प्रकरण ७
निष्कर्ष व शिफार्शी

७.१ प्रस्तावना
७.२ प्रकरण निहाय सारांश व निष्कर्ष
७.३ परिकल्पनांची पद्धतांणी
७.४ शिफार्शी
   ७.४.१ सुविधांची उपलब्धता वाढविण्यावाबंत शिफार्शी
   ७.४.२ कार्यवाहीच्या कार्यक्षमतेत वाढ करण्यावाबंत शिफार्शी
   ७.४.३ योजना व सुविधा तत्तागाठापर्यंत पोहचंविण्यावाबंत
   ७.४.४ जनतेचा सक्रिय व हार्दिक सहभाग वाढविण्यावस्थी
   ७.४.५ इतर

७.५ समारोप
प्रकरण ७

निष्कर्ष व शिफारशी

७.१ प्रस्तावना:

मागील प्रकरणामध्ये अमरावती जिल्ह्याच्या मानव विकासाचे वास्तव अभ्यासपण्यासाठी
नमुना पाहणीतून प्राप्त माहितीचे विश्लेषण करून आले. जगामध्ये मानव विकास क्रमवारीत
भारताचा १२८ वा (२००६) क्रमांक आले. मध्यम मानव विकास गटात भारताचा समावेश
होतो. १९९६ ते २००६ या कालांतरे मानव विकास मूल्य बाढूने परतू २००७ मध्ये
मात्र जागतिक पातळीवर भारताचे स्थान घसरले. भारतातील विविध राज्यांतर्गत तुलना करता
(२००६) मानव विकास यादीत केल्या सर्वोच्च स्थानाने. तर दुसऱ्या क्रमांकावर पंजाब,
tिसऱ्या क्रमांकावर तामिळनाडू तर महाराष्ट्र चौथ्या क्रमांकावर आले. भारताचा २००९ व्या
मानव विकास अहवालात नमुद केल्या.प्रमाणे २००९ या जनगणना अहवाल, राष्ट्रीय कुर्ख आरोग्य
पाहणी, राष्ट्रीय नमुना पाहणी संघटना व इतर अशासकीय संस्थानांनी केलेल्या
पाहणीसूर्या ग्रामीण मानव विकासातील केल्या राज्य सर्वोच्च स्थानाने तर शहरी मानव विकासात
हिमाचल प्रदेश सर्वोच्च स्थानाने आले. केल्या राज्यात येणे वैशिष्ट्य आले की, ग्रामीण मानव
विकास व एकूण मानव विकासातील भारतात सर्वोच्च स्थानाने आले. महाराष्ट्र ग्रामीण विकासात
१६ व्या स्थानाने, तर शहरी विकासात २१ व्या स्थानाने होते.

महाराष्ट्रातील जिल्ह्यांतर्गत तुलना करता अमरावती जिल्हा मानव विकास यादीत १५
व्या क्रमांकावर व मध्यम मानव विकास गटात आले. जिल्ह्याच्या यादीत मुंबई उपनगरे मानव
विकास निर्देशाकांत सर्वोच्च स्थानाने, दुसऱ्या मुंबई शहर तर सर्वोत्तम खालच्या स्थानाने
gडचिरोली जिल्हा आले. महाराष्ट्रातील जिल्ह्यांची तुलना करता विषमतेने य्यास स्थिती
अस्तित्वात आले. मादावादा व बिलासपती जिल्ह्यांमध्ये मागासलेखन जाता असत्याचे
राज्याच्या मानव विकास मूल्यांक परिणाम झाला आले. मुंबई शहर, उपनगर, ठाणे, रायगड,
सिध्दुर्ग, पुणे, सातारा, सांगली, कोल्हापुर, नागपूर या जिल्हाची मानव विकासाच्या साधनाच्या राज्यात तुलनेत जास्त आहे. विद्यार्थीय फक्त नागपूर जिल्हाच उच्च मानव विकास गटात आहे. तर माराठवाड्यात सांगली एकही जिल्हा उच्च मानव विकास गटात अंतिमी होत नाही.

महाराष्ट्र प्रशिक्षण व नागरिक सेवा पूर्वकतिल भाग अनुविकसित तर पश्चिम भागातील काही जिल्हे (घुडळ, नंदूरबार) अतिमानास आहेत.

अमरावती जिल्हातील तालुकानिहाय स्थिती विचारात घेता अमरावती तालुका वगळता इतर तालुक्यात माणस आहेत. तसेच अमरावती तालुक्यातील अमरावती शहर विकासाकडे बांधाचाल करणारे परतू इतर गावांमध्ये मात्र पुरेसा विकास झाला नाही. म्हणजेच मानव विकासाचे बंचन अमरावती जिल्हात गठन स्थापन आहे. जिल्हातील एकूण कार्यकारी लोकसंख्येपेक्षी ७० प्रतिशत शेतीवर अवलंबून आहेत. एकूण शेतजीनिणीपेक्षी फक्त ९.५ प्रतिशत शेती सिंचवित आहे. त्यामुळे शेतीत वर्षभर रोजगार प्राम होत नाही. तसेच ओषधिमुखी क्षेत्राचा पुरेसा विकास न झाल्याने रोजगार संधीही कमी आहेत. या सर्व स्थितीचा वातावरण परामर्श माणिक प्रकरणाच्या पेठला आहे. अमरावती जिल्हाचे मानव विकासाच्या संदर्भात अनुभवविशिष्ट विवेचन करणारातील अमरावती जिल्हातील ७ उत्तम तालुक्यांच्या सारख्या २ गावांची नमुना निवड पडतली पाहणी केली. या पाहणीच्या आधारे जी वातावरण स्थिती आढळली त्याचा आढळवा सहायता प्रकरणाचे पेठला आहे. या प्रकरणाचे निष्कर्ष व त्यासंबंधित उपायांजोना तसेच गृहीतकृत्यांची सिद्धता पडतातल्या पाहणार आहेत.

प्रथम प्रकरणाच्या सरासरी व निष्कर्ष पाहऱे:

२.२ प्रकरणाच्या सरासरी आणि निष्कर्ष:

"महाराष्ट्रात मानव विकासाचे तीनतम अध्ययन व अमरावती जिल्हाचे अनुभवविशिष्ट विवेचन" या संशोधन विषयाची मांडणी साठ प्रकरणाचे केली आहे.

प्रसूत अध्ययनाच्या पहिल्या प्रकरणाच्याच संशोধन विषयाची पार्श्वभूमी, विषयाचा अर्थ, विषयचे महत्त्व, स्वरूप स्वतंत्र कार्यात आले आहे. तसेच आर्थिक विकास व मानव
विकास यात्रा परस्परावलंबन या प्रकरणामध्ये चर्चित आहे. संशोधनाच्या संदर्भातील अध्ययन उद्देश्यानुसार, गृहीतकृत्यांचे, संशोधनाचा कार्यक्रम, मुमकिन निवड या सर्व घटकांची संविधान माहिती विषय केली आहे. संशोधनानांची पुढील गृहीतकृत्ये घेतली होती.

१. महाराष्ट्राच्या भिन्न भागात मानवविकासावरून भार पुढील भिन्नता आढळते.

२. मानव विकास निर्देशांक भिन्न असण्यात चांगल्या रोजगार संधीचा अभाव हे अतिशय महत्त्वाचे कारण आहे.

३. मानव विकास पातळी उंचावण्यासाठी मानव विकासासाठीचे चंचन कमी करणे गरजेचे आहे.

४. विषमतेतहा मानव विकास पातळीवर परिणाम होत नाही.

प्रस्तुत प्रबंधातील दूसर्या प्रकरणामध्ये मानव विकास निर्देशांकाचा संविधान आढळते, मानव विकास निर्देशांक कार्यक्रमातील पदतात अभायाची आहे. तसेच UNDP द्वारे प्रकाशित मानव विकास अहवालांमध्ये मानव विकास उंचावण्यासाठी आवश्यक निर्देश व त्याचे मुख्य उपाय योजनांचा आहारा घेतला आहे. मानव विकास संदर्भात उपलब्ध साहित्याचा आहारा ही प्रकरणामध्ये पेटला आहे. ज्यामध्ये भारत व भारतातील काही राज्यांची विशेष तंत्र केलेल्या मानव विकास अहवालांचा समावेश आहे. EPW मध्ये प्रसिद्ध केलेले रसिद्र थोडलकिया, आशिष बोस, मध्यवर्ग गोडबोरुळे, बिजव भास्कर व पवित्री, मधुमुडून घोष यांचे मानव विकासावर असलेले लेख, मराठी अर्थशास्त्र परिदृश्य २० व्या अधिवेशनातील मानव विकासाशीर्षक विविध तंत्रांचे लेख, डॉ. सीता प्रभु यांचा लेख तसेच के.एल. दलाल यांनी संपादित केलेले "Human Development : An Indian Perspective" वा पुस्तकातील विविध तंत्रांचे लेख, साकारण फुकुडा व ए.के. शिवकुमार यांनी संपादित "Readings in Human Development" यातील विविध आंतरराष्ट्रीय तंत्र व्यक्तीच्या लेखांचा आहारा घेतला आहे. अर्थसंबंधात, अर्थप्रमाण व पंक्तिका यामधील लेखांच्या आहारा प्रस्तुत प्रकरणात घेतला आहे.
प्रवचनाच्या तिस्वया प्रकरणामध्ये “महाराष्ट्रातील मानव विकास” याच चर्चा केली आहे. प्रथम भारत व महाराष्ट्राची मानव विकास निर्देशांकाच्या आधारे तुलना केली आहे. २००९ च्या आकडेबारीनुसार भारताचे मानव विकास मूल्य ०.४७ तर महाराष्ट्राचे ०.५२ एवढे होते. म्हणजेच भारतापेक्षा महाराष्ट्राची स्थिती चांगली आहे. सरासरी आयुर्मान, जनमद, मृत्युदर, बालमृत्युदर, दरडोई उत्पत्त व निकषांबाबती महाराष्ट्र भारताच्या तुलनेत अधिक आहे.

१) आठबासित आयोगाच्या सूचनांप्रमाणे शिक्षणाचे विकास फिर्ते ६ प्रतिशत खर्च अपेक्षेपणे २००९ मध्ये ४०.२७ प्रतिशत एवढा झाला. तसेच पुरुष साक्षरता दर २९.२६ प्रतिशत वर्ष ५६.१७ प्रतिशत पर्वत वाढला. स्त्री साक्षरता दर तर १८.८० प्रतिशत वर्ष ५७.५८ प्रतिशत एवढा वाढला. स्त्री साक्षरता दरातील वाढीचे प्रमाण पुरुष साक्षरता दरातील वाढीपेक्षा १० प्रतिशती जास्त आहे. तसेच ग्रामीण साक्षरता दर १९९९ मध्ये ५५.५२ प्रतिशत होतो तो २००९ मध्ये ७०.३६ प्रतिशत एवढा झाला. तर याच काळात नागरी साक्षरता दर ७५.२० प्रतिशतवर ८५.४८ प्रतिशत एवढा झाला. म्हणजे नागरी साक्षरता दरातील वाढीपेक्षा ग्रामीण साक्षरता दराची वाढ ८ प्रतिशती जास्त आहे.

अनुसूचित जाती व जमातीचा साक्षरता दरामध्ये मात्र मोठी तफावत आहे. अनुसूचित जातीचा साक्षरता दर २००९ मध्ये ७५.९० प्रतिशत होता. याच काळात अनुसूचित जमातीचा साक्षरता दर ५५.२९ प्रतिशत एवढा होता. म्हणजे अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमातीचा साक्षरता दरात १५ प्रतिशत फरक आहे.

३) महाराष्ट्रात राजकिय शिक्षण संस्थांची उपलब्धता सतत वाढत आहे. १९९५-६६ ते २००५-६६ या वर्षांच्या काळात महाराष्ट्रात प्राथमिक राजकिय शिक्षण संस्था ५ प्रतिशती वाढल्या तर माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळांची संख्या ४९ प्रतिशत वाढली. सर्व प्रकारे
उच्च शिक्षण संस्थांची वाढ २५ प्रतिशत झाली आहे.

४) दराघाट लोकसंस्थेमध्ये महाराष्ट्रातील शैक्षणिक संस्था १९९५-९६ ते २००५-०६ या १० वर्षांत फार्सा बदलल्या नाही. मात्र दराघाट लोक संस्थेमध्ये परावर्ती विद्यार्थी संख्या ६००० नी कमी झाली. तसेच प्राथमिक शाळेतील प्रति शिक्षक विद्यार्थी संख्यांतून ५ ने घटली तर माध्यमिक शाळेतील प्रति शिक्षक विद्यार्थी संख्या ५ ने वाढली आहे.

५) महाराष्ट्रात आरोग्य सुविधांमध्ये ग्रामीण नागरी तकावले प्रकरणे जाणवले. १९९५-९६ ते २००५-०६ या १० वर्षांत महाराष्ट्रात रुग्णालयांमध्ये २६.३० प्रतिशतने वाढले तर दवावांने ४८.१९ प्रतिशतनी वाढले. प्राथमिक आरोग्य केंद्र ८ प्रतिशतनी तर प्राथमिक आरोग्य पश्चे ६ प्रतिशतनी वाढले. प्राथमिक आरोग्य केंद्र व प्राथमिक आरोग्य पश्चे ही ग्रामीण आरोग्य सुविधांच्या उपलब्धितेसाठी महत्त्वाच्य असतात. परंतु लांच्याच वाढीचे प्रमाण अतिशय कमी आहे. तसेच महाराष्ट्रात दर लांच लोकसंस्थेमध्ये शासनीय सहाय्यता रुग्णालयांची संख्या वाढण्यासाठी ४ महत्त्वाच्य आहे. ही स्थिती शासनीय वैश्विक संस्थांतील खार्टाची महत्त्वाची आहे.

६) महाराष्ट्रातील ५० प्रतिशत कुंडतेचा पोषणदर्शक अवश्यक पाल्याची कमी आहे. तसेच ६० प्रतिशत लोकांना २४०० कॅलोरी पिथ नाहीत. महिला व बालकांचा पोषणदर्शक ग्रामीण भागात जास्त प्रमाणात खालवलेला आहे. ग्रामीण भागातील ५७ प्रतिशत कुंडत न्यून पोषणप्रस्तर आहेत.

७) सार्वजनिक स्वच्छतेसाठी अस्वस्थ मनोरंजन व्यवस्था महत्त्वाची असते. १९९७-२००० मध्ये महाराष्ट्रातील ४५.९ प्रतिशत लोकांना स्वच्छतासूच व धोनाची पाणी उपलब्ध नव्हते. २००५ मध्ये केलेल्या पाणीपावसात शहरी व ग्रामीण भागातील लोकांना मनोरंजन सुविधा उपलब्ध नाही. याच प्रमाणे पिण्याने पाणी ही महत्त्वाची समस्या आहे.

८) महाराष्ट्रात स्थूल उत्पन्न सतत वाढला आहे. याचे महत्त्वाचे कारण महाराष्ट्राच्या आजीविक व सेवा क्षेत्राऊन होणारे विकास होय. महाराष्ट्राचे स्थूल उत्पन्न १९९५-९६ ते २००५-०६ या दहा वर्षांत २२८.६४ प्रतिशतनी वाढले. ही वाढ अतिशय कौशल्यानंद व
आर्थिक भर्ती दर्जनिगारी आहे।

१०) महाराष्ट्राच्या दर्डाचे उत्पादातील वाढ ही मुद्रा महाराष्ट्राच्या विकासाची पात्री आहे. १९६५-६६ ते २००५-०६ या काळात महाराष्ट्राचे दर्डाचे उत्पाद १२० प्रतिशत वाढते आहे. याच काळात भारताचे दर्डाचे उत्पाद १०० प्रतिशत वाढते. भारतापेक्षा महाराष्ट्राचे दर्डाचे उत्पाद १९,००० हू. नं. जास्त आहे हे विशेष.

११) NSS च्या ६१ व्या फेरोनुसर महाराष्ट्राच वार्डावाचे प्रमाण १६.२ प्रतिशत आहे. भारतातील १६.३ प्रतिशत आहे म्हणजेच भारतापेक्षा महाराष्ट्राच वार्डावाचे प्रमाण ३ प्रतिशतांनी कमी आहे.

१२) सिचनाबाबत मात्र महाराष्ट्र फारशी प्रगती करू शकला नाही. १९६५-६६ ते २००५-०६ या काळात सिचन संबंधी क्षेत्राचे पिकाखालील एकूण क्षेत्र १६.५९ प्रतिशत वरून १६.३८ प्रतिशत एवढे घटले त्याने जास्त वदल झाला नाही.

१३) रोजगार कार्यक्रमांतर्गत महाराष्ट्रात रोजगार हूंनी योजना अतिशय महत्त्वांची आहे. १९६५-६६ ते २००५-०६ या १० वर्षात महाराष्ट्रात रोजगार हूंनी योजनांंकरीत खर्च दुःष्ट झाला; मगुण्या विलमोश रोजगार उपलब्धीही जवळपास दुःष्ट झाली. परंतु पूर्ण केलेल्या कामांची संख्या मात्र वाढण्याचे एक्झेज पाहिला आहे. १९६५-६६ मध्ये २९०९७ एवढी पूर्ण केलेली कामे होती. २००५-०६ मध्ये ती २०,७२२ एवढीच आहेत. म्हणजे जवळपास १००० कामे कमी झाली आहेत.

प्रस्तुत संशोधनाच्या चौथ्या प्रकरणांमध्ये “महाराष्ट्रातील मानव विकासाचे तुलनात्मक
“विश्लेषण” आहे. महाराष्ट्रातील प्रशासनीय विभाग व जिल्हानिहाय मानव विकासस्थितीची तुलना विविध निकायांच्या आधारे केली आहे.

१) महाराष्ट्राचे प्रशासनीय दृष्टीने सहा प्रशासनीय विभाग, तर ३५ जिल्हे आहेत. विभागनिहाय क्री-पुरूष प्रमाणित २००९ व्या जनगणनेनुसार नागपूर विभाग सर्वोच्च स्थानी (१५३) तर कोकण विभाग (४५७) सर्वोच्च खालच्या स्थानी आहे. लोकसंशोधन घटनेवात अनुसूची कोणांच्या विभाग सर्वोच्च जुटे (८८०) तर नागपूर विभाग सर्वोच्च मागे (२०५) आहे. तसेच १९९९ ते २००९ व्या वर्षांत लोकसंशोधन घटनेवात आपल्याच्या सर्वोच्च जास्त वाढ कोकण विभागात (१७९) जाळी तर नागपूर विभागात (३२) सर्वोच्च कमी वाढ झाली.

जिल्हानिहाय क्री-पुरूष प्रमाणित रत्नागिरी, सिद्धुरंग व गोंदिया जिल्हात खिंचांची संख्या १००० पेक्षा जास्त आहे. विशेष महणजे या जिल्हात ग्रामीण लोकसंख्या जास्त आहे. खिंचांची सर्वोच्च कमी संख्या मुंबई शहरात आहे. व हा जिल्हा पूर्ण नगरी भाग आहे. याचा अर्थ ग्रामीण भागात नागरी भागापेक्षा खिंचांची स्थिती चांगली आहे. जिल्हानिहाय लोकसंख्या घनत्व मुंबई शहर (२२२६१) वर्तमान शासनी तर खालच्या शासनी गडचिरोली जिल्हा (६७) आहे. गडचिरोली जिल्हापेक्षा मुंबई शहराची लोकसंख्या घनत्व ३६५ पट जास्त आहे.

नागरीकरणामध्ये ही कोकणविभाग सर्वोच्च जुटे (७५.६२ प्रतिशत) तर औरंगाबाद विभाग सर्वोच्च मागे (२४.५३ प्रतिशत) आहे. मुंबई शहर व उपनगर हे सर्वोच्च जास्त नागरीकरण झालेले जिल्हे आहेत तर गडचिरोली, गोंदिया, सिद्धुरंग हे सर्वोच्च कमी नागरीकरण असलेले जिल्हे आहेत.

२) जिल्हा व विभागांच्या मानव विकास निर्देशांकाची तुलना करता ०.७६ मानव विकास मूल्य वेचून कोकण विभाग सर्वोच्च वर तर ०.२८ मानव विकास मूल्य असणारा अभावावी विभाग सर्वोच्च खालच्या शासनी आहे. जिल्हानिहाय तुलना करता मुंबई उपनगर व मुंबई शहर मानव विकास मूल्य ०.०० असणारे सर्वोच्च शासनी तर गडचिरोली जिल्हा ०.२१ मानव विकास मूल्य असणारा सर्वोच्च खालच्या शासनी आहे. मुंबई शहर व गडचिरोली जिल्हा यांच्या
मानव विकास मूल्यात 5 परीच्छ फरक आहे. जो विषयमध्ये वास्तवता दर्शवितो.

3) मानव विकास निविदांमध्ये शिक्षणांतर्गत साक्षरता दर पाहता 2001 व्या जनगणनेनुसार एकूण साक्षरता दरात कोकण विभाग 82.93 प्रतिशत सर्वात जास्त दर अस्पताळ आहे. सर्वात कमी साक्षरता दर औरंगाबाद विभागाचा 68.77 प्रतिशत आहे. महाराष्ट्राच्या सरासरी साक्षरता दरपेक्षा (७६.८८ प्रतिशत) जास्त दर साक्षरता दर अस्पताळ श्रेणी, पुणे, अमरावती आणि नागपूर विभाग आहेत. तर कमी साक्षरता दर अस्पताळ नाशिक व औरंगाबाद विभाग आहेत. जिल्हानिवेदन सरासरी साक्षरता दरात मुंबई शहर सर्वात वर्चस व्यवस्थानी (८५.४० प्रतिशत) आहे. तर सर्वात खालच्या व्यवस्थानी नंदूरबार जिल्हा (५५.७८ प्रतिशत) आहे. महाराष्ट्राच्या सरासरी साक्षरता दरपेक्षा कमी साक्षरता दर अस्पताळ जिल्हे मुळातः धूळे, नंदूरबार, सोलापूर, औरंगाबाद, जालना, परभणी, हिंगोली, बीड, नंदव, उसमानाबाद, लाजुद, बाशिम व गडचिरोली हे जिल्हे आहेत. औरंगाबाद विभागातील सर्व जिल्हे महाराष्ट्राच्या साक्षरतादरपेक्षा कमी साक्षरता दर अस्पताळ आहेत. तर कोकण, अमरावती, नागपूर, पुणे विभागातील फक्त एकाप्रथम जिल्हा कमी साक्षरता अस्पताळ आहे.

4) सी-पुरूष साक्षरतेबाबत 2001 व्या जनगणनेनुसार कोकण विभाग अनुमाने ७५.७५ प्रतिशत व ८१.३० प्रतिशत दर अस्पताळ श्रेणी वर्चस व्यवस्थानी होता. तर सर्वात खालच्या व्यवस्थानी औरंगाबाद विभाग अनुमाने ५५.३५ प्रतिशत व ८१.४४ प्रतिशत दर अस्पताळ होता. सी युग्म साक्षरता दरातील सर्वात जास्त तफावतही औरंगाबाद विभागातच आहे. जिल्हानिवेदन सी पुरूष साक्षरतेत मुंबई शहर वर तर नंदूरबार जिल्हा सर्वात खाली आहे. ग्रामीण नागरी साक्षरतेबाबतील वर्चस स्थिती अस्तित्वात आहे. याचा अर्थ नंदूरबार जिल्हा साक्षरतेबाबत सर्वात मागास आहे. तर विभागांमध्ये औरंगाबाद विभाग सर्वात मागे आहे.

5) महाराष्ट्रात कोकण विभाग हा सरासरी साक्षरता दरात पुढे असला तरी अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमाती साक्षरता दरात नागपूर विभाग प्रथम व अमरावती विभाग रितीय क्रमांकावर आहे तर औरंगाबाद विभाग याबाबतील रोकत्या व्यवस्थानी आहे. अनुसूचित जाती व
अनुसूचित जमाती ढांच्या साक्षरता दराची तुलना बघता सर्वांत जास्त तफावत कोण विभागात आहे. कोण कविणे विभागात अनुसूचित जाती चा साक्षरता दर ७९.०३ प्रतिशत आहे तर अनुसूचित जमातीचा दर ४८.६४ प्रतिशत आहे. तफावती चे प्रमाण ३१ प्रतिशत आहे. सर्वांत कमी तफावत अमरावती विभागात ११ प्रतिशत एवढी आहे. जिल्हानिहाय अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमातीच्या साक्षरता दरात सर्वांत जास्त साक्षरता दर अनुसूचित जातीचा नागपूर जिल्हातात ८२.९४ प्रतिशत तर अनुसूचित जातीचा ८०.८९ प्रतिशत मुंबई शहरात आहे. अनुसूचित जातीचे सर्वांत कमी साक्षरता प्रमाण जालना जिल्हात ५५.९० प्रतिशत आहे तर अनुसूचित जमातीचे सर्वांत कमी साक्षरता प्रमाण नंदूरबार जिल्हात ४२.३४ प्रतिशत आहे.

6) शिक्षण निकायात शैक्षणिक संस्थांची उपलब्धता महत्त्वाची भूमिका बजावते. दरेंच लोकसंख्येमागे शैक्षणिक संस्थांची संख्या सर्वांत जास्त नागपूर विभागात १६६ आहे. तर सर्वांत कमी कोण कविणे विभागात ६९ एवढी आहे. जिल्हानिहाय आकडेवारीसारे दरेंच लोकसंख्येमागे शैक्षणिक संस्थांची संख्या सर्वांत जास्त सिंधुदुर्ग जिल्हात ३१ आहे. तर सर्वांत कमी मुंबई शहर व उपनगरात आहे. म्हणजे सर्वांत जास्त व सर्वांत कमी अशी दोन्ही टोके कोण कविणे विभागात आहेत.

7) आरोग्य निकायांत जिल्हाचार आरोग्य विषयक सोयी सुविधा, बालमृत्यूद्ध व घटकांचा आढावा घेतला आहे. शासकीय आरोग्य सुविधांच्या उपलब्धतेवाच्या, नाशिक, पुणे झालेहे वरचढ आहे. दरेंच लोकसंख्येमागे खांदांची उपलब्धता सर्वांत जास्त मुंबई शहर व उपनगरात (३००) आहे. तर सर्वांत कमी उपलब्धता सातारा जिल्हात (४२) आहे. दराच्यामुळे जास्त प्रमाणात नाशिक, पुणे, सांगली, बुलढाणा, अमरावती, नागपूर, भंडारा, गोंडिया व जिल्हात आहेत. तर रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, जालना, बीड व जिल्हात १५ पेक्षा कमी आहेत. रूपांतरांची संख्या सर्वांत जास्त नाशिक जिल्हात (१६५) तर सर्वांत कमी सिंधुदुर्ग, जालना, वर्षां येथे ११ एवढी आहे. प्राथमिक आरोग्य केंद्र नाशिक जिल्हा सर्वांत जास्त (१९१९) आहेत. तर सर्वांत कमी वाशिम जिल्हात (२५) आहेत. प्राथमिक आरोग्य पथकांचे प्रमाणही
नाशिक जिल्हात सर्वत्र जास्त (५७७) तर सर्वत्र कमी वाळिम जिल्हात (१५३) आहेत. याच्याच अर्थ महाराष्ट्रात आरोग्य सुविधांचा उपलब्धतेत मोटी विषमता आहे. नाशिक विभाग सर्व आरोग्य सुविधांची उपलब्धता असणारा आहे. नाशिक विभागाचे वेशिष्ट घनत्व नागरी भागाप्रमाणे ग्रामीण भागातीही आरोग्य सुविधा मोठा प्रमाणात विस्तारला आहेत.

८) बाह्य बालमृत्यूदर हा आरोग्यविषयक समस्या दर्शिविषयां आहे. २००० च्या आकडेवारीमुळे महाराष्ट्रात सरासरी बालमृत्यूदर १५ होता. विभागांची तुलना करता बालमृत्यूचे प्रमाण नागपूर-विभाग १६.५ एवढे सर्वत्र जास्त आहे. तर सर्वत्र कमी औरंगाबाद विभाग ७.२ एवढे आहे. औरंगाबाद विभाग हा कोकण नाशिक,पुणे विभागातील आरोग्य सुविधांचा उपलब्धतेनेता मागे आहे. परंतु बालमृत्यूदरामध्ये सर्वत्र कमी प्रमाण औरंगाबाद विभागाचे आहे हे विषेष. याचे एक कारण नमुद करता येते की, औरंगाबाद विभाग कोकण, नाशिक, नागपूर, अमरावती विभागाचा तुलनेने दारिद्र्याचे प्रमाण कमी आहे. तसेच ग्रामीण भागात आरोग्य सेवांचा विस्तार बालमृत्यूहाने बालमृत्यूदरावरील घटना आहे.

जिल्हानिहाय बालमृत्यू दरामध्ये सर्वत्र जास्त दर मुंबई व मुंबई उपनगरात (४०) आहे. व हे सर्व नागरी बालमृत्यू आहेत. सर्वत्र कमी बालमृत्यू प्रमाण नंदूरबार जिल्हात (५) असून त्यात ग्रामीण ७ व नागरी फक्त १ आहे. नंदूरबार जिल्हात दारिद्र्य जास्त असते तरी आरोग्य सुविधांची स्थिती बरी आहे. त्यामुळे बालमृत्यू दर कमी असावा.

९) जिल्हा उत्पन्न व दरडॉई उत्पन्न हे विभाग व जिल्हाच्या आरंभिक स्थितीचा आराम आहे असे महान्यास बाबोगे ठरणार नाही. २००५-०६ च्या चालू किंमतीमुळे निवळ जिल्हा उत्पन्न कोकण विभागाचे सर्वत्र जास्त होते. दरडॉई उत्पन्नातील कोकण विभाग पुढे असून राज्याचा उत्पन्नात कोकण विभागाचा वाढ ३५.५० प्रतिशत एवढा सर्वत्र जास्त होता. सर्वत्र कमी निवळ जिल्हा उत्पन्न व दरडॉई उत्पन्न अमरावती विभागाचे असून राज्याचा उत्पन्नात फक्त ६ प्रतिशत वाढ या विभागाच आहे.

जिल्हानिहाय निवळ जिल्हा उत्पन्न व दरडॉई उत्पन्न सर्वत्र जास्त मुंबई शहर व
उपनगराचे आहे. तसेच राज्याच्या उत्तराखान जिल्हाचा हिस्सा २२.७४ प्रतिशत आहे. तर राज्य
उत्तराखान १ प्रतिशत पेक्षा कमी वाटा असणारे जिल्हे सिंधुरग, संदूरबार, जालना, परभणी,
hिमाली, उसमानाबाद, नारायण, बंधर, भंडारा, भोजिया व गडचिरोली हे आहेत. या सर्व
जिल्हांचा एकत्रित वाटांही मुंबई शहर व उपनगराचा वाटावापेक्षा अर्थात आहे. अशी डोन विरूढ़
टोके महाराष्ट्रात आहेत. याचप्रमाणे कोकण व पुणे विभागाचा राज्य उत्तराखानी वाटा ६२.८१
प्रतिशत आहे. निव्वळ दर्डोई उत्तराखानी अशी कमालीची तकाचत आहे. मुंबई शहर व
उपनगराचे दर्डोई उत्तराखानी ६५.६२५ रु. तर संदूरबार जिल्हाचे १६,६६६ रु. आहे. महाने
पुरुषार जिल्हापेक्षा मुंबई शहर व उपनगराचे दर्डोई उत्तराखानी २ पटीपेक्षा जास्तते अधिक आहे.
व्याचे एक महत्त्वाचे कारण सांगता येईल की, मुंबई शहर व उपनगर हे उद्योग सेवा क्षेत्राचे
पूर्णपणे अवलंबून आहेत. तर संदूरबार जिल्हा प्राथमिक क्षेत्राचे अवलंबून आहेत. त्यामुळे मुंबई
शहर व उपनगराचा इत्तेदानं अकारक होऊन उत्तराखानी कमालीची वाह झाली तर
पुरुषार जिल्हा रेतीला निर्भर असल्याने उत्तराखानी मागे राहिला.

१०) दर्डोई उत्तराखानी दारिद्र्याचे प्रमाण विकारात घेणे आवश्यक आहे.
१९६३-६८ मध्ये केलेल्या पाहणीमुळे महाराष्ट्र ३४.४९ प्रतिशत कुटुंब दारिद्र्य रेखालंबते
होते. यात अमरावती विभाग व नारियल विभाग ४५ प्रतिशत रेखेत जास्त दारिद्र्यरेखालंबते
कुटुंब असणारे आहेत तर सर्वां तमी कमी दारिद्र्य युगे विभागात आहे. उत्तराखानी सर्वां वर
असणारा कोकण विभाग दारिद्र्य रेखालंबते कुटुंबाबाबत मात्र औरंगाबाद विभागाच्याची पुढे
आहे. औरंगाबाद विभागात दारिद्र्याचे प्रमाण २२.६१ प्रतिशत आहे तर कोकण विभागात
३०.६५ प्रतिशत आहे. शिक्षण, उत्तराखानी सर्वां तात्त्विक असणारा कोकण विभाग दारिद्र्याबाबत
मात्र सर्वां मागे असणारा औरंगाबाद विभागाच्या मागे गेला. याचे महत्त्वाचे कारण महाने
कोकण विभागात उत्तराखानी जाणली असमान वाटणी होय.

जिल्हानिहाय दारिद्र्यमध्ये सर्वां वर्च्छा स्थानी नंदूरबार जिल्हा (७५.४३ प्रतिशत)
आहे तर सर्वां खालच्या स्थानी सांगली जिल्हा आहे. वर्च्छा व खालच्या स्थानी असणारे
दोन्ही जिल्ह्यात शेतीच्या अवलंबून आहेत परंतु नंदूरबारामध्ये सिंचनाचे प्रमाण अतिशय कमी परिणामी. शेती उत्पादनासाठी कमी वायूस्तर सांगली जिल्ह्यात सिंचनाचे प्रमाण जास्त असून शेतीच्या विकास मोठ्या प्रमाणानुसार जातल्याचे सधन शेतकरी आहे. शेतीच्या उत्पादनासाठी जास्त व नगदी फिकांचे उत्पादनही मोठ्या प्रमाणानुसार घेतले जाते यामुळे दारिद्र्याचे सर्वांग शेती प्रमाण सांगली जिल्ह्यात आहे असे महानायक हरकत नाही.

११) दारिद्र्याचे प्रमाण घटविश्वासातील शेतीत सिंचन सुविधा निर्माण जाल्या तर उत्पादनात वाढते. २००३-०४ मध्ये महाराष्ट्रतील नागपूर विभागात सर्वांग जास्त २६.४० प्रतिशत क्षेत्र सिंचनाखाळी होते. तर सर्वांग कमी सिंचन कोकण विभाग व अमरावती विभागात अनुक्रमे ६.३ व ६.९ प्रतिशत एकत्र होते. नाशिक, पुणे व नागपूर विभागात २० प्रतिशतपेक्षा जास्त सिंचवित क्षेत्र होते.

जिल्हानिहाय सिंचवित क्षेत्रात सर्वांग पुढे सातळी जिल्हा ३२.१० प्रतिशत सिंचन क्षेत्र असणारा आहे. तर सर्वांग मागे रत्नागिरी जिल्हा ३.४ प्रतिशत सिंचनक्षेत्र असणारा आहे. रत्नागिरी जिल्हा पहले उपत्यकावाहिनी पुढे आहे परंपरा सिंचनाखाळी मात्र सर्वांग मागे आहे असे दिसते. यामुळे तेथील शेती उत्पादनाचा विपरीत परिणाम जालेला दिसतो.

१२) प्रामाणी भागातील उत्पन्न वाढविश्वास, रोजगार निर्मितीसाठी महाराष्ट्रत रोजगार हभी योजना यसास्ती कार्य करते. उपरुपरू जिल्हांच्या आधारात रोजगार हभी योजनेवाच्या लक्षात येते या, २००५-०६ मध्ये सर्वांग जास्त रोजगार योजनेवर खर्च पुणे जिल्हात केल्या गेला तर सर्वांग कमी खर्च कोलहापूर जिल्हात केल्या. यामुळे रोजगार निर्मितीसाठी वर्णित परिणाम जाल्या. वावनिभिक पातळी पुणे जिल्हा उत्पादनाचा बऱ्याच बनाच बनाच रोजगार योजनेवर जास्त खर्च केल्या गेला. या ऐशी मागास जिल्हांमध्ये रोजगार योजनांचे खर्च करणे आवश्यक आहे.

यासारख्या लक्षात येते की, महाराष्ट्र विभाग व जिल्हांच्या विकासाच्या मोठी असमानता आहे. जी मानवविकासाच्या अडथळा निर्माण करते.
“अमरावती जिल्हाच्या मानव विकासाचा आलेख” या पाचव्या प्रकरणामध्ये अमरावती जिल्हातील तालुकानिहाय मानव विकासाबाबतून स्थिती अभ्यासली आहे।

1) महाराष्ट्रातील जिल्हानिहाय मानव विकासामध्ये अमरावती जिल्हा मध्यम गटात समाविष्ट होतो. ६५ व्या क्रमांकावर असणारा अमरावती जिल्हा ०.५२ मानव विकास मूल्य असणारा आहे. याच काळात महाराष्ट्रात मानव विकास मूल्य ०.४८ एवढे होते. म्हणजे अमरावती जिल्हाच्या मानव विकास मूल्य महाराष्ट्रच्या सरासरी मानव विकास मूल्यापेक्षा कमी आहे.

2) साक्षरपण्या बाबत अमरावती जिल्हाची प्रगती कोणताक पाव? आहे. २००१ च्या जनगणनेच्या अमरावती जिल्हाच्या ६३१६ प्रतिशत होता. पुरुष साक्षरता दर ८८.७० तर बाब्री साक्षरता दर ७५.७० एवढा होता परंतु तालुकायांमधील विषमता साक्षरतादराळा गार्डिओल लावणारी आहे. अमरावती जिल्हातील धारणी व चिकित्सा या दोन्ही तालुक्यानुसार ६५ प्रतिशत पर्यंत साक्षरता दर असणारे आहेत. आदिवासी व भाषणवास भूमध्य असल्याने हा भागात साक्षरता प्रमाण कमी आहे असे म्हणून हरकत नाही. तसेच या तालुक्यातील बाब्री साक्षरता दर ५३ प्रतिशत पेक्षा कमी आहे. इतर सर्व तालुक्यांचा सरासरी साक्षरता दर ७० प्रतिशतपेक्षा जास्त तर बाब्री साक्षरता दर ७० प्रतिशतपेक्षा जास्त आहे ही विशेष बाब्री मानवी लागेल.

अमरावती जिल्हातील चिकित्सा तालुका कणाच्या इतर तालुक्यात ग्रामीण नागरी साक्षरता जास्त भेट नाही. धारणी तालुका पूर्ती: ग्रामीण आहे तर चिकित्सा तालुक्यात ग्रामीण साक्षरता ९०.४० प्रतिशत तर ग्रामीण साक्षरता ६४.३० प्रतिशतआहे. इतर सर्व तालुक्यांमध्ये ग्रामीण साक्षरता ७८ प्रतिशत पेक्षा जास्त तर ग्रामीण साक्षरता ४५ प्रतिशत पेक्षा जास्त आहे यामुळे धारणी व चिकित्सा या तालुकांच्या साक्षरता दराच्या बाब्री होणारी गरज आहे.

3) शैक्षणिक संस्थांची उपलब्धता शैक्षणिक गुणवत्ता मुखरणाऱ्या उपयोगी पद्धती. शासनाच्या उद्योगसाठी प्रमाणधार्मिक सरासरी प्रमाण आहे.
ही अमरावती जिल्हासाठी अतिशय समाधानाची बाबाजी आहेत. याच ग्रामाण्य अमरावती जिल्हात १९९५-९६ ते २००५-०६ वा दहा वर्षांत प्राथमिक शाळा ६.९७ प्रतिशतनी बाहेर. माध्यमिक शालामध्ये ६.८९ प्रतिशतनी वाह झाली उच्च माध्यमिक संस्थामध्ये १२५ प्रतिशतनी वाह तर महाविद्यालयमध्ये १३६ प्रतिशतनी ताळ झाली म्हणजेच उच्च माध्यमिक व महाविद्यालयांच्या संख्येमध्ये वाढत्यांनी प्रमाण अतिशय जास्त आहे. ज्याने उच्च शिक्षणाच्या सोयी वाढल्या व उच्च शिक्षणाचे प्रमाणांनी बाळते.

४) २००५-०६ मध्ये अमरावती जिल्हातील तालुकानिहाय शैक्षणिक संस्थांची उपलब्धताही पुरेशा प्रमाणात आहे. मात्र सर्वांत जास्त एकूण शैक्षणिक संस्था अमरावती तालुक्यात आहेत तर सर्वांत कमी चांदूरेतले तालुक्यात आहे. उच्च शिक्षणाच्या सर्वांत जास्त सोयी अमरावती तालुक्यात (४५ संस्था) आहे तर धारणी, भातकुली या तालुक्याला फक्त एक इतक महाविद्यालय आहे. ग्रामीण तालुक्यामध्ये उच्च शिक्षणाच्या कमी सोयी तेशील शिक्षणावर परिणाम करतात.

५) आरोग्य निकायाचा विचार करताना वैद्यकीय उपचार सुविधा महत्त्वाच्या असतात. अमरावती जिल्हातील १९९५-९६ ते २००५-०६ वा दहा वर्षांना काळात उपचार सुविधामध्ये वाढ-घट असे समर्थन आहेत. ऋणामध्ये, दवावळे व खातांची संख्या १० वर्षांत घटली आहे. तर प्रसूतिग्राही, प्राथमिक आरोग्य केंद्र, प्राथमिक आरोग्य उपकेंद्र, डॉक्टर व वैद्य, परिचारकांच्या वाढी शंघांच्या बाळली आहे. यात महत्त्वाची वाच अशी आढळली की, अमरावती तालुका विशेषत: अमरावती शहरामध्ये वैद्यकीय उपचार सुविधांचे मोठ्या प्रमाणात केंद्रीकरण झाले आहे. तर भातकुली, धामण्याचे हे तालुके उपचार सुविधासून अजुनाही वंचित आहेत. धारणी तालुका हा आवडवानी जनसंख्या व जंगलवयास भूमिका असणाऱ्या आहे. तसेच वाहतुकीची साधने अपुन्या प्रमाणात आहे वैद्यकीय उपचारांच्या दृष्टीने सुविधांचे प्रमाण जास्त आसने अपेक्षित आहे परंतु तिथे फक्त एक प्रसूतिग्राही जे २००२-०३ नंतर शुभ झाले आहे. यामुळे अशा तालुक्यामध्ये आरोग्याच्या समस्याही भीषण असतात. म्हणजेच अमरावती
जिल्हामध्ये बैठकीय उपचार सुविधासहि असमान विभागांणि तेथील आरोपित विषयतित
परिणाम करते.

6) आरोप्य सुधारण्याच्या दृष्टीने मात्रावर संगोपन कार्यक्रमाची वशस्त्रित महत्त्वाची
असते. या कार्यक्रमांगत अभावांती जिल्हात गरोदर सिखावाना मोठ्या प्रमाणात लसीकरण केले
जाते. व सर्वांत महत्त्वाचे माणजे एकूण लसीकरणपेक्षी ६२.१८ प्रतिशत लसीकरण ग्रामीण
गरोदर सिखावाने झालेले आहे. ही अतिशय कौतुकास्पद बाबा आहे.

माता-बालसंगोपन कार्यक्रमांगत बालकांचे लसीकरण महत्त्वाचे आहे. अभावांती
जिल्हातील लसीकरण कार्यक्रम वशस्त्रीता राष्ट्रीय गेला. २००५-०६ मध्ये बालकांना हे
लसीकरण केले त्यापेक्षी ७८.७६ प्रतिशत बालकेपेक्षी ग्रामीण भागातील होती हे विशेष. अभावांती
जिल्हातील एकूण लसीकरणपेक्षी अभावांती तातुक्यात सर्वांत जास्त लसीकरणाचे प्रमाण
३६.१२ प्रतिशत आहे व त्यापेक्षी फक्त १५.४२ प्रतिशत लसीकरण ग्रामीण भागात झाले
कारण अभावांती तातुक्यात नागरी भाग जास्त आहे ह्या सर्व तातुक्यांमध्ये मात्र ६.० फूल
प्रतिशतपेक्षा जास्त लसीकरण ग्रामीण भागात झाले ही अतिशय चांगली बाबा आहे.

7) ग्रामीण भागात झालेले बालकांचे लसीकरण यामुळे जो महत्त्वाचा फायदा झाला
की, ग्रामीण भागातील बालमृत्यूसंखेयमध्ये मोठ्या प्रमाणात परा झाली. २००५-०६ मध्ये
अभावांती जिल्हात ६०८ बालमृत्यू झाले त्यापेक्षी २१७ (७४.५७ प्रतिशत) ग्रामीण भागातील
होते. तातुकानिहाव स्थिरी मात्र अतिशय तफावत पूर्ण आहे. धारानी तातुका हा ग्रामीण
tातुका असून अभावांती जिल्हातील एकूण बालमृत्यूपेक्षी सर्वांत जास्त बालमृत्यू (१२.६६
प्रतिशत) तेथे आहेत याचा अर्थ धारानी तातुकामध्ये आरोग्य सेवांची कामतरता प्रकरितने
जाणवते. चिकित्सकांत आश्चिकांही धारानी पाठवावाने आहे. इथे २५ बालमृत्यूपेक्षी २४ (९६
प्रतिशत) ग्रामीण भागातील आहे. नागरी बालमृत्यूसंखेयमध्ये अभावांती तातुका खूप आहे.
२००५-०६ मध्ये ३५६ बालमृत्यू अभावांती शहरातील आहेत. आरोग्य उपचार सुविधा
जिथे सर्वांत जास्त आहेत तेथेच बालमृत्यू संख्याशी सर्वांत जास्त आहे अशी दोन विरूढ्द टोके
अमरावतीबाबत आहेत।

8) वैद्यकीय उपचार सुविधा प्रमाणांक आरोग्य सुविधा अंतर्गत स्वच्छ पिघाचे पाणी उपलब्ध असणे गरजेचे आहे. 2005-06 मध्ये अमरावती जिल्ह्यातील ४२ प्रतिशत गावे पिघाच्या पाणीची गंभीर समस्या असणारे होते, व ही समस्या उत्तरोत्तर वाढत आहे असे दिसते. स्वच्छ पिघाच्या पाणीच्या उपलब्धता ही मुदता आरोग्यासाठी महत्त्वाची असते. पंतु अमरावती जिल्हा मात्र याबाबत समस्याग्रस्त आहे असे निर्देशनास येते.

9) स्व-पुरुष प्रमाण किंतु आहे ही बाबरी महत्त्वाची आहे. अमरावती जिल्ह्यात 2001 च्या जनगणनेनुसार दरमाण पुरुषांमध्ये ९३ प्रतिशत आहे. याच काळात महाराष्ट्रात ९२.७ प्रतिशत आहे. महणजे महाराष्ट्रात आमरावती जिल्ह्यातील विविध मध्ये विविधांची संख्या जास्त आहे. थांबी ६ तालुक्यांमध्ये नागरी भागात विविधांना प्रमाण जास्त आहे. तर ८ तालुक्यातील ग्रामीण भागात विविधांचे प्रमाण जास्त आहे. अमरावती जिल्ह्यातील ग्रामीण भागात विविधांना प्रमाण १४० तर नागरी भागात विविधांना प्रमाण १३४ एवढे आहे. अमरावती जिल्ह्यासाठी ही भूस्तरीय बाबी आहे.

10) जिल्हा स्थान व विविध उत्पत्त हे आर्थिक प्रगतीचे धोका आहे. याबाबत मात्र अमरावती जिल्हा माहित धोका माणे आहे. १९९५-९६ ते २००५-०६ या दहा वर्षात जिल्हा उत्पत्ती राज्य उत्तराञ्चल टेकेबारी घटत आहे. १९९५-९६ मध्ये राज्य उत्तराञ्चल जिल्हा उत्पत्ती वाढ १.७९ प्रतिशत होता. २०००-०१ मध्ये तो २.२६ प्रतिशत पर्यंत वाढला परंतु नंतर मात्र तो सतत घटल असून २००५-०६ मध्ये १.७६ प्रतिशत पर्यंत घटला. अमरावती जिल्ह्याची विकास गती कमी झाली आहे असा यावरुन निष्कर्ष निघतो.

1१) दर्दोई उत्पत्त बाबतही असे दिसते की, महाराष्ट्राचे दर्दोई उत्पत्त १९९५-९६ ते २००५-०६ १० वर्षांत १९० प्रतिशतानी वाढले. याच काळात अमरावती जिल्ह्याचे दर्दोई उत्पत्त ५६.७५ प्रतिशतानी वाढले. महणजे १० वर्षांत महाराष्ट्राचे उत्पत्त अमरावतीपेक्षा हुपट वेगाने वाढले. अमरावती जिल्ह्याच्या विकासाचे, उत्पत्त वाढीचे कमी प्रमाण याचे मुख्य कारण
म्हणजे कृषि उ उद्योग क्षेत्राच्या विकासातील कमतरता होय।

१२) आमरावती जिल्ह्यातील एकूण उत्पादक कृषि क्षेत्राचा वाढ घडत आहे व उद्योग क्षेत्राचा वाढ अतिशय मंद गरतो व वाढ आहे. असे दिसते. १९९७-९८ ते २००५-०६ या ८ वर्षांत प्राथमिक क्षेत्राचा वाढ २७ प्रतिशतांनी घडला तर द्वितीय क्षेत्राचा वाढ फक्त ३ प्रतिशतांनी घडला. मात्र सेवा क्षेत्राच्या वाढवावर्ष्यें २३ प्रतिशतांनी वाढ ह्याला आहे. आमरावती जिल्ह्याते सेवा क्षेत्राचा विस्तार मोठ्या प्रमाणात ह्याला त्यामुळे उपथ पालकांनी वाढली अमुळे विषमताही मोठ्या प्रमाणात वाढली. तसेच प्राथमिक क्षेत्रावर ७० प्रतिशत लोकसंख्या अवरूप अहे तर पर्यंत उत्पादक वाढ मात्र २० प्रतिशत एवढाच अहे. यावरुन या ७० प्रतिशत लोकांच्या भारतक वाढवावर्ष्यें कल्पना येते आणि ऑधोमिक विकासानायक तर आमरावती जिल्हा खुपच मागे आहे हे स्पष्ट होते.

१३) ७० प्रतिशत लोकसंख्या कृषीवर अवरूप अवरूप उ उद्योग क्षेत्राचा वाढ २० प्रतिशत एवढाच यावरुन ग्रामीण भागातील दारिद्र्य किंवा मोठ्या प्रमाणात आहे हे कल्पना. २००२ मध्ये जालस्थली NSS च्या पहाणीनुसार आमरावती जिल्ह्यातील एकूण ग्रामीण कुलबाधीपेक्षी ४८.५३ प्रतिशत कुटुंब दारिद्र्य रेप्सेक्टची होते. तातुकाथिणाचा वर्गाधिकरण चिह्नितता तातुका ८१.४७ प्रतिशत ग्रामीण दारिद्र्य अवसरात संघर्ष वर आहे. तर संघर्ष कमी दारिद्र्य रेप्सेक्टील ग्रामीण कुटुंब मोर्थी तातुक्यावर आहे मोर्थी तातुका सिचन सुविधावाचक अपृष्ठ अवसरात व संग्रह उत्पादनावाचक प्रगत असल्यास दारिद्र्यावर प्रमाण कमी आहे. इतर संघ तातुकाच्या मात्र ४० प्रतिशतपेक्षा जास्त ग्रामीण दारिद्र्य आहे. हे दिसते. म्हणजेच आमरावती जिल्हा उद्योगावाचक मागे व दारिद्र्यावाचक पुढे असलेला आहे.

१४) ग्रामीण दारिद्र्य कमी करणासाठी सेतीला सिचन सुविधा महत्त्वाच्या असलात परंतु आमरावती जिल्ह्यात २००४-०५ या वर्षांत सिचन प्रमाणेते प्रमाण प्रति ३४४ प्रतिशत होते. १० प्रतिशतपेक्षा जास्त सिचन असणारी अचलपूरी, मोर्थी, वरुढ, तिवसा हे तातुके आहेत. तर दर्शिपूर हा तातुका सिचनविरहित तातुका आहे चिकित्सा व भातकुली तातुक्याती
लागवडीखात्रील स्थूल क्षेत्रपैकी १ प्रतिशतपेक्षा कमी क्षेत्र आली अली आली आली आली आली आली आली आली आली आली आली आली आली आली आली आली आली आली आली आली आली आली आली आली आली आली आली आली आली आली आली आली आली आली आली आली आली आली आली आली आली आली आली आली आली आली आली आली आली आली आली आली आली आली आली आली आली आली आली आली आली आली आली आली आली आली आली आली आली आली आली आली आली आली आली आली आली आली आली आली आली आली आली आली आली आली आली आली आली आली आली आली आली आली आली आली आली आली आली आली आली आली आली आली आली आली आली आली आली आली आली आली आली आली आली आली आली आली आली आली आली आली आली आली आली आली आली आली आली आली आली आली आली आली आली आली आली आली आली आली आली आली आली आली आली आली आली आली आली आली आली आली आली आली आली आली आली आली आली आली आली आली आली आली आली आली आली आली आली आली आली आली आली आली आली आली आली आली आली आली आली आली आली आली आली आली आली आली आली आली आली आली आली आली आली आली आली आली आली आली आली आली आली आली आली आली आली आली आली आली आली आली आली आली आली आली आली आली आली आली आली आली आली आली आली आली आली आली आली आली आली आली

१५) अमरावती जिल्हा औद्योगिकरणाऱ्याबाबत अतिशय मागासतेला आहे. २००२ मध्ये
दर्शाला लोकसंख्येमध्ये औद्योगिक कामगार २५१३ होते २००६ मध्ये ते २३९० पर्यंत घटले.
तसेच अमरावती जिल्हात नोदीकृत कारखानापूर्वी संख्या ३२५ होती त्यापैकी ८३ (२०.९९
प्रतिशत) कारखानेचे बंद होते. याचा अर्थ मुख्यतः कमी औद्योगिकरण व त्यातील हंग कारखानेचे
असतले तर रोजगार प्रामाणीत अद्धक येऊन. कृपयाप्रेरित अवलोकन घडले आहे.

१६) ग्रामीण भागात उत्पत्त वाह्याथी रोजगार हमी योजना महत्त्वाची भूमिका
बजावते. अमरावती जिल्हात प्रादेशिक चौदी आयुक्त शाबाहु वाळवण्यासाठी येऊन. २००१-
०२ मध्ये २६६२ लाख मनुष्य दिवस रोजगार निर्माण झाला होता व २८८९ कामे पूर्ण झाली
होती २००५-०६ मध्ये दोन्हीमध्ये ही घट झाली. रोजगार ७ प्रतिशताने घटला तर कामांची
संख्या ९४ प्रतिशताने घटली आहे. यामध्ये साहित्यक रोजगार प्रारंभ गडा आली.

या सर्व विशेषतः निष्कर्ष निमित्त की, अमरावती जिल्हा शिक्षण व आरोग्यावरत
प्रगतीशीर्षक असला तरी उत्पन्न निकायावरत खुप मागे आहे. शिक्षण व आरोग्य निकष मूल्य
बाध्यता तरी उत्पन्न निकष मूल्य खुप कमी असत्याने मानव विकास निर्देशांक मूल्य घडले आहे.

"अमरावती जिल्हातील मानव विकासाचे वास्तव" या सहाय्य प्रकरणांमध्ये
अमरावती जिल्हाच्या मानव विकासाचे प्राथमिक समंकाच्या आधारे अनुभवनिष्ठ विवेचन केले
आहे. मुळा प्राध्यात्मिक कार्याच्या नमुना निवड पदपत्तीत असेल दारूदारक नमुना निवड, व
सहेतून नमुना निवड या पदपत्तीच्या आधार घेतला. अमरावती जिल्हातील १४ तालुक्यांपेकी
७ तालुक्यांनून प्रत्येकी दोन गावे, प्रत्येक गावातून २५ कुंडूब असा एकूण ३५०
कुंडूबाची माहिती प्रामाणीविश्वासाची सहाय्याने प्राप्त केली. माहिती प्राप्त करताना ग्रामीण
नागरी माहिती जाणून घेणाऱ्यासाठी ७ तालुक्यांची ठिकाणे तर ७ ग्रामीण भागातील गाव निवडले. जेणे
कृष्ण मानव विकासातील ग्रामीण नागरी भेट स्थाप करता येईल. तसेच मानवविकासात
महिला सङ्क्रमकरण महत्वाचे आहे यादृच्छिक महिला संस्था समस्या जाणून घेण्यासाठी महिला प्राप्त केली.

प्राथमिक संविधान आधारे प्राप्त महिलावरून अभावशील जिल्ह्यातील मानव विकासाचे साधन चित्र प्रस्तुत केले आहे. त्याचे निष्कर्ष पुढीलप्रमाणे

१) अभावशील जिल्ह्यातील नमुना पाणीरुमार २५० कुठुंबपेक्षी १७९ (४८.८६ प्रतिशत) लोकतंत्रात दोन मुळे तर १७९ (५१.१४ प्रतिशत) कुठुंबात २ पेश्चा जास्त मुळे आहेत. ५१.१४ कुठुंबाद्वारे कुठुंबप्रमुख ५० ते ६५ व्योगटातील आहेत तर ४८.८६ प्रतिशत कुठुंबात कुठुंबप्रमुख २५ ते ४५ व्योगटातील आहेत. म्हणजे तरुण्यांनी तरुण व्योगटातील लोकांची कुठुंब लहान देवनामुळे अनुकूलता पुढे येत आहे. त्यानांनी कुठुंब सुधी कुठुंब ही संकल्पना नवीन पिठीमध्ये रूजू आहे ही समाधानाची बाब आहे.

२) अभावशील जिल्ह्यातील एकूण कार्यकारी लोकसंपर्कपेक्षी ५० प्रतिशत लोकसंपर्का कृषी व संलग्न सेवाचा अवलोकन आहे. याचा अर्थ अद्वितीयक्षेत्रात नगद विस्तार व सेवा केलेले शहरी भागातील केंद्रीकरण असा होतो.

नमुना पाणीरुमार ही ग्रामीण भागातील १७५ नमुना व्यक्तीपेक्षी भूमिलक्ष व कृषीमंजूरी मिळालेल १३० (७६.४७ प्रतिशत) लोकांना व्यवस्थित शैक्षणिक-रोजगार मिळाला. म्हणजे अभावशील जिल्ह्यात कृषी आधारित लोकसंपर्केचे प्रमाण जास्त आहे.

३) २००१ व्या जनगणनेनुसार महाराष्ट्रात साक्षरता दर ६६.६ प्रतिशत होता तर अभावशील जिल्ह्यात साक्षरता प्रमाण ८२.५० प्रतिशत होते. महाराष्ट्रातील ग्रामीण साक्षरता दर ७०.३६ प्रतिशत व शहरी साक्षरता दर ८५.४८ प्रतिशत आहे याच काठात अभावशील जिल्ह्यात ग्रामीण साक्षरता दर ७९.१८ प्रतिशत तर नागरी साक्षरता दर ८६.३७ प्रतिशत आहे. म्हणजे अभावशील जिल्ह्यात साक्षरतेवाच्या स्थिती निष्कर्षित चांगली आहे. तथापि ग्रामीण साक्षरतेचा दर वाढवण्याचे उद्देश ठेवावे लागेल तर नागरी क्षेत्रात पूर्ण साक्षरतेचे उद्देश बांधणे अशक्य नाही.
नमुना पाहणीनुसार १९.१४ प्रतिशत लोक निरक्षर आहेत. तसेच नागरी निरक्षरता १७.१६ प्रतिशत तर ग्रामीण निरक्षरता २०.४७ प्रतिशत आहे चिकित्सक व नांदगाव खंडशक हे दोन तालुके साक्षरतेबाबत इतर तालुक्यपेक्षा माणे आहेत. द्वितीय संंवाददायक तर चिकित्सक तालुक्याचा साक्षरता दर ६५ प्रतिशतपेक्षा कमी आहे. म्हणजेन नमुना पाहणीनुसार ही ग्रामीण निरक्षरता जास्त आहे.

४) अमरावती जिल्ह्यात पुरुष साक्षरता दर ८८.९० प्रतिशत तर श्री साक्षरता दर ७५.७० प्रतिशत आहे. तालुकासंबंधी साक्षरतेच्या सर्वांत कमी श्री साक्षरता धारणी तालुक्यात ४९.३० प्रतिशत आहे तर चिकित्सक तालुक्यात हे प्रमाण ५२.५० प्रतिशत आहे. म्हणजेय या दोन्ही तालुक्यांमध्ये श्री साक्षरता दर खूपच कमी आहे. आदिवासी लोकसंख्या, डंगराळ भाग, शिक्षण सुविधांचा अभाव, त्याचे महत्त्व पुरुष प्रमाणात लोकांर्त्य पोहोचल्या नाहीत अशी कारणे सांगता वेदात. इतर सर्व तालुक्यांमध्ये मात्र श्री साक्षरता प्रमाण ७० प्रतिशतपेक्षा जास्त आहे.

नमुना ३५० व्यक्तीपेक्षी ५० विषय आहेत. ५० विषयपेक्षी १५(३० प्रतिशत) विषय निरक्षर आहेत व ३०० नमुना पुरुषांपेक्षी ५२ (१७.३३ प्रतिशत) पुरुष निरक्षर आहेत म्हणजेन नमुना पाहणीतरी पुरुष साक्षरतेपेक्षा श्री साक्षरता कमी आहे.

५) जिल्ह्याचा साक्षरता दर महाराष्ट्राच्या साक्षरता दरपेक्षा जास्त असला तरी अमरावती शहर वगळता इतर भागांमध्ये विषयाने: ग्रामीण भागात उच्चस्तरीय व व्यवसायाभिमुख शिक्षणाचे प्रमाण कमी आहे.

नमुना व्यक्तीपेक्षेची २० प्रतिशत उच्चशिक्षित तर ३.७९ प्रतिशत व्यवसायाभिमुख शिक्षण घेणारे आहेत. त्यातील उच्चशिक्षण व व्यवसायाभिमुख शिक्षण घेतलेल्या व्यक्ती नागरी भागात वासाच्या आहेत याचा अर्थ व्यवसायाभिमुख शिक्षणातून स्वयंरोजगाराला चालना मिळवते असे. आपल्या मानसाचा परंतु ग्रामीण क्षेत्रात शेती व्यतिरिक्त स्वयं रोजगाराला कमी बाव दिसतो तसेच व्यवसायाचे उच्च शिक्षण घेतले असताने ग्रामीण भागात वासाच्या नसते.
अमरावती जिल्हात शैक्षणिक संस्था मोठ्या प्रमाणात आहेत २००६-०७ मध्ये ५५ महाविद्यालये आहेत परंतु ताज्याचायपाक्त्या संस्थांचे जाले न पर्यवेक्षणे व्यवसायाभिमुख शिक्षणाचा विस्तार झाला नाही.

६) रोजगार ग्रामीणसती, अर्थर्मनसती शिक्षण घेणे ही मुख्य बाब आहे. शिक्षण घेऊनेही रोजगार मिळत नसेल तर नैराय निर्माण होते व सामाजिक प्रगती मंदावते. ३५० नमुना व्यक्तीच्या पाहणीपेक्षी २२ प्रतिशत व्यक्ती प्राधिक शिक्षित, ३५.१४ प्रतिशत माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षित, २० प्रतिशत उच्चशिक्षित तर ३.७१ प्रतिशत व्यवसायाभिमुख शिक्षित आहे माध्यमिक, उच्चशिक्षण व व्यवसायाभिमुख शिक्षण चेतन्यावर रोजगार संधी निर्माण होणे असे प्रकार असते परंतु ३५० पैकी ८५.५७ प्रतिशत लोकांनी रोजगार संधी योग्यप्रकारे, योग्य प्रमाणात व योग्यबहुत उपलब्ध नसल्याचे सांगितले. त्यातील ग्रामीण भागातील ९४.२९ प्रतिशत लोकांनी हे सांगितले. महणजे शहरी भागापेक्षा ग्रामीण भाग रोजगार संधीची उपलब्धता अधिक आहे. रोजगार उत्पन्नाचे महत्त्वाचे साधन त्यामुळे उत्पन्न विकास मागे पडू नाव मानव विकास निर्देशांक निर्माण येते. अमरावती जिल्हाकारत ही बाब प्रकरण जाणवते.

७) एकीकरण गर्भश्रीमंती व दुसर्या बाजूला अतिवारिक असे वाढली टॉक भारत, महाराष्ट्र व अमरावती जिल्हातील आहे. प्राधिक शेषावर अधिकृत दंडाना उत्पन्नाचा २० प्रतिशत वाटा तर सेवा शेषावर अवलंबून १७ प्रतिशत लोकांचा ६५ प्रतिशत वाटा आहे. ग्रामीण भागातील जे लोक व्यवसायात आहेत ते अतिश्रीमंत आहेत तर शेतमजवू, भूमिहीन मजूर हे अतिगरीब आहेत.

नमुना पाहणीसारखी मोठे शेतकरी, पूर्व व्यवसाय असणारे ज्यांचे दरटोई उत्पाद १ ते १५.५० लाख रुपयांपेक्षा जास्त व लहान भूषारक किंवा भूमिहीन शेतमजवू ज्यांचे दरटोई उत्पाद १० ते १२ हजार रु अशी मोठी तफावत अस्तित्वात आहे.

८) शेतीच्या अनाधिकारिक आकर्षण मुळे शेतक-यांचा कर्जबाजारीपणा वाढतो. यातृत्व चोटे शेतकरी धोडी-धोडी शेतजमीन विकतात व लहान धाराक्षेत्राचे प्रमाण वाढते.
शोतजमिनीचा विकास करण्याच्या दृष्टीने योजना राहून शोतजमीनच्या परवर्तनेचे नसते व शेतीची उत्पादकता पंढरते.

नमुना पाहणीनुसार १५.५ व्यक्तीकडे स्वतःची शोतजमीन आहे त्यापैकी ४७.७७ प्रतिशत लोक २ हेक्टरपेक्षा कमी शोतजमीन असणारे म्हणजे अल्पभूधारक वा अनारिक्षेत्र धारणकर्त्यांच्या बाजारणांचे आहेत.

९) उपलब्ध आकडेवारीमुळे अभावाती जिल्हातील एकूण चिकित्सकील शेत जमीनपैकी फक्त ९.५ प्रतिशत क्षेत्र औपलब्धताच्या आहे नमुना पाहणीसह १५.५ शेतमालकांचके ३७.५० प्रतिशत शेतमालकांकडे सिंचनसुविधा आहेत. ज्यामध्ये मोठे शेतकरी जस्तांचे आहेत. सिंचनसुविधा नसत्याने शेतीत वर्षभर रोजगार प्रमाण होत नाही.

१०) महाराष्ट्रातील अभावाती जिल्हातील भूमिहीन शेतमजुरांची महत्त्वाची समस्या म्हणजे निर्मित रोजगार ग्रामीणीची कमतरता होय. काम करण्याची इच्छा, क्रुद्ध असूनही व प्रचलित वेतन दराच नाश करण्याची तत्त्वांनी असूनही जर रोजगार मिळत नसेल तर त्याचा बेकार म्हणतात. शेतीच्या सिंचन सुविधाची कमतरता असत्याने वर्षभर रोजगार मिळत नाही हे सूचने रोजगार योजनाची योग्य कार्याच्या नसत्याने तिथेचे ही रोजगार मिळत नाही. अभावाती जिल्हातील ३५० नमुना व्यक्तीपैकी १५.५ लोकांकडे स्वतःची शोतजमीन आहे परंतु त्यापैकी ३७.५० प्रतिशत शेतीला सिंचन सुविधा आहेत. ज्याला लोकांकडे शेतजमीन नाही. असे ग्रामीण भागातील ४४ प्रतिशत लोक आहे. तसेच कोडवाहू सर्वभूधारक २६.६२ प्रतिशत आहे ज्यामांना वर्षातील १६० ते १८० दिवस शेतीत रोजगार मिळतो इतर विविधसाध्य त्यांना योजनेने व्यतिरिक्त रोजगार मिळविलेली धडळपावे लागते. मानने नमुना एकूण व्यक्तीपैकी ग्रामीण भागातील फक्त १७ (४.८९ प्रतिशत) लोकांकडे रोजगार हाजी योजनेच्या वारीत कम मिळतात.

११) शेतीच्या वर्षभर रोजगार नसेल व पुरुष व्यवसाय असेल तर ग्रामीण भागात हंगामाव्यतिरिक्त रोजगार प्रमाण होतो. प्रसूत संशोधनात पुरुष व्यवसायाचा विचार ग्रामीण क्षेत्राच्या संदर्भात वेळा आहे. नमुना पाहणीसह ७७ (२२ प्रतिशत) लोकांकडे पुरुष
व्यवसाय उपलब्ध आहे म्हणजेच पूरक व्यवसाय जो उत्पादन भर टाकण्याचे काम करतो. पहाणीनुसार ७४ पैकी ७५ (२६ प्रतिशत) लोकांनी पूरक व्यवसायामुळे उत्पादन भर पडते असे सांगितले आहे.

१२) ग्रामीण भागात शेती व्यतिरिक्त हंगामाग्रस्थ रोजगार उपलब्ध होण्यासाठी रोजगार योजना महत्त्वाच्या भूमिका बजावतात. पंतु अमरावती जिल्ह्यात मात्र दरवर्षी रोजगार योजनांना ोळणार शासकीय खर्च वाढण्यासाठी घटत आहे त्यामुळे रोजगार निर्मितीही घटत आहे. अमरावती जिल्ह्यात २००५-०६ मध्ये रोजगार हमी योजने अंतर्गत १४.१९ लाख ६ खर्च केले व २०.२० लाख श्रमिकस रोजगार निर्माण झाला. नमुना पहाणीनुसार ग्रामीण भागातील १५६ नमुना व्यक्तीपैकी फक्त १५.६९ प्रतिशत लोकांनाचे रोजगार हमी योजनेअंतर्गत रोजगार ग्राम झाला व ती रोजगार सरासरी ३० ते ३० दिवसत उपलब्ध झाला. याचा अर्थ रोजगाराभिमुख योजना मोठा प्रमाणात अस्तित्वात आहेत परंतु त्याची योग्य प्रकरे कार्यवाही मात्र होत नाही.

१३) उत्पादन व आरोग्य याचा अतिशय महत्त्वाचा संबंध आहे. उत्पादन कमी असल्याने लोकांना रोजगार जीवनावर्धक गरजा पूर्ण करता येत नाहीत. तसेच सुदृढ्य आरोग्यासाठी सकस आहार, योग्य औषधोपचार, यासूदं लक्ष्य देणे शक्तच साधारण नाही. त्यामुळे साहित्यिक पोषण, आरोग्य, कार्यसंधी मात्र साधन होतो. नमुना पहाणीपैकी १३९ निम्न उत्पादन ग्रामातील आहेत तर ८३ मध्यम उत्पादन ग्रामातील आहेत. नमुना पहाणीनुसार १५८ (४४.५६ प्रतिशत) लोकांनी सकस आहार कधीकडी उपलब्ध होती किंवा होतली नाही असे मत व्यक्त केले. म्हणजे १५६ मध्ये निम्न उत्पादन ग्रामातील सर्व तर मध्यम उत्पादन ग्रामातीलही २० प्रतिशत लेर सकस आहार उपलब्ध नसणारे आहेत. तसेच औषधोपचारी पुरुष प्रमाणण केला जात नाही असे ग्रामीण भागातील लोकांचे जास्त प्रमाणण मत आहे.

१४) महाराष्ट्रामध्ये आरोग्य विषयक सुविधांचे विषय प्रमाण असल्याचे निर्देशनास येते. महाराष्ट्रात आरोग्य सुविधांबाबत विभागीय व जिल्हानिहाय असमानता मोठा प्रमाणण अस्तित्वात आहे. नाशिक विभागात शासन सहायता सेवा सर्वांत जास्त तर औरंगाबाद
विभाग सर्वत्र कमी आहेत. जिल्हानिहाय स्थितिमध्ये औरंगाबाद विभागाची सर्व जिल्हे अपूर्व आरोग्य सेवा असणारे आहेत. त्यातील ग्रामीण नागरी मोठा मोठ्या प्रमाणात आहे. अमरावती जिल्हातील आरोग्य सुविधा शहरी भागात केंद्रित झाल्याआहेत.

नमुना पाणीनुसार ₹४ गावांच्या आरोग्य स्थितीचा आढळावा ठेवा शासनाचा दरवर दिलेल्या प्रमाणात संख्येपेक्षा काही भागात जात सुविधा हे तर काही विशेषत: ग्रामीण भागत कमी सुविधा आहेत. 3० हजार लोकसंख्येसाठी व आदिवासी भागतील 2० हजार लोकसंख्येसाठी १ डॉक्टर, एक नर्ष, कर्मचारी व ६ खाटे हे प्रमाण दरवर दिले आहे. तसेच ग्रामीण भागत प्राथमिक आरोग्य केंद्र किंवा उपकेंद्र असावे. परंतु पाणीनुसार ₹४ गावांपेकी १२ गावांच्या प्राथमिक आरोग्य केंद्र आहे २ गावांमध्ये अनून्ही प्राथमिक आरोग्य केंद्र नाही तसेच असेल्या आरोग्य केंद्रांमध्ये आवश्यक सुविधा ही उपलब्ध नाहीत. उपलब्ध आहेत. आकडेवारीनुसार अमरावती शहार डॉक्टर, परिचारिका, खाटांची संख्या, अड्डायाच उपकरणे, औषधी यांचे केंद्रीकरण झाले आहे. तर चिकित्सा सारख्या आदिवासी तालुक्यात २०,००० लोकसंख्येमागे एक प्राथमिक आरोग्य केंद्र असावे परंतु प्रत्यक्ष शासन ₹२,२०,००० लोकसंख्येसाठी फक्त ५ प्राथमिक आरोग्य केंद्रे आहेत. म्हणजे अमरावती जिल्हात्या आरोग्य सुविधांसाठी उपलब्ध तत्काळीन असमतोल आहे.

१५) सार्वजनिक स्वच्छतेच्या सोयीसुविधा व सवयी या लोकांच्या आरोग्याचा निष्ठाच संगांत परिणाम बदल्याला. स्वच्छतेच्या सुविधामध्ये मलिनसारण व्यवस्थेचा अभाव ही महत्त्वाचे घटना आहे. ग्रामीण भागत मोठा मोठा प्रमाणात अनून्ही या सुविधा उपलब्ध नसल्याने संरक्षजन्य रोगांचे प्रमाण वाढते व आरोग्याचर परिणाम होतो. नमुने पाणीनुसार ₹३५० कुंबलापेक्षी ₹१५६ (४५.५७ प्रतिशत) कुंबलाला मलिनसारण व्यवस्था उपलब्ध नाही. ₹१५६ पेक्षी ₹१०० (६४.९० प्रतिशत) कुंबल ग्रामीण भागतील आहे म्हणजे ₹१६५ ग्रामीण कुंबलापेक्षी ₹७.८४ प्रतिशत कुंबलाला मलिनसारण व्यवस्था उपलब्ध नाही.

१६) अमरावती जिल्हात्या व्यवसायिक विभागांना केल्या शोध उपलब्ध अवलंबित जास्त
प्रमाण आहे. एकूण कार्यकारी लोकसंख्येची ७० प्रतिशत लोक शेती व शेतीशी संख्या सेवाशीर्ष अवलंबून आहे तर उद्योग व सेवा क्षेत्रात विभागात आहेत. म्हणजेक कार्यकारी लोकसंख्येची अतिशय कमी लोकांना औद्योगिक क्षेत्रात रोजगार मिळाला आहे. नमुना पाण्याच्या ३५० पाठ्यक्रम व्यक्तिला औद्योगिक क्षेत्रात रोजगार उपलब्ध झाला नसेल. म्हणजेच ग्रामीण भागात कोणताही प्रकारचे औद्योगिक नसल्याने, विशेषतः ग्रामीण भागात कृषि आधारित उद्योग नसल्याने ग्रामीण बेरोजगारांना रोजगार उपलब्ध नाही.

तसेच अमरावती जिल्ह्यात शेतीवर अवलंबून असलेली लोकसंख्या ७० प्रतिशत शेतीवर हिसाब मात्र २०.१६ प्रतिशत आहे. बावजूद बहुसंख्याकांमध्ये निर्देश साधन असलेली शेती माणस्ते असल्याचे ही दिसते.

१७) प्रत्येक व्यक्तिला काम करण्यासाठी उपयुक्त मिलविण्यासाठी किमान उपत्र मिळाले गरजेचे आहे. उपलब्ध आकडेवारीसहायता अमरावती जिल्ह्यात महाराष्ट्रात दर्दोई उपत्रासाठी १४ व्या क्रमांकात आहे. महाराष्ट्रात सर्वसाधारण दर्दोई उपनामांक अमरावती जिल्ह्यात दर्दोई उपत्र ३४ प्रतिशताने जास्त आहे. तसेच अमरावती जिल्ह्यात तारखा रेंचेखालील लोकसंख्येचे प्रमाण ४८ प्रतिशत आहे.

नमुना पाण्याच्या ३५० कुटेंच्या पैकी ३९.४९ प्रतिशत कुटें निम्न उपत्र गटातील आहे. ज्यांना नियमित रोजगारी नाही व मिळालेला रोजगार अल्प उपत्र देणारा आहे त्यानुसार म्हणजेक अमरावती जिल्ह्यात दर्दोई उपत्र कमी असण्याचे जास्त प्रमाण आहे.

१८) अमरावती जिल्ह्यात आदिवासी जमातीचे प्रमाण १३.७ प्रतिशत आहे. परंतु आदिवासी जमातीचे ग्रामीण वास्तव जास्त प्रमाण आहे. त्यामुळे आदिवासी जमातीचे लोक रोजगारासाठी शेतीवर अवलंबून आहे. नमुना पाण्याच्या अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमाती संख्यातिल १७.६ कुटें आहे. त्यापैकी ४९ (५०.४१) निम्न उपत्र गटातील आहे.

१९) मानव विकास पत्रद्वारे उंचायक्रमासाठी शहरी व ग्रामीण भागात सारख्या सुविधा असणे आवश्यक आहे तर निर्देशांक सुधारून. परंतु भारतामध्ये महाराष्ट्रात शहरी भाग सर्व
सुविधायुक्त व ग्रामीण भाग सर्व सुविधायुक्त भाग अर्थात् शहरी मानव विकास पालतीं के साथ-साथ ग्रामीण भाग अर्थात् त्यस चालनाही मिलत नहीं।

अमरावती जिल्हात्र उपलब्ध आकडेवारीनुसार शहराच्या ठिकाणी (जिल्हा व तालुका) आरोग्य, शिक्षण, रोजगाराच्या विविध संधी उपलब्ध आहेत तर ग्रामीण भाग या सर्व सुविधांशी उपलब्धता तर नाहीच परंतु लोकाना यावावत माहितीही नसते।

नमुना पाहण्यांसारी आरोग्य, शिक्षण रोजगाराच्या संधी मुख्यत: अमरावती शहर व शहरी तालुकात आहेत तर भारतही, नागदाव खंडेश्वर सारखा ग्रामीण तालुकात या सुविधांशी मोठी कमतरता आहे एकूण ग्रामीण भाग वंचनाचे प्रमाण जास्त आहे असे दिसते।

२०) जास्त उपत्यक शिक्षणाला चालना, प्रोत्साहन देणारे असते. म्हणजेच उपत्यक पातळी व शिक्षण याच्यात ध्यानात्मक सहसंबंध आहे. नमुना पाहण्यांनुसार ३५० पैकी ५३.१४ प्रतिशत लोकांनी कमी उपत्यकातून योग्य शिक्षण घेता आहेल नाही असे सांगितले.

तसेच कमी शिक्षणामुळे हात म्हणजेच नमन आहेत, रोजगाराच्या पुर्णा संधी मिळत नाहील हे स्पष्ट केले आहेत. ३५० नमुना व्यक्तिपैकी ५३.१५ प्रतिशत लोकांनी कमी शिक्षणामुळे अनिवार्य उपयोग भरत असत्याचे संगितले तसेच ३५० पैकी ८६.५७ प्रतिशत लोकांनी रोजगाराच्या नियमम रुपाने उपलब्ध न झाल्याचे संगितले म्हणजेच शिक्षण योग्य प्रकारे न पेतल्याने रोजगार संधी मिळताना अहंकार निर्माण होतात व उत्पत्तील्याचा नियमम मिळत नाही. यावरुन असा निष्कर्ष नियतो की, उपयोग व शिक्षण यात्रा ध्यानात्मक सहसंबंध आहे.

२१) स्धियांना स्वातंत्र्य प्रदान करणे व विलेले स्वातंत्र्य उभोगावरीं संधी मिळणे म्हणजे खालील सम्मानिकरण होय. स्धियांच्या आर्थिक स्वातंत्र्य, निर्णय स्वातंत्र्य, विचार स्वातंत्र्य याचे योग्य नास भित्ती मिळतेही नाही. अजुनही स्धियांना कोणताही निर्णय पेक्षेंच्या कृत्रिम प्रमुखाचा आधार किंवा सहमती घातकी लगते. काही ठिकाणी तर निर्णय पेक्षेंच्या हक्क स्धियांचे नाही. उत्पत्त मिळतात हे तिचे कर्तव्य आहे परंतु ते उत्पत्त मनाप्रमाणें खर्च करणावा.
त्यासंबंधी निर्णय वेण्याचा अधिकार स्थिराना नाही.

३५० नमुना व्यवतिपक्षी ५० सुप्रा आहेत. या सिद्धांता या सक्षमीकरणाच्या दृष्टिकोणातून अभ्यास केला. ५० पकी २० (१० प्रतिशत) सिद्धांत कुठाराला आर्थिक हातभार लावण्या, उत्तर विधिविधानाची आहेत. परंतु ५० पकी ३५ (७० प्रतिशत) सिद्धांत निर्णय स्वातंत्र्य नाही तर ५० पकी ३० (६० प्रतिशत) सिद्धांत आर्थिक स्वातंत्र्य नाही. परीक्षणाचा काही सिद्धांत आर्थिक स्वातंत्र्य असल्याचे आढळते परंतु नोकरी, व्यवसाय किंवा रोजगारी करण्या सर्व सिद्धांत आर्थिक स्वातंत्र्य नाही असारा स्थिती आढळते आरोग्यावस्थेच्या बिंदूस्थिती निरीक्षण व्यवसायी गरज आहे.

७.३ परिकल्पनांची पादताणी:

"महामार्गातील मानव विकासाचे तौलिक अध्ययन व अमरावती जिल्ह्याचे अनुभवमोह विवेचन" या संशोधन विषयाच्या अध्ययन सुकरसाठी काही परिकल्पनांची मांडणी केली होती. त्या परिकल्पनांची सत्यता पादताणी पाहीजे आवश्यक आहे. प्रकरणाच्या या भागात व्यूतळक्तूर्वांची सिद्धी पद्धत पडताणी बघावयाची आहे. प्रस्तुत संशोधनकार्यांत -

१. महामार्गाच्या भिन्न भागात मानव विकासावर विद्यांचे भिन्नता आढळते.

२. मानव विकास वितरणांक भिन्न असण्यात रोजगार संधीची कमतरता आहे हे अतिशय महत्वाचे कारण आहे.

३. मानव विकास पातळी उंचावायाच्या मानव विकासासूनचे वंचन कमी करणे गरजेचे आहे.

४. विषमतेचा मानव विकास पातळीवर परिणाम होत नाही अशा चार परिकल्पना स्वीकार्याच्या होया.

उपरोक्त परिकल्पना सिद्ध होतात किंवा नाही ते पाहूँ.
१) महाराष्ट्राच्या भिंड्र भागात मानवी विकासात बोटी भिंड्र आढळते:
भारताच्या राज्यनिहाय मानव विकास यादीमध्ये महाराष्ट्र चौथा क्रमांकावर आहे व मध्यम मानव विकास ग्रंथात समाविष्ट आहे. दररोज उत्प्रभात भारताचीत सर्व राज्यामध्ये महाराष्ट्र दुस्स्ता क्रमांकावर आहे. औळोगिक विकासातील दुस्स्ता क्रमांकावर आहे. महाराष्ट्राच्या सेवा व जूनी क्षेत्राचा विकास भारताच्या सरासरी विकासपेक्षा जास्त झालेला आहे. परंतु महाराष्ट्रांतर्गत तुलना करता जिल्हानिहाय मानव विकासात मोठ्या प्रमाणात अभिवर्तन करत हे आढळते.
आरोग्य, शिक्षण व उपचार या तीनवी निर्देशांकांच्या दृष्टीमध्ये विचार करता महाराष्ट्रात मोठ्या प्रमाणात तपासल आढळते. सर्वप्रथम शिक्षणात विचार येथे महाराष्ट्राच्या साक्षरता दर ७६.८८ प्रतिशत आहे परंतु जिल्हा निहाय व विभागनिहाय साक्षरता दरात मोठी भिंड्र आहे. साक्षरता दरातील कोणासारख्या निहाय ८२.८३ प्रतिशत दर असारां वरिस वरच्या स्थानी तर औरंगाबाद विभाग ६८.७७ प्रतिशत दर असारां सर्वत्र खाली आहे. महाराष्ट्राच्या सरासरी साक्षरता दरातेच्या जास्त साक्षरता दर कोणाखास, पुढे अमरावती व नागपूर विभागांच्या आहे तर कमी साक्षरता दर असारां नाशक व औरंगाबाद विभाग आहेत. जिल्हानिहाय साक्षरता दरात मुंबई शहर सर्वत्र वरच्या स्थानी तर सर्वत्र खालच्या स्थानी नंदूऱ्यासारखा जिल्हा आहे. महाराष्ट्रातील अमरावती साक्षरता दरातेच्या कमी साक्षरता दर असारां १३ जिल्हें आहेत तर सारासरी पेक्षा जास्त साक्षरता दर असारां १३ जिल्हें आहेत. सर्वत्र जास्त साक्षरता दर (७६.४० प्रतिशत) व सर्वत्र कमी साक्षरता दर (५५.७८ प्रतिशत) यांतर ३०.६२ प्रतिशत ची तपासवर विविध दर्शक आहे. औरंगाबाद विभागातील औरंगाबाद व नागपूर जिल्हा वगळता सर्व जिल्हें ५० प्रतिशत पेक्षा कमी साक्षरता दर असारां आहेत तर नागपूर विभागातील फक्त गडचिरोली जिल्हा ६० प्रतिशत साक्षरता दर असारां आहे महाराष्ट्रातील उच्चतर सर्व जिल्हें ५० प्रतिशत पेक्षा जास्त साक्षरता दर असारां आहेत.
अमरावती जिल्हातील साक्षरतेवर गोटी तपासल आहेत. अमरावती जिल्हा
साक्षरतेबाबूत महाराष्ट्र विधाय क्रमांकाय आहे. परंतु जिल्हांतर्गत विषमता मोठ्या प्रमाणात आहे. जिल्हाचा साक्षरता दर महाराष्ट्राचा सरासरीपेक्षा जास्त, तर धारणी व चिकित्सा हे जिल्हातील तालुके ६५ प्रतिशत साक्षरता दर असणारे आहेत म्हणजे साक्षरता दरमानधो मोठ्या प्रमाणात भिन्नता असतील आहे.

दरडोईउत्पत्र हा निकष अत्यंत महत्त्वाचा आहे. भारतामध्ये महाराष्ट्राचा दरडोई उत्पन्नाबाबूत दुसरा क्रमांक आहे. परंतु महाराष्ट्रांतर्गत जिल्हानिहाय स्थिती अतिशय विषमतापूर्ण आहे. महाराष्ट्राचे २००५-०६ मध्ये सरासरी दरडोई उत्पत्र चालू किमतीनुसार ३३,०८५ रु. आहे.

जिल्हानिहाय स्थिती पाहता महाराष्ट्राचा सरासरीपेक्षा जास्त दरडोई उत्पत्र असणात मुंबई, तुंबई उपनगर, ठाणे, पुणे व नागपूर हे जिल्हे आहेत. सर्वांत जास्त दरडोई उत्पत्र मुंबई शहर व उपनगराचे ६५.५२५ रु. आहे तर सर्वांत कमी दरडोई उत्पत्र नंदूरबार जिल्हाचे ६५.६८५ रु. आहे. सर्वांत जास्त व सर्वांत कमी उत्पत्र या मध्ये ४९.८४९ रु. चा फरक आहे. महाराष्ट्राचा सरासरी दरडोई उत्पन्नापेक्षा जास्त उत्पत्र असणाता जिल्हाची संख्या फक्त ६ आहे तर उव्वीत ३० जिल्हे सरासरीपेक्षा कमी उत्पत्र असणारे आहेत.

अमारांती जिल्हाचे सरासरी दरडोई उत्पत्र २१.६४४ एकू आहे. म्हणजे महाराष्ट्राचा सरासरी दरडोई उत्पन्नपेक्षा ४० प्रतिशताने कमी आहे.

दारिश्य रेशेखालील कुंबलची हीच स्थिती महाराष्ट्र पाहावास मिळते. पुणे, सातारा, संगली, कोल्हापूर या जिल्हांमध्ये २० प्रतिशत पेक्षा कमी कुंबले दारिश्य रेशेखालील आहेत. संगली जिल्हात वर्ती कमी १४.१६ प्रतिशत दारिश्य रेशेखालील कुंबल आहेत तर गडचिंगोली, भंडारा, वातमाळ, धुळे, नंदूरबार, ठाणे या जिल्हांमध्ये ५० प्रतिशतपेक्षा जास्त दारिश्य रेशेखालील कुंबल आहेत. नंदूरबार जिल्हात वर्ती जास्त ७५.४३ प्रतिशत कुंबले दारिश्य रेशेखाली आहेत. ही सर्वांत जास्त व कमीची तकावत ६१.२७ प्रतिशताने आहे. नागपूर मगझावा विकासतळी सर्वसार म्हणजे ४० प्रतिशतपेक्षा जास्त दारिश्य कुंबले असणारी आहेत.
आरोग्य विषयक स्थिति पाहता दर्लाख लोकसंख्येमण्ये दुर्गालय्याची संख्या महाराष्ट्रात सरासरी ६ आहे. विभागनिहित स्थितीत नाशिक व शेरे विभागात अनुक्रमे ६ व ८ अशी दुर्गालय्याचे आहेत. तर औरंगाबाद, अमरावती व नागपूर विभागात ६ एवढी संख्या आहे।

रायगड, सिद्धुरुंग, नाशिक, सातारा, कोल्हापूर, अकोला या जिल्डांमध्ये दुर्गालय्याची संख्या २० पेक्षा जास्त आहे तर रत्नागिरी, नंदूरबार, हिंगोली, नायं, बुलढाणा, यवतमाळ, गोंदिया, गडचिरोली या जिल्हात मुद्यालये ४ आहेत. म्हणजेच काही जिल्हात आरोग्य सुविधा विपुल आहेत तर काही जिल्हात आरोग्य सुविधांचा तुटकडा अशी स्थिती आहे।

रुग्णालयाप्रमाणेच वेळवेळी संस्थापनास्थळ दर्लाख लोकसंख्येमण्ये खाटांची स्थिती आहे. महाराष्ट्रात हे प्रमाण सरासरी १५० एवढे आहे. जिल्हानिहाय स्थिती लक्षात घेता मुंबई, रायगड, सिद्धुरुंग, पुणे, सातारा, सांगली, अकोला, वर्षी या जिल्हात दर्लाख लोकसंख्येमण्ये २० पेक्षा जास्त खाटा उपलब्ध आहेत तर नंदूरबार, जालना, परभणी, हिंगोली, बींड, बुलढाणा, वाशिम, यवतमाळ, गोंदिया या जिल्हात हे प्रमाण १०० पेक्षात कमी आहे. सर्वांत जास्त खाटा मुंबई शहर व उपनगर जिल्हात ३०० एवढे आहेत. तर सर्वांत कमी वाशिम जिल्हात ३९ एवढे आहेत.

अमरावती जिल्हातीहे खाटांची संख्या ६४ एवढी म्हणजे महाराष्ट्रात विद्युम्नी प्रमाणापेक्षा बरीच कमी आहेत.

या सर्व विवेचनावरून स्पष्ट होते की, महाराष्ट्रात पुणे, मुंबई, नागपूर, नाशिक, सातारा, कोल्हापूर हे जिल्हे सर्वेंविषयकावर उच्च गटात विराजमान आहेत तर जालना, नंदूरबार, भंडारा, गोंदिया, यवतमाळ, बींड, लाकूट हे जिल्हे निम्न गटात आहेत. मानवविकास
निर्देशानुसार १० जिल्हे उच्च मानवविकास गटात ६ जिल्हे मध्यम मानवविकास गटात तर १९ जिल्हे निम्न मानव विकास गटात आहेत. गडचिरोली, यवतमाळ, वाशिम, जालना, नंदूरबार, बुलढाणा हे जिल्हे अतिनिम्न गटात समाविष्ट होतात. महाराष्ट्रात मानव विकासाच्या अध्ययनसाठी घेतलेली पहिली परिकल्पना वरील सर्व विवेचनावरून सिद्ध झाली असे म्हणजे येते. म्हणजेच महाराष्ट्राच्या भिन्न भागात मानवी विकासावरून मोठी भिन्नता आढळते.
2 मानव विकास निर्देशांक भिन्न असंगठन रोजगार संबंधी अभाव है महत्वाचे कारण आहेत:

रोजगारसंधी योग्य प्रमाणात उपलब्ध असल्य तर उत्पन्न निर्यात येते. उत्पन्न हा शिक्षण व आरोग्य या दोन्ही निर्देशांकांना धर्मां करणारा निर्देशांक आहे. भारतात उपन्नाच्या नाही पारंतु रोजगाराच्या संदर्भात कृषी आधारीत अर्थव्यवस्था, निर्माणात अवलंबून असंगठन पारंपरिक रोजगार, औद्योगिकरणाचा कर्मी वेग व विस्मय विकास, स्वयंचलित यंत्राचा अधिकाधिक वापर अशा अनेक कारणांमुळे रोजगार निर्मितीमध्ये मोठ्या प्रमाणात अडचणी निर्माण झाल्या.

महाराष्ट्रात एकूण कार्यकर्ती लोकसंख्येपेक्षी ५६ प्रतिशत रोजगार कृषिक्षेत्रात आहे औद्योगिक क्षेत्रात १६.५ तर सेवा क्षेत्रात २८.५ प्रतिशत रोजगार प्रम झाला आहे. राज्य उपन्नाची क्षेत्रांची विभागीने पाहता १५ प्रतिशत प्रारंभिक क्षेत्राकडून, २६ प्रतिशत औद्योगिक क्षेत्राकडून तर ५९ प्रतिशत तटीय क्षेत्राकडून प्रम झालेले. याचा अर्थ ५६ प्रतिशत रोजगार शेतीवर निर्भर आहे पारंतु त्वांच्या बादाच्या मात्र १५ प्रतिशत उत्पन्न आहे ही फार मोठी तफावत आहे. कृषीक्षेत्रामध्ये ५६ प्रतिशत कार्यकर्ती लोकसंख्या अवलंबून असल्य तरी मुख्य बाब अशी की, प्रारंभिक क्षेत्रामध्ये हंगामी बेकारी तसेच प्रारंभिक बेकारी मोठ्या प्रमाणात असिलाई आहे. शेतीला सिंचन सुविधा उपलब्ध नसल्याने पावसाच्या पाण्याच्या शेती अवलंबून आहे पारंपरिक शेतीमध्ये वर्षानुसार फक्त १० ते १२ दिवसांना रोजगार मिळतो.

अमरावती जिल्ह्यातील एकूण पिका खालील जमीनपेक्षी फक्त ६.४४ प्रतिशत क्षेत्रात लिंग सुविधा आहे हे सिंचन क्षेत्र ही अवलंबून, मोरी, तिवसा वा तालुक्यात १२ प्रतिशतपेक्षा जास्त तर चिकित्सा, भाषकली, वर्धापूर वा तालुक्यात ९ प्रतिशतपेक्षा कमी आहे. त्वांमुळे शेतीमध्ये वर्षा रोजगार मिळवले नाही. तसेच पूर्व उद्योगांची कमसंस्थां मोठ्या प्रमाणात आहे.

औद्योगिकरणावरील महाराष्ट्र प्रगतीपत्वाचा असला तरी औद्योगिक विकास काही विशिष्ट भागात चुंबल, पुणे, मुंबई उपनगर, नाशिक, नागपूर, ढाणे अशा मोजक्या जिल्ह्यांमध्ये
झाला आहे. महाराष्ट्राच्या इतर भागात ओळखोगिकारण नसल्याने रोजगार संधी उपलब्ध नाहीत परिणामी बेरोजगारी प्रमाण जास्त आहे.

अमरावती जिल्ह्यात रोजगारावाहत कृप्यावर ७० प्रतिशत अवलंबित आहे. ओळखोगिक विकासाचे प्रमाणण नकाश असल्याने रोजगाराच्या संधी अतिशय कमी प्रमाणण आहेत. नमुना पाहणीनुसार हेच आढळते की, नमुना व्यक्तीच्या काहीही ओळखोगिक केंद्रात रोजगार उपलब्ध झाला नाहीत. तसेच नमुन्यापेक्षा ५६ प्रतिशत शेतीवर अवलंबून आहेत शेती हंगामात्यतिरिक्त व लोकानांना बेकार राहावे लागते. त्यामुळे उत्पत्तिशीलीची कमी आहे.

याच प्रमाणे ग्रामीण शहरी शैक्षणिक सुविधामधील व शिक्षणतील फरक त्यामुळे रोजगार संधीची पुरेशा प्रमाणण उपलब्धता नाही. ज्या भागात रोजगार संधी विपुल प्रमाणण उपलब्ध आहेत त्या भागातील माणव विकास निर्देशांक उंचावला. तर ज्या भागात रोजगार संधीचा अभाव आहे त्या भागात माणव विकास निर्देशांक निम्न गटात आहे. मुंबई, पुणे उपनगर, नागपूर, ठाणे, सातारा, कोल्हापूर हे जिल्हे ०.५८ पेक्षा जास्त मूल्य असणारे आहेत तर धुळे, नंदूरबाग, जालना, बीड, उसमानाबाद, अकोला, नाशिम, गढ़चिबुली सारखे जिल्हे ०.३८ पेक्षा कमी निर्देशांक मूल्य असणारे आहेत. ओळखोगिक विकास झालेले जिल्हे रोजगार संधी निर्माण करणात यशस्वी झाल्याने माणव विकासातही पुढे आहेत. तर ज्या जिल्ह्यात ओळखोगिक माणास्थेपण आहे असे जिल्हे माणव विकासात माणे आहेत.

माण्यविकासाच्या तीन निकायपकृत शिक्षण व आरोग्य या निकायावाहत अमरावती जिल्हा पुढे आहे. (शिक्षण निर्देशांक ०.८३ ) आरोग्यावाहतींचा फार माणे नाही. परंतु रोजगार नसल्याने उत्पत्तीवाहत यांना असंसार माणव विकासातील माणे पडला आहे. (उत्पत्त निर्देशांक ०.०११) शिक्षण व आरोग्य निर्देशांक उच्च गटातील आहेत तर उत्पत्त निर्देशांक निम्न गटात असताने अमरावतीचा माणव विकास निर्देशांक ०.५२ एकड आहे.

वरील सर्व विवेचनासाठी माणव विकास निर्देशांक भित्र असण्यात रोजगार संधीचा अभाव हे महत्त्वाचे कारण आहे ही परिकल्पना सिद्ध होते.
3 मानव विकास पात्र होने उचित मानव विकास सामाजिक विकासानुसार बच्चन कमी करणे गरेको आर्थी खोजे:

भारतमा मानवविकास यादीत महाराष्ट्र मानव विकास मूल्य 0.58 अस्तित्व राज्य आहे. महाराष्ट्रमा जिल्हानिहाय उपलब्ध आकडेवारीनुसार केलेल्या तुलनेवृत्त स्थितीत येते की, महाराष्ट्रात जिल्हानिहाय मानव विकासात मोठ्या प्रमाणात तफावत आहे. ग्रामीण नागरी सुविधा, संस्कृती, विद्याभारतीय आरोग्य, शिक्षण, उपनगर या मरक्काहाँच्या अनुपापांना अस्तित्वाचा सुविधामध्ये मोठ्या प्रमाणात तफावत अस्तित्व आहे. त्या तफावतीमुळे काही भाग सुविधानी परिपूर्ण तर काही भाग सुविधासामूळे बिंदु आहे. मानव विकास पात्र होने उचित मानवसामूळे अशा बच्चनाचे प्रमाण कमी करणे आवश्यक आहे.

शिक्षण बच्चनाचा अमरावती जिल्हाबाबत विचार करता साक्षरता दरात अमरावती जिल्हा उच्च स्तरानी आहे. परंतु साक्षरता दरापेक्षा व्यासातिक, रोजगाराभिमुख शिक्षणाची व्यासी वाढणे गरेले आहे ग्रामीण भागातील उच्च शिक्षण, व्यवसायाभिमुख शिक्षणाच्या सोयी पुरेश प्रमाणात उपलब्ध नाही. उपलब्ध आकडेवारीनुसार शिक्षणाच्या जास्तीत जास्त सोयी अमरावती शहरात केंद्रित झाल्या आहेत. तर धारणी चिकित्यांना सारख्या आदिवासी तालुकात त्यांनी कोणत्या सोयीपासून बिंदु आहेत. नमुना पाहणी नुसार 17 तालुक्याची ६ गावांमध्ये उच्च शिक्षण सोयी उपलब्ध नव्हेता. त्या व्यवसायातिक शिक्षणाच्या सोयीच्या प्रस्तुत उद्भवत नाही.

साक्षरता दराच्या अनुसार शिक्षणाची शिक्षणाचा खोज जमातीच शिक्षणाचा यात्रा बच्चनाचे प्रमाण जास्त आहे. अमरावती जिल्हाचा सरासरी साक्षरता दर ५२.९६ प्रतिशत आहे. परंतु ख्री साक्षरता प्रमाण ७५.७० प्रतिशत एवढेच आहे. त्याची धारणामध्ये, चिकित्यांना सारख्या आदिवासी तालुक्यामध्ये ६२ प्रतिशत अतिक्रम ख्री साक्षरता प्रमाण आहे. अनुसूचित जमातीच्या साक्षरता दर कमी आहे. नमुना पाहणी नुसार एकूण नमुन्यापेक्षी ११.१४ प्रतिशत अनुसूचित जमातीच होते. ज्याच्या ७० प्रतिशत पेक्षा जास्त निरक्षर होते. तर ५० नमुना
खियांपाकी ३० प्रतिशत खिया निरक्षर होत्या म्हणजे साक्षरतेचा अनुप्रोच भूमन काढण्यासाठी खी, आदिवासी जमाती वांच्या वंचनाचे प्रमाण कमी करावे लागेल तरेच ग्रामीण वंचन कमी करण्यास महत्वाचे आहे.

आरोग्य वंचनावाचत्ते अमरावती जिल्ह्याच्या संमिश्र स्थिती दिसते. अमरावती जिल्ह्याची चित्रवर्ती व धारणी तारुके कुंपोषणात तालुके म्हणून सर्वांच्या परिधिवर आहेत. आरोग्य सुविधाची समान उपलब्धता नसत्याचे आरोग्याचा परिणाम होतो. आरोग्य उपचार सुविधाके हैं, अमरावती शहरात केंद्रीकरण झालेले अमृत ग्रामीण भागात वंचनाचे प्रमाण जास्त आहे. आरोग्य सुविधामध्ये स्वच्छ पिण्याचे पाणी व मल्लिनसारण सुविधा महत्वाच्या आहेत.

अमरावती जिल्ह्यात २००५-०६ च्या आकडेवारीतुसार ३० प्रतिशत गावे पिण्याच्या पणाच्या मुल्लित्यासून वंचत होती. नमुना पाणीगुणात मात्र सर्वांची पिण्याच्या पणाच्या उपलब्धता असत्याचे सांगितले. नमुना पाणीगुणात मल्लिनसारण व्यवस्थेची वंचना जास्त प्रमाण्यात आहे. ३५० नमुना व्यक्तिकी १५६ (४५ प्रतिशत) कुंदुंबांना मल्लिनसारण व्यवस्था उपलब्ध नव्हती. ग्रामीण भागात तर वंचनाचे प्रमाण जास्त आहे. १७५ ग्रामीण कुंदुंबांपाकी ६६ प्रतिशत कुंदुंबांना मल्लिनसारण सुविधा उपलब्ध नाही.

उत्पन्न वंचना अंतर्गत उत्पन्न वंचनाच्या कारकांचा अनुशेष मोठाचा प्रमाण आहे. महाराष्ट्रात जिल्हामध्ये असलेली तफावत वंचनाचे प्रमाण वाढल्यात. महाराष्ट्रात उत्पन्न वंचना अंतर्गत रोजगारसंबंधीचे वंचन ग्रामीण भागात मोठा प्रमाण आहे. महाराष्ट्रात जिल्हानिवय दारिद्र्य तफावतपूर्ण आहे. सर्वत्र जास्त दारिद्र्य नंदूरबार जिल्हात ७५.४३ प्रतिशत आहे तर सर्वत्र कमी दारिद्र्य रेखेकाळीक कुंदुंब संगती जिल्हात १४.३६ प्रतिशत आहे. याची मुख्य कारण व्यक्तांने बंदूरबार जिल्हात ३.२ प्रतिशत रोटी तिथिचा प्रमाण आहे तर संगती जिल्हात २२.८६ प्रतिशत रोटीतला सिचा आहे म्हणजे नंदूरबार जिल्हात सिचणमुविधानसाठी मोठा प्रमाण अनुशेष आहे. आरोग्य विकल्प बंदूरबार, रवैशेषिक, धुळें, जला,
परभणी, उपमानावर्द सारख्या जिल्हामध्ये ओळहोळ्य विकासाच्या अनुशोष मोठ्या प्रमाणात आहे।

अमरावती जिल्हातही अनेक विकास सुविधांवर अनुशोष आहे. २००१ च्या जनगणनेनुसार अमरावती जिल्हाच्या एकूण लोकसंख्येची ६५.५० प्रतिशत ग्रामीण लोकसंख्या आहे परंतु या ग्रामीण लोकांना सुविधा माणून शहरी भागापेक्षा कमी आहेत. म्हणजे ग्रामीण भागात वंचनाचे प्रमाण जास्त आहे. व्यावसायिक शिक्षण, उच्चशिक्षण, रोजगाराच्या संधी, उत्पादाचे सोत या विविध बांबांली शहरच्या ठिकाणी जास्त संधी तर ग्रामीण भागात वंचनाचे प्रमाण जास्त आहे. त्यामुळे उत्पत्त कमी व मानव विकास कमी असे दिसते.

महाराष्ट्रात ओळहोळ्य ग्रामपंचायत मोठ्या प्रमाणात आहे. भारतात दुसऱ्या क्रमांकावर असतल्या महाराष्ट्रात मात्र असमान वाट आहे. ओळहोळ्य क्षेत्राचा राज्याच्या उपनाच्या २५ प्रतिशत वाटा आहे. व कार्यकारी लोकसंख्येची १६.८० प्रतिशत उड्डोन क्षेत्रात कार्यरत आहेह. म्हणजे १६.८० प्रतिशत लोकांना २५ प्रतिशत उपनाचा वाटा, सेवा क्षेत्रात कार्यरत २५.७० प्रतिशत लोकांना ६४ प्रतिशत उपनाचा वाटा तर कृषी क्षेत्रात कार्यरत ६१.५९ प्रतिशत लोकांना १४ प्रतिशत उपनाचा वाटा आहे. म्हणजे उपनाच्या कृषी आधारित लोकांचे वंचन प्रमाण जास्त आहे. म्हणून शहरी क्षेत्राचा ज्या प्रमाण विकास होतो तसा ग्रामीण भागातही वाळवा व मानव विकास उंचावेल.

अशा प्रकारे या संशोधनासाठी मांडलेली तिसरी परिकल्पना “मानवविकास पातळी उंचावण्यासाठी मानव विकासासाठी सहभागिता करेला करणे गरजेचे आहे” सिद्ध होते.

४ विषमतेचा मानव विकास पातळीवर परिणाम होत नाही:

विषमतेचा मानव विकास पातळीवर परिणाम होत नाही ही परिकल्पना या संशोधनांतरी सिद्ध झाली नाही.

कारण महाराष्ट्रामध्ये अस्तित्वात असतली आर्थिक सामाजिक विषमताच मानव विकास पातळी बाळण्यास अडसर उत्तम आहे. महाराष्ट्रामध्ये आरोग्य सुविधांच्या
उपलब्ध से असलेल्या असमानतेमुळे आरोग्य निकायाच्या त्याचा परिणाम झाला आहे. ग्रामीण जनमद, मृत्यूदर, बालमृत्यूदर यांच्यातील विषमता अस्तित्वात आहे. महागात्रिक सरासरी बालमृत्यूदर ४२ एकडा असला तरी धुळे, नंदरवर, गडबरोली, वयतमाळ, अन्कोला या जिल्ह्यातीले तो १०० च्या आसपास आहे. म्हणजेकाणी भागात आरोग्य सुविधांसुळे बालमृत्यूदर बेगाने कमी होत आहे तर काही भागात अजुनही तो जास्त आहे. ल्यामुळे सरासरी दर वाहतो. कुपोषणांधनी असेच आढळते की, ग्रामीण भागात दारिद्र्यांसुळे यासा उपवाकृ भित्त नाही. ल्याचा आरोग्याचा परिणाम होतो.

अमरावती जिल्ह्यातील आरोग्य सुविधांशा विषमतापूर्ण उपलब्धतेचा परिणाम आरोग्याचा झाला आहे. आरोग्य सुविधांचे शहरी भागात केंद्रस्थल, ग्रामीण भागात सांडपणी, महत्त्वाच्या व्यवस्था आरोग्य सुविधांशा तसेच औषधीसाठी, ह्या सुविधांशा तुम्हाऱ्या असतो. नमुना पाण्यासारखी १५ गावांमध्ये ३ गावांमध्ये प्राथमिक आरोग्य केंद्र नाहीत. तसेच उपलब्ध आकडेवारीसारखी ही अमरावती जिल्ह्यातील धारणी, चिकित्सा, भाषानुसार तलुकांसोबत वैश्विक उपचार सुविधांबाबत मागे आहेत. ल्यामुळे धारणी चिकित्सा तालुकातील बालमृत्यूदरही हतंतु तालुकापेक्षा जास्त आहे.

आरोग्याच्या प्रमाणपत्राची शक्तिशाळीची बाही महत्त्वाची आहे. जर सर्व भागात शक्तिशाळीसुविधा शोध्या प्रमाणात उपलब्ध असतील तर महाराष्ट्र तरी सर्व जिल्ह्यांची साक्षरता दर सारख्या प्रमाणात वाढतो असता. परंतु शक्तिशाळी सुविधांशा उपलब्धतेत असलेल्या विषमता व लोकांचा मानसास्तरण साक्षरता दर वाहिकाव्यात अडसर ठरला आहे. उपलब्ध आकडेवारीसारखी अमरावती जिल्ह्याच्या ग्रामीण भागात नागरी भागापेक्षा शक्तिशाळी सुविधांच्या प्रमाण कमी आहे ल्यामुळे अशा दिकानी साक्षरतादराही कमी असतो धारणी व चिकित्सा तलुकांसोबत इतर तालुकापेक्षा कमी साक्षर तालुकांकडे आहेत. नमुना पाण्यासारखी तालुकाच्या दिकानीच उच्च शिक्षण व व्यवसायामिक शिक्षण सोयी आहेत. ग्रामीण भागात शिक्षण सोयी पुरा नसल्यास रोजगाराचा त्याचा परिणाम होतो. तसेच शाळेच गटती बांधव्याचे एक कारण
उत्पत आहे. आर्थिक स्थिति मजबूत असेल तर शायद तील मुंगांची गगणी कमी होते. तर दसहोळे उत्पत कमी असणाऱ्या जिल्ह्यांमध्ये शाळे गगणी जास्त प्रमाणात आहे. उपलब्ध आकडेवारी व नमुना पाहणीसारखी हेच आढळते की, आर्थिक विषमता ही मानव विकासाची खोपची पालणारी आहे.

उत्पत हा घटक विषमतेवाहत अतिशय महत्वाचा आहे. उत्पत वाटपामध्ये असणाऱ्या विषमता ही मानव विकास घटीला प्रोत्साहन देते. महाराष्ट्रात सिंचन सुविधांचे असमान प्रमाण असल्याने कृपी उपयोगनात असमानता ही उपयोगवाहीत अडकर ठरते. अवघाने उत्पादन वाढीला प्रोत्साहन देण्याची नागदी पिकाच्या उपयोगनाला संरक्षित किमतीच्या माध्यमातून प्रोत्साहन दिले जाते. यातून आर्थिक विषमता वाढते.

नमुना पाहणीसारखी जे मोडी शेती, सिंचन सुविधा असणाऱ्यांकडे पूरक व्यवसाय आहेत ज्यामुळे त्यांचे उत्पत खुप जास्त असते. तर जे भूमिहीन आहेत त्यांच्यांकडे मजुरी शिवाय, जी अनिवार्य स्वरूपाती असते त्यांचे उत्पत अतिशय कमी असते. अशी विषमता मोठ्या प्रमाणात अस्तित्वात आहे.

महाराष्ट्रातील विविध जिल्ह्यांमध्ये असणाऱ्या आर्थिक विषमता ही मानव विकास उंचावण्यास अडसर ठरली आहे. परिस्थित महाराष्ट्रात व कोकण विभागातील बहुतेक सर्वे जिल्हे आर्थिक दृष्टीने महाराष्ट्राच्या सरस्येक्षेपा व आहेत. कोकण विभाग व पुणे विभागाचे सरासरी मानव विकास निरेशांक मूल्य ०.७० आहे तर अमरावती व औरंगाबाद या माणस विभागाचे सरासरी मानव विकास निरेशांक मूल्य ०.४० आहे. म्हणजेच कोकण, पुणे विभाग विकासावर तुळे तर अमरावती औरंगाबाद विभागात मानव विकास चंचल जास्त आहे. जे माणस १९ जिल्ह्यांचे मानव विकास निरेशांक मूल्य प्रगत जिल्ह्यांच्या आसपास (सरासरी ०.६०) जरी असले असते तरी महाराष्ट्राचा मानव विकास निरेशांक ०.६३ असता व महाराष्ट्र भारतमध्ये मानव विकासावर उच्च स्थानी असला असता.

म्हणजेच विषमतेचा मानव विकासाच्या परिणाम होत नाही ही परिकल्पना संशोधनांतील सिद्ध होत नाही.
७.४ शिफारशी:

"महाराष्ट्राच्या मानव विकासाचे तुलनात्मक अध्ययन व अमरावती जिल्हाचे अनुभवनिष्ठ विवेचन" या विषयाचे विस्तृत विश्लेषण या पूर्वीच्या प्रकरणांमध्ये केले आहे. द्वितीय संपंक व नमुना पाहणी ह्याचे प्राथ माहितीनुसार महाराष्ट्रातील जिल्हांच्या व अमरावती जिल्हांच्या संदर्भात त्यांची माहिती प्रस्तुत केली आहे. या माहितीनुसार महाराष्ट्रातील मानव विकासाच्या वास्तव स्थान होते. तसेच अमरावती जिल्हातील मानव विकासाच्या वास्तव स्थान कसे आहे. विकसित किंवा मानवविकासाच्या उच्च स्थानातील अस्पष्ट विषयांचा विवेचन किंवा विभेदक अस्पष्ट अस्पष्ट आहे. महाराष्ट्रातील मानव विकासाचे मागास जिल्हांच्या विकासाची व विशेषतः अमरावती जिल्हांच्या तात्कालिक तफावतीमध्ये सुधारणा करण्यासाठी, तसेच मानवविकासाच्या वास्तव स्थान कमी करण्यासाठी व मानवविकास पातळी उंचावण्यासाठी काही शिफारशी करता येतील.

शिफारशीची चार भागामध्ये वर्गीकरण करता येते.

अ) सुविधांची उपलब्धता वाढविण्यासाठी शिफारशी

ब) कार्यवाहींची कार्यशक्तीत वाढ करण्यासाठी

क) योजना वा सुविधा तळाणाच्यापूर्वत पर्यावरणविषयासाठी

ड) जनतेचा सक्रिय वा हार्दिक सहभागिता

इ) ह्या

७.४.१ सुविधांची उपलब्धता वाढविण्यासाठी शिफारशी:

१) महाराष्ट्रात व अमरावती जिल्हात तसेच नमुना पाहणीमुळे ग्रामीण भागाने साक्षरता दर नागरी भागामध्ये कमी आहे. ग्रामीण भागांची शिक्षणाचे महत्त्व पतवून देशांतील साक्षरता दर वाढविण्यासाठी ग्रामीण भागाची शिक्षणाच्या सुविधा उपलब्ध करून देणे आवश्यक आहे. ग्रामीण भागां, विशेषतः मागास जिल्हांच्या ग्रामीण भागां विशेष साक्षरता अभियान
सुरू करावे ज्यामुळे सार्थक दरात वाढ होईल. अशा जिल्हानांच्या विशेष सत्ता, विशेष पुरस्कार, पालक व पाल्य यांना विविध सुविधा उपलब्ध करून दिल्यास सार्थक दर सुधारण्याला अधिक वापर आहे.

२) शिक्षणाचे प्रमाण वापरीत विषयासाठी शिक्षणकाळातील उपभोक्ता वाढ वाढ करणावे आवश्यक आहे. म्हणजे शिक्षणकाळातील निधीची उपलब्धता वाढावी. शासनाच्या स्थूल उत्तराध्यक्षी किमान ६ प्रतिशत राष्ट्रीय क्षमता होते. त्यामध्ये वाढ होणे गरजेचे आहे. महाराष्ट्रात तर राज्याच्या स्थूल उत्तराध्यक्षी २ ते ३ प्रतिशत एवढाच शिक्षणावर खर्च होतो. ज्यामध्ये शिक्षकांच्या स्वातंत्र्यासोबत जास्त लक्ष दायावे. जसे शाळेची हमारत, विद्याध्यायीतील शिक्षण किंवा खेळातील साहित्य, क्रिकेट पुस्तकाभाष्य चे साहित्य, जानवरको साधने ग्रामीण भागापूर्वी पोहोच्याच्याच यावस्था करावी. जेणे करून ग्रामीण भागातील विद्याध्यायी शहरी विद्याध्यायीच्या बरोबरीच्या फक्त उत्तरे. याच प्रमाणात प्रमाणित शिक्षक, त्यांची पूर्णता संख्या, कर्मचारी यांची नियुक्ती केली जावी. फक्त शिक्षणकाळातील संख्या वाढवण्याच्या निर्देशनांनी साधने निर्माण करणवार व शिक्षणकाळ गुणवत्तेच्या शर्तांना सर्वात वाढ करण्यासाठी दृष्टीने शासकीय व सामाजिक पालनीवर प्रयत्न व्यतीत.

३) ग्रामीण भागामध्ये प्राथमिक व माध्यमिक शिक्षणांतर गट्टीचे प्रमाण जास्त आहे. विशेषत: म्हणजे जिल्हाच्या भागातील ग्रामीण भागातील शिक्षण विषयक गट्टीचे मुख्य कारण वाढताना हेच आहे. या गट्टीचे प्रमाण कमी करण्यासाठी काही उपाय आहेत. जेसे शिक्षण घेणायाची प्रतिसाहनपर योजना लागू करणे, शिष्यवृत्ती योजनेची व्यासी वाढविणे ज्यात शिष्यवृत्ती लागू करताना संवाराचा आधार बरोबरच निम्न उत्तरे गट्टासाठी व गुणवत्तासाठी विद्याध्यायीचा निर्देशना मानून योजना लागू केल्या तर सर्व विद्याध्यायी ल्याचा फायदा होईल.

४) आरोग्य दर्जा सुधारण्यासाठी सर्वांत महत्त्वाच्याच बाबी म्हणजे आरोग्यविषयक सोधीसुविधांचे प्रमाण वाढविणे व त्याची वाढणी सम प्रमाणात असणे. कारण महाराष्ट्रात वैद्यकीय उपचार सुविधांबाबत मोठ्या प्रमाणात विषयता आहे. अभावातील जिल्ह्यातील या
महाराष्ट्रातील सर्वत्र महत्वाची समस्या म्हणून शेतीवरील अवलंबित्त होय. कार्यकारी लोकसंस्थेपेकी ५५ प्रतिशत कृषीवर अवलंबून आहेत. अमरावती जिल्हामध्ये तर हे प्रमाण ७० प्रतिशत आहेत. नमुना पाहणी नुसार ७६.४७ प्रतिशत लोक शेतीवर अवलंबून आहेत व औद्योगिक क्षेत्रात एकादशी रोजगारून उपलब्ध झाला नव्हता. म्हणून औद्योगिकविस्तार म्हणाला जिल्हामध्ये शेतीवरील अवलंबित्त करण्यासाठी, रोजगार वाढीसाठी औद्योगिक गुंतवणूक वाढवली. नवीन उद्योगानं मान्यता देताना प्रामाण्य भागाला केंद्र करण्यासाठी, नवीन गुंतवणूक योजना प्रामाण्य विकासाच्या दृष्टीने असावी. तसेच उद्योग स्थापन
कर्ताना स्वयंचरित भंग्राचा पुस्कर करण्याच्या रोजगारसंध्य उद्योगांचा पुस्कर करावा. जेणेकरुन रोजगार निमित्ती होईल रोजगाराच्या विविध संध्य निर्माण होतील.

6) ओळखांकलात प्रोत्साहन देताना रोजगार वृद्धीकरून लक्ष दाखे परंतु त्यामुळे ग्रामीण उद्योग कुटीर व लघू उद्योगांकर आघात होणार नाही $ उत्पन्न पातळीही वाढेल याची काळजी घाताची ग्रामीण उद्योगांमध्ये ग्रामीण भागात रोजगार निमित्ती होऊन दर्दहोई $ उत्पन्न वाढेल. कृषी आधारित उद्योग स्थापनेमुळे शेती उत्पादन वाढेल व उत्पन्न बाढ होईल. महणून कृषीआधारित व ग्रामीण उद्योगांना विशेष संरक्षण देऊन त्यांच्या विक्रीची, निर्यातीची, विम्ब्याची अशा जबाबदान्या शासनाने स्वीकारावा.

7) महाराष्ट्रामध्ये शेती विकासांतिल महत्त्वाचा अस्तिका म्हणजे सिंचन सुविधांची कमतरता होय. महाराष्ट्रात जवळपास ६० प्रतिशत जमीन कोरेलाच आहे. त्यामुळे शेतीत फक्त ६० ते ६२ दिवसच रोजगार मिळतो. सिंचन सुविधांचे प्रमाण वाढले तर शेतीत तिमिरात वर्षभर रोजगार मिळतेल आणि शेतकऱ्याच्या उत्पादनातील बाढ होईल. सिंचन सुविधा निर्माण करताना मात्र पाणी वापराचा समावेश अथवा दृष्टिकोन लागू होणे गरजेचे आहे. कारण महाराष्ट्रात नाशिक, पुणे विभागात सिंचन जास्त तर आहेत व ते नगदी पिकांकडे वझलेले आहे. यामुळे नगदी पिकां उत्पादन वाढले. परंतु ज्या भागात अन्धाध्य उत्पादन वेलेले जाते तेथे सिंचन सुविधा नसल्याने अन्धाध्य उत्पादन वाढण्याची घटत आहे. अंगराजी व आंग्रेजी विभागात ही स्थिती आहे. महणून नगदी पिकांप्रमाणे अन्धाध्य उत्पादन क्षेत्रातील सिंचन सुविधा मोठ्या प्रमाणात निर्माण करावाय.

8) महाराष्ट्रामध्ये महिलांची आर्थिक सामाजिक स्थिती इतर राज्यांच्या तुलनेत बरीच असली तरीही पुरुषांच्या करोबरीच व्यवसाय तिला अजूनही नाही. निर्माण स्वारंगावाच्या ती मागेच आहे. अजूनही मुलांच्या जमापूर्वीच तिला मारटे जाते महणूनच महाराष्ट्रात एक हजार पुरुषांमध्ये ९२२ खिया आहेत. यासाठी या सक्षमीकरणांतर्गत महिलांच्या आरोग्यासाठी, माता बालसंगणन कार्यक्रमाची उपलब्धता वाढवा यासाठी प्रयत्न गरजेचे आहेत. नमुना पाहणी
नुसार ५० ख्रिस्तपूर्वी ३० ख्रिस्त उत्तर प्रामाण्य सहभागी आहेत परंतु त्यापैकी ६७.५ प्रतिशत
ख्रिस्तपूर्वी निर्णय स्वातंत्र्य नाही तर ६० प्रतिशत ख्रिस्तपूर्वी आर्थिक अधिकार नाहीत महणून
ख्रिस्तपूर्वी अधिकारबाबत कायदे निर्मित झाले आहेतच परंतु त्याची वर्तनी अंतःबाबतीवरी गरजेची आहे.

७.४.२ कार्यवाहीत्या कार्यक्षमतेत वाढ कार्यवाहावर शिफारशी:

१. महाराष्ट्रामध्ये जिल्हानिहाय साक्षरता दरात तफावत आहे तसेच अमावती
जिल्हातील तात्त्विकनिहाय साक्षरता दरातीही तफावत आहे. कमी साक्षर जिल्हांचा
साक्षरता दर चालवायासाठी साक्षरतेचे महत्त्व लोकांना पटवून देखावासाठी
लोकप्रवासीची गरज आहे. साक्षरता कार्यक्रमांची अंतःबाबतीवरी वोष प्रकारे
होणे गरजेचे आहे. रोजगार प्राणीचा दूरीचे, आरोग्याचा दूरीचे शिक्षणाचे महत्त्व
पटवून धावे. यासाठी प्राथमिक शाळांचा विस्तार, विद्याधृतीचा प्रमाणानुसार
शिक्षकांची नियुक्ती अतिशय महत्त्वाची आहे. मागास जिल्हात्या व आदिवासी,
प्रामाण्य भागात, छोट्या वाहुक्या, वस्त्रांच्या लोकांना शिक्षणाचे वेढोवेढी महत्त्व
पटवून देखीवासाठी शिक्षकांची खास नियुक्त करावी. नियुक्त केले जाणारे शिक्षक
ज्या भागात शिक्षकांची नियुक्ती कराव्याची आहे त्या भागातील असले तर
तेथेचा भाषा, चालीसी, परंपरा समाज जाणून घेणारे असावेत जेणे करून शिक्षण
देतांना व घेतांना अडचणी निर्मित होणार नाही. अशा शिक्षकांना आर्थिक,
मानसिक स्थिती जाणून घेऊन अधिके मानधन, कौटुंबिक सुविधा व अशा
शिक्षकांन्या पाल्यासाठीविशेष सुविधा शासनाने राबविथा जेणे करून मागास
भागात जाणूनची शिक्षकांची पूर्ण मानसिक तयारी होईल व मागास भागाचा
साक्षरता दर वाढेल.

२. शाळेव सहभागी प्रमाण प्रामाण्य भागात जास्त असते. शाळेव सहभागी कमी
कार्यासाठी जी मुले आर्थिक कारणापूर्वे शाळेव येऊ शकत नाही अशा मुलांच्या
पालकांना मोफत शिक्षणाची माहिती देणे गरजेचे आहे. अमरावती जिल्ह्यातील नमुना पाहणीनुसार अरुमाहामुळे शिक्षण सोडणाऱ्याचे प्रमाण जास्त आहे. महणून ग्रामीण भागात तत्त्वांनानुसार मोफत शिक्षण सोडणाऱ्याचा कार्यक्षमता वाढविण्याची गरज आहे.

3. व्यवसायिकसंग्रह रोजगार निमित्तक्षम शिक्षणाची ग्रामीण भागात सुविधा निर्माण होण्यासाठी नगरी भागातील शिक्षणसंग्रहाचा दर्जन त्याघिकांची मिळालेली तशा सर्व सोडीच्या उपलब्धता व त्याची योग्य कार्यवाही गरजेची आहे.

4. अमोला, अमरावती, जालना, बिड, नंदूरबार, घुढे, वावपावा अर्थ माणस जिल्ह्यामध्ये बालमृत्यू रोगांसाठी जास्त आहे. अमरावती जिल्ह्यातील धारणी, चिकित्सक हे तालुकेची कुपोषण व बालमृत्यू समस्यामुळे आहेत. शासनाधीन ग्रामीण व माणसांना भागासाठी ज्ञा योजना राहणाऱ्या जातात त्याची कार्यवाही योग्य प्रकारे होणे गरजेचे आहे. ज्ञानपणे वेळानी प्रथमांचा नियमित भेटी, मोफत आयुष्य र पूर्व अवस्था योग्य प्रकारे पुरवठा, जे खर्च गरू आहेत त्यांच्यासाठी या सुविधांचा ध्यानावर रुकवला होणे अतिशय आवश्यक आहे. वाचप्रमाणे स्वच्छतेचे महत्त्व पतवून देऊन साथीच्या रोगांना आळा घालणे याचे वेळात याचे मार्गदर्शन होणे गरजेचे आहे. वाचांची शासन व स्वच्छतेची संस्थानी असे कार्यक्रम राहणाऱ्यास भर बांवा जेणेकरून ग्रामीण भागात बालमृत्यूसारखे प्रमाण घेतले. जनप्रबोधन, जुनता रौती परिवारांमध्ये बदल, अंधविश्वासांसारखे प्रमाण कमी करणे, आंध्रध्वंसांना आळा घालणाऱ्याचे प्रयत्न आदिवासी व ग्रामीण भागात मोठ्या प्रमाणात केले जाते.

5. ग्रामीण भागात आरोग्य सुविधांची, उपचार सुविधांची कमतरता ही महत्त्वाची समस्या आहे. ज्ञानपणे ग्रामीण भागात डॉक्टर राहणावस तयार नसतात. नगरी भागात राहून ते ग्रामीण भागात वैद्यकीय सेवा देतात. लामुजे ग्रामीण भागात
वेदेंच्या वैदिक सुविधा मिळतीलच याची खात्री नसते. महानून ग्रामीण भागात जर योग्य प्रकारची शैक्षणिक, मूलभूत सोबत किंवा काही प्रमाणात नागरी सुविधा निमित्त केल्यास ग्रामीण भागात डॉक्टर राहण्यास तयार होतील व ग्रामीण भागात वेदेंच्या वैदिक सुविधा उपचार प्राप्त होऊन ग्रामीण आरोग्य दर्ज सुधारण्यास मदत होईल.

6. महाराष्ट्रातील अमरावती विद्यागारी ग्रामीण भागात फिनिक्या पाण्याची गंगीव पाण्याची गंगीव समस्या आहे. नागरी भागात मात्र त्या कुलमो बरी स्थिती आहे. तासाठी मुख्य महणजे नागरी भागाता फिनिक्या पाण्याचा पुरवठा नियंत्रित करून ग्रामीण भागालाची फिनिक्याची पाणी उपलब्ध करून दिले तर ग्रामीण भागावराच अन्याय कमी होईल. याच बरोबर पाण्याचा काफीतील्या वापर, पाण्याच्या विविध स्रोतांची माहिती, पावसाच्या पाण्याचे जतन करण्याचा योजनांची आंकलेच्या योग्य प्रकारे लागती.

7. आरोग्य समस्या निमित्त होण्याचे उत्पन्न हा घटक कारणभूत ठरतो. महानून उत्पन्न वाढ होण्याच्या दृष्टीने रोजगार योजनांची यशस्वी आंकलेच्या योजनेची आहे. भूमिकेन हेमंडजू व वीमांत हेमंडखाली यांना हेमंड एंट्राय्टिक बेकार राहून तयार. त्याहीने महाराष्ट्रात करारात योजना अनेक आहेत. त्याची आंकलेच्या योग्य रेतीले होणे गरजेचे आहे. विशेषत: हि योजना भृत्तचारमुक्त ज्ञाती तर योजनेची यशस्विता जास्तीत जास्त वाढेल व उत्पन्न पातलीखें बाढ होऊन आरोग्य, शिक्षण वा सर्व पटकांमध्ये सुधारणा होईल.

8. महाराष्ट्रातील आरोग्य समस्यांमध्ये कुशल पाण्याची मोठ्या प्रमाणात आहे. अमरावती विद्यागारी धारणी, विकल्पंच या आविष्कारी तालुक्यामध्ये कुशल बालकांमध्ये प्रमाण खंभू जास्त आहे. कुशलता कमी करण्यासाठी शासनाच्या योजना तटस्थापनात पोहोचणे आवश्यक आहे. मध्यस्थांचे प्रमाण कमी केल्यास भ्रष्टाचाराचे प्रमाण कमी होईल ज्यातून मता बालकांना पूरक आहार, सार्वजनिक
वितरण व्यवस्थेची वशस्त्री अंमलवजावणी, दारिद्र्यारेखाळटील लोकांसाठी विशेष
अत्य पोजनांची नियमिती व अंमलवजावणी वाहाच जेणे करुन कुपोषणाचे प्रमाण
कमी होईल.

१०. शेतीलेखारच नैसर्गिक आपल्याच तात्कालिक व मोठचा प्रमाणात परिणाम होतो.
शेतक-यांच्या आर्थिक नुकसानीचे प्रमाण कमी करण्यासाठी धेरी जिमा पोजनेचे
सार्वजनिकव ज्यामध्ये सर्व प्रकारची अखेर समाधिक करावीत. तसेच सीमांत व लघू,
शेतक-यांसाठी विशेष पोजनांची अंमलबजावणी वाहाच. अनेकाच असे आढळते
की, पदत लवकर मिळवत नाही तसेच गरजू व्यक्ती एवढी दृष्ट्य-अनुभवोच योजनेचा
लाभ होतो. महणून प्रत्येक पाणी करुनच योजना अंमलत आणवाच.

११. ग्रामीण भागाचे शेतीसोबत पूर्व व्यवसायाचा चालक देणे गरजेचे आहे.
भूमिहीन व कोर्डवाहून, सीमांत शेतक-यांचा पूर्व व्यवसाय उपलब्ध करून देण्यास
शासन मदत करते. परतू आर्थिक मदत केल्यांनंतर तो व्यवसाय योग धोती
चालतो की, नाही याची वेतनसेवी पाणी, व्यवसाय करताना अडचणी आत्मसार
व्यवाहार मार्गदर्श, साधा दिला जावा. जेणे करून पूर्व व्यवसायाचा उत्पन्न
वाढीला फायदा होईल.या अथवा कार्यवाहाची व्यासी वाढवणे उपयुक्त ठरेल.

१२. शेतक-याला व्यावस्था उत्पादनाची किमत उत्पादन खर्च भरून भेंगेच एवढीही
मिळवत नसेल तर दारिद्र्याच वाढ होणारच. महणून उत्पादन व्यावार आधारित
किमतीची योग्य अंमलवजावणी वाहाच. व्यावस्था शेतकरी अनेकदा व्यावस्थानिक
साधना उत्पादनाचा आपला माल विकत करू अतिशय कमी किमतीत विकला जातो,
शेतक-यांची आर्थिक पिच्चवूक होते. महणून स्थानिक व्यावस्थानिक सर्वच
बाजारपेठामधे किमान किमतीला शेतमाल खरेदी होतो की नाही याची खरेदी
पेल्या जावी, कायमच्या कार्यक्रम अंमलवजावणी करावी.

१३. महाराष्ट्र अनार्थिक भूघात क्षेत्र मोठचा प्रमाणात आहे. ज्याचा
उत्पादकता घटनावर परिणाम होतो. नमुना पाहणीनुसार हेच आढ़णे. महणून शासनाने सहकारी शेतीची अंगिनबजावणी केली परंतु ती फारसी यशस्वी झाली नाही. सामूहिक शेतीला प्रोत्साहन दिले, ल्याच्या अंगिनबजावणी केली तर विकुंठलेली शेती एकत्र येऊन उत्पादकता वाढणारे, शेती विकास होणारे मदत होईल.

13. महिलांना श्रमाचा मिळणारा मोबदला पुढीलपेक्षा कमी आहे. समान श्रमाचा समान मोबदला हे तत्काळ कार्यक्रमांना मिळे, होणे किंवा संबंधित कार्यक्रमांमध्ये ध्येय, भांडी, शेतातील करणार्या ६० प्रतिशत ख्रिया आहेत ज्यानी सर्वांनी कामात पुढीलपेक्षा कमी मजुरी मिळते असे सांगितले. यासाठी किंवा पुढील समान श्रमाचा समान मोबदला लागू होतो की नाही याची वेळीवेळी पाहणी केली जावी.

14. महिलांनी मिळणेच्या उत्पादक वस्त्राचा अधिकार असावा. आर्थिक, निर्माण स्वातंत्र्य अवधारित राखणार्याची कार्याची कार्यक्रम अंगिनबजावणी बहावी. ग्रामीण व नागरी भागातील ह्यांच्या कुपोषणाची गंभीर समस्या आहे यासाठी योजनांची कार्यवाही होणे गरजेचे आहे. महिला रोजगार वाढणार्याची प्रोत्साहन प्राप्त केले.

15. आदिवासी जमातीच्या ह्यांच्यांच साक्षरता ५० प्रतिशत पेक्षा कमी आहे. यासाठी शासनाने खास महिला शिक्षण सुविधा असलेले आणावयक. त्यातून रोजगार निर्माणाची चालना हस्तांतरून.

16. ह्यांच्यांच प्रति जाणारी संख्या ही अनेक सामाजिक समस्यांती जमी होती. या जबलेल्या समस्येच्या प्रमाण कमी करण्यासाठी गर्भस्थ निदान बंदी नियमांची कार्यक्रम बजावणी करावी.
7.4.3 योजना व मुखिया तत्त्वाभाष्य पोहचविष्णवावातः :

1. द्वितीय समक्ष व नमुना पाल्याविनारी श्री साक्षरता दर पुरुष साक्षरतेपेक्षा कमी आहे. शासनामंडल श्री साक्षरता दर वाळविष्णवाची प्रक्रिया होत असले तरी या प्रयत्नांची गती व सखोलता वाढणे गरजेचे आहे. यासाठी परोपरी जाणून श्री साक्षरताच्या प्रगती वहावेत.

2. ग्रामीण भागातील विष्णवाच्या पाण्याची समस्या सोडविष्णवाची प्रक्रिया करताना पाण्याचा कारकसाठी वापर, पाण्याचया विविध सोर्सांची माहिती याचे कार्यक्रम राष्ट्रीय जातात. हे कार्यक्रम, माहिती जर लोकांना बोलीभाषेतून, प्रयोगादर्श, नाट्यकृती द्वारे दिले तर खोलवर परिणाम होईल.

3. आरोग्य सुविधा वावात असलेली महत्वाची समस्या म्हणजेस त्या ग्रामीण भागात पोषित नाहीत. याचे एक उदाहरण म्हणजे मंद 2009 व्या देशिक संरक्षकांनी प्रसिद्ध भारतीय वृत्तान्तासारख्या विविधता तालुकातील एका गावाच्या जवळच्या नात्यात मोठ्या प्रमाणपत्र औषधसाठा फेक्स दिलेल्या अवस्थेत सापडला. ज्ञानाचे गर्भावती संगणातील पूर्ण औषधी किंमत दीड ते दोन लाख रु. किंमतीची होती. याचा अर्थ असा की, शासनाकडून योजना जाहीर होतात, मदत मिळवते परंतु ती गरजू लोकांपैकी पोषित जात नाही. यामध्ये प्रशसन व कर्मचारी यांचा निभावणारा कार्यक्रम फेरित आहे. अशा अनेक घटना महाराष्ट्रात व विष्णवाच्या विविध भागात घडतात. अशा घटनांनी निर्धार लागू दोषी योग्य तर तात्काळ कार्यक्रम खोलले अशी व्यवस्था व यंत्रणा असावी.

4. महाराष्ट्रात असलेली विभागकृती प्रविधान असमताला प्रमाण वाळविले आहे. आर्थिक लाभाच्या समानवाचकास्त व ताक्ष शाखे. महाराष्ट्रात शेतक-वांचाची पंतप्रधान मनमोहन सिंह यांनी विशेष यंत्र जाहीर करून कर्मचारीची घोषणा केली. यामध्ये ५ एकरपेक्षा कमी शेतकाची असमान्यांना फायदा झाला. परंतु
विद्याभूति शेतकांचे सारांश धारणक्षेत्र ५ एकर असल्याने व कर्जमुक्ती फक्त ५ एकर पेक्षा कमी धारणक्षेत्रात असल्याने विद्याभूति शेतकांना या परंपरा लाभ मिळाला नाही. पशिच महाराष्ट्रात ५ एकर सिंचन सुविधानुक्त शेती असणारा कर्जमुक्ती सारखे अर्थ. परंतु विवर्द, मगाठवाड्यातला कोरडवाहू शेतकरीमात्र यापासून वंचित राहिला. अशी विषमता महाराष्ट्रात अस्तित्वात आहे. यासाठी शासनाव्यत निर्णय घेताना तेथील परिस्थिती, वास्तवात याची पाणी करून अन्नकुटाच्या राहावी. सर्वांना समान नियम लागू केले तर उच्च गटाला फायदा जास्त व निमं गट वंचित राहतो. महूंन असमतोल वाढविण्यासाठी तो कमी करण्याच्या भर द्यावा.

५. महाराष्ट्रात जसे आर्थिक विकासाचे केंद्रीकरण झाले आहे. अमरावती जिल्ह्याबाबती ही तीच स्थिती आहे. अमरावती शहरात विकासाचे केंद्रीकरण झाल्याने विषमता वाढली. महूंन आधुनिक विकासाचे लक्ष्य समोर ठेवताना ग्रामीण भाग व तत्तात्त्वकार्य दौडव्या विकसन विकासाचे लक्ष्य समोर ठेवावे.

७.४.४ जननेचा सक्रिय व हार्दिक सहभाग वाढविण्याविषयी:

१. शिक्षण विषयक सुविधांची फक्त उपलब्धता निर्माण करून भागत नाही. यासाठी जननेचा सहभाग, प्रोत्साहन व स्विकार्यता गरजेची असते. यासाठी पालकांना शिक्षणाचे महत्त्व पतत्तून देणे व मुलगाव शाळेत पाठविण्यावाला प्रोत्साहित केले जावे. व्यवसायिक शिक्षण धेण्यातून स्वरूप्ररोजागार सुरू करण्याला वाच द्यावा व प्रोत्साहन द्यावे.

२. सार्वजनिक स्वच्छता आरोग्याचा दृष्टीने अतिशय गरजेची आहे. महाराष्ट्रात ३५ ते ४० प्रतिशत लोकांना तर अमरावती जिल्ह्यात नमुना पाणीमुग्ध जवळ्यास ३५ प्रतिशत कुंजुळांना मलिनसारण सुविधा उपलब्ध नाही. शासनावर व्रतन केले जातात तर परंतु त्याची व्यासी वाढवावी व लोकाना जास्तीत जास्त सहभागी करून
चेन्नाविष्कार मार्गदर्शन प्रोत्साहन, बक्सी, प्रशंसा या माध्यमातृत्व लोकांचा सहभागी वापरावा.

२. सिवारंगी घटती समस्या समावेशात मोठ्या प्रमाणात अस्तित्वात आहेत. उपयोगिता, कार्यवाही याबाबादाच लोकांचे उत्तराधिकार, सिवारंगी महत्त्व पावून देखील सारथी प्रदर्शन, प्रतापशिक, विविध उदाहरणांचा जाहीर वापर करून लोकांचा सहभागी वापरावा. यावून जाणाऱ्यो होणे गरजेचे आहे.

७.४.५ इतर:

१. महाराष्ट्रामध्ये अत्याधूनिक उत्पादन वाढवून भर देणे गरजेचे आहे. कारण नवीन पिकांना उत्पादन वाढले त्यामुळे अत्याधूनिक रंगाँचे वाढती. विद्यमान व मराठवाड्याची व्यवस्था करून मराठवाड्याच विद्वानोंच व्यवस्था दर्ज होतांना परंतु मराठवाड्याचे अत्याधूनिक लांबवट विद्वानोंच वाढ आहे. परिणामी दारिद्र्याचे प्रमाण मराठवाड्याच कमी तर विद्वान जास्त आहे. कारण मराठवाड्याच्या शेतकांनी किमान वर्षभर पुरेज एवढे अत्याधून उत्पादन वाढताना करत असल्याचे किमान उपजविका होते. परंतु विद्वानांनी नवीन पिकांना उत्पादन घेतले व नैसर्गिक आपत्ती आल्यास शेतीत नवीन काहीही प्राम्य होत नाही व उपजविकेची समस्या निरोप्त होते. विद्वान शेतकांनी आत्महत्या प्रमाण जास्त आहे. हे बहुतेक सर्व शेतकांनी कापूस उत्पादकाच आहेत. घनत्व नवीन पिकांचा उत्पादन पर्यंत अत्याधून उत्पादनवर भर देणे, प्रोत्साहन दरवर्षेचे जेणेकरुन लोकांना किमान पोटभर अन्न मिळून व दारिद्र्याची अवघडता ठोळी कमी होईल.

२. मानव विकास अविचार नियमितपणे प्रसिद्ध केले जाणे आवश्यक आहे. कारण त्यामुळे निर्देशांकांचा भेटवेळेचा आदर्श घेतला जातो. तुंबूळी माहिती प्राम्य होते. विकासाची कल्पना येऊन पुनर्निर्धारित उद्देश्यांची किंवा प्रमाणात ज्ञाती व पुढे कोणत्या योजना राबव्या वाची कल्पना घेते.
३. शासनाच्या अंदाजपर्यंत मानवविकास निर्देशांक उंचावणाचाचत विशेष आर्थिक
तरतूद करावी. महाराष्ट्रात गमास जिल्हांच्या विकासासाठी मानव विकास
मिशनची स्थापना झाली आहे परंतु त्याच्या कार्याची गती योग्य प्रमाणात नाही. ही
गती वाढविण्याच्या दृष्टीने ठोस कार्यक्रमांची आवश्यक्या व अन्यांशांची करावी.
४. जिल्हासाठी माहिती जमा करताना तालुका पात्रीवरील माहितीलाचे प्राधान्य धावे.
यामध्ये निर्देशांक अनुरुपांने तालुकानिहाय माहिती प्राप्त झाल्यास
जिल्हाप्रणालीत तालुक्यांच्या मानव विकास निर्देशांक जाणून पेक्षा येईल.
५. मानव विकासाची चालना देताना फक्त उत्पत्त, आरोग्य, शिक्षण या निक्षेपांचा
महत्त्व न देता मूळभूत सोयी सुविधा जसे रस्ते, वाहतूक, वणाक्षण, बाजारपेटांची
उपलब्धता, माहिती यासारख्या घटकांच्या विकासाकडेही लक्ष पुढवूने कारण हे
सर्व घटक अपर्याप्तांशी मानव विकास उंचायणाचा मदत करतात.
६. सर्व योजनांसो यशस्वी अंदाजांवरील होण्यासाठी भ्रष्टाचाराला आज्ञा दाखलणे
आवश्यक आहे. भारतात पांढर पैसा व काळा पैसा समान असल्याने समाने
अर्थव्यवस्था निर्माण झाली आहे. त्यामध्ये शासनाकडून मिठालेली कोणतीही
सवलत विशिष्ट वधाळच मिळाले. गरजून त्याची माहितीही मिळत नाही. यासाठी
शासकीय, राजकीय, सामाजिक पातळीवर मतांतर होणे गरजेचे आहे. भ्रष्टाचार
करणाऱ्यांनी व होऊ वेणाऱ्यांनी असे अंदाज आणले तर मानव विकास
उंचावण्यास वेढ लागणार नाही.

७.५ समारोह

"महाराष्ट्रातील मानव विकासाचे तुलनात्मक अध्ययन व अमरावती जिल्हाचे
अनुभवविषय विवेचन" या संशोधन विषयाचे माहिती सर्व प्रकरणांकन हे लक्षात येते की,
मानव विकास ही संधीचा विस्तार करणाची प्रक्रिया आहे. परंतु या संधीचा विस्तार जर समान
रितोने झाला नाही, तर विकासाची विषमता वाढते व एकूण त्याचा परिणाम हा विकासाचा
सबोच पालकी गाद्यात आदशे निर्माण होणार होतों.

महाराष्ट्रातील उत्तर पालकी उच्च असलीतरी जिल्हानिहाय असणारं उत्तर विषमता ही विकासावर सर्वसंबोध परिणाम करणारी ठरली. शिक्षणावर वस्त्र असतेला महाराष्ट्र उत्तर विषमतेंतून मागारला आहे. नदींतर, धुंढ, जालना, परभणी, वाशिम, गडाचिरोली वा जिल्हाची असणारी मानव विकासाची अधिगती होतीला त्यांच्याकडे केले जाणारे दुरूप्त दर्शनले.

समान विकास लागू होणाऱ्या शासनाची, समाजाची भूमिका अतिशय महत्त्वपूर्ण ठरते. विकेदैतत विकासाचा शासनाने दिलेले महत्त्व या शासनाची जमेची बात ठरते. परंतु शासन म्हणजे राज्यसंस्थानांच्या असणारा स्वातंत्र्य राजकारणी दृष्ट्यकोणयासारखे मोठे अडथळा आहे.

यासारी राजकारणांचे, त्यांच्या प्रौढीचे प्रज्ञोद्ध ठोऱे गरवून आहे.

अमरावती जिल्हासाठी शिक्षणावर असतेली उत्तर प्रागाती उत्तर पालकीच्या निर्माणातून मानव विकासाचे मागे आहे. त्यांच्याने जिल्हात आसणाऱ्या आदिवाशी जाती जमातीने जास्त वास्तव, डोंगराच, जंगलव्यापूर्ण भाग असणारे चिखलद्वारे व धारणी तातुके हे शिक्षण, आरोग्य, उत्तर व सर्व विकास या अभ्यास मागे आहेत. अमरावती जिल्हाचा द्वितीय क्षेत्राचा विकास ने झाल्याने, ओळोकिरणाचे प्रमाण अतिशय कमी असल्याने रोजीवर जास्त अपवर्तक उद्देश्य आहे. तसेच सेटी पारंपारिक पद्धतीने केली जात असल्याने रोजीची उपादाताही कमी आहे. परिणामी दारिद्र्याचे प्रमाण जास्त आहे. म्हणून अमरावती जिल्हाचा मानव विकास मागे आहे. मानव विकासात १५ व्या क्रमांकावर असणारा अमरावती जिल्हा साधरैल चौथा क्रमांकावर आहे. परंतु दर्दात उत्तरात १५ व्या स्थानावर असल्याने मानव विकासाचे मागे आहे. मानव विकास निर्देशांक उच्चविनिवासाची उत्तर, रोजगार, आरोग्य, शिक्षण, महिला विकास या सर्व घटकांच्या विकासाकडे अप्रमाणांने लक्ष देशांची गरज आहे. ग्रामीण नगरीभागाच्या विकासाला समतोल महत्त्व दिलेल्या विकासाचा वेग वाढेल अमरावती जिल्हात ओळोकिरणाचे, सिंचन व सुरिधा, आदिवाशी जमातीच्या विकासाकडे विशेष लक्ष देणे मागे आहे तर अमरावती जिल्हा मध्यम मानव विकास गटातून उच्च मानव विकास गटात विराजमान होईल असे प्रमाण आहे.