उपसंहार
उपसंहार

एकोणदिसाव्या शतकात महाराजपुत्र जे अनेक लोकोत्तर युगपुरुष होऊन गेले, ज्या महापुरुषांनी कवकत्ती, शेतकरी, बहुजन समाज व महिला यांच्यावर होणार्या अन्यायाला वाचा फोडून त्यांच्या विकासावर वाट मोकळी करून दिली, अशा शोरु पुरुषांमध्ये हून. पंजाबराव वेश्मुख यांची गणना करावी लागेल. भाभूसाहेब हे विवरणातील एक लोकोत्तर व्यक्तित्व होते. त्यांचे कार्यक्षेत्र मूलत: विविध असला तरी त्यांची कृप्ती केवळ राष्ट्रीय पर्यायी नव्हे तर वैशिष्ट्य होती. जमामध्ये अनेक लोकचालक व जन आंदोलन झालीत, परंतु या सर्व चालक व आंदोलनाचा आयावा विशिष्ट सामाजिक किंवा धार्मिक प्रश्नांशा निमित्त होता. स्वतंत्रत्यांपूर्वी भारतात झालेल्या चालकांची मुख्यत: राजकीय व सामाजिक होत्या. या सर्व चालकांत कुठेरी शेती व व्यवसाय व शेतकरी केंद्रशास्ती असलेला दिसत नाही. शेतकन्यांची बुझकाळ, नापिकी व कर्जापाथी साकारणा कमाचकून होत असलेली विचरणपूर्ण, झाळून रोगाची सर्वोत्तमाचे व करून त्यांना त्यातून मुळ करणावरीच व्यवस्था उभी करणे याच्याकडे स्वतंत्रत्यांपूर्वी कोणीही लक्ष दिलेले नव्हे. हून. पंजाबरावांनी अशी चालक भारतात प्रश्नचं उभी केली. त्यांची ही चालक कृप्ती विकास, शिक्षण,व्यवस्था व सामाजिक उद्देश्याचा या थोडेहीर आधारित होती. तात्कालिकता त्यानी आपले सर्व आयुष्य, आपली जमीन, पैसा, विद्या, प्रतिष्ठा या चालकांत झोकून दिली.

हून. पंजाबराव वेश्मुखांचे शैक्षणिक, सामाजिक, कृषिविश्वासाचे क्षेत्रातील कार्य उत्तेजक होणार्या स्वरूपाचे आहे. कृषिमंत्री होणपूर्वीचे आणि भारताचे कृषिमंत्री व काही काळ सहकार मंत्री या नात्याचे राष्ट्रीय व अंतरराष्ट्रीय क्षेत्रात अभ्यास, शैक्षणिक, वन, मत्स्योत्पादन, श्रमिक पुजरंजना व कृषि उत्पादकांचे संघटन हा क्षेत्रातील त्यांचे कार्य शेतकन्याच्या कृप्तीचे अतिशय मोलाचे ठरले आहे. त्यांच्या शैक्षकीयाच्या, कार्याचे अनेक पैदूस आहेत. त्यांची शिक्षण, कृप्ती, समाजसेवा, सांस्कृतिक कामकाज, साहित्य, श्रमिकविकास या क्षेत्रात केलेले कार्यीही महत्त्वपूर्ण आहे. त्यापैकी प्रत्येक पैदूसर संशोधन ग्रंथ तयार करता वेळेल. पण त्यांच्या कार्यांचा अत्यंत महत्त्वाचा पैदूस म्हणजेशेतकन्याच्या विकासाचा त्यांनी वेतलेला द्यास |
রাশিফল

পৃষ্ঠের নম্বর: ১১২

কেন্দ্রীয় প্রশ্ন: পরমাণুর উপকরণের প্রস্তাবের সমর্থন করুন।

কলসা: পরমাণুর উপকরণের প্রস্তাবের সমর্থন করুন।

তথ্যসূত্র:

কলসা: পরমাণুর উপকরণের প্রস্তাবের সমর্থন করুন।

রাশিফল প্রণীত: পরমাণুর উপকরণের প্রস্তাবের সমর্থন করুন।

রাশিফল: পরমাণুর উপকরণের প্রস্তাবের সমর্থন করুন।

রাশিফল: পরমাণুর উপকরণের প্রস্তাবের সমর্থন করুন।

রাশিফল: পরমাণুর উপকরণের প্রস্তাবের সমর্থন করুন।

রাশিফল: পরমাণুর উপকরণের প্রস্তাবের সমর্থন করুন।

রাশিফল: পরমাণুর উপকরণের প্রস্তাবের সমর্থন করুন।

রাশিফল: পরমাণুর উপকরণের প্রস্তাবের সমর্থন করুন।

রাশিফল: পরমাণুর উপকরণের প্রস্তাবের সমর্থন করুন।

রাশিফল: পরমাণুর উপকরণের প্রস্তাবের সমর্থন করুন।

রাশিফল: পরমাণুর উপকরণের প্রস্তাবের সমর্থন করুন।

রাশিফল: পরমাণুর উপকরণের প্রস্তাবের সমর্থন করুন।

রাশিফল: পরমাণুর উপকরণের প্রস্তাবের সমর্থন করুন।

রাশিফল: পরমাণুর উপকরণের প্রস্তাবের সমর্থন করুন।

রাশিফল: পরমাণুর উপকরণের প্রস্তাবের সমর্থন করুন।

রাশিফল: পরমাণুর উপকরণের প্রস্তাবের সমর্থন করুন।

রাশিফল: পরমাণুর উপকরণের প্রস্তাবের সমর্থন করুন।

রাশিফল: পরমাণুর উপকরণের প্রস্তাবের সমর্থন করুন।

রাশিফল: পরমাণুর উপকরণের প্রস্তাবের সমর্থন করুন।

রাশিফল: পরমাণুর উপকরণের প্রস্তাবের সমর্থন করুন।

রাশিফল: পরমাণুর উপকরণের প্রস্তাবের সমর্থন করুন।

রাশিফল: পরমাণুর উপকরণের প্রস্তাবের সমর্থন করুন।

রাশিফল: পরমাণুর উপকরণের প্রস্তাবের সমর্থন করুন।

রাশিফল: পরমাণুর উপকরণের প্রস্তাবের সমর্থন করুন।

রাশিফল: পরমাণুর উপকরণের প্রস্তাবের সমর্থন করুন।

রাশিফল: পরমাণুর উপকরণের প্রস্তাবের সমর্থন করুন।

রাশিফল: পরমাণুর উপকরণের প্রস্তাবের সমর্থন করুন।

রাশিফল: পরমাণুর উপকরণের প্রস্তাবের সমর্থন করুন।
शेतकर्यांचे दुःख व बाधांचे पात्रही ही प्रमुख बांधकाम करताना त्याची पाती, अपलेखकांनी कोणतीही गाजात? कसे होते? हे त्याची कातले पाहिजे. त्याला त्यांच्या सामाजिक जगातील पाती, यांची त्याची शिक्षण व सुधारण करणे आवश्यक होते.

त्या कुठी भाऊसाहेबांच्या तोडलेली वरीलची पवित्र पदार्थ. इंग्रजीमध्ये वास्तवीकरण कार्यानिवृत्ती, यांची भावना त्याच्या मनात घोटसावत होत्या. उच्च शिक्षण संप्रदाय करून कुठल्याही उच्च पदार्थसाठी नोकरी करून धाव न घेता भारतात तरत अल्पांश वर्तमान त्यांनी विकल्प व्यवसाय सुरू करून 'श्री शिवाजी महाराज हायस्कुल' ची जबाबदारी हे.स. १९२६ मध्ये स्थापनाची. त्याची शिक्षण महापूरक काम केले व शिक्षण विकासाचा स्वरूपण केला. 'श्री जयंती वस्तितिहास', हे भाऊसाहेबांच्या शैक्षणिक व सामाजिक वृत्तचे सर्वसमावेशक कृतीते प्रतिक होय. 'शिवाजी व्यायाम प्रसारक मंडळ' रचना करून गणप्रतिष्ठा सुरू करून तस्मानांचे व्यवस्थन केले. हे.स. १९३२ मध्ये 'श्री शिवाजी शिक्षण संस्थेची' ची रचना केली. ज्या बलवत व दुरुस्ती, वरीलची बहुजन समाजाच्या पालनांना शासन, कॉलेजमध्ये क्रुद्ध प्रवेश जात, शिक्षण ज्यांतीसाठी अनुभव होते, अशंकासाठी शासन, महाविद्यालयाच्या कालांतर्दरम्यान शिक्षण करूनचे मोलाचे कार्य भाऊसाहेबांची केले.

शेतकर्यांचा व ग्रामीण भारतीय मानस जननेता विकास करावचा ज्ञानार्थ शेतकर्यांची, बहुजनांची मुले जोपर्यंत सुविधित होत नाहीत, तोपर्यंत परिस्थितीत बदल होऊ शकत नाही हे भाऊसाहेब जागूर्ण होते. शेतकर्यांसाठी मुले सुविधित व सर्व्हता हाली पाहिजेत, या एकमेव उद्देशाने या शिक्षण संस्थेद्वारे जिथे आवश्यकता आहे तेथे प्राध्यापिक शासन, मिळकर्यांची, हायस्कुल, महाविद्यालय, कृती महाविद्यालय, तंत्रशिक्षण, महाविद्यालय व विद्यार्थीसाठी वस्तितिहास त्यांची स्थापना केली. श्री शिवाजी शिक्षण संस्था हा. पंजाबांचे चित्रूसंबंधी समारक होय. या रोपकाच्या अनुभव व विद्याश्रम बांधकाम रूपांतर हालत्ते आहे. या ज्ञान मंजरीचे अमृतत्त्व विविधता घरांपासून विविधता प्राप्त वेळात आली.

भाऊसाहेब बऱ्यांना क्रांतिकारक होते. ग्रामीण भारतीय ८०% अधिकांना-वरील जनता सुधारण ह्याच्या प्रयत्नांचे वातावरण संपादनाचा भाग, त्यांचा लोकचार्य प्रजातंत्र यांचे ज्ञान करून दिले पाहिजे, ग्रामीण युवक-युवतीचा ज्ञान-विद्याचा प्राप्तीचा सुविधा पुरविलेल्या मेल्यांना पाहिजेत हा भाऊसाहेबांचा वैश्विक मानस होता व तसे सातत्त्वपूर्ण प्रसार होते.
शेतकामांची संघटना उभारल्याशिवाय त्यांच्या अडी-अडवर्णीना तोड़ फुटणार नाही, त्यांच्या समस्याविषयी जागृती निर्माण होणार नाही. याकरिता त्यांनी सर्वप्रथम इ.स. १९२७ मध्ये 'मध्यप्रदेश वन-हाड शेतकारी संघ' स्थापन केल्या. या संघातून शेतकारी-शेतमजुरांना राजकीय व सामाजिक क्षेत्रात महत्वाचे स्थान प्राप्त करून बेज्याकरिता त्यांनी प्रयत्न केले. तेल्हापासून भाऊसाहेबांची सर्व पावसे कृषक विकाससाठी यद्यपले आहेत. भाऊसाहेबांचं राजकारण व सत्ताप्राप्ती हे समाजाकरणांचे व जनकल्याणाचे माध्यम होते.

इ.स. १९२८ ते १९३० या काळात भाऊसाहेब जिल्हा कौन्सिलचे अध्यक्ष होते व इ.स. १९३० ते १९३३ मध्ये मध्यप्रदेश वन-हाड प्रांतीय कायदेमंडलाचून मंत्री होते, त्यावेळी त्यांच्या लोकसभा स्थानी दुःखी, कष्टी शेतकारी होता. या काळातील त्यावेळच्या अविश्वास व अकार्यक्षम शेतकारी हा सुशक्ततेत व कार्यक्षम कसा होईल, या एकमेव भक्तदेश शेतकरी कायदाची रचना, सृजन, नवीन कायदाची घडामोट, प्रमत शेती पद्धतीचा प्रचार, सुधारित शेती पद्धतीचा अवलंब इत्यादी वापर करून पावसामुळे नुकसानाचा सकाळ काळ घेतले व शेतकामांच्या विकासाची वाटा चोखाने उत्तम नेतृत्ववाची जिल्हा कौन्सिलचे अध्यक्ष असतांना शिक्षण हात सेव असवृत्त आणि प्राथमिक शिक्षण सतीतच करून शेतकरी मुक्तीची एक वात भाळी पिक्सारी मोक्ती करून दिली. भारतभारत बील, अस्थूमता निवारण बील व सोमप्रतिविंदन बील हे ही पास करून घेतले. या सर्वांचा अन्यथा निर्भरत व भारतीय विकासात श्रीमती भाऊसाहेब बहुजन समाज विकास हाच होता.

मध्यप्रदेश-वन-हाडसे मंत्री असतांना हे धोरण त्यांनी तेजस्वी राबविले. त्यांच्या शैक्षणिक विकास धोरणामालिक वेळेने शेतकारी मुक्ती हीच होती. महाविद्यालयात शेतकाच्या मुलांना मुद्रणसेवा देण्यासाठी जाहीर आहे न त्यांच्यासाठी काही जागा राज्यात देवाव्या, त्यांना ३४% सवतत्त्व मिळावी. त्यांच्याकरिता वस्तिनव राज्यात शेतकारी अपल्या मुलांना शिक्षण देण्याचा फार मोलाच मवत यामुळे श्रील. भारतीय कृष्ण-कृष्णशंकर विकासातून उधोग-व्यापार सेवा कृष्टिचे भूमिती कृती घडाले, भेंड्यांच्या विकासातून शहरांची आणि शेताची प्रमती होईल, अशी
भाऊसाहेबांची पक्षपात कडी केला नाही. वर्षभर, जातीभेद किंवा धर्मभेद यांना कधीही आपल्या आसापास वेळील फिरकू दिले नाही. उलट या समाजविधातक परंपरांना मूळमात्र बेळेच्या त्यांनी प्रयत्न केला. अस्मुख्यांना अंबांमध्ये प्रवेश चढवल, श्रद्धांजल छात्रावय, त्यांचा स्वतंत्र व आंतरजातीय विवार किंवा मंडपात त्यांनी दिलेला राजीनामा ही सर्व त्यांच्या तात्त्विक ध्येयांशी एकत्रित राहणारी शेलकी उदाहरण होत. हे.स. १६३३ मध्ये भाऊसाहेबांची मध्यप्रांत-वन्हाडूच्या मंडपात राजीनामा वेजन ते पुढा शेतकन्याय मिळालेले. श्री शिवाजी शिक्षण संस्थेच्या विस्तार कार्यालयांचा लागते. हे.स. १६३३ मध्ये प्रलयकाळी दिवसीय महायुद्ध सुरुपरती सुरु हाचे. भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन मराठवाद झाले. इतर राजांची मनुष्यवादी गरज भागवदगीताच्या हे तुम्हाला नासिक येथे ५ जोक्ष्म्य, १६३३ ला 'मराठा लीग' परिसंघ भरती. वेळील भाऊसाहेबांचे राष्ट्रीयतत्वाने ओरंधनात भाषण अद्वितीय झाले. अत्यंत मुदूर व अत्यंत जहाज असे ते भाषण होते. एक एक शब्द महणजे जाकत लिखारा होता. शेतकवन संस्थानीली हजरती होती. निविद्या मराठवांसाठी झाली अजुन होते. श्रीमतीण राष्ट्रप्रेमाचे संघोपहित झाला होता.

भाऊसाहेबांच्या निर्मितीमुळे देवाच्या राजे सरासरी राव खासे पवार यांनी भाऊसाहेबांचा देवाच्या दिवान राज स्वार्णमण्याचा आहार निर्मिती० केले. फेब्रुवारी, १६४२ मध्ये भाऊसाहेब देवाच्या पोलिटिकल मिनिस्टर (राजकीय मंत्री) महणून रूढ झाले आणि सहा महिन्यात'च देश पेट. तेही त्यांनी पुरस्कृत तीन वर्ष शिक्षण आणि शेतकरी विकासावर लक्ष केंद्रित केले होते. पण देवाच्या वेळेच्या भाऊसाहेबांचा उदेश मात्र मध्य भारताली 'नरेण्यं मंडळाचे' निरीक्षण व त्यांच्यात दाखलेली परेशानी करणारा झाला. हा उदेश बहुतांशी सफल झाला. पुढे स्वतंत्र भारताचे जूहरांसर वल्लभाराम पटेल यांनी संस्थाने विलिनीकरण मोहिम राबविली त्याची पूर्वत्यारी भाऊसाहेबांची करुण तेवली होती. हे
भाऊसाहेबांचे राष्ट्रीय योगदान महत्वपूर्ण होते. वेदांतच्या महाराजांच्या मृत्यूपर्यंत भाऊसाहेब 1944 मध्ये महायुद्धाच्या समाप्तीत, आज्ञात हिंद सेनेच्या बचावासाठी वेदांतच्या काळा झगा पुन्हा अंबार चढूऱ्यांच्या पंडित मेहरूक्क्या मेहरूत्त्वाळाली गठीत झालेल्या हिंदेन्स कौरिन्सलमध्ये सामिल होण्यास दिलीलेली म्हणजेचे येथे जगरत जगात्मक राव भोसले तांती संपूर्ण केलेली लड़विली व त्यांना निर्दोष शाबित केले. सुमार्हदंड बोस बरोबरच्या मैत्रीचे अनुष्ठान त्यांनी असे केलेले. भाऊसाहेबांच्या कार्यक्षेत्रांतीच्या व्यापारी विस्मयवकीत करणारी आहे एवढे मानन निश्चितपणे म्हणता येते.

इ.स. 1946 मध्ये भाऊसाहेब घटना समितीचे सदस्य झाले. भारताच्या घटना समितीचे सदस्य महणून संविधान निर्मितीत त्यांचे महत्त्वाचे योगदान आहे. घटना समितीतील त्यांच्या योगदानाचा गौरव स्वतः हो. भाऊसाहेबांची हेरक विधेयकांकडून मोलाच्या विचार मांडलेत, काही विधेयके मांडलेत, काही दुसऱ्या सुचविल्या. भाऊसाहेब घटना समितीतील शेतकयांच्या-मागास बहुजनांच्या हिलाचे धक्का करणारे अतिशय जागरूक सदस्य होते. अंतर्गत लोकमंत्री संपती कर विधेयक, विश्वस्थ संस्थांची संपती सरकार जमा करण्यासाठीची विधेयक, विकास योजनांच्या पूर्णसाधी परदेशी कर्ज धेयाशंकांबंधी विधेयक, मोलत्वाणिव विधेयक त्यांदरम विधेयकांबरील त्यांचे विचार अत्यंत मोलाचे, राष्ट्रीय हिलाचे व सामाजिक उत्क्रांतीचे निर्देशन होते. त्यांसून त्यांचा बहुजनवादी वृत्तिकृत झालकतो.

स्वातंत्र्यांनिव इ.स. 1942, 1947, आणि 1962 म्हणजे तिथीली लोकमंत्री सार्वजनिक निवडणुकीत भाऊसाहेब असराविले मतावर क्षेत्रातून प्रचंड बहुमताने निवडल्याने आले होते. इ.स. 1942 ते 1962 मध्ये १० वर्षे ते केल्या कृषिमंत्री होते. कृषिप्रधान भारताच्या शेतीते भविष्यच्या घडविल्याचे कार्य हो. पंजाबराव वेदांतांकडून दीर्घकाळ होते. त्यांनी भारत सरकारचे कृषिमंत्री महाने भरीव स्वरूपाचे कार्य केले. त्यामुळे कृषि क्षेत्रात आमुळावर परिवर्तन होऊन पुढे हरितक्रांती घडून आली. भारतीय शेती आणि शेतकांकी स्वातंत्र्यात ध्यान त्यांनी देतला होत. भारतीय शेती, शेतकांकी बैल्यावस्था, त्यांचा कर्जबाजारीपणा हा त्यांचा दित्ताचा विषय होत. वास्तविक कृषि क्षेत्रांतील कोणतीही
पद्मी त्यांच्या जवळ नवहती. परंतु कृष्ण क्षेत्रातील त्यांचे कार्य अत्यंत स्पृहाणीय, ऐतिहासिक, भारी स्वरूपाच्या आहे. स्वतंत्र भारताचे पहिले कृषिमंडळ महणून शेतक-यांच्या उत्तराणाकरिता त्यांनी केलेले कृषि कार्य एवढे प्रगत होते की त्याची बसल कालात्मक पालकीबाहेर सुञा घेतली गेली. आणण्याचा काही वर्ष भाऊसाहेब मंत्रीमंडळात राहिले असते तर भारतातील शेतकरी हतर देशातील सदन शेतक-यांच्याच मालिकेत नक्कीच जाऊन बसला असता. हे पंजाबरावांनी शेतक-यांच्या पद्धतीने देशातील समृद्धी जीवनानाही सगळा तत्वाचा प्रामुख्याने विचार व अवलंब केलेला दिसून येती. १) शिक्षण प्रसार २) कृषि विकास ३) सहकारी बंदवाचीचा प्रचार व प्रसार, या तीन तत्त्वाच्या विकास, प्रगती, समृद्धी अवलंबून आहे त्यांचा ठाम विश्वास होता. त्याप्रमाणे त्यांनी स्वतंत्र भारताच्या कृषि विकासाचा आराख्या दृष्ट्वे तयार केला होता.

कृषिमंडळ असताना त्यांनी भारतीय अर्थव्यवस्थेना नवीन व्यवस्था लावले. सुधारित तंत्राचा वापर केल्यासिवाय, जमीनदारी नवे केल्यासिवाय, विद्याधानाच्या महतीशिवाय आणि शेती विकासासाठी भारतीय अर्थव्यवस्था दिल्यासिवाय राष्ट्राचा अनुसार नुसार नाही याची जाणीव त्यांनी तत्कालीन प्रशासकांना, शासनाला कसल दिली होती व नवीन विकास कोणता आराख्या होताय. त्यांनी केलेल्या जपानी भातशेतीचा प्रयोग, त्यासाठी केलेला वेश्याच्या प्रचार व प्रसार हे सर्व अभिनव स्वरूपांचे होते. तांबूळ उपयोगाचा उच्चांक मात्रा गेला होता. भाऊसाहेब तांबूळ उत्पादनाच्या संपदा तत्त्वाचे तत्क महणून जगभर ओळखतही जात होते. भारतातील अनुसारांने आणि कच्चामाटांचे उपयोग त्यांच्या कारकिर्दीत वेगाने वाचू भारत अनुसारांच्या बाबतीत स्वातंत्र्य झाला. एवढेच नवे तर अनुसारांची निवडत ठरावे राज्य महणूनही भारताला दर्ज प्राय झाला. भारतीय औद्योगिकीर्णानाला वेग आला.

भारतीय शेतकरी बालारांपंज आणि स्वरूपूर्ण दहावा अशी त्यांची महत्त्वाकांक्षा होती. भाऊसाहेबाना शेतक-यांच्या बलस्थानांती व दुर्वास राणांसाठी पूर्ण जाण होती. कृषकांचा पूर्ण विश्वास त्यांनी संपादन केला होता. शेतक-यांच्या हितान्वार येणार्या सर्व प्रतिगामी विचारांताचा, व्यक्तित्व, मन्त्री व्यक्ती कितीही मोठी असे, त्यांनी उर्फळ समाचार
ध्यायला माने पुढे पाहिले नाही. जेवढी वर्ष ते पदावर राहिले तितकी वर्ष त्यांनी आपल्या काय्यात कोणाही लुढंबूड कसू खिली नाही, पण त्यांच्यासारख विद्याक विंचार स्वीकारपण्यास मले सर्वात तत्पर असत.

ज्या देशाचे ५० टक्के लोक शेतकरी आहेत, त्या क्रूःप्रधान देशाची उजवळ आणि प्रमती शेती आणि शेतकरी यांना वागळून करतात. जेणार नाही, ही गोष्ट त्यांनी असूक हेगली होती व तीच आपल्या योजनेचा मध्यभिंदू ठरवली होती. भारत कृषक समाजाची निर्मिती व कार्य महणजे भारतीय शेतकन्याशा दिलेले वर्क्याचाच हे म्हटले. 'भारत कृषक समाज' भाऊसाहेबांच्या जीवनातील महत्त्वाचे शिकार होते. कामगारपेक्षा भारतीय शेतकन्याची संख्या कितीतरी पर्यंती जास्त असुनही अत्यन्तसंख्यक संघटित श्रमिकांचा मिळाल्या दुर्बिक्षांपैकी शेतकन्यांचा वाढायला एकही नवहती कारण शेतकरी वर्ष असंघटित होता. ही उपजी भरसन काळून त्यांच्यावर होणार्या अन्यायाच्या वाचा फोर्म्यासाठी, त्यांनी भारतीय शेतकन्या झाली. संपूर्ण देशाचा आंदोलनाचा बाबतील स्वरूपांणे करण्याची ताकद शेतकन्यांमध्ये असताना, ती स्तव: त्याचे कुटुंब अर्थपोटी, अर्थनावं असावे, अभावात उपायी आणि त्यांची लुढंबूड करणारे हवाहवेवत तुपाशी, हे वारसत त्यांनी अनुभवले होते. ह्युनुन शेतकन्या एक वर्षात व्यापारीत त्यांनी उपचार कसू दिले. शेतकन्यांच्या श्रमाले फले त्यांच्याच मिळते पाहिले हा यामाचे भाऊसाहेबांचा ह्यूनुन सुशांत होता.

भारत कृषक समाजाचे भाऊसाहेबांची शेतकन्यांच्या अर्थ-अर्थणी, त्यांचा महत्त्वाचा आयात, त्यांच्यावर होणारे अन्याय सरकारकडेच्या व लोकांपर्यंत पोहळकिला. शेतकन्या संभाज सन्मान व राज्यव्यवस्थेत महत्त्वाचे स्थान मिळवून दिले. शेतकन्या कराराचे आणि बचक राज्यकत्यांवर बसविला. सरकाराचे, राज्यकत्यांचे आणि समाजाचा कृषकसंघ हिंसांवर्धनात कसू लक्ष देणाऱ्यास प्रसूत केले. शेतकरी हा राज्यांच्या उजवळेचा कणा आहे ही जाणीव निर्माण कसू दिली. शेवटी शेतकरी हाच मुख्य उपायाच्या असल्यामुळे त्याचा उपाय वाहीसाठी प्रशिक्षित व प्रोत्साहित केले. सर्वोत्तमपर्यंत महत
बिली. भारतीय शेतक-यांचे हे संघटन ही अभिनव घटना होती. थोड़ाच्यांना अवधीत देशभर या चढवण्याची पाठील खेढळापाळव्यांना रुजलीत. ही सर्व किमया भाऊसाहेबांची शेती व शेतक-यांचे आर्थिक आणि त्यांचे संघटन कौशल्य यामुळे ठगली होती.

शेढळाट राबणान्यांना भारतीय शेतक-यांचा बाधा जगात शेतीविषयक काय घडामोडी सुरु आहेत, शहरी जीवनात किती वेगाने सर्वांगीण बदल होत आहेत, ते सर्व शेतक-यांची पहावेत, स्वत.चे जीवनरत्न सुधारण्यासाठी काय केले पाहिजे, याचा विचार त्याला स्कुराला, त्याची कृप्ती विशाल क्षेत्री, पंरापरागत मानसिकता बदलून वैज्ञानिक मानसिकतेचा त्यांची स्वीकार करावा, यासाठी त्याचे प्रत्याशिक प्रशिक्षण करावे या उद्देशाना समोर ठेवून भाऊसाहेबांनी १९४३-६० मध्ये नवी बिली येथे 'जागतिक कृषी प्रवर्तनी' आयोजन केले. जगातील अनेक देशांनी या कृषी विकासाची भाग घेतला होता. संबंध जगातील शेती क्षेत्रातील प्रगतीची भव्य प्रतिनिधित्व खर्च या निमित्ताने भारतीय शेतक-यांचा घडले होते. पर्यावरणातील शेतक-यांची आपल्यावेळा कितीतील पटकोप पुढे, उत्सुकता, विचारवादी व उद्देशील आहे याची जाणीव भारतीय शेतक-यांना प्रत्याशिक झाली. या प्रवर्तनीदाराचे भारतीय शेतक-यांचा विविध शेती व्यंग्यांचे, पद्धतीचे, तांत्रिकीकरणांचे प्रगतिक याने मिळाले. भारतीय कृषक-यांचे कृषी प्रवर्तनीचे प्रेरक शक्तीचे कार्य केले. ही प्रवर्तनी महणजे भाऊसाहेबांच्या कल्पकत्वात भाग घेऊन येत या महणजे भाऊसाहेबांच्या कृषी कृषी प्रवर्तनीचे महणजे भाऊसाहेबांच्या कृषी कृषी प्रवर्तनी चढवली मुळेची फार मोठी चालना मिळाली. भारतीय शेतक-यांचे संघटन - भारत कृषी समाज - अधिक बलिदंश ह्याला. भाऊसाहेबांची राज्यातील सत्तारवर अधिवेशने, संस्थेचे, कृषिमंडळांचे, बांधकंड योजना याचार जास्तीत लोण भारतभर पसरवले. या चढवली फलित महणजे १९५० पर्यंत भारत आपल्याच्या बाबतीत विद्यमान ह्याला. या यशाचे श्रेय भाऊसाहेबांच्या श्रम साहसमानाच आहे हे निविवाहणे स्वीकारावे लागते.

स्वतंत्र भारताचे कृषीदर्शी व भारत कृषक समाजाचे अध्यक्ष मुंबई भारतीय शेतकांनी, भारतीय शेती याकरिता सर्वप्रथम भारतीय स्वस्थ नसल्यास कार्य भाऊसाहेबांनी केले दिसून येते. त्यांची अनेक भाषेवर व कृप्ती याची साधन ह्याले.
शेतक्यांणा उद्योगपतिप्रमाणेच सर्व सौयी सवलती मिळावायत, शेती हा केवळ पोट भरण्याचे साधन न राहता तो अधिक नफा देणारा नाहीत. उद्योग व कृषी निर्मित वस्तुंची किमान किंमत निघडत करावी हा त्यांचा वृत्तिकोन होता. कोणत्याही उद्योगवन्दात वस्तुंचे भाव जसे ठरविले जातात, तसेच भाव शेतक्यांणे निर्माण केलेल्या शेतमालाचे ठरविले जात नाहीत. त्याला माणणी व पुरवठ्याचा अर्थशास्त्री नियम लावला जात नाही महणून शेतक्यांणा उत्पादित मापाला हमी भाव वेगार यावे असा त्यांचा प्रयत्न होता. उत्पादनाच्या वर्ग विवारात देऊन शेतमालाचे भाव ठरविले याकरिता त्यांनी शेतक्यांणमध्ये हुकांची जागीच करणे दिल. त्याला वर्तनबरबर करत्याची जाणीवही करणे दिली. ते महणत, "शेतकरी आपण शेतीच्या विकसासाठी जागतिक धार्मिक कोठारे स्थापन करून त्यांच्या कुष्ठकापितीत देशांचा धार्मिक उपलब्ध करून देऊन मानवतेची महान सेवा करण्याचे श्रेय जमातील शेतकरी वजनी घ्यावे". भाऊसहेबांनी हे एकदा विशदपुर्ती किवा देशपुरातीच मर्यादित नवहती तर त्यांचे श्रेष्ठ विश्ववंशवादाची होती.

शेतक्यांणा सहकारी बैंकामधील कर्ज मिळवून देव्याकरिता वेणायचा अड्ढणी सोडविण्याचा प्रयत्न केला. त्यासाठी 'राष्ट्रीय कृषी सहकारी अधिकृत' स्थापन केला. तसेच रेतले व व्यक्तिवर्गाचे साधनातील सवलत मिळवून देव्यसाठी प्रयत्न केले. शेतक्यांणे घरातील अड्ढानाचा अंधकार, उपासारीमीट्री व्यक्ती व दादाक्षीणी परंपरागत अंकका कूर सरपण्याकरिता प्रीत शेतक्यांणा तसेच सुया पिंडीला कृषीविविध शिक्षण वेणायच्या शाखा, कृषीविज्ञान केंद्र, कृषी संसूचना संस्था, शेतकी शाखा स्थापन करण्यास सरकारला प्रोत्साहित केले. जिल्हा व तालुकास्तरातील कृषी विघाताचे चक्करावर स्थापन करण्यात आली. भारतीय शेतक्यांणा शेतीवर तान्त्रिकिकरण करण्यास शिकविले. शेतीत यंत्राचा उपयोग, विजेता, रसायनिक उत्पाद, सुधारातील वी-विद्याप्राप्ती उपयोग करण्यास प्रोत्साहन दिले.

भाऊसहेब लोकनेत होते. त्यांनी शेती विकासाच्या वृद्धीने शेतक्यांणा प्रत्यक्ष शेतात जाऊन, त्याला विकसित तंत्रज्ञान देऊन, समजावून सांगून शेती उत्पादक वातावरणच्या प्रवृत्त केले. भाऊसहेबांना अभिप्रेत असलेली कृषक क्रांती केवळ आर्थिकीकरणे भाऊसहेबांनी त्यांच्या हातात्त्वीकरणाच्या गतिविधीत आहे.
विकासावर अवलंबून नक्तीत तर समाजाच्या सर्वभेद विकासावर आधारलेली होती. वैज्ञानिक वृष्टि आणि बुद्धिवादाची कास धर्मन्याताविषय कोणतीही क्रांती यशस्वी होत नाही, अशी विचारधारा बहुजन समाजात निर्माण करण्यासाठी त्यांनी 'श्री शिवाजी लोकविधापीठाची' स्थापना केली. श्रामशील बहुजनसमाजाला आत्मनिर्भर होण्याची प्रेणा दिली.

सहकारी प्रवर्तनी शेती करण्यासाठी त्यांनी शेतकरी व सरकारला प्रोत्साहित केले. कृषी व सहकार या एकाच गाण्याच्या बोल बाजू असून सहकारी चालवली चूक शेतक-यांच्या वारिद्र्यातून झाला हे भाऊसाहेबांच्यास मत होते. कृषी क्षेत्रातील विविध व्यापार सहकार हेच औषधी आहे असे त्यांना वाढत होते. भाऊसाहेब सहकाराचे सर्वोत्तम होते.

त्यांनी कृषकांना प्रात्यक्षिक प्रशिक्षण मिळाला महसूल शेतकरी मेलावे, पड़ूनमेलावे, प्रवर्तने आयोजित केले. शेतक-यांना हितकारक ठरेल अशा विविध व्यापार चर्चेस्थापने घेतली. शेतक-यांच्या ज्ञापन प्रशिक्षणांचा वाचा फोडण्याच्या कृषी उत्पादन, विक्री व्यवस्था, कृषी माल मुल्यवर्धन, कृषक नफा अनुक्रम, यासारख्या विविध व्यापार अर्थशास्त्र, विचारविषय कृषीशास्त्र यांचे मार्गदर्शक वेण्यात आले.

शेतक-यांच्या संपूर्ण जग नजरे खालूल घालवे याकरिता भारतातील विविध राज्यातील शेतक-यांना परदेशातील शेतक-यांच्या भेटीची संधी प्रारंभ करल दिली. त्यांनी आंतरराष्ट्रीय सामंजस्य, सदृश निर्माण करण्याचा प्रयत्न भाऊसाहेबांची केला. देणी-विवेदी शेतक-याच सहकार्य निर्माण केले. भारतीय शेतक-यांना जग दाखविले. वेगवेगळ्या देशातील शेती विकासाचे वर्णन घडविले. त्यांची वृष्टी विकसित होण्यास त्यामुळे मदत झाली.

राष्ट्रीय, आंतरराष्ट्रीय स्तरावर अनेक संस्था स्थापन केल्या. राष्ट्रीय कृषी सहकारी उत्तराखंड-विक्री संघटना, कृषक सहकारी अधिकोष, अग्रो-अशियाई श्रामशील पुर्वीचना संघटना, युवक कृषक समाज, महिला कृषक संघ, कृषी सहाय्यक यंत्र संघटना, लाभानिकता आय, अर्थव्यवस्था तांत्रिक महासंघ, अर्थव्यवस्था भारतीय मध्यमाशी पालन संघटना इत्यादी, 'व्यापारी अधिकारवर फेअर मेमोरियल फार्म्स' वेलफेर अर्डर 'द्रूप' ची स्थापना करून शेती संबंधित उच्च शिक्षणाची पैसा उपलब्ध करून दिला. शेतक-यांच्या मुलांना
विदेशात अभ्यासकर्ता पाठवून भाऊसाहेबांनी कृप्या समृद्धीकरिता प्रशिक्षित व सुसंस्कारित अशी युगाची कृप्याचांचें एक जबरदस्त फडक निर्माण केली.

हून. पंजाबरावांच्या कृप्या आणि पशुविकासांच्या धीरजानुभूत, पाथांबरणीमुळे, अंगमलबजावणीमुळे आज शेती उत्पादनात आणि जनावरांपासूनच सर्व प्रकारे उत्पादनात जी भरभराट झाली ती लक्षणपणे आहे. अंधधार्मिक हातपैकी उत्पादनात इ.स. १९४०-४१ च्या तुलनेत ह.स. २००३ मध्ये धीरी वाढ झाली. पशुविकासांची उत्पादनाच्या बाबतीत तर भारताचा जनात दुसरा क्रमांक लागती व फळ उत्पादनाच्या बाबतीत भ्रान्तीच्या मागे टाकून भारताने प्रथम क्रमांक पटकावला आहे. भाज्यांच्या उत्पादनावाच्या विज्ञानच्या पंततर भारताचा दुसरा क्रमांक लागतो. हून. पंजाबरावांचे अध्यात्म प्रयत्न आणि दुसऱ्यूदृष्टीले, त्यांचे धीरण आणि विचारयांना कृप्याशीर्ष साथ देणार्या आश्वासनांमुळे, शेतक-यांचे अध्यात्म प्रयत्न आणि कस्तामुळे, आज शेतीशी संबंधित प्रत्येक बाबतीत देश सर्वांग काळ्यावे झाला आहे. देशात ह.स. १९६० पासूनच कृप्या क्रांती, हरित क्रांती आणि धावणे क्रांतीस सुस्वात झाली होती.

भाऊसाहेबांनी आपल्या अधिकारात उपयोग शेतक-यांच्या विकासाचारी केला. सत्ता ही त्यांनी साधन महळू वापरली. त्याच्या माझत तत्त्व ग्रामीण समाजाचे उत्थान करून होईल? शेतकरी समाजाच्या धमालाचे पैसा आणि प्रतिष्ठा करू भिडल? शेतकरी, शेतमजुर समाजाच्या भावी पिवळा विशिष्ट, विशिष्ट करू होईल? ग्रामीण शेती व शेतक्यांचा सर्वांगणन विकास कसा होईल? घाटाच ध्यान असे. भाऊसाहेबांचे विरित सहकारी खासगार साठी. ए०.ए०. अने यांनी आपल्या 'The Distinguished Son of Vidarbha' या लेखामध्ये म्हटले आहे, "He is the champion of the Lok Sabha of the cause of the famers. And his powerful voice in protection of their interests is invariably heard there on every occasion. Being once in charge of the Ministry of Food and Agriculture in the Union Government, he is heard with respect on those matters by members of all parties."

2. प्र. भाजेश्वर मेघे, प्र. कुलभूषण मेघे - पुष्प सर्वश्रेष्ठ धानबित्तियाचा हून. पंजाबराव देशमुख, २००४, पृ. ४४४.
3. लोकमहार्षी भाऊसाहेब हून. पंजाबराव देशमुख, मौलवी मंड, अक्टूबर, १९५१, पृ. २२२.
भाजपाईबांध्य कार्यालय त्यांच्या स्वार्थ समाजसेवेच्या कृतीमुळे ते सर्वांच्या आदरास पात्र झाले होते, हे वरील लेखाकारन सिद्ध होते.

राष्ट्रपिता महात्मा गांधी सेवाशाम इथे स्वातंत्र्यापूर्वी हा. रंगा रावांता सामाजिक कार्य व शेतकांच्या विषयी एकत्रित कल्याणम् पाहुन उद्देश्याला होते - "शेतक-यांची सेवा करणे अपघ धरण पण त्यांकित आमळात रोपी करते, साधी शिक्षावाच, सरकार माणसे हवी आहेत. हे तिन्ही गूही एकांकाळित हा. पंजाबराव देशमुख हा कदाचित भारतात या युगातला एकमेवाच माणूस असावा. त्याने शेतक-यांच्या कल्याणकारिता आयुष्यभर संधर्ष केला, पद, प्रतिष्ठा व पैसा यांना तुळ्ण त्यांनी शेतक-यांसाठी आपला यश देतविला" ते प्रसिद्ध संशोधक, सर्वेक्षण, हा. ति. भी. कोल्हा यांनी महत्त्वाचे होई "हा. पंजाबरावांचे जीवन हे समर्पित जीवन आहे आपण मनूलच ते आदर्श जीवन आहे. स्फुरितात्त्वक जीवन आहे. ते जीवनाचा ध्यास शेतक-यांच्या सर्वांगीण उत्साहाचा आहे आपण त्याच बुध्दीते त्यांचा जीवनप्रवाह वाहत अला आहे. त्यांनी अनेक अधिकार पदे उपभोगाची पण रावणसेवी तीही याच ध्येयांकिता. अधिकार पार्श्वाचा त्यांना कल्याण ते पुन्हा येऊन मिळाले तेही शेतकन्या".

शेतक-यांना शिक्षित करणे, त्यांचा संघटित करणे यांना हा. रंगा रावांता एक संदेश होता, तो महणे शेतक-यांच्या उद्देशी घडवून आणणे, त्यांचा विकास करणे. श्री शिवाजी शिक्षण संस्था, व्हाड-मध्यप्रांत शेतकरी संघ, वेदविद्या बील, कर्जलवाड बील, भारत कृषक समाज, जागतिक कृषी प्रदर्शन, शेतकरी सहकारी बँक, श्री शिवाजी लोकविनियाठ, ही सर्व त्यांच्या कृषक काण्टीची साधने होती. अनेक राष्ट्रीय व आंतरराष्ट्रीय संस्थांची निर्मितीच्या यथा शेतकपूर्तीसाठीच झाली होती.

भाजपाईबांध्य शेतक-यांच्या विकासांकिता सर्वप्राकारे प्रयत्न केले. समाज प्रबोधन, शिक्षण, कृषिविकास अशा अनेक विशेषांना त्यांनी कृषकांच्या सर्वांगीण विकासांत विकासांत प्रदर्शन केले. कृषकांच्या विकासाचा असा सर्वांगीण प्रयत्न जागतिक इतिहासातल्या सुद्धा एकूण दुभासित अहे.

4. कृषीरत्न, हा. पंजाबराव देशमुख, समर्थन, २५ जानेवारी, १९३०, पु. १६.
5. लोकमुँडस भाजपाईबांध्य हा. पंजाबराव देशमुख, नौरववंड, दिसंबर, १६३२, प. २३२.
भूमी, भूमीची जपवणूक करणारा शेतकरी, वर्षानुसार साांपासून वंचित राहिलेली शेतक-यांची मुळे हा भाऊसाहेबांचा जिव्हाळ्याचा विषय होता. शेतकन्यांच्या स्थितीत आमुलात बदल घडवून आणणे हा त्यांच्या आयुष्यभराचा ध्यान होता. कृषी, कृषक आणि कृषकपुत्र हात त्यांच्या कृतीत, प्रयत्नांत वर्षाकाळ मध्ये होता आणि महत्त्वाची होता. पापक सारख्या लहानलेण शेत्यात्या सामान्य शेतक-यांच्या घरात जन्माला आलेल्या या कृषकपुत्रांना-भाऊसाहेबांनी-स्वत: उच्च विद्यांभूमित होऊन कर्तव्य भावनेचे शेत्यात्या सहस्राब्दी शेतक-यांच्या मुलांसाठी शिक्षणाची वाढ उघडून दिली. यासारख्या व जिस्वार्थ कार्याचा गौरव महापूर्व भारत सरकारने १९८६ मध्ये त्यांना 'कृषिअर्थ' या पदवीने मराठीत विभूषित केले.

श्री शिवाजी शिक्षण संस्थेच्या समाज त्यांनी कहीदरे लोकविधापीठ साकार केले. श्री शिवाजी मराठा हायस्कूलच्या बीजातून श्री शिवाजी शिक्षण संस्थेचा वटवृक्ष आकारास आला. शेतकरी संघ. भारत कृषक समाज यासारख्या पावसामूळ संस्थामधून पुढे शेतक-यांच्या हक्कच्या चक्कवै आणि त्यांच्या हिताचे रक्षण करणार्या संस्था विमोचन झाल्या. ‘शेतकरी’ या एका आसाधीवती भाऊसाहेबांच्या जीवनाच्या फिरत राहिले. शेतक-यांसाठी कमी करीत त्यांचे आयुष्य नेले आणि शेतक-यांच्या प्रशासनाचा विचार करती त्यांनी वेळ ढेवला. भाऊसाहेबांच्या जीवन मुळे कृषकसाठी केलेल्या कृतीते महाकाव्य होय.