પ્રકાર-2
સંશોધન પ્રકાર

2.1 પ્રતિભા
2.2 શીર્ષક
2.3 સમર્થાખંડ
2.4 સંશોધન અભાસનાં હેતુનો
2.5 સંશોધન અભાસની પરિચયનાંઓ
2.6 સંશોધન અભાસ કેંદ્રનો પરિચય
2.7 સંશોધન અભાસની પદધતિ
  2.7.1 માઝીનું અધ્યાયરણ
  2.7.2 ગોષ્ઠી માઝીના ખોતા
  2.7.3 નિર્દિષ્ટ પસંદગી
    2.7.3.1 જામદાની પસંદગી
    2.7.3.2 માઝીનું વિશેષાંક
  2.8 સંશોધન અભાસનો સમગ્રી
  2.8 સંશોધન અભાસનું મહત્વ
  2.9 સંશોધન અભાસની મહત્વદા
  2.10 પ્રકાર-2 અધોકણ
  2.11 અભાસના મૂખ્ય પારિમાણિક શંકા
  2.12 ઉપસંદહ
  2.13 ઉપસંદહ
2.9 પ્રાલયના

કોઈપણ લેખનમાં પ્રગતિશીલ અને સાથી વૈશ્ાળીક નિર્દેશન પર આધાર માટે સંશોધન નદરી છે. સંશોધન આધારિત અને પદાર્થવિશ્લેષણનું હોય બૂઝ ન નદરી છે. ઘેરાકી સંશોધન સમાચાર વિજ્ઞાનનોના વિકાસમાં મહત્વની કાળણો આપે છે તેથી પહેલા પદાર્થવિશ્લેષણ નવી કે અને આધાર રાયો લખો કે પ્રાચીન કે સમાચાર વિજ્ઞાનમાં વધતા સંશોધનનું આધાર ઘેરા માનવ ક્ષેત્ર ન હોય શેરીને. સંશોધન કે સંશોધનનું કાર સંપૂર્ણ પદદચિર અને પૂર્ણતા: વૈશ્ચાલીક ત્રણે થતે અને માટે સંશોધન પકડના પૂર્ણી યોગી મહત્વની ભાવના માનવામાં આવે છે.

સમાચાર વિજ્ઞાન કે માનવવિદારણ પણ સંશોધનના પૂર્ણ અખાડા છે. સમાચાર
વિજ્ઞાનનો સમાચાર, અધિક, રાણ અધિક, માનવ ઉદ્દેશ્યશાખ, સમાચારશાખ અને
અતિ રાજ વિજ્ઞાન વિજ્ઞાન સમાચાર થાય છે. અને માનવ વિજ્ઞાનમાં સંશોધન થતા આખું છે. તેમ
છત્રી વચ્ચે સંશોધન મહત્વની શકાયત છુટકરી છે. સમાચાર વિજ્ઞાનમાં વચ્ચે કે કશેર વચ્ચે, અધિક,
રાણ અધિક અને સમાચાર વચ્ચે વચ્ચે શકાયતના શકાયતી છે.

સંશોધન પકડના પૂર્ણી સંશોધન અજાના સમસ્યાકથા, દેશો ઊપાધ્યાન, કૃષિ,
માધ્યમની આ વચ્ચે પણ મહત્વની ભાવના ભાવના છે. તેમાં આધાર અને સંશોધન
પકડનાં શકાયતી કરવામાં આવે છે. પ્રસ્તુત સંશોધન અજાના 'ભાગાની પાંડોનું આધિક
વિજ્ઞાન (રાધનાત જ્ઞાનાં સંદર્ભમાં)’ કરવામાં આવ્યો છે.
2.2 શીર્ષક

"ભાષાનતી પાકીનું આધીક વિજ્જેતા (રાજકોટ નિદળવાની સંદર્ભમાં)"

"AN ECONOMIC ANALYSIS OF HORTICULTURE (IN CONTEXT OF RAJKOT DISTRICT)"

2.3 સમર્થાકામ

ભારત ઓ ક્રિપ્લ પ્રમાણ દેશ છે. આદિ મોટાભાગની બીઠી દૃષ્ટિ પર નથી છે. ભારતમાં હરાણી પાકી, ભાદ પાકી, અનાવ પાકી તથા ભાગાની પાકીની ભેતી સદ્ધાંતો આવે છે. વિજ્ઞાનની ડેટાનો વિકસતા દેશમાં ભાષાનતી ભેતીની વિકાસ પૂર્વ ના સાધન પ્રમાણમાં થયેલો બેંબા મણે છે. જણાયે, ભારતમાં ભાગાનતી પાકીના ઉપર કાઉંગ વિકાસ દો છે તે માટે ડેટાની વીભટિલ વિસ્તાર પૂરતો ન સીમિત રહ્યો છે. આદિ પાકા ભાગાનતી ભેતીમાં ઘણી સમસ્યાઓ બેંબા મણે છે. ભેતી ભાગાનતી ભેતીમાં કાન્દરી આપતી, તોદાની પદનો ભલું કાર્યો ઘણકારી પાકીમાં ઘણી અંગી વિજ્ઞાન અસરો પો છે. અને વડસાડ, કુલજા, ઉદ્ય તમામમ તથા વધુ પકડી કદી વેષેની કારણે મસાલા પાકી તથા અયોપપદારે, હવણા પાકી ઉપર વિજ્ઞાન અસરો પેટક કરે છે. આ કાન્દરી આપતિ ભલું અનતિ બાદાઓનો ઉદ્ય પ્રમાણા સામે સમસ્યા ન ભેતી ભાડા તો ભાગાની પાકીના ઉત્થાનમાં વિજ્ઞાન અસરો ઉદ્ય થયેલ છે. હું, ક્ષેત્ર તથા શક્યાભાસમાં પૂર્વ ને ટૂક સમાપ્તનું તુલિંગનું નાખ પાછું છે. આદિ નાનાઓ ભાગાનતી નિવેદણ ઘણા વિનદમા અનુભવો ભલી ભલી હોયા તેમને બેર્ટી ઘણા વિશેષ વિષેષ અદ઼ વાના અનુભવ અનન્તર તો ભાડા અને ભાગાનતી ભેતીમાં વિકાસ માટેની આંતરભાગાવવાની વુદ્ધિમા એટલી આ ભાષા ભાગાના પાક માટે વાંચતે પહેલા અને વાંચતે પાંચીક્ષણ સાવધાનો તાથા માઈડીજ યુવાથાનાં વસેરે તાથા
શાકઓખ, કૃષી અને સુઝાવણાની પાસ ઉત્તાદન પછી યોગ ભાવો મળી રહે તે નાગાલિની સાધનવર્તક નિર્ણય સામગ્રી યોગ વિપ્લવાને આમાં વોમે ભાગી છે. ખુબ સરકાર અને કેન સરકાર દ્વારા સ્વાતંત્ર્યચારની વિકાસ યોજનાઓ નાદાર પાટીને ભાગાવતી પાઠોનું ઇટલસ્ટ્રેશન માટેની સાધારણ,દિવસલાદર કરતા ભેતુઓ પ્રોત્સાહન આપી રહે છે. શેરી ને ભેતુઓ ચીજોડીની, રાષ્ટ્રલોકી ભારી, અવસ્થા રોધાતા પરીક્ષત, કલા માટે યોજનાઓના ઉપયોગ નિષદીકત કરવા માટેની સાધારણ, ઇટલસ્ટ્રેશન, સીના માટે સાધારણ વ ખેડા સાધાર ભેતુઓ વૃદ્ધિ છે પણ તે આમ, વિવિધ સાહાનો ઉપયોગ કરી ભાગાવતી પ્રેમ આપના પણ છે કે નથી તે શેરી. 

આ પણ સમગ્ર નાગાલિની હવા બેનાદા અને પ્રવૃત સંશોધન આભાર દ્વારા પ્રદાન કામચાલી આપેલ છે.

2.4 સંશોધન અભાવસાની દેખભાલ

પ્રવૃત સંશોધન અભાવસાની દેખભાલન આ પ્રમાણે છે.

1. ભાગાવતી પાઠોની પ્રિનેટમ વિસ્તાર તેમજ ઉત્તાદન અને ઉત્તાદનના જાળવી.
2. ભેતુઓ ભાગાવતી પ્રેશિંટ આધિક અને સામાજિક સંબંધ વવર્તિત પર ચેટાવી અંદર તપાસવી.
3. ભાગાવતી પાઠો વિકાસ અને પ્રક્રિયા તપાસવા.
4. ભાગાવતી પાઠો વિભિન્ન વિકાસ યોજનાઓ અને ટેના માધ્યમ બાંભી વિશે જાણવ.

2.5 સંશોધન અભાવસાની પરિકલ્પનાઓ

પ્રવૃત સંશોધન અભાવસાની નીચે પ્રમાણે પરિકલ્પના તપાસવામાં આવેલ.
1. આગામતી પાકીનાં વાચેલી ઉતિયાદ અને ઉતિયાદકતામાં વધારો થયો છે.
2. આગામતી પૈટીએ આધુનિક પેટફેલટની ઉપયોગ કરવાની પેદ્ધતિની આસમાની વૃદ્ધિ થઈ છે.
3. આગામતી પાકીને નખર સુપ્ચી પાકીના પાકીનમાં સૂક્ષ્મી આવ્યો છે.
4. આગામતી વિચાસ યોજનાના મહત્તમ બાબો પેદીને મળ્યો છે.

2.6 સંશોધન અબ્યાસ શૈલીનો પરિયાય

વિશ્વતં ભરત આગામતી દિશામાં સમૃદ્ધ અને વધુ તથા શાકભાજનના ઉતિયાદમાં બીજા નિર્ણયની સ્થાન પરતો દેખાવા છે. તેમણે ગુજરાત શાક કે પાકીના ઉતિયાદ સંદર્ભે દેખામાં છકા સ્વભાવથી છે. રાખડોટ ફ્લવવાદી સૂક્ષ્મી અને અંધ્યુકી હોવા છતાં મકીના પેદીની આગામતી શૈલી દરે હોવા માટે શૈલી પાકીને અનુરૂપ હોવા માટે આગામતી પાકીનૂં ઉત્યાદ વિશ્વત ગણતરી યાર છે. તેમણે પ્રસ્તુત સંશોધન અબ્યાસ ‘આગામતી પાકીના આધુનિક વિશ્લેષણ’નો અબ્યાસ માટે રાખડોટ વિશ્વતાના સંદર્ભમાં હોવાયો આ અબ્યાસ રાખડોટ વિશ્વતાના ઘોરાડે, ગોડબ, જામનદેરાંગી, લાદાંગ, કોનગમ. કોલાવગાંલી, બોલીડા, પલાંદી, રાખડોટ, વિશ્વતા, ઉપરેટા તાલુકામાં આગામતી પાકીની પેદીની કરતા પેદીની પસંદગી કરી તેનો અબ્યાસ કરવામાં આયો છે. આ અબ્યાસ શૈલીનો રાખડોટ વિશ્વતાને સમર્થ સરકાર પરસ્ત કરવામાં આવી અંતે તેનું અર્થશીલ રાખડોટ વિશ્વતા પુરુષ માટે છે.

પ્રસ્તુત પ્રક્રિયામાં સંશોધન અબ્યાસ માટે રાખડોટ વિશ્વતાના ઘોરાડે, ગોડબ, 
જામનદેરાંગી, લાદાંગ, કોનગમ. કોલાવગાંલી, બોલીડા, પલાંદી, રાખડોટ, વિશ્વતા,
ઉપરેટા તાલુકામાં આગામતી પાકીની પેદીની કરતા હોય અંતે તેનું અર્થશીલ રાખડોટ 
વિશ્વતા પુરુષ માટે છે.


<table>
<thead>
<tr>
<th>કમ</th>
<th>નિર્દેશો</th>
<th>તાલુકા</th>
<th>તાલુકાના ગામડાઓ</th>
<th>પેદુલોની સ્થાપના</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>1.</td>
<td>રાંકણોટ</td>
<td>ગાંધીજી</td>
<td>વીશ્તડપાડા, નાની વડી, ઉમરકોટ</td>
<td>પ</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>2.</td>
<td>રાંકણોટ</td>
<td>ગોંડવ</td>
<td>આરામી ઇસ્પતિ, ગોમટા, ગ્રોદાપદર</td>
<td>પ</td>
</tr>
</tbody>
</table>

છોટ ન. 2.1

સંશોધન અભિયાનમાં સમાવિષ્ટ નિશ્ચાતના તાલુકાના ગામડાઓ અને પેદુલોની સ્થાપના ધરાવતું છે.
<table>
<thead>
<tr>
<th>નામ</th>
<th>શહેરકોટ</th>
<th>ગામ/નુંદા</th>
<th>અંક</th>
<th>જમીન ઝુકાવ</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>3.</td>
<td>રાજકોટ</td>
<td>જમુકોટપાડા</td>
<td>મ જટિલ</td>
<td>જમુકોટપાડા</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>ભીમપાડા</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>પીપડાલી</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>પીપણીપાર</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>વષાપર</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>જમુકોટપાડા</td>
</tr>
<tr>
<td>4.</td>
<td>રાજકોટ</td>
<td>વસવાડા</td>
<td>મ જટિલ</td>
<td>વસવાડા</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>બાબાઝા</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>લુમા પીપણીપાર</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>પંવાડા</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>ચિંતરાંપુર</td>
</tr>
<tr>
<td>5.</td>
<td>રાજકોટ</td>
<td>નફુંજિલા</td>
<td>મ જટિલ</td>
<td>નફુંજિલા</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>અડલાણ</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>કાળપા</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>આસરાંપુર</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>નફુંજિલા</td>
</tr>
<tr>
<td>6.</td>
<td>રાજકોટ</td>
<td>થ૊રદાંબાજુદિ</td>
<td>મ જટિલ</td>
<td>થ૊રદાંબાજુદિ</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>અરડોઠી</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>શાંપાંદા</td>
</tr>
<tr>
<td>7.</td>
<td>રાજકોટ</td>
<td>ગોડાંબાજુદિ</td>
<td>મ જટિલ</td>
<td>ગોડાંબાજુદિ</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>અરડોઠી</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>શાંપાંદા</td>
</tr>
</tbody>
</table>

**Note:** The table represents a list of places in a specific order and indicates the city, village, and the administrative area.
| 7. | રાંધોંગે | લોહીય | દેખબીયા | નવી મેંગાણી | પ  |
|    |         |        |        |            |    |
|     |         |        | દેખબીયા |            |    |
|     |         |        | પુરીયાદોમાડિ |            |    |
|     |         |        | મોટામિલિકા |            |    |
|     |         |        | હરીપર |            |    |
| 8. | રાંધોંગે | પટભદ્રી | ભામાતા |            |    |
|    |         |        | દોમકાલાખના |            |    |
|    |         |        | ઈટાણાનાના |            |    |
|    |         |        | મેટોડા |            |    |
|    |         |        | નાનાંવડા |            |    |
|    |         |        | સરજન |            |    |
| 8. | રાંધોંગે | રાંધોંગે | આંખુંડયપર |            |    |
|    |         |        | ભીશ્બીયા |            |    |
|    |         |        | ભુવાડયા |            |    |
|    |         |        | આણીપાટ |            |    |
|    |         |        | ગહાડા |            |    |
|    |         |        | માધ્યપર |            |    |
|    |         |        | મહીજિકા |            |    |
|    |         |        | એઢોણા |            |    |
|    |         |        | રનનપર |            |    |
| १०. | रानडोट | बीडीया | सागोसरा | पू |
|     | रानडोट | उपवेला | शेखरी | पू |
| ११. |     |     | बालाबाई | पू |

2.7 संस्करण अनुसारी वर्तन

संस्करण वर्तन संस्करणना द्वियारो न्र. संस्करण द्वियारों उपयोगां नियुक्ता नेत्तरानी नवीट्र न्र. संस्करण वर्तनां संस्करण प्रथम विश्वयां वर्तनाला आवश्यक वे न्र. अने संस्करणना समायोनां विन्युत क्षेत्रांू प्रमाणां रेत न्र. अर्थवत वास्तविक न्यायांकांवी अनेक भेजो टूटो अथवा वे न्र. ते अनुसार करी शक्ता. संस्करणना परिसुचारां बुधदेरवस्तु उपयोग करना माहे संस्करण वर्तनां अपनावे वी संस्करण वर्तनां नेत्तरानी बोट्रु आवश्यक न्र.

संस्करण अंदेवे ‘नेत्रु नेत्तरानी वर्तनां वर्तनासारी प्रमाण अंदेवे संस्करण.’

सामान्य शब्दों मध्ये छोटी ने संस्करण अंदेवे समस्तां निरुक्तां उत्तरानी उत्तरानी घटनां उत्तरानी वेतनमान उत्तरानी संस्करण ने स्पष्टीकरण अर्थवत माहितीं.
अंकीरकरण करुँ नाराज अंकर करेबी माध्यमी सोध की तेनु ताकी बाला ऊपर वर्गीकरण करुँ अंतमी अंकर करेबी माध्यमीं अर्थात्रत तरीीं तारुऽो छाड़ा नामानुक संशोधन आंक वैश्विक प्रक्ष्ंण छ।

आयी, आं संशोधन अयाना झट्टीक वैश्विक पद्धतीं उपयोग करीने पात्र अतरात्क अनाया यथायो करतां आयी छ।

2.7.1 माध्यमीं अंकीरकरण

प्रस्तुत संशोधन अयाना विश्लेषण कर्या मात्र प्राण माध्यमी मुख्यते ने प्रयासना आयोजकी अंकर करतां आयी छ।

1. प्राणमिक माध्यमी आयोजक
2. गोळा माध्यमी आयोजक

1. प्राणमिक माध्यमी आयोजक

ने माध्यमी संशोधन पोठे जले तपास के अयानक द्वारा मेणपै अथवा संशोधन पोठानी पसंद करेबी अन्तिमो द्वारा ने माध्यमी मेणयां आयी तेने प्राणमिक माध्यमी करतां छ।

प्रो. रोज़वर्टस अने राइट उने ‘अमुक संशोधन समस्ताना लाख्कर्स लेतू मात्र अंकरी करतां आयी माध्यमीने प्राणमिक माध्यमी करतां’

प्रस्तुत संशोधन अयाना प्राणमिक माध्यमी अंकरीत कर्या मात्र मुखात अने प्रयासी पद्धतीं उपयोग करतां आयी छ।

2. मुखात

आं संशोधन अयाना प्राणमिक माध्यमी अंकरीत कर्या मात्र पसंद करेक नामानुना नरी पेरुतीने मुखात करे छ। खेना द्वारा फेरुतीने वातावरिक परिस्थिति,
स्थानांतर घरातील वास्तविक विचार, वे नवायो, प्रशासकी पदरत्नी ने मण्डली शाही तेवा छता ते प्रशोधन नवाय सुवाचार द्वारे मेणवणा प्रमाण करून छे. आ उच्चसंग्रेह वाजायत पेनी साथे संक्षेपे वाजायत विवाद कर्णीची कळेली मुवाचार वर्य मुन्याची अनुशासन अनुसार प्राथमिक माळिती प्राम करी छे.

५. प्रशासकी पदरत्नी

आं संवृद्धन अभ्यासाची प्राथमिक माळिती अंकरत करून मादे प्रशासकी पदरत्नी उपयोग करून छे. आ पदरत्नीती वाजायत पालोंचा आलिंक विवेकांके तेंदू विविध वाजायती विवाद योजनांसो द्वारे पेट्टोने इया प्रकारांना वाचू प्राम प्या छे ते माळिती मेणवणा मादे अंकरत पासे प्रशासकी भरताने आवेद करून छे.

६. निरीक्षण पदरत्नी

प्राथमिक माळिती अंकरत करविले मुवाचार अने प्रशासकी द्वारे ने मण्डली शाही ते माळिती मादे ले ते कळेली हुंड मुवाचार वर्य अने ते कळेलेव विशेषी माळिती मेणवणा प्रमाणफो कर्या छे. परशुंद केली अवस्थानांत तालुक्कांना आमदानींचे पेट्टोनी सामान्य स्थिती, वाजायती पालों वेदने, भारतीय प्रमाण, गाढीनी अवस्था, नमीनी हुंडपाठ, मेणविले निरीक्षण कर्या छे.

२.७.२ गोळा माळितीनं घोटे

संशोधन पूर्वी कोट वाच्यं अथवा संस्थापणांचे तेना आपाती मादे आं कळेली माळिती मेणवयांणी वर्य अने तेना अवस्था अथवा नमीनीच्या संस्थापणांचे घोटाचे नवते लोय तेची माळिती मेणवयांनी घोळा माळिती गाढीची शाही.

संशोधन संचालनांमध्ये उपयोग द्वारे आली माळिती के हस्ताक्षर माळिती मूळ हस्ताक्षर घोटमाळी प्राम करे छे. आ हस्ताक्षरांमध्ये वेलेजिक हस्ताक्षर अने सार्वजनिक हस्ताक्षरांचे
સમાચાર થાય છે. આવી ગોળી માધ્યમીનો ઉપયોગ પ્રકૃતિ અભાસ દ્વારા કરવામાં આવ્યો છે. આ માધ્યમીનો સંશોધન પુષ્પ છે કિંતુ કરવાના કરતા તરીકે તેમજ સંશોધન દ્વારા કેટલી કેટલી જ્ઞાનની આવેલી પ્રતિમિત માધ્યમને આધારભૂત જનાવવા માટે તેમજ તેની સરકારી કરવા માટે ઉપયોગ કરવામાં આવે છે.

અ. સરકારી કઢી એ

આ સંશોધન કર્ય કરવા માટે સરકારી કઢીઓ જણાવે જીવન પણ ખબર આંદોલના, ભાષાવિધાત કઢીઓની અભાસ શ્રેષ્ઠી માધ્યમી, ભાષાનાટી સંગ્રહિત તાજના માધ્યમી, ભાષાનાટી સંગ્રહિત તભાવ શર્તા, સમાચારનું પ્રમાણ, ભાષાવિધાત પાકોનું કુલ લેક્ટર્સીટ ઉત્પાદન આપવા વિશેષ માધ્યમી મેળવવાની પ્રશ્ન કરવામાં આવ્યો છે.

અ. અંદશાર

આ સંશોધન અભાસમાં કદુરી માધ્યમી મેળવવા માટે અંદશારનો ઉપયોગ કર્યા છે. કેટલાક પૂર્વ સંશોધન અભાસો, વિવિધ તાજનોના વિજ્ઞાનના અનુસરણ બેણી, વર્ણનાં પ્રકૃતિ પ્રકાશ પ્રમેય તથા સામાજિકો અને ધરાવના સંબંધીત અંદસારની મેળવવા સરકારી અને જિલ્લાસરકારી અંદશારનો ઉપયોગ પણ કર્યું છે.

૨. ઇન્ટરનેટ

http://www.rajkotdp.gujarat.gov.in

http://www.gswa.nic.in

http://www.gswm.gujarat.gov.in

http://www.agri.gujarat.gov.in

http://www.doh.gujarat.gov.in

http://www.ikhedut.gujarat.gov.in
http://www.hortibiz.india.org

http://www.agricoop.nic.in

આ ઉપરાંત જોવું માદની પ્રામાણ્યની પદ્ધતિ માટે નીચેના છોતાનો ઉપયોગ પણ કરવામાં આવ્યો છે.

1. સામાજક-અનિશ્ચિત સમીક્ષા, 2014-15 અને 2015-16 ગુજરાત રાજ્ય, ગાંધીનગર
2. રાજકોટ નિર્બંધની વસ્તી ગાંધીનગર- 2011
3. રાજકોટ નિર્બંધની ઉપરેણખા- 2011
4. રાજકોટ વિકાસ પાદીકા
5. વસ્તી ગાંધીનગર- 2011
6. ગુજરાત આભાગત આધેવાં- 2014-15
7. ગુજરાત આભાગત આધેવાં, 2014-15
8. આભાગત સાધારણના સૌનનામો
9. વિજ્ઞાણ વિદ્યાપીઠ આધેવાં, રાજકોટ નિર્બંધ, પથ 2014-15
10. નાણા આભાગત નિયામક કેન્દ્રી - રાજકોટ.


2.7.3 નિદાન પસત્તી

પ્રસતુત સંશોધન અભિપ્રાપ્તીઓ રાજકોટ નિર્બંધના ૧૯ તાવુકોના પાંચ પાંચ ગામાંથી છ તેમાંથી આભાગત પાકોડીની પેટી કરતા હોવ તેવાં દ્વારે તાવુકાંદી ચૌ ટ્કા ગામો પસાર કરવામાં આવે છે. તેમાંથી છ ૧૧ ગામાં પસાર કરવામાં આવે છે. આ દ્વારા ગામમાં પસાર કરવામાં આવે છે. એટલા એ દ્વારા ગામમાં પસાર કરવામાં આવે છે.
2.7.3.1 ગામદાની પસંદગી

પ્રાથમિક સંશોધન અભિયાસમાં ૧૧ તાડુકાને ગાણાની જેતી કરતા હતા ગામના ૨૦% ગામ પસંદ કરવામાં આવેવા છે. જેટલાએ કે તુચ પછી ગામડમાંથી ૨૦ ગામદાની પસંદગી કરવામાં આવશે છે. તેમાં પહેલાહ તાડુકાનાં ૩૦ ગામમાંથી ૨ ગામ, જેમાં ધીદી તાડુકાનાં રણ ગામમાંથી પ ગામ, નરેનદ્રા તાડુકાનાં પર ગામમાંથી p ગામ, લેટપુર તાડુકાનાં રણ ગામમાંથી p ગામ, પાથપણી તાડુકાનાં પર ગામમાંથી ૬ ગામ, રાણમોડ તાડુકાનાં રણ ગામમાંથી ૧૦ ગામ, પીંઠી તાડુકાનાં પર ગામમાંથી ૬ ગામ અને ઉપવેસ્તાં તાડુકાનાં રણ ગામમાંથી p ગામ પસંદ કરવામાં આવે છે. આમ, ૨૦ ગામો પણ પશ્ચિમ નિર્દેશન પદાતિ દ્વારા પસંદ કરવામાં આવ્યા છે.

2.7.3.2 મહિતીનું વિવેચન

ઉપરીના શાખાની સંશોધન પદાતિ મુકામાં અભિયાસ માટે સમગ્ર મહિતી ભેજવાને આવી છે. મહિતી ભેજવા પછીથી મહિતી પોષણ છે. મહિદિતીનું વિવેચન અને પૃથક્રાજ મહિદિતીને ગોય વિવચાર વધેનાં અને તેમ હંમેશા મહિદિતી પર આધાર સોંધાવી લગ્ન કરવા માટે. મહિદિતીનું વિવેચન, જેટલીએ નિર્દેશ, આવેશ, સાહી ટાપરી પદાતિ, સેરીયા પદાતિ દ્વારા કરવામાં આવી છે.

સંશોધન પદાતિ અનુસાર ભેજવવેલી સમગ્ર મહિદિતીનું વિવેચન કરવામાં આવું છે. અન્યના વિવેચનાંની મહિતી કે પરિસ્થિતિ અને પરિસ્થિતિમાં આવ્યા છે તેમ સંશોધન માટે હંમેશા માટે સુાડેલા કરવામાં આવી છે આન નાલના તેમ પાણી તરફથી ભેજવવામાં આવ્યા છે.


2.8 સંશોધન અભ્યાસની સમયગાળો


dexas ane રાશલમાં હરિયાળીકાંત અને ચેતકાંત હરામાં ધાનપાકડો, તેનીભીજા પાકડો, રોકદીયા પાકડો તથા ભાગયતી પાકડોના ઉત્પાદનમાં ધાળી પ્રગતી સામે છે. ગુણાત્મકમાં 
પેટીશેને પાકની તરફામાં પરિવર્તન આવું છે. રાજ્યના જેટમાં ધીમી-ધીમી પરિપાળન પેટી 
તરફાં વિકાસપૂર્વક અને વિશેષ મૂલ્યપૂર્વક ઘિરાતા ભાગયતી પાકડોની પેટી તરફ વપના 
છે. પ્રસતૂ સંશોધન અભ્યાસ ‘ભાગયતી પાકડોનું આધિક વિવેચન’ રાખોકે વિવાનાં 
સંખ્યામાં એક અભ્યાસ લાવ ઘરેબ છે. પ્રસતૂ સંશોધન અભ્યાસમાં ભાગયતી પાકડોની 
પેટી કરતા રાખોકે વિવાનાં જેટ પરિશ્રમ કરામાં આવેલ છે. પ્રસતૂ સંશોધન અભ્યાસ 

2.8 સંશોધન અભ્યાસનું મહત્વ

doiપણ સંશોધન માટે અભ્યાસ કરવામાં આવે છે તેની પાણીનું કરા ભાસ 
દેવુંને લિંક કરવા માટે સંશોધન કરવામાં આવે છે એટલાં તે તેની પાણી રહેવા ઉપર 
પૂર્ત માટે આને ભીન અને પ્રકારના પ્રકોષ્ણી પાલણકારી મેળવી અને તેના મદદ મેળવવા 
માટે સંશોધન અભ્યાસ પૂણ અને ઉપયોગી ની઱તિ છે. આ માટે પ્રસતૂ સંશોધન અભ્યાસનું 
બૂં અને મહત્વ રહેલા છે.

ભારતીય પેટીમાં અને તારા વાણાનાં મહત્યમાં ઉસરા વરતા છે તેમાં ભાગયતી 
પાકડોનું પાલેનર અને ઉત્પાદન વધી રહેવા છે. ભાગયતી પાકડોના પાલેનર ઉત્પાદન આધક 
અને રોકદીયા ઉપર ધાળી મોટી અસર થાય છે. આ ભાગયતી માટે આ અભ્યાસ મહત્વમાં 
છે.

2.8.1 આ સંશોધન અભ્યાસમાં પેટી તરફ જેટ જેટમાં બહારજ આવા અભિનામો અને 
અસરો ઉભા આવે છે. જેટ ઉપર સંદર્ભનો અંગે સમેવ છે. હલ્કા
વાતાવરણના દરાર પણ આગામી પાસે બેચ્યો આવ્યો છે. આગામી પાસે સપાટી માટે પણ તન્તર રહ્યું છે. આ સંગ્રહમાં અભાવી મહત્તા બનયો છે.

2.8.2 પ્રસ્તુત સંશોધન અભાવના દરાર ભેરુંનો આગામી ભેટી વિશેની જાગૃતિ પ્રક્રિયા તેમજ રાજસ્વ તેમજ કેન્દ્ર સરકાર દરાર આગામી સાહિત્યસાહ્લી પોતાની, પ્રોન્સાથી જેના જેનાં પેટીનો આધારમાં આવ્યા છે તે વિશેની મહત્તાની પ્રામાણિકતા થયેલી છે.

2.8.3 મધ્યપ્રદેશીયની વાતી સંકલન, સંગ્રહકનો અમાના, વાણિજ્યબૈનારી અભાવની સાધારણ વિરામની સેવાથી અભાવ, મહત્તાની અમાના બોલેલા અસરણી તાકાતબીક અને કશમને વેેશાલ ખૂબ ભોગ મળયો છે તેમ રીતે સિર્ફ નિર્દેશીત અભાવની બુધિક માટે અભાવની મહત્તા બનયો છે.

2.8.4 ભાવી પેટીના અભાવનું અને લેખકેના વિચારન અને ઉદાહૃતપૂર્વક ભેરું કરવામાં મહત્તા બની રહેશે.

2.8.5 આગામી પાસે વેશેના સંગ્રહમાં વૈષ્ણવ સયાદના, ઉત્પાદકના અને વિશ્વાસપાતિના સંગ્રહમાં પાણુ મહત્તા બનયો છે. આ વિશ્વાસપાતિ અભાસની મહત્તા રહેશું છે.

2.9 સંશોધન અભાવની માહહી

પ્રસ્તુત સંશોધન અભાવના માટે બધા-બધા પ્રકાર મહત્તાની વિશેની કરવામાં આવી છે. આ મહત્તાની પ્રસારણ ક પૂર્ણ રીતે મેળવી લોખ છતાં તેમ આપની તેમજ કેન્દ્ર સંશોધન અભાવનાં થોડી વધુ રીતે મહત્તાની ભારુપ ભોગ મળ્યો છે. તેમજ રીતે આ સંશોધન અભાવનું આધિક્યક વિશ્વાસપાતક રાખ્યો હતો સંગ્રહમાં સંગ્રહીત
अभ्यासां नीचे मुल्कनी मागांनां दर्शावी चे।

2.10.1 प्रस्तुत अव्मास गुजरात राज्याना भागातील शेतांमध्ये वरुणां मानु राष्ट्रीय निवडवणा पुरस्कार मिळवणे चे. त्या अभ्यासांमध्ये राष्ट्रीय निवडवणा ११ तासांना ग्यांत्रिक पुरस्कार मिळवणे चे.

2.10.2 संशोधन अभ्यासांमध्ये फॅक्टर्स माहिती उत्तरताना भूतकाळ साध्ये संकल्पनेची होय चे. आम्ही आपली माहिती उत्तरतानी समर्पण शक्त करून आपातवित होणाऱ्या संपूर्ण असे चोकस वाहते प्राम न वाच ती पाला आम्ही संशोधन अव्मास तेलवा अंश मर्यादित असेल.

2.10.3 प्रश्नांवीच्या आधारावर माहिती मेंजरपावली आपली तयारी तेना उत्तरी साध्या चे. हे प्रश्न तेंचं कार्याळ दोन्ही नवी. तसेच आपले संशोधन अव्मास पर वाच चे. ते मार्गदर्शक असेली चे.

2.10.4 प्रस्तुत अभ्यासांमध्ये समयगत दरम्यान निवडवणा क्षणातील परिणामेंसाठी सानुसार करून अने प्रतिस्पर्धातील आलेले पेक्षांना प्रस्तुतसमां होईल लाय.

2.11 प्रकरण-१ आवेदन
प्रस्तुत संशोधन अभ्यासां नीचे दर्शविल प्रकरण-१ द्वारे अभ्यास पाठ प्रवाहांमध्ये आवेद चे.

प्रकरण-१ विषय प्रवेश
प्रथम प्रकरणांमध्ये प्रस्तावना, भागातील पेक्षांने अथवा, भागातील पेक्षांनुसार व्यवस्थापन, भागातील पेक्षांनुसार अस्तित्व, भागातील पेक्षांनी मूल्य वृद्ध अने नियुक्त, अजिर अपवाह अने विषय आपार संख्या, भागातील पेक्षांनी निश्चय व्यवस्था उपयोग, भागातील क्षेत्रे
આધુનિક જેતી, ભાગાતી સહાય વાતી ગોલના

**પ્રક્રિયા-2 સંશોધન અભાસની પ્રવિષ્ટિ**

સંશોધનના પ્રક્રિયા જીફ પ્રક્રિયામાં પ્રસ્તાત સંશોધન અભાસની સંશોધન પ્રક્રિયા વિશેની ચર્ચા કરવામાં આવી છે. તેમાં સંશોધન સમર્થાઓ, સંશોધનના અંતગત, સંશોધનના પરિણામાં, સંશોધન, સંશોધનની અભાસ પ્રક્રિયા, સંશોધન અભાસની સમગ્રતા, સંશોધન અભાસનું અભિપ્રેત, માધ્યમિક અંતરંગ, પ્રાથમિક માધ્યમિક ખોટ, જીફ માધ્યમિકના ખોટ તેમના નિર્દ્રા પસંદગી અંતગત ગામાની પસંદગી આપવામાં આવી છે તેમન માધ્યમિકનું વિકાસશીલ સંશોધન અભાસની માર્ક્સાંચો અને મહત્વ તેમના સંશોધન અભાસના પ્રક્રિયા આશ્રી કરે ભાગાતી સમાધાન આપવામાં આવી છે.

**પ્રક્રિયા-3 અભાસ બૈન્યની પરિણામ**

પ્રસ્તાત અભાસના જીફ પ્રક્રિયામાં પ્રસ્તાવના, ગુજરાતનું મોચનિષ્ઠ સ્થાન, અશ્ચિમ અને સમાધાન પરિસ્થિતિ, તેમની ઉત્પાદન અને ઉત્પादકતાને પ્રમાણ વખતે ભાગાતી ચર્ચા કરવામાં આવી છે. ગુજરાતમાં પરસ્ત દેશ રાષ્ટ્રપ્રથન નિર્ણય તેમન રાષ્ટ્રપ્રથન નિર્ણયના 11 તાલુકાઓ સુસામર્થતા પરિણામ, નિર્ણયની વસ્તી, વસ્તી જૂથ મુજબ ગામનું વિજ્ઞાન અભાસકેનેરં પરસ્ત કરાવેલ ગામદાખા માધ્યમી અહી દર્શાવવામાં આવી છે.

**પ્રક્રિયા-4 સાધનની સમીક્ષા**

પ્રસ્તાત પ્રક્રિયામાં અભાસના અંતર્દૃષ્ટિ અંગાડ શૈલી સંશોધન અભાસો, તરફરોના મંત્રી સામાજિક કુલદર, ગુજરાત-અંગ્રેજી સંશોધન આધ્યાત્મક, બજારના બેંન, વાર્તાનાવરોના બેંન અને સંશોધન વેબની સમીક્ષા કરવામાં આવી છે તેમન સ્ત્રી-સ્ત્રી સંશોધન અને યુનિવર્સિટીના સભાનો પસંદ પ્રક્રિયા તેમન અનય સાહિત્�વાર વહી સંશોધનના પ્લન.
સમુદાય અને સરકાર અનાવયનો પ્રયાસ કરવામાં આવ્યો છે.

પ્રકારણ-૪  વાદગીરીનું વિવેચણ અને પુષ્પકાંક

પ્રસ્તુત પ્રકારણમાં રાજકોટ નિદ્રાના ૯૧ તાલુકામાંથી પશુદાળી પાયસેવ પેદુંટોમાં પ્રશાસની પદધતિ દ્વારા મેળવે વાદગીરી હુંડાપુરક ଅભયાસ કરીને તેનું વિવેચણ કરવામાં આવ્યું છે. સમય વાદગીરી પરશી કાય પરિભાષણ આખરતી જેતરીને આસર કરે છે તેમની વિગતો રખ્ય કરવામાં આવી છે.

પ્રકારણ-૫  અબ્યાસના તારલો અને સૂચના

પ્રસ્તુત પ્રકારણમાં અબ્યાસને અને મેળવેલા તારલો અને તેના યોગ્ય સુખાવાં રખવું કરવામાં આવયું છે. અંધ સમાધાન સંશોધનનો સાર તારલો રખવું કરવામાં આવ્યું છે તેમના અબ્યાસને લીધી ઘ્યાતની ભયાતી માર્ગત કે અને વૃદ્ધ કરવામાં બદલી સૂચનાઓ પ્રકારણનો અંતે રખ્ય કરેલા છે. અને સંશોધન અબ્યાસની પ્રવૃત્તિના જાણાણા પાણુ કરવામાં આવી છે.

રૂ.1૨ અબ્યાસના મુખ્ય પાલિકાપાલિક શબ્દ

પ્રસ્તુત સંશોધન અબ્યાસની આખર યોગ્ય પાલિકાપાલિક શબ્દોનો ઉપયોગ કરવામાં આવ્યું છે. આપણી શબ્દીની આપણી કે સમાધાન નીધ મૃણમ છે.

૦ ભલું : 

એવે અભિલાષના ઉડટીઓ અવકાશ આપવા આપકાણી મુખ્ય સોટ પેતલી હોય તેમના સારકારશીના રેકોર્ડ પ્રમાણે એટલે આભિલાષને પેટીવાયાં કલ્મી વારાંદા કરી હોય તેવા અભિલાષને ભલું કરેલા છે.

૦ સંભાઇ : 

દૃઢી શ્રેણિના વિચિત્ર પાણે બદલી પાણી, પરસાદ સિસાઇ અના ગેટ ભીચ સોટમાંલી આપણી મહા દૃષ્ટિ તેને સંભાઇ કરેલા છે.
○ અંકર્દીલ ઉતપાદન :
 એક અંકર વાળા વિસ્તારમાંથી ઉત્પાદન કુંકળ પેટિયાના ઉતપાદનને અંકર્દીલ ઉતપાદન કલેવામાં આવે છે.  

○ કુલ ઉતપાદન :  
 અંકર્દીલ ઉતપાદન × કુલ અંકર = કુલ ઉતપાદન  

○ કુલ આવક :  
 અંકર્દીલ આવક × કુલ અંકર = કુલ આવક  

○ ઉતપાદકતા :  
 નિશ્ચિતાના એક અંકરમાં એક દીક સુધી ઉતપાદન હાલકે પેટિયાના અંકર્દીલ ઉતપાદનને અધયાચય અંકર દીક ઉતપાદન સાથે રહેલા ઉદ્યોગમાં મહૂર્તકીલ ઉતપાદકતા આપવામાં આવે છે. 

○ કુલ ભાર :  
 અંકર્દીલ આવક × કુલ અંકર = કુલ ભાર 

○ કુલ ભાર :  
 અંકર્દીલ ભાર × કુલ અંકર = કુલ ભાર 

○ અંકર્દીલ ભાર :  
 એક અંકર વાળા કલેવામાં આવતા ભારને અંકર્દીલ ભાર કલેવામાં આવે છે. 

○ અભ.આર.ડી-૨  
સામાન્ય ભેદું ભાટેદારો માટે ગુણવાતનાં સંક્ષિપ્ત ભાગામાં વિકાસ કર્યામાં ગોલકાના રાખવામાં તમામ વિવિધતાઓભાગ આવવા છે. 

○ અભ.આર.ડી-૩  
અનનસુખિત વનજીનાં ભેદું ભાટેદારો માટે આદિશાત વિસ્તારવચે પેટા ગોલકાના
ઇ સંકલિત ભાગાયત વિકાસ કાર્યક્ષમ માટે યોગદાનના

0 એચ.આર.ટી-૪
અનુસૂચિત જનતા પૈદા પ્રત્યે માટે ભાગાયત વિકાસ કાર્યક્ષમ માટે યોગદાનના.

0 એચ.આર.ટી-૫
રાજ્યામાં ઇલાકા અને શાહજાહની જાણવા અને તાજીમાની યોગદાન, રાજ્યના તમામ નવસાદ હિવ્વાયોની અમલમાં છે.

0 એચ.આર.ટી-૬
ભાગાયત વિકાસ અંગેની જેટલી પૂર્ણતા કાર્યક્ષમ યોગદાન, રાજ્યના આંદોલ, ખાનગી, તાપી, નર્મદા, નવસાદ અને પવસાડ નવસાદ અમલમાં છે.

0 એચ.આર.ટી-૭
રાજ્યના ઇકો, ઓપઓ અને સુંદરિત પાકરણા સેના સેના યોગદાનના, રાજ્યના તમામ નવસાદ હિવ્વાયોની અમલમાં છે.

0 એચ.આર.ટી-૮
રાજ્યના ભાગાયત વિકાસ અંગેની જેટલી પૂર્ણતા કાર્યક્ષમ યોગદાન, રાજ્યના અમેરિકી, ડ્રગ, જામનગર, લુનાઝાહ, નવસાદી, પૌરબાંડર, ભાવનગર, પવસાડ અને સુંદર નવસાદ અમલમાં છે.

0 A.P.M.C. :
Agricultural Produce Market Commite

2.13 ઉપસંખય
પ્રસ્તુત પ્રકારે એ સંઘધી આધોરણનું હોવાથી તેમાં સંઘધીની શરૂઆતથી પ્રસ્તુત અભાવના વિકાસ, અભાવની અણસતા અને માર્ક્યાક્ત વિકાસ વિકાસ વિષ્ણુ કરી સાથે સાથે
аб्यासात लेहुनो तेनी परिक्षणा दर्शावांमा आया छ। प्रकरणामांं अंत भागां महाशोध निर्माणनी प्रकरण ववेदायी विगतो आपवांमा आवी छ।

0 संदर्भसूची

डा. दीपैका ब्रजेश शाह (2008), शेषस्थित संशोधन, अमनावांद, प्रेम प्रकाशन।