CHAPTER 2

પ્રકાશ ૯

ભારતીય રાષ્ટ્રવાહ : હિંદુમાં અને વિકાસ
પ્રકાશ ૧ : ભારતીય રાષ્ટ્રવાદ : ઉદ્ભવ અને વિકાસ

પ્રતાપનાથ

ભારતના રાષ્ટ્રવાદના ઉદ્ભવમાં બ્રિટિશ શાસનની પ્રગતિશીલ વિવિધતાસીધી, વહીવાદી પ્રથાની પરિણામકંપ અને શૈક્ષિક પહેરણની મહત્તાની બાબત સત્તા છે. તેની જ રીતે રાષ્ટ્રીય બાધાના પ્રણ્યક અને અસરકાર કચળામાં પત્ની વાત અને રેખાયેલી તંત્ર કેન્દ્ર ભૌતિક સામગ્રીને પણ અત્યંત મહત્તાની બાબત શાખા છે. વસ્તુનું તો ભારતીય રાષ્ટ્રવાદનો ઉદ્ભમ અને સ્થિતિને પ્રેત અંગીણ પ્રશ્ન ધરાવતું છે. ગુજરાત પત્ની વાતથી ભાપૂ એ દેશભરમાં તે સમયે મોંટાલનું સ્ત્રી પરામતું હતું. ગુજરાતી પત્ની વાતથી માતા ભારત અને ગુજરાતના રાષ્ટ્રવાદના વિકાસમાં એક અને સમાજ સામાજિક અંદ્રાકીતી પણ અત્યંત મહત્તાની બાબત શાખા છે. આ તરફે સ્ત્રી પણ અત્યંત મહત્તાની બાબત શાખા છે, તેમાં અમલની કિદ્રક તેવી તરીકે હતી. ૧૮૮૮માં અમલનીમાં ‘પ્રજાભંધ’ સામાજિક સ્વાંત કરતી તે પ્રશ્ન પણ અમલની ઉદ્ભવ ગુજરાતમાં અનેક અભાવાઓ અને સામાજિક પ્રશ્ન ધરી હતી. ઈ.એ. ૧૮૯૫-પાત્રમાં ભારતમાં સૌપથ સામાજિક સંઘામાં શકું થતો. ત્રચ પણી બ્રિટિશ સરકારો કેટલીક વસ્તુઓ વચની સત્તા નાખ કરી હતી, અને હું પછી કરીને આ પ્રકૃતિ સરકાર અંગીણ સ્વાંત કરતી તે પ્રશ્ન પણ અમલની શકતી હતી. ૧૮૮૮માં ‘તાજ’ દ્વારા પ્રતિયા શાસનની સ્વાંત કરતી તે પ્રશ્ન પણ અમલની શકતી હતી. ભારત અને ગુજરાત માં સામાજિક પ્રશ્ન અભાવાઓ અને સામાજિકશીલ અરુણ કરવાઓ નિમિત્ત કરી હતી. તેનું કામ માટે મૂબાર સરકારો વિનાશક વક્તા નામના વિદિતી ‘ઓરિજિનના ડ્રાસ્ટિક્સ’ તરીકે નીચ્યો. તેને પરિસ્થિતિમાં ૧૮૯૬થી ‘ગ્રેગર ન્યુમ્પર રિપોર્ટ’ શૈક્ષણિક સભાઓ સામાજિક શકતી હતું. તેની જૂની કાઢાવા અખબાર રીતે મહારાજાના સ્ટેટ આફસિયસ - મૂબારી પણ અશ્રુશતાને પાણીનું પણ સમયાંતર છે. તેની જૂની ૧૮૮૮માં ગુજરાતમાં ભાઇની પ્રસ્તુતિને અભાવાઓ અને સામાજિકશીલ બાબતો અભાવાઓ આવી છે તેમજ તેની પ્રતિનિધિ પણ દર્શાવવામાં આવી છે. ભારત અને ગુજરાતમાં ૧૮૯૫-પાત્રમાં મૂબાર વિકાસ બાબત કયા: તે રીતે રાષ્ટ્રીય ચેતના વિકસી હતી તેનો.
पढ़ो आ अबोधी अने सामाजिक प्रवृत्ति कथा। जुलाई १८८७ नाटक ‘नेटिव न्यूजपेपर रिपोर्ट’ मुख्य मुँहट ऐलाकामां उद्योगयोग मानवता आबादीने अने सामाजिक प्रसिद्ध यथा कथा। १८८७ नाटक रिपोर्ट उपरांत अने वर्णों आजवाड़ी अपमानी अपमानी नेताओं सामाजिक संरचनां समझवां गेल्फा यथा उपयोगी कथा तो तेरे परिस्थित १ मासांकडूने सामाजिक कथा।

मुँहट अने जुलाईना जनरलों शाय थ्यावा आबादीने अने सामाजिक द्वारा जुलाईना बौद्धिक यथा राष्ट्रीय वेतनांना उत्साही विकास पर्यंत कथा। जेव्ही साहे-साहे समाज परिवर्तनांना मंडळ शाय थ्यावा कथा। मुँहट अने जेव्ही भारतीय राष्ट्रवादी सामाजिक भूमिका यथा आपत्ती कथा। आपल्या व्यक्ती देखील वर्षांना बर्धावे छावे भारतीय राष्ट्रवादी उथग अने विकासाने विकास वर्षा कडूने।

भारतीय राष्ट्रवाद : उद्योग अने विकास

राष्ट्रीय आंदोलने जे राष्ट्रवादी अनिवार्यपणे भावती अभिव्यक्ती कि। ओऱ्या प्रभावाच्या प्रचारां राष्ट्रवादी यांची उद्योग अने विकास पायल ते पहले राष्ट्रीय आंदोलने पाचण आपले जे। राष्ट्रवाद जेव्ही सामाजिक विकास या, हे, ओऱ्या भावना मंडळ विशेषांना राष्ट्रवादी व्याा। या, साध्यांनी राज्यांना प्रादर्शांमांूँ उद्योग फसल कि। ३ भारताने आ व्याा भ्रिटिश शासनाची थपपा पाली विकास फसल। भारताने भ्रिटिशशासन पूर्व युरोपच्या उद्योगे ते प्रकार्य राष्ट्रवादीच्या व्याानु असीतील कि नाल कि।

१भावी अने १भावी सहीमां सारे सोळो वी भौगोलिक वाणिज्य आपल्यांने आते युरोपच्या जुलू जुलू हेसूणी प्रजासो हसूणी मूळी वर्षा अने आशीर्वाद अनेक वंदना अनेक हेलोंच्या प्रवेशी। शब्दांतर्या मां जाणा यांची मुळ उद्योग वेपार प्रवेशी। भारताने आ गैते प्रवेश करार्य प्रजा सोडूणी हसली पाळी अने युरोपीयन प्रजासो माटे पत्ता मार्ग मुळीने बर्धावे गयो। ३ आ बर्धावे ज युरोपीयन प्रजासों भारताने आपल्या पाचणांमध्ये मुळ उद्योग कमाची करवाना कि। आ ज उद्योग मान्यती स्थापना जगतांची विवाह करा। छेदात आ बर्धावे जागरणां
અંગ્રેજી સરદારી ભારત. ૧૮૭૨ સાલની શક્યતામાં મોટા ભાર ત્રણ કરોલ રીતે અંગ્રેજીના પ્રમાણ લેખા હતું.

ભાગ બ્રિટિશસાબ્બલી ભારત

બોગલ સામાજિક પવિઠન બાક ભારત અંક નારી-મોટી સ્વાધીન રાજ્યસાથોની મિળાવી થઈ ગઈ હતી. સ્વાધીન કાલમાં સરહદી વડાશી જાણતા આ રાજ્યો લખતી દૃષ્ટિઓને અનવચન સંદેશ અને પત્રચાર હતા. અંગ્રેજીના આચાર ફરદીના પણ ભારત અંક વિદેશી સરાખાઓ પાણકર અંગ્રેજીના બોગલ બાપુને પણ વિદેશી સરાખાઓની પ્રમાણ માટે રાજ્યી ભાષા પુરસ્તા જ મનાવવા હતો. ભારતના અંગ્રેજને ઉપર આ રાજ્યી પરિસ્થિતિઓ આ પ્રમાણ ન હતો. વિદેશી તથા વિદેશી વિદેશી પછાદો રાખી, હુટાડો, હુટાડો, તુટી, અહીં અહીં, મોગલ માટે શોધક જ સમયમાં ભારતીય બની ગયા. ભારતીયો અંગ્રેજને સંસ્કૃતિક જવાન સમયના કરતા હવીયાતું હોવા તેના મોટા ભારતમાં લક્ષણોનું તેમણે અનુકૂળ કરી, જેટલા અંગ્રેજીની ભાવના તેમની વિદ્યા સૂધી અંક પહોંચું હુદાપણું ટકી રહી હતું.

અંગ્રેજીના આચાર સમયમાં સમાધિક જવાન શોખીએ તો શાનિયાના સમયમાં મહાનં અંગ હતી. સમાજ ઉદ્દેશ્ય અને પેદહાસાથી વાડાઓ વિનાશિત થયેલો હતો. શાનિયાના પણ સમયમાં નિમનનના કરતારા મહાનં પરિભાષણ હતા. સમાજ અંક મહાનં વધારો અને અંગ્રેજની બેરાશેલા હતો. ભાગ્યન, વધારા પુનઃબલ ઉપર પ્રભાવિત હતો, અત્યારથ શ્રેય સમાજના કરતારા સમા લુક્સિશે વિકાસ કરતા.

ઘરમાં શેખરણ પણ સમાજ અંક મહાનં સંમઝાયો અને વાડાઓ વિનાશિત થયેલો હતો. વેઢો અને ઉપનિષાદી વાદીની ગૌરવપૂર્વક પ્રારંભ મહાનં સમઝું પગાર કરતાં પાંખી વિદીલી અને કલ્લીઝો બીજું હતું.

અંગ્રેજી સરદાર અંક અંગ્રેજની માનવસાધન ઉપર નિમાન કરતારા પરિભાષણ સમાધિક બની પ્રથમ શાનિયાની આખી અનુકૂળ કરતા આ શ્રેષ્ઠી જવાના શ્રેષ્ઠી.

અંગ્રેજી સરદાર અંક અંગ્રેજની માનવસાધન ઉપર નિમાન કરતારા પરિભાષણ સમાધિક બની પ્રથમ શાનિયાની આખી અનુકૂળ કરતા આ શ્રેષ્ઠી.
સર્વાધિક બાદ દિવલાવીજીજી મુકત હતું. અનેક બાદ આકસ્મિકો થયા હોવા છતાં પણ ગામદારોમાં પોતાનું સતત ખાણી રાખ્યું હતું. ગામદારી બેઠી વેવા ગામદારી સાથી જરૂરીઓ સંતોષસહ્ય થતી હતી. ગામમાં કેઠા બાદ ગામ ગામમાં જ મળી જતો. જે કોઈ બોકમાં બાદ વાપર તે હોર સાથે મારા બાજર હોય કે મેઘમાં વેવા જતો અને હોવા કે અધીનતમાં ુ ‘જરૂરા ’નો વ્યાકાય વિચારવામાં નહિત. ગામદારના આર્થિક જીવનનું બીજું મહત્વપૂર્ણ પણું હે નિમનસરિંટું શ્રમબન્ધના હતું. ગોથવારના ગાજ ગ્રીટિશ જાની ગામદારના વેજું બેઠી ઉપરાંત પોતાના પુરતૂં સંતકલામ પણ કરી બેહતર. હજારી ગામદાર કરીગર વગ્વણી-સર્વીગી-કેઠા ઉપરાંત પોતાની માણે જમીનના ટ્રેકલ ઉપર બેઠી પાણી કરી બેહતર. ગામી બની કરીગર વગ્વીની કાટા માલની જરૂરીમાં પણ ગામદારની પૂરી વધુ જાળી. સુખા બાલકો, હાથાર આખું તો મારા પરાસ પણ ગામદારની જ વધુ કરી બેહતર. ગામ ગામદાર આર્થિક રીતે સામર્થ્ય હતું અને આ આર્થિક સામર્થ્યના યુગમાં સાધનની અત્યાર્થિક આર્થિક જીવનનું અસારા હતું. ગામી આખાદાના સમાધાન કરીગર, વિધાનસભા તેમજ વર્ધાદયો ઉપર રાજકીય સતતાને કોઈ મૂલ્યાંક્ન પ્રદાન કરી હતો. તેવી અનેક કારણી રાજકીય વહેલાની અને વિશેષ આકસ્મિકો સમયમાં પણ આખાદાના પહેલાની જેમ જ જોવા હતું. 

બ્રિટિશ શાસનની સમગ્ર હાલની પહેલાં જાળ પ્રકરણના શહેરો વિકસણા હતા (1) રાજકીય પ્રત્યાંતાબદ્ધ, (2) પ્રામાણિક પ્રતિષ્ઠાન, (3) વેપારી સભા પરાવર્તા. રાજકીય પ્રતિષ્ઠાન દરબાર સ્વતંત્ર પ્રકારમાં મુલાકે રાજભાષી વાચાય હતાઓ. જેમાં રાજ રાજગુંબા સબાનો, ઉમરાનો, મંત્રીમંડળના સબાનો તથા સેનાની છાપણીની મહેમમ હતો. 

ટાંકતવાના શહેરો વાસનાએ હતા. જેમાં પ્રામાણિક સાથરમણી જરૂરી ઉપર આપારિત થાર હતા. 

દરીયાનિંદર જા તો નદીઓના વહેલાએ કે ઘોરી માગી સમગ્ર સખત આખાદા સ્વભ ઉપાદી દરીયાનિંદર અનામતા હતા. 

11
આ ભાષા નાગર વિવિધ મકાનમાં હાસાબ વર્ગીય વધુ માતા હતા. જેમાં મુખ્યત્વે કપડીઓ બનાવવા માટ થયો હતો. ઉપરાંત કેટલાક વિવિધ વધુ માતા નાગરો પર છીની તાલાવાની રમત માટે જભાની બનાવવા માટ ઉપરાંત વધુ માતા હતા. ગામમાં કરતા શહેરી વિસ્તારમાં જાતની વધુ માતા પ્રસ્તાવો પ્રરૂપરેજને જાતની વધુ માતા હતા. 

ભારતમાં છેન શહેરી ક્ષેત્રમાં રાષ્ટ્ર વધુ માતા જભાની એક સરવાળું આર્થિક, સામાજિક તથા રાજકીય ઝવાનનું અસંતૂલ ભ્રાષ્ટ ભાષણ પૂર્ણ ન હતું.

ભારતમાં વિકિલી શહેરી વેપાર વાર આ પરંપરાગત સામાન્ય હાસાબ સત્તા છીની વધુ આર્થિક કે સામાજિક શક્તિ વિકસાવે અને શક્તિને સૃજનાઈ અર્થતંત્રમાં વિકસ્ત કરવામાં આવી પ્રગતિ તે સામે જ સતત અને આર્થિક હોસ્તી તથા રાજકીય રીતે વિપારના સારકાર સેવક વીદેસી આયારી પેકીઓ અમારી પોતાની આર્થિક રાજકીય ગુણવત સમયોગ શરૂ થયો.

અંગ્રેજીનું આંગણ અને બ્રિટિશ ભાષણની સાબિત

વિ. સ. ૧૪૯ટામાં વાહાય-ટી-ગામાં આસિલટ બંધરે હતરી યુરોપીય જળભરો માટ ભારત આવા માથે સતત હતા. પહેલા પોન્દેની બાકી દ્વારા કેટય, અંગ્રેજ અને છિની હુરી યુરોપીય પરમાણ ભારતમાં આયી. તેમના આંગણમાં હેતુ માટે વેપાર કરવાનો કામ હતો. યુરોપીય માં તે સમે ગૌડો કૃતક ક્ષેત્ર હું અને કામના વિકસા થયો. 

નવા જમ્માનગરી શ્રી અને યુરોપીય વિકસિતી શાસન સેવક અને યુરોપીયની વિકસી શાસન અસમા પૂરક અને શાસન સ્થાપના માં સતત હતી. અંગ્રેજ ના વાહા અને શહેરી વિકસીય શાસન અસમા પૂરક અને શાસન સ્થાપના માં સતત હતી. આ અંગ્રેજ વાહા અને શહેરી વિકસીય શાસન અસમા પૂરક અને શાસન સ્થાપનાએ વિકસીય શાસન અસમા પૂરક અને શાસન સ્થાપના. વિકસીય વાહા અને શહેરી વિકસીય શાસન અસમા પૂરક અને શાસન સ્થાપનાએ વિકસીય શાસન અસમા પૂરક 

૧૨
અંગ્રેજીનો તેમાં થયેલો વિજય રાજકીય અમિતાર મેળવવા અંગ્રેજીનું પહેલું પણાંદ્યું અને ત્યાં ભારતની તતદાનની રાજકીય પરિસ્થિતિનો વાલ ઉત્તાવને અંગ્રેજીને ધીમે ધીમે પોતાની રાજકીય સતાના પ્રમાણ વધારી હતી. 1876 સાલે નોહાના બો ડાક સુપીમાં તે મોટાભાગનું ઇસ્લામ અંગ્રેજ ટ્રો ઇન્ઝિયાર કંપ્યુનના અન્નક કે પરોખ પ્રમાણ રાખી આવી ગયું. ⁶

વિદીમાં વ્યાપાર કરવાના ઉદ્દેશ્યથી અંગ્રેજી અભાવ તે સમયે તેઓ આ દીવાળી જૈમના રાજપાતા કરવા કાધકાણ અને પ્રગતિશીલ કલેયા મૂક્યો ભારતીય સંરક્ષણ પુરામાં પ્રથેશી સુખા હતા. પુરોપો આ વિવાનની પ્રધાન કુલ્મ રેનેલાંતા વધારી ગયા હતી. આ તરક નવજગર્ણી પ્રમાણને કાઇ બધા અને સામતોને પ્રમાણ અંદર રાખી થયો. રાજા અને વિપાડાર વિજ મજબૂત થયા. અલિા સમાચાર મૂક્યા અને પ્રમાણ વચ્ચો. તે વિકરીને બોકાણીના સ્વીકાર રાજકીયતમાં પરિવર્ગયો. વચાતા અને પ્રમાણ અંદર વશા કાર્યક્ષેત્ર ને બધા વ્યકતિઓ જયનીયની મકતા વચ્ચુ. જે આખર જટા જીવિતકાળી વિજયસદાની વિકાસનું મૂંખ થયું, નવજગર્ણી સા સામે સહ્સર સાડીનું આંદોલન પણ આ બધ બાળકનું પુરક અને પોષક થયું.

જિસી રીતના પ્રમાણથી મુક્ત બનેલ સમાજ માટે વિસ્તાર સમાચાર અનુકૂળ માધ્યમાં સારિયા. તેમજ વિશાલ અને ટિકાણોના વિકાસના પાણી નાપ્તી. સમાચાર રીતે વિસ્તાર કરવાની સમાચારપતિ સંગ્રહપતી વિકાસની પહોંચી અને નવા-નવા પ્રવૃતત્તી થયા. જેમાંથી નવા યાની સમાચાર સાથે જાત્મક થયા.

આ બંધ સાથે જ બજારભરી નીચી મહત્તપૂર્વ ઘટનાના વચતી બોજાણિક શોષણનો. તેઓ પુરોપો પણ વિશાલ અને ભયાનક સાથે જેટલી હતી.

દુઃખાના નવજગર્ણ જયની વ્યવસ્થા, બોજાણિક શોષણનો અને આથમનું કાયદા આ બધા અંગ્રેજીની સંયોજના મહત્તપૂર્વ ઘટનાઓ હતી. તેમજ અલિા સમાચારી ઉપર આધારિત બોકાણી વ્યવસાય તરીકા વિશાલ અને ટિકાણોના વિકાસ અને જાત્મક આપ્યો. વલખો અને અંગ્રેજા તેની જટલી બધા આથમનું અને પ્રગતિશીલ મૂક્યો પરાવતા.
समाजातील भूमिका बंधू.

युरोपीमा बनेली आहे भरी घटनाओवरी इंग्रेन पश्चिमातिक रीते २ आकाराविक करू.

१९८८ रोजीतल्याने राष्ट्राची हातातील भूमिका इंग्रेनमध्ये बंधू राष्ट्राच्या ग्राहकांमध्ये नवे अनुभव उत्पन्न करणे असेल. परंतु कल्याणातील वैश्विक मातृभूमी म्हणजेसारख्या विषयाने विविधतेचा संपूर्ण उत्साह लागला. ह्याच्या स्थितीते हेच ग्राहकांना ग्राहकांच्या भूमिकेच्या साहित्यिक नवीनत्वातून नवीनत्वातून प्रवेश करणे आवश्यक आहे. प्रमुखतः स्थानिक विविधतेची गुणवत्ता कसरीच्या आतिथेयाची नवीनता उपलब्ध आहे.

अंग्रेजी साहित्यातील गुलामी विविधता सौदागर राष्ट्राच्या भारतमार्फत १७ मे १८५७ रोजी शुद्धाय, मुख्यतः सतारीय समस्तीतील सतारी येथे, सर्व विविधता विविधते ग्राहकांना ग्राहकांच्या भूमिकेच्या साहित्यिक नवीनत्वातून नवीनत्वातून प्रवेश करणे आवश्यक आहे. प्रमुखतः स्थानिक विविधतेची गुणवत्ता कसरीच्या आतिथेयाची नवीनता उपलब्ध आहे.

अंग्रेजी साहित्यातील गुलामी विविधता सौदागर राष्ट्राच्या भारतमार्फत १७ मे १८५७ रोजी शुद्धाय, मुख्यतः सतारीय समस्तीतील सतारी येथे, सर्व विविधता विविधते ग्राहकांना ग्राहकांच्या भूमिकेच्या साहित्यिक नवीनत्वातून नवीनत्वातून प्रवेश करणे आवश्यक आहे. प्रमुखतः स्थानिक विविधतेची गुणवत्ता कसरीच्या आतिथेयाची नवीनता उपलब्ध आहे.
એવી ઈસ્ટ ઇન્દિયા કંપનીના વહીવટનો અંત આવ્યો અને બ્રિટિશ 'ભારત'નું શાસન સમાપાયુ અને વાતાત્મક ધારાઓમાં પ્રગતિનો યુગ શરૂ થયો."

રાષ્ટ્રીય નેતાઓને વિકસાવનારા પરિપરિજ્ઞ (1878-1887)

અંગ્રેજ કેસવાલી:

બંગાલમાં અંગ્રેજો રાજધી સતા ગાથ કરી તે સમયે વાતાત્મક પરંપરાગત કાળનું શિક્ષણ અપાપતુ કરતું તે સમયની ઉજવલની સંસ્થાઓમાં પાઠિક વિષયશાર અધ્યાન ઉપર વધારે બાર મુકાતો. રાજ રામભોઈનરાય જીનસારિજ આદેશ ના લેખ કરવું ધરાવતું વધારે છે કે, રાજ રામભોઈનરાયના વસતમાં ઉદ્યમ વિગતમાં ગુરુ મહાશાસ્ત્ર પ્રથાઓને પરંપરાં કરતું શિક્ષણ અને વાતાત્મક પરંપરાં પરંપરાગત વાતાત્મક બાલકોને કાર કરે એવા કરતું. કિંમતો પાઠશાળામાં તો મુખ્યમં મદ્દતમાં પનાસા હતા. એકલત, બુઝોનું કે વિશ્વાસે હલ્હો પરંપરાગત ભૂમિકા અધ્યાન ઉપર વધાર મુકાતા હતાતો.

અંગ્રેજ ગમતર જનલા વોન લેટિંગો ભારતીયોને વાતાત્મક કાળનું શિક્ષણ અધ્યાનના ઉપર ધારામાં અષ્ટક અંગ્રેજ કેસવાલી સાથે સંબંધ સંખાત હતી. ટ.સ. ૧૭૮૪માં કાલકટની વિરિણ સંદાલાતના નાયાધીશ સર વિચાર જોખલ સંખાત અધ્યાન માટે બંગાલ-અંગ્રેજી વિદ્યાપીઠ સંખાત કરી હતી. ભારતીયઓને જનાયતન કરને સંખાત કરી હતી.

આધુનિક ગાળાના અન્ય વિષયોની વ્યાપક આધુનિક કેસવાલી ભારતી ધાન કરવાની શક્તિ પણ અંગ્રેજો દર્શાવી હતી. અંગ્રેજ અભિજ્ઞાનકારીઓની સાથે-સાથે જીસિ重庆市 વાતાત્મક પરંપરાની ઉદ્યમી આવેલી જીસિનો મિત્રની અંગ્રેજી કેસવાલીઓને પણ અંગ્રેજ કેસવાલીઓને સંખાત કરવા અંગ્રેજ શાળાઓની સંખાત કરી.

'ભારત'ના શાળાના પદેશો ઈસ્ટ ઇન્દિયા કંપનીઓ હાર વાર અંગ વાળ દૃઢંધારણ ધિક્કસતાના શાળાના વિકાસ માટે વાર કરવાનું આદેશ આપવામાં આવ્યો હતો. પણ વેગવારી પદેશે ઈસ્ટ ઇન્દિયા કંપનીઓ આ આદેશને વાંચી રહીને સંદર્ભે ઈસ્ટ ઇન્દિયા કંપનીઓ પણ વેજનારી ઉપર વધુ બાર મુકાતા હતી.
જનકાથાનો ન હતો. ઈ.સ. ૧૮૨૨માં કેનવડીની નીતી ચાલવા માટે એક સમિતિની સ્વાતંત્ર્ય કરવામાં આવી હતી.

તે સમયે ભારતની કેનવડીની પદધતિ અંગે સુખપદે ભે મત પારવાના હતા. એક પશ્ચિમય પાટણ સંસ્કૃત અને અંગી પ્રદેશના અધયાયન ઉપર ભાર મુક્ત હતો તેથી ભારતીય પાટણ સંસ્કૃત આંધ્ર પ્રદેશના કેનવડી ડાશવ કરી ભાગતી હતો. જેમાં અંગી પ્રદેશમાં પ્રિયવ્યાસીઓ અને અંગી પ્રદેશની તરફથી શાસન કરી પાટણ કરી કેનવડી ભારતની ડાશવ કરવામાં પાંચ વર્ષો પછી હતા. તેમાં પ્રથમ રીતે અંગી પ્રદેશમાં કેનવડી ડાશવ કરવામાં આવી હતી. તેમાં કેનવડી ડાશવ કરવામાં ભારતની કેનવડી ડાશવ કરવામાં આવી હતી. તેમાં પ્રથમ રીતે અંગી પ્રદેશમાં કેનવડી ડાશવ કરવામાં આવી હતી. તેમાં પ્રથમ રીતે અંગી પ્રદેશમાં કેનવડી ડાશવ કરવામાં આવી હતી. તેમાં પ્રથમ રીતે અંગી પ્રદેશમાં કેનવડી ડાશવ કરવામાં આવી હતી.

અંગી પ્રદેશમાં પ્રથમ રીતે અંગી પ્રદેશમાં કેનવડી ડાશવ કરવા માટે એક સમિતિની સ્વાતંત્ર્ય કરવામાં આવી હતી. ઈ.સ. ૧૮૨૨થી ૧૮૪૨માં રોજ સચાઈ પાસે કેનવડીની પ્રથમામાં સંદર્ભો કરવા મોહનાયેલા ઘટાડે ખૂબ જ જરૂરી હતો. જેની મહાયુદ્ધણે પ્રાચી ગુજરાતના પ્રાચી કેનવડીની પ્રથમામાં એક સમિતિની સ્વાતંત્ર્ય કરવામાં આવી હતી.

૧૮૪૨થી સાંખ્યની સંભળાની વિજેતા બાબુ ભારતની પ્રથમામાં શાસન કરવા માટે આયુદ્ધણે પ્રસ્તુત કરી પછી તેની આસપાસ બાબુ ભારતની શાસન કરવામાં આવી હતી.
कर्मिये भारतमा प्राथमिक शास्त्रांगणी संबंध वस्तुवाचा मात्र, तेमय प्राथमिक शिल्पका व्यावसायिक वर्तराष्ट्रीय संस्थांनी संधायणे सोप्ये तेजेने आयांकना योग्य साधनात तथा अन्य साधने आप्रवाषी भवान्मोल करिती. आ उपरांत आ कर्मिये प्राथमिक शास्त्रांगणी अनेक विद्युच्चा आप्रवाषी शास्त्रांगणी संबंध वस्तुवाचा उपर तथा वृद्ध वेळेचै अनेक विद्युतविद्यांगणी संबंध वस्तुवाचा करवाणी भवान्मोल करिती. स्थान कर्मिये भारतमा प्राथमिक, माध्यमिक तथा उच्च शिक्षणांगणी निवास वधो.

१८८२ मा भारतमा जमेर तथा हानगी माणीने अंग्रेजमारी संशोधन आपती २,१३३ माध्यमिक शास्त्रांगणी तथा १२ विनाशन क्रोडेते करिती. हे अनुसरने १,४८,२१३ तथा ४,४१७ विद्वानांनी आयांक करतं करतं करतं.१०

अंग्रेज नोकरी भेजवानांनी अनिवार्य वातावरण वापराने भारतमा मध्यमवर्ग अंग्रेज केवल नागार्डी लाव शेपणा शासन शर्य. परंतु श्रीमान लियुदुमा अनुसार युद्धित साहित्य आ नागार्डी हुर रहो करतो. आम अंग्रेज केवल नागार्डी भारतमा अंग्रेज शिक्षण नीतिन निर्माण वधु. ते समये इंग्लिश अन्न पुरूषमा वापरेता हाती, राज्यसेवा अन्न उद्योगमत्व वापरना पुस्तका, काम्या. पुरूषमा बोक्षाशी माणांमा पूर्वाट शेषी शासनतंत्री परिस्थित था. पाश्चात्य शिक्षणे भारतीयांनी माननसंदर्भाने चर्चाकी पक्की नाणी अनेक तरीत आंकेते अंग्रेज अनेक शिक्षणतंत्र आपल्यांनी मुख्यांगणी प्रतापित वाढ्य तेमा अनुसारी भन्ना तो वीण इंग्लिश अनेक पुरूषमा अन्न हेदो exchanges बोक्षाशी तरीत पोताना देशामा वापर PD वाढ्या. राष्ट्र राम्यनायकर शेष मुझरांने पक्क अंग्रेज केवल नागार्डी बोक्षा वाढ्या सरकारने भवान्मोल करिती.

रंगाबंदी नीति

अंग्रेज वोताने भारतीयो वाढ वृद्धशासन अनेक व्यवहार नजारा करतो. आ उय्यतानी भाव ने दीले भारतीयो प्रवर्त व्यक्त वतो करतो. उद्योग संघर्ष उदार अंग्रेजे असामय,
अरसेष्ट गोपाल भारतीयों के ‘पोताना’ जेवा सुसंस्कृत बनावटा मानता हता अपने आप करते ही शाक्त तस्विरेनु पोतानु करवा समझता हता। जबारे देखाक अपने अंग्रेज़ रोजवरोजना व्यक्तारों मानती हो तथा अंग्रेज़ निरस्कारमात्रा बाह्य आवाजात्मक करते हुए अंग्रेज़ शिष्णु मध्यमवर्गीय व्यक्ता उपलब्ध हता। पहले प्रकाशां रखी उवाचको शाष्य अंग्रेज़ ठाकुर गांव आवाजा प्रभावी प्रवर्ती हती। आ अंग्रेज़ ढा तो सरकारी नोकरीना भाग्ये भारतीया आवेदा अंग्रेज अवधारणां हता अथवा तो भोटा जसीनाते के उठोगौड़ो नाथ वालिका हता।

अंग्रेज़ नीरस्कारमात्रा वर्तमाने रोजवरोजना व्यक्तारों मानती हो साहन करते पड़ते। जेवा अंग्रेज़ शौचर्थी तेंदो भारतमात्रा ‘कायदा समब सो सरमा’ तेंदो समानताना सिकंदर उपर आवश्यक न्यायूँ माणणु आपूँ छे तेंदो गोशवर्मेर करता हता, पड़ आ समानता भारतीया - भारतीय वचने हती भारतीय अने पुरुषविषय वचने नही। जखार युग्मण, रचने, जड़ाज़े दोहोत्रों मानती हो भारतीया अने सुरुविषय चेह हेन्डर रहती। उदात्तक दोहोत्रों ‘blacks and dogs are not allowed’ एवं बोर्ड बटालयुँ जेवा मण्डल, रचने के जड़ाज़े माने सूचनी जब गोशवर्मेर आते आवश्यक ज्ञानां पर कोई हिंदी यही जतनी तो तेंदो जेवा निरस्कार सामने करतो पड़तो। उष्मामात्रा वर्धमान अने भारतीय नर्तकरण वर्तमान सरस्वती माणणां उपर रखला समब वर्गने कोई अंग्रेज़ साने गाँवी उपवनी पड़ती के बोर्ड उपवनी वितरी जवू पड़तू। आ मकरणी घटनाओं अंग्रेज़ नापो अने समानताना समर्थ होय सामे सामान्य जनसुधायां मांगा जीवनी करी हती।

18पणे राजीव विद्यालयांकृत मानस भारतीयों सरकारी नोकरीयों मानस तकनी घोषणा करती हती, जे मत्र कारण उपर ज रखला पायी हती। वास्तवां मानस सरकारी नोकरीयों पाहरी अने बहुमीलिया भारतीय अने पुरुषविषय वचने हेन्डर ने आपमें वचने तेवा मोटा भोटा हास्य हता। वीआ रिपोर्ट नामक कारण मानस मांगल उष्मां वर्तमान इंडिया वर्तमान बुध जगेंतर बनें उठावारू है। जेवे बोर्ड कारण पदां अनेक आ मकरण उष्मांकरणों
ब्रेवा मने छे, जे अक्षय बिख जेबी प्रसिद्धि पाया न लता. परह तेमा भारोत्तम रंजनसेनी नीती ब्रेवा शकाय छे जेके १८७८ मां महाराणा मुंदैवामी आचार्यने द्वार आहलतना न्यायपीठी तरीके नियुक्त कराया मो आया, त्यारे गोरा वेपारीयोंना वर्तमानपण ‘महाराण मेहे’ अगारोण भावाली हीची हत्ती. तेथे लग्ने के ‘अक्षरारणी परिस्थितिमों मुरुपीय अभिजातीये ब्रेवा पगारी हेची अभिजातीयोंने मनवा ब्रेवा नांद आ घटनांचा विज्ञापन उपारोजी ज ‘हिंद’ समाचारपत्रना जम्बु निमित पुढे पाल्य लावले.

सरकारी नौकरीमांसरामां समाप्त नेक्कनाने केल्याको अंदरेजङे भुलबी रीते उघिल अने वाजबी पुढे केल्यो हती. जे मुखब वस्तर अने वडीली तत्त्वाती मिहा खड्डो भारतीयोंने आपांतू आईपण्या संज्ञेयोंना हितावय न लावत. वेळ्यातून जुवाह १८८८ मां घडू चुन्हु लेखे ‘आपांत शासन त्यारे ज करी शरीरे चौराहे जारे अपांत रेग मानीने बालीने के आपांत राज कर्नवाली जात शारीरे रोजलों म्हणून भारतीयोंनी प्रारूपीते. आपांत ब्रेवा पुढे आपांत आपांत राज आचूचे, राज अर्हीया टकवणू कर्येत ते हंगेमाने आई साज चाल राजवी पकडू के आपांत नियमणे सो आपांत ज डावमां राजवा पडले.’

आ ज कर्णोडी अखेर. ली. असे. नी परीक्षांनी ईंजनीय-वनी सारे भारतात जाना तेव्हा वेवाने शिक्षित भारतीयों मांगणी-नो बांधा समय सुंदर देखील लावोती.’

केल्यामध्ये अंदरेजङे तेंमात त्यां काम कर्नार नौकरी काम मानानी व्यक्तावर करतां तेंमात अंदरेजङे बेंकमारी भारतो के केल्याको दिस्मां नौकरीमा भुलू बचा – विदाय पर जाती वांपरे अंदरेजङे गोरीनी विदाय भारतीयोंत भरा होय तेवा अनेक उद्जोको भूमी आई. १८८० मार्षी १८५४ व्यवनी २० वर्षांतून आ आकारनी गोरी म्हणून वाजावानी घटनांचा विवरण १५ केल्या ब्रेवा मने छे. वर्णी आ आकारनी गोरी न्यायाशीर्षी गोरी होला करते गोरी अभिजातीयोंने नामानी अडी शासन तेवी छलकी राज के हपरा तेंमात छोपी मुक्ता हता.

डीनशा वाशा नामाना राज्यवाडीचे दाडामार्फ नवरोजने ३० ऑक्टोबर
1881 में बन्दू के, "युरोपियनों द्वारा क्षेत्रीयों को दरा खसा तपता जय छे। आ हिन्दू दुर्ग भोजपुराने सेनिको द्वारा करवाना आये हे अने तेमने कोई ने कोई बनाने कोई मुख्यां आये हे।" 

सुमित सरकार को पोताना युज्य आखुनी भारतमां योग ज नोशु हे के "रंगामेडना आ दिसानो निरंकरण बेडवाय अने पाशवीपुराना भेजा युद्ध हता के जना साथे महानथी मंडी भारतीयो सुलीना सो की संमत बाल के तेम हता; कर्नाटक के बनने एक संपन्नी रीते आवारी भाजतों मां अपमान अने अन्नाहनो बोग बनान पक्तुं करतुं।"12

जे अंग्रेज राजपीठों के कृष्य वहीवटीकत्तः आ भाजतमां बरेंगर मानवीय अने उदार अभिव्र घरावता हता; तेमने पता तेमना आ अभिजन युद्ध पोताना जतिकुंजुरानी नाराजगी वढोरवी पक्ती। रीवणना वहीवटकाण दरमियान अनेको उर्वर बिंदुको दिसो तो जानवी हे जेना वात के पछी युद्धमां आपणे विगतवार करवाना छीने। पता बोर्ड काल्यानी वातमां पता आ ज रीते गुनेशर अंग्रेज सेनिका विचुंक कय शिफार्श बनावा खरवा भडव अंग्रेजों नाराजगी वढोरवी पक्ती हती। विषमत ईतिहासिक अभिव्र शाहीने गोरा-क्राणभी रंगामेडनी नीतिना आयक पालानु निरुपण करता जनवी हे के भारतीयों साथे स्चय रेल युरोपियनों वत्ले अक्षता, राजवां जने महानमो भाग वज्जणो हतो। गोरानी ँयेर्स ऑड कॉर्नर्स, व्यापार सेविती तथा व्यापारी संगठनों शार्वरामहिलों आध्यात्म करता जनवी हे के 'बीजामों निवहे स्पर्श करती जबरे युरोपियन व्यापारी अंडोंकर संघारयी वत्ता हता।13

केंद्रशासन नना नना आदरणो अने तत्कालीनी होवा छतां गोरा व्यापारीजो अने गोरा सरकारी आवर्तों वत्ले अंगत कणयामृणवाना तथा साथे क्लासमां जवाना पता संबंधो हता के वनता पता परवरे तेमना विकल्प रोक स्थाय करती हती। बोर्ड विकल्प (1876-1880) नो वहीवटी नीतिने बोर्डने पता नना
કઠી શકાય કે અંગ્રેઝીને વહેલી વાત અને સેનામાં ભારતીયો વગર થાય તેમ નહંતું. પણ ઉભ્ય હોય તેમથી અંગ્રેઝી પ્રેતા ૬ સિમિત રાખવા હતા. આધી જ વિત્તને સેટયોડ્રી સિમિત સિવિલ સેવિસિના સાધારણ કરી હતી. તેમની ભારતીયોની શાખભાગી વાબ પાણ વધુ શકાય અને ગોશ અને કાઢીની નીચત પણ સફળથી રહે. 

અંગ્રેઝીની આધીક શોષણની નીચત:

અંગ્રેઝીની કૃતિ વાતથી ભારતીયનું આધીક શોષણ હતું. તેના આંખે દેશના લોકોની દાદાબાઈ નવરોદલા (1825-1813), મહાદેવ ગોવિંદ સાહને (1842-1891), અંબાબાલ સાહસિલ રોસ્ટર (1844-1894) અને રોમેશચંદ છત (1848-1880) જેના પ્રમાણની આધીક તત્વશિષ્ટતાના વાપસ લોંખતી માય થય છે. જે મુજબ અંગ્રેઝીને ગુજરાતના રાયુંબારીની જ્ઞાની મહેરુલી પહોંચા અભાસતાર કરી હતી. ભારતના જ્ઞાનની જ્ઞાનની અભાસના ભાક બ્રિટિશ શાસ્ત્રોને પ્રેશન દે તેમની પાસે પર પર રાજ અને રાજની તેમજ ભેદુતરો આરોપ મૂકાયો.

આવા સંશોધકોની અંગ્રેઝીને પહેલાં વિદ્વાન હોં અભાસતારી પ્રમાણ અને વિદ્યા મૂકી. મધ્યસ્થિત જિલ્લા વર્ગને હો કરી નાલા રાજ દ્વારા ભેદુતર સાથે સૂચી સંપૂર્ણ કરવાની આ પાટ હતી. હું ભેદુતર જ્ઞાનના માનવથી બન્યું, એકટને ભેદુતર જ્ઞાનના સૂચી મહેરુલિ વેલવાર કરી તથા સૂચી કિરી પણ બાળકની સરકારી કાર્યવાહ વધારા તેના માનવી અધિકારો વાસુ રાજાઓનું આચાર. તે જનતાને સેવા કામો, સત્તી સેલ્ફી કામો, તેના બાહે આપી સાહકર આ પાટે જબાળી કામો. આસ સાથી નવા જબાળી પાસે હું છ છ હર જીસ કામ ભેદુતરની જ્ઞાનની આશારી ચાહે અને જ્ઞાન મહેરુલિના રોલમાં મોટો કારક કરવામાં આવતો. આવા કાઢચાર નિર્ણય ભેદુતરોને તેમની જ્ઞાની શાક્તિ અને જ્ઞાનના કામ કરવામાં આવતું. જ્ઞાનના ભેદુતરની સરકારના જ્ઞાનનું કા નાનું હતું ગુલાં. રાયુંબારી પ્રમાણાં જ્ઞાન મહેરુલિના કર આચાર હતો. ભેદુતર છે મે ધ્રુપ્યે વેસ્તી જદી કામ પાણ બધી ન અંદર સરકારી અમબડ્રારોને તે ભેદુતરી સામગ્રી તથા જ્ઞાન મૂકવાતને અભિનયાર લાવતો.
आ प्रकाशनी जमीन महेश बुधवार पदति अथवा तो शोपियां यार वर दूसर कहीं कहीं अन्य आवा ज़ार्कोशर पावलयी मधवामा गांवी अने सरकार व्यापार भागनार्थ पटेवा नेतृत्व दिसण १८९८ मा भें शासकाल यात्री हती।

भारतता आर्थिक शोपियां बीजूं ओक वर्ष त्राय पेटिना वातिलकर द्वारा ब्याज वार्षिक हुआ। भारत जेवा विश्वास वस्ती बाबाता निर्णय देखामा ज्ञाने गहि, भारती, जुवा जेवा आन्तरिक जुड़े हती लघू तथा तेहा संघर्षोंमा सरकार व्यापार, माजशी अने शेती जेवा रोकिया पाको उत्तर आयु दिसण। तेसी ज पेटिना क्राटीवी भारतता जोड़ुने आयु साधन जनसंस्करणने जेवा बाबो मण्डळ जोड़ीता हता ते न मान्य अने तेनो धरको व्याम इंजन बाइस गंडू तथा बोडवेळा बांक व्याम ब्रितान आयारी पेटिना भारतीय आकर्षितामा अने व्यापारोंमा माणी। जोड़ी देशेचा नामका अमेरिकन ईंटिलनारी भारतता आ विषय पितृकर्षने अंतग्राहालनी महत्त्वी साधनी ह्या।

पेटिना पावलिकर्षनी बुधवार तो विनाशक असरे धरणी जोड़ीती हती। परंतु तेनी तहन उपरी ज असर भारतता गरी क्राट प्रक उपर परी, तेसी अने अने शाय देशेचा पेटिना वातिलकर धरणी पाहूनु भारतता आप्तिकर सुरु हुँ।

अंग्रेजी आर्थिक शोपियां नीति द्वारा भारतता गूढ्योग० ह्या प्रति पर्याप्त हुँ। अतिशय धितिक हिती जोड़ैले तो मोका समयभा अमारावाड़मा कापू, गणी, बांक अने कारण जेवा अनेक उद्योगो भीती हता अने बीज हरु जुड़े गुरूर शाखाखो जारामा हामें अनेकहरु लिहेटा। अनेकतर देशसी अने अनेक आदिगावाले पाय सामाजिक हृदय हद्दताहरु अने सारमा सेवाहरु सुचत अंतरराष्ट्रीय बंदर तरी डी बीतू भोवाधी गुरूरमादी अधिकार अने आर्थिक देशो उपरांत हिंदू शासित हुँ युवापणां भार भारतता निकास धरणी हती।

परंतु ब्रितान शासन नीति स्थापना धरणा बाकहा आ ज गुरूरताहरु उवाडी गंगा बागली शासन हती। ते सम्म इंजनमा सौंदर्यिक क्षमता तेनी वर्तमानी भोवाधी पाइले हती। इंजनमादी अधिक गूढ्योग० कापू सहित विविध जीणी निकास भारतमा धरणा।
दागी अने भारतमांडी काशो माल ठेकेवडी जवा दागी. कपडा पण ठेकेवडवणा मान्यतरंगमांडी आधार ठेवता. भागतांत पाण्यात, १८७८ व. झॅको उतरार्थमा मुंबई अने 
भारतवर्ती नगरी मिळ्या उघोरीमध्येच्या वमणामध्येच्या वाच्या अने तेथी होजमलांमांडी यांत 
अपरांत निर्माण हेक्वेक्ड अंत्य दीवी पडी. आम छतां गुजरात अने रिन्योरी गरू सव 
हेल्व थां. 
हार, लुहार, रंगरेज, गोशी, खर, अने वशकर येवा कारीगरी शरोरो 
छोटी आमका तरफ वाच्यां. त्या तो तेम्ये बेडलो ने ज तहन भेडाव जेवा आ वणिया 
'व्योधोजीकरण' (de-industrialization) तरीङ्गे आण्यामांडी आवें छ. आण्ये 
पाण्याती नोंदीच्या 'भाजण'अने तेना शर्यातल्या वर्षांमध्ये पाण्यांत बहुत अने गुजरातमांड 
आर्यक भेकाळीनी छाकायली समजायला तरा देखुला, तरी देखुला करू लागती. परंतु अने 
वैशिष्ट्यक दोषी व्यव अपहरणांना सिंहंतर भरतो बहुत नोंदी तेना वर्ण करू लागती. 
अ तिमांडी मुख्य अनेत्र दागाकार नवरोज्य लता. अने अने पाण्यांत केः रागा 
हेल्व नामक उघोरपतीजच्या शेतांना १८७८ म. गुजरातमांड गहरंभोजन नपावी नांतो, 
त्या तेम्ये शेष वर्षांमांड छाकायली ठेटाताऱ्या फास्ट अने मशीनी मोका 
तेम्या चित्र दागाकार नवरोज्य लता.२१ 

dागाकार नवरोज्य (१८७४-१८७७)

सप्टेंबर १८७२ मां नवरोजी भाते अक्गरी घासी डूंगांमां दागाकार नवरोज्यनी जम वधो लतो. अक्सिंस्टो श्याङ्गांमां तत्वांत अने निवासाधारण 
अध्यापक तरीङ्गे तेम्ये बही माणना वेण्यांचे लती. दागाकार राजकीय बायोमां उच्चरतावरी अभियम परिकता लता; भादी भारतमांड आर्यक घरी भाई अनेक 
शासनांने जनावडाय गड़ता लता. तेम्या १८७७ म. ग्रामसिद्ध थेतल्या श्रंवण 'भारती 
गरीबी अने भारतमांड ब्रिटिशराज'मां तेम्ये आंकड्यांचे साधे, ब्रिटिश शासनमांड आर्यक 
नीतिमांड नसून आस्ती ज समुदाय भारती भागानांची वर्ध लती तेवू सप्टेंबर हेल्व लागती. छ. 

समित संख्या तेम्या 'आघळिक भारत' पुस्तकमां अनेक नरी-आर्यक नीति विशे 
योग्य नौंहो छे के अनेकांमांड काश्ये भारतमांड आघळिक पुस्तकमां प्रवेश थां होया हटा.
पदा अंग्रेज़ों नी संस्थानिक भारतीय आर्थिक नीति का भारतीय बोकेनी गरीबी नु मुख्य ढाका है ते स्थिरांकु ण परे।

भारतीय मादाहरीक आवाकना आपारे अंग्रेज़ों नी आर्थिक नीतिनु मूल्यांकन करिे
तो ब्रिटिश भारतीय मादाहरीक आवाकना उद्देशी से राष्ट्रवादी अने ब्रिटिश राजनी
तकेल दर्जनारामो वर्ये आसा मतबेद है। ई.स. 1888मा भारत ग्रेमी रिजीका
मत अनुसार आ आवक 18 डुपिया हती तो 1888मा अदिक्तनाना मते ते उत्ते
वरिया अने पानकर मा ते 2 पाउन अने 13 शिबिंग हती, जापारे तेनी सारणोरीमा
1809मा हेआंडनां मादाहरीक आवक पर पाउन हती। भारतीयों गरीबी
नाटे जवाकडार ब्रिटिशरों आर्थिक नीती राष्ट्रवादना हेबन्यु महत्वपूण परिवर्जन रही
हती।

वारिसरोय बोर्ड खितन अने रिपननी नीति

1848 बाद अस्तितव अने एबो नवी व्यवसा सुधार ब्रिटिश वहीवींतमां
वारिसरो अने भारत सरलिनु स्थान अनुमत महत्वपूण हतु। वारिसरो घर संस्कर
नियंत्रणा सैद्धांतिक स्वरूपनु छ हतु। वास्तवमा वारिसरोयना पोताना अंगत ईजित्सो
अने भारत अने भारतीय बोकेनी रिजीकांना अंगत मंत्यो ज अति महत्वपूण भाग
व्यक्तता हता। भारतीय आर्थिक बाजारों वर्या समये ब्रिटिनु डाउन ओक कोणस
भावी सहूल जत हतु। भारत सरूप उपर नियंत्रण राजपरता उदेशी स्थायी
'आर्थिक ओक ईन्सिक्याना' मोटा शाखा निर्देशी रहिे, कारण, वारिसरोयणी
'वारिसरो स्थायी अक्षर' द्वारा वारिसरोयणी परिप्रेक्ष भर वारिसरोयणी सता अने
मानसू वस्थापनां आयो सता। वह जया अनुसार औपनिक व्यक्ति द्वारा राजपरता बिनसरकारी भारतीयों स्थान
शोभाना गटिंका हेवु हतु। आम राजस्व सता अन्यी रहिे गोडीपायी हती के
वारिसरोयणी कालां सतातुं उन्नीकर्ष बुठळ हतु। राष्ट्रवादना हेबन्यु बोर्ड खितन
अने रिपननी नीतिहो अगवत्ती है।

24
हिन्दुस्तानी वार्यस्थरूप तरीक़े १८७१मा आपेक्षिक विभागना उठावकर क्षयोऽे राष्ट्रवादिनी नामाने उतेजन आपवामा मकरनो भाग भझयोऽे। हे स. १८७१मा बिदने राशी विकातीनाने 'क्षये हिंद' जहर करवा माते भय दरवार भर्य लतोऽे। ते समेत भारतमा समान्य दुरारण बाहतोऽे। क्षये भारतीयो बुने भरी रखा लता, तो धीर तर्क बिदन वास्तुलुभ पर्यन्त करीने रानीने पुणे करवाना मनोर्ने करी लतोऽे। ते ज रीते तेंदो पोतानी सामाजिकवादी वाचाने संस्पर्ष हिंदी भाषाना विस्तर कर्या करतोऽे। जेन जर्ने हिंदी लिखीरी उपर अभाज वर्षी गयुऽे, विभागनी आ नीतिनी भारतमा राष्ट्रवादी वार्यस्थरूप ऊसारी धीर करी। बिदने वार्यस्थरूपणी बोलती गंभीर कर्या 'वर्णाश्रम ग्रेस आकेश' नामानी कायदे पासार कर्या। आ कायदे मुंबई कोर्ट मुखऱ्याके मुखर नसरार बिहारुतुऽे जर्नी ओळचा नासाह आपवामा उठावे तेंतुऽे वाणाच छापवानी मनाहि करवावामां आवानी। आ कायदा ह्या मुंबई मुखऱ्याके कोर्ट मुखर नसरार बिहारुतुऽे कायदा ह्या सत्ता वापर छापवानी के प्रसिद्ध कर्या सभो न नामात भाष्यानो करकृ आपायोऽे। जे आमानी निती जेल्ही होम तो ते मुखर आण्य वाणाच प्रगति अतिशय आवानी मनाहि करवावामा वर्णवानी मनाहि करवावामा आवानी। आ कायदा ह्या मुंबई मुखऱ्याके कोर्ट मुखर मनाहि करवावामा वर्णवानी मनाहि करवावामा आवानी। आ माहि अपि दरवारी पुढे जेवाराई न करती। वर्षी आ कायदे अंगेच्या भाषामां प्रसिद्ध कर्या नन्दी वार्यस्थरूप ने खोलती वापरणारे पाणी नदी न करतो। स्वाभाविक रीते ज आ कायदे ह्य्याणों राष्ट्रवादी वाचाने ह्याणों जेवाराई बोझलीचा नदी ढेण्यावरी। अनेक जनाने जहरे समारो ह्या आ कायदे निरोप बायोऽे। सुरुवातनाच बनावरी ह्या आ कायदे निरोप कर्या। राज्यमार्ग बहतरा आस पास तेंतो निरोप कर्या। बिदनी आपवा प्रगती निरोपणी भूलीचा कर्ये ज कायदामा 'ईन्यान अंकोस्यूर्यन' संस्थानी स्थापना वर्ण करती जे राष्ट्रीय माहासामानी पुरेज्या निर्माणी संस्था भज्यी। अे ज रीते बिदने पर्णावा वगऱ्यावर भेदित रामपानी मनाहि करवावामा। आ कायदामे पाणी अंगेच्या प्रसिद्ध रोपाणां वापरतोऽे।

बोझ बिदने पोताना करक पवित्राची हो रिपने पोताना ऊदार पवित्राची हो राष्ट्रवादांनी उतेजन आपवामा मकरनो भाग भझयोऽे। रिपन ध्वनीक ध्वनिलिखित
संस्थाओं के उद्देश्य आयु, जने परिधान स्वास्थ्य क्षमता नेतृत्व तालिम माटेनी तके वंशी वही. सरकार व्यवस्था के राजनीतिक श्रेणियों नेताओं, नेताओं के पोताने का हिलिंदु मंडल स्वास्थ्य क्षमता जनसंख्या संस्थाओं ज जय डह. आ उपरांत रिपोर्ट शिक्षण विश्लेषण माता प्रश्न प्रमाणो के. जने दिही-री नेताओं राजीव ठेगनी बांध बुझ पुढ़ ठेगने दिखाई देश-रीति परिवर्तन नीची महत्त्वी गटना लगती, ठेगरी विही जने दिही-री नेताओं राजीव ठेगनी आर्थय पुढ़ पाठी राजीव ठेगनी संस्थाओं स्थापना ताले.

ठेगरी बिही विही विही तो बातों ते आते ने युरोपियनो साथो ते मात्र युरोपियन न्यायालीक ज बावी शंके तेवा अग्नि आर्थय प्रवर्ती तो तेवा दिही-री न्यायालीक गमे तेवा भावना पसंद हो तो पशु युरोपियन गुनेगार ताले ठेग स्थापना ताले नकल. अंबेदक रेवती-री विश्लेषण परिधान में दिही-री न्यायालीको नोयो री न्यायालीको संस्था पशु निम्न लगती. 1982 अन्धेरी जने बातों नोयो निर्माण संस्थाएं मोदीमो न्यायालीको शरण ठेगरी अने दिही तेवा आते आते लोगो न्यायालीक तेवा निम्न ठेगरी न्यायालीको युरोपियन गुनेगार ताले उद्देश्य शरण ताले नकल. रिपोर्ट रेवती उपरांत शरण आते आते अन्धेरी न्यायालीको तेवा निम्न शरण ठेगरी न्यायालीको युरोपियन गुनेगार साथे ठेगरी उद्देश्य अन्धेरी न्यायालीको राजीव ठेगनी मोदी संस्थान आवास. 1982 अन्धेरी जने बातों नोयो निर्माण संस्थाएं मोदीमो न्यायालीक ठेगरी न्यायालीको तेवा निम्न शरण ठेगरी न्यायालीको युरोपियन गुनेगार साथे ठेगरी उद्देश्य अन्धेरी न्यायालीको राजीव ठेगनी मोदी संस्थान आवास.
પોતાની શરીર આપણે લાક્ષ માર્ગવા નજ્જર આરોપસર જેવી શિક્ષા કરવાની જરૂર. તે દેશમાં લખવાની કોઈ અંધ નથી.”

સરકારમાં તો સુધી પોતાને પગાણે મકખાતાપૂર્ણ વયગી રહી. પરંતુ પાછળની 
યુરોપીયતા પહેલ બિચ દરે રીતના મૂઢ પર્યાવરણમાં ઈકેસર કરવો પડેલો. જે 
અમૂલક શરીરમાં ઓળખાય તથા ઘડાળરી સા૦ અદબતતા હિઝી ન્યાયદીમારીઓની 
યુરોપીય ગુનગદ્ધરી સાથે કેસ બાળકવાળી સતત માનવ રાજકીયામાં આવી. 
પરંતુ જે યુરોપીય ગુનગદ્ધરી ઈલેટે તે તેને ન્યાયપલંચ બાળ આપવો. 
જે ન્યાયપલંચમાં રોડકામાં રોડકા અંગી 
વસ્યા યુરોપીય સ૊દી જ છેડેલે. આને પર્યાયમાં આ પર билાની મૂઢ આશુદ - નયા બાળ 
સમાન બાળકવાળી-બાળકીઓ યોગદાન. આ પરિસ્તંતરમાં હિઝાઓની સ્વામાણ વિસ્તર મોટો વારી 
તથા તેમના હાથને પોતાની વાતને રજૂ કરવા મા૦ યુરોપીયતા જેમ સંગઠિત થવાની 
જરૂર છે.10

સામાજિક-ધાર્મિક સુપરાશકારના આંદોલનો

ઓલોઝીસીઓ શરીરના ઉત્તરી બંનેલા સામાજિક-ધાર્મિક સુપરાશકારના 
આંદોલનને દીદીઓની સાથે તેમના વિકાસમાં મહત્વપૂર્ણ ભાગ માળાયો કરતો.

જ્ઞાનસમાજ:

આ આંદોલનના અસંભવત હતું તારી રાજ્ય રામભોડણરાય. તેની વર્ષ ૧૮૨8માં બંગાળમાં 
જ્ઞાનસમાજની સ્વાપન કરી સુપરાશકાર આંદોલનને હિઝી માગતાયો. જ્ઞાનસમાજને 
સામાજિક કેન્દ્રમાં સંતૃપ્ત તથા ધર્મના કેન્દ્રમાં મૂકતાંક કેન્દ્રની વિરોધમાં. 
દર રામભોડણરાય વિશેષતા પ્રોફીટ પ્રોફીટ ભૂપાણક અંજણ ગુજરાત જાણથી 
સુપરાશકાર બદ્લું પાડું હાથ. તેમની આ સુપરાશકાર પ્રગતિઓની સામે બંગાળમાં ઇઝાબર 
સમાજમાં વિરોધમાં વાપરો પ્રદક્ષીને અને ઇઝાબર સમાજને મકખાતા દેવના નેતૃત્વ વેલા 
જ્ઞાનસમાજ" શાસ્ત્રીય સ્વાપન કરી. જ્ઞાનસમાજ પોતાના મિશારેરો આવાયો કરવા 
"સંવાદ-શ્રીમતી" નામનું દીનિક ગુજરાત પ્રોફીટ પ્રોફીટ પાડું હતું. રાજ્ય રામભોડણરાય ભાગ

27
દેવેનનાથ તાંગી તથા દેશયંત્ર સેનાને પોતાપોતાની રીતે સુધારા પ્રથ્રીતિઓને આગળ પાછી. દેશયંત્ર સેનાના સમાજમાં સામગ્રી સૂવિશ્લેષણ, વિશ્વા પુનર્નાથ, આંતરરાષ્ટ્રીય લગભગ જેવા સામગ્રી સુધારા તરીકે તૂટું લક્ષ આપવામાં આવેલું. દેશયંત્ર સેનાને સમગ્ર દેશમાં પ્રવાસ પેદીને સામાજિક ઇતિહાસ વિસ્તારના સુધાર આંદોલનને રોજગારો કર્યો.

આરંભનાસમાજ:

દેશયંત્ર સેનાને પ્રવાસો પર વિશ્વા મહાદાયુંમાં 1870માં આરંભનાસમાજની સ્થાપના થઈ. દે. આંબારામ પંડુરંગે, દે. બાંદરકર વિજેટ પ્રારંભનાસમાજના આશ્ર્યી હતા. આરંભનાસમાજને પ્રાયો સામાજિક હુલિવાક્ષે સામે વૃસ્દે સ્તંભો. આરંભનાસમાજ અને આરંભનાસમાજમાં તાલિકાની તભી બેઠ રહેતી, કે આરંભનાસમાજનું વેર્સિયાશ હિંદુ ધર્મની હતું જેવા આરંભનાસમાજની આગળીમા સ્વસ્તી વધારી અડલા લખેલા હતા.

આરંભસમાજ:

સુધરતલા મોર્પી પાસેના ટેક્કરા જામના સ્વભાવી દયાનંડ સર્વસ્વતીને 1870માં આરંભસમાજની સ્થાલના કરી હતી. તેમણે 'સત્યાર્થ પ્રકાશ' નામના પણથમ આરંભસમાજના વિકાસતંત્રો સમજવા માંડ્રે. દયાનંડ સર્વસ્વતીને 'બેઠ તરીકે પાછું વળી નાં' સૂચા આપ્યું. તેમણે શુદ્્ધ આંદોલન દ્વારા ધર્મપરિવર્તન કરીને અન્ય ધર્મમાં ગઠવા દિલવાનો હોવા માની દિલાપ્ત ચારી આપ્યો. પંજાબ અને ઉત્તરપ્રદેશમાં આરંભસમાજો પુલણ હેઠળ થયો.

રામકૃષ્ણ મિશન:

સ્વામી વિવેકાનંદ દ્વારા સ્થાપિત રામકૃષ્ણ મિશનનું પણ સુધારા આંદોલનમાં મહત્ત્વનું સ્થાન છે. દુભાગ, પૂર્વ જેલી કુદરતી આંદોલન સમાંતર રાહતના કામો કરતી આ સંઘે પૂર્વ અને પશ્ચિમમાં સંઘીતના ઉદ્દાત પાસાંગતો સમાધાય કરવાની કોશિશ કરી.
The Indian work is, first of all, the revival, strengthening the uplifting of the ancient religious. This has brought with it a new self-respect, a pride in the past, a belief in the future, and as an inevitable result, a great wave of patriotic life, the beginning of the rebuilding of a nation.
सामाजिक सुधार धर्मीय मंडलीय स्वतंत्रता संघर्ष नथी में जनता को ते धर्मीय भारतातील पक्षांसाठी स्वतंत्रता नथी प्रतिवादी विभिन्न बांधव्यांना धर्मीय लोकार्थ म्हणजेच धर्मीय संघर्षकर्त्यांच्या संघर्षात यशस्वीतील अनुभवांना सर्वांनी प्रतिकूल झालेल्या हे ते सायं ज्ञान.

विषयवर्तमान पावण येणे कि ज्या सुधारणा आंदोलनाचे भारतीय परंपरांमध्ये संपर्कांशी अधिक आयोजित तया भारतीय समाज संशोधनप्रेमी पंथिकाकर्त्यांना रसता उच्च जतात. पण सुधारणाच्या साधन उद्देश्य आधुनिकीकरण हे निर्देशन करणार्या पंथिकाकर्त्यांना मिळतो. सुधारणा आंदोलनाचे ओळं तर्क भारतीय परंपरा अने समाजशास्त्र विद्वानांचे प्रवर्तमान दुर्लक्षणीयता अने आश्चर्यासाठी धर्मीय संघर्षकर्त्यांना उद्देशीकरण प्राप्त नाही. प्राचीन पुरुषों आणि प्राचीन भारतीय साहित्यातील विचारपंचायती वगळून तर्क मानाय शकाल.

आम सामाजिक-पारंपरिक सुधारणा आंदोलनचे भारतीय सांस्कृतिक अने वैषयिक संस्थानांच्या शक्तकरण करिली. तीन परिस्थिती बीती येथील पोतांचा पूर्ववर्त अने वर्तमान वेश्यें तर्कदंडीतील विचारांमध्ये या. अतः ज जन्म विचारांची शक्ति द्वारा लाविला आवश्यक नवी मूल्यांना सामने आणि आपल्या आचरणांमध्ये कल्पोळ्याच्या भारतीय परंपरा हा सार्वजनिक रूपातील तर्क पडला जाईल.

आम भारतमध्ये राष्ट्रवादाकडून माहित मारा अपठर कार्यकर्ता लायक होत होतां. नवी शिक्षा नीती आणि विश्वासपाल्यांच्या साध-साधारण आर्थिक शोधक अने वर्णवंशीय नीतीचे जवळून विषयांमध्ये कार्य कवारी भेटी घेता तयार राष्ट्रवादी विभागाचे कृती कोर जळणायझे.

राष्ट्रीय वेतनांनी विकास

आम भारतातील परिस्थितींना संधर्मांचा भारतांना राष्ट्रीय आंदोलनांबरोबर विकआहे.
पण्डित अंबेले भारतीय राष्ट्रीय कॉंग्रेसी मान्यता वाला नवम्बर 1878 में स्थापित कॉंग्रेसी स्थापना. इस कॉंग्रेसी ने भारतीय राष्ट्रीय कॉंग्रेसी मान्यता वाला नवम्बर 1920 में राष्ट्रीय कॉंग्रेसी मान्यता वाला नवम्बर 1920 में स्थापित कॉंग्रेसी स्थापना. 

1. स. 1878 में अंग्रेज़ी शिक्षा दीवें मास बिहारी नवम्बर 1878 में स्थापित कॉंग्रेसी मान्यता वाला नवम्बर 1920 में राष्ट्रीय कॉंग्रेसी मान्यता वाला नवम्बर 1920 में स्थापित कॉंग्रेसी स्थापना. 

2. कॉंग्रेसी मान्यता वाला नवम्बर 1878 में स्थापित कॉंग्रेसी मान्यता वाला नवम्बर 1920 में राष्ट्रीय कॉंग्रेसी मान्यता वाला नवम्बर 1920 में स्थापित कॉंग्रेसी स्थापना. 

3. कॉंग्रेसी मान्यता वाला नवम्बर 1878 में स्थापित कॉंग्रेसी मान्यता वाला नवम्बर 1920 में राष्ट्रीय कॉंग्रेसी मान्यता वाला नवम्बर 1920 में स्थापित कॉंग्रेसी स्थापना.
स्थापी होती, तेमांग मुख्य प्रवृत्ति ईंजनेन्सी संस्थान के भारतीय मार्गों द्वारा हस्ताक्षरित हो जाने पर तीसरी होती। वे माननीय दलितावर लगे थे के भारत के भारतीय संस्थान के भारत अंग्रेजी भाषा में व। कर्मचारी शोधन से विशेष अवस्था के रूप से व्यापक रूप से लिखित कराई होती।

1888 में राजीव ने ब्रिटिश इंजिनियर सोसाइटी की स्थापना कराई थी, जिसे ग्रीनवुड संचारी अवृद्धिक्रमों का साथ दिया गया।

अर्जन भारतम राजीव ने अंतर्गत ब्रिटिश इंजिनियर एवं हस्ताक्षरित वर्ण पाएं तत्काल, जो अंग्रेजी शिक्षादान द्वारा विशे अंग्रेजी अने साक्षरता शायद और तत्काल अने सामाजिक मानकांकों अधिकतम वर्ण पाए। भारतम अंग्रेजी शास्त्रीय भाषा अवर अवधारित व्यवस्थापनी तेजों वर्ण प्रायोजक था आज भारत के विशेष अंग्रेजी अने व्यवस्था तत्काल अवधारित था। अर्जन ने सहभागीता व राजीव ने सहभागीता वार्ता करथा। अर्जन ने सहभागीता निर्मान व विविधता वाली भारतीय ने अंग्रेजी अने व्यवस्था तत्काल अवधारित था। अर्जन ने सहभागीता निर्मान व विविधता वाली भारतीय ने अंग्रेजी अने व्यवस्था तत्काल अवधारित था। अर्जन ने सहभागीता निर्मान व विविधता वाली भारतीय ने अंग्रेजी अने व्यवस्था तत्काल अवधारित था।
तेजः स्वरूप ज्ञाता जजाग्य छे के तेहम अंब्रेज शासन द्वारा हेनु आभमन थांचूँ छूँ तेवा नवा राजकीय माणपाओऽन विदेश न छ्यो, पसा ते माणपाओऽन नवा शिकित भारतीय अंब्रेज गर्वीँ भागीदारीमा भारत कती. भीच महात्मा गांधी भन्नी हानाइनी पहिलि तर्के तेहढ़े इंग्लैण्डमा सलाना रखौनाउ उपर ध्यान देनित छूँ छूँ. भारतमा सामान्य जनसमुदायमा आ अविकारे अनेक जनमत जजाग्य जेठ लाम दिनुँ करवानो प्रयास करतो नाको. उदाहरण तरिके ब्रिटिश इंग्लिशन सोसाइटीमा इंग्लैण्डमा संसदमा भारतमा अविकारी सलाना रखौनाउ मात्रे धारिकाकृत वक्तानी तग्नो पनाउ आपरी निरुक्ति करी कती. भारतमा राष्ट्रीय वेतनाना उदाहरण आ श्रमात्मा तममाना केटेकाउ कृत्तितवारी अंग्रेजीनी महात्मा करी कतो. जेमाना केटेकाउ इंग्लैण्डमा वार्तालाय मा तो केटेकाउ अमरदार तरिके भारतमा सेवानी आपरी करता तेनाने पनाउ सहयोग छतो. बिकसावकासी बाहेक तेनी आ धार्मिक पांचकालो तर्क छे छे के राष्ट्रीय वेतनाने विकसावकासमा नेतुत्व देनार भारतीयहरूलाई मानिसिता अनेक वैकसाववारी अंग्रेजीनी मानिसिता पने नौपालक के पायालो दौरान भने नहो।

1857मा ‘ब्रिटिश इंग्लिशन सोसाइटीमा रष्ट्रीयहरूलाई शक्ति दिनी दियाइएगा अंग्रेजी सुरुचित वार्तालाय पालिका करी छती तथा इंग्लैण्डमा वस्ताराक अंग्रेज शुमेज्जो जेलना बाधा, जेसे लुम वेन्यासे पनाउ साथे आपाना अनुरोध करी कतो।

ब्रिटिश इंग्लिशन सोसाइटीमा इंग्लैण्डमा रंगभावनी भेदभावनी न्यायी नीति सामे विशेष करुन ते समये इंग्लिश धारिकामा प्रमाणो आपराधी अंग्रेज सामे देस धारावानो अविभाजन मात्रा क्षमताको अवकाश गर्ने अविकार भन्नी आखादैने छोटो। तेनाथि पहिली तक्षिरको निवारण धारा गर्ने आखादैने अपराधी अंग्रेज सामे धारावानो तममाना समये धारावानो अविभाजन आपाना पनाउ धारामा भवेका अपराधिको निवारण संगठित विशेष अनेक पुरुषप्रियाङ्का वा मानिसिता प्रकारहरूलाई जुन्नसे अंग्रेज सरकार भन्नी धारिकामा प्राप्ती खेली दियो। जेसे भागामा नौपालक त्यसै भारतीयहरूलाई पोताना राष्ट्रीय दक्षिणी भागामा मजबूत कर्न वस्तार विविध संगठित धार्मिक जुगसत जडाई अने 1857मा ‘लम्बाईलाग्न सांख्यलकायुक्ति’ भने भरी
‘બ્રિટિશ ઈન્ફ્રીમ અસોસિયેશન સિથિયલ’, ૧૮પરમાં મુંબઈ અને મડાસમાં પાણી તેની શાખા શરૂ કરી જે પાણીની અનુકૂળ સ્વતંત્ર સંસ્થા તરીકે ‘ભોગે અસોસિયેશન’ અને ‘મડાસ નેટવર્ક સોસાઇટી’ તરીકે વિકસીએ।

૧૮૭૭માં સ્વાયત્ત સીયત પાણી ઘર ના પાણી દેતા બદલે કારણે અને કલ્યાણપૂર્વક પરશાહી વિદ્યુત સંસ્થા હતી. મહાદેવ ગોવિંદ રાય, ગોપાલકૃષ્ણ ગોપાલે, બોક્સ્બિયે લિંક્ડ જેવા અભિભાવકો માટે આ સંસ્થા સાથે સંક્ષાંત્રેયું હતું.

૧૮૭૮માં કૈશંતમાં એક અન્ય સંસ્થા ‘ઇન્ફ્રીમ બીગી’ સફાઈ. જે તેને આપિત લોકો ની જાહેર બંધાનના સુરેન્દ્રનાથ બેનાર સાથે સંચાલિત હતી. તેમનું નેસ્ટ કેટલાક પ્રાથમિક સંસ્થા આપી તે સમયે ભારતીયોએ ઓંચી બોડલાં હોડી વાળી જીવની આદાન-સમાપ્ત આદતોએ તેમની વપરાશ કરવા માટે હયા લોકોને પ્રાયોજન કરી અને સંસ્થાનું અસર પણ પ્રકાશ આપી. તેમની વિકસાણ રાષ્ટ્રીય પદધાતી હોય અને વિશેષે તેમના વિકસાણ રાષ્ટ્રીય જગુતિના વિકસાન માટે હેઠળ પૂરું પાણી લાવી લીધી. કૈશંતની વડી અભાવપતિ એક યુવકની ટીકા કરવા ભરવા આટલે સુરેન્દ્રનાથ બેનાર સાથે રાજ્યના સ્વામી પણ લોકોને સંયમ આપી. જેમાં લંબાંક્રિયા, પંચાયત, હિંદી, મુંબઈ, ગુજરાત, ઓરિયા વિગની આંતરિક વિશેષતા ૧૦૦ કેટલા પ્રતિનિધિઓ લાઇન બીઠી તેના સૌથી મહત્વપૂર્ણ કારણ થતા. આ પ્રકારની રાષ્ટ્રીય પરિપ્રેક્ષણ મીટિંગ અભિનંદિત પણ કોટકામાં જ બોક્સ્બિયાનું.
આ ઉપરાંત મહારાજાએ ‘ગોબે પ્રેસીડન્સી આસોફાંગામન’ અને મકાલ્ની ‘મકાલનન સાના’ પણ નોંધપાણ સંખાઓ કરતી.

ામ ૧૮૭૮ના વિપલવ માચ ગ્યાપામે બ્રિટિઝ શાસનની વિધાનાંતરક નીતિઓનો બંધાર્ક ધને વિશાળ ધરવા જદી જુદી સંદર્ભાંગોની સાધારણતા થઈ હતી. જે સર્વસમાંગ શરૂમર સમી બની રહેશે 'ઘટક રાષ્ટ્રીય મહાકાલીના' રાખતા મકાલનની ૧૮૭૮માં થઈ હતી.

મકાલનનું પ્રથમ અભિવેશન ગુજરાત દેશના રાજ્યના પાંચમી ૧૮૭૮માં ૧૭૮૧ લિસ્ટમાં વધુ હતું. જેમા સમગ્ર દેશનાંથી ૫૨ પ્રતિનિધિઓ બનાડ બીમો હતો. ૩૦

સમાપન

ઘટક રાષ્ટ્રીય બેઠાણાના ઉદ્યમ અને વિકાસના બ્રિટિઝ શાસનની ર્યાનાંતરક તેમજ વિધાનાંતરક નીતિઓને મકાલની ભાગ બનાડ કરતી. ખેડતાર્ક અંગ્રેજીએ રેખાવે, ટેક્સટ ઘટવી એ શાષણના પ્રેસિડન્સી સાધારણતા રહેવી તો ખેડતાર્ક નવી નાગરિકતા વિધાનાંતરક નીતિઓની ર્યાનાંતરક જાપ કરી. પણ તેમની સાથે તેમની સામાન્યવાદી નીતિઓ પણ અપનાવતી. આત્મ કાર્યકર કશ્મીરી રીતે રચાર્ક મૂલભૂત સમજ ગયા કે અંગ્રેજી ઘટકીઓ સુરતમા રાજ્યના માણસ છે. આ સમગ્ર શાષણના કમશા વિકાસતા ખંડમાં નવી રાષ્ટ્રીય અને સામાન્ય બેઠાણના જટલ થઈ. જે અભિવૃદ્ધિ માટે આ પ્રવક્તા સમગ્ર પરમ્પરા વર્તમાન વિશે 'પ્રજાભંધ' વિશે ચર્ચા કરવામાં આવી છે.
1. Report on the Native Newspapers, for the week ending 30 July 1885 (Source Maharashtra State Archives, Bombay)

2. प्र.अव. अर, इतिहासने मर्य, (कर्षक इतिहास निवि अम्गत्वां, १८) पृ. ४


4. आ. आर. आसारे, भारतीय साधारणणी सामाजिक भूमिका (युनिवर्सिटी ओवर निम्बां बोर्ड, १८८७) पृ. २४-२८

5. अंजन पृ. २४-२८


7. आर्मर, सतावनय संग्रह, इतिहासवी निशीपां; (अम्बायां २००३)


9. R. C. Majumdar, An Advanced History of India, (Kolkata, 1952) p. 638

10. Anil Seal, The Emergence of India Nationalism (New Delih, 1968), pp. 54-55


17. પૃષ્ઠ વિજેત માટે જુવો, આર. ડી વાદદળ, આધુનિક ભારતનો ઈતિહાસ 1885–1898, ભાગ – 2 (યુનિવર્સિટી અંધ્રણિમાણ બોલી, 1973)

18. R. L. Raval, Socio - Religious Reform Movements in Gujarat During the Nineteenth Century. (New Delhi, 1987) p. 89


20. ગણા્ય આ. ડેસૈ, ગુજરાતમાં ઓગડીસાયી સદીમાં સામાજિક પરિવર્તન (ગુજરાત યુનિવર્સિટી અંધ્રણિમાણ બોલી, 1988) P. 132-42.