ಕಲ್ಯಾಣ ಸಮೀಪಿಸಿದಾಗ ಮಾರ್ಗ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ

ಮೋಳಿಗೆ ಮಾರಯ್ಯನವರ ಗವಿ ಕಾಣಿಸಿತು. ಅವರ

ದರ್ಶನ ವಡೆಯಲು ಯಾತ್ರಿಕರ ಗುಂಮ ಬಂಡಿತು.

ಮೋಳಿಗೆ ಮಾರಯ್ಯ-ಮಹದೇವಿ ದಂವತಿಗಳು ಕಾಶ್ಮೀರದ

ರಾಜಮನೆತನದವರು. ಬಸವಣ್ಣನವರ ತತ್ತ್ವ ವಿಚಾರಗಳಿಗೆ

ಮಾರು ಹೋಗಿ ಅಚಲ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಶರಣರಾಗಿ

ಜಂಗಮರ ಪಾದ ಸೇವೆ ಮಾಡಲು ರಾಜ್ಯ ಕೋಶಗಳನ್ನು

ತೊರೆದು ಬಂದವರು. ,

ಮೋಳಿಗೆ ಮಾರಯ್ಯನವರ ಗವಿಯ ಬಳಿ ವಿಶ್ರಾಂತಿ

ಪಡೆದ ಯುತ್ರಿಕರು ಸ್ನಾನ, ಷೂಜೆ ಮುಗಿಸಿಕೊಂಡು

ಬಂದು ಪ್ರಸಾದ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದರು ಮಹದೇವಮ್ಮ

ರುಚಿಕರವಾದ ಅಡಿಗೆಯನ್ನು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ

ಬಡಿಸಿದಳು.

ಅಲ್ಲಿಂದ ಹೊರಟ ಯುತ್ರಿಕರು ಕಲ್ಯಾಣ ತಲುಪಿದರು.

ಹೊರವಲಯದಲ್ಲಿ ಮಹಾದೇವಿ ಎಂಬ ಮಧ್ಯ ವಯಸ್ಸಿನ

ಮಹಿಳೆ ಬಿಕ್ಕಿಬಿಕ್ಕಿ ಅಳುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ಯುತ್ರಿಕರು ಕಂಡರು.

“ತಾನು ಒಂದು ದಿನ ಇಲ್ಲಿದ್ದು ಈಕೆಯನ್ನು ಸಮಾಧಾನ

ಮಾಡಿ ಕಲ್ಯಾಣಕ್ಕೆ ಬರುವೆ, ನೀವು ಹೊರಡಿ” ಎಂದು

ಯುತ್ರಿಕರಿಗೆ ಲಿಂಗಮ್ಮ ಸೂಚನೆ ನೀಡಿದಳು.

ಮಹಾದೇವಿ ಅತ್ಯಂತ ಕಷ್ಪ ಹಾಗೂ ದುಃಖದಲ್ಲಿದ್ದ

ಮಹಿಳೆ. ಒಂದೇ ವರುಷದಲ್ಲಿ ಮೂರು ಮಕ್ಕಳು ಮತ್ತು

ಗಂಡ ರೋಗಕ್ಕೆ ಬಲಿಯಾಗಿ ಶಿವನ ಪಾದ ಸೇರಿದ್ದರು.

ಅವಳಿಗೆ ಅಳುವಲ್ಲದೆ ಮತ್ತೇನೂ ಉಳಿದಿರಲಿಲ್ಲ.

ಲಿಂಗದೂಜೆಯಲ್ಲಿ ಅವಳು ನಂಬಿಕೆ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಳು

ಮಹಾದೇವಿಯ ಕಕ್ಚ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡ ಲಿಂಗಮ್ಮ

ಆಕೆಗೆ ಸಾಂತ್ವನ ಹೇಳಿದಳು. “ಆಯಸ್ಸು ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ

ಇಹದ ವ್ಯಾಪಾರ ಕೊನೆಯಾಗುತ್ತೆದೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ

ಅಳಬಾರದು. ಆತ್ಮವೇ ಲಿಂಗ ಎಂದು ಬಸವಣ್ಣನವರು

ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ” ಎಂದು ಹಲವಾರು ವಚನಗಳನ್ನು ವಿವರಿಸಿ

ಹೇಳಿ ಆಕೆಯ ದುಃಖವನ್ನು ಬಗೆಹರಿಸಿ ಹೊಸ ಚೈತನ್ಯ

ಮೂಡಿಸಿದಳು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಂತಿಸದ ವಾತಾವರಣ ಮತ್ತೆ

ಮೂಡಿ ಬಂದಿತು.

ಭಾಗೀರಥಿ ಎಂಬಾಕೆ ಅದೇ ಓಣಿಯವಳು. ಆಕೆ

ಸಾಹುಕಾಲ್ ಶಂಕರಪ್ಪನ ಮಡದಿ. ಲಿಂಗಮ್ಮನು ತೆಮ್ಮ

ಓಣಿಗೆ ಬಂದಿರುವ ವಿಕ್ಷಯ ತಿಳಿದ -ಕೂಡಲೇ ಆಕೆ

ಮಹಾದೇವಿಯ ಮನೆಗೆ ಬಂದಳು ತನ್ನ ರೋಗಗ್ರಸ್ಥ

ಮಗನ ಪ್ರಾಣ ಉಳಿಸಬೇಕೆಂದು ಲಿಂಗಮ್ಮನನ್ನು

ಬೇಡಿದಳು ನಾಳೆ ಮಗನನ್ನು ಕರೆ ತರಲು ಭಾಗೀರಥಿಗೆ

ಲಿಂಗಮ್ಮ ತಿಳಿಸಿದಳು.

ಮಹಾದೇವಿಯು ತಾನು ಕಳೆದುಕೊಂಡ ಎಲ್ಲ

ಬಂಧು\_ಬಳಗವನ್ನು ಲಿಂಗಮ್ಮನಲ್ಲಿ ಕಂಡಿದ್ದಳು

ಲಿಂಗಮ್ಮನನ್ನು ಎಡೆಬಿಡದೆ ಜೊತೆಯಲ್ಲೇ ಇರತೊಡಗಿ

ದಳು ಲಿಂಗಮ್ಮ ರೋಗಿಗಳ ಸೇವೆ ಮುಗಿಸಿ ಅನುಭವ

ಮಂಟವಕ್ಕೆ ಹೊರಟಾಗ ಮಹಾದೇವಿಯೂ ಜೊತೆಗೆ

ಬಂದಳು.

ವಿಶಾಲವಾದ ಅನುಭವ ಮಂಟಪದಲ್ಲಿ ಪ್ರಭು ದೇವರು

ಅಧ್ಷಕ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ

ಬಸವಣ್ಣನವರು ಹಾಗೂ ಚೆನ್ನಬಸವಣ್ಣನವರು

ಕುಳಿತಿದ್ದಾರೆ.

ಮತ್ತೊಂದು ಬರಿಯಲ್ಲಿ ನಾಗಲಾಂಬಿಕೆ, ಗಂಗಾಂಬಿಕೆ,

ನೀಲಾಂಬಿಕೆ, ಆಯ್ದಕ್ಕಿ ಲಕ್ಕಮ್ಮ ಮೊದಲಾದ ಶರಣ-

ಶರಣೆಯರ ಸಮೂಹವೇ ಅಲ್ಲಿ ಸೇರಿದೆ. ಅದನ್ನು

ನೋಡುತ್ತಿದ್ದಂತೆಯೇ ಲಿಂಗಮ್ಮನಿಗೆ ಮರಾಣ ಕತೆಗಳಲ್ಲಿ

ಕೇಳಿದ್ದ ಶಿವನ ಒಡ್ಡೋಲಗದ ವೈಭವ ನೆನಪಾಗಿ

ಮಳಕವಾಯಿತು.

ಅಲ್ಲಿ ಸೇರಿದ್ದ ಅನೇಕ ಶರಣ, ಶರಣೆಯರನ್ನು

ಲಿಂಗಮ್ಮ ಗುರುತಿಸಿದಳು ಮಡಿವಾಳ ಮಾಚಿದೇವರು,

ಘಟ್ಟಿವಾಳಯ್ಯನವರು, ನುಲಿಯ ಚಂದಯ್ಯನವರು ಹೀಗೇ

ಜಂಗಮ ಭಕ್ತರು ಸಾಲಾಗಿ ಶಿಸ್ತಿನಿಂದ ಕುಳಿತಿರುವ್ರ)ದನ್ನು

ನೋಡಿ ಲಿಂಗಮ್ಮ ಆನಂದ ಪರವಶಳಾದಳು. ತನ್ನ

ಬದುಕು ಸಾರ್ಧಕವಾಯಿತು ಎಂದೆನಿಸಿತು.

ಕಲ್ಯಾಣವನ್ನು ಕಾಣಬೇಕೆಂದು ಮನೆ ತೊರೆದು ಬಂದ

ದಿನವನ್ನು ಆಕೆ ನೆನಮ ಮಾಡಿಕೊಂಡಳು. ಅನುಭವ

ಮಂಟಪದಲ್ಲಿ ಶರಣರು ಒಂದೊಂದು ವಚನವನ್ನು ಓಡಿದ

ಮೇಲೆ ಉಳಿದವರು ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದರು.

ಈ ಅನುಭವಗೋಷ್ದಿ ಚಿಂತನ-ಮಂಥನಕ್ಕೆ ಆತ್ಮೆದ ಉನ್ನತಿ

ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲು ಬಹಳಷ್ಟು ಸಹಕಾರಿಯಾಯಿತು.

ತ್ರಿಕಾಲ ಲಿಂಗಮಾಜೆ, ನೊಂದು-ಬೆಂದವರಿಗೆ ಸಹಾಯ,

ದಾಸೋಹ ಮುಂತಾದವುಗಳಲ್ಲಿ ಲಿಂಗಮ್ಮ ತನ್ನನ್ನು ತಾನು

ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಳು.