம்-னு ஒரு கிராமம் இருக்குது பார்த்திருக்கீங்களா? எப்படி இருக்குதுன்னு போய் பாருங்க. ஒரு கிராமம் மிகப்பெரிய வளர்ச்சி இருந்து பின்னோக்கி (degrade) போறதை பார்க்கணுமா அது நீங்க செப்பாக்கம் போனீங்கன்னா தெரியும். அந்த ஊர்ல யாருமே இல்ல நிறைய பேரு இடம் பெயர்ந்துட்டாங்க. இ.பி. நாள உடனடியாக பாதிக்கப்பட்டது செப்பாக்கம் கிராமம் தான் அதுக்கு அடுத்தபடி பாத்தீங்கன்னா ஊர்னாமேடு. ஒரு நாள் இருக்க மாட்டிங்க சேப்பாக்கம்-ன்ற கிராமத்தில, ஒரு நாள் இரவு தங்கினா தெரியும் அதோட தாக்கத்தை உணர முடியும். முன்னால ஒரு 100 குடும்பத்துக்கு மேல இருந்தாங்க இப்ப எல்லாருமே இடம்பெயர்ந்துட்டாங்க. | There is a village called Seppakkam next to our village, have you ever seen that village? Go and witness that village. If you wish to witness a village from great growth to backward development, then one can visit Seppakkam village. Not many people are living in that village, most people have migrated from the village. Village that was immediately impacted immediately E.B is Seppakkam, next village is Oornamedu. One cannot sustain one day in the Seppakkam village, if one can stay in the village for one night. Then one can feel the real impacts of the pollution in their village. More than 100 families have migrated from that place. |
| 45 | Story Title:  **அத்திப்பட்டு மக்களின் எதிர் காலம்**  Story gatherer: Raju  Place: Athipattu  Date: 04.06.2023 | **நா பொறந்து வளந்தது எல்லாமே அத்திப்பட்டு கிராமம், இங்க அதிக காற்று மாசு இருக்குது. இங்க புது அனல் மின் நிலையம் கட்டீட்டு இருக்காங்க, அதுக்கு நா கண்டிப்பா எதிர்ப்பு தான் தெரிவிப்பேன். எங்க ஊர் மக்களுக்கு வேலைவாய்ப்பு தர-னு சொல்ராங்க ஆனா தரவே மாட்ற்றாங்க. இதுவரைக்கும் ஊர சுத்தி இரண்டு பவர் பிளான்ட் ஆரம்பிச்சிட்டாங்க ஆனா வேலை வாய்ப்பு தரல. இருந்த வாழ்வாதாரமும் போச்சு, வேலை வாய்ப்பும் கிடைக்கல. எங்களோட உரிமைய; எங்களுடைய சுகாதாரத்தை மொத்தமா பறிச்சிட்டாங்க, ஆனா எங்களுக்கு வேலை வாய்ப்பு தர மாட்ற்றாங்க.**  **இங்க இருக்க கம்பெனி-ல வேலை செய்றவங்க கூட காண்ட்ராக்ட்-ல தான் வேலை செய்றாங்க, அப்ப என்ன ஆகுது-னா வெளியூர ஆளுங்களுக்கு தான் அதிக வேலை வாய்ப்பு கிடைக்குது. இப்ப எல்லாமே காண்ட்ராக்ட்-ஆ மாறிடுச்சு நேரடி வேலை வாய்ப்பே கிடையாது.**  **கலைஞர் முதலமைச்சராக இருந்தபோது 1996ல ஒரு பிளான்ட் இருந்தது. அப்போ நிரந்தர வேலைவாய்ப்பு அறிவிக்கிறார், அத்தோட இரண்டு புது பிளான்ட் வந்துடுச்சு அதுக்கப்புறம் நாலு பிளான்ட் ஆய்டுச்சி யாருமே நிரந்தர வேலை கொடுக்கல. அதுக்கப்புறம் தான் புது பிளான்ட் கட்டுராங்களே நமக்கு நிரந்தர (அரசு) வேலை வாய்ப்பு கிடைக்கும் என்று மக்கள் எதிர்பார்த்தார்கள் ஆனா ஒருத்தருக்கு கூட வேலை கிடைக்கல.** | I was born and brought up in Athipattu Village. In this village we have more Air pollution. New Thermal power plant is being constructed. I am opposed to the thermal power plant. Industries are promising employment to our villagers, but they aren’t providing any jobs to us. Till now, two power plants have been constructed, but no thermal power plants have either of them has not provided employment. We lost our livelihood and no employment was provided to us. They have plundered our rights, our health, at least they aren’t providing employment to us.  People working in the surrounding industries are working only in contract employment, even though only the outside residents are getting more employment opportunities. All the employment has changed to the contract, no direct employment is served.  When Kalaignar was Chief Minister, in 1996 there was only one thermal power plant. Then, he ordered permanent employment, and later two other thermal powers were established. Now on the whole, 4 thermal power plants are functioning, no one got permanent employment. Even now new thermal power plant is being built, but no one is getting any permanent job in that too. |
| 46 | -Story Title: **Wealthy Ennore**  -Story gatherer: Raju  -Place: [Indira Gandhi Kuppam](https://goo.gl/maps/aw3oJ4vENS2MSDb89)  -Date: 01.06.2023 |  | There are vast differences between the sea in the past and the present. In the past, we fishers used to take only lesser nets for fishing. In the past, even with 50 meter lengthier nets, the catch would be abundant, we had good earnings. But at present even if we take some 500 meter lengthier nets we can’t get a fair amount of fish catches.  The Fish resources in the sea are reducing and our livelihood have become completely chaotic. Then earning was abundant, now it’s completely different (ultaa). Trawlers nets, speed engines and the purse seine nets (Irukku valai) are the reason for decrease in fish resources in sea. In the past there were no speed engines, launch boats and such nets to fish in the sea. The launcher boats with trawler nets run with different speed engines, all these are impacting the fish resource of the sea. These boats would capture all the fishes including small fishes (kasaarunga, podi fishes). When the small fishes die because of the launcher boat’s trawlers' nets, they can't grow and breed. Then fish production is stopped in the sea. This impacts the fish's livelihood.  In the past fishers from my village had employment opportunities in the TNEB, they would have got permanent jobs and at present they could have earned a lakh per month. But they didn’t accept the job as there was good earning from sea fishing. If our forefathers would have gone to those jobs, we (current generation) would have traced their path and gone to some similar jobs. Our forefathers continued our work and we also do the same.  At present we have lost the opportunity in the past to make alternative livelihood and also the present situation is worsening for the fishers community in Ennore. |
| 47 | Story Title:  **பழவேற்காட்டு மீனவர்கள்**  Story gatherer: Raju  Place: புழுதிவாக்கம் எல்லை அம்மன் கோவில்  Date: 04.06.2023 | **பழவேற்காட்டல கூனகங்குப்பம்-ன்ற ஊர்-ல வசிச்சினு இருகன். பழவேற்காட்டுல ஆம்பளைங்க எல்லாம் கடலுக்கும் ஆத்துக்கும் தொழில் பண்ண போவாங்க, நாங்க பொம்பளைங்க எல்லாம் பழவேற்காடு மார்க்கெட்ல அவங்க புடிச்சிட்டு வந்த மீனு இறால்-லா விற்போம். நான் தெரு-சுமை வியாபாரத்துக்கு போவேன். தெரு-சுமை வியாபாரம்-னா, தலையில மீன் தூக்கினு பொன்னேரி போயிட்டு தெருத்தெருவா மீன் கால் கிலோ அரை கிலோ வித்துட்டு ரூ. 200-300 சம்பாதிச்சுட்டு வருவேன்.**  **எங்க வீட்டுக்காரரும் என் பையனும் கடல்-ல மீன் பிடிச்சுட்டு வருவாங்க, நா மீன் வித்துட்டு வருவேன். அதே-தான் வீட்ல வேற வேலை இல்ல, சோறு ஆக்கணும்; பசங்களுக்கு சாப்பாடு போடணும்; பொம்பளைங்கோட வேலை இவ்வளவுதான். ஆம்பளைங்கன்னா அதிகமா கஷ்டப்படுவாங்க. இன்னைக்கு காலைல 10 மணிக்கு கிளம்பனாங்க -னா நாளைக்கு காலைல 7 மணிக்கு தான் வருவாங்க. தொழிலுக்கு போறப்போ சாப்பாடு எடுத்துக்கிட்டு கஞ்சி எடுத்துக்கணு சுண்டல் எடுத்துக்கணு அடுப்பு எடுத்துக்கணு போயிட்டு மீன் பிடிச்சிட்டு ஐஸ் போட்டு மறுநாள் காலையில எடுத்எடுத்துனு வருவாங்க. சில நேரத்துல ரெண்டு நாள் மூணு** | I am living in Koonanguppam village in Palaverkaadu. All the men would go to do fishing work in the sea and river, and the women would sell the fishes and prawns that men have caught in the Palaverkatu market.  I would go into the street-vending business. a street-vending business is carrying the fishes on the head and selling them. I used to carry the fishes on the head to Ponneri, street by street. I would sell the fishes for a quarter kilo or half kio and earn some Rs.200-300 per day.  My husband and my son would get me the fishes caught in the sea and I would sell those fishes. That’s my work - there is no other work at home, I have to make food; I should serve the food to children; That's all the women’s work. Only men would suffer more, If they leave for fishing today at 10 am and would come only by tomorrow 7 am. When they go fishing, they take food, porridge, Sundal, and a stove. After catching the fishes, they store them with ice and come back the next morning. Sometimes it would take two days or three. |
| 48 | Story Title: **மீன் பிடிப்பில் தலித் பெண்கள்**  Story gatherer: Raju  Place: புழுதிவாக்கம் எல்லை அம்மன் கோவில்  Date: 04.06.2023 | **பழவேற்காட்டல காலனிகார பெண்கள் SC ன்னு சொல்றாங்க-ளே அந்த சமூகத்து பெண்கள் இறால் பிடிக்க ஆத்துக்கு போவாங்க, என் மீனவ சமுதாயத்தின் பெண்கள் நாங்க மீன் பிடிக்க போக மாட்டோம். அந்த சமூகத்துல பொம்பளைங்க இறால் மட்டும் இல்லாம நண்டு பிடிப்பாங்க கெளுத்தி பிடிப்பாங்க, ஆம்பளைங்க கல்லு தூக்குற வேலை கொளுத்து வேலைக்கு போவாங்க. இந்த மாதிரி பள்ளிக்குப்பம் என்ற ஊர்-ல பொம்பளைங்க சம்பாதிச்சு வீட்டுக்கு சோறு போடுவாங்க.** | In Palavekaadu (pulicat) colony womens from SC community used to go fishing in the river to pick prawns. Women from our fishers community, we won’t go fishing. Their community women not only pick prawns, they would also catch crabs and catfish, men used to do mason works. Like this women from Pallikuppam used to earn for their family and feed their family. |
| 49 | Story Title: **இடம் மாற்றமும் மோதலும்**  Story gatherer: Raju  Place: புழுதிவாக்கம் எல்லை அம்மன் கோவில்  Date: 04.06.2023 | இப்போ இங்க இருக்கிறவங்க எல்லாம் முன்னால காட்டுல இருந்தவங்க. ஸ்ரீஹரிகோட்டாவில் இருந்து தூக்கிட்டு வந்து போட்டாங்க. 30 வருஷத்துக்கு முன்னால ஊரெல்லாம் கலப்பி எங்களை தூக்கிட்டு வந்து இங்கே போட்டாங்க. இதற்கு முன்னால கோர குப்பம், வைரங்குப்பம், நடுக்குப்பம், நடுக்குப்பம் காலனி மற்றும் கூனங்குப்பம், நாங்க அஞ்சு ஊருதான் இந்த கரைப்பகுதியில் இருந்தோம். அரங்கம், செம்பருத்தி புலி, கொளஞ்சேறி, பள்ளிக்குப்பம் கரி மணல் இவங்கள எல்லாருயு தூக்கிட்டு வந்து போட்டுட்டாங்க. அவங்கள போட்டது தான் இப்போ வந்து சண்டை குத்திகின்னு ‘பாம்’ (bom) போட்டுக்கரங்க. | People residing in this place used to live in the forest (kaadu). People were brought from Sriharikota and dumped here. 30 years before, all the villages from Sriharkota were evicted, brought here and dumped here. Before 30 years Korakuppam, Vairakuppam, Nadukuppam, Nadukuppam colony and Koonangkuppam were the only 5 villages at settled next the shores in Pazhaverkaadu. Arangam, Semparuthi puli, Kolancheri, Pallikuppam, kari manal all these villagers were brought here settled here. Since their rsettlement we are facing conflicts, fights and using boms in the fight. |
| 50 | Story Title: **புழுதிவாக்கம் எல்லை அம்மன் கோவில்**  Story gatherer: Raju  Place: புழுதிவாக்கம் எல்லை அம்மன் கோவில்  Date: 04.06.2023 | நான் இந்த கோவிலுக்கு முதல் முதல்-ல வரப்ப இந்த கோயில்ல வெறும் 110 பேர் தான் கோயிலுக்கு வருவாங்க. கோவில் திருவிழா அப்போ வேலு குத்தியின்னு அக்னி சட்டி தூக்கிக்கிட்டு பூங்குழி மிதிப்பாங்க. ஆடி மாசம் மூன்றாவது வரம் திருவிழா நடக்கும் அப்போ கடல் கிட்ட போறதுக்கு எங்களுக்கு தனியா வழி செஞ்சு வச்சுருவாங்க. அன்னைக்கு 90 பேரை பூங்குழி மிதிச்சவங்க இன்னைக்கு 1500 பேர் நாங்க நெருப்பு மிதிக்கிறோம். நானும் என் கல்யாணம் ஆயிட்டு பத்து வருஷமா குழந்தை இல்லை-னு எங்க ஊர்க்காரர் ஒருத்தர் என்ன இந்த கோயிலுக்கு கூட்டிட்டு வந்தாரு. ‘இந்த கோயிலுக்கு குழந்தை வேணுணா குழந்தை கிடைக்கும்; பெரிய பெண்ணாகலனா பெரிய பெண்ணா ஆவாங்க; வாழ்வே இல்லன்னா கூட அவங்களுக்கு வாழ்வு வருத்தமே! அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்னை கூட்டிட்டு வந்தாங்க.  இங்கே வரவங்களுக்கு சாமி-வந்து மதுர வீரன் கத்தி மேல ஏறி ஓடுவாங்க; 16 கத்தி இருக்கும். கத்தி மேல ஏறி போய் மதுரை வீரனுக்கு கொடுக்க வேண்டிய கோழி பிராந்தி எல்லாம் தருவாங்க. பல்லு-னாலயே கோழி தலையை நறுக்குன்னு கடிச்சு போற்றுவாரு. அப்புறம் திரைப்படம் போடுவாங்க; கொஞ்ச நேரம் கம்முனு இருப்பாங்க; திருப்பியும் இன்னொரு திரைப்படம் போடுவாங்க விடிய விடிய படம் ஓடிட்டே இருக்கும். இந்த கோவில் திருவிழா இந்த மாரி தான் இருக்கும். | When I first came to this temple, only 110 people came to this temple. In the temple festival, devotees tramp the fire pan after punching Velu (god manual weapon) and lifting fire pot (Agni chatti). Temple’s festival will happen in the third week of Aadi month, at that time, a separate path would be created in the Kamarajar port to access the shore for the temple devotees. Initially when I was here for the first time, only 90 devotees trampled the fire pan, now 1500 people are trampling the fire pan. I did not have a child for ten years after my marriage. A person from my village brought me to this temple. He bought me by saying that ‘this temple will get a child who does not have children; girls not attaining puberty would attain puberty; Even if there is no good life, people would get good life.  People coming to the temple would be possessed by god’s soul and run on the ‘Madhura veeran’ billhook. There would be 16 bill hooks. People would run over the billhook and serve chicken, liquor to Madhura veeran.  Devotees would chop off the chicken head with their teeth. Then the organizer would screen movies; stay for a while; again another movie would be screened; movies would be screened till the dawn. This is how the Ellaiyamman festival would go. |
| 51 | Story Title: **புழுதிவாக்கம் எல்லை அம்மன் கோவில்**  Story gatherer: Raju  Place: புழுதிவாக்கம் எல்லை அம்மன் கோவில்  Date: 04.06.2023 | நான் முதல் தடவை வந்த போது குழந்தை இல்லாதனால முந்தானை விரிச்சிகிட்டு நிக்கணும் அப்போ எலுமிச்சை பழம் விழுகும். அதை எடுத்துட்டு போயிட்டு கும்பிடணும். ஆனா அப்போ என்ன பேய் பிடிச்சு தள்ளி விட்டுடுச்சு பூக்குழி கிட்ட. எனக்கு அந்த நேரத்துல சொரணை இல்ல, என்ன முள்ளு மேல பெரட்டி விட்டுட்டு இருக்காங்க.  எல்லாம் முடிஞ்சு போச்சு பொழுது விடிஞ்சு குருசாமி கிட்ட போயிட்டு என்னன்னு கேட்டோம். இந்த மாதிரி பேய் புடிச்சிருக்கு அப்படின்னாரு. குருசாமி உண்மையா பேசுவாரு, அவரு ‘ஏம்மா என்ன விளையாடுறீங்களா! அந்த பொண்ணு மேல இருந்தது யார் தெரியுமா நாவ மரத்து மேல இருந்த முனீஸ்வரன் அவரு’ னு சொன்னாரு. வடக்க நாங்கள் இருந்தோமே ஸ்ரீஹரிகோட்டா அங்கு இருந்து 'இந்த அம்மா மேல தொற்றிக்கொண்டு வருகிறாரு' அப்படின்னு சொன்னாரு. என்ன பத்து வருஷம் காலமா அந்த பொண்ணுக்கு பாப்பா இல்லாம ஆக்குனவரு அவர்தான். இப்போ இந்த அம்மா கோயிலுக்கு வந்த அப்புறம் இந்த அம்மா அவனை தூக்கி விரட்டிட்டா, இனிமே இது அவன் அப்படின்னு எனக்கு எலுமிச்சை பழம் மந்திரிச்சி என்னாண்டா கொடுத்தாரு. காலையில நான் வீட்டுக்கு போனேன் அதே மாசம் அதே நாலு அதே தேதியில் நின்னுடுச்சு. ஆடி மாசம் நான் வந்தேன் கோயிலுக்கு அதே ஆடி மாசம் நா குளிக்கல (periods வரல).  அதேதான் அம்மா போன உடனே எனக்கு கொடுத்துட்டாளே-னு அடுத்த வருஷம் 16 பேரு மாலை போட்டோம். அந்த 15 பேரும் இந்த அம்மாவை மறந்துட்டாங்க ஆனா நான் மறக்கல; 32 வருஷமா இந்த பூக்குழி இறங்கிட்டேன். உனக்கு குழந்தை இருந்துச்சுன்னா, அஞ்சாவது மாசம் நீ பால் அபிஷேகம் பண்ணணும். நான் செத்தா தான் உன்னை மறப்பேன் அதுவரைக்கும் நான் உன்னை மறக்க மாட்டேன் அப்படின்னு அம்மா கிட்ட சத்தியம் பண்ணு உனக்கு எல்லாமே அம்மா அப்பா சொந்தம் எல்லாமே அம்மன் தான் அப்படின்னு குருசாமி சொன்னாரு. அந்த குருசாமி இறந்துட்டாரு ஆனா நான் ஒன்னும் மறக்கல இப்போ 1500 பூக்குழி இறங்குரோம். வருஷ வருஷம் அதிகமா தான் மாலை போடுறாங்க,  இந்த இடத்தை காடுன்னு தான் சொல்லுவாங்க.  ஆடி மாசம் மூன்றாவது ஞாயிற்றுக்கிழமை அன்னைக்கு மட்டும் மண்ணு பார்க்கவே முடியாது; அவ்வளவு மக்கள் பாய் போட்டு கூரை (tent) கட்டிங் தங்கி இருப்பாங்கஇருப்பாங்க. வெள்ளிக்கிழமை வந்து காப்பு கட்டிடுவோம் திங்கட்கிழமை வரைக்கும் இங்கே தான் தங்கி இருப்போம். மழை காற்று எது அடிச்சாலும் இங்கே தான் இருப்போம். மழை பெய்யும் ஆனா பூங்குழி எரிஞ்சுட்டே தான் இருக்கும். அந்த மாதிரி மழையை கூட நான் வந்து இருக்கேன். இந்த குழந்தைகளை வைத்துக்கொண்டு டெண்டுக்குள்ள இருந்து இருக்கேன் மழை ஊத்தும், மழை தண்ணி அச்சுன்னு ஓடும் அடிக்கிற காத்து டென்ட்-அ தூக்கம்.  எனக்கு முதல்ல ஒரு பொண்ணு இரண்டாவது ஒரு பையன் மூன்றாவது ஒரு பொண்ணு நாலாவது ஒரு பொண்ணு மொத்தம் நாலு பிள்ளைங்க கொடுத்திருக்கா. எங்க அம்மா புண்ணியத்துல மூணு பொண்ண கட்டி கொடுத்துட்டேன் என் பையனுக்கு அடுத்த மாசம் இந்த கோயில்ல தான் கல்யாணம்.  என்ன அதுக்கு முன்னால எவ்வளவோ கோயிலுக்கு போயிட்டேன், அழுவேன், கொட்டு(மல்லி) சொல்லுவாங்க, 'என் மீசையை நான் எடுத்திருக்கிறேன் உனக்கு குழந்தை பிறந்தால்', அப்படி சொல்றதெல்லாம் என் காதலை கேட்டு இருக்கேன். ஆனா இன்னைக்கு நான் என் புள்ள குட்டி கூட நிம்மதியா இருக்கேன். எனக்கு பணம் இல்ல ஜனம் இல்லன்னாலும் எனக்கு எங்க அம்மா இருக்கிறாள். எல்லாமே எனக்கு எங்க அம்மா தான் எங்க அம்மா பேரு எல்லை அம்மன். திருவிழா அப்போ பாக்கணும் எல்லாமே வந்து நகையிலேயே போட்டு அலங்கரித்து இருப்பாங்க. மனுஷனுக்கு என்னென்ன நகை போடுவாங்களோ அந்த மாதிரி எல்லா நகையும் அம்மனுக்கு போடுவாங்க. இந்த கோயிலுக்கு டொனேஷன் வரும் பாருங்க லட்ச லட்சமா வரும். காமராஜர் துறைமுகம் கம்பெனிக்காரன் காசு தருவா ஹிந்திக்காரங்க இந்த இடத்தை நிரப்பி இருப்பாங்க. ஆண் போலீசு பெண் போலீசும் கொட்டி கிடப்பாங்க. | When I was at the temple for the first time, as I didn’t have any children then, I had to open the Mundhanai (palla) and stand to get the lemon fruit that was falling from the devotees body which was stitched as a devotional remedy. I have to worship with the lemon taken at that time. Then, unexpectedly, I was encountered by a ghost and it pushed me near the fire pit. At that moment, I didn't have any sensation in my mind and body, I fell and rolled over the thron.  Later, I met Guru Swami the next morning and asked about what happened to me yesterday. Guru swami told me that I was possessing a ghost in my body. Guruswami would only speak the truth, he said,’are you joking!; do you know who was possessed in her body?, He was Lord muneeshwaran who was on the Jammun tree. We, the people from the north; from sriharikotta’, from there the sprit possesses over me as said by the Guru swami. The lord was responsible for me not getting pregnant. After coming to this goddess temple, Guruswami said that she (godness) chased the spirit from my body. He told that the spirit would not disturb me and gave me a prayered lemon. I returned home that morning and in the same month I got pregnant. I came to the temple in the Aadi month and my menstrual periods stopped in the same month.  With this, our goddess fulfilled my wish immediately, 16 devotees wore garland (malai) to the temple in the next year. In that 15 people forgot the Goddesses but I didn’t forget. I have been trampling the Poonguli (fire pit) continuously for the past 32 years (trampling on the fire pit is spiritual practice). He also stated if you are blessed with a child, you have to do milk anointing for the goddesses. Guru swami asked to promise to the Mother Goddesses that ‘I would only forget you (goddesses) only if I die; mother, father and everything is you (goddesses). The Guru swami has died, I didn’t forget what he has said; now 1500 devotees are trampling the Poonguli (fire pit); devotees wearing garland (maalai) are increasing year by year.  On Aadi month third Sunday, we can see the sand surrounding the temple; so much of people would staying here with the mats on the sands and by tying tents. In the third week of Aadi month we would come to the temple by Friday and tie the spiritual bracelet (kaappu) and stay here till monday. We would only stay here even though any strong rain or wind blows. In the Rain showers the Poonkuli (fire pits) would continue to burn. I have been here even in severe rains; I would sit inside the tent with my infants, rain would pour like anything, rain water would flow like anything, blowing wind would lift the tent.  My first baby was a girl, second baby was a boy, third baby was a girl and fourth baby was a girl; I was blessed with 4 children. With the blessings from my mother (goddesses) I got all my 3 daughters married. Next month my son is having his marriage in this temple  Before that, I had visited the temple many times, cried and asked for a child. People would even call me Goddu (infertile), some would even say,’I would take my mustache off, if you got pregnant’; I have heard all these with my ears. But, at present I am living peacefully with my childrens. Even if I don't have money or people, I have my mother (goddess). My mother is everything to me, her name is Ellaiyamma (border goddess). She has to witness during the festival time, she would be decorated with jewels. We would have worn all the jewels that humans would wear. Lakhs and lakhs of donation would pour for this temple during the festival time. Kamarajar port head would provide money to this temple, Hindi speaking people would be filling this space. Police men and Police women would be everywhere during that time.  They will celebrate my love, and I am content with them. I don't need money or wealth; my children are my riches. They are my own little temple, and I will perform poojas (rituals) and shower them with affection. |