ચચણ્ય - ૨

બ્રિટિશ સાસભી વીદિયો પ્રતિભા નથી શું નબનિષદક

બેઠવી દિન ( ૧૮૫૦ થી ૧૯૨૪ )

મુક્લા - ૧ મા ૧૮૫૦ સુરીમા સમાચાર મુનિશિપલ લેવની જેતી રાખી સામાન્ય ત્રણ અને પ્રદેશના પ્રવૃત્તિઓ માટે જેના પી પીઠ રાખી રહેલા રોથાઓ તેને વિચ્છી શાખા કરી શકી. એ કેટલાક ૧૮૫૦ ની કલાકી માત્રની શક્તિ. જેમાં જેવા મહાના પ્રમુખ શહેર જે કે બી કોણે સ્વાધીન સાથે જાણ સાથે પોતાની ખા સાથે કોણેપણ તેમણે પ્રયત્ન કરી સરકાર ની સરકાર કરવા કરાવી જોઈએ. અન્ય અને જાણ શકાશે જે કહે સરકારને ખેડતા થપાવી અને અંગાળીથી કહે કહે કહે કહે કહે તેએ રાજાની જેમણે વડ મારે કે યા જે કર્યું ખરાબ થયો તે સરકાર સાથે સાથે જે જે જ કર્યું તે જે કર્યું તે સાથે લાખાણ કહેવાય, જેના સાથે અલ્ફેટક કહેવાય યાં તેથી સ્વાધીન સાથે જાણીને દિવાણ લીધી.

ધ. ૧૨ - ૮ - ૧૩એ ના મોડ સમાવેશન રજાનું અધ્યાપક

નગરીઓને ના પ્રદેશના સાથે સાથે સાથે માટે અરજ કરી. જા

અરજ કરતાર તેમાં નગરીઓ સમાવેશ યુસ્લવધી, જીપિંગ સીરેસિંગ

ના પુલિશ ઉમરાલે, સમાજિક પ્રમુખને અને કલોમા યુસ્લવધી લેવું -
"નાગરિકોએ મોક્ષ કરા હતા."

"અમે આપના નામકરણ નંબર વિના કરા છીએ છે, અને શાંક્રાર મેંઝ ફેસ્ટિવલ ૧૮૩૦ ના યોજક ટ્રાટ નંબર છે. અને તમે આ વિના સમૂહી સભ્યો પાણી છે. તે મારું અમ્મારા ધારમા અયો છે, અને નગરના વિકાસ માટે અમારી ઉપર દાખલ નગરી કરવેલા નાગરિકો શાખા છે. માટે અમે આપને વિના સરળ છીએ છે કે કેટલા રીતે શાખા કરવેલા ઉધરાવામાં આવે અને તમારી આ કાલો નાખડા ઉપર થાય તે શાખા રાજકોટી અમારી સેબી છે. અને કાદામાં શેરી હોવાના કરવા માટેં છે કે નાગરિકો અને તમારા ઘર ઉપર કરવેલા નાગરના છે. અને મહારા કરવેલા નાગરના શભ્યતા અને સેબી આપવા નથી. શાખા મારું વધારે કામશરી નિમાય તેમની શાખા અને સભ્યતા છીએ."

નાગરિકોએ મોક્ષ છે, "આ નગર યાદુ મોક્ષ છે, તેથી વાર્ષિક ૩૫,૦૦૦ છે, તેમાં વાર્ષિક ૩૫,૦૦૦ - નગરના વિકાસ માટે - ઉધરાવામાં આવે છે તે યોજક છે. પરિણામ પેદરણાક જાણવા માટે છે કે, નાગરના વધુ વધ માટે પૂર્ણ અપસ્થત કામશરી કેલા શાખા છે.}"
તેમ સુધારા લઈ પછી આથ ધરી રાહત નથી, તેમ જ નગરના રહી શકી પણ તેમની જીવિતાતિ કી કિમિશનરોને વિકૃત કરી રાહત નથી. અને કારણ તે હું સુધારા લઈ ધરી રાહત નથી. આ ધરા અને વિશેષિત કરી શકીએ છે, આ ધરા માટે વધારે પ્રમાણપત્ર કિમિશનરોની વિનદ્ધ કરવામાં આવે તેમને તેમની કિમિશનરો સૌથી વધુ રહી ઉપરાંત ન કરી દો તેમની પ્રશાસન જરા આપવી રહેલ અમારી સીમા પણ માંગું હતું કે છાવ ને કંટેલ. પણ તે તેમની કઠી પણ ઉપરી થયું ન રહેલે લાભ હંમેશા જો સેમ વધારે કે સામાન અને વિકાસ ઉપર વધારે આ નાગરિક જરા છે તો આ નગરના રહી માણિકી હોય પૂર્વેલસતિ વગર તેમ થું ન રહેલે।" 

અમારે, આદાલતે નાગરિકો તેમના નગરની પ્રત્યેચની અને તેમના વિકાસ સંબંધી ઘણું રાજૂક છતાં તે કેમ કટ ઉપરની સરકાર ઉપરાંત ભેષા કરેલ છે. તેમની નગરના વિકાસ માટે નાગરિકો કાચાર છે હાલવા જરા સીધા છતાં, પણ તે જે તેમની વિકાસ માટે માણિકી રાતે માણિકી અંદા સીધા ન છતાં. રાજી કે તે જે તે ઉપરાંત વ્યક્ત થાય કે એ પ્રવેશન નાગરિકો જરા છતાં તેમને નેતા નગરે વધારે વધારે પુસલાંક, ગમાનાઇ કિમિશન, અને પ્રવેશન અને શાખા પુસલાંક સેવા કણ્ણિયું સેવા-સાધન જરાવાંડ છતાં. આ તરફને વધારે ગુજર કમિશન નિમાયું તેમની નીચી પ્રદેશ કાચારને છતાં.
(1) માસલેટ
(2) \text{જર}
(3) માસલેટ \text{જર}
(4) સુપ્રેંદું-૬ વોલીસ
(5) પીજા માસલેટ સેફટી સેફટી
(6) ઝાડર ડિપ્લો સેફટી
(7) સિવિલ સરકાર
(8) સેબર સંસ્થાન સેફટી નિવાર સંસ્થાન
(9) માસલેટ સેફટી નિવાર
(10) કોલેજ એડીક્શન
(11) પ્રીનિર્દ્યાભ શહેર સમિઓ
શીન ચારી શેખ શીન શીન
(12) શહેર સમિઓ " મીડિયા
(13) દ્રાક્ષા માટ મારદાર
(14) વીડિયો ડીજાર
(15) વાગસાહ ફલજી વાણિજ્ય
(16) ફલજી ફલજી
(17) સામાજિક ફલજી
(18) અમારા ફલજી
(19) વાગશેહ મોલટી બેડ
(20) માટ લાઇટ્સ લાઇટ્સ
(21) મોરાદબાદ ગોહિંદરામ
(22) ખરી કોલુંકન જયસારાન
(23) ખરી મહબૂબ્બાદાન શુંગંગાવા
(24) મી રાખનાર જયસાર કવાલ
(25) શુલામ રાખ કાથાર
(26) શુલામ મહારાજ હેલીવાનો
(27) પેરીરાં લી મારાવ (અને કુશા થોરા વનલામ શુંગનગર ખાલી નગરસેનના પ્રશન પ્રયોગશે પલાલાડ નિમાયાન)
(28) છોટાલાહ વાપલાડ
(28) કાળગોલિના પ્રાણગોલિના
(30) મસેર સોરાજ

ઉપશુભિત નામાવારી સપ રાતે પાલાવે છે કે કરિયાત નાટક અને કોને સાધારે રખાયું ન છું

ત્યા રાતે ૧૮૫૦ ના ખરા ને, ૨૬ જુન મુલિસિપલિટીના કમિશનરીની નિમિત્તે કરવામાં આવી. જે નિમિત્તે કોને ધોરણા નશે પરત્તનું વિષયને આર્થિક સહકર્તા અને કામકાજ મોલાના ધોરણાને કરવામાં આવી. તેમાં કેમાલાહ વનલામ તેવા સમાચાર ન પાત્ર, માનલાહ કરમહલ અને કોલીચાલા ફિલ્સિંગ તેવા. હેલ વ્યાપારી મહાઝનો, છોટાલાહ વાપલાડ અને કાકલગોલિના - પ્રાણગોલિના તેવા. હેલ વેપારાના અને શાળા, મસેર સોરાજ તેવા.
પાર્શી શાખાક્રા એને શુધ્યકરી તેમ જ હાં માંગી મીરબાદ થોડીએ આ શુધ્યમજૂલ કાફાર કેવા? મુખ્ય વેપારિ ભો પણ હવા. અમદાવાદના અનુમિશનપલ તદનાં વિકાસ માટે એ સૌથી મહત્વપૂર્ણ ફાયદો હતું. વર્ધણ કેટલે લી-ન નાલ, જાવ એ કૌમારી જાવતી હોય, પાસું તેવા દો તે અમદાવાદની જ નાગરિક છતા ી એ નાગરિક છે. શેક યડોંગ અને કૌંઠક મુખ્યદિવાની હાજરીમાં કોમ હોય સાથી રહેવા જઈ તેવી તેમાં સલામતા હતી. પ્રોસટો પણ અનુમિશનપલ અમિતાભની નિમ્નલિખ્ન વ્યક્તિની હતી. ૧૮૫૦ ના ઘાસદને શાહારે નમનાવસી ના સમિતને પોતાના નગર છે. પ્રાણીના પર લેવી હાજરીએ સેલમાં વ્યવહારત રહે છે શું?

અમદાવાદ શાહાર વાળન દિજને શેખ શીખ મીરબાદ વાળણ શાહારે જેવાં શેક દેવારી ભો અમદાવાદ નગરમાં કેટલા મહત્વપૂર્ણ સલામતી હોય કેટલી કરતી પોતાના હાજરી કરી હતી. તેમાં અમ્મુ લબામારી ની વડ હતી કે?

(૧) શું દરબારના માગો છે જેન? કરતા મોટી શેક દોંગ માણુકો અમતર પણ કે કુંદી સલામત હોય તેવી નથી પણ પણ હવા શકયા.

(૨) શેક ભેષ પણ કરી શકી.

(૩) શેક કાલો વાપિલ ધ્વની.

(૪) શેખના દરબારનો હેરાની વડલી દૂર કરવા પણ લેવા.
(२) रस्ता छट बेहवा।
(३) गरां बोलें सोजन आपकू।
(४) शेषका कीटक समारकम बाजु रणहु।

पहुँच ना मथुर तल मधु भीमता वुकलु तूफान सरकार
अने मध्यस्थ सरकारना दीपविद्रोहो मां महाराष्ट्र पत्रम।
कही सरकार अचूक बचती वाड़ शरी छत्रा मीठा तेरामा १०० टहानी
वाघारो शांति सरकार ने मीठा मांटे में प्रथेक झुकठ झुक।
वावावरण भी पावा भे भुज्ञ सरकार ता वाघारो लेवालू
भी क्ष राष्ट्रू। दर म्यान को सरकार अरी जखाले नाली झरी।
अप्पे "राहिनीतिक ड्रू" मारे के जखाले लेवालू मांवी जूती ते
पंढु नी शारी गह।

वो चोरों ना गमु नव्यूं मीटा वेले खाकर वो जिती २,
में वाणी जखाले द्वा अज्ञाती शेषका जरियावती मारे नावा
नेवालकू मुरेल झुक। वो होमारी तीताला लोरी गयो में
सरकारे मानी लड़ी है वो चोरों स्थानित सरकारा २० नथी।

मुढ़ वो चोरों शेषका जरियावती ज्ञात झरी। वो चोरी
समजा झरा के जखाले जापनी वो ज खेले कामी थे तरी
वो चोरों पोते राजस्थानी जखाल जावानु खंडखंडी जीवना पर
हवालू न हु।

जम शेषका खं खं जारे बांटीक बोले अने लेनो -
વહેવેટ ૧૮૫૦ થી ૧૮૫૮ સુધી સાધયો. એ વહેવેટ "તારીન વોલિંગ હેઠ" કહિતી હતી.

ના સમય દર માણસ અસાધારણ ૨૪.૭૦,૦૦૦ ના પરિણામે તરફતના કે મૃત મેલા અધિકારી સામાન્ય હતી. વહેવેટ સહેરને પ્રાય પ્રક્રિયા માટે રસ્તા અને વાદામાં શાખાના લખાના લેવા અને સહેરની સહાય હાથ રાખવામાં આવી. ૧૮૫૦ ના માઝા વજતા શહેરને સુરક્ષિત રાખવા ૪૦૦ વાર જુદી માદ્ય સ્ત્રી નિમિષે કરવામાં આવી. નવાથી વાત કરતી હોય કે તે પર્યાપ્ત સરકારી આવો નહીં, પરંતુ વાપરકારી બેલા અશાંખા પાલતી. "તારીન વોલિંગ" ની પ્રાથમિકાની પૂર્ણ કાર્યમાં નિત્ય રાજ્ય આવલી. શહેરના ૨૧ ગાંધિ વાગ ૨૧.૨૦,૫૭વે પ રોજંદા વયાજ "તારીન વોલિંગ" ને ધીરે ધીરે લખી છે.

ના સમય દર માણસ એમ પણ માઝા પકડી હાજુરી રીતે શાખા હતો. નાગરકોમાં અને જીના વાગવાના શહેરીઓ પ્રવૃત્તિ કરી યાત્રામાં સારી પ્રવૃત્તિ મુખ્ય માટે છે. વાળી ૨૭ કાલની દર લાવી છે. એ જ જ સંદર્ભ પર તે અમ યોજના ઉપર છે, વાળી ૨૭ વાળા ઉપર ઉપર પ્રવૃત્તિ પૂર્વ દલાલ છે. એ તો એ શીખાડી ૨૧૭ વીજો ઉપરી રાખી નામને આપી અને યોજા એટલા વીજા કરવામાં આવશે.

નાવા સાહિષ્ણક તાલુકાં ૨૩-૨૪-૧૮૫૩ ના સમાચાર સુખીનિઃખાહ અને જીના ચર્ચા અદાલત શાખા વેબ સાઇટ પર વેબ ઉપર કરવામાં આવશે.
તેને કી રીતે શિખાવી શકાશે કે વા. 1-૧-૧૮૫૨ ના રોજ અચેતી અમદાવાદની મુનિસિપાલિટીની વિવિધાંક રાજ સ્વામ્પન થયેલી છે. આ શિખાવે મુનિસિપાલિટીની ૧૮૫૨-૫૩ ના કામમાં ઇન્ટ્રેઝી કો ૫૫ જમીઓ માટે આ શિખાવે છે. અને તે ની આ શિખોને દશાવામાં હતું છે.
### Statement showing in monthly detail, the Receipts, Expenditure and Balance of the Ahmedabad Town Wall Fund during the year ending the 31st July 1857

<table>
<thead>
<tr>
<th>Months</th>
<th>Balance of the Funds in each Month</th>
<th>Receipts in each Month</th>
<th>Disbursements in each Month</th>
<th>Balance remained in hand in each Month</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td>With the Secretary of the Co-</td>
<td>Theo' the Collector's</td>
<td>Theo' the Collector's</td>
<td>With the Secretary of the Co-</td>
</tr>
<tr>
<td>1857</td>
<td>17-2-8 0 738-10-1 587-1-10 6 445-10-1 0 805-10-0 5 654-10-0 6 1808-12-0 1 1810-12-7 7 288-0-0 0 0 0 1 288-7-7 7 1149-0-8 1149-0-8 1149-0-8</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>September</td>
<td>11-4-8 4 1140-9-6 10 1175-1-0 0 11 1050-12-1 0 805-10-0 5 654-10-0 6 1808-12-0 1 1810-12-7 7 288-0-0 0 0 0 1 288-7-7 7 1149-0-8 1149-0-8 1149-0-8</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>October</td>
<td>6-4-10 10 385-4-4 10 1386-12-10 0 10 1050-12-1 0 805-10-0 5 654-10-0 6 1808-12-0 1 1810-12-7 7 288-0-0 0 0 0 1 288-7-7 7 1149-0-8 1149-0-8 1149-0-8</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>November</td>
<td>8-4-10 8 848-10-0 6 881-10-0 6 1862-10-0 6 1113-10-0 4 1150-10-6 6 1808-12-0 1 1810-12-7 7 288-0-0 0 0 0 1 288-7-7 7 1149-0-8 1149-0-8 1149-0-8</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>December</td>
<td>23-11-4 7 1051-9-0 6 1051-9-0 6 1808-12-0 1 1810-12-7 7 288-0-0 0 0 0 1 288-7-7 7 1149-0-8 1149-0-8 1149-0-8</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

| Total        | 9,771-10-4 | 27,732-7-7 | 1149-0-8 | 9,145-10-4 |

### Abstract of the above:

- Balance of the last year: 9,771-10-4
- Receipts during the year 1856/57: 27,732-7-7
- Deduct disbursement during the year: 32,400-4-10
- Balance of the Funds on the 31st July 1857: 5,100-5-1

Ahmedabad 21st November 1857  
Errors Excepted  
J. W. Hadlow  
President Town Wall Fund  
Committee Ahmedabad.
No. II.

Statement showing the works undertaken by the Ahmedabad Town Wall Fund Committee and the Sums expended on them in each month during the year ending 31st July 1857.

<table>
<thead>
<tr>
<th>WORKS</th>
<th>1856</th>
<th>1857</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td>August</td>
<td>September</td>
</tr>
<tr>
<td>Establishment of the Town Wall</td>
<td>144.0-0</td>
<td>144-0-0</td>
</tr>
<tr>
<td>Fire Engines</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
</tr>
<tr>
<td>Lightings</td>
<td>408-0-0</td>
<td>408-11-1</td>
</tr>
<tr>
<td>Watering the roads in the city</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
</tr>
<tr>
<td>Shampooing street to clean privies</td>
<td>15-0-0</td>
<td>15-0-0</td>
</tr>
<tr>
<td>Repairs to the City Wall</td>
<td>105-1-1</td>
<td>-</td>
</tr>
<tr>
<td>Reconstruction &amp; gradelling the roads</td>
<td>105-1-1</td>
<td>-</td>
</tr>
<tr>
<td>Repairs of roads by filling up holes etc.</td>
<td>105-1-1</td>
<td>-</td>
</tr>
<tr>
<td>Removing rubbish from the city</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
</tr>
<tr>
<td>Repairs to the Lali Durwan's room</td>
<td>105-1-1</td>
<td>-</td>
</tr>
<tr>
<td>Tearing tiles of the roofs of the city gates &amp; of other rooms</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
</tr>
<tr>
<td>Repairs to a well</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
</tr>
<tr>
<td>Removing an earthen mound from the Dinapip (Ghoom Matset)</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
</tr>
<tr>
<td>Constructing a road in the Sanee of Surupoor</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
</tr>
<tr>
<td>Erecting a well near the Governor's house in the Bhudiaj</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
</tr>
<tr>
<td>Repairs to the School-room</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
</tr>
<tr>
<td>Roofing Loucks</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
</tr>
<tr>
<td>Constructing a Chowkli for a Police Guard</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
</tr>
<tr>
<td>Repairing the Office in the Kocha</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
</tr>
<tr>
<td>Repairing the Outlets (Trenches) of the City Wall</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
</tr>
</tbody>
</table>

Carried over Rs. 1957-10-7 1855-11-10 1857-18-10 8140-7-4 8460-19-0 741-6-10 8964-8-3 | 496-8-4 8280-11-0 840-1-0 8595-0-0 25079-12-4 |
No. II.

Statement showing the works undertaken by the Ahmedabad Town Wall Fund Committee and the Sums expended on them in each month during the year ending 31st July 1857.

<table>
<thead>
<tr>
<th>WORKS</th>
<th>1856</th>
<th>1857</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td>August</td>
<td>September</td>
</tr>
<tr>
<td>-------</td>
<td>--------</td>
<td>-----------</td>
</tr>
<tr>
<td>Brought over Repairs</td>
<td>1856-10-7 1856-11-10 1857-12-10</td>
<td>1856-11-7-4 1856-12-9</td>
</tr>
<tr>
<td>Repairing the Bura-</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>duru wall ...</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
</tr>
<tr>
<td>Repairing the Siddur</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Wall near the Jail...</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
</tr>
<tr>
<td>Supplying the city with</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>water ...</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
</tr>
<tr>
<td>Building a chowli near</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Ganesh Bar...</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
</tr>
<tr>
<td>Repairing the Khan</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Jahan Bura...</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
</tr>
<tr>
<td>Constructing a well for</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>the reception of the drain-</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>ages of the Gazi&quot;mpur's</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
</tr>
<tr>
<td>Temple ...</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
</tr>
<tr>
<td>Caduceus &amp; Taking for</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>the Office ...</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
</tr>
<tr>
<td>Sundry Expenses</td>
<td>9-18-0</td>
<td>1-4-0</td>
</tr>
<tr>
<td>Total Repairs</td>
<td>1856-7-7 1856-12-10 1857-1-10</td>
<td>1856-11-9-4 1857-9-9</td>
</tr>
</tbody>
</table>

Ahmedabad 21st November 1857
Errors Excepted
J. W. Hadlow.
President Town Wall Fund Committee
Ahmedabad.
શિલાદાત "મુનિસિપલ કરમિશન" ૧ જાન્યુઆરી ૧૮૫૯ ના ૨૧ને તેમાં વહીવા સેના કાયદાઓ હોવારી પાછું કરી, તેની કાર્યવાહી માં વિલાસ પકડવા. તે સમયના જ્યારે તેમજ પોલિસ કરમિશનરે પ્રવાસાની વાપસ રહ્યું હતું, સાથે ખતરનાબુર્જ કદતાલને વદાર કરવા લખી અધિકારીઓ ને સૌથી કરમિશન રૂપે વનાર્શોની ઉપરવાત જને કાર્યવાહી શરી કરી. 

અમદાવાદ મુનિસિપલિટી ના વિકાસની ફીજો માલની તસવીર ૧૮૭૩ માં શરી થયો. ૧૮૭૩ ના ચૌમાસને કિરિયા મુનિસિપલ જેટે ૧૮૫૦ ના કાલમાં ધ્રુપદ રહી હતી કરમિશનરે મુનિસિપલિટીને ક્ષેત્રમાં વાહન રાખવા માટે મુનિસિપલિટિને કલી રાતો આપી. પછી ઈજા કરવા લખી તેની જીવાણા વા પાપ રાખવા માટે મુનિસિપલલા કરવામાં ન શક્ય. આખી નગરસહ કાયદાઓ અનેમાનની લાગેવાની નીજી અમદાવાદ નાગરને કાયદાઓ અને કરમિશનરે તેમને માલની પહેર કામ કરવી શકી તેમને કેટલી આભાર હતી. તેમને કેટલી આભાર હતી તે જ મુનિસિપલલા કરમિશનરે પ.experimental ડેટા ટૈગ્સ અને કરમિશનરે પ્રજા સાથે કેટલી આભાર હતી તે જ મુનિસિપલલા કરમિશનરે પ.experimental ડેટા ટૈગ્સ
"અંદર એવું વિભાગ કરવાને સાફ કરને છીએ કે અમહવાડા શહેર વસતી ઘર વધુ નગર છે, તેમાં ઉદ્યોગ-ઉદ્યાન શહેર વિકસિત છે, અને શિક્ષણ દવસે પુષ્ટ ન નગર માં ઝડપ. જવાણાર માં સુધી ને ચાર વાળો તે અમારી માનવી નગર છુટ્ટી નથી કે સરકારને અમારા નગર વધુ તચચક છે."

પહેલુ સરકારને ઉપરીક્ષણ વિકસતા ને કરવાની અગ્રનોંદાનનું ૧૧મેમાં "સામાન્ય વિદ્યા" વધી કરશો. ફ્યું વોરેડેલ નીમાં અમહવાડા કેટલી શુશીલ કરી કે તે માટે શુશીલતા વચ્ચે રાજનીતિ કરી લે શાસક વનગત હોય.

વોરેડેલની રાષ્ટ્રપતિને સરકારને અમહવાડા નાગરિકોની વાગ્યુદ્ધ કરવા વિશેષ મહત્વની ગુઝરાની એ પણ દેખ છે કે સરકારની સ્વાતંત્ર્ય સરકાર કંપોશન વચ્ચે સારાંશો સંખયાની સ્થાપતિ શુશીલ, અને માંગું તેમનું ઉપરીક્ષણ તેવી હતી તારી નાસીતી વાતી.

તાલકા વચ્ચે અમહવાડા નાગરિકો નગર શાસ્ત્રી, શિક્ષકો અને સાહિત્ય વિવિધ શાસ્ત્ર વધી શકે રેમ ન છે. તેની શાસ્ત્રીય સ્વાતંત્ર્ય વચ્ચે ૧૯૩૭ માં તેમને રદ્દ કરી. "શૈખ વધુએ વિવેચન કરી વિવેચન" માં પૂર્ણ પાલન છે. તેમને શેરજી પ્રસ્તાવનામાં જુઓ છું છે કે :-
" ના વિનદ્ધ વનાવાળ કારણ એ છે કે શ્રીસ્વામિના. એક શ્રેષ્ઠ તથા ગામદાર્મ કાળમાં ગંજકી ઘરી ગોવામાં આવે છે, તેથી કોંગ્રેસ વહેની કલ્પારી ઉપયોગ પણ થાય છે, તેથી લેખક શ્રીસ્વામીના પણ ધ્રુવ થાય છે ને શ્રીસ્વામીના વંશ વારિયયાં જે છે. જે હેશમાં રસ્તા, પૌશક તથા નોરા થાય છે તે હેશમાં માણસો તથા જનાબરી ખાવાના કોંગ્રેસ, કિર્ણાનગર, હીરણગી તથા રપતાલ ગોવામાં આવે છે, માટે એ હેશમાં લુબ્ધ સાહિત્યનો કેટલી ઉપયોગ કરીને હેશમાં સુધારણી કરે ઉઠી નાંખની શોખક પણ વિકાસથતા. સૌ જેવી મેળામાંથી કેટલી કદાલી પણ પહોંચી વાંચે છાલી પુરા ગોવામાં આવે છે તે જેવી વધી છે એ ઉલ્લેખ કહાણી રસ્તા બાંધાં વગારા. હોય છે, વધુ તેમાં રોજ માં કદાલવું નથી, કેટલાક વધુ નથી, તેથી પરાવર્ત થાય છે. પોઝલભા દેખવારી નથી છે, ગંજકીના પતાલા જેવી પણંકથા તથા વાંચી રાખે છે જે સનાતન રસ્તા વાજે જુઓ વાંચે છે."

હલભારતમાં ઉપયુક્ત વસાહત વપરાશ સહેલે પ્રદાતા આવ્યો છે, તેમને અલગ ભારતીય વસાહત દ્વારા ભારતીય સાધીની ટિકા કરી લેતી. શ્રેષ્ઠ પુસ્તક, ભયાળીના રસભી સાહિત્યના પહેલી પણ અમહાલા ના નાગરિકોને ભારતીય સાહિત્યની સાથે હાસ ભિંનવાતી ના અમહાલા વિકાસ કરવાની વલંબત હાય એ તે.
જયંતના સહકાર આને પરિશ્રમે અમહાવાડ નગરની વસ્તી ગણતરી ૧૮૭૬ માં કરવામાં આવી હતી. સામાજિક સ્તરે તો વસ્તીગણત ધ સ. ૧૮૭૨ થી શર્યોલ ગુલામાં આવે છે. પરિણામે ૧૮૭૨ ના હતાયા પ્રતિફળ, જેટલે તે હ. સ. ૧૮૭૬ માં ને રાખે વસ્તીગણતી થઇ તે જવાબે છે કે અમહાવાડ ઇતિહાસ અને વદારતી હતી જે વ્યક્તવા કરવું છે. ૧૮૭૬ ની વસ્તીગણતી મુખ્ય નગરમાં ગુલાબની સંખ્યા ૭૫,૩૨૩ શ્રીમાની ખાસ વસ્તી ૧૦,૨૨૪ શ્રીમાની અને શ્રીમાતોની સંખ્યા ૭૫,૩૨૭ શ્રીમાની. આમ અમહાવાડની હુદ્ભ વસ્તી ૨૧,૨૨૪ શ્રીમાની. ૧૦

આ સમય હર માણ નવી સહકારી સાધનકામ કરશે શ્રીમ. વ્યાપારી- શ્રીમાની કેટલી અને તેમની વાતો અમહાવાડ નગરના પક્ષમાં લો જુઓને અત્યંત પડી વાલામાં આવી. આ યેઝા શાસ્નનગરી તેમજ પ્રજાશ્રેષ્ઠની કાઢવામાં નિયમન થયેલી યેઝા માટે મોટી. વ્યાપારી શ્રીમાની જર્ઝર સાધનો તે વસ્તી કરવામાં મળતી હતી ન લાગી પણ ગરીવાળી શ્રી-ગુલામાં શેખા પણ વસ્તી કરવામાં આવી હતી. આ ઝોટું ઉત્તમ ઉડાણ પૂર્ણ ફલિત મકાનનું ઓલટ - ૧૯૪ ના ગેંબાર અપાવામાં આવ્યું હૈ તેમાં નોદાયા. અનુસાર :-

"અમહાવાડ વિશ્વી શ્રીમાની સુંદર કરતે છે. સુંદર ઉડાંના વાણીય સુદરિયા કનેલા છે. તેમની ખુબ ગુલામીરી ગામી લખને દાખલ કરી શું પૂરેવામાં મુલિપલિટી પાસે આવેલા એક વસ્તી મળી એવી છે. લા આવના શ્રીમાની તેમની પક્ષે
અધીનને ફૂલાંટ વાત રાખ છે અને લીંબુર ખરાબ, પાટીગણ જુદાર પાઇ માપી રાખ છે. અધીન રાખ શીખી માટે ૧૨ વર્ષથી ૧૪ વર્ષને બેચવા છે. પોતાનો અધીન રાખી રાખે અસરું શીખી પર આપણે ની શુદ્ધ તેની વાહેઠા દ્વારા સફળતાપૂર્વક રહે રહે છે.

અમદાવાદની વિકાસ ક્ષમતા પૂર્વે મકામ રીતે ૧૮૪૬ આજ થયું. માંડયો. ૧૮૫૨માં "કાળાજીફી" મૂલભન્ધ આવી. મુખ્ય આદરી આ જગાઓ અમદાવાદની માટે કાળાજીફી વાસવા થયું. ૧૮૪૬ માં લુખવસી દેખાય અને કલેલખરા હીરી સ્વરૂપ હેરાલખરા સ્વરૂપ "ચીપડા" પાછી માનું. ૧૮૫૩ માં "યો બે બેરોડા ગેની વાલી હિનહિના રહેશ" અને અમદાવાદને સુખદ નગર કાય રાતમારી હોઈલ. રહેવા પડતા લોક્યા. અને યા રાતે અમદાવાદને એક વેપારી નગર વડીલે વડી રાતે ઘટકર શા શું રાજકીય સમર શુશ્રુષા નર્માદાશીરક વાસવારી દેખાલે પણ છુટી છે કે યુપણ અમદાવાદ રહેને સેટેશન પાણીના જાળનમાં ૧, ૧૦, ૦૦૦ ના પાણી થોડો રહેલ. તેમ થતા અનુસાર ૧૮૫૩ માં સેટેશન સાથે સહજેની સભે કેદીઓ છે. ૧૨ સેટેશને પાણી રક્ષણ કરતા પણને બનાવવાની ગણે પ્રમાણ દરવાજા, રાખાંડુર, પાશુલા, સાંચારપુર, રાજપુર બની સફળત્યા. દરવાજા સાથે શું રહે શું રહેવાનું ૧૮૫૩ માં સેટ શું આધિક્ય નીચે હય અમદાવાદ અને હારણ રહેવાનું "યો વાણ લાવવા, યો કાયડા લગેલ નાનકે થયા કલી વાણલામી અને એક ખાસિયા, કાલાવાની એમ એ ફૂલ પાછી બાર કામાંલા હ્યા. એક
 dhvān kāvālā va∫arāalī pāndu śrīvēpārāmaṁ े "१३ १८५३ संवताः
dhust dāmā ṣhāt gāyālā nāgarāghā奢华奢华 म्हणूने राजवाला nāgarāghā
kampana. gēk sa pahā १८५४ मास "हुलपण" बंधा हुयो १८५५ मा
mādhav pāhā statesmā māhā. tēmā desārī nōti dhakāni ane
va∫arā ेवी. १८५१ मा महालादानः चेततर दे गो पारिवरणाः
naµm चाये कोडी "पारिवरण पाहू" statesmā māhā. श्रवण महीने
वाडवे हे दे १८०७ मा पारिवरणपाहू mā स्वामीकारणवरुख समहायाः
sūryā māte gēk karmāna pādhāmā māhā. १४ दिसामबर १८७४मा
dhū १५

महालादानः चीतक विकासी साठे साठे सांस्कृतिक
विकास पाह वांणा हे. १८४५ पही शास्त्री यां. ध्रुव रा मार्ग-
युधारी म्हुनिविस्थापल्ट साठे मर्यादा के परिधि रीते संप्रदायेला तों
सांस्कृतिक विकास सरण अन्तरो. वहालांशू करी के महालादानः
प्रवर्तनाः समाधान. मैहिरांत गाज पुरववर ता. २२-८-१८७४ ना रोज
म्हुनिविस्थापल्ट ना साठ परिधि मांकाल धारनां दे काहोळे
१८६७ मा "शास्त्री निल" तरी के राजपूरण मलोक गोकुल दे
काव्यांग निल शास्त्री अने तेमांशी तांगू महाक कक्ष प्राप्त
कृहँ युकु. आ काव्यांग तेमांशी उपभोक्त मलोक निलाश्न
स्थान मोह दान कृहँ युकु. तांगूर्त तांगू १८७४ मा "महालादानः चीतक
विकासी साठे साठे महालादानः महालादानः
મુલિનિપારિદી સમજતી છું.  આ જે કો. મુલિલ પણે પાકસ નાનક ઉપરથી છે કે :-

"મદાલવની હિદ્ધ વ્રમિની કેલજામા ૧૭ સ્થી સુધી રહીએ થાય, તે સુવાસ શીખી ઝીનો પણ (૧૮૭૪) છે જેથી વખત રોજ સ્થી કેલજામાં સામના કરે છે. બલસમર (૧૮૭૪) પાંચ જાણે જ્યા સ્ત્રી છે તે નેમતી નિમત્યુર રાજનાયનની કાલસાણમાં અને મદાલવન, હંમુલ ઘટેરા અને પાંદળી ના કાલસાણમાં વધુ છે. શક્ય શ્રેષ્ઠ સ્ત્રી કેલજામા વધુ પણ સાહસવાં હતુ નથી. કેલજામા પરિસ્થિતિ પરિસ્થિતિ છીં છે." ૧૭

અને ઉપરાંત પૃથ્વિને સેચ કહી નાની પણ કરે કરી, તાં ૧૮૭૨ માં વનપાલી ગુજરાત કેલજામા પણ કર પાય છે. તે જે પેચ રપેટે જૂદા છે કે :-

"સ્ત્રીઓ બાબતે સંભાવ મળ્યું, પરંતુ તે જે માન એ માને માટે વ્યવસ કરે આરો તારે. બદલાએ જોડી બાબતે સિમથી વારી છે. શહેરી રણમિશ્ર સ્ત્રીઓ બાબતે હંગામાને જાતા છે. હંદાવા હંસી ઉલસી અને નવા નવા જ નવરોતી બંધક કરતા જશ તેના કારણાં કાઢા બંધતી નંદારો કરવાના છંદના છે. તેના પ્રફાકટના કામ કરી છે, તેના રિઝકટને મચતી ના પામાણે છે.
મારલું અંદર તણી સિમા અને વાગ્યે માલકણે અંદરેલા સિવિલ સીનિપાવ અને મારલું 2.14 મિટ્ટે વાગ્યે ખંડાય વસી. કેટલી ની અંદરેલા અંદર રિકર્સનારી ના થયલા ધરાવતી કરણાર તે વસી. તે ભૂલા રિકર્સનારી તે અને ખુબ પૂર્ણ અને શક્ય લાંબી રાતથી પુરુષોને મરવાને માટે ના ખુબ પૂર્ણ લાંબી રાતથી કાપી છે. સુખ્યાતે કોઈ પણ અને શક્ય લાંબી રાતથી કાપી છે. સરકાર અને સુદીર્ઘાલા કોઈ રીતે ભાગ થાય છે.

શહેરરાસ લાંબી સિવાળ પાણી-પર્સાહર સર વાવરીઝ પેલીને માટે, શહેરરાસ લાંબી અને મિટપટર રામ પર રામ શેટ્ટિ લાંબી સમાજ સુધાર કરેલી પણ સમાધ્યાને વિકાસ અને શહેર ભાગ કરેલી. આને જાણૂને શારીર છે કે તેઓ સુદીર્ઘાલા રામ અને સુદીર્ઘાલા કાર્યકરી શાખા છે. મિટપટર મિટપટર રામ શેટ્ટિ સમાધ્યાને વાવરીઝ ભાગ કરી લાંબી શહેરરાસ લાંબી સુદીર્ઘાલા અને શહેરે પર કયો કયો કયો કયો કયો કયો કયો કયો કયો 

સમાધ્યાને જાણૂને નાગરિકી તેન સુદીર્ઘાલા લાંબીયે (સુદીર્ઘાલા સુદીર્ઘાલા-પર્સાહર) બથલી જાણૂને સમાધ્યાને વિકાસ સાક્ષી રહી છે.
પર્સ્ય તેજ સમ્રો કાળાં ક્રમે ધૂમત રહી છીએ તેમ વિચ. 23-2-1980 ના. રોજ અમદાવાદ નગરમાં કાયદે રેલ કરી વાતી. મુનિસિપાલિટીમાં મહાન બાળક ગાડવાસ બાટોદી વિસ્તારમાં ગરીબ મૂલ કામગીરી ઉપર પાણી કલી વાનંદ્ર. ગેઠવર કાયી સ્થિરની મિઠા પણ શહેરે મુસ્તાફા ઓફિસ છે જ વિસ્તારમાં આવો જોખ તે પણ પાણી આપવી ગયી ગયી. આ ઉપરને સ્થાર બાદ માલવપારો ખાટીયારનો એટલો કલી. અનુપાત, પ્રધાની વખતે બચ્ચોમાં એ બાળકાનું પણ શહેર એ વસ્તારથી સૂર્યલાંચલ વિષયાક બંધ કરવાને પણ શહેરના હેલ્થએસમેની ખરીદ કરી. તે પરિસ્થિતિ સાહીબો મારના રાખવાની પણ સર આપે. 20

અમદાવાદ મુનિસિપલ દેશ શા સમો કે જીવિત કે પ્રમાણે?

જાણું છું વે એટલે મુનિસિપલિટીમાં. સભ્ય નંદંતન ભૌગોલિક વિકાસ ઉપર લાંબે તેનું વિકાસની વિશેષજ્ઞ વારી રા હેલ્થએસમાં. આંત્રિક પણ અમદાવાદના કુમારશીની માનસા ધારા આતિ નાગરિકરીઓને સાથે સહાય કરશું વ્રાણ છું. તે સમે અમદાવાદમાં સાહીબો વહુદીજ નામણી લેકે

શેરમાં કૌશલ પણ લાંબે તેનું. વિ. 17-3-1980 ના. સંખ્યા ખાતે માલીફેની સેવા છે કે છે બદલા ખાતે હેલ્થએસમાં.

અમ મહિલાવારમાં રાજાલો મુનિસિપલિટીના સહાય માંડતા પ્રથમ ક્રમમાં પ્રથાદર કરવાને પણ હેરાવું લેકે અમ મારા સામાજીક.
દુઃખારા દવા પણ તેમને જવાબ કરવા અમે માનવતા પ્રતિ નાગરિકોને સરકારને લાગુ કર તેણી અમદાવાદ ની મહાનગર તે તેમજે અધિકાર ની બાબતમાં તેમજે લેવી શકી રહી હતી કે 1861 માં તેમજે કલોણીને પ્રવાહ પેકડના કેલાવા સેવા નાગર હાઈલને તેમને સાચા પ્રમાણ કરી હતી. તેવી તેમજે મ્યુનિસિપલિટીના સભ્ય હાજર રહે તો તેની અંગે તેમજે મ્યુનિસિપલિટીની બોટ દાખલી કેટલી રહી છે. 

જો કે પ્રથમ સરકાર આવી વાહું વગરતી દુખીને હળવી હતી. પરંતુ તેમજે ફળે આ ની કે પ્રેદ્વિં સરકાર "નેટિવોને" સ્થાનિક સવરાલિજ્ઝનની સલાહોપાયન ધરાવત રીતે સામેલ કરવા એટલી હતી. તેમજે કોણે માહેંડ્રભરવાલા શેરબી 1861 ના કે તેમજે જાણના માટે તે અમદાવાદ મ્યુનિસિપલિટી માં એક સેટિંગલીખની જગ્યા પસાર પણ. તેમજે અમદાવાદ મ્યુનિસિપલિટીના ઘણા હેમી સભ્ય વાંચક અનુભવ લાવી હતી. તેવી છણી સરકારે તેમજે પણ પહેલી આખને એક ઇંજિનીયર પહાડ શાબદિક નજીક તેણી તેની હેમી સભ્યોને અમદાવાદની સરકારની સાથે જેટલી સામાન્ય માનચે તેને મ્યુનિસિપલિટીના સભ્ય લોંગવાખૂ પ્રાણો માડ લાડીને નામની પ્રસત રહે આપીને. તેમના નામની 

દરમિયાન તેની મ્યુનિસિપલિટીની રોજગાર એકલ પહેલી પણ સરકારે કેટલાક માટ ન શાબદિક એક અંગેને એક ઇંજિનીયર કરી હતી. તેથી મ્યુનિસિપલિટીના અન્ય સભ્યો કેટલાક તેમની પહેલી
समस्म नगरमां पड्यो अने प्रवासिनों जै सहा तोहे मया पायो।

पर्यंत अम्बावां को प्रवासिक उपर रहने देखायो विविध रूप सूचक करवानो तपस्या क्षुद्र शर श्रवण न छोटे। बोध लिखने (1880-1884) या कार्त्तिक कालाने करवानो कितने हेतु अने म्विनिषिप लेखन। वास्तविक अनुभूति गतिविधि ली १८८२ तेनी सर्वोऽ के पढ़ाना। प्रकरण ३ मास करवानो आयो छो।

आ प्रकरणमां आवरी लेखां नावेको १८५० श्री १८८४ ने समस्मां फड्यो यो हो ते म्विनिषिप म्वेल डूँ रोटै आ। समस्म दरम्यान तेनी श्रवणानी प्रसुल्तानी वरिष्ठांनी पठार घुण, तेनी श्री समस्म संघर्ष अने नगरमा ना गवरी होले श्रवण लांच्यां। तेनी काम निधानी ले "चाँदनी चंद ज्ञानी" अभाषी डूँ रोटै काम १ जनुवारी १८५९ ना रोज विविध रूप सूचक म्विनिषिप विविध क्रमान करी। आम छोता पुढू, अम्बावांमां गंधा अने जी मारी गेलुमारी रीते प्रसरीने प्रजाता। श्रवण अवरी डूँ रोटै सुखान करी हरी ने पुढू आ प्रकरणमां नोंधामा मया हो। आवरी संस्कोयां ते म्विनिषिप विविधी हे सबौ श्रवण ने कोहे दो नगरमा श्रवण अवरी वाहे कोषमाज। रोज सक्रिय यस्ते पुढू म्विनिषिप विविधी अने हे सबौ संस्ते प्रवासीनों तेलांची उगारवाना अने तेलां संस्ते राजकाची पलभयावाना उपायो थोड़ा हरी। अा उपरोक्त संस्ते, गुजराती धार्मिक, पुरातत्त्वाची तेलां देखणा!
સમાપનः -

ઉપરેણ સધી ઉપરથી સખેજુ નયાં સખે છે કે થ.સ. -
1850 થી શ. સ. 1874 દરમણ સસ્તાવાદ નગરભાઈ મુનિસિપલ -
દબરની શીખલી મંદિર મંદિર રાતી રાત ચૂકા છતા ગયા. અતિરિક્ત, બિન્દુસદ્રી શાસન પોલી નગરોચન સંસ્થા દરમણ પ્રજાસાંખ્યાન કાપીંગ જરુર થતા, પરંતુ માંડ આપણે કે મુનિસિપલિટી કાપીંગ હોય તેવી
સંસ્થા તે મિટમનો માઝી અને પાલારી. એકદરે એમ કરી
સંચાલ કે સસ્તાવાદ નગરોચન મુનિસિપલિટીના જીવ 1850
શેકાલ. મીટ હાયકેમાં નંખાય અને લાગું 1868 સુધી માં શા
ભીમભાઈ મુનિસિપલ લેખપી કુમાર છોટભીંડા કરિમ થતા. મા
કાઢંબરી આપણે મુનિસિપલિટી હાલમ અને વિકાસ સામે કાઢાછી
માં લગું 1830 થી 1848 દરમણ કે રાતી રાતી વિકાસ
સધી તેઓ પૂર્ણકરત્તક કરવાનો પ્રયાસ કરીશું.


1. શૈલી પોસટ છેડે માર્ગ કરતા મહાનચાલક
ગાંધીજીના લંબ કાઉટિની જોડી સહેલ સમાચારે (ઘડાડી 1 દર્શન),
પુ ૨૭૪-૨૭૫

2. જેટલા, પુ ૨૭૫

3. જેટલા, પુ ૨૭૫

4. ગુજરાત વસ્તુધેખ માનદાર અને વીકલાં વાતાવરણ દિલાવે,
રાજ્ય આખરા સમાચારે મુખ્ય સમાચારી રાખો.
(અભિભાત ૧૮૦૨) પુ ૨૪.

5. સૌથી મટ્ટે માર્ગ, ઉપરીટ, પુ ૩૭૨-૩૭૪

6. મહારાજ સ્ત્રી અમિતાભ, રુજરામ ગોલસિંદી, જનરલ
વિપલાં પક, પુલ ના, હાસ્ય સંપત, પુ ૧-૨.

7. મહારાજ સ્ત્રી અમિતાભ, મુખાર, ૧૯૩૩ ના ગુજરાતી ના,
સેલબામ ત, અંગ ૧-ર.

8. જાણન, જનરલ વિપલાં પક ૧૮૦૪ ના સ્મશ, ના. ૩૭, પુ ૧૦૭-૧૦૬.

9. કાર્યાંગ કાયદાનામ ખાદય શક્તિ,
જેટલા માયાદી લિંધિ નિયંત્રણ (અભિભાત ૧૮૫૮), પુ ૧-૨.

10. મુખાર સરકાર કાયદાનામ હામ લિંધી નિયંત્રણ શક્તિ લો શક્તિ,
સ્મશ પ (બૂઝ્યુ, ૧૬ પાંચ), પુ ૩૬.
11. મુદ્યમકાળ, ઓગસ્થ ૧૮૭૪, પ. ૧૩૦.

12. નામદાસ ગાઢર, ગુજરાત સરકારમાં (ધ્યેય, ૧૮૭૭)
    પ. ૨૪૨.

13. ગીજ, પ. ૨૪૨.

14. જેલન, પ. ૨૪૨.

15. જેલન, પ. ૨૪૨.

16. આરૂપી હાલતો રિપોર્ટ, ગુજરાતી સાહિત્ય, ૧૮૭૮-૭૯, પ. ૩૭.

17. ડી. મુસલમાન પલેલ, ર. ૨. બલબરદસ પેલબરદસ બે રાજી
    ગુજરાતના સાંસ્કૃતિક અને સાર્થિક નિદળના અધિકારી
    અસાધારણ (અમદાબાદ ૧૮૮૮) પ. ૧૪૫.

18. આરૂપી હાલાતો બન કરી, કાલપિક પણ (અમદાબાદ ૧૮૯૨), પ. ૨-૩.
    મુસલમાન પલેલ, ગીજ, ૨. ૧૨-૧૩.

19. વાસ્તુ સુખરી પુલ્લાડી, જનજાતિય ૨ લો (અમદાબાદ ૬ -
    ૧૯૧૮) પ. ૭૮.

20. અમદાબાદ જુઓનીઝિયાલિટીની રિપોર્ટ, ત્રશીવર. ખંથયે
    અમદાબાદ જુઓનીઝિયાલિટી, ૧૮૭૫-૭૭, પ. ૪-૫,
    મુદ્યમકાળ, નવેમ્બર ૧૮૭૭, પ. ૨૪૩-૨૪૪.