

## સ્મૃતિ-ગ્ર્,

## 

: גษร :

श'ક૨ete ขગबaन Mनी
：પ્રક1श\}:
श्री અみદાवाह ఆદીશ્ય सહस
 ફ્રાતિની વાડી，દોલલખાના， સારં ગ પુર，ચ્ય મ દા વા દ．

सुदક અने भुर्रझुस्थ न शनालार्म क．पટલ， શ્રી અરુશુ પ્રિન્ટફા， રાયપુર દ૨વાળ બાહાર， ચ મ દા વા દ．

## 

श1．भण＂વતスાય ๗ાપાલાલ દવે
ふૅ．નવનીતરાય પુંૂુषोત્તમ ब्याસ

શ્રી．દશરथલાલ ભેગીલાલ ભની

अभुખ
๔४પ્રમુખ
સા．भંત્રી
सЄみ゙

## વ્યવસ્થા૫૬ સમિતિના સભાસદો

 છેટાલાલ રાવલ，（3）જી જ્યंતીલાલ યુનીલાલ ત્રિवेદી，（ （ ）
 શ્રી ઠાશીનાથ નાથાલાલ त्रिવેદી（v）શ્રી કેસુગ્રસાદ મોતતીલાલ ભના，



 જાちર，（૧૫）શ્રી．સંબાપ્રસાદ આહ્યાભાઈ દ૧，（૧૬）3ી．ふં． રમણુલાલ માણેકલાલ રાવલ，（૧૭）શ્રી．જાળકૃળ્થુ રામભંદ વ્યાસ， （૧૮）શ્રી．વાન્તિલાલ દામોદરદાસ રાવલ．

## अर्पึ

हु तt नथी ज्ञान विशाथ આi凶सે， जाया बरंतो इंण मिष आयता； तथापि धाज्या जर बार्मि छाडवा， धरी र्रणां पल्ञ विविध दूपणे
 यतने ثुु लाभ सुगाओ अङेधा； कीणी इूसा सी छ२छाड पांगयां， पशावी सूत्र बहु प्रभभाण भा．
 के सिसतना स्यहप जबर लाणीझा； मबंद्ववन्य ज्ञानसुगफ विधभां，



## પ્રસ્તાવના

 લગભગ પૂરી ક૨વાના અવસરે આ પ્રૂતિ આદマીી પડશે；૫ણ विधिनिभालन ओण टाणा श？？आयुष्बना तपता पछारे न कयुं










 ગેરહાજરી તथા આક્ષેપા ને પ્રતિઆક્ષેપાની પટાબા૭માં મારી
 દલીલ કરી，સુકિત માંગી．સદસ્યેના સદૂભાે તે નાારી ન તેમના

 ખતતર Өડવાના．






 सेवानેા みચ૯ ક્યो．







 નીર ત્યા0ી क्षीર みરેગણે．











 अर्યाधित શકિત ન સાધના પ્રમાણ̨ રथાનિક ને ખबારગામની




 नામ आપવાનું €ચित ધાયુંं खे.





 के पधघट tरवा बेवुं नथी.' ते भाट हैं माहुं सहृलाग्य सभनुं













सर्वेन : सुखीनो सन्तु, सर्वे सन्तु निरामयाः !
संत्रं मरणणि पश्गन्तु, मा कश्चिन् दुःखमापन्तुयात्॥ शเร૨લાલ જગહવન onनl

## 4

## અામુખ

"આાણીી ન્મીનભગીર, આપણુા ઠિસાળકિતાツ, સપપણા

 ખ. कित थતા थતા ક્યાંय विલीન थર્ઈ नय छै.











 तभण झाट्साळક यई्ठ शे छे. ज्ञातिभ्रथान, ॠटसे के अल्यारे


 आवी परंपरागत स्ञातिन फદલ नवे નાमे नवi ซूया स्याता







સાંફ્કારિક દષ્ટિચ મૂલ્યાંકન કરવામાં આવે તો તે આવકારપાઋ


 सझय. शुं وथं फे, शु विशिष छे, शुं काणना प्रवाधभां
 તેનું अંગ્દ દિગ્રશ્શન થાય.







 विशाज हृिजिंदु ॠने ऊीजुवटलयुं अवसाढन भागी से छे

 ₹बो छे, अने એमां अ्यां क्यां शझत सत्यो छे, क्यां उयां आणनियत अर्ध सत्यो के के सत्यन नामे देश लण्ववती पाजंड-
 श⿳⺈ त्यारे. Чरंतु ॠटसुं तो ખรुं के प्रयंड यदु छुणा रबो है,










 અન આપणુ મબ્યેા ચક રમૃતિ-્્રંभ.
 ચાંડીન કવિ લભ્ભરામ, પ્રમદાસ અન છુલાખારામ લગી, ભારત








 સાકว્રંभ બની ગયે ષે.





 छलाय छे, तलइप नेษने मूई संवे६न अतुलवे छु. शખना


## 20

 सद्युं स्तवन के छे. ॠमनी वातवातनी वाएीमां कहुं तेt
 आ
 स્મૃતિ-थ्भ*थ.
 ने रिथिति के ते तेना लूतકાตन લधने छ. आ्यां अ्यां परिभलाने बधन भाम के ते शाधबुं खेड तपस्यामूड संशाधन भाजी से छ. स्ञातिनी भ૯ારनी तभo झiातरिક स्थितिभां પલટા आणुवा


 कूममां-‘आंधण द्वाउ'भां (?)- सापशे ने बराणसां धीझ, त्यां









स नो बुध्या शुभया संयुनक्तु

## सं₹थाना के फोલ



 ఆती तथा ते कर्मना म:णुसाना निवाबनी व्यवर्था કरवानी ण्वाजहाइा समाणना णीm वर्गो उपर नांजान तेमन निद्यित
 हता; सन ते प्रल्ये भ: भाथनुं धर विघ:शाणा बd. तथमन
 विशिष्ट गयातु बgु.
आवा यालघृने घेर प्रणनां काज? विहा लष्वा orai ने गुउघंर रछान ल凶ुतरना जहलामां गुनुनी ने गुहुपनीनी अनन्य लावे सेवा उरतां बतां. त्यार भुe्बा घोगानमां शिक्षलड अयाg ने समझ શચन सेवालापनाथा लर्यू₹ न छच्य भाहशोथी

 બીન सાધનો.



 वियारे। ધटवा बाग्या, ને શવनइલब प्रतिधिन वधवा લाग्यो.

आवा अ્રસગ פवन શववा माट चた्थिमवाहना जीभांभां



 ચી૭ સગવડની સलાનતાન લીધ તે મ્મેચ તવેા સ ગીન અભ્યાસ

 श土ai નહાતાં.

આાવી પरिस्थिति हूर ऊरवा भાટ హટલાક પરેપકારી ขથુ





अમદાવાદની ઉछાર્યસાતિતુું બ"ધારણ थयुं ત્યારथी सન





 मित्रमंडबा, तथा उद्वाँ्य सुतियन उलमे समयना अ्रभाણभां
 खता. परंतु व्यवसिथत ज"घारङ ने साइા ल’खणना अलावने बीधे ते सटझी पडयां জतां. ते पछी, जकीर्य विघोitत्ण ईंड नांधपात्र कछी शझाय तेी अघत्ति करी बतl, पथु ते ज्ञातिકલबना अभाबमां तलाघन नामशेप थर्ठ बती.

सન ૧૯૩૩ ની સાલમાં સ્ચ. મહેતા બગનલાલ ગગુરામના




## 23




 ચ્યાપડીચ્ની મદદ મર્યાદિત રીતે આપવાની શइभાત કરવામાં साकी बती.

ते सમयनी ब्यवस्या૫ร सમિતિના મોટા लાગના छr્સાઉ



 ભાગ સરકરી ન મ્યુનિસિye લાનામાં રેક્વામાં ॠા્યે। હતે

 व्यावमांधी स्ञातिना विद्धारिविद्याथिनीねાन झी, షो। ડીચા





 સંंશથાન મળવાથી ત પગભર थધ હતી; અને તે સાલની આખરે






 બાળબકાન અપાતી વિવિધ みકારની મદદમાં નliધપાત્ર વધારે। थયે छे．
 ३．२，૦૯，૭૭૩ નું थયું छે，ને तના વ્યાજની રકમમાંથી શાળાસા
 औधोजिङ विषयोनी 子ुणवफी हतां ज्ञातिनां विघ्याथविद्घारि：－




 शी महє सा संख्या आપी शકी bे．

अत्यारे कवनना विविधक्षेत्रनी ऊुणवणी मेणववानां ग्रमाض ने



 આવકમાંથી અल્યારની વધધા પ્રઘારની માધ્યમિક ને छ્ચ્ય યझારની
 ચ્ચાપડીચા વગરની સ＇પूर्णु みદદ કરી શકા તે નથા．માટ


 विनति છ．


## १४

તેના तરફ्थी ज्ञातिनी विरतृत जકाકत आवरी લેતા ॠક भाखिती









 ગुणरातना ने बถख्य ऊામना ॠड खMर वर्षना चतिछासने









 તaા，માન પાંચ માસના સમयમાં તैયાર ક્રા આપ્યે। ઢે．તેभળ



આ ગ્રंथ નેમ ન્મ લખાતે ગયે। તેમ તેમ તે વાંચવા भાટેં શી ચીમનલાલ જાપાલાલ ભની તथા શ્રી માતીલાલ．

भહ્રિલાલ Mની ન્ચા ચા ગ્ર‘થની તૈયારીમાં રસ લેનાર વયેાૃદ सسનनान त्यां चेटा सभितिनी फेछहो अवारनवाश भणती बती．



 जुन छे．







 －सन्य वाँयક कर्गना अलिनंधनન પાન छ．छहાख्य गौखवगाथा



 सेખรना सह्यलन सાર्थ＇s थश़．
 બથ๙ંતરાય બાપાલાલ हबे ગ્રમુખ． ગુણૂશ＂તલાલ શ゙ઃ૨લાલ ત્રિવેદ્દી મંત્રી．

## ＊サุ zીીt1र


 बांश्यां के ने तरeit बारंबार वियार्यों ठ．ते पबुं मेๆनी सम पनाइ


> 2:. or. ondl

१．The Glory that was Gujarath by K．M．Munshi．
२．Lights on Tantra by M．P．Pandit．
3．Occult training of the Hindus by Prof． Ernest Wood．
૪．Kamkala Vilas by late Justice Sir John Woodrof．
4．Mahanirvan Tantra by Swami Hariharanand．
§．Budhistic Mabayan or Virayan．
७．Veda and Tantra by Swami Pragnyanand．
く．Savitri by Shri Aurobindo．
e．Veda and Tantra by Shri Shastri．
20．Bombay Gazettier articles by Dr．Buller， Dr．Flig，Dr．Campbel，Dr．Burges，Prof． Wilson，Mr．Princep，Mr．Jackson，Dr．Bhow Daji and Pandit Bhagawanlal Indraji．
22．Travel notes of Greek travellers Justime， Tolemi，Strabo，Arabian Traveller Alberuni， Chinese traveller Huentsing．

१२．वैदिकी तान्त्रिकी चैब दूविध्ये श्रुतिः कीर्तिते

૧૬．રાસ અન રાસા——્રાચીન સમયના


 （ लાગ व सो ચને २ ના）


२3．आ1व्य मौस्तुल लाग q से। ચन रक्य．









 शォनृृत्तांत
ઉ§ુ અને ફારસીનાં ભાષાંતરેા
 તુહ્રみ સહાદત્ત，મિસાતિ સિકનદદે，મિરાતિ અહમદ્ વગર，
३८．अशोभ，उद्राभन्，मौर्य，क्षत्रय ने गुप्तवशना तथा
 અન યાभुं3 तथा सिदराबना समयनां દાન૫त्रो， તાએ્રપન્રા ને સિકાねા．

## 

१．संウ્ચા धन ？

3．ગુજ્રાતની અર્સિતા．く
૪．ऋतिक्न पधार्या．१з
૫．सંસ્કૃતિની ફારみ．२૧

७．छ€ાચ્યોની અસ્મિમા ને મૂળરાજનું વનખ્રયાણુ．उ૫

૯．उ૨झુ｜વતા ન પાટણુના રાન્ય વિસ્તાર．य१
२०．सिद્રાเซનું सभૃદિશाण ગુજ્રાત．Y૯


१३．राण्यूतीनां आथभतi तิor．＜0



૧७．નૅદિલ મુઝફશશા ને ચાથમતી સુલ્તાની．૧०૬

૧૯．ઉछીચ્ચ્યાનું અમદાવાદસાં આગમન．૧२०

૨૧．સાથમતી મોગલાઈ ને પેક્ાઇનું પૂર．૧૩ફ
२२．વીર ભયાવ्यાસ，ક્રવિ લભભરામ ને સાધુ ત્રેમદાસ．૧૪૩


२૫．अમદાवाદभાં હદીસ્ય ज્ञાતિનું પહેલુન भંધારણ． ..... १ร८
२ร．ત゙શ્રનた हैश． ..... १ง८
२ง．વેથીભાは हીવાનणહાદુर थયા． ..... ฉ૯०
૨૮．વેણીીાાઇ અદસ્ય થયા． ..... २૯૯
૨૯．अમદાવાદની ज્ઞાતિની અવદશાનાં મંડાુ． ..... २०૫
૩०．अみદાવાદની ज्ञातिभiં त31 अउみi． ..... २१२
 ..... マ2，
 ..... २२₹
 ..... २३२
 ..... २з
उ૫．วबि भुલાખીરામની કાળ्य પ्रतिला． ..... २४।
 ..... २४く
 ..... २そ६
 ..... र७४
 ..... २く3
 ..... २८३
૪૧．श્રી નથ્યुરામશર્મા खવझધલીન थયા． ..... 302
 ..... 30t
 ..... 396
 ..... ३२८
ર્પ．જવિતાના ક્રુચ ल ભારી． ..... 3з
 ..... з४е
જッ．ज्ञातिनા વઠીવट অદલાये． ..... зче
૪૮．अમદાવાદના સાર્વત્રિક વિ．ઇાસ． ..... उदє
૪૯．स્રાતિવાડીનું પુનર્નિ માથુ． ..... उ७く
૫०．સ＇z્ાાર－શેભા． ..... 3くし
ทุ．ब૫संबાर．उदe

## १．संणોધન

स्वขने।！

 પुख्य अधृत्तिने．
 नबि，स्वयं छपलोग ओने नबि，पणु परेपकाराय पुण्याय ની મ＇ગળ ભાવનાથી સહૂના શુભ આશે આત્મ－વિકાસ ને સંફકાર

 ३સાયણ छે ને પ્રગતિપાષક પ્રેરણુ છે．
 भાન્યતા，રઢિચા ને રીતિચા પલટાતી નય છે；અને રાજ－

 પામવાનો આ અલ્પ પ્રયત્ન છે．

सみષ્ટિ के સ＇સथा ॠ લિન્ન लिન્ન રુચિની સમ આદશ゚ માટની


 સહ્કાર，સહાનુभૂતિ ન સક્ઠિય સહાયનન અપેક્ષા રાખીએ છીએ．

## २

## मंगलं दिघ्यु नो विनाथको। <br> मंगलं दिशतु नः समुद्रजा। <br> मंगलं दिशतु नः परमेश्वरो। <br> मंगलं दिशतु नः सरस्वती ॥

łાઈપણુ શુल કાર્યની શइઆત કરતાં પહેલાં નેમનું આનનE
 ગણુપતિ，સસુદભ（સાગરyૅત્રી લક્ષ્મી）અન વિષ્ધુ તथા સરख્તતીન ન્નમસ્કાર કરીન સૌતું મંગ યાચીચ もાચ．





## 






 दोग्धा गोपालनन्दनः। ते ఆपरथी ई太ित थाय छे है च








 आन्म氏िऐ बता．

 ฤ．તેમનાં જ્નન સાદi，સરળ，શુદ लાવનામય，સત્યાવલ＇બી，




## हिमवद् विन्धययेर्मूलं यव् प्राग विनशानादपि। प्रत्यगेव अयागाच्च मध्यदेश प्रकीतितः ॥।


 પ્રયાગથી પત્રિમ સુધીના（ઉત્તર）लારતલાગન મધ્યપ્રદશઃ કહ છે．
 ચાય छ；અને જ્નપદોમાં ન્ના હલ્લેખ કુ३પાંયાલ તરીક કરథામાં みव्यो！छे त्यांभ मबत्वना धालणुधन्थे। सખाया छे．त्यांना बાहबुानी लाष！＇पथ्या＇अने＇स्वरित＇विशुद्ध हैवानुं

 ધાહહाની પ્રશ＇सા કરવામાં આવી છે．



 ञलた




## अभयं संत्व सं शुद्धि：ज्ञानयोग वयवस्थितिः।

दानम् दृमश्र यक्षश्न स्वाध्यायस्तप आर्ज वम् ॥



## ज्राह्मबो जायमानो दि पृथिव्यामनुजायते।

 ईश्वरः सर्वलोकानास धर्म कोषस्य गुप्तये ॥



 बख्यायुं के के च्याहण्वत्वनो पायो धर्म छे．सथी संचत्ति नबिक



 ตनावશ तેનુ નામ ધर्म．





 इस्पाણु भाटे संस्टृतिनां विविध विधान हाખवता હता．तेमषो झ＞
 के ने ॠठ भ⿸户तत्त्व सिवाय ऊत्ये। नाम ने इपधारीच






## $\xi$



 सम्या सा नगरी मदान् स नृपतिः सामन्तचक्रम् च तत् ।
 उन्मत्तः सचराजपुर्रनिबहस्ते बन्द्धिनस्तः कथा: सर्वम यस्यवशात् गतं ₹मृतिपथं कालाय तरमै नमः ॥


 अनख્ત जली छે.


 पूर्व मां गयां बता. क्रा శृण्णयन्द्रे भर मथुरानूं पतन छાઠીન दूारा-
 सौरा०्टमां आव्यां बतां. आम सथणान्तर करवा जताये तेमनाभां

 झणजખाता बता. क्रेवाय के के विद्रुम संवत पूर्वे पांयसो हसो


 यालिनिश्म भब्युं के उः-उदीच्याः प्राच्येभ्यः पडुतराः "1



ચ્ચને કેટeીz માન્યતા ને કર્માંડની इદિચામાં ત તેનો પાકા પ્રતિ૨૫ધી ચયે। ఆતા, તેપણ્ આદણુનાં તપ, નિશ્રલતા, વિઘ્ચાવ્યાસ ગ
 अध्थस्ति गાझ से 子े:-

गम्मीर पश्धं मेधाविं मग्गामग्गस कोचिद्ं ।
: उत्तमत्थं अनुप्पत्त तमहं ज्रूि ब्राह्नणं। H

## गस्स रागे च दोलो च मानो मकसो च पातितो । सासयेरिय आरग्गा तमहं झूमि ज्राह्वणं।

श्बेIf $\gamma$ ૪o

## सब्बलोकाभिभुं वीरं तमहं घूमि जाहणणं "

श्लाई $\gamma \circ \mathrm{C}$








## e






 ચાપેલ્ક્ટ (યાવડ1) વંશના રાભના સમयમાં ગુજરાતની રાજધાની





 ગુર્ఞ ચે, बैब્યો, શાયાંતા વગે નતિझાના ધથુા લાકેા સિન્ધુ
 આव्या 囚તા.





 ગયા हता, ने त्यां सिथर थયા बता. कहैवाय खे के ते पछી विक्रम




આ સમये પજ્ઞિમે ભારતમાં વદલલીરાન્યયની Mહે|ซલાલી





 લાઝ્ વાળિન્યમાં, નગર ર્યનામાં, વહાળુની બનાવટમાં ને સાગર सईरमां કुशण गણाता बता. आम गुर्षंश। आव्या Чछा ते ने ने
 આળખાવા લાગ્યે, તચા छલલલેખ પરદશી भુસાફス શ્રી. આલી कर

 નામ ગુર્ષ? सોકા પોતાની સાશ or सेतા आव्या बन1.








## 20

 संमिश्रण्यु के.


 ૯૯०थી તૂટવા भાંડયુ 囚તુ; અને તેની રાજધાની શ્રીમાળथી

 ચાળખાતા હતા. તેની રાજધાની અણુહિલુર પાટણું હતી.

 ત્યાં સામન્તસિંઠ ચાવડાની આણુ વત્તી હતી.





 औौर्य अने भुદ्धिय्रतिलाने बीधे ते राभ सામन्तसिंबनी चહ્હેન
 લમ થયાં; અને સ'વત ૯૭૦-ખશના અરસામાં તે દ'પતીએ ચ๖



 भन्ये। बता.

## १ะ


 ©ती; अने लાयाती। अક पधा ॠद खतन्र्र थता बता हता. आम सार又aत भंउबनुं सान्य फिन्नलिन्न धवानी अणी उपर *g. राण सામन्तसि नि:स तान बता. तथथा मँनी मं उन रान्य








 नरेश ધારાનગરીના सुंब રાMની आघु वर्तती बती.

यौवननुं નેમ, तीक्षणु भुधि, सાઉसa त्रि ने शौर्य भूणराबनी

 ज्ञारप तथा सौराष्ट्ना गबरिपून बरावान चौताना रान्य विस्तार





 के गते मुঞ्ज यहाः पुर्जे निराल्ब्बा सरस्वत्ती. ते पछा माज-







ચામ ગુજરાતની અત્મિતાના સौथી પઠેલા विधાयક મહારાળ મૂળરાજ થયા ષતા．તેમની યશગાથા ઉત્તરે મહાકવિ માધની ક્ષિમ
 मांडીન पथ्रिमे दારिका सुधी गवावा बागी बती，ते ङકlકत संवत

囚તાં；અન વિદાના તथા સાહસિદ્કાન સારા પ્રમાણમાં રાન્યાશ્રય મળતે હतે．તેથી કહ્વાય छे के શ્રીમાળ निન્નમાલમાંથી આાશ₹


 શ્રીમાળી વાણિયા તરીક ઃળખખાય છે．

 તેఖે પેเતાની अવાસનાંધમાં તેતુ＇નામ＇ગુઝરાત＇તરીる નાંધ્યું
 （B૯્લેખ મળી આまે છે．

## ૪．ऋत्विल પધાया





 るામઠામ શિવમદિરેની સ્થાપના ૬રી ઠતી，અને હીનદુઃખીયાંન
 પ્ મતના પુન：પ્રતિધ્ઠા૫ક श्री લકુલીશઃ ઠُ．સ．૧०૫（સ：．૧\}૧) ની આાસપાસ थઇ ગયા छે．તેમણે તે सમये પાતાના！મત बત્તર અન

 सिॐ छपर केवा मले के．



 खने भन अस्वस्थ थना बाग्यां．तેમनी विકળता अनुलवीन ねః





## १ช


 સાથી．પણુ તે ભાવનાથી or પ્રગટ हे ને ચાષાય છે，માઝં अન મામાની ને અનઃક માનવેની થચેલી બત્યાની પાપના પ્રાયશ્ઞિત્તની શેધધમાં સદાય ચिન્તામझ્ન રહે छે．बदे તા મારેા આત્મા ચિર शान्ति ऊंचे खे？




 यौवનકાળનાં પાખેથી મારું હદય સિન્તાન્યાળાね ભડભડ છે．હદય







 ૫ધારলે．ત્યારે ચેગ્ય લાગશે તા विशેष સૂચન કરીશ．＇







## १५




 શ夫．નેમ દિવસો વીતતા ગયા તેમ તેમન જધી or हैનિક પ્રઘૃતિ



આમ みહારાજ મૂળરાજ પ્રતિદિન સાનलાન ભૂલવા લાગ્યા．

 આવ્યા ને યાંપાનેરમાં ચાડ઼ા વધારે સમય રેકાવાના આશયથી


 અન સારાયે યાંપાનેર વિસ્તારમાં રાજવીની ભળ્ય કદૅપના પાછળ

 શિદપીન મહારાજની વિzબતાના નિવારણુના માર્ગ સૂઝય่। તેथી ત




આ ચિત્ર ભેતાં or गुर्ण २पति मूणराみ सौना विसमय वच्ये





## 25






 थडाव नाज्यो.

















 शाख्व वयन के के:

## 1s

त्रिकालं यत्र रुद्रस्तु समागत्य स्सवस्थितः तश्र पूला तपो होमे यः कुते। भक्कितत्परेःः। अन्नत फलदस्तेषां रुद्रभक्रिरतात्मनाम ॥
 डबेवाय छे. तेमां $\Rightarrow$ भनुण्य सकिभूर्वर्土 पूल, 円य तथा है। करे से तेन अक्षय ईथ भणे छे.
 अन શિદ્પનિષ્ધાત ગગાધરશાखી પાસે ૨थાનના વસુઓાની








 सेभना विषे कहैवाय जे है:-

## घह्साऽस्तुत्तवस्तप्त्वा विषानिगम गुप्तये।

उदिचि स्थापयामास ते घुरा न तु मानवाः ॥





 अूल स्वोत पुनः अभाष्ति थश.'





 स्૧૨た્નન્નરી પલ્લનકુમારીન સાથે લીધી હતી．







 અને ય્યुकराみ सાभुंडना सાx्यालिखेध कर्यों बतो．



 सર્વती तટ सिद्धみट भासेની विशाण क्ययाभां आ लव्य






## re

 જંબુકન સૂયના આપી．આ સમये ગુજારતમાં ફ્રીમાભાંથી બતરી આવેલા શ્રીમાणી షા⿸ણી 氏તા，મેવાડમાંથી बતરી આવેલા મેવાડા















 ના ચैત્ર માસની શइઆાતમાં લાની શક્યા 囚તા．












घन के भૂभिની લાલસા વिना માત્ર उउर्रयञा अन उुद्रमझा-




 * ® $^{\circ}$ :-

૨ાજન્ ! નિહાળે। ઋતિન્ને સૌ પધાયા,
 સભિવન્દાا ને ગાલवે ३૨-પ્રશ્નો, શશિષાથી सत्त્સમૃद्धि थाशे.









## 

ऋतिलેના આળ્યા પ๒ી મહારાજ મૂળરાન सિદપુરમાં or







लાવે વिरમ ક્પના सौ शम छٍ, त्यांथी हूरे वासना भूभि मधघ મધાવી અા વિચરે સાત્મપાંગ,







सાवा रાक्यक्न सांलणाने महर्षि अ્રसन्न थया सने बंच्यया


 भारां बृદ्षनयन अणनी क्षितिभ पर निबाणे के के छेटसांड पषो जाह


## 22

 अશ્ન અતિ Єચિત કયો છે, તે સાંलના.'




 યન્નશાલ રહેવું તેનું નામ સ'રકાર.




 संसृてિ કઠેવાય.



 ચને જ્ગાતન 三ાનગ્રકાશની ฟેરણા આપશે. તે તપેવનની સ'સ્કૃતિ




आર्योनी વનसंફृતિ नित्य नित्य નवा वાधा सक्ती भ्रझृति




## 23


 वित अઇन म्छारे कह, अने नવसुगन्ध विस्तारे छे.















 सं मिश्रळृथी विલસી રીી छે; અને તે अत्येક પદાર્थના વિકાસ







## 28

या यारे पर्गना सक्षणुवाणा पદाथा, ४क्षाई, पश्युझ अने

 પરિર્યિતિમાં સ'કળાધન વિકાસર્રમની વૃધ्धि કય્યા જ કરાના.






 शे ते नथ. ॠ विषे गીતામાં भशु चातुवर्ण्य मया सटष्टं





 पधे है.
 વસેલો આત્મા અન મન. સષ્ટિનો વिલाસ અંટલે અहझुतતાની


 तरूई बधारे ढल खे.


## 24

सत्य अन अઠिसान आધાन्य अभดन तेना अनभां घर्भनिषा काभवानो लगीरथ अ्ययन क्यो छे. ते धर्भविष्टा सहाय







 વિકાસની જ્વામદારી સાંપી છે.
 संयम, समर्थશ, सहृलाव, समन्वय, खवाध्याय, निદिध्यासन, परिशीबन, तथ, तितिक्षा अन निर्भ भताना गुणा उजकीन प्रृृतिनां
 ऊणतिषान थता हैवाधी त विसवर्य तरीक पणु आબખाय के.




 छ. विश्वविभासना મूभभां ृृद्धि अथना फ्रगति अने विशाजतानुं ox तक्व रद्धज़ं है; अन ते ने व्यकितमां मूर्तिमंत छाय ते or


आवुं तत्त संपाहन इसखा भाटे आर्यंसंसृतिऐ के बन-


## 2\}







भाट आहझुत्वनी लावना मध्यवती राખान प्रत्येय युगभाँ
 बलो। रही श土रो. के व्यकिभां विशाणतानुं ने ्रणतिनुं तत्व

 क्रपण क्बो फे.






 संયमना हुर्ण व3 इरचान्नो आहेश わषिपराझ आय्ये $\theta$, ન તેમાં or सહिષ્ધुतानो ધર્મ सમાયલો છે.


 संખ्याओાના અंड ને अक्षरગ્ુિત तथा भूमिति अने त्रिभिति


## 29

 ॠने विञ्ञाननी सिद्धि मझृति पासेथा भेणवी शsया बता.'


 સાવાસ ગ્યા बता.


## ૬. રુદ્રમહાલયની સ્થાપના ને અતિzुદ્ર યફ઼.






પूર્વાધझ छષાની લાલિમા ખ્રગટ તે પહેલાં સર૨વતીના


 મનારમ કળામય ગુંથણู વચ्चे સાયાં રત્ના ચને મોતાની


 ने भंत्रीશ્વर or भुક बશા बला.


 3108 वयोवृध्य भाधायन अ్्वरिंश चिश्वं तद अद्रं यद्वन्ति




## Re

 યનમાનપાઇની ખા囚ળ વિરเפ ગયા ถता.



 દยને बરિ: ॐ ના ધનાશ્ચારથી નાદ बાષला आरली 囚તી.



 स्ञહुतिझ आयवा भांडी बती.



















 ते भापधंड सण

 ૫૩यે बतે.

વળતી सવા₹ ગંગાધર શાર્રીझ તે દશ્ય ન્યયું ને ભાર

 Чने छत्तम शिહ्यमत्रोना संવिधान पड थयुं अनुं के गमे तथवा

 પાડી નાંw्ये। छે.'
 आयुष्य हीध्ध राખचाने। नबि हो। ? बलियसी केवलमीश्वरेकछा' कही तेमश् हीर्ष निश्वास साथे કब्jुं :- 'साणन ! हवे गमे






## 32



 बतुं \%:-
ॐ मद्रें कर्णीमिः शुणुयाम देवाः मद्र परयेमाश्षमिर्यजना: । स्थिरै रंगे स्तुप्पबासस्तनुमिव्परोम देवहित यदायु: ॥ તે પછી ગંभારભાે સૌન ચાતાના આસન મેસી જ્વાની ને શાતિિથ चोतातुं बत्तरनयन साललणवा विन તि करी हती.









यञ







निरपेक्ष यन્કार्य करवा माट ते प्राचीt म太र्विख। आद्दार



## 32









 चान्तिपर्वभां भोक्षपर्वना २उ૫मा अध्यायमां राण पियખ्युना भुणे कंब्डाव्युं छे \}:-

सर्वकम्म स्वर्दिसाहि धम्मात्मानुरव्रवीत् । कामकारद्विहंसन्ति बहिवेद्यां पशून्नरा：॥ सुरा मत्स्यान् मधुमांसं आसबं कसरोदन्न । घूर्तः अर्वरितंत नैन्नैतन् वेदेष्डु खिद्यते 1 मानान्मोहाचच लोमाश्र लौस्यमेतत्रक्रितं ।
विष्णुमेवामि जानन्ति सर्ष यझेपु घाह्यणाः ？ पायसे सुमनोभिश्र तस्यापि यजनं स्मृतं।


 घूसाडी દीघا छे．




 શૂમી ભય છે．આવા સौ પ્રાણીચચ પ્રત્યે અનુકં પા રાખનારા，શાન્ત，

 विना रह⿴囗十介 नबि．
 उड्यु के के सब अने मांस इन यक्ष，राक्षस अन पिशायनुं लोळन




 यक्षेषु घ्यास्तंव सतत प्रभो उहीन अबिसझ सखानो प्रयार


રાષन ને સભાજનો！આ छपरथी આાપ સૌने समळरो
 निગ્રबથી सર્વ આણી પ્રત્યેની દ્યા ન અबि સાની વૃત્તિ વિકસાવી छે，














 न्य હल्भ！ब尺्य હब्त！ज्ञानी બાધાयन तશ゙，


 निण निx્ના સ્થાન જ્વા વિદાય थયા 囚તા．

## ७．ઉદ્વીચ્યાની અસ્મિતા ને મૂળરાજનું વનપ્રયાણ





 विधिपूर्वई अध्र्यादि वड पाદपूणन ૪रीन विनभ्र लावे समरत








 क्बा बतां．





















 बता.









## $3 ง$

भૂમિની યાત્રાฆ ગયા 囚તા. તમની સાથ સાંખ્મઅপ્યાસી ન














 णन मुण्षल उुर्रमझाबसनुं हुर्धर्ट आयई शई थयुं के ते अल़ शुणरातनुं सहलाग्य है. अनमां ने लान लगे तेन शक्हमा
 बतारवा ने तथीये मुश्देस छ; अने सौथी वधारे मुश्देस ता त लावान पल्थरमां उળापूर्ध सાaન્ત उतारचानुं के. ते माट


 રીત પૂર્ધૈ થાચ.'


## 36

अने તેभને ગ્રજ्रातમાં स्थित ૪マવાના शुल ऐेतुथा भહારા
 विविध अझરनां वस्रोना संख्याभ'ध थाण बधने ऋपि पत्नीझ









 ઠીલાશ બતાવી હतી. એટલે મહારાણી ચાહલાદૃવી પાતે લાવેલા
 રાજનિવાસે પરવર્યાં ધતાં.











## 3t

अबायञनुं पुख्य निष्ध थाय तथा शाप हम शुं. न लघูता है। तो आण्ती ध्ये :-

चुर्प्ंबो नगद् वायु्दुः प्पर्शः पाणिना खशी। तुर्घरा पृथिवी मूभ्भि दुर्धरा व्राक्षणा भुवि 11









 अभिर्सानु समरथु थयु: तथी निव्वाध पूरता भूमिलाए सधन गुणनातमां त्थिर थवानुं सौने सूयन्युं बुं.
 निबहाघन शमावी शક्या ถता तो मानवमाणभाना ऋपिवरेनो




 कगरे मेणववा माट अनुदूध बाग्ये। होवाथी सौझ सणवमनीषाने આા આાみનાી મોળાશ દખાડી હતી.






 ક્યમી નિવાસ માટ ગ્રામદાન અને તેમની ધરછા ખुण्य ધન,














રાથ પોતે અનુયરે। સાથે ঋા ૩७ ઋષિવરેને પાશ લાવવઃ




 અગ્નહહાત, તપ, ધ્યાન ને સમાધિની પ્રશત્તિ સચવાય ને તે માં

## 6












 આસપાસનાં ગામેની જ્મીનનાં દાનખ बद्धमू આાપાનું ગઠે?

 ગામ, ખેડા, સાબરકાંદા અન યાંપાનેરમાगिकाવવાનું તथ! આાયभી












## $\gamma R$





 મૂળારન કરી ૯તી.








 सાગ્યાં હતiा.

कहेवाय के के सिद्युरना अतिदुद्र मझायझ पछा तदो or








 ख્વીકાર ક્યો હતા, તે પुख्यકાર્યની ખુશાલીમાં みહારાજ મૂળરાને

## ४з











 बतां 3 :-
मेदिन्यां लव्धजन्मा जितबलिनि बलौ बहमूला दघीचौ। समे रुढप्रवाला दिनकरतनये जात शाखोपशासा ॥ किश्विन् नागार्जुनेन प्रकटित कलिका पुष्पिता साद्धसांके। आमूलान्मूलराज त्वयि फलितबती त्यागिनी त्यागवह्धी ॥
' ॠटने त्यागनी बता yृथ्वी पर सौथी पछेलां मહા凹લिष्ट


 તે ત્યાગલતાને મૂળथી ત ટાચ સુધી ईળવતી ળનાવી छે.'

## 4

## ૪૫

## く．આશાપ૯્હી ને દુલீસ્જાજનો સંન્યાસ

મહારાજ મૂળરાન વાનપ્રરથવત સ્વીકારી સાખરતીરે ત૫સી


 અને તાપસळવન ગાળવાતું ઉત્તમ દષ્ટાંત પેતાના વારસદાさે！



 આપ્યે। હતા．






 આગગ વધી શકyુ ન太心．

विधिना निभांणुसेખने बीघे કड़ा के मानवमननी क्ष्रूतान


 उマवા भાટ પેતાના પુત્ર દુલંલરાซને રાજગાถી સાંપનન તે નર્મઘા तीरे ગ્યા बता．

વિક્રમ સ＂વતની અગિયારમી સહી પૂરી થતાં સુધીમાં પાટષની


 દિશાના ศિસ્તારમાં આશાપલ્લી અયવા આઆાવળ નામનું નગર વसાવ્યું बનુ；અન પાટણુની હકુમતથી સ્વત＂્ર રીતે તેની આ્આ－





 ŋणખાय के तेमनी सथापना ल्यारे थई बती．गुહेबाय ऐे के आ









 દેવમたદિેામાં સાય＂આરતી વખતે અનેક ધંટારવ થતા ઠવા．

આ સમये પાટણુમાં નેના રાન્યકારભારમાં ને સમૃદ્દિમાં આગળ પ૩તા થયા હતા；અન આ્વણેાના વિઘાગ્યાસ＇ગ ન પ્રતિતા

 लરી लા₹ ખટપट भમી बतી．तथथी ذામの મનना પાટણપતિ



 માવડીઃા સાથે ગયા હતા．

પાટ્ૃનરેશનેા યૌગ્ય સત્કાર કરીન એ અવધૂતે રાન્નની

 भાનવીના क्षुप्र મનની અવणयंડા खे．આ स’્રદાયે। અસલ
 खे ने तેન बपर or नेन，भुद्ध ने आ⿸्बलु धर्मोनुं मंडाणु छे．




 વર્થ્યના લોકા પ્રમાણभૂત માનતા ઠંવાથી ॠ આયારી બાપ
 आपवानो हते तेतु＇or अધःपतन थયु बgुं．

આવા समये अЯमह लगવहุગીતામાં लगવાને

## यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत।

अभ्युत्थाजं धर्मस्य संमवामि गुगे युगे ॥ न।।

## 8s

 દुષટટના નાશ માટે સમયાન્તરે મહાવીર ख્વામી સને તथાગત ગૌતમ મુॄ





 નવા સ્૧રપ વિકસાવી હતી．

 विद्धिति ने अनाश्था वधी गयां बता तन ते मे मહापुरुषाझ हूर



 પर＇Чરાન આiધण ઈીત અનુસરનારા ને 子ેવण ذર્મકાડી નહાતા．
 क्यांय जण अ्यातु कलातु नथी．









દૂવારા મં૩નાત્મક અને સમીકરશુ કરવાની વૃત્તિચાને ચેષણુ આા્યું છ. ચટલે આપણી સંદદૃતિના ને તેમાથથ નીપનેલા આપ સौનt

 มुगपुखुषो चवतर्या छे.
 (छे के बेनुं प्रत्येक विधान आप्त, सनुमान अने अत्यक्ष ॠवां

 बनसमूबमांथी अनुमान अने प्रत्यंक्ष प्रमाऴ। वडे नमनां विधान





रजस्तमोभ्यां निर्मु चः तपोझानबलेन ये।
ग्रेषां त्रिकालममल झान अठ्याहतं सदा । आप्ताः शिष्टाः विदुधाः ते तेषां बाक्यं असंश्ययम्। सत्यं बक्ष्यन्ति ते कस्मात् असत्य नीरजस्तमाः ।
 ज्ञाननt वंजथी नोमन सहाओण सर्व क्षेत्रभां अप्रतिष्त तथा उाई尺 भણ अ્રાरना राभ के देप विनानुं ज्ञान भ्राप्त था4 के तेवा विसE yुरुषो ॠम क्ष्वाय छे.
 दुक्त अति मान के भागयत भुध्धिना परिपाद क्रीवी सातिद्वा, सહिभुता अने निलंयता तथा जीक व्यापद लावनाझ पड or



 द्वाराष्ठन उब्बेमातt धार्मिड अधडा काडीन परzपरना जंधुलाभ



 कहीये तनुं भ"उन ક्युं or नथा. तेभણ् तt भाx ते सम.शे संघं




 थम पड्या बता.

 छાर के ने संबार केरे छु. पौध्ध धर्म मां संबत LOOना सरसाभां
 યાユીฟા ધર્भના નામે સસલ પાપલીલા આચરત! હત; સને
 थई गयो हतो. त्याई लारतपर्षनी हक्षिण् उरुण आन्ताभां औी
 भमણु करીन आधि, व्याधि ने छथाधिना त्रिजिध ताये तथा





## 40


 अगटावવाने ચेतनाना નवा રાહ દાખવवा अवतरशे. इरि: उठ रान्तिः रान्ति: शान्तिः,





 साळ्यालिषेड कराब्यो; अने राब्यने। धધो। लार तૈमन तथा


## ૯ કરણાવતી ને પાટણુનો રાન્ય વિસ્તાર.

युવાન રાભ નીમદેવને। રાન્યાલ્ષિષेક થયા પછી તેમણે સંસાર-









 धાર1 નગરીમાં बतl; અને મેાજ રાભ રાત્ય કરત! હતા. તેમના







 अધાન આયાથ્થ તરીક સિધ્ધyુરનિવાસી વેદઃ હેપે-દરશર્મા નામનl

## प२








 विनति छે．＇








 थया हता तोभन or गडऽनता ने विशाजतान। w－्याલ आળ्यो


 सूर्य आये के，ने ते सूर्यभां तेवनो आपिलाप डखनार $\Rightarrow$ सगम्य तत्व के तेन or तेभض़ सविचृ के हिरएयण लí तारीद
 अर्गोदिवस्य घीमहि घीयोयोनः प्रचोद्यात् । ना गायतीमंत्रथी


सर्वंत्र ॠद सरजी रीते व्याप्त थड्या सदिता हैवता！झमे
 પ્રેરસૂ｜મय ધાઓા．＇

 सત્तતव व्यारत थई रब्बुं छे ते मूमा नl छાઇ今 अनुपम हैप अતुभन्यो ถतो；अने ते स्थितिभi तैभना सुખમાંथी ने ने म〒亿िलाग सरी पडया तै ऋई，यक，साम अने अथन ॠम
 झ्यहतुं ज्ञान भजही दાRा गन्य करावनार तल्बवेत्ताझा सौथी



 सती ते भषर्विओ धहाना भानसपुत्रा कहेवाय छे．तेमना मे
 شमायर्य पाणी नानमार्गनु or सेवन ड्युं खे तथा सनई，सन＇हन，



 भर्धि ब्यासे मछालारनना शान्तिर₹ंना २३० मा सध्यायना
 सम लवीने ક्यु जें

















 हृ्टा गझाय छे.
 सभण्टिना बचनमां झवी रीते झगाण नांख्यं' के के तेमना ख्वाध्याय ने ધभโशिक्षष्ध तथा शईरार अने भनना विविध


 આЧツ્રન સુલભ थયું गे.





## 44

તેના વિકાસનેં અધિકારી શે. તેમळે નીયામાં નીચી भૂમિકાみ




 ભગીરથની પ્રાર્થનાધી પુષ્યસલીલા મંદાકિનીના ધોધ આકારેથ

 अાનંદની अवधि अनुलवता बता.









 चยु बw्या ठावानुं કख्वाय छे.



 થ્મन गાणा रबा बता. तेथी तમના सछवासनो। बाल भળवानી


## 45

 રાજગાહી સેપપી હતી．તમના દહાત્સર્ગ પણુ તે આเ્રમમાં થયે। હતા．





 વીરમગામમાં ધહી દહેરીねાવાબુ＂મુનસર અન ધોળકામાં みલાવ











 जंधान्यां बतां．


 अने बत्तर गुणरातना तथा छत्तर लเฉतना हैयार भाલने परहरे।भां


## 49



 તની or नિમલુક કરવામાં みવતી 太તી：



 उत्तम मेधा अन અनाખी प्रतिभावाणा टिरेारने शૈधान पोतानी



 તેમની યશગાથા ગાય છે．
 क्न हर्शनना पंडितानुं ने अन्य विघ्घाविसासीणनोनुं नગर
 तथा धनाढय，मांउवगБना परमार राМ यशावभाना भुw्यमंन्री


 श्रेणीख। न नगरकनोझ करी बती！ते हरन्यान मांडवसंत्री
 विछानो साथे विविध हर्थनशाख्वो विषे स्ञानयय्या करी षती．
 भાभांसा चાતે みઇ હાवानुं सज्युं ə．सझ विद्वानना みत आ


## 4e





 भुज्य ધામ ગુજ્રાતમાં કરણાવતી ગણાતું 太ુु.
 लરતકા ન્જીી विविध કળાચ અને કાપs, રશશમ અને કસબનન







 આદスપાન ગણુા छ.

## 




 अभ'ड गुभ्यातनु गौरव वધारवाना भुल हैतुथी भाणराञना
 રાભ સિદધરાજ ધણુ અનુર, સુદઢ શરીરના, મડત્તાકંક્ષી, પરાકમી,

 ચ્યલાવવા भાં૩यो હतो।












## $\xi \bigcirc$





 गुञ्राब Mएी

તે ઉ૫૨iતત તેમષે વિશાળ દામાદર કૂવે，રાણુકીવાવ તथા
 પાસતા પાટણુના પुरणનોન પાણીની સારી सગનડ કરી આપી
 આભિગ，મઢામ ત્રી ગગિલ；રાજકકિ લલ્લભટ વગર［ৈદ્વાન ને आव्य रसિક ખાलણู बता．

ગુर्थ ₹यति सिध्धराने संવत श१＜०ना ॠरसाभां भाजवा उपर सढाई કरीन मांडपगढना Чरमारंशी राल यशावभान बराब्यो सतो त्यारे तमझो त्याने सरख्वती लंखार घण्ड़ी विद्युब



 －्याรरणु अने झાબ्यो। सખवानी विनतત करी 太ती；परन्वु त्यांना








## दु

 सने तेन वधारे आक्ष भनाववानी योळना करी ถती；तथा





 ચલ．વતા હતા．तૈた or રીત सिદ્રુ ન તેની આસપાસનાં

 નીકળતી ધૂમ્રસેરે વાતવરણણાં ફેલાતી હતા．


 विद्घ！અને કળાના ધામ સમા ગણાતે बતા．大ે અરસામાં લખાયલા


 भाधिती मेबवी शकाय है．




 कैनी पणु કरता हता．ते समझनुं साહित्य भासदरान ताड५४ ने


## §2

લ્રેખા અને પુસ્તકા ખાસ કરીન પાટણુના નૈન ભંડારેમાં -स"પ્રદાયેલ1 के.

 लંડારે સથાપ્યા बत1; અને શ્રી ઠેમસંદ્રાય!ય‘ના 'સિફહેમ'























## \%






 न्वामे भ्रચલित छे.












 सरवाउं थुल सुद्री शेधी आपषा माट तेみણ हक्ष अने विनयी
 लमता हता, त्यां तमन विनति કखवा मोड़्या बवा. तेभऴ



 भुहूर नहि खयु，मारुं ता मानवुं छे के ते वारेभां पधारे असेः वर्षथी पघर समय सुधी ఆलो रही शकरो ना心．तना आट विधि निर्माणु ॠ झवां छ；नहि तो आटसां जबां वर्प ते साभ उपेक्षित \}ुस रही थड़ ?'

प्रवृट मबाराण सिद्धराने णीण राणनेषीइय पाસે योग्य
 १२०रमां पूर्ण करावीन माध क्षेण्णुपक्ष यौहश ने सामवारना
 आव्यमां सज्युं के है：－
 રुद्रमाजनी ₹थापना，माध मास परमाणु．q भृष्णपक्ष यतुर्धशी，वार सાम निरધार； शिवपूण साभे करे，नाસ थयुं नुुञ यार．₹
 पुतथा सહસ અढાर，णउतલ भाण़ड मनाबर． 3 છてપન લાખ तो गणनुरी，मोतरसें जार जડી；


 रुद्रसाण કરાવતા राये વાપरी，કવिणन क्यो विवेક．प
 लारतीय विद्याविलाग माटे ग्राश्यविद्धाविशारह गुणसत ने लाखत



 યચેલુ，અમ અ૫ભંશ ગુનરાતીમાં ૯ખાયેલi \＆े みાब्यों નીચે丬્રમાશ઼ મण્ત આવे છે．

2．रાન્કЯિ લલ્લलટતું \＆વિત．
થર સય યવદ ચયાલ，થભ સય સત્તર નિરંતર，
 તીસ સહસ ધન夫ં3，કલશ સેહહન વिહારy， सत्तर सबસ ગળ તુरिंय，લદલ उवि इद निહાલæ．




 તીસ સહસ ધશદ＇s，કલશ દશ સહસ સુવનय；






Q．આડા પશ્થરના પાટડા．૨．શ્રા（સો）૩．પશ્થરના થાંભલા ૪
 みने हाथी．૯．उद्रमझाલयमां લगावेલा छे．Є ओय q०
 રૂเમાંય થાયુ छે．૧૨．શાભાના ચતિશયાક્તિ અલંકાર．
 च्वक सावानुं पर्णुन छे．छपहशतर गिएीमांधी बैध्यृत धयेबा

 रगयर केया दे है；अन मनामन स由णी 刃刀 छे समृध्धि अने ञारि अभन अभ भणता नथा？＇

अा भन्न अवितनी सयनt अने बीकवनां वर्शुत विषे पियार

 छावानुं सनुमान थाय के．चा तबेभां उद्रमबाबयनी स्यनानुं पर्घन सगलग इस सरभु B；परंतु शुष्ष गुण्राती झव्यमा

 उर्रमबासय न＇धावता त्याई दुब फर्य के अभण अने ચोगीस करोड उपिया थy बालु न्यूई ख．

 समर्थ पुुषाना કुशण नतृत्व नीचे पर्तिपर्थ थयु बतु．तबन


 चंत न विनयधी पार पाउयु बठ．

आवा आत्मझात करेसा गुबुान बीघि त य्यान ने यध्री




## ૬૭

कકરી શક્યા હતા．તથી તે अધાન રાఠકર์ચારી તરી\} નીમાયા


 सिद्धस

 કિદ્લા તરીる ⿻્ર્સિદ્દ छે．
$*$

## Be

 विप्रवयों विविध सुगधी

## ૧२. सिद्धરાજની ફેગમુકિત ને ચિત્તશુધ્ધ

उछेवाय के के हक्षिणु देशनी यढाधमां विक्य भामीन पाटए़
 कु०ट व्याधि थयेt बता. त्यारे सेเ્માन्यता अवा ञ्रयલित 大ती






 નીચે રાજ્યુરેષિત ગાગિલ સને અમાત્ય આલિગની સા્રહભરી.








 अ્રગીી હતી.
 असाध्य मनातो ऊुटटराग मटवानां चिद्ब हैभावा बाग्यां कता;

 भुखाલीમાં સારાये सिंહyुरना yुरજनान ઋल दिवस सुધी विविध भानगीसाi भोखन क्याड्यां बतां; अन त्यान्मा सो

 सिद्धराओ अरावेला अइमझन उथा अन्म दुंड मोनुछ के.






 रात्रि सुधी निद्रािषीन पथारीभां ૫ડી रबा ङता.


 सभ'ड न्लेषातु माुँ स्वान सिद्ध थयु० सान्यदा सीमाविस्तार वध्यो. प्रनमां विद्धाहद्धि थाय तेवा अयतने क्या.

 हुर्ण नेवां કणामय स्थापत्यो स्याव्यां. प्रભनી ધनसमृबि, वधि


 નथ. ચાપ મને સાયા સુખની પ્રાપિત थાય તેaા માર્ગ બતાવે,






 ઉ્પત્તિ थાય ને તેમની શક્યાશક્યાના વિaેક વિચ્યાया વિના दे मधधीये पूर्ण अरवा माटे अनેક इ्रકારनी ने भथामय करवी यडे त न्थिति or हु:Чनु आरणु के. आभ नितिध्य यत्न। उसवा



 સુખના અનુભવ કરも શકાષ ષે.

ॠ उपरथी समलशे के सापधुं मन झ ण सापध्रु


 अवे। न्रेई स; अने श्रचनमां असी पउतां ने के मार्य दरवां
 लाबनाथी सईणता के असłબताने। वियार ક्या निना yूzเ


ચાय तेवी घमन, हमन ॠन स्वहुपनिरीक्षणनी वृत्ति 子जबती


 ते साया सुफना आन ह ञतुलवी शक के.




 $u$ मा अंध्यायना ग्से। 30 थी उर सुधाभा अहार्षं ब्यासे उन्ध हें

अवृत्ति क निनृतित च कार्षकायंय मयामये।
बन्धं मोक्ं का या चेत्ति बुछिः सा पाथे सात्विकी।
यबा धर्ममधंर्म च कार्य चाकार्यमेन च।
अयधाबत्मजानाति बुद्धिः सा पार्थ राजसी।।
अधर्म घर्ममिति या मन्यते तमसादृता।
सर्वार्थन्दिपरीतांश्य बुद्धिः सा पार्थ तामसी॥
 अने असय, तथा मेक्ष अने णंधनना બेદ નे अ्रझारतી भुद्धिथी
 खने अધर्य तथा कृंव्य ॠस अमृं ्यना भे यथार्थ रીत आही
 भाने हे अने फधा or सवणा अर्थने अवणा माने के तेवी



## sq

 तथा सहृपियारेतुं अनुशीલन કरी शझाय ख. qण तथथी



 सहृषियारेનન विકાસ थાય खે, અને દुर्वियારે આवી શકતા
 स्व३५ દर्थांवी शईे छे, अन क्व तथा मनन परમ सुખना स्थान

 तેवे सयचित्त भनुष्य or सानुं सुખ भाણી श? $े$ छे.


> आत्मानं रथिन चिद्धि शरीरें रथमेव तु। बुर्दि तु सारणि विधिध मनः प्रग्रहमेव च॥ इन्त्रियणि हयानाहुविषयांस्तेपु मोचरान् । आतमेन्द्रिय मनोयुक्त भोकेत्याहुमनीषिणः 11
 सथी ते अत्भा छ. भुद्धि तનો सारथी છ, मન तની લમામ છ,

 वच्चें रहैने आत्मा तेनो ખरे लोग(नार छे. नेम घो। बिना

















 સાંલબ्यो। बतા. તે દરગ्याન તેમના રોગ ધણુા ૩.માણુમાં みદ ગચે। બતા.

 सાબ્રતટ નિલકઃ મહાદૃવ પાસે આશાyુરા (बાલનું અસારવા) ગ્ગામમાં વસાવવા ઋને તની આસપાસની 子ટહીીક જ્મીનની ઊપण



 सાગ्या চतા. ते स वત ૧૧૯૯્માં ૪૯ वर्ष રાन्य કરીન पर वर्षની


## v4


 लक्यो बतા．

આા ક્મારપાળ ધણ્હુ રખડી રઋળીન ને અનેક પ્રકારની


 निः्वार्थ मદध，त૫，ज्ञान अन क्षमावृत्तिथी ते गुर्ण र૫तिना
 સામમનાધ પાટঘુના અસલના લાક્ડાના મたEિスના નાશ પામેલે।





 गाज्ये। खावाथा न्लंक से तुं लய्थी शड्या नछेता．तो पषुत ते विदानાન सन्માનતા ન પેતાની પાસે પશા સાખતા ถता．તેમાનના




 नाभ्या बता．

આ શૃદ અમાત્ય छિામछેતાના અવસાન પછી રાજ
 મ太ાઅમાત્ય તરીક નીમ્યા 囚ता．તt પણु ते જ્માનાના સૌथा．

## $ง$ งร




 विકस्यु बलु.

 नामना गैस्શुा हैपनी7 त्यां थयो बतो. तैभना गाह्यझाणनुं नाम




 अतापी ધर्म पुदुष थाय.

तथी त व्यांनी केनसंध ॠकडी करान यायिग वण्धुदन
 કरी बैनझेण




 *नु. थेเउा or समयमiं ते धण्ती विघाभां पार गत थध गया बता.









 तथा 'बैभीनाममाणा' अथवा 'अलिबान बिताझણि' अन
 નામનt ધतिळાસકક્યની શइઆાત કરી હતી.












 पिबार अने गાલिझा विषार नामनों हैवणा जधघध्यां बता,

भमारफण भ्थी अभाबे तोमना रि्यनी सीभा बत्तारे



-•



 कखेवाय के त्यारे पाटણमां करપन करेाडाधियतिચझ बता.






 बता. ते पछा बगलग सवासे। वर्ष गुर्ण रेश्षर स्विधसाने माजवानी



 ઘન અनે વર્ષાસના આાયાં बતાં.










## *e

અને રાજમાન પામીન પ્રધાનપહุ રાન્યાશ્રય મેળવતોઃ થયે। હતે.
આા સોલ્કીજવ'શના મહારાજ મૂળરાજથી માંડન કમાર૫ાળ






 ખીગ તળાવા, વાવો અને દ્વાચા તथા પાટણુ, વડનગર ઋને
 अना\}1 तैथार थयां बतां.
 આાનેय તેમની અસલ ભળ्यतानुં निદર્શન કરાવे ७. प円




 પાસતી М4 छे.

## १3. રાન્પુતીનાં આથમતાં તેજ









 લभાયલું છે.






 નાંધ મળતી નથી. સા ज्ञानग्रतिलाની ऊङક झાછી थવાન લીધે




## $<2$








 ખंडित 太ાલતમાં ત્યાં ตझો છે.





 छદારतા દાખવी हती. ते संवत ૧२र૯માં आणधર્みन પામ્યા ఆતા. તેમના अग्निદાહनी જગ्या સાને य ‘હેમખાડ’ તરીદ Чાटણુમાં પ્રસિદ છે.

 उरीन संЧत १२०उभां हैøलेद्ध पाभ्या बता. तेभने पथु



 ચે સરખી રીતે પીડા આપી હતી.


## $Q$




 કટાર ભાંકાન તમન મારી નાw्या छતા．

આમ ત્રણુ વર્ર રાજ્ય ક્યા પષી તમના નાના પુત્ર મૂશરાજને
 નાયુી

 અશ્રોરાન＞તેમન સારી મદદ કરી હતી．સા અહ્｜રાન્ે કુમારપાળના રાષ્ભઅમલ વખતે તેમની સારી સેવા કરી बતી．તેथી તે મહા－




ભીમદેવ બી円ના શइચાતન！રાન્યચમલ દરમ્યાન ને સામંતે। ચાટણુના રાજકર์યારીએાની મેદરકારી અને અવ્યવસ્થાને લીધે





 સરણુ બાન તે or ગુજ્રાતનેા ગાદીવારસ ગણાเશે．＇




## $<3$





 सुभान मूŋन पोतान！बतन पाध！ગय！बता．

આમ Mારतવर्ष＇मi ધસલામી રાન્યની શइઆાત थધ فતી．






 અંત આब्ये। હतt．


 પ્રદશશાં વાコેલા વંશના રાણાચાની સત્તા નમતી 大તી．અહ઼｜રાøના









## C8


 संतसाब्वित्य वधार्युं बु०．

みबારા円 સિદ્રાજના સમયમાં પાટુુના！ય＇દ્ર’્રસાદ પેરવાる．




 સેમમેશ્વર પુરેહિતિ રાણ્ વીરધવળ સાચે મેળાપ કરાવી આાય્યો
 খોતાની નાકરીમાં રાખ્યા Bતા．








 લેવાનો આરેપ મૂક્વાસાં આळ्दो बतો．આવા વસમા સમये ૫ણુ



રાણા વીરધ્વવને વીરસ，विशળ અને પ્રતાપ નામના ત઼્－


## C 4







 તરી\} રાન્ય કરષા લાગ્યા बતા.

તેમबุ विशળનગર અथवા અત્યારું વીસનગર શહેર વસાન્યुં



 તેમના નાના ભાઈ પ્રતાપમલ્ડના yુત્ર અર્જુ નદેa પાટણ્ની

 बतो．ते भार वर्ष सब大्य उैरान संवत १उ૩०मा गुणरी गया
 बતા；ન પેનાને રાભઘिરાજ કહ્હેડાજતા ఆતા．


 १उपन्ना ने वह उ ना हिवसे पूरे। ક्यो बतो तેaા छલ्લेफ




सાહિત્યના અમ્રમાન્ય ગ્રંથ＊＇માવ્ય ય્રાશ＇，ઉ૫૨ સૂંદર ‘દીપિકા＇

 ગુજરી ગયા ષતાt．




 १२६७ सมवा संवत १उЧउभां पोताना लाओ सલयખान के




 રા円 રામદેવના આझ્રये રહીને સ્ત્યુ પાન્થા લતા．

કાવ્ય પ્રકાશની શ્રી જ્યન્ત Mહ્ટની＂દ્દીપિકા＂ની व्याज्यानા અન્સ
संघत ₹३५० वर्ष ज्येप्रवदि ₹ सौ अंयेह आशापहि－ समाबासित श्रीमद् विजयकटके सकलराति भ्पाल मौलिमुकु： टालङ्कारभुषितपादणन्कज मद्वाराजाधिराज श्रीसारद्नेव कल्याज विजयराज्ये
．．．．．．．．．．．．．．श्रीमद्गुर्ज रे 9 वर मण्डलेशमु कुटालंकारप्र－ भापरिचुग्वनबहुलीक्छतचरणनसकिरणस्य मह्वामात्यपुरोहित－ श्रीमद् मरद्राजस्य अहभुवा पुरोहित शी जयन्तम्टेन ．．．．．．विरचिता इयं काध्यप्रकारा दीपिका।

આ ઉપરથા તેમના। સમય，રથળ વગે ર૫ષ્ટ સમભશે．

## ૧૪．ઈરલામી ચળા ને Єદીચ્યમાંથી તરગાળઃ

આામ ૨જપપૂતાના ૫૨૨૫૨ના દેฯને લીધે તथ！અવિચારી ને આત્મધાતક રાજનીતિના પરિશામે ગુનરાતનું રાન્ય સન ૧૨૯૭માં


 હતી અને સૌ ঔાઇને Мનમાલની સલાअતી લાગતી નહેતતી．




 ศ゙धावी बती．









 ત ૫๒ી તે મ‘દિરેના નુકસાન પામેલા ભાગેને સન ૧૩૧૫ थી ૧૩૨૨（ સં．૧૩૭ะ Єી ૧૩૭૮）સુધીનાં સાત વર્ષોમાં સમરાવીને તેમના પુનરોદાર કયેી હતો，


 અમલમાં તેમાંના ધશึ！ગરાસ છીનવી લેવામાં આવ્યા बतા અને वपासनो पણु ศ＇ध કरथाभां आव्यां बतां．तेथी तेमने ખेती，
 પડતી હતી．આવા વિપરીત સંનેગોને લીణે તેમળ કૅટલેક અંશ
 झ10्य，न्योतिष है संख्यात्मसान केЯी पिघाने। अस्यास

 थवा साग्यु बतु．

દિલ્હીની રાજ્ધનીચથી નીમાયલા ને સુસ્લિમ સુभાચા गुभ्रातभां चवता बना तेभांना मोटा लागना धर्मखतुनी，

 ફલાવી 大તી．પરિ๗ામે પાટણ，પડનગર，માઢિરા，Уડર，કરચાવતી，

 તઘલખ નામના भાકશાહ રાન્ય કરતા બતા．તેમના તइફ્થી




ત્યારે તેभના પાસવાનાચ ત્યાંના કડજા પાટીદાર કામના
 હહવાની વાત તેમને કરી હતી．તथથ તે ३૫નાเશી સુभાझ પટલપુત્રી
 તમમના સિપાધચા ઠમમળા પટલન ત્યાંથી બળપૂર์ક તેન સુભાની
 ધચાયુ；અને તેમશે વિપદના સમાયાર પોતાના ગાર અને પરમ
 નøકના ગામડામાં કथા કરના ఆતા，ल्या પહ્ઞાંચાડયા．

આ અસાઇત ઠાકર તે સમયની ગુજ્રાતી ભાષાના સ：રા કવિ， કથાકાર અન ૬ત્તમ જાટિના ગાયક હતા．ચ゙તાના यનમાન અન

 સુઝર૨ખાનને સંગીનના ભારે શાખ હતા．તथી તૈનને સંગીત વડ

 રેચક ગીતા સ＂લળાનીન ફીઝ્યા બતા．તથી તે સુગા તેમના


 સારી ગંગા નામની પુન્રીને પકડી સાખવામાં આવી છે，તેન
 અરみ છ．＇

સુધાની પાસે ઉभેલે પાસવાન આ વાલ સાંભળતાં o
 તેभની हીકરી નथી．ते तે હેभાળા પटેલની छકરી छ．


## EO

ભાહામાં ખાવાનt §કમ કરે，તા તે આાઘણ હાવાથી તની સાચેt



 પડી ગયા．પरंतु में पर करાये બીનો लाव हैખાડया विना તેમણે ચેતાના યఠ્માન અને મિન્રની પુન્રીન ગને તે પ્રાર





घีเડા or સમयમાં આ વાત સિદ્ૅૅર પહાંચી ને ખાસ કરીન

 તેમन ज्ञातिथी हूर क्या बता．ते उपरथी शब्बेखना मोटટा

 बેવટ પત્ની તथા માંડણ，જ્યરાજ અન નારણ નામના ત્રણુ．

 પટદ અસાtતત ઠારરના ધણુ｜or આભારી थયા જતા．ચ゙તાની




 มન તેવા વ＇શ૫૨ પરાના તામ્રલેખ લખી આપ્યા હતા．

આમ બંગામાં નિવાસ કર્યા પખી અસાર્ઠત हાfરે આઘઘશક્તિ： અંવા ચને ભગવતી શારદાની અનન્ય ભાવ ఆપાસના કરી 囚તી．


 भुલ્લાં મેદ્દાનામાં ओぬપझ みધારના ૫ડદા વિના લોક્ટાળાની
 આવા ભવાધ્રયેગે！શફझાતમાં તમણุ चોતાના ત્રણુ પુન્રો અન
 लજ्ْया बता．


 અન થાડા or વખતમા તે જૂસાર્ઠ જર્ઠન＇તરગાળ＇તરીకे







‘સકતત સ‘ભૂઅ，સક્તિ સંભૂઅ્મ પત્ત્તૅરમસ， सिद्ध भुद्धि－वर विઘन－હर ક३ं， કबित みનિ ‘રુ સાिહિ．



## ૯マ

## ＇તાસ પ્રસાદિ વેદ્વવ્યાસ

વાલમિક \＃षि 在 Єपहश，
તાસ अસા⿸尸匕 અસાર્ઈた ભણูી વીરકથા વરણૃળ્ચાસ．，
 અસાઇત ઠાકરો＇અને અત્યારે પશુ ભવાઇપ્રયોગા｜માં અા જ્ના ખાલ ગેલાય છे．

આવા ભनાધy્રયે｜ञા ઉપરાંત તેમશ્＇પરશુરામ આા્યાન，＇
 તथા રામઃીલાનાં પદ્ય વગર સા્યાં ఆતા．આ બધામાંનું એકમાત





 પથિમા રાજ્થાની પશુ કઠે છે．

આ ભાષાદારા તેમશ્ ચેાપાy અને દોષ્રાના みધનામાં




 ખ્રારની માનવતા અન સાચી ધા ભાુ ભાવના મહેરાવી ગયા छે．

## ૧૫．સુલ્તાનોની સ્વતંxતા ને અમદાવાદની સ્થાપના

સન શ૪०ई（સં．૧૪૬ร૨）ના અરસાभાં દિ૯હીની પાદશાલત




 ભાગे કરણાવતીમાં રહેતા હતા．ત्यारे તેमની સાથે તેમના પौત્ર

 તે or સાલમાં અહન્મદશાß ગુøरાતની ગાદીએ સુલ્તાન તરીક

 તંદुરસતી વધારે તેવાં લાગવાથી તે નગરન or વિસ્તારીને પેเતાના



 तीरे द्रेवा गया हता．ते वખ्ખते तेमना न्लेबामां अા्युं है ने


 આા અહોં or નવी રાજધાની સ્થાપવી નેકચ．＇

આા નષું શહ્ઠેર વસાવવાની નિર્થ્ય કર્યા પもી સન ૧૪૧૧ －્નl માર્ય માસની ૪ थી तારીખ झટસ ડીજરી સાલ く૧૩ ન1
 ખાટુગગજજ，કાળ અહમ્મદ અને મલીક અહમ્મદ નામના ચાર



 －बनुमान पश्चे qહેતા हतो．
 આगળ નદીના પ્રવા囚 वચ्ચे झૂક આાડી દીવાલ વાંધીન


 આ નવા શહેસની રયના કરવા માંડી બતી；અને તેને કળાકૌશલ्य




 क्यो बता．




 તરીક સાणખાયું के．

## ©4

તે સમयની ઇતિહાસનાંધ કઠे के के ગુજスાતनા પહેલા
 घैयवान，युक्ति प्रयुक्ति समซनार અन न्याय तાળवाभां ચतुર હતા．અદલ ન્યાય આપચા માટે તે ચૂみ ox આાુર
 भાણસનું भूન ક્યું＂बgું，તે માટે શહેેકાગીએ મરનારના વારસન

 तो ૪० Эंट લУन रાશ थयो बशे，પશુ हु ते चुझाहा न्यायी
 ฯવी નमघね．＇

એસ કહી તેમણે ચ゙તાના જ્માધને જરા પણુ અયકાયા चिना लरफण्मर पच्चे शुणाચ यढावनाने હुકみ आय्यो बतो． તેલી or ₹ીત તેમણે કાઠીમાં પૂરેલા みક વાણિયાના શબન





 તન ફાંસી દીધી ઢતી．
 प्रभना प्रीतिपाँ पन्या बता．ते सन श४र२मां गुणरी गया





## es

દૃવામાં આब्ये बतે．बे પछી તેના ઉપર અત્યારના રેન્ને તે or वर्षमां भ ધાવવાની શइઆત थર્ઠ＊तી．

આજ સાલમાં અમદાવાદ શહેેની સ્થાપના કરનારા ચાર


 ચવ્યા 囚તા；અને તે or સાલમાં તેના ઉપર અમદાવાદના
 આવી ถતી．
 અમદાવાદના બીみ સુલતાન તરી\} ગાદીએ આગ્યા 囚તા. તે シશઆારામી ને રાજકકાみમાં મેદરકાર 内તા；પરન્વુ તે નિખાલસ



 આપીન સુલતાન કુત્ુુદ્દીનશાહ તરીકે ねાળખાવ्या હતા．




 みહ્હેલાં કરણાવતી નગરીનું કરણસાગર નામનું સરેાન जંઘાવ્યું
 સ્રાવરની આસપાસ અમીર，ઉમરાવેા ને સુળાચાનાં ઘણુાં મકાનેં


## Es

 સાથે રમત ક્તા હતા ત્યાર તે અયાનઃ તેમના પેટમાં そેસી જ્વાથી ते सન ૧૪૫૯માં ગુજરી ગયા હતા．











 ત્યાર સલામત રીત જ્ શકતો હતો










તેમશ આiभt，રાયણુ，ન＇ધु વગે ईળાઉ આાડ રાન્યમાં
 $ง$
 भગીચેા બનાળ્યેા હતા，તે પાષળથી અમરાઈવાડી તરીક પ્રસિદિ
 પાર Өતરતાં बતાં．ત ગાદીએ ゆેડા પછી ચેเsા or સમયમાં તેમના
 ભાદશાઉના રેભી સામે દાટાામાં આવ્યાં 囚ાં；અને તના



## ૧૬．અમદાવાદ શહેર ચને પરંનેા વિકાસ．









 વસાન્યું बgં．बુુની કરણાવતી નગરીના આશાવશ નામના ભાગમાં

 $\mathrm{og}^{\circ}$ ．

મઉみમદશાહના મિત્ર અને દિલાવર દિલના ねલિયા અમીર દરિયાખાન દરિયાપુર તथા જમાલશાઠ નામના અમીરે જમાલપુર નામનાં પરાં વસાવ्यां बતાં，અને શાઉમીયiં નામના અમીરે શાઉપુર વસાન્યું बतु．આ બધાં ૫રાં સન ૧૪૫૩ની સાલ સુધીभાં વસી ગયાં 囚તાં；અન તે or સાલમાં દરિયાપુર વસાવનાર દરિયાખાન ગુન્રી ગयા ઠતા．તેમન ત્યાંधી हૂર，અल્યારના દરિયાખાનના



## 902

## 200


 भुसारेखेन भुग्ध करे छे．

તે પछા સન ૧૪૬૫માં જิનશાસનના પ્રસિદ્ध કવિ શ્રી



 नે પાટણુ તฆા ૐરણાવતી ભાગતાં અમદાવાદ આબાદ થયુ．



 मโिर पासे हाटबायां आव्यो बतो．नुनाभढना ओाट－सड है इरम्यान तूट्यो！बता तथथ मब्मझधशांडे तेन समराव्यो बतो，तथा
 मासकीねाने वसाव्या बता．qणा तमऴ चोताना भाる ॠड महिस पशु णंधाव्ये। बतो；अने थाडांक करों ते त्या पलु रबा बता．




 सાલ सुધी व्यां or विताભी रङा कता．





 เરચામાં આૌી હતી．તે નાના નગરની આસપાસ ષલમપુર，નવાપુરા，





 ते みमદાવાદનાં નેવ！લાયક સथળામનું ચક શાહઆલみના રેગ बरी\} प्रसिद्ध छે; અને ત્યા દर સાલ મોટેા ઉરસ लરાય छે.









 भ्रसिद्ध $े$ ڤ．



## १०२




 ૨ીીકારવાની ના પાડવાથી जાEશાહે તे भન્નેની ક્લ કરાવી 囚તી．


 भૂલાા લાગ્યા હતા；અને મોહા ભાગના કંસારા，ધાંચી，માંચી． લુહાર વગેર કારીગર વર્ग ના લોકા ત્યાં આવીને વસવા લાગ્યા बતા．


 આ બગીયામાં આંગા，દા૩મ，બદામ，અંળર．દ્રાક્ષ，zળળા，






 बાેલ્ધ તરીક ねળળખાય છે．





## 203




 भાર્ગ દસ બળદગાડીઓ સાથે દ્વાડી શકે તેટલા પહ્હાળા રાખવાનો निर्णुंय કर्यो बतो．

તે સમયે અડાળળ ગામના એક સામાન્ય સુખી માણુે તे



 वાવની રयનાનુ के આसेખन वियायुं बबु ते ખツु तेभने

 ચક વિશાળ વાવની રચનાતું ઓર્ય સન ૧૪＜૫માં શર કરાવ्यु๋



 लेट ॠપી＊તી．



 પછી મ્મદશાહની હિન્દુ પત્ની 囚ીરાળાઠના દાદા સાણા ઠરિ，નીલકે ઠे


## 208



 ३૫ એક સુંદર વાવ બ＇ધાવી 太तી．અત્પાર તે દાદા囚રિની વાવનt


 જ્તાં તે চરિપુરા ન અસારવાના સામાડા ચક થy ગયા હતા．

महमझधथाडना શવनना मोटा लाग अમદાवाદथी दूर








 ३૫みતીની みरिみ夫 કહે છे









## 904





 નામે પ્રસિદ થયા है．

## ૧७．નેકદિલ મુઝફ૨શાહ ને આથમતી સુલતાની

 yુત્રી，હીરામાઇના yુત્ર ખલીલખાન र७ वर्षની छમ્મरे સન






 અમદાવાદના નેટલા સૂલ્તાના શઈ ગયા छે તેમાં આ સુઝફશશાહ

子もીયે દાર પધધો or નથી，પฆુ ગમે તે દર๙્ભના માણુસને ते
 તેમને। વહાલેા घેßા માદો પડયેા હતા，ત્યાર તેના ફાગ મટાડા1 માટ હકમમાŋ તેન દાર પાવાની સલાહ આપી ષતી．તૅથી તેષથ્ તેને દાß પીવાવ્યા તો ખરે，પણુ તે સાભે થવા પછી તેના ఆ૫र તેમણે કદીひે સ્વારી કરી નહિ．
 પ્રેમાળ હધયના，સંગીત્ર્રवીણુ ને સંગીતચોषક બતા．ઘોડેวવારીમાં






## થયા बतા．





 સુલ્લ：ની ને વ હોરાની પાધડી શેเભાયみા લાગતી ઠેય तो આપનન पणु तેवी or शॉलायमान कहेवाय＂व्यारे तेみણ़ उब्लुं के：－ ＂भुલ્લા ન્वा विछાન ધર્મગગુની માઘડી સાથે મારી પાધડી
 सरખાવतां मन દુ：ખ धાય छ．＂








 थठी ©ती．



## $20<$




 પ्र円न सुभ खाप．अरे！तु याहे तो तना आञ साष बे，खणु




















 च्यहाज्यो। बतो．

## qoe



 भांउपगठみiं लराई मेढ़बा भसाहुरशाळन भोલावी जाव्या बr1；અन તેમની सरદારી નીચे માગલ સેનાન बરાવીન ₹રીન



 ईर२०ગओ




 પूर्ध भां वसाव्यु＂बतु．तभां मोटा अमલहारे，वेपारी习习 અन દโरिया पारना हेशा साथे देपार अन्नारा तथा है देशभां भाตण


 દાटवाभां आवी बता；અने तેना इभारद तरीदे उपर ॠड रेल ๆ＂वाववाभां आक्यो बतो．तेना मे शंया मिनारा ऐेपी विस्मय






## 290







 નામે झાળખતા थયા ถता．





 તમાં અકારમી સદીીી શઃみાતના દાયકાએામાં ગુજરાતના પ્રथમ －વાનાકાર અને લાક્વિ શામ๓સક્રેહેતા હતા．






 थાเડા વખતમાં or લોકા તન સુલતાનપुर કહુચા बાञ्या छता． वण्ण लीमनाथ पાસે झत्यारे ब्यां કदेछटटरन। जंगनी छे ते



## ฉัะ


 बું；અને સારરમ સถ્દીી શરૂઆતના દાયક！સુધી તે ૧ખતના સમદાવાદ શહેર કરતાં તેની વસ્તી વધારે હીી ねમ ઇતિહાસझાર લખે છે．તે સમみના ધશ્લામી झલિયા સીદી સાજીદના મૃત્યુ ૫છી તેમન સત્યારના ીીથળીીશરની સામે લાલ દરવા円ની

 Еૈખરેખ નીચે બંધાવવામાં આાી बતી．અત્યારે ૫ણુ તે સીઠીસાહીદની भरिみદ तरी\} अ્રज्यात છे.

આ みરિન્દાં ઝાડ અને વેલના વિસ્તારવાળી તथા भૂમિતિની આદૂતિચથી ભરપૂર，સાગળ અને પાષળ ચકસરખી


 પ્રમાશે સાઘન્ત આકારની કાતરણીવાળી લાકડાની のળiીね．


 રાખામાં આાવ छे તે ખभર મેળવી શકાは નथી．

અમદાવાદના સુલ્તાનાના સમયમાં ગુજરાતની રાગケીય व्यवस्था मे प्रકારી હती．ने लाग सुલતાનના सીધા અમલ





## ११२

 त्यारे सुલ्तानानા सीधा अમલ नीचे ने मुલક ถतt तेना नीचे પ્રમાضृ निलाग પાउवाभां आ९्या હता; अने ते प्रत्येड विलाग


 (૧૨) સામનનાથ (૧૩) ૩ાંહભુમાં દંડરાજ્યુરી (૧૪) અમદાવાદ
 (૨૦) પાટણ (૨૧) સારる (૨૨) નવાનગર (૨૩) ગાધરા (૨૪)



 शेธा氏ा व्याययां बता. आ समये भेबाउनi मबाराएी हैயणखाब

 सभाई गयां હता ऐवी ॠाज्याधिया छे.

## 








 Мतनी शरत क्या विना गुणरात तेभना बवासे सेंपी हैवानुं વચન આપ્યું ને યंबીસખાન ઉ૫रતું જેર વાળवा સન ૧૫૭૨માં
 ఫ્વૈર તરई નાસી ગયા Bતા.

આ અરસામાં ॠટલે સેળ્મી સદીના સાતમા દશકાની









## ขัย







 આ નાખખ्यां．

ચાતાના કુળની ઢકરરની આવી અવદશા થયાનું નભભૂન



 ઢગભો થયેં હતો．સાને તે જ્યા ગૌઝારા ભાંય તરીદ ચાળખાય
 પાછુ＂स्युं 大g．
 બ્યારે ખૂ火 થાકયા ત्यारे Мની પક્ષ છેવટ ગારીઆધારના
 પક્ષ ઉમરાળાના ગાહેલ રાવમ પાસે ગયે ને ને તે સામા પક્ષન







## ११૫

વ૩વા ગામની જગ્યાઃ હાલનું ભાવનગગર વસાવ્યું，ને ત્યાં રાન્ય करवा लाग्या हता．
 રાથ्य ఐતી લย્ન તન મોગલ મહારાન्यમાં તના ચझ ભાગ








 भธારાન્યના લમलग ચક बાખ ચેારસ માઇલમાંथી વીસ ડMर ચાં૨સ માધલના આ્રદેશ ચほા થયેા હતા．

ત્યાरे अમદાવાદમાં દાદู छયાળ નામના ऐझ अ્રસિદ હિંદુ

 सेગु કरीन अमદાવाદ ऊपर अवारनवार हुमલा 子र्या अता．तनी









## 22ร

सન ૧૫૭= ( સ‘વત ૧૬૩૫) ની સાલમાં અમદાવાદ પાસેન!


 સાટ અમદાવાદ આા્યા હતા. ત્યારે તેમણે સંત દાદુ દ્ાળના
 ગયા ત્યારે આ સંત તેમની સાથે રાજ્થ્થાન ગયા চતા; અને ત્યાંન પ્રભમમાં તેમશ્ઞ આધ्यात्मिક નગૃતિની શइઆત કરી હતી.







આ અરસામાં અમદાવાદના। એક વહિક યુ યક દિલ્હીના ચઃ अખ્યાય અવેરીની ચેઢીમાં ગુમારતા તરાる નાકરી કરતા! હતો৷-












## ฉนง


 ય્યુવકન લરી સભામાં શાવાશી આપીન શિ૨૫ાવ આयયે। હतो.
 જાશિયારી તथા પ્રમાણિક્રાથી સારાये શહેરમાં ન આાસપાસના
















 उभाती દर्भ्यान त्रझ पार अने तમना सृत्यु पछी कहांगीर
 સુभા તરી\} સન ૧૬૦૯માં આવ્વા હતા. તૈમની છેલ્લી સુનાગીીરી
 સર ચામસ રે અમદાવાદમાં ૫હેલવહેલા આવ્યા હતા.

## ในร

 વખાણુ ક્યાં હતા．સન ૧૬૧૭માં જહાંગીર વાદશાહ તેમની ખૂળસુરત
 આજ ઋ હતt，અને ધાડી ઝાડીમાથી ગાર હાથી પકડયા હતા．ત્યાથી
 શ३みાતમા અમદાવાદ આવ્યા હતા．ત્યારે ફેથુુઆરા માસમાં







 โિલ્લ！ઉ૫૨ ફ૨૬તા थશે．






 नાનょડી हुકાના ભxyન ते जिन थया 太ता．
 बतो，तेथी तथा तेभने बदु० or सुशेलित ने स्पर७ गमतुं હાવાથી તેમણે તે વખતના અમદાવાદને એદનાર આવેશમાં ગીદા઼ાદ


## 12e


 ખરવાના કરી આપ્યે बતે તે રુયતું ન હહાવાથી તે સગ્રેみ ૧ेษારીねા સાથે સારી ફીતે વ夭્તतા નહાતા．તथી નારાજ थધન




 वसावाणा विशाध ज्ञીચે। अने अत्यारे भीभनाथ पासे नहीهट
 रહહ છे ते तथा सર चીનુભાd शેઠના મહેલની પાસે ભેંયરા અન





 સાજપિતા कહાંગીશશાલના માંદગીના દિવસામાં પાયતખ્ત દિદ્ઠામાં






 તેમણે અમદાવાદમાં જેE કરાવ્યા：અને તની જ્ગ્યાझ શેરभાન તूॠरन માકલ्यो 囚ता．

## ૧૯．Єたીચ્ચાનું अમદાવાદમાં આગમન



















 बती．तેમાની अક पणु येเજના ते अમલभां भू\} ते पष्षबा तोt તૈનન પેતાના or પુત્રોની અંદેરાચંદરની ખટપટ તथા

## १२ะ


ત સત્યારીઆ દુકાળ પછી ગુøスાતના રાન્યકારેખારમાં
 કાહીઓ，ચુંવાળના łાબીચા અને પ＇ચમહાલ ભીલાચ ધણી



 बરાવીન તમના આગેવાનાને પકડી આાકરામાં આકરી સભ કરી ＊ता．तथथी भ्रणभां सर्वंx शान्ति रेखाध बता；परंतु ते シटसा
 સ્ભ કરતા અને પેતાનના ઉજુરીયાચાની ભજેરણીથી ઘણુا








 દマવાભ પાસે Үેસતા વिशાળ，સુદર ને કરામતવાજે ને
 भહ्बैब तरीक अ्रसिद्ध छे．तेनी विशिक्ठता सચी छे के तेना मुw्य ખंडभां સાડમખान बાथी उपर मेमीने हાખલ थाय तेटલी



## १२२


 ખાનપૃર，મીરઝાપુર અને રાયખડ તરીક નણુીતા છ．
 सन ૧૪૧૧ भાં Әे પવिત્ર ભાવનાથી अમદાવાદની સ્થાપન！કરી






 ते કાय or रब्युं छे；अन अत्यारे पणु खत＇क्र लारतनी
 અલગ રાન્ય અस्તિતવમાં આવ્યું，ત્યારथા પશ તે વિઘ્ચા，ઉઘોગ， વેપાર અન વસતિમાં અતિ આભાદ ગુఠરાતના પાટનગર તરીફ આયમ रब्jु છે，ત विधिની विशિष्टतા છે．

 પ્રગતિ કરી छ；અન આહાજ્લાલી માણી ૭．તે દરમ્યાન અમદાવાદની




 तิवा पछોળા અन લगलग ॠક सरખा सीધा रस्ता ถता．वण


## १२३


 ®ંટ૨વારે ને પગપાળા મુસાફરેની અવરજવરથી लરેલ゙। જ रહેતા હતા．

આ સમये માદæાહેં કળા，સથાપત્ય，શિહ૫，૯ઘોગા ને
 चેષતા बના．તેથી અમદાવાદ શહેર ત્યાર પણુ આøની મારક
 ત્યારે ગુજ્રાત，૩ખ અને સૌરાષ્ટ્રના દરિયાકાંઠા નાનાં માટાં બંદરી શહંરેરે ને ક૨भાએાથી ધીકતા बતા．તે વખતના ગુજરાતીએ！સારા દરિયાખખકુચે। તરીકે મશદૂર চતા；અને દેટલાક તા સાતે સાગરેเ ખેડ્વાનું સાઉસ કરતા હતા．ગુન人ાતના સાહસિક વેપારીねા
 વધારે નિકાસ ১રતા ఠતા．

ત્યારે અમદાવાદમાંથી ક્નિખાリ，નરી રેશમનાં થાન，રેશમી સાડીね1，પાતાંબર ને ખીજું ફેશમી તथા સુતરાહ よ્ષ૩， સરખેજ્માં પાક્ી ગળી，મશર તथા કાગળ વગેર લાખ્ખા ૩ ૩િિયાના




 સુધીના બધધા દેશામાં ફૂટユथ વ૫रાતુ ૯તું．

આઋની માફક તે સમયે મિલો નહેતીી，પણુ અમદાવાદની
 ©તી．શહેરનાં બધાં બ્ఘરેની દુકાની આશરે બારેક દરિયાપારના


## १२४




 वई्ऍु अने ๓तिना सौ\}匕 आवीन વसवा साग्भा बला. त्यारे



આવા ક0ા，Єઘોग ने वेपारना ધામ नेवा गुणरातना －પાટનગર अમદાવાદમાં સન ૧૬૩૮માં મેન્ડેલો નામનો यु રેપીય





श्री स्तंभतीर्थ पुटमेदनं च।
यत्रो भयन्र स्फुरत ：पुर दे＂1
अहम्मदाबाद पुराननाया ：।
कि कुण्डले गुर्जरदेश लक्ष्म्या： 11



અમદાવાદ શહેંની Mહેા大લાલીના આવા સમયે નેતલપુર ગામના વતની ને સાચા વદાન્તી ૪વિ અખેદાસ સેની ધ＇ધાथે＇ અमદાવાદ શહ્રેમા ખાડીયા દૈસાર્ઠની ચાબામાં રહેતt बતા．તેમળે

 लાગી Ђાધ ન મૂझા＇અને અખે ગીતા નેવiં મમ વાકયવાળાં，
 अम लांग्यो छे ने साचा פ्रवनना राब हाพव्ये छे．

## १२४



 અ＇બાસણુ，કકરવાડા，山ાકર૧ાડા，પુષ્પાદરા，સાંડળ，અંદુलાણ，






 みળे છે．
 પાસનાં ગામામાંથી આવેલા શિહેર સં પદાયના આાહ઼｜ના વંશને
 ગામમાં રહહા હતા．તેમની સાથે નવા આવનાર આ બન્ની સ＇સદાયયના
 बवाना अयत्न उप्या बता；परंतु ते सोठा घणुा सौइાझाधी આશાપુરમાં ૨હેતા ઠવાથી ખ゙તાની નતने ब＇ચા માનતા बबा．





 ज्ञाति सथाधी 太ती．


## १२૬












 नામનો ઋ'थ बાच्यो હतા.









 वीतfवार्ता કछी छती.

શાธみહાંત તૈસન શાન્તथી સાંलળીન સાન્ત્વન आख्युं



## २२७









 मેટા ભાગ આગ્રામાં રહ્વાનું રાખું बतु".















## 9．4

## २०．શ્યામા દવેની વિદ્વતતા ને પાણનાથની અભુતા．








 सघन 习习















## q2e
























 $\alpha$ राभaा भांगता को तो भुष भबाराबनी પरवानगी भंगाबी



## 250

 अनुभति मंगावी．स्वदेशो पूज्यते राजा विद्वान सर्वत्र पूज्यते ની Єકિત સ્યામા દવેચ विદેશમાં ખ્યાતિ મેળવીન સાચી પાડી

 ＇મઠારાણા！શ્રી। આપે અમારા રા૦્યુરૂહિતની विદ્તાતની કદર
 અમે આપના અત્યન્ત આભારી છીચ；પરંતુ દવેછના અલીંથી ગયા પછી અમન તેમની ગેરહાજરી વસમી લાગી છે．આવી

 તેમના માટ वાહન મેાકલીચ છોશ．તેમાં તેમન સુખß૫ भ્રુఠ મેાકીી સાપાની સાપન અમારી વિનતતિ છે．，

તે ૫๒ી ઉદયપુर み૯ાસાણુન હદયપૂર્વક આાશાવાદ આપાન





 અને＇ુુદ્ર ચિન્તાસણિિ＇વગે ગ્રંથેા લખ્યા ખે．







## $\{32$

भાयतખ्तना चાતે भાદशાહ के ने પ્રભझ તેમના ઠुકમ भાનवા
 રહ્મતખાન ઉ૫र ગુજરાતમાં ભાંગનું વાવેતર તथા દાર અને ખીથ






 ₹ंबाववा अ्रयलन क्यो हतो．




 સિૐા યાલતા 囚તા．તે આઢી નાંખીન સન ૧૬૬૬માં મહાખતખાન ત્રાંના સિખ્યા ચાલુ કર્યા ઉતા．

આ અરસામાં સન ૧૬૬くની આસપાસ ભકન હહયનll




 દિવસ રबા અने પ્રめને ઉપદેશ કરચા લાગ्या．ल्यारे ल्यiं च习્રસાલ રાल्य करता बता．त शरवीर ने प्रतापी तथ


રાજધાનીમાં ঋાેલા આ નવા ભમ્ત આાહણુની નિ：સપૃહતા，

 अ्रलुता विषे प्रधाने इलझन बात छरी अन तमनी अલुभतिथा


 ३रીન પૂષ્યું के：－＂भહારા囚，માનवીના સાચે！ધર્み श। ？त

 जधाये क्रवानुं इस्याણुछारક के तत्व के प्रथृत्ति होय ते or सાચે। ધम हહહधाय；अने ते घयेय લक्ष्मां इখाने आचीन


 शे छे．

આપણુा આર્భ ધર્મના સુખ्य યાર अझાર ગણાय Bิ－

 तितिक्षा，सर्वृध्याણबी लावना ने भ्जहोपासन！पगेरे गुरे। ने






તે ఆ૫રાંત મનુરમૃતિ વગે થાર્ય્ય થામાં માનવીન સાચા


## १33

 આશ્રમઘર્મના આદેશ આપેલે！कે．

આવા યારે પ્રકારના વર્ષiધभર અને આશ્રમધમீ હ૫રાંત

 ધर्म अथवा भानવઘर्ष कहै के．




આવા યારે ધમોનું યथાયેગ્ય みાચરણુ ને मાશુસ કરી शके से ते or पूर्थुताચ पहांच，शक के．





 समये सામાन्य ધર્મ અथवा भानव ધर्यनु પાલન तो हरી શફ or．ते मાटे મહાભારતમાં કદ્યુ：के ：－

घर्म सतां द्वितः पुलां धर्मश्चैशश्रनः सताम् ।
घमांहोकास्त्रयस्तात प्रवृत्ताः सचराचराः।




 આવा સામાન્ય ધર્મન્ન or સાયા અર્थમાં સનાતન

## 236




## धृतिः क्षमा दमोऽस्तेयं शौचमिन्द्रियनग्रहृ：।

घीर्वि स्या सत्यमकोधों दशकं घर्मलक्षणम् ॥＂

 દસ લક્ષણે｜છ．આ ખ્રકારનાં દસ ૯ક્ષણે｜વાળ！みનુष्यમાં or સાયા


 भन हंभेशां व्यभ अने व्यथित रहे छे．तैમन गमे તેલ氏 समृध्धि，सत्ता के ञीति अण खेय के ते। पल त सायुं સુખ


 તે પ્રમાણુ સંસારમાં આવા સામાન્ય ધર્भના પાલનथી સાયા





 ＊लोई इय．＂




## ใ 34





 अ્રમાણુમાં ڤે．




 ॠा अरसાभांण＇थी रामचरित मानस＇इवे। अपूष्व

 ञાસ્વાभી શ્રી તુલસીદાસツચ રચચ્ચા बतે．

## 233

તેમના પछી અમદાવાદના ખીન સુખેદાર સુब્મતખાન્તt અ્સમ દરન્યાન તેમના સુસ્લિમ અમલદારેઃ આલાવાડમાં રથ્રૂતt みન भાझமુ｜ના ગાસગરાસ જ્ત ક્યાં હતાં，તथा પ્રન્નન
 હેવા લ્પરાંત શારીરિક શ્રમ ક્નારા A ક્ષાત્રતેથ્વાળા બહાહુર



 તેમન સંશત શ७૪૬（સ．૧૬દ०）ના યૈત્ર સુદ उને સેામવા₹ ねક લેખ કરી આख્યે। હેતા के સ＇વત ૧૭૪ફ થી ૧૭૪દ સુધીનાં




 ૫કી સન ૧૬૯૨ માં સુझેદાર સુફ્તાનખાને અમદાવાદમાં લાલ－


સન ૧૬૯૮માં મારવાડ અને ગુનરાતસાં દુકાળ ૫૩યે！

 ＊त！．ચા દીञાન અમદાવાદમાં હલની આળુપुર રાન્મみEેતાની પેળનમાં રહેના હતા．તમનના વિશાण ૨હેટાણુન વિસ્તારશાળે ભાગ ．भఁઐ．₹ पણु 千太



## १З८





 बतु के पंयांग भनाववां ते शरियतनी बिरुद्ध छे, माटे ओधझ त
 ગुण्री गૌા 囚ता.









 ધીમધધી પગ પેેસારે કરવા भાંડયેા હતા.
 વગે સૌ રાન્કર્મચારીચા મે|જશાખ ને ચેશચારામみi પડયા
 પ્રેમમાં or निમझ રહેન1 હતા તथા તેમના પुત્ર શાહજહાં બાદશા
 तैयार कराववाभा रेเझायदा कता. तथथ ते जन्न ज्याहशा है।






 શહેનશાહતના અંત જ૯્ી આવવાનાં બીજ તે તેમહો or ધર્માંધતા,







 મહારાજ મોગલસલતનતના વિનાશનું આરશુ થયા બતા.

સત્તરમી સछ્દીની ખીથ પશ્ચીસીમાં ખ लાતના અખાતના મથાળા
 થવાથી, મરકતના આરશાઃ સન ૧દળ૦માં સીરાબદ્ના દીવબંદરના। નાશ કયો ઠાવાથી, યુરેપપય વેપારીની કંખની આવવાથી અને મૐઁ જ્વા આવવાતું અथક સુરત થવાથી તે શહેર આખા





 પશ્રિમમાં કરાની અખાતનાં બાદરેચ્ચ સુતરાડ અને રેશમી કાપડ


## १४०

 ઠાથેเถી（ખાંડ પાયેલી સુંજ），ખાડ，શર，લાખ，લરડાં，અામલી，

 અને લાહાર પહ્ઞાંચ્ૈ बતું．

તળ અમદાવાદમાંથી સાટીન，કિનખાभ，છીંટ，મખમલ，
 ભારતમાં અને પરદૅશામાં જતાં 内તાં．અમદાવાદ પાસે સરખેજની
 समદાવાદ અને ધોળાકનું આદુ ધશુાં qખણુ！તાં ૯તાં．ત્યારે અમદાવાદના શાઉસોદાગરતી આાં ને આડત ભારતસરમાં ને छુક もસત＇
 માંડીન આલમગીર બીમ સુધી ને આા ખાદશાહેા થયા તેમાંથા
 －સારી રીતે યલાવચા भાટ લાયક નીવડયા નષિ．તેમનામાં ૨ા્નીન

 ખધાના સમયમાં અમારે। ધણુા માથાભારે થ丬 ગયા ઠતા，અને તેમની સત્તા ધણી વધી ૫ડી હતી．

 આવા શિધિલ રાન્કારેશારની શરみાતાં or સન ૧७૦૭－૮ના
 －ગુન્રતતમાં દાખલ થયા；અને આછુઆ તथા ગૌધરા થぁન મહુધા આજ्या छના．તે સથાન बૂંીન તે નડીયાદના રસતે અમદાવાદ


## 282

 बरાવીન ગુર્જ઼ પ્રાન્લની！માટા ભાગ सર ક્યો बतે．

અમદાવાદના સુझેદાર ધઆ્円ાહીમખાન મરાદાચાની સામે








 કરીન，અ＂ધારા ઉલેયતાં વાક ચૂકાં આા આઅવળાં મકાના બ＂ધાવા














આા ગુળરાતમાં મોગણસતત્તાના અસતકાળની શइચાત થધ

## १ห२

-તતી, તે સન ૧७૫૯માં ખ્સાશાહ આલમગીર ખી૦ના સમયभાં

 અને અમદાવાદ નેવાં સમૃદ્ધ નગરેા ઉ૫૨ તે વારૅવાર ઉમटયાં બતાં. વ"ટાળની આiધધ પેઠે પેશ્વાઇધાડાં ગુજરાતની લીલીવાડચચામાં


 જમાલપુર, તાซ્પુર, ઢાળની খૈળ, માંડીની ખેથ, રાયપુર, સારગગપુર, ખાકીચા ને આળુપુર विભાગમાં જy વસ્યાં હેવાના छल्सेय भળे छे.

## ૨२. વી૨ ભયા૦્યાસ, કવિ લન્ભરામ, ને સાધુ પ્રેમદાસ


 તરીる મેકદ્યા બ્ના. ત્યાર તેમની સાથે મદનગેપાળ નામના




 સાથે હાળા ખેલી. તथથ તેમળી મુલ્લાને ફરિયાદ કરી. તેટલામાં તેt શહેરના મુસલમાનેઃ મદન ગાપાળની હવૃલી પાસે ભારે તાફાન Hયાવ્યુ बતું.

 આ वर्षમાં सાભरみતી નહીમાં ભાર પૂર આવ्युं बतु. तथा
 કરણુસર ઠિંદુમુર્લિમ તાઃ્ફન થયું હતું. તમાં भुસલમાન
 પરદશે। સાશેના અમદાવાદનો। વે૫ાર લગलગ અટગી પડયે। હતા.
 बતે. તथથી આસપાસનાં ગામડાંના ધણુા લોક્રા આશ્રય માટ અમદાવાદ શહેરમાં આા૦્યા હતા. તે વખતે શહ્રેના શ્રીમતાઃ


## Q४\％







ગુশ્રાતभાં મોગલસેનાની વાર＂વાર યતી હારના सभાયાર



 सावी पહांख्या जता．त्यां पडाव नांजीन तेमણे भाहझाही करनी
 ₹ंज्या मांडया बता．

આ समये अब્ઞેસાણાના અસલ રજપૂત રા円ના વ＂शञ









સૌની આાંખા આ વીさみયન કાઠનાર，કેસરની अયાથી




## 884










તે સાંलणा ગાદીતકિચे ઢળીન सત્તાના મદમાં ચકચૂર थยને पड़सा शेर मुલंદभान कब्युं है：－＂क्या ज्ञात है？थे કया



 भાછા क．तને આ લો⿰ાર મારી નાંખરે．＂

સા શખ્દા સાંભળતાં or ભાt્જ＇કરે દ્વાડીન પાસેની ધાંચીનt













 ＂या ॠલ્લા囚！ये भैं કયा हैभ रखा हु？＂

 લગ્નમંડમમાં શાસાવનાર ભ્માની દારન ચાંટ્યા，ન તરવાર




 બાંધેલા દદદ તાડીન होડવા લાગ્યા；અન તેમની પાછળ વિસમય
 છેક ખારી નદીની રેતમાં જ્ધન અટક્યાં बताં．ત્યારે みહેસાણુાન





 सૈमां નુના શિલાલેખ પણુ के．આवा વીર लया व्यासની પ્રશ干્t



## शैง

 નथી લૂંટયા ૯હાવ લાડી，નથી ઘૂટ્યાં ૨મ્મહુt． સૂણી સીતમ પુષ્ય પ્રીતમ，ગાન ન્નાં ગથગળે．





 झुगे धरणी ォiँみबरणी，घने みलागाल हैं， પ્રભભ，૫＇ખી，પશુ ગાને，घાર ગંलીર સાદ हैं，

 आवीन વउनगरने बेरे। छાल्ये। हता．त्याई त्यां श्रीमंत नागर



 साथे भणा णन＇ने ईरी पाओ वउनगर छपर बहने। क्यो हतो． सा पफते नागरा तैसन કंध आपी शड़े तेम न छेखाधी ते
 દરષાનેથી રાનારાત નાtા ఆતા．





## Q8e







 સુझેદાર સાથે ગુન્રાતની ૭પન્માંથી ચોથે। અને દસમે लાગ：

 માટી રકમ આપપી પડી હે｜વાથી તેમણુ ગુન્રાતની ને ખાસ－ उरीन समहाबाहनी प्रण बपर ला₹ कर नाज्या बता．तथा



ॠ નવા સુヴદારન અમદાવાદ આવતા અટકાવવા માટે


 बાખ इपिया बધને સ＂धી કરી बतી；અને અમદાવાદના उभकો


 પેતાનું લૈ્કર આપવાની શરત સંધી ક્રી તતી．


 ચા सાલभां ગુण

## Qre



 रस્લા





 यह वગरे सલકરता बता．तेभણ सन १ ૬ज9 मां सिंહासन


 પાટીદાર પટટ્ન રખીદાસના આશ્રય નીચે રહા 太તા．








 સત્યાર પણુ શ્રી ગાર્વાभી નુલસીદાસળના રામચરિત માનસ


## 942

 પૂર્વન્ન થામણુ ને અલીખા|xાં રહેતા ఆતા. ત્યાંથી ધ'ધાર્थ ઉમરેદ จઇન વस्या बता ને ત्यां शરાશીમાં सહ્ધ थયા बता. આમ


 य. Bती.








 शક्युं $\mathrm{og}^{\circ}$.

छલ1 પટેલ રાન્ય્યના મહેસૂલી આમે વીરમગામ ગયા बતા.















દલા પટટલ વીરમગામथી પાછા આવ्या ત્યાર તમની


 નેટી પડ્યા 囚તા．પકા તે ષ્ને મિચ્રાશ આ અघटિત ધટના




 चેたી અન સદા夕ત પુનામાં Чથુ ચાલતાં ఆતાં．તેथી ત્યાંના મુનીમ


 ખધી सગવ૩ करી આપનાની સૂयના बળી હतી．







## शथ3






 sid or ખศर पडी नबि．
 પ્રતિનિધ કુરની સરદારની આગગ土ાની નીચે પાતાનું લશ્કર
 ત્રાસથી અને ખાસ કરીન भાબીના આવા નીય કૃત્યथી बिंદુ જનતt

 वच्चे લડાઈ यघ，અન મુસલમાન લશ્રર હારીન નાસી ગyું


 તમની પાછળ પડયુ ન માર્ગમાં इસતમઅઃી લડતાં મરાયા બ干1． かાગીના ત્રણ ભ＂dねા વાડાસીનાર，પાલનપુર અને રાધનyુર ગયા，અને ત્યાં भાખીવશશની નવાખી આણુ વર્તાંવી हतી．

ત્યાર પછી વડ઼દદરામાં ગાયકવાડી રાન્યનાં પગરણ સંડાયાં न પ્રભね શાન્તિ ને સ્ચथતા અનુભઃી．ते सમये बડોદરામાં






## 248


 ખకલી ને આાંખની ખા્લી કરીન ભતી વૃદ્દ સમી બભી છ.








 વહ્ડાદરાના ઠાકેમ इસતમઅલી બાખીના પણુ થયા ถતા.

सન ૧७૩ڭમાં अみદાવાદના સુฆેદાર અఱેસિંब चોતાના








 ભરાયા, અન તમની જ્યાચ મામીનખાન નામના નવા સુઇાદારની



## १૫૫

बાધી, પણ ફાવ્યા નહિ. તેથી छેવટ તેમણી મરાઠાની મદદ : માંગ, અને અ૩ધા શહેરના अभઓ તેમન આપવાની શરત કરી ઠતી. તે મુન્み તેમણે સન ૧૭૩૮માં સતનસિં પાસેथી



આમ અમદાવાદ શહેરના જીતિહાસમાં મે સતત્તાચાના અમલ1-




 આપ્યું बडु. ત્યારે મરાઠાચા વતી તમમના ભાગના અમદાવાદશહેરના




 નદાતટ પાસેના જાટની રાંગવાળા ચે।ગાનમાં ચઃ મોટી बషેલી


 सરદારે વધાર પ્રમાથુમાં કર छઘરાવતા હ્વાવાથી મુસલમાનામાં
 वच्च्ये પણુ वહીવદી ના


## १५ร



 અમદાવાદના સુભા તરીる નીમ્યા હતા．તેમણે ધીમોધીમે ચેતાની
 ત્રીથ તારીખे માદશાહી સુમેદારન હરાવીન અમદાવાદ શહેરના －स＇પूर्খ કभન લીધિ बतो．

સન ૧७૫૬માં અમદાવાદ શહેરમાં ભારે વરસાદ થયે। હતે．

 પરિક્થિતિના લાભ લઇન મામીનખાન તે વર્ષની આખરે ખ ભાતथી અમદાવાદ આળ્યા ને શહેરનાં પરાંચામાં મરાઠાચા સાથે




ते પછી સુЩેદાર મામીનખાન પાતાના લસ્કરના માણુસાના પગાર સમયસર આપી શકતા ન હેાવાથી તેમનામાં નારાఱ


 મામીનખાન શહેરના વચાવ કરચા અશકત હાવાથી તેમણ़ પેશ્વા સરદાર સાથે ચક લાખ રૂિિયા રેઃ૬ડ1 તथા અમદાવાદ શહેરના કศみે તેમન આપે ને પેશ્વા सરકર બદલામાં ખ लાતમાં रहेवा है अने तેની Өपण्भांथी अडघा लाग तेमन बेषा है ते શરતે તેમલે સુલેહ કરી চતી．

આા સન ૧७૫くના ફેभ્રુઆરી માસની ૨ળभી તારીખે

## १૫ง

 તે પછ્ર યેเ૩ાં વષิโ સુધી ચેશ્વા અને મરાદાચાના અમલ અમદા－ वાદમાં રबો હતા．ঋા અरસામાં चेश्वाઇ અમલદારે लદ્રના






## १૫е

ગુન્રાતમાં સન ૧૫૭૩ થી ૧૭૦૭ સુધી મોગલસત્તા - વ્યવस्थिત રીતે ચાલી હતી. તે પછી તેના અમલ કમશ: શિधिલ


## २૪. વીરા આની ને આણ(ભન) ગાવિંદ ભદ

ચા સમયે મહેસાણા|માં ભયા વ્યાસ નેવા ચક ઉહીચ્યવીરની
 અત્યારન! વીસનગર શહ્ઠેનની ખાસે કડા નામના ગામમાં ચ'ળાસણા ભની વીરાભાર્ક, નામ પ્રમાશ઼ શીરત્વનીતસતી કાયાવાબા

 सિપાઇશાના અહાદુરી પૂર્₹ સામના કરીન, ગામની ગાયેને ખાછી बાવ्या હતા. તેમશે રેટલાક સિપાઇચાન જના\&વ્ધ ધા મારીન યમલોเમાં પહેંચ્ચાડી ถાધા હતા; અને તેમના દૈષમાં ૫ણુ અસ'w ગાળાઁમ ચેસી ગઈ હતી.

બધા સિપાસીચા નાસી ગ્યા પછી વીરા ગની ગમમમાં પાછા ફ्या ને ગામોતીન પૂ๒મુુ कે:- બધી ગાયે આાી ગళન ?'








 भદદિ ને ધર્મશાળા મોનર્ છે.
 पिशાળ રાન્યના ન ૨૫ સરકા (જિલ્લ1) હતા, તેમાં સન ૧૫૮૩માં
 અને માકીના E સરકારા ને દેશમાંથી પાટણુના ૨orપૂત રાmね।
 દદશામાં તમશશે પાછ સમાવી દીધા હતા.

ચટલે તેમશ્ ન્ભેધપુર અન આલેરન રાજ્થાનમાં, નાગારન અથમેરમાં, અને મુલ્હેર તथા નંદર૧ારન ખાનદેશમાં સમાવ્યા હતા.


 આપવામાં આવી હતી.

みા સન ૧७ร૧ ના અરસામાં ગુञ્રતત રાr્યના ખાલસા વડીષટમાં પાટણુ, અમદાવાદ, ગાધરા, ચાપપાનેર, વડેાદરા, ભરય,


 સસદાવાદની ટંકશાળમાં હાથીધાપવાળા ત્રાંબાના નવા સિખકા
 yુત્ર સયાఐરાવ અમદાવાદમાં રฏા હતા.

 વખ7 ધાંગ્નાના રાગ भાંગા પ્રમાશે ખંડણી ભરી શક્યા નહિ

## 250

તથ તે પેશ્વા સરદારે ત્યારે સમૃધ ગણાતું ધાંગજા તાણાનું
 उદ્રみચ્સ કરવાની તิયારીમાં ઠતા，તેમતું સીધુ વગે સામાન પણુ

 સરકાર પાસે ધા નાંખવા માટ પુના ગયા હતા．ત્યારે તેમણે આશરે




 कृषाल्ड होड़न हे अभयपत्र सादर केले．．．वगेरे निगतषागे। ચક લેખ લખી આાયે। હતા．તે લદને વતનમાં આવ्या પહી ते ખધા સદાશિવ સુみાના મુકામે ગ્યા અને પુનાથી લાવલે લેખ वंथाब्यो 囚 તા．
 राहून गावची लावणी करणे आब दी करणे．．．वगेर पिगतवाणा







 દक्षिए्य भथु मตता बना．

## 2ร2


 જ્રણુ સાણીચાથી તમન સયાણરાવ，ગાવિદદરાવ，માનાશ ચને

 સયાશરાવ સાશી મોટટ ઠતા．પહેલી રાણુીી પુત્ર ગીવિદરાવ તેમનાથી નાના 囚તા，તાખฆુ તેમણે રાજગાદીના પેતાના ৫ઃ


છેવર દરખારના ધર્મપુર＂ધર ને પ્રખર ન્યાયનિપુણુ，તે જાના
 －યાયાયાર્ય રામરાવે શાર્જના આધારે સયાकરાવન દાજાણ ગાયક－





 ચ10 अुर्ता बता．

ત્યારે પુનાસાં સાષ્ટ્રવાહી નાના ईउનવીસ નારાયણુરાવ ఫેશ્વાનું हित स＇भाળता बता．तेमना હुકमथी गुण्रातमां उपदरव उरता बरीई चेश्वा रीघाज्ञाने हभाववा माट बरिपंत ईड नામना






## २६२


 Еાખલ थર્ઠન ખાડિયાના રસત આગળ જતી તती. ત્ચારे ત समयना भ्रफ्यात गैદ, बः्श्य आघनचु त्रिवेถ प्रालुगाविं बरिभही દवाशाणा बाभीसनी चोળना मાढ बमણां ने मे






 नે ધथा विद्घार्थाओन गैधકथाखनुं ज्ञान आपता खता. ते






ચેશ્વા સરારના પ્તપ્રતિનિધિની સ્વારી તમમન દવાશા囚 આગण થધને પસાર થઠ ત્યારે તે ત્રિyુંધારી बાથીના ગંડસथળ


 ને વરત or તે સુभાની લરાનદાર દૃહ્યા્ટિન નીરખતાં ચક નિશ્વાસ




## 2 $ร 3$

- Dવसे凶్ सेग खेवाना निर्धुथ छ૫र ते तरत or आभी अया



 साववानेः छรम उर्यों बतो. सस्तामां or प्रालुगीविंह टैहने मेड़सा

 चिकिट्सा અने निદાનની વાત કરી. પ્રાણુગીવिंદ ગै પાડાશમાંથી















 य्युना मोधल्ये। उसा.

તે દરખારત અન વિગતવાર yન્ર વાંચાન પેક્વા सરકાર
 નાના ફ૩નવીસ ધણુ！પ્રસન્ન થયા ૯તા．તેમણો અમદાવાદ શહેસની આસપાસની સીમમાંથી વૈદરાજને ન＞ซ્મીન પસંદ पડે ते ચાપવા માટ સરકારી રુઓ લખી આપીન આવેલા દૂતન તરત or







 અસલ ત્રિવેઠી પણુ પાછળથી લદ્ટતી અટકથી ねાળખાતું કટુ＂＂



 ચાતિમાં ન શહ્ઠેરમાં સારી ચ્રતિtઠ ધરાવ છે．

ચા સમये ઇર્ટ Уન્ડીચા કં પનીના અમલદારાશઃ बિ દુસ્તાનમાં









## T६4

 અને તેની हैખरेખ રાખના માટ સન ૧७૮૧भાં सर નગว્સ

 ते फाधु भेળवी बीधु सतुं．

ঋા અરસામાં＇सગાળશાનું આખ્યાન＇बખનાર ધથู！






 મુતાલીક તરાક તેમના ભાઇ માના0 ગાયકપાડ નીમાયા 囚ા．તે みથુ સન ૧૭ะ૩માં ગુજ્રી જ્વાથી સયાગરાવથી નાના ખીભ झારમાન ભાઇ ગાવિદરાવ ગાયકવાડ સાભ સયાથ્ર．વન ખસડીન ચોเેે પહાદરા નરેશ બન્યા જતા．ત્યારે અમદાનાદમાં સુभા આબા શેલુકનના જુલ્મ ધણ્યુ વધી ગયે। बતે．તેમના અન્યાય，ધૂંટ અને


[^0]
## ใ६ร






 बता के तेमना विशे કब्बवाय के के＇शिवराभगाहीं न न्यां पडया ख्यां के महिना ने जार ही．？

 ગાદીપતિ ચયા હતા．દામાפરાવ પષી ગાદીએ みાેલા સયાશરાવ
 ગાદીચ આવેલા આણ゙દરાવ પણુ અવિચારી ને અશના હતા．


 તે ઘણા જુદ્મી，લોભી અન સ્વાથી बतા．તथથ વذાદરાના हरभारमां फे पक्ष पड्या बता．तेमा ऐद पक्ष माण हीव：न． રાવછના ને ખીન કાનાબના હता．

રાવఅના પક્ષમાં શામળ બઠેયર અને મગળ પારેખ વગર







## ใรง

આપવામાં અગ્રેભે તેમને મદદ ๖રે；અને ત ખે૩ા તथા નડિયાદન


આમ તેમહ્ ગુજરાત પ્રાંતમાં અંગ્રેન તેમની સત્તા





 મેન્ર વાકરની વહાદરાના પહેલા રૂસીડન્ટ તરી\} નિમણુક કરી ઠતી.







 क્ગ્યાझ हીવાન તરી子ે નીમામાં આવ્યા हતા．

## २૫．अમદાવાદ્રાં ઉદ્દીચ्य ज्ञातिનું પહૈલુ＂બ＂ધારણ．

સન q૮૦૩－૦૪ ના અરસામાં અમદાવાદના નગરજાટ विस्तારみiં મેเટા ભાગના उદીચ્ય બ્યાFણુઓ પરાંચામાંથી આવીન
 વไरे પરાઆામાં સલામતી લાગતી હેવાથી ત્યાં ર રबા હતા．
 ગાયકવાડી સરકારેના વારંવાર ખદલતા હાક્દમોના અみલમાં ૫રાં



 ધરની હતી．
 સરખામણુીમાં સંખ્યાખળમાં，વેદ૫るન તथા તાlન્ર્કવિaામાં， કર્મકાંડ અન યારિકામાં તેમન ધીરધારના ધંધામાં પાવરધા ગહુાતા


 સારા－પ્રમાણુમાં હતી．વળી મઈீમ રાજ્વૈદ પ્રાણા（ભન）ગાવિંદ ભદ્ટન પેશ્વાસરકાર તરફ્થી भીીીપુરમાં，અન સ્વ．बરિશંક૨ ઉમીયાશંદર


## Qहを

પાસે થ્મીના વંશપરાગત ધનામમાં મળા હતી．તથી તેમના

 ને ન્નમના પ્રમાહ્ સારા વિયાર૬，ભાવનાશીલ，સાધનસ Yન્ન


 ભાવના સેવી；ઋને કાધક ધન્ય પળે સંરકારી ને શિષ્ટ ગણુાતા
 ચેન્ય્યું बતુ．તેમાં łટલીક યર્યાવિયારણા પछી શહેર અન પરાંનt ભની，સેળીયા；શાષ્વાડીવાળા ત્રિવિદ્，વ્યાસ，ભટ્ટ，દવે，રાવળ，
 ॠક પ્રતિનિधि મંડળ રयनાના ઠરાવ कर्यो बतो．
 નાનાભાઇ，ભનાનીશંકર，ભજ્ગોવિદલાઈ，મथુરદાસ，કુગેરભાઇ，

 શક્યાં છે．તેમાં સંકટ સમये 子ાઠપણુ ન્યતના બેદભાવ વिના
 ગૃહસથ રઘુનાથ રાવળની ર્ુુતિ બળવી રાખવા，સાંકડીશેરીમાં

 ખેતરેામાં આવેલા ભેંયરાવાળા કાશીવિશ્શ્વનાઘ મહાहેવના તે અનન્ય
 રધુનાथ રાવળ વાર＇વાર＇બમ્ ભોળા＇ના અ્ર犬＇み સૂર ગન્ન તता \＆ता．


 भયારામ व्याસ भાંડવીની चોળમાં સૂરદાસ શેઠની चાળभાં રહહતા

 विधिनियमवणा क्रा कुभ पाणान निष्ठापूर्वर्s नि：सबार्द लावे णनसेव1 કરતા बता．તथा તે અみદાવાદ શહેરમાં ન આસપાસનાં ગામોમાં સાપ छતારનાર તરા પ્રસિદ્ધિ પાન્યા હતા；અને અત્યાર




## विद्यावं तः कियावंतः सत्यवंतो जितेन्द्रिया। यत्र यत्र कियाश्रेधठाः तत्र तन्र कुलिनता：॥


 ते व्याw्यान मोटा अंशे साथी भाउ तेवा व्यवळारકशण ने लयालाववाणा हता．


 उर्युं बतुं．ते पछा मावशलाम ळनीね पलु ॠड ज्ञातिलोणन

 ฆા⿸厂 ज्ञाति व्यव尺्थित રાત અરિતતવમમાં आवી बતી．તેમના આવા



## Es

 पशु अ्यां बना．

 लાઇねાने भात्र र५ इपियानुं बांसલ घधने ખांड घاछने



 ज्ञाति लोणन कमवा कता बता．ज्ञातिमां नवा हाพद थवा

 ૪રता ถता．ॠटसे स्ञातिभां अनिर्धनीय तत्त्व हाખલ थધ न

 શઠેરમાં થયુ：તે or અરસામાં ગાયક્વાડ સરકારનના અમલ પણુ

 みસંદ કરરીન સ્રાતિમાં દાખલ થયાં बતાં．એટલ સન ૧૮૧૦－૧૨ના સરસામાં અમદાવાદની बદીર્ય સાતિ આશશ કુલ ૨२०० ઘરની


 बथा तेभन स्ञातिरेहनी ઉभाधि आપી बती．
 भાની ને આદેશ આપ્યો બતt જ ：－

## १งฉ

## ＂ज्ञातिमिर्विं ग्रहृस्तात न कर्तन्यः शुभार्थिना। सुखानि सहभोज्यानि जतिमिर्भरतर्षम ：॥

झટલે પાતાતું ને પોતાના કુુંળી અને સગાં સંબ‘ધાఇાનું

 －qणा आ લौકમां ज्ञाति तारे छे अने ज्ञाति or इूभाओ छे．माट को ज्ञातिना आगेवाने। साइા આચ⿰ણ⿴囗十丌



 નમ્ર્ર પ્રાર્થના કરીね છીએ．＂

આાી ઉદાત્ત ભાનનાવાળા ज्ञाति गેઃાની આગેવાની નીચે क ज्ञातिना घलु1 प्रसंगा ఆश्वावा साग्या；अने વफत क्तां प्रत्येठ

 બધી પ્રઘृतिए।





 યાલતા શિરસ્તાથી સહ્ઠેળ આગળતું સા太સિક પગહું लરે તt



## १ง3

તે વખતન！૨७ ત૩વીね｜ની આ｜ેવાની નીચે અમદાવાદની

 अन्यાझઓ શહેરના કુળવાન ગણુાતા ધરેમાં મેં માંગી પહ્રામણી



 ञ્યાપીન પોતાની 子ન્યાæ！આપવાની પેરવી કરaા લાગ્યા；अને તેમ






 भાવળા，વiરમગામ，शिળo，ખેડા，માતત，મહંસદાવાદ，નાયકા，




 તેથા વધધારે，પત્નીચા કરવાના મુરિઘાみ ધહુી ઝડપે દાખલ थધ ગયો। बतે．

ચામ સન ૧૮૦૩ની આાસપાસમાં અસદાવાદ શહેરમાં વસતા


-સાલમાં શીલ, સંયમ, સદાયાર ને સમર્ષશશના થાર મુખ્ય પાથા



 घर छા>युं बgं; अन सन २०००मां गुग्रातभां अज्या बता.
 સાધુના મેળાપ થયે। હતા. તમની પાસે ચેગા઼્યાસ શીખાન તૅમહ્
 પ્રાત કરી હતી.

 बतે. તેમના સરળ ૬પદેશૂ અને પ્રાપ્ત કશેલી સિદ્ધિના પ્રતાપथી,















## 2sy




ચ! સમયે ગુજ્રતના અનાવિલિમાં, ચરેાતરના પાટીદારેમાંં
 ถકરીશ્ચાન સારાં ધરેમાં પરણાવવા માટ ધણી મોાી રtમના દાયન
 रिवाब ધल़ा ત્રાસદાયક थઈ પ૩યે। बतે. परिणुामे ते જામોમાં
 દુष्ट પ્રथ! પડી હતી; અને તે દ્રધપીતીના નામે પ્રયયિત थy તતી.







 રહો હતા. તેમના પછીના અનેદ ભ્રિટિશ અમલાારેની સમøવટ


અમદાવાદમાં નિ:સંતાન માણસાનના મરશ ળાદ મિEકતની પ્રાપ્મિ









## ใง૬


 तે अત્યેક વ्यतिभात પગ ચાલીન સાથીદારે સાથે તે મહાદેનના
 छ४₹ ने नानझड़ु शिवલिभ हैખाय के तेतुं सथापन तમझब કयुर्युं


 ॠण्निહાત્રી ચાંધक દवे ૫ણ त्यां ซता बता; અन ते ખन्ને वच्ચ્ચ सારે। ગૈત્રીસ‘‘ધ भ"ધાયે। बતા.

ॠ અરસામાં સન ૧૮૧૩ની સાલभાં ગ્ર્રતતમાં માટા!





 भાभ्या. तरत or तેમनां पति Чरायणु पत्नी मबादक्ष्भीभહેनના હહયभાં સતનાં પૂર ચઢ્યાં હતાં. પોતાના સતીત્તની ખાત્રી કરી










## Res

स्खथ अण्ન પ્રગટાવીન પત્તિ સાથે પરલાક પ્રયાણુ કરી ગયાં હતાં.







 અन ગાધીચો। ( ગારધન શાB) નામના મे ચાડિયાન અंગત


















## Ts

## २ร. तं× निहै?

 સાવ અન વડેાદરાશેશના નાના ભાy સયાશરાજ અમદાવાદમાં



 Eतl.











 करीन रखा हावाथा हैथनी सद्ध्भी हશभमा oर रडी छे; झन


ચા પરદદશીચાચ તt સાપણા દૃ๙માં આવીન ચવી યુકિત


 પાડ છે; અને મેાટા ભાભના આાજ્ઞા, મુલક પયાળ મેસે છે, તथા




 વાત પ્રગટ રીત જાર્ઠીી આગબ માલી શકાય તેમ નથી. જ્દા

 સાસના કરી શકે તૅી स्थिति रહી નथી. માટ આપ નેવાની


 પરદશશચાના પરાજય થાય ને તેમની નાગચૂડમાંથી સાપણูા દેશ
 પૂરાં પાકીશ.

भારી ૭ગતી નુુાનોન! દિવસેเમાં જું ન્યારે પુનાથી સતાર!







શકી નહોતી. ત આગેવાનના મેાટા ભાぬ પુનામાં પે’્વા દરખારમાં
 r्यांના ખીભ તાંત્રિકને આ વાત કરી, ચને ચાતાના ભાઇન みટાડવાના ઉપાય પૂષ્યે। હતt.





 આव्यो छे. तथथी ते ચૈડા વખતમાં सાભ थઠ करे.' आ.

















## 2 22



 ॠश्रय सेवा माट सલयाय छे. ते૧ी विद्धा अवमावनाइા चाते


 કરી शકતી નथ.. તथી તેમના ભાર પ્રતિકાર कই B; અન તેવા


 करखुं पडे हे, ने इल पथ वधार सबन કखबुं पड तेषुं विधिनिर्भाध मन तो हैभाय खे.






 ક્યરી નાંખી છે. કુાલ્ષ્મી के સમझ दેશન1 નારીત્વન અપમાન્યું







## १८२









 पष्थी तंत्रशाझ ब्यातीमां छे तें सा由णाइ ખીझ ते वात

 મારી આ મુદ્દાની વાતન નિયતિના માટા સિદ્દાન્ત આગબ ધરાન

 भழુ उरे छे．







 ખII̧ं ？



## $2<3$

 आप तो वियक्षणु राब्पुदुध छा मटसे सढळभभां समल शรशा






 ॠणिनी पुत्रवधु वध्या उै हे14 शる ？तेमना नेवा अलयम









 शुर्चीनाम श्रीमताम गेहे येगभ्रण्टेािज्ञायते ना गीता－
 マबा छा．




## R＜x

પ્રતિરેધની પ્રથ્તિ આદરે। છે．આપના ॠ વિયાર સંધર્ષ ણમાં









 આवેગેા ને અ વેશોની સક્ષ્મ भૂમિકામાં ૨ઉેનારા તત્વાની ઉપાસના

 सત્વસિધ્ધि 子હી શાકા નઠિ．

આવાં તત્વેનું રथાન સF゚ પ્રકરની કાર્યશક્ત，ఐવનશકિતt
 તેમાં दूरृता，बोल，લुख्याઇ，દ＇ल तथा सर्व भકારનાં अझાન




 રबાં રહાં ત સમર્થ અન તાફાની તત્વે સામાન્ય માણસ ઉ૫र



## Q८4




 આધ્યામિકતાની નકલી સૃષ્ટિ બભી કરીન ભગવાનનt દિવ્ય




 કરવાન નિમાયેલી व्यક્તિચાના સંયોગ કરી આપીન સાધનइપ जने छे．＇



 સાંलળતાં or મારાં રામાંચ ખડi थમ ગયાં ઢિ，ને જઇક સ્વન્

 પરની વાત るાધક અક્ય બંડાણુમાં ઊતરાન વિયારી ₹હો હાઈ ॠમ લાગે छे．ઉતાવળિયiં дેણ આપને આકરાં લાગ્યાં હહા તા
 ॠटसे शु ？




## २८ई

ચમ લાગે છે．આપ વડાદર1નુંं ચક રાન્ય યલાવે છે，તેમાં ચક મહારા川ના ఆ૫રીપણુા નીચે દીવાન．નાયゆถીવાન，ન્યાયાધીશઃ સરસુબા，સુળા，સરફાજદાર，ફાબદાર，જ્માદાર વગેર વિવિધ યઢતા बતરતા દર๙Mभાં હાદ્ઘારાની નિમણુક थચેલી હાય છ，









 નામન1 આદિતત્વનના અસ્તિત્વના વિશિષ્ટ સિદ્ધાન્તાના આવિભાक थચયેલા ઠાય છે．
 દુनियા હાય છે，ને તે પરમચेતનાના बીલાવिસ्तારના મહાક્રみમાં









## Q८s

 अभाळે विदार ક्यो छे．तेभळ् चातानी अ्रलन व्यवस्थित रीते





















 સારી રાત बળવામ શકી નહ્ઠાતી，અન આાર્યત્વ વણસતા बાગ્યું．


## q<<

विशाण्त विश्वरयनाना विविध सतરना क्रभः नियत थयेલiं हैव
 અનાખાં સરપા પોતાની ધ્યાનસ્थ દશામાં આપણા ભૌતિક ๙ગત-












 પशु माधे डेय सने मेधा ऋषि नेषा जांयी मेधा ने आष्ष दृ्टि्वाणा ऋषिझा चौતાની भर्याहाभां रखी ते जधाय
 निહाणा शร्या सता. ते बपरथा तेमणु विश्धबीसानां जधां



 ज्ञान आપ્યુ છે.

## 2くE





 ઘણું તંત્રશાસ્રાના સમુશ્યયન આગમશાઃ તરીる શાળખાવ્યાં છે.

 આગમ અને ગણુપતિપૂซ્રાચ ગણુપતિઆગમ આख्यां है. આમ



## २ง．વેણ્ીીભાઈ हીવાનみહાદુર થયા．






 આદરણூી આપ્તજન ઠેાય તવેા તેમન ભાસ થવા बાગ્યેા હતો．

તે ભાવાવેશમાં પોતે ถીવાન૫દ ભૂલી ગયા અને સફાળા


 વिશાツ આગમશાखોની સુંદર ને સમછ શકાય તવી આલેાયન！

 भાર્ગ ભૂલેલો પ્રવાસી ઠાહ઼ ને આપ મન પાછે વાળાન આંગण આલીન સાયા માગૅ લા જતા હ્રા એમ લાગે છે．માટ સું આન્ી આપન મારા ગુુપદે સ્થાપું ધું ને આદેશ સાંગું ખું．ગુુદદ્ષિણુ
 આપ સારા કરેા ત સ્થાવર જે રેકડ રુમ આપના અરણોમાં धरवा कुं तौयार धु：＇


## q $\in$ ？





 હાય，ને આ નિમિત્ત આપના ને મારેા સુયોગ દા์ થવાની। હાય તı આપન हैવयનન માટે સલાહસયના આ૫વ！માં भન આાનં
 રીtરષાનું મને ક્ુું ત．તt મન આધ્ધ નથી．




 निमित्ત भેøન આપેt તt સારું．મા लगવતl તેના વાતસલ્યઅંકમાં આપન હુલ：จે તેવી મારી તે દયામયીન નમ્ર મ્રાર્थના છ．＂એみ


 તનની આાપાસનાં બાર ગાઉ સુધીનાં ગામોના સકળ શાનણ
 આરા કરી જતી．વિવિધ ज્ઞાતિચાવાળા સારાયે ધ્યાહણસસાซન
 જ્ણાયું．તેથી તેમણે ભવાનીશંકર રાવળની સલાહસૂયના લેવાન निर्षुय क्यो बतो．



## ૧૯マ


 न太ि पलु संगीतविशारह छता．तथी छुघेचरना झारे ते

 તેમની મુલાझાત લીધા વિના શહેરમાંथी o્તા ถતા．भા ते


તેમની સાદાધ，સેષાભાવના，ને व्यवस्थाशक्तिन લीधे ते भोतानी ज्ञातिमां तभण जीक घ्याल ज्ञातिझाभां चोतानी

 क्यवस्था अरवानी तમને सલાब आथी ถती．ते प्रभाણ़ ते
 તમન સાં兀્યું बઠં．
 भાટા ધાझलસ बती；अने सौना संताषपूर्वंड भधुं કाम भार पाइयें बहु．


 તરીક खીીારાયા 太તા．આવી શેદાई ત्यारथી તમના વારસો．



ચા સમय દวમ્યાન રાજण भु युवान सયાળરાવન लवાની－ शंちマना तीक्षणु भुद्धिजाणा लनोण वेथीश दर साथे बारवार



## १ะЗ

ચ゙તાની સાથે વ૩ાદરા આાવા આા્રહ કયોો હતા；અને દીવાન
 मेળकी बती．

अમદાવાદના રેtાાણુ દરમ્યાન ફ્તેસ્સિંરાવे लવાનીશ＇કરના！
 તેમની વૃત્તિચામાં ભારે ફેરફાર થયેા હતા，અન તેમના તમસૂ












 સુરત જિલ્લાના નવસારી અને તેની ચાસપાસના ભાગ તथા









## qe\％

 ॠકાદ मे वर्षे અमદાવાદ लાવનगર વच्ये આવM કરતા तथा સારા નરસા પ્રસ‘ગો મેટાા ભાગે અમદાવાદમાં Я઼વતતા હતા．







 ૧૮૧૯ માં વડેદરાની ગાદીશ આવ્યા ઠતા．આા સાલમાં ગુજ્રાતમાં અને ખાસ ક્રીન અમદાવાદમાં પ્રનની આひિُંક રિथતિન આાંયકા

 સુતરાઉ，ફશશમી અન કસભી કાપડ દેશ પરદૃશમાં નનકાસ થતું





 उ－टन गताववुं तथा ते सुण थता ખर्यना विगतबार बिसाभ





## ૧૯૫

 बीધી કભૂલ ત！રાખી，પણ તમનું રાજઅહમ્ ધહું ધવાયું
 ભારે નટખા હતા．તે ગાયકવાડ સરકારના કામામાં વારંવાર અડચણ




 मित्र युवान वेलीशंधर राવલन तथा अलाशंर？छીक्षितन નાयみદીવાના। તરીકે ની7：！囚તા．






 Q१४नने। मुલક ซर्त કर्यो छतो．

 घणा विभ्यारसंथनना अंते तेभना वियक्षणु भुछ्धिना नाय由घीवान




 Eूर थાય．

રાఠસભામાંથી જાધપలુ માણુસ આ કા પાર પાડવા તૈયાર







 तौयार કરી રાખલી હેવાંથી નામદાર ગવર્નર बनનલ આગળ ત

 श્या छता．

 बाउमारी तथा तथथी थતા તુકસાન विबेना भुદ્વાવાળी चोતાની



 โिલિયम्सન अમદાવ：દ જ્ધન રહેવાને，ને c્યાંથી ગુજરાતના

 or मાકલો बतो．


## Res

નાત્કાલિક માી નાંખાામાં આઃી 太તી，અને ત્યાંથી સઢાયદારી
 લは જ્યામાં આવી 大તી．અા ધવાધી ગાયકવાડ સરકા શ્રીમંત



1 સમ સત્યારનાં ઋડપી કા કરવાનાં ખધાં સધધનાના

 सम Mનીન વડૉદરામાંથી ₹ સિડેન્સી ખસેડાવવાના હઈમ મેળक्त
 અને ખીમં રबવાડાみામાં ૪ણુ ભારે qખાળુ थવા લાગ્યાં बતાં．
 અને તેમના ખીગ અસલદારમિત્રા ધણુ｜નારાજ થ4ા હતા；અને ब्यारथी आ प्रतिलाशी पुरुष प्रत्ये बंडો हेष साખनા લાગ्या © Al

 લાલय આપીન તथा તેમનાં ખીમ સભi ન मिચ્રાન સારી刃ગીરે। અપાવવાનાં વयન આપપન તેમની મારદતે શ્રી ఫેણીશકરતું








## qee

 भुदા ગવર્శर बनरलना मनमiं tसावीन ते नાमદાर પાસેथी




 તમનન માટી રમમની રેક૩ તथા અલંકારની ભેટ અને રાજપેષ:ક વગર આひ્યાં ఆતાં.

त्यारथी अमદावाहनी € ઘીચ्य सहस ज्ञालण ज्ञातिना સામાન્ય નુળમાં ને અતિ સાभान्य પરિત્થિતિમાં orन्મેલા श्री






## ૨૮. Əેણીીલાધ અદશ્ય થયા

અમદાવાદમાં બ્વિટિશ અમલ શર થયા પછી સન ૧૮૨૧માં


 ચાતાના પિતૃનિવાસની દૈસાઈની પोળમાં અત્યાર ઝૅ. श'કરલાલ
 લગતા ધાધીની પોળનાં उટલાંક મझાના ખરીลીને ぬક વિશાળ



આ અરસામાં શ્રી વેણીલભઇ ન્યારે ન્યારે અમદાવાદમાં






 અમદાવાદમાં સાવે ત્યાર મોટા ભાગે હાય or.




## 200

મેળાપ ને ખીশ ज્ઞાતિભા＇ચનાં યર્યામિલનના પ્રસ ગે। તે ઘથીીવા૨ થોજ૦ત હતા；અને તે સહુન પેતાના રસાડ જ્માડીન અમાલીયi લોટાપનાલાં，ત્રાંभાકુંડીચા વગે વારતહ્વારે ભેટ આપતા চતા．


 તે Є૫रાંત તેમણો નાની શી કામતીરી માટ કટટલાક छદચચ્ય ભાધએાન
 ત્રણા યારે દાયકા પહેલાં તેમના વ＇शાારસો વર્षाસનની ર૬み લેવા
 भાટ ખા円ચા પાસેથી જમીનોનાં દાન પણ અપાવ્યાં बતાં．

તેમણે પેતાના કૅટ્ર＂भમાં અવારનવાર આવતા નાના મેટા શુल અશુભ પ્રસગાઃ પાંચેક વખત સમझ્ર जાતિજા૦ન આख्या હેવાના ન ત ખુશાલીના સ્રસંગાચ સેનાના દોઢ તોલાના પૂતળીયi，

 અ＇ञा નામની ઓક ખમાર બાy પાસેયી રાયપुરમાં પરみડની

 नाभनुं संड शिवासभ भ＇धान्यु बतु．

સ शिનાલयની પूભ અન તેશ સાથેના भझાન વગરની




 બ゙ધાવવાની શરઆત કરી，તે or સાલમાં અંગ્રેજ અમલદારેઃ

## 202

અમદાવાદ શહેરમાં પહેલી ગ્જ઼ાતી શાળાની સથાપના કરી હતી．
 હતી；અને તે બધીના નિયામક આ્ઘણો｜હતા，ને તેમાં ૯૦ยી



 विबिध પાંખઠીએ ખાલેલાં કみના। હતાં．

 सथथयवाना प्रयत्ना ક्या 囚ता．तथी सन १३३१ना नवेणर અन
 દરા આવ્યા હતા．તેશુે ગાયક્ાડ સરકર સાથે સમન્નુતી ઠરીન

 અને તેના બદલામાં ગ：યકવાડના સુરત અને ખેડા જિ૯લાના મહાલો

 ચયે। હતે．





刃ુસલા દરમ્યાન નગરકાટમાં ધણી જ઼્યાએ પડેલી ફાટા અને


## २०२

તે પછી સન ૧૮૩૩માં જ્રી. वेણીભાઇ Шહાદુર चાતાના ચાર પાંચ विજ્વાસુ માણસ સાથે ઉનાળાના આડળા તાપમાં જફરી. આ્મે અમદાવાદ આવ્યા હતા. ત્યારે પાંચકુવા પાસે પહ્ંાંચતાં or






 शदे तेभ नथी. ते आलुने चोतानी ज्ञातिनी निर्धनापस्था भाटे













 રીતે આદરી ઠતી; અને નાનાં માટાં તરકટા બભભાં ક્યોં હતાં,


## 203

ત્યાર સયાછરાવ भહારાને લ્તિટિશ સરકારની બ્ધાંધેધરી ધરાવનાર નવસારીના પારસી ગૃહેદ મનચેરશ ખુરસેદશ્ની o્ગગીર oxd:





 આપઘાત કરીને ગુનરી ગયા बता.





 તેમના ચેટલા૯ ને નવસારી મઠાલ જાત ક્યો 囚તા. આથી ગભરાઈ





 зखаा."

 3न्ट वह्बलयंध वाणियाओ करेसा स्यापघात तथा तेभनी




 સંવત ૧૮૯૬ના માધ માસની aસંત પંચમીના દિવસે તમના yુત્રતું








 વેશપલટા કરીન નેાા ભણુ ગયા હતા．
 વાસો વસે લલિત વાદળીીઓ અનરી． ત્યાં ચक्षु रાપી દિલના छ̋ખ हાર સાંधી， પાઢી ગયા હરિ：みમની વેણ્ડ વાઈ．

 भुद्धिभत्तावाणा पुुुपत्न श्री देशीलाई गरीभाई न बही｜कसा－

 ત̛भाં ગभડી પ૩યા 囚તા．

## ૨૯．અમદાવાદની જ્ઞાતિની અવદશાનાં મંડાણ

 ૨२०० ધરની ગણાતી હતી．તેનાં કુળવાન ગણુાતાં ધરાના યુવકાે નાનપણુથી or પહેરામણી સાશે કૅन्याચા みળતી હती．આવi






 પોતાના સમવાયभાં કુળાન ગણાવાના ખ゙ટા માเઠથી તણુઈન




 આસપાસના લોકામાં પેતે પહેરામણู સાથે અમદાવાદમાં કન્યા
 भારી દીકરી પહેરીચાઢીન ન્યાતમાં orમી આાવશે ॠટસે મારું




 વખતथी or अमहावाहની छहास्य ज्ञातिमां जહुपतीव्डना रिवाण
 ધમંડી，તાષ્ડા，અみણુ，અાળસુ，ઉ૩ાછ，સ્વશ્ન્દી，જ્યસની ન उतवीय्ई थता क्वा बता．

आकी अथजती परिस्थिति वખते पणु ज्ञातियां वॄविध！，







 （लाભब1）वગર w્યાતનામ પુરષષો ઠતા．


 આચાય્ય મથુરાદાસ દામાદરદાસ અમદાવાદ શહેરમાં ત આસપાસનાં ગમાંમાં નિદાન અન નिકિત્સા ઉસયમાં નામાંકિત ગણુયા छे．
 みક તરીる ધણુ વૈઘ્ઘોના ચાદર પામતા હતા．



## २००








 દૃથાળામાં ડૂサી જતી બયાવી बતી．


 थતા જ્તા હતા．વળી આગિવાન અન કુળવાન ગણુાતા તડીીねા



 ખर्य કરીન ते ૧ખतना ज्ञातिळनા વગર वेગ આપી रबા હતા．

તે સમयના મેટા ભાગના ज्ञातिआગિવાનાね પોતાની

 अलણુ，अंદ भुद्धिना ने देषीचा तथा पशुgत्तिना भनाత्या हता．

 नांधमां बणे के ：－＂नातना क्मल्वाइमां छड़्ठ พर्य अन क्सवा कमाउवाने। के पीरसवानेt ङंगढाज विनाने रिवाण लेधन


## २०く

તt લાక్, દાળ, શાક, ભાત વગે સર્વ ખેતચેતાની મરפ પ્રમાહે

 દृఁ्य કરઘાન ચૂક્તા નથ."
 શ३ थy ચૂકી ถતી, ને ગુજ્રાનની પ્રભમાં પણુ સાંગ્રદાયિક મત

 પાછલી રાન્ર સૌરાપ્ટ્રન1 આલાવાડ વિलાगના ચુડા શહેરમા ભાણુ-

 બાળકના જ્ન્મ થયે હતે.
 બાલ્યાન્થાधી ચા પ્રતાપી ખાળકની મેધા ખૂમ ખીલી बતી, અન


 તમમનું सझ બાર તેર वर्षની વथे ચुડામાં or o्यास बीલાધz


 સ્વાभીનારાષણુ સ'પ્રદાયના સિt્ધાંતાની અસર વિશેષ પ્રમાણુમાં






ચુકામાં વસંતપંચમી ૯૫૨ ચક મહારુદ યચ કર્યો હતો, અને


તેમలે સ'વત ૧૯૨૫ના ફાગણ વદ ૧૩ના દિવસે ખે૩







 તાશ રાખવા માટ સૌરાષ્ટ્ર અને ગુજરાતનાં શહેરેા તેમળ ગામામાં
 वबि अर्ये छे.

 विरोध उरवा भाटे सुरतभां बुલ्बय थथु बgु: ते पछी सन ૧૮૪૬માં અમદાવાદ શહેરમાં પહેલી અ'ગ્રેશશાળી ભમદ પાસે

 સારાભાઇ, રા. સા. મઠિપતરામ ३પરામ, નગરશઃః હીમાભાધ,

 ચુલર સેસાયટીની સ્થાપના કરી બતી, ને ચત્યારે ગુબ્રાત



## २२०

 નંખરની મોટી વાઠી લમलગ દસ લાખ રપિયાના ખર્ચ બંધાવ्यí






 उिसे બर भાસની ૨૮મી તારીખે વડોદરાનરેશ શ્રી સયાશરાવ
 મૃત્યुની पांખમાં ઝડપાયા बતા．તેમના પષી સન ૧૮૪く ની






 नीचे आबमझ़ने शહेस्योर्याशीनुं भोण आथ्युं बतुं．ते विषे
 સુધી શહેરમાં જાધ કન્યાશાળા નહેતી．તે ખાટ સ．દિંમત

 પૂરી 5 રી बતી．
a પ્છી મધ્યકાલીન કવિશેહીના છેલ્લા વારસ，લલિતભાવવાળi

## २१२

 કાવ્યોથી ગુજ્રાતણુના ક゙るન ગુંજતા કરનાર，રસરસિયા，સાઠદદરા






## 30. यमहावाहनी ज्ञातिं ता पडया.

 वर्ष घेरी थती ซ્તी बती. तथी सन १८परभां ज्ञातिनt र७







 ॠन ज्ञातिमां भोटा लागे खस्चंही ने असब्य वताव थवा


 बातिमांय पर૨૫र वे લેવानुं ને ધરभार वेચીन चડસા यડસીમાં








शिक्षझิ तौयार કरचा मાट सुरतना साक्षर ख्व. श्री. भહिपतराम
 વામાં આવી ถCી. तヌા ते or સાલમાં અમદાવ:દ ગ્યુનિસિપાલિટીી સथापना थも बतl.














 નામનું Yહેલું पूस्तકાલય स्थપાયું बतुं.



 © ती. तथा ते शटियावाणा तरीक प्रसिद्धि भान्या बता. था। वां वोई



## २२૪




 भान' નામनुं अठ्वाडिड पत्र सौथी पહ્લુ असिद्ध यद्यु बतु. ते पछा










 थझु बg.
 बरनाइायलु मछ्ञाता १७ वर्षनी बमरे मेट्रिनी परीक्षा पहैस
 बता; अने रथ वर्षनी बभरे तो ते पोतानी हैशियारीधी करोકटरना झायभी चીटनीस तरोई नीभाया जता. ते छरच्यान तेभन
 गाढ मैत्री जँधार्ठ का. तथथी तेभा भानमरतभावाणी सरहारी
 सાહस કयुल बतु.


## २१५


 ธીસિંગભાઇ, મગનભાy કરમયંદ, પ્રમમાભાは હીમાભાy તथા

 દીવેટીચા અને રા. સા. શ્રી માહિપતામ ३૫રામ નીલક'る વગે




 लાई व्यासના गાઢ परियషમાં आવવાथी તમનના अंगत મिઃ
 નારાયણુ સ'પ્રદાયના અનુયાયી થયા હતા.

ज्ञातिनા નे तउમાં अ્રી હरिलाई व्यास eतt ते or तउभां પેતે लेडायા हता ॠने તમાં आगળ પડतા लाग सेता हता. ते






 चેઢાઓાન ભાર આાંચકા લાગ્યેા હતેા.



## २1ร



 માસની ૧รभી તારીખ હถાચ્ય ज્ञातिના તે સમયના પહેલા સાહસ－
 बरिसास नाभना फे सगीर पुत्रो ने युवान विधवान नાધારi
 आधीन थया હता．पाwerशी क्रो मोडन सास अन हरिसाने सारी

 પેかની ખાલીતાશાના તીર્थંસથાનની શાખાના કારलારીચ થયા હતા；

 गई कती के इम तउपणानां सगां जीञ तउभां है।य तो ते
 गृडस्थने सાतिभोणन आपवानी धुज थनी तt ते जन्न तउनां भાણુસા પોતપેાનાાં અલગ જ્રथ જ્માવીન જ્જતા बता અન











## २२ง

આમ આપણી અলણુ નારીવર્ગ ત્યારે પરાધીન ને અનેક રીતે ક્ય૩ાયલેા હતા．તોચે મોટા ભાગની માતાねા પતિપરાયฆ，

 ज्ञातिनां घలुां धरे। ते વખनે छીપતાં खता．કઠेवाय के के बौननना ઉધમાતમાં बાંબા समयथी ધर छેકડીન ચાલી નીકગેલા 引ક દ્રૂગામનિવાસી પતિરાજની ભાળ મળવાથી તેમન સંમાધીન તેમની વહાલસાયી નિષ્ઠાવાન પત્નીએ ઓાસરત અરમાનની

 ગાંる ગાંડ ૨સ્ٌયારે। પ૨દેશી તારે， કાણ રે કર પતીમારે！，

## ३१．भહ尺્ષિ દયાન＇ह सરસ્વતી




 પરિફ્થિતિમાં સૌરાષ્ટ્રન1 હાલાર अ્રાંતમાં સ＇વત ૧૮く૧（સન



 ગિરિમાળાએ વસ્ચેના વિશાળ પ્રદ્શમાં સ પૂળ્ડ જળાચ પ્રકાશ્ચે। बता．

 અન ધર્મન। સાચે। みર્મ વिસરેલા હિ દુસ્તાનન સાયા આાયાવ؟ તરીる વ્ગતની મહાપ્રMぬાન ねાળાળ્યે। હતા．ॠ જુગજુગનt

 પટમાં સંધ્રฏી રહા છે．આમ ख્વામીશ સાયા અર્થમાં સનાતની ©



## २१ร



 ખાળક મૂળશ＇ડરન દ્વનાગરી મૂળાક્ષરે शીખવાડયા હતા，ને















 ने तेभनु of रान मेणनवुं लेषね．तथथी तेमब़ छ्यार्युं क：－
＇નહિ નહિ भुण तᄌव्वो ધર્મथी मेల લेशे，
 विવिध् विषय ने विधभाi सत्य के ना，



## $2 २ 0$





 चिતાનું ઘर છેડીન સિધ્ધપુર ગયા. ધणુી શૈધના અંતે ખभર भળતાં પિતા ને સગાંએ સિઘ્ધપુર ગયાં, ને તેમન પરણાવવાના











 क्युं बनु.
 નर्भદા तટે ब्यास આझ્રમમાં યોગાન દ સ્વામી પાસે ગયા बता;


 स્વામી૭ ત્પi આગળ આવી યઢેલા ન્વાલાન ह અને યેગાનં દ નામના मे પુરીસ'ન્યાસીએ। પાસે યોગવિઘ્ય શીw્યા बતા. અ

## २२१

 સાથેં તે અમદાવાદ આવ્યા; અને તેમની or સાથి દુघે्वरनા みાે દુધાધારી મહાદ્વની જગ્યામાં बતતર્યા હતા.





 अ्रचास કखवा छताय तेमने ક्यांय साया तत्वजानी संतनो।




 स पाहન કરી હતી.












## २२२

 માન અને ભક્ઞિભાન ધશુાં હતાં．

सામીøٍ અનેક પ્રકારનાં કષ સહન કરીન યારે વેદ ને યोगના






 તે સૌ પ્રભાવित थધ ગયા बता．તે ૫๒ી ख્વામીЮચ અનઃ


 सચ゙ા રાતે ખંગન ક્યું बનું．

તેમના પરમ મિત્ર બનનારસના સબण્大 सૈयદ અહમદખાં








 શવતા રાખ्या 囚ता．

## 223

અみદાવાદમાં સન ૧૮૭૪માં રા．થ．ગાเપાળરાવ ઠરિદેશમુખ



 २८ नियमे। न૩కी उर्या हता．तेमाना श० नियमो भुw्य गखाय

 અાથ્યું બતુ．ત્યા₹ે અમદાવાદન！શાહસાદાગર અને શહેનની


 ＂ડ્રેનું સ＂ચાલન સેં્ચ્યું बतું．


 તक्षशिલાની વિઘાપાるથી विभૂષિત थયેલી ગુજ્જરેના આચીન વતન સમી પ＇ચનદની ભૂમિમiં પેતાના જયમી નિવાસ રાw્યે। હतે．તે

 सન．૧૮૮૩ નl मे भાસની ૨खમી તારીપે નેધપુરનરેશ મહારાø
 सर પ્રતાપસિંહפના Єઘાનभा निवाસ ક્યों હतो．




 મિશ્ર નામના ねક રસોเયાન સાધી તેની મારઃતત खાभીఅન ॠड सबारे हुध्राशनभां ऊरे अभाव्युं 厄वु．ते आतिध विष



जાણูशय्या उपर चાઢલા लीજ्मपितामહ्ठ उत्तरायन थता




 નગરી તારાગઢમાં તેમન અનંतનું आમંx્રુ आव्यु；न ते


 घેखાy ગયેા ถતા．

 लスાઘાર बgं．ते मોટાભाગ o્મમન ఆ૫र કામળ પાથરીન

 सयुक्तिક ने अनમોबક आi．तथी बिंदु，मुसલमान，ह्रिश्रियन




## २२૫








 छ＇ने तેવा આદरलावथी ते सौ หर्ये वर्तंता ⿴ता．


 युरुषी मबत्ता विषे ॠक विद्धत्तापूर्षु बांभे। सेच सफ्यो बतो． तेमां तेमણ़ बधान्युं के ख्वाभीकना सहघधर्मना सनातन साधु－ संशान लारतबर्ष पूने छे ने हवे पधा सौકाझा सधी पूळशे； आरल के तेमણ़ पतित बिद्धुन पुरातन आर्य अनाब्ये। है，ने







## ૩૨. પ્રમતિશીલ શાજવી સયાથરાવ ત્રીજ્ર

સન ૧૮૭૦ ની સાલમાં અમદાવાદમાં સાભરમતી નદી ૬૫૨




 ખધધાન્યે બતા. તે or સાલમાં અવિધિસર ચાલતી અમદાવાદની

 શરみા કરવામાં આવી બતી.
qण સન qcvoની સાલभાં or વડેદરાના મહારાળ














 નキા હેશિચાર અમલદારેન નીમ્યા હતા.













 or मेળశાવ्युं છે.

આવા ગંબી આફેાની તપાસ કરવા માર સરકારે ત઼્
















 સવી बतી．તમાં તપાસ કરનારાઓાન जાપાणરાવ નામને।


 सય1وスાવ ત્રીગનું નામ આપપામાં આન્યું．
 ૧૮૭્પના મેની ૨૭ મી તારીખે ભારે ધામધૂ મथी કરવામાં સાવ्ये।



 રાજસિંહાસન ચ્સાડીન ફ્રમંત સયાશરાવ મહારાM તરીる बगतनमझीता क्यी बता．






 क्यां बता．पलु तेमना હहયभां तेमनी ञत सिवाय जीm






 सुધाराने तેમા कमाना अ्रमाणु नवा सुधारा हाખલ ક्या बता；

 रंगङ゙ग ફेखी नाज्या ఆता．







## २३०








 थషા बता; પरतु ધर्मशाखनા अध्ययन विना भुदिविकासन






 or वदारे बयाई सूधी भा๗ी यढ्यां बता. परिश्यामे ते भन्ने

 यठया कनां के नीयां घगना पष्बा माज सुधी ते पહ्ञां्यां कता;



 ते बपरत शहुरमां उ८00 थीचे बधा₹ धरे। पภી गया बताँ

## २32













45

## ૩૩．તइણ બુલા પીરામ નેહિતેશ્જુ સભાની અવૃત્તિ

ॠા सમये अમદાનાદની €દીસ્ય ज्ञातिતું लાગ્યાકાશ સાષાી

 ગાવિંદ રાબરામ કારર，અમદાવાદ ન્yુનિસિપાલિઠીના આસીસ્ટન્ટ
 દામાદર સાંકશેધર રાવળ，ગણુપતરામ હરગાવિદ શ્યુાુુ，भાખાલાલ
 દด，કવિ મહાસુખરામ નરફેરામ ત્રિવિछી，નાનાલાલ દેવશંકર ભની，


 આほેશા તેથની તારક ટuછા સમા ટમટમતા હતા．

આવા કુરૂઢિ，અનિ2્ખનીય આયારવિયાર，નિરક્ષરતા，અન અચાનથી બપનેલા ધમંડ ન ચાત્મધાતી આપવડાઈથી થયેલા


 આસેા વถી દસમના દિવસે સારગગપુર તળીયાની ખ゙ળ઼ાં તે વખતે कुन्દનના ઉપનામથી પ્રસિદ સ્．Mવાનીશંકરન ત્યi મેસાળના ધરમાં થયે। હતે．



 वर्षनी બગती युवान वये દु：ખी छદयनी जશુખ्यती सागણी

 ण्वनुं ऊीर उली सेनारा કुरिवाले हू？ड२वा तथा ज्ञातिनी



 रविवारे ते शાળामां भणना बता अने ज्ञातिण्वनमां व्याजेला
 みય્યાવियारણु કરીન પ્રયતના કરતા હતા．
 प्रौढ ने अनुलकी नितृत्व मब्युं अने ते वेग₹ती बनी．तथा


 નામની પહેલી સં天થા સ્થાપી હતી．તે પछી तે સભાની સદ્વાડિક યર્યા સलાઃ દૃ રવિવારે મगનलાy ઠરમयંદની ક્યાશાળાના शिक्षક ગુલાખીદાસ थાવરભાઇના સા્ર4 નીચે તે 3 ન＇ખરની





## २Зъ

તેની સબ્ય સંખ્યા વધાન આથરે २00 સુધી પહ્ંાંચી

 अबાસૂખराभ क्वितावायनथा विविध विषयो छ૫र व्याज्याना। આપતા હતા．તેમની આ शुल अ્રat્તિ ન્નેધન તે સलાના वાલ्षिક


 छોاટાલાલ，રા．\％．ગીરધરલાલ，દી．\％．；अंभाલાલ સાકરલાલ દેસાઠ તथા રા．ケ．લાલશ＇કર હનિયાશ＇કર વગેરે સંભાવિત ગૃહ્યે। ને ખીM વવદદાનો હાળરી આપતા હતા અન પ્રમુખર્થાન






 अपुण त्रिवेถ पब मेट्रिन्नी परीक्षामां पाસ थया ता
 ધામે ધામે આગ્ભ વધીન મામલતદાર થયા હતા．પાષળથી ते


 स्ञातिना विधायाओँ मेट्रीब्युलेशन अन ते वખतना गुण ती



## २३५


 વદવાણુ，લુણાવાડા，ભાવનગર，પાટણ，રાદેર，ધાબねા વગરે સથળામા
 વાદની મુખ્ય સં₹थા તરફ્યી મદદ કરવામાં સાવતી ఆતી．આમ હितન્છુ સભાનુ કામ પાંચ વર્ષ સુધી સારી રીતે યાલ્યું હાવાથી તનના સભાસદાઃએ સન ૧૮जE એટલે સ＇વત ૧૯૩૫ના ચैત્ર म सथी



 સ1 માસિક ધશુا みછા ખર્ય છાપી，બ＇ધાવીન વઠे યાવવાની तथा






 F્थિતિ સારી थવા લાગી હતી．

આા અરસામાં સન ૧૮心૭માં અમદાવાદ શહ્ઉેરના સારગગપુર， અવેરીવાs みને રાયપુર વિભાગોમાં મોહી આગો ધાગી હતી．તેમાં






ત અરસામાં द૩ાદરાના સગીર મહારાM સય થ્રાવ ૩ M



 पार प्रवास करीने चेताना ज्ञान ने अनुलवभां वधारे। ह्यो हतो．

 णी円 वर्षे सन ૧८८२भi सरઇ और आथमिક शिक्षण छ૫रथा
 અમદાવાદ મ્યुनिસિપાલિહીન સેાપ્યુ बgુ．




 प्रत्युप्तरइप अर्थलस्यां नेझsણा तेमना भुખमांथा सહ囚 लावे नीકणी પउतां बतां．पछી तो तेभनी उवित्वशडित उसिद ने











 ๗નીને। પરિયય સાધ્યા। ઠતા．ત્યારે અનાથાશ્રમના પિતા ૨૧．

















 －विलाશકાण विपरीत भुद्धि＇વાणा रीष्षंडनी કविता शुन्राती વાयનમાળામાં સ્વીકારી बતી．みાવા ગુણુુ ગુુુ પ્રત્યેની પેતાની लकित व्यम्त करतां भुલाખारामे सw्यु हो है：－



સ＇વત ૧૯૩૧ની શરુઆતभાં કવિન નાકરી અર્થ સુંખાધ


 ચા વર્ષમાં મહાસાણી વિક્રારિયાના પાટવી કુમાર અને પાષ્刃थી



 （અાપના）દેશીને અવિક અધિકાર，અમન તો ગણીા નાદાર，
 નथि કાંધ દेशभां વेપાર，ભાર हेश तહુا પझુ ભાર， શેસે શા Є૫૨ ગ્મ ભાર，ગને ક્યાસ ક૨ યુનરાજ； ઈભ સરખા અભ પર ભાર，લાધે કાય વધુ વિચાર， નलી શเકે પણ ના $\gamma$ ，ગ भાલુみ તને ચુવરાજ．




＇ञીનેો છે નિદેશી સહુઅ さગારી，
 बबे हुं रહ्यो みખरे みथि હાई， વિલાતી ચીન્ને વીર લેને વિચાઈી． क्याई सन्य पर्शึનું ખાબ વटલยમ， તા શું અન્ય માલ લર્કન અભડાઇฎ ？

## ૩૪ ક્વિ બુલાખીરામનેા કાળ્ય રિકાસ ને જ્ઞાતિ તડાની ચકતા

તે or સાલમાં સન ૧૮૭૫માં અમદાનાદમાં સાખરમતી નદીમાં




 ＊ता．તે વાંચી અમદાવાદના વતની અને વ૩ાદરા રાથ्यના નq－ સારી આાન્તના વડા ન્યાયાધીશ દી．૧．રૂ．અ＇भાલાલ સાકરલાલ








 ज＇धुनु अतंव्य，＇＇ख्वरान्य लક્તિ＇ฆन＇सान्य धमर＇नेवां



＇बे આयई ખ＂ड સति કીતિ વાई， તેની थર્ઈ ચા स्थिતિ छુ：ખકારી；
 સ્વદશશની દાふ ધરેા સ્વદેશી．


बิ स्पार尺नાみ or स्वहेश माट， ખાયાં स्थशिरे न गษ्या ऊ्याट． હ२ાવिया हुष्ट रियु ङळरे， स्શशન્ય लEित सજના સ્વીકાरे．


 તા તેમન વડાદરે જ્વાનું થનું，『्याईे તે ૩વिને પેતાની સાથે

 तેમના or लक्ष उविन અवनવiा झ10्य सुरण्ध यता Bता．तथा

 વાદ，વકાદરા，નવસારી અને મુંળાઠમાં તેમની આવ્યમુવાસ


 ถીક ถીક અભ્॥ાસ કયो बतो．

## 282







 પ્ર્યसित ગુન્スાती અને દक्षिएीख्या वच्चेनी પक्षापक्षी त्यां पण्ड
 हता．तथथा हक्षिणुप़क्ष बधारे बेर पर आव्या；અन उविना


 Q？के तે भुલાચારામ પેતાની મव्यશFિના પ્રતાપે રસિક



 નવસારી न्યાયાધીશને ऊરવા લાગ્યા．આમ કવિન ન્યાયખાતાની नાકरીभાં ધણી अડ્યણ नउवा सागी हती．

તેવાभાં કવिન1 સસરા，સ્વામીનારાयણુ મંદિスના કારलારી






## २४२

Bપાસક જુલાખીરામની બદલી પેતાના ખાતામાં કરાીી，નવસારી


 सज्यां बाi．
 તેમની જગ્યાશ્મ જી ગહેશ સખારામ શાજ્રીની નિમણુł थધ હતી．
 વદ્યુ；અન કવિ સારૂં આમ કરતા નથી，તે ક્ચેશીभાં મેાડા આવે
 તેમની બદલી સ＇qત ૧૯૩ફ માં भહુવા તાલુذની વહીવટદાર
 સળથનાના મેળા થયે，અન かમમાં ખાસ અડયણ પડતી
 તેમનું સદાय शुल ઈखฒनारा અन તેમની अविताना परीक्षક પેટલાદનિવાસી મలિભાઇ જ્સલા વડેદરા રાબ્ય્ની નાકરીમાં સારા હાદ્દા ઉ૫૨ નીમાયા હતા．તથી કવિન ચાડકતરી રીત સારી





 ञ્રમાણે તેમાં જરરી સુધારાવધારા કરતા ષતા．તેમની આવ્યય્રતિભાથી




## २४3


 થયોા बતા．

ते પછી સંવત ૧も૩७ની સાલની आ३झતમાં નવસારી


 અન તેમના કવિતાના જાડ ખ્રતિદિન વિકસવા લાગ્યા．આા સુભા સાહેみ ચેતાના પિતાની માફક કીિતા અને સાક्किल्यना અતુરાગી


 सुभा सાહેભન રામભાઉના छહામણુ નામે સ＇भાધતા बता．








झा કાવ्य बw्या पधी ते वर्षનના अंतमां કविख आશ₹े ખચક માસની લાંબી રx લીધી ઠતી，અને દક્ષિણુમાં સાતપૂડ，

 அ્રા1સે નીક्या खता．આ યાત્રા પૂરી કરીન તેણણ નવસારી


 वर्षुन＇नामनुं अव्य १र匕 वसंततिधका वृत्तमां बज्यु’ बतु：ते यछ刀 तेभण्यो＇शैब शाला＇नामतुं अव्य बज्यु＇हतु：ते जन्न


 सूयना લभી હती．



 કાંટાવાળા અન શ્રી छોટાલાલ નરભેરામ लદ ધણા પ્રસન્ન थયા
 थन्ન્ર पझુ सज्या ऊता．

તે પછી सન ૧૮૮૩ની સાલના ચામાસામાં પૂર્ણી નદીમાં




 तथाy गयां बतां．आम तेभनी उविताना मोटा लाग तथाझ







## 2．4

ચક સન્મિત્રની સલા太थી તેમણે શેઠ ળહહેયરદાસ લફ્કરીના દવાખા－ નાના દાકતર સ．શ્રી રતનશ અહંરામછની દવા કરી；અને તેમને થાડા વખતમાં આરામ થયે। હતા．આમ આરામ થયા પખી પથુ






 ગહુરામે કવિના સમાગમ સાક્યા અને ચેાડા વખતમાં બनનન વચ्ચ गाठ भैत्र थम बती．
 अ्रथम पुर्तम＇ક10्य કौसुल लाग q बा＇ना नामे प्रसिद्ध ક्युर्


 સ્વ．શ્રી રણુજાડલાલ ગંગારામે ધણ્ી સારી મદદ เરી Bની．તેમની

 સનાતન ધર્મૅ习习भી સાક્ષર શ્રી નગીનદાસ પુુુષેન્તમદાસ સંધવી







 ขฆु गया बता. ते परिस्थितिना साल सУन કવिએ अन तेभना

 थाय तबवा अपिसत अ્રयतन કर्या बता.





 દaે, શ્રી મહામુખરામ મૈારલીધર રાવબ, શ્રી રણछા土લાલ ગગગારામ
 સ્થાની ॠક સમિતિ નીમાઈ બતી.




 श्री बरिलाई सब्લुलाぬ व्यास, वथा श्री उननारायણ कुभेरश ત્રિઘถનન સન ૧૮૮૫માં સેંધી вતી. તેમાં ३. ૩૩૦૪-૮-૦ ની ૨કમ સ્વ. श્રી મોતીલાલ વનમાणાદાસની પેઢીના ટ્રરીીચ। પાસે લેણીી

 અનામત પડી રલા હાવાનું જચાવ્યुं बfું.


## ૩૫. કવિ ખુલાખగરામની કાવ્યમતિભા.




 सgति' नामनु आव्य तेमણ सખ्युं हgं, पणी हહबाय है है ते







 सw्या बता. तमां भुंणाУथी प्रसिद्ध थता 'आर्य ज्ञानवर्ध'?
 सफ्युं बतुं के:- *** ચा अवितानी זिंभत अनનार अन





## २४८

 આશ્રય મળશે．＂

આ સમયે કવિચ મહારાભ સયાજાનના ગુણાનુવાદ ગાવાના






 लागना सोड्नियुझ्त सल्यो सेवानी ऊ्रथा हाખલ थई कतl．अみ－
 વિलાગ તરユथી ૨૧．શ્રી રఅछેડલાલ ગ ગારામ દવે અન શાહમુર

 मिલવાળા સ૧．ર1．વ．રણછેાડલાલ છેટાલાલ સી．આાt．ધ．


 तर2थी＇झ1०च－કौसुल＇ना णीगे लाग वेળासर अगट अरवानी માંગણી ฯaા લાગી；અને જેટલાજાચ તl તે માટ પેતાનાં નામ

 ＇કथन कोध अन्रोशत，＇अन＇त्रिया ઉ्रेभपत्रिકा＇みाहि चोतानां
 सन २८८५भां＇ક1व्य－ठौसुल हितीय लाग＇युनाधटड ओૌन्टींग


## 2४E



 सर्पण क्यो बतो．तेमना अतापथा or चोताना＇अ10्य－કौरतुल＇तुं
 अर्पंण か10्यमां सખ्y के के：－

## ＇શશી સનીપ Өડગન સકથ શાભા પામે સ્હેજ； 










ગુલાખારામ કવિના બન્ન કવ્યસ＇ઋહમાં રસ，ભાવ અન ऊ૯૫નાના સુयेગ









## 240







‘ Є૫૨મે પરમેક્વરિ સારખી, સરસभાં ૨સમાં ૨તિ પારખી;
 લટકતી ટકતી ૨તિ २'ગમાં, સુવનિતા વનિ તાલ ઉમ*ગમાં;

${ }^{6}$ શેเભીતી સા૨ સાક્ષી, ક્રલવધુક૨મી, માન્ર અનંદીદી માયા, સ'તાષી સત્ય રાગી, સદય સુદ્ઘયા, के क्षમા કૅरी છાયા; ३૫ાળી ૨મ્ય સૂતિ, રતિ-Є૨વશી ક, સાિિક રાણી અન્ય, भાયાળુ भાન્યવંતી; વીન્ઈ વધુ તણુા, इ૫ ને ગુણૂ ધન્ય!'

આા તેમની કવિતામાં શૃંગાર રસ પૂરેપૂશેા પાંગર્યો લતt;


 સંચાગી શૃં ગારમાં પ્રેમની પવિત્રતા પૂર્રૂપૂરી ซળવાર્ઠ રહી છે. આા

 આરસશેભા સમા ભાવ ને શમ્દાની દીપ્તિ વડે અનેકિધ દાન્પત્ય
 કવि૧र - ઠાનાલાલે ચાર પહલાવ્યો છે. આપથા સા કવિની કવિતઠ

## श $2 \%$





 नियમિતતા અને ગણુમાપના આા્રબને ચેગ્ય રીત માન આપવાન

 ॠबंझારા सलववा. तत्परता દાખवी है. तेसना झा आव्य्य्रणंघना भार्ग "छु अंशे परक्षी छे. तथी तेभां





 સ્રુધ3 સંફ્રારિતાની ખામીન લીધે અનિયમિત વાણાતાણુાની
 મનાહારી માવ્યસંગ્રહના રસની જાપ વાંચનારના भન Є૫૨ પ૩યા વિના રહેતી નથી.

 ભાવના વીસરી ગયા હતા. તેથી તેમના જ્મણુવારની પ્રથા



（2）

શેક પડવા तળુા તे न પડીયે，


પ્રथみたી ભાંગ ગાંને પિ ચડીયે।；

ङથ્ષકા ખાยને ખનિત નાંખ，
शુકના ભાવ વદિ ભટગ ભોળા તહાં，
નીચ લાગી નન્ર અમદાખે．

આવિयા ખूø અનાન્ન ચીન， સરત అત્યે જ્મ્યા ભાह જुગતે કરી，

સાई કીદુુ જ ગશેર ધીન；


શી々 ૫૨ નાથ પડવાથી ૨હીએ！； थै ગયાં શીશ૨ ક૨ા or ચlતાvીયiં，

રક્ત લીધે लスાયેt or हીીમt．
પેટ ગાગર સभાં ચગગળે આવીયiં，
ભીસ્તી કેરી મસક કાક ધારે； みधि ઈીત દ्विન્નેન જમાડી લિધી，

ભટણમ ત્યાંહ્ન સાખાશી ભારે，
तथ！（२）
 તેહ તહુા ચીતાર શું આપું આખ્હુધ્

## २4з

સ્યું みબેહુથ，પ્રથમ પાઉલાં પીીયાં，
 કહહ બુલાખીરામ，નાતનાં લહ્ મવારણુા，


のણે ३ઠી むणि亡t，લાજ કરી સહુ લાપ； લાજ ょ₹ી સહુ લાપ ફાડી પન્રાળાં નાંગે， ચીશી નાંખ ચીર，ઘહ્ડુ તાફાન or દાખે；
 सધિક કરી झાપ，ખાલતી માઢે છૂટ．

बેના ઘરમાં શખકલયું，તેના みળિયા लેગ，
 ક્માડ કેરે રેเગ，કાડિ ક્ચડાળી નાંખ，

ઘマઘणि પાડ ચ1સ કાર સનસુખ ન ઝાંખ； ક્ડે બુલાખીરામ，ભાર ચાલે ત્યા ذના，

みઘપૂડt પर માંખનું，ન્યમ बरि ₹ 刃ુथ，


 કુહ ખુલાખીરામ，રહહ ઉભા લગિ આખર，


## २૫४

અ૨સપ₹સ みથી કરી，થાય ખુખ લઠવાડ， માનાપા પણુ ચહમાં લહ્ડુ પૂનનાં લાડ； લહે પૂનનાં લાડ，નહી દુધણુ हખાડયiં， ચતુરા મยે ફરે，મતાવવાનન નિજ ચાડાં． કુહ્ડ ધુલાખી નેમ，આાલતા ચાંડા હાથી， શાકી સુધરે નાt，થાય લડ્વાડા અાથી； शแક જ みળियुं અટલે みળ्युं स्वर्गનું સુખ， પછિથી ખાવાની જરૂ，ભય ભાગિ સહુ ભૂખ； બૌય ભાગિ સહ્રુ ભૂખ，નુવે મુખ સામું શાન；

सुખ લાગ કે ક઼ખખ，શખ્દ સૂણુ નહિ કાને； ક太心ે ગુલાળીરાસ，વરે નહી హાની ધાક $\sigma$ ， みणे स्वर्गગુं सुખ હાथમા भળીयुं शાક $\varnothing$ ．
 વરહાગીઆi તેા પણુ નવ અન્યને અપાય； નવ અન્યન અપાય，પાંદ૬ ક૨માં શાગ， રઘવાયાની પેઠ，શાક ઊંચૅથી નાંખ．

みને（૩）
＇શાણા સદ્દવૃહ્થે，નાત વરા નવ કરશેเ；
 કहि घर みधય હાય ક્ટાતi，यા ન समાतi નાણુi；
 औपंबશળળ．विधाशાળા，हुन्ન


## २ 44











 ગયા；અને ચાતાના નાનપણુના મિત્ર સ્．ગણુપતરામ અધ્યા૦






 સાહેみની，ફા．ศ．ઠરગાવિંદાસ કાંટાવાળાની，મુનસઃ સાહે\％



 બકરીવાળાની મદยથી શ્રીમતતની મુલાદાત કરાकી આપી હતી．



## २थई







 रं०नी भાव्यકणाथी विविध झव्यो जनावीन बमेश ते गुणिय૯


 તેમની શ્રવન્ળા વિકસવા દીધી નહિ. તેથા રા. બ. લાલఱલાઇની



 थણ ગયા. તરલみ તેમન અમદાવાદ લાવવામાં આા્યા; અને ભર






 न गแयुं 子:-

## २૫૭

## ૬કવિ ૨વિ દ્લપતરામના રે,અ૩ણણુ થம ગયા અસ્ત, 

આવાં વિરદવાકચે। ઉદૂગાતા સ્નહીચાિ ગયા, ને એ કવિની


 સભા' અન અમદાવાદની €દીखપ ज્ઞાતિ માટ આણ પાથર્યા હતા



5

## ૩६. સાક્ષરયુગ ને ઉદીચ્ય બ્યનનસમાજની શફચાત.




 નડિયાદમાં આજીન સાહ્તિયAI क्षेत्रસંન્યાસ લંધિ! बतो. बंडi
 અને bતિહાસના તળસ્પશ゚ અ્ય્યાસ તथા નિたિધ્યાસનના પરિથામે


 *

તે or ઋરસામાં ख. મહાશ'કર દુર્றાશ'કર મહેતા अને સ્વ.




 સત્યારી પ્રિદ ખાનગી શાળામાં ખણુ મુખ-ય શિક્ષક તરીક્રના




## २ २ e





તે પષી સન ૧૮૮૭માં મહારાણી વિકટારીઆન ગાહીનશીન














 अ્રતિભાએ યौવનએાપતા, સદાચे વિનયી ને સૌના નિષાવાન મિત उता.



 सहุવियार ને સૌધ્યાયના વહંગુમાં વાળાન તરતી મૂફી હતી. ત

૫๒ી તેમની બદદી મેરમી કૅાલૈજમાં थધ હાવાથી નિજ્ વડીલના．




 ने ॠल्ले छे．

આ ઝરસામાં નડિયાદના વતની ને લુણાવાડાના हીવાન ર્． શ્રી દ્વાલતરામ ક્ટપારામ પંડયાઃ ગુજ્રાતી ભાષાનું પહેલુ મહાtાવ્ય

 ＇કુસુમાવલી＇નામની અణશુત રસની નવલકथા તथा＇सुみન ગુચછ＇


 मिबन मાटे ગુજરાત హલભनी स्था૫नા यघ बती，तथा ते or
 મિલ ચાલુ કરા ૯તી．
 પ્ડીડીઆ નામના ખાતતા भારફત ગુજ્રાતમાં व्यवस्थित જ્મીન







士શિયાના かરના પાટવી ક્વર પણુ ભારતયાના આન્યા હના， અને સન ૧૮૯૧ના बન્યુયારી માસમાં તે અમદાવાદમાં આગ્યા ન્યારે તેમના માનમાં શદેરના મુખ्य ભાગામાં અને કાંકરીખ तળાユ उसર ચેશની કરવામાં આી 囚તી．

તે or સાલના ફ઼્થુઆરીની ૧૬મી તાઈીખની રાત્રે સરારે ભારતમાં પહ્ઞેવહેસી વસતીગણુતરી વ्यवस्थित રીત tરાી હતી； અન તે સાલના જન માતમાં અમદાવાદ ચ્યુનिसिપાલિહીચ


 ન ખા＇હતl．
 सાક્ષર，રાજવી કવિ કલાપીના ગુરુ，સ્વ，શ્રી મહિભાધ નબુભાઇ











 ચुस्तЫझ1र પ्रसिद्ध हुयो बतो．

 ષંદમાં લभાયલાં આવ્ચોના સ‘ત્રહ 'ભણુાર’ના નામથી પ્રસિદ્ધ



 or सાક્ષર અન અમદાવાદના સ"સારસૂધાरక નાગરિક ૨૧. श्री

 તે પછી ‘કવિતા અને સાહિત્ય' નામના અબ્યસનીય થ્થ थ પ્રસિદ્ધ क्यो હतે.




 बतા. તમાં તમન શ્થાનિક ભાધચા તર叉થી અનનક પ્રકારની


 તેચના સામા પડીને તમની નિદા કરવા લાञ्या, ખૌટા ખોટા નનામા પન્રો સભાના પ્રમુખ ભની ત્રિબોવનદાસ વ્ઞાપાલાલ અને

 નबरમાં आवे तेम फวवा बाग्या; अने चोताना લागताqणगता: સભાસદાને પેતાની તરેફેણાં દારીન, તેમની પાસે સભાના નિયમાનેı

## २ร3.

लंગ કરાવ્યા. વગર કારણે ચક ઉપર જીゆ પરણ્झા, અને પાતાની





 बता, ત1 पथु તેમन તે समयના પીઢ ज्ञातिआगेचान ख. श्री


 ભાy बાલભાy ગની, સ્વામીનારાયঘુના भ‘દિરની શળાના વિદ્રાન

 બાવળાના શનના મલિક ને ધીરધારની પેઠીના સ'યાલક ગર્ભ-


 તેમન અધિક ત્રેરથા મળતી હતી.

 बાयની પરીક્ષાચા પાસ ઠરી ને મામલતદાર थવા बતા. તथથ તે





## २弓




 આસીસટન્દ ક્લેકટરના ચીટનીસ હતા；અન સ્વ．बરનારાયણુ રામશ












 સમિતિચા નીમવી．

આ ઠરાવ સાણંદ，વડાદર1，રાદદર，વઢાાણુ，ભ્મનગર વગેરે સथગા｜ની સ્સાતિસં天્યાચાના આગેવાનાન તેમની સલાહ，સૂयના ને અનુમति માટ મોเ૬લી આપવામાં આવ્ચ્યા बतા．આ સહ





## २६บ











 નામની કાયમી સ＇天થાની સ્થાપના કરવામાં આવી ઠતી．સા પ્રથમ








 શાણ્રા સનનનાઃ પરિત્થિતિ સુધારી લીધી હતી．
 హમે ઠામ મરકીના રેગ ફેલાયેા હેાવાથી તયા ગુજાાતभાં અવાર－

## ૩૭．ઉદ્દીચ્ય ભકતરાભે ને જ્ઞાતિવાડીનું નવનિર્માણઃ


 ના પેપ વદ ૭，く，૯ના Eિવસાઃએ）વઢવાણુમાં，રાજકાટના વતની

 โિવસાએ（તા．૨૬，૨७，૨૮ ડિસેગ્બ૨ ૧૮૯૩）સુંભાઇમાં，સુરતના વતની ૨૧．રા．સા．श્રી જ્ગન્નાથ પ્શ્બરામના ઋ્રમુખ૫ણુ નીચે

 તે વખતના ત્યાંના વહીવટદાર અને સુરતના વતની ૨૧．રા．સા． श्री मंシારામ लगવાનЮ लદ્ના પ્રમુખ૫ણુા નીચે મब्यु बgु．

પાંચસું સ＇મેલન સ＇વત ૧૯૫૨ના પેષ સૂદ ૧૧，૧૧，૧૨
 વતની અને જલાલપુરના મામલતદાર ख．રા．સા．શ્રી લલ્લુભાई

 સ્ઞાતિજનાચ આ સંમेલન ન लરાય ते માટ ખટપટ કરી बतી；
 ગ ถી ટીકાના પન્ના ધણાં રथলાના ભાધझાન લખાળ્યા બતા．આવા
 સારી સ＇ખ્યામાં ઠાซરી આપપી 囚તી；અને સમાજનું ョામ નિદ્વિधન્． પાર Yडy बd．

નવાર વરસાદ ગ્મેણ ૫૩વાથી ને છેવે સ‘વત ૧૯૫૫ના આકરેા



 सકy नहेंतु．

આ સમय દマમિયાન વરસાડના ઘતની ‘ધરર૦ ધરન અરે







 પિતાની માફ ભક્ તરી શાળખાના લાગ્ચા ઠતા．તેમની ધ＇ધાદારી




ધ＇ધાદારી लક્તિમાર્ગમાં શ્રી અમીધર મહારાજની સર્ળતા


 આખ્યાન કઠ્ઠેવાની પૌતાની આગગી ફીતથી તે આમ જ્નતામાંi


 ગુજ્રાતમાં સટટા મોટા પ્રમાણુમાં ખપતી હતી के તની આવร－
 ગાળી શકયા बતા．
 બીM સહહઘયી ન નરી સરળતાની મૂर्तिસમા लાવलરપૂર ન નિખા
 અનાખી રીતે આાખ્પાનાની ભજન પ્ર\＆્તિ આાદરી હતી．તે વાણી
 પાતાનાં આછાં સાધનામાંવ તે ત્રેમાળ，આર્天 ને ఆમરાવ દિલના

 અમદાવાદમાં શોળાનાથ લિટરરી જ્સ્ટીટયુટ નામની અન્યાસ




 थયે ૬० वर्ष પૂરા थયાં હાવાથા થૂન માસની ૨२ユી તારીખ




આ સરસામા શેઠ શ્રી અં刃ાલાલ સારાભાઇના કાકા સ્．


## २६૯

કરી હतી．તેનt Дરેકટરેના પહેલા બૅા્રभાં ఆణીશ્ય ज्ञातिની શાભાર૫；શરાઃી પેઢ，ø્ના અન खવદેશી સટારતા માલિક સ્． શ્રી દામાદરદાસ સાંકનેશ્વર રાવળને સ્વીકારામાં આવ्या હતા；

 ષધી भીનેเમાં સધર ગણુાી ચેડી મીલોમાંની એકના ચેરમેન


તે પછી સન ૧૮૯૮માં ગુજરાતના મિલહઘ્ઘોગના આાઘશ્થા૫ક અને આધુનિક નાગરિદ્વ્ના અમ્રણી તथા અમદાવાદ ગ્યુનિસિ－






 सાયાબેલા ज્ञાતિહितચिंतક ને ज्ञातिસુધારાના હिभાયती रव．










તે પછી સન ૧૮૯દમાં ગુજાર પ્રસિદ，ફાર્ષસમિત્ર，શાણુા ને












 શુકલ તે સમयના પ્રસિધ્ધ કવિચ્ચાનાં કવનાની भૂખી ને ખામીચા



આ સમયે પણુ શહેરનાં બાળઇોનું આયમિક શિક્ષણ ગ્મૂની
 આવી ગામડી નિभાવાનું સંચાલન સुw्यत्वे छદીચ्य ज्ञातिनt



 બભરાતi વત્સલ હહયોની ચશિષેા ખામીન અત્યારના વृध्धનये
 अन मानव פ习ननां विविध क्षेत्रमां પ्रगति उरीन नामाકित


 ખાનગી स＇સ્थानुं संચાલન કરतા 囚ता．
 વिકટારીઆાનું અવસાન થયું बgु；અને તે or સાલમાં તેभના
 थચે। Bતે．આ સાલમાં મહારાણી વિકદારીઆના સુવર્ల みહ્ઞાત્સવની








 જી ถીરાલાલ માતીલાલ મહેતા ગ્રેન્યુએટ યયા ઢતા；અન અમદાવાદના
 લલ્ધુलાઇ व्याસ દृવલાt પામ્યા बતા．
 ગૃદ્યેાની સમિતિ નિમાઈ હતી，તશ્ٍ સ્વ．શેઠ માતીલાલ વનમાणીદાસની પેઢીના ર્ર્રટીねા પાસેથી ज्ञातिના લેણુના
大ता；पથુ કાંધ સમાધાન ન थવાથી ત રકમ વસૂલ લેવા માટ


## २ง२

 સુખત્યારનામું લખી સાપ્યું बુ．તેથી તેમણે તે or સાલમાં








તે પછી માધુलાઇની મિલમાંथी તેમor શેる માતીલાલ હીરાભાઇની પેઢીમાથી આવેલી ૨કમેા ભેગી કરીને અત્યારની
 લલ્લુભાઇ રાવण तथा स．જi．ગાપાલાલ फ્ગનલાલ દવેના

 બેગ આપીન ફરતી પડાળીझા ञન સાગળ પાsળના મેડાવાળुં ज्ञातिवાઠીનુ विशाण भछાન सન ૧૯૦૪ भां तैयार કરાવीन



 ฯરૂત૫ાયે！હશે．

આ or ચરસામાં અમદાવાદની ज્ञાतिમાંથી સ્．શ્રી．હીરાલાલ માતીીલાલ अહેતાશ ચમ，ચ．ની પરીક્ષા સારા ગુఱુ મેળવીન



## २ง3

પરીક્ષા ૭ંચી કક્ષામાં પાસ કરી 囚તી．ત પછી ત બન્ને ઉરસાજી


 मित्रोन बेर तथा अंબिझા ₹કુલમાં लરતા बता．qणી，सન

 ઋ્રมुખyણુ નીચે みયુરામાં ભરાયું ब夭ું．
 ત समये વધાર નેર પर આવી बतી．તેનાં Ч＇ગलंगના




 દાખศતા શિદ્ व्यवसાય કરી રबા છે．

4

## ૩く. उถીચ્ય मित्रभં ડળની अgृत्ति


 विदुध्ध राण्ट्रिय यणवण च₹ थई हता. तेभां भाग बेवा भाट लारतना






ભારતની આ વીक રાర્ટ્રિય અળવશ ગ્રસગ વંગાળના



 અখાગ પરિશ્રમના પરિણામે ગુચ્રાતી સાહિત્યની પહેલી પરિષદ







## २s૫

 આપી હની.

ते or सાલभां मे માસની ૩० भી तारीजे सન $冖 \ll ૫$ भाં

 भणु नीचे सातिवाठीभां मेणकी Bती. तेभां ज्ञातिन। वहीषट ऊरवा भાટે તथા जાતિનું સમચ્ર લેણુ વમૂલ કરથા માટ, અન કાુुपुરમાં
 મકાનાની ચાખનટ કરીન બૌધ રथાજર मिદકત તथा વાસણુની
 કરવા માટ ૩૧ ગૃહઃયાની એક સમિતિ નીમી બતી. તેમન વસ્તી



 © Cl

તેમશุ चેતાના અમૂल्य સમय ને સાધનાના ભાગ આપપન




 बિસાभ સન ૧૯૦્ ની આખરે સ. શ્રી રણछાડલાલ ગ'ગારા




## 2sร





 સાંકોશ્વર વગેની ધગશ, ધીરજ, કૈનેહ ને સહનશીલ વૃત્તિન આભારી છે.



 ते માટ शियાળા ન জનાળાની ૨mæાभાં નિયમिત રાતે અભ્યાસ


 विद्धानाने आसंत्रीन विविध विषयो छ૫र ज्ञानवर्धंक व्याफ्यान



 દારા સાપવાની ષેજનના કરી 囚તી.















ते मंउणनी शुलघट्रिना पियुष पान ૭છरेला ते समयना



 आणनी साक्षी पूरे क. ¥ा मंउबना सभ्योनी ऋमुता, सાદાધ,


 આીી or રાત लાગવનિપુy ધીર ગલલી ख. શ્રી રણુほ-




 Sacred Books of the East નામની ఫ̨, ર્યૃતિ qગŋ



## २ง८

 આપી હતી.

 अंश सनुद्रण इ२वा माटे ज्ञातियुवोना ॠड संग्ञित


 शીખવवानી अ્રઘ




大gुं. ल्याइथी ते सं₹थानी मेक匕ڭा त्यां भળती खती अने ते


 मैत्री सं जधवाजा सभ्योनां कुथ क्यावीन विविध नामालिघान-



सन ૧૯०जमां अयદાवाहनी शળणमां चित्रशिक्षક तराह

 भાध्यायना ' पन्ह मातइમ' नामना राष्ट्रीय ञીतनो अर्म ઝીલીન - बिंह भाता'ुुं मनोरम व्यकि स्वझ४ सिन्र तौयार कर्यु" बतुं;

## $20 \%$

 मूझीन अधिક आठष्व फनाव्यु बतुं, झ सित्र सારાય लारत-

 આव्यां खાi. આ or सાલમાં રાષ્ટ્રि મહાસલાનું અધिवेशન
 सेवहाना हળभां कiी लेગ

 वियारसરણी यાલती बती. तथथा ते वफते वरायेला विनीत पक्षना अ्रमुफन सदल बद्वाम पक्षना अ्रमुण निभावा नहुझ तवा


 જ્દાંજદા અधिवેશના મળवા લાગ्यां बता.













ચા વર્ષभાં સ્．શ્રી સર ચીનુલાધચ તેમના खવ．पिતાฆી
 ＇भाधनाग＇नामना जी円 सार्वण्रनिક भागनी तथा तेमना દાદાછ સ૧．રા．\％．શ્રી રણછાડલાંલની સ્ચતિ માટ રણછોડલાલ છોટાલાલ ટકનિકલ ધન્સ્ટટયૂટૂની શइみત કરી જતી．તે પછી સન












 नम्र सेખड अभ्यासाशे निडाया खवा．ते प्रत्यक्ष आमनो अनुलन






 अગट કરवाभां आव्यु बgः तेभां विविध ज्ञान विषझो，ધસீ－

## २くQ





 निवास કघो बतो．

ચા અરસામાં અમૃતલાલ みહારાø નાभના ચક સત્યનિષठ


 तो श्रा હरिના वियोग तમના तલસતા लક્ હहયन अસલ थધ





 માસ્તર વસंतના લાક્દાડીલા નામે ગુજરાત，સુખみન અન્ય પ્રાંતામાં अ्रसिद्धि पान्या बता．

उठवाय के के सन ૧૯૧૧नी शइभातभां सथानिક ज्ञातिना みક
 સर्थि＇s સકળામણુ બભી થy હતી．ત्यारे તે વાતની નણુ थતાં，
 દામેદ૨દાસ સાંક入શ્વર રાવળ ॠક રાત્રે ચેતાની મેગ તે ગૃહસથના




## २८२

દામોદરદાસન ના જીી बતી; પશુ આવી અચુધારી રાતે






 णइर बोवानुं क्णुव्युं: तथथ ते भान्ન मित्रो चैताना गण

 સચિંત ઉ૫૨ ગયi ને વહાલસાયી રીતે યુકિતપ્રયુકિતથી પૂષ૫૨છ

 આ પતિપરાયఖુ પત્નીચ ચાલાના हાગીના ચક પાડેારીને ત્યi
 भुजे विदाय क्यो हता.
 આી મિત્રસમાઅડી ભયાલાભાવની પત્નીચા ને માતાચા પણ હતી.

 णी. ॠ.. छछાચ्य ज्ञातिभांथी सौथी ฯહेसा ऊवेरातना 'वंधा माट દાન્સ ગયા હત1. ते or सન ૧૯૧૧ની સાલમાં मे भાસની


 પ્રมુખ૫ણુા નીચે અમદાવાદમાં भળ્yુ बતું.

## ૩૯. ઉछીચ્ય બ્નૈન્નમાજની स्थिરતા



 મહાહિ अઠ્વાયા છે. આા સન ૧૯૧૨ની સાલના મે માસની










 बेता रerा $\otimes$.

 લાખ इપિયા ન્વી મોટી રકમ ચમ સાશે દાનમાં આપપી हનનાર,



،ાથે થયું बું；અને તે or સાલમાં તેમન અંગ્રેજ સરકર તર₹थી ગુજરાતના પહ્લાલા મેરેનેટ ખનાવવામાં આવ્યા 囚તા．

તે ઉ૫रांત ચા સાલના આગસ્ટ માસમાં સન્નિઠ્ઠ શિવ लનr，




 હता．तેभब् פચन पर्व ऊ ऊたिની अपेक्षा विना भू马 लावे ज्ञातिની ને શહ્હેની ઉતત્તમ સેવા भmवी હતી．

ચાતાની લાકપ્રિયતાન લીધે તે સન ૧૮૯૨ના લોકનિયુ子ત

 ＊त1．આા તે ઘણું વષો સુધી ユ્યુનિસિપલ સજ्य તરીる વાર＇વાર
 ૯૫૨ આવેલી આફત વેળાચ આเફરા પરિશ્રમ હાવીીન，પાતાની ન મિન્નાની લાગવગના હપયોગ કરીન，તમન અનેક પ્રકારની मદ કरवाभां तथा शुभ परिशाम લાवराभां ब्घ1 रહ્ઞા बता．

 માંધાતા ङહચ્．્ય અમલEાર વાત વાતમાં પેતાના સાતિભાધみાન
 હૈાય તે તે દ્ર：ખિયાના દિલન દિલાસેt દૃવાન બદલે વાંદરાના ધાની




## $2<4$

 ज्ञातिमां भ्रवर्त मान बतां．

त પもી સન ૧૯૧૪ના ઍગ૨્ટની ૪થી તારીખે મદાત્મા ગાંધી૭ みโ્રિકાના સત્યાત્રહ પૂરેા કરીન અみદાવાદभાં સौथी પહેલા પધાર્યీ હતt．તે or સાંને અસદાવાદના રીચીરેડ નેવt

 १૫，૧૬，૧७ तારીખે みહાત્મા નશુરામ શર્માના પ્રમુખ૫ણा નીચे






 भોળી પડી હતી．

આ અરસામાં ૨૧．લોકમાન્ય ખાલગગાધર તિલક માંડલે નેલમાં લખેલા＇ગીતા રહસ્ય＇નામક મરાી મહાગ્રંથના ગુળરાતી अनुवाह પ્રसिद्ध थयो હता．qण्ण ख सન ૧૯૧૫ની સાલમાં बद्દीच्य जम नसमाणनुं ૧रमुं समे











 મેડીકલ સ્કુલમાં સ્ટાよપ－ડ વિદ્ઘાથી તરીક અન્યાસ કરીન સૌથી



 かશ＇ร૨ દવે સરસપુર વિભાગમાંથી ચૂંટાધને અમદાવાદ સ્યુનિસિપા－ લિટીના સఱ્ય બન્યા બતા．તે પછી સન ૧૯૧ษમા ચાર．સી． ટકનીકલ ધન્સ્ટટયૂયૂના વહ્ઞીવટ માડરન બદલ સરકારી ટકનીકલ
 भबतनना ફ₹₹ાર थया छ．

आ सાલમાં or अમદાવાદમાં रस्Aेगનું વાલાવरeુ শम्युं
 ખેલરેમાં રહેચા ગયા હતા．અા સમયે પેતાની or આગજી
 ભાy મહેતા ધાડા સમય માટ ય્યુરેપયાત્રા ઠરી આા્યા बતા．સા वर्षना अंतमां अभદાवाहनी ज्ञातिना उतिणित क्મीनદાर


 ૧૯૧૮ની શइみતમાં लાનનગર રાન્યના કળસાર ગામના ज્ञाति－ સેવાની તીЯ लાવનાવાળા શ્રી નારાयણુఅ హળસા૨કરે ચકરી
 क्यु＂ $\mathrm{g}^{\circ}$ ．




 बม ૯－૧० पर्षની Єંમरे भાંડીની પોળभાં દેવની શેરામાં ભનીના
 ધણી or કિશાર વચે વિધવા થયાં 刃તાં．તેથી તૈみఱุ સાસરીયા તथा भાતા તર્ર્ના અનૈક પ્રમારા વिરેધ वઠીને મામા મનસુખરામની વાતસ－









 स＇સારના परिताप भूલાનીન શાન્તિ ને सबનશીલતાના પાる


આવiં પરેપકારી સાધ્ી अસન્નમાના સમર્થ ગુરુ સ્વામી





 મેળવીન શિક્ષક પન્યા હતા．તે સ્વलાવे શાંત，સરળ，निરાડ‘બરી ને



 તેમના ઉ૫र પ્રસન્ન રહ્તા अને તેમના સમાગમ સેવતા Bता．

આમ યેગગમાર્ગभાં તેમની પ્રગતિ વધવાન લીधे તેમહે， નાકરી छેડી छીધી ને सह્ગુની શાધમાં ભારતયાત્રાみ નીક્ર

 तૈमना शिष्य भन्या ने संवत श૯૫૫मां संन्यस्त हीक्षा Єधધा



 अंउण घबु मोटुं छे．आ विदान ने योगरथ बहान्य खाभी श्रा． જ્ગાન્નાથતીર્थ સ＇વત ૧૯૭૨ના આસે। વહી અગિયારસના દિવસે સમાધિસ્થ थયા 囚તા．


















 अશतરાय विनयनना विषये। सાथे विज्ञानના अभ्यास કरીન

 तना धंधाना अनुल尹 माट 夫્રાन्સ गया खतl．वणी ते or साबभा



 સમુક મદદ ચાપવામાં આવી ถતી આમ સન ૧૯૧૯ની સાલ
 अセी शકाय．

તે ઉ૫૨ાંત ચા સાલની ચ્સાતમાં અત્યારની ફાલીકીલી


અ્ંગ્રે૪ સરકારે વડી ધારાસભામાં રેલેટ માયદ્રા પસાર ક્યો હતા．તેથી

 क्यों હतા．તેના પ્રત્યાધતત३પે અમદાવાદમ：આકરી હડતાળ પડી


 राज्यो હતો．
 ખાપાલાલ છમનલાલ દવે તथા ર્．શ્રી છાટાલાલ લસ્લુભાઇ રાવળ



 ছગનલાલ દવેએ त1．૧७－૩－૧૯૧૯ના हिવસે ज्ञातिની ॠક સામા－


 तथा ख．श्री ગુલાખીદાસ નારણણ દવે નામના ચાર ગ્રહસ્થેની
 सાલ ખગનલાલ દવે，સ૧．શ્રા દામાદરદાસ સાંકનેશ્વર રાવળ，ર૧．



 ઘચ₹ તેમની સહીઓા લધન સાંख्यां ఆતાં．

## マセ2

 21．\％．बરગાવિંદદાસ કાંટવાળાના अમુખપখુા નીચે અમદાવાદમાં

 भહાત્મા ગાંધીఐચ તેમાં આગગ પડતા ભાગ લીવે હના．ત्यारे






qण ते सलाभां सर्चातुमत अवे। ठराఖ थयो बते।


 सબ્ય તરીる દાખલ કરવા નહિ．આા ઠરાવના અમલ કર૧ા માટે



 માણ્કલાલ માતીલલલ દવની નિમણુł કરવામાં આાી હતી．

આ સમિતિæ દશેઃ માસ સુધી પરિશ્રપ ઉઆવીન ज्ञातिના－









 સાી 囚તી．

## ૪०．અસહારની ચળવળ ને નિઘોત્તેમร ईંડની શફઆત

સન ૧૯૨૦માં મળલલા નાગપુર અધિવેશનમાં थયેલા દ્રાવ




 તરા\} નૌડાયા હતા. તે પછી તે or સાલના ડિસિમ્બર भાસभાં અત્યારની પ્રખ्याત વાડીલાલ સારાભાy હાત્પીટલની જગ્યાઃ રાળ્દ્યિ


 વાદી ૯ケम，સ．श्री अभमલખाने ते अधिवेशननुं संयाबन

 वाद्युदे नावलंदर सता．
 ૪ષિિશ્રી ન્ઠનાલાલે સારા પગારની સરકારી નાકરી જ્રીને સાહિત્ય








 सેi，ય્યું बઠ．

અા સાલમાં 夫1•સના ઋખ્યાત પૅલ રીશારનાં પત્ની ને અર－

 उरवा Чधार्यां हता．वणा，ते or सन १૯२२भां उछान्य अन्मसभा－

 મહ્હેસાણુામાં ભરાયું હฮુ．
 इગનાथ刃 Мનીના 丬્રમुખ૫ザ નીચે સન ૧૯૨૨ના ડિસેમ્भરની २૬，


 આાી હતી．વળા તે or સાલમાં ज્ઞાતિ તેમળ દેશસેક અને



 મોલીલાલ आયાર્ય માન ચાઝા દિવસની તાવની બિમારી भોગળીન ગાલેદાાસી થ્યા હતા．રાયપુર સકલામાં આવેલી પેતાની

## २Е૫









 सिंता ठય्या विना અंत समय સुधी शांत ने खस्थ ફીત પેढી or रब्बा हता．
 અવસાન પછી．આ વૈદરાને તેમની નળકાંઠામાં આવેલી
 ઉ૫યોગમાં ન આવે તેવી તીમ જગુતિ સાથે，અનન્ય
 मिલमतनी सुળ्यवस्था करी ถता；અने आवเમां घला वधारेt કરાન ચેતાના સ્．મિત્રની પુન્રીચાન સારી મિલકત સાંપી ઠતી．


 ज्ञातिभां वहिंख्या सता；ॠन ते भंबूर उराववा माटे स्व．




 હંરાલાલ બાળગાવિંદ व्यासન નીમવામાં આવ्या હતા．

## २も६

આ સત્યતિના તે સમयના ચાલુ વહીવટદારેચચ સીકાર






 हैवसोध पाम्या बता．

આ or સાલના ચเકટ1ખર માસમાં，૨૧ કવિશ્રી છુલાખી－


 च्रंथना सेभदे वास्यो। बते।．ते विषे कविक्रीझ चाताना सभझां
 लाषलुन्ताने मारा ધन्दवाह के．ॠमना शन्दा मोसे से सथा
 लકितापसयुं，साक्षर शे॥तु 邓मनुं व्याज्यान छें＇खा











 ईंडની પ્રથત્તિ આગળ ધપાવી હતી．



 पक्षवाधनुं दिथ पधी पउयुं सतुं．तथी विध्रोत्तिए ईंड नेशी निद्धाप

 तेमले न देन्यं न पलायनम नु भू⿻्人 सीकारीन चोताना सीकृ十



આ અરસામાં આશ ને અરમાન અ＇ધૂરા મยาન，लરયुનાન Фये खवर्गवासी थચेલા，શ્રી भો｜ીીલાલ મુલાખીદાસ રાવળ અમદા－

 जील उ｜કटर，लरyुवान पथे स्वर्ग वासी थनार，s．？माध由લાલ








## २૯く

તેમાં ઉદ્વીચ્ય ज્ञातिના સબ્યેા ૨૧．ડા．ભેગીલાલ બુલાખીદાસ રાષળ તथા શ્રી કાન્તિલાલ દાभાદરદાસ રાવળ નિમાયા હતા．તનની
 સારી વાફબ્ટાવાળા ભન્રી円，ઠાપ સાઉેગના નામે એબખાતા， ख．श्री बरिसाલ भगनલાલ દવે જ્માલપुर વिलागમાંथी સારી







આ समये અमझાવાદની ज्ञातिभાં ૫क्षનાદ，દ＇ल ને દેષનું नेर प्रतिहिन वधनुं अतु बतुं．ते पछी स्ञातिनी जधा मिदझ－
 સન ૧૯૨૫માં તે સમયની આપ મેల કાયમ રહેલી જ્ની વહીવહી










 વちીલની પરાક્ષા પાસ કરી હતી．ત્યારभાદ સન ૧૯૨く－૨૯મiં

## zee




ते पષ્ थोडा or सभये ज्ञातिना प्रतिण्ठित गણูाता ऊुदु＂भना








 પાળभાં દેવની રેરીચ थયેલા ज्ञातिभोण のबें अ्यो बता．

Чरिलाभे，ते પ્રभुખे વछीवटEાर पक्षे तेभन ज्ञातिमझार


 ज्ञातिवरा કरावीन ते समाซना प्रभुખनी भानહાનि કखवा माटे－




 यढ्या बता．











 लैठबा पुख्तओ न स सानी सझ4 तथी विषम परिरियति जली








 न देन्यं न पल्यायन耳 नो मबाभंx सीकारी मंद़सा श्री





## ૪૨. જી ન્ُથુરામશમા સ્વ३૫લીન થયા.

ॠ सन ૧૯૨טની સાલમાં ગુજરાતસાં અતિઘૃたि થમ










 © 4.




 ચાથારામ શાઉના સ્મારદ તરીકે અમદાવાદમાં આયદાના અષ્યાસ



 અનેક ગૂંચવणुलર્યાં કામે। નિષ્પક્ષ રીત પાર પાડયાં ऊતાં．

શ્ર હરિ સાયન તાવે છે，પણુ તરઉાડતા નथી．તના પસચ્ચા






 સ．श्री भથ्चुबास अरसનદાસ त्रिवेही ब्यात बता． તેમને ख．શ્રી ખગનલાલ મకેતાણના સર્પિં ઉત્તરધધિકારી－
 તૈમની મિલક્ત ખ゙તાન આપી દૃવા માટ નાટિસ આપી હતી；
 તેના બ્યાવ કखવા માટ વઝીલ તરીફ સ્．શ્રી મણિલાલ રાવળની सહાય भાંગી बती．

સ પષ્હાયાં સ્．શ્રી મળિલાલ રાવળની ચક દાયકાની नि：स्वार्थ विघ्घोत्रोण अभ्रश्तिधा अ्रसन्न थयेला तेमना मित्र





 દાવાమાં તેમबે એવા રथાયી ईંડની શइみાત કરી શકનાની શક્યતા





 बીધા विना તેમન મદદ કરે．




 बरिश＇કरे લેટસ みね સ૩મી



 षता के मिलमतना अघो लाग ख．श्रा मछेतालना छत्तराصिभा－
 ねા्य भां વ૫रાय．
 પ્રુરાણી





 ત્રિभુવન हાકર तथा શ્રી યંદુલાલ કાશારામ દવે નેવા સ'રકારી

 मे વर्ष ذા કરીન સન ૧૯૩૧ भાં જગતકવિ ગણુતા ગુુુદૈચ ટાગોરના શ:ન્તિનિક્તનમાં ભારતીય અગમ્યવાદના અબ્યાસ માટ गया बता.

ฆા સમये व्याचेલી व्यાયામપ્રવૃત્તિના પડધા ઝીલીન

 चनામદાર, શ્રી નારણુલાલ કારીનાथ દఫે નેવા તે सમयના કૃટલાঔ







 *री 《ती.
 ₹. श अन्नायाલ मगनલाલ कनીના अ्रभुખपणु नीचे सह

## 304


 भूना पबीवटहारे। पासेथा ज्ञातिनी मिबकतना अभक ने बिसाण



 તેમના તર₹₹્થી વાડી ભાડ આપવામાં આવતી बतી. તે દરમિયાન




 जन्या ©ता.

सन ૧૯૩૧ ॠटसे संવત ૧૯૮૭૭ ના આસે। સુદ 8 ને


 अबानिष्ठ, मહાત્મા श्रामन् नथुराम शम जा पर्षनी हैभरे

 यУ बती तथा सैदिध कचन ॠभ सાयुं कचन के तेी मान्यता

 अर्य आर'क्युं बgु.




 भुदाझा वगरेना अणर ज्ञाता बता. सा बयेगना झतुलवथी
 निभ्र૯ रही Bती.








 भुमुक्षुఙા मોક્ષपथગામી थયા ષે.





 चरेला तิबनी अभता पषटा甘 गओ हती अने ते अ्रशांत

 निष्ट ने sरखापूर्ड कन्यो बतो.

## $30 ง$






 छ; अने तेभन स्वधर्भनिष्ठ भनुष्य जनाज्या छ. वणा केटसाई
 सहलाव ખ્રાપ્ત કરી શક્યા के.

आय तેમન! शिज्यसमुદાય गुणरातलरभां विyुલ बतो.


 *gु: ते习ाओओ શҰन દरमियान बगलग २०ई नेटबi नाना



 तथण बज्यु के द:-




 नि०्धाभपश् सनुमहोन अरवाथी पलु रx્सतमसनी निद्धि






 તે કાલે ત્રણ અવરથા, અણ શરાર અને પાંયమાષાધી આત્સા


આ સન $\imath \in ૩ ૧$ भાં, અみદાવાદ મ્યુ.એ ચલિસપુલના







 દૂસાધ સાથે ગયા बતા. તેમની સાથે બ્નારસ बिંદु યુનિવિ્સિ-

 मोเહन माલवीया पण लेडाया बता. आ साeमi अみદાવाદनी




## 


 भળवાનું નझી थયાયી શ્રી મળिલાલ રાવળ અને श્રી ठरिश'క?





 लर्युं લાગ्युं नखेखु; तथा ज्ञातिकनामां पक्षापक्षीकुं नेर वधारे

 सहछ थाय ते रफ્ની स्थायी व्यवस्था उरसानुं सूलन्युं इतु.




















 आवी ถતી．

તે अરસામાં સ્વ．શ્રી શાન્તિલ1લ જુલાખીદાસ રાવળ चोતાનઃ






 थया 囚ता；अने तेभना वती श्री ऊरिश＇ે व्यासनी विन तिथी श्री．सદાશિવરાવ かેલસર（ હાલના સરકારી વકીલ）વકાલ તરી\}





પાછબथી આ દાવાની તકરારે। અંગે અનેક મુદદદ્માશ！，

 तडरारे। याલी बती．परिएामे ने वीसमां ज्ञाति or मણ आપवानुं बwुं बत ते रहम पलु 子ुणवणीना अर्बभां वापरवा भाटे सासा－

 ३． 90,000 नी २કમ ॠન્યુ\}ुशन સેસાt Лીન પ્રાપ્ત थધ 大તી.

 शताणही ઉस्सЭ बिववाभां आण्ये बता．ते or साલभां भनt

 लદ્નના પ્રમुખ૫शु નીચे ચत्रिसની ૧૯，२०，२૧，ताરીખ ચજ્મેર પાસે પુળ્કરરાજના તીર્थધામમાં મબ્ય્યું बgુ．ॠા અરસામાં અમદાવાદ પલેક્દ્રીીી જ＇પનીએ સાબરમતી વिસ્તારમાં નીી ત





 ન હેવાથી શહ્ર્ની વધતી થ્તી વસ્તીના વિદ્વાથીઃચન આગળ







 ઇઈની ₹थापना દそી فती．

 सીીીલ ॠन

 યરાગગા ડિલ્લામાની પરીક્ષ：માં औथી પહેલા પાસ થયા બતt．










 ચન માશ આાિસ્ટન્ટ કલેકટર ને સ＇સારસુધારક શી નરસિંહરાવ


 समદावाहनी छहाञ्य ज्ञातिना सौन्य ने छत्साહી गृष्टय भी


 अमદાવાદ म्युना सक्या ज़्या बता．आ स बभां घलां परोंथी




 छबटे णन्न पक्षेना मानडीओ वच्ये समण्ती थy बती के
 કાई たिસાツ આાપ ત સ્તીકરી લેવા；તथ1 તેમાં પડતી કસર












भाभतनो बवालो सेवे. ते अभाણ़ तेमब् पघे। ब्वासो बीधिए

 ३!. vo00) उदार भुण्भ आर्या हता.



 भोळन्न। आय्यां बता, छतां नमन समध साहिऐ खीआया નહેતા, તમની પાસેથી તે બૂલ માટ અમुક વધારાની ર5મ લાની



 सક્યા નહેતા.
















 દન્કમટદદસ ચાફિસર નિમાયt બતા.


 ज्यायुं नथी. बेरा निणिड अरણ्यमां उ्यारें सूर्氏प्रझशनां



 ॠं 2ी वर्ष पहंसा छहाश्य बितिर्यु सलाæ सत्र्रथ्ति आहरीन













 भાન પાતાના or વિનાદ ને વિકાસ અથ゚ રાસ，ગરળા ને સ＇વાદના



 ज्ञाति समक्ष र०्र क्यों．



 ने आवा उत्सaनिष्ञात ज्ञातिभ＂धु श्री भोगीલાલ त्रिभुपन





તેની પુનરાદ્તિ સન ૧૯૩દમાં થも હતી，અન તે સમારゃ
















 तादल्ड भुद्धिना छस्साถी विद्धाथां स．श्री भाभुलाठ क्यदृवाध




 भब्युं बुँ．ते उभरांत आ साલना ॠंत लागમાં लારतना



 अव्यो हतो．

## ૪૩．ઉદ્હી्य ચેન્યુકેશન સેાસાઈટીના વિકાસ

ઉछીચ્ય ચન્ય્યુરેશન સેસાઈઈીન ૨૧．ખગનલાલ મહેના તथા स．शાन्तिલાલ રાવળना વीલना आधारे भળたःी र૬मो। उपरांत





 झ．$૧ 0000 \mathrm{~J}$ मेणવी आख्या जना．ते દरमियान सं₹थाना
 －सझ कગर शुल प्रसंगોझ क्राये स आय राw्या विना
 －बतां；तथा तेमन विनंती કरीन प्रत्येयनी शकित अ्रमाशृ सે，




 શરझાતनां ७ सાત qर्षोभां जાતિના शยળા，मહાશાળ ने
 સ્ચાપડીચાની મદદ સાપામાં સાતી હતી．ત્યારે સા પા ખા

## зะ


 पात छे，पथु तथीये विशेष जैहती पात है के सा मातृसं्थाने

 છ．आ समये सन ૧૯૩६－૪०भां भ्रभुね દघेલी ज्ञानणिझासान

 नી પरીક્ષ પાસ કરી बતી．




 उल्बेय क्यो बता．ल्यारे ते वब्बीवగ समितिन！के सक्या। ख．श्री









 के વદાरे નવા सब्यो न ઉमेर天ાની tરી बती．વળી，ते or सલામા



 ल्यारे ३. श४००ण नुं ખर्य थठ गयुं बतु. तथथा ते जૈन्ન




 લेवा माटे सत्तर मालसानी ॠક सभिति नीમી बती. तेले त












 લાગીદદરીમાં લીધી હતી. તેમણે ઉ૬णતી આવતી ३પરેલનના ધીપતતા









 अ शાન્તિલાલ જુલાખીદાસ રાવળના વીલના આધારે કૉटૅ
 कवशुलाલ भगनલાલनां पत्लीना झझ भुड्दभा अ'गे जी०







 મદも ચાપવાની શફઆાત કરી હતી, ને અત્યાર સુધી ચાલુ છ. આ



 સંમેલન અમદાવાદના छતસાહી કાર્\&એz શ્રા નૈષધરાય ખાપાલાલ






















 भूमाУ णता बता．परिણामे ते ₹थानिક ज्ञातिना अगति आर्व भi



 आगण વધાર्या बता．

તે સમયના ञ્ઞાતિસંચાલકા સમયના વઠెણ્，સાશે આગગ પ૩તા







આ સાલમાં，અમદાવાદમાં કામી રમખાણુ ઃાી નીક્gy． बgં，ને ઠામઠામ આગા લાગી बની તथા કેટાાકની જનહાનિ



 पष्ठांचाउता बना．




 શી રીીન્દ્રનાथ ટાગારન અનંતનાં નાતરાં આા્યાં હતાં，ને તે
 क्ष्षरहैड त्सकने अक्षरदृ़ वियर्या उता．त्या₹ सिंगापुर みन

 સમЕાવાદની વસ્તીમાં વધારેા थયો હતા．


 यक्ति नयन नोघ रही सती के उदे यशे शुं? तबाभां भुंभधमा





 भఠૂરોચ ओગગસ્ટ માસથી ત્રણુ માસની સળ'ગ ઢડતાળ પાડી बता; અने गणनबारना झोग आख्यो बतो. आम मાધधा











 31. 80,000 )नु रबु बु.





 तारीजे मजु बतुं, त्यारे जीभ निश्वयुद्धनुं पासुं झः सरખा
 - हEायुं बतु. तबामां बहीच्य भलसमाण ने समझ ज्ञातिना



 सદस्य थયો बतો.

धणां वरों पद्रदां सापेक्षनाह (Relativity)न। यदितीय सिद्धांत णल समक्ष भूકनार निमोध्बी ऋपि समा तत्वजियार子




 ગ્વયમેન નેવા અવिચારી અત્યાયારીની નગૃત हैખરેખમાંથી





તેમના હ४યોગ અમરિકાઃ સન ૧૯૪૫માં ભभાનના

## З२६

હીરેશીમા ને નાગાસાકી નેવiં સમૃદ્ધ નગરા। ઉ૫૨ કરીને અમાનુषી
 *ता. आ सभायारथी જગत आश्बर्यविमूळ थयुं बd; ने सौथा




ત અરસામાં or ยટાલીના માંધાતા મુસાલીનીતું અધઃપતન






 ऊरી ถतી. આ સાલમાં, અમદાવાદની छદાર્ય સાતિના ખીળ
 ખरोक्षामां પાસ थया बता.

सન ૧૯૪પના ડિસેમ્મરની ૧૮મી તારીખ અમદાવાદના








 *g.








 Qીી ગઘેા અગાયરતાના ગહનાકાશ્રાં, શ્રી ৫રિની રમણુમાં.

## 

## ૪૪ વસંતવૈતાલિક બ્રાહ！

－य｀x झા ભ્રાંડના，ગૂઢ નિयમે ચાલતે， ગક લક્ષ્ય સ્થથ ભણી，આતે વિકાસે સ્હાલતે；
 ચહ્ક્ષ્ષ સ્થથ ભણી，ચાલ્યા જતા પદ स्थिર＇વશી＇







 अगम्य विश्ष－नियम अ્રમણ़ थયા $\sigma$ કरे छे．ता तत्र को मोहः कः इोकः ॠ वेदांतवाध्य अ्रभाब् भानवी ซन्मे तना कर्ष शे। ？





み હદય－તંત્રના ねક વિશિષ્ટ ધર્મ પેલા ઉત્પโત્ત，વિકાસ





 नે સમૃદ્ધિમાં આાલહાદનાં પ્રશસ્તિગાન ગવાય है；અન ચમનાં

 भानવ－सेवाना क्यातिध्ध सानी इक्षा प्रभाض़ प्रत्येड भानवહહधयां बर्श गेકना रंगीन पाटा प्रगट से ने प्रगटता or रंखाना．

 ચાय ॠ ख्वालाविभ 3 ）．









 लिन्न थता ซशे．




 6घોગથી સાંપ૩તી સ'પત્તિ વડ આપપણે શરરરનાં સાધન, સગવs
 આપখูન નેધચ આત્માની અમીરાત, મનની મોટ૫ સમને સારાનરસાની વિવેəलરી ચિત્તશુ尼.
 โिट भलाभां ध\}ॄલी भूके छे. भाट के विभूतिચ, के सत्वै।

 સત્વેા ને સંતો આારથી વંદનાના અધિકારી Bં; અને સદા કાળઃ


 बીરપૂભનાં સાયાં મૂલ્યાંકન છે.
‘વાણુીી ને ન પ્રસક્રેટ, વાહી નેથી પ્રસ્કુટતી;









332












 અમરેની દિச્ય બામના આદેશ આપી ગયા છ. જ્રવનનાં નમમની
 આ્સાદિક બેલલથી અત્યારની માલ્મ્ષિતત જનતાને ને ખાસ કરીન
 डरी ગया シ.


 તરી ગ્યા B; અન ગુર્જરગગરાના આયુપ્ય નેટલું આયુષ્ય ખામી

 ज्वाय छ₹नां अं०



## ЗЗ२


 जીञ કવિસમ્રાટ જन्मे ત्यारे ખरิ.
 અમને ગુરુશ કહેતા ને ગુજ્રાતીねા ચમન કવિঞ્રી ન કવિ-સમાટ

 , सतन-ox्योत बता. कविश्री गये ॠ न्योत ऊiणी पडी ने ખूઝૌई
 કમની રસાલ:સભરી ગાથા ગાનાર ને ઋવી ગાધાન રસ વરીક


 कता. मानાपमाननी अधધामां गूँथाओ स्वमान न स्वणन काने सर्वस्य त्यागनार शे देखा कीर हता. सायना सियाबी न सिद्धांतवाही कता. हधयनी बभराती निफाલसताચ ख्वननी प्रति
 मनना मહाराल बता. अभनु आतिय्यधाम कविनो अभाओे। कहैनातु. म्यारेร त्यां ॠรसारानी लxनधून कमती ने કवितानी








## 333

 कीविता अक्षरहें अवतरी षती; અने यौवननी छधाउभां or तेमन भछाडाण्य र्यवाना दाउ लग्या हता.


 करी बती. वणी बिन्दुपतना आथभत! सूर्ई पृथ्वीराण અने यं ह-



 ल्यमां अवतारवाना तेमन! હॄઘयमां ł।उ नाग्या बता.

ते भाट भહાષंह रोधबानt નાદ Yણુ तेमन ત्यारथी or




 आययुं छ. साम सन १૯०Чनी पछे૯ी साछित्य परिषદमा


 उसतुं गुण्रातमां शब्ह्घननुं च्राटક माठी गयुं छे.





 वितાવ्यां छे, पશु જराये विषाE के क्षेल विना. तेમशे बसता

 છ. તેમછે શિષ્ય રાજવીચાનાં સારા પગારની નાકરી મારના







 ञતને ज્ઞાન, ધર્મ ને સદાયારના સદુપદેશ, રસની અનાખી રીતે આપપન ભાવિનાં આશા ન આદર્थનાં ગીત ગાયાં છે.

 ગહન લેખ વાંચતા চતા. ત્યાંधી તે સુંદર, ભગ્ય, અગાચર ને ક્યાણુ દશ્થના પામીન આજના નવગુજ્રાતન પ્રકાશ, ฟ્રણણ ન परिમલ આપી ગયા છે. તેभના આવ्यलંડા કુમેરल ذારીના






 પાનેતર ગાધને ગુજરાતના નગર નગરે ને દામામમે રસની ૫રサ


 સાક્ષી પૂર छે. સ'સારમીમાંસા, રસકથા, ધ્રાચીનપૂભ ન નવિષ્યના






## ૪૫．કવિતાના ક્રેરભંડારી







 યશ，નાષાn નગગણ ને પાંખડી પાસે બાલાવી સ સારીねાને સદધધમ
 ને સદાયારભર્યો सहમોધ આપ્યેા છે．વળી તે or પાત્રા પાસે ＇आत्मा ॠणणખे ते पर ने みねण ते पर＇न्रेवां सनातन
 ગુજરાતગાજન્તી કરી छે．









પ્રગટાલી छે．તેમાં રસિક રસિકાની હદ્ય ગુહાભરી ગુંજ્તી સનાતન્ં




 けનવા સાસરિયે પરવરતી，રસકવિ આ્લદાસની માનસપુત્રી શક્તન્ત－

 હદદય ધर्भि（1），શુધ ને સનૈાળ ગૃહરથ શવનના સદેશ ગાપિકા， वकांग ने વसंत्णाना भुખे सुણाञ्यो छे．








 આાેલાં સહુ રસરસિયાન પોતાની સ્નેહ ને કદાની અમીદૂપીમાંથી અમૃતપાન કરાવ્યiં छ．邓 રસરસિયાં બુુાનાડાઃાન લાડ્ઞી માંસના





＂૨સ તસસ્યાં ゐ！भાળ！૨સની ₹ીત ન ભૂલશેઃ； ઋભુુ બાંધી પાળ，રસ સાગરની પુષ્યથી．









ગુજ્રાतनા પાटनગરના પુરવાસીચા આન્ગ્ય નગરના મध्य
 ન્મમી，ખાખના ખેલ ખેલનાર લોલીગગરાજ માણેંગનાથ અવધૂતના
 અણાવતાે તટટલા શ અવધૂન સાત્રિચ પેતાની સાદહીનાં તરણાં નみમ



 सાદડીનાં તスણાં ઉખૅणता નહેતા．

ऐ તt हमझશां गૂंधता बता विराटनां विभान नेवी
 क्ञांગરાથી પર，ज્ञाન ને ગુणુના ગરવા આકાશમાં，આત્માની





 વાદન1 अगમनिગમनા ભાખનારા માણุીગરા મસતતાન 囚તા．













 नेवा भહाझ1व्यमां तेभण＇गिरनारन चरब＇ना नथा＇धन्य है।










 छે；અनે પેતાના માનવમાणખાનાં સીમાળધધન ॠળખખન गायुं 하 रे：－
＇મારે પાંચ્ પાંચ તત્ત્યના भાંડવા， પાણูીડાં કમ ભરીચ ？

પાભીડાં કેમ लરીએ？
સખી ની૨ Єધणे み અનન્તનાં， પાણીડાં કみ ભરીગ ？
ચનાં ભરતી ને みા છે અઘેર， પાહીીાં કみ लそીગ્ન？




પુญ્ય પાપ દાર，ને ત્રિલેเ્ના હિંડાળ， ફマતી ક્ઠુસતડાં ફા૨；
 ટહુુે તારલીચાના નાર； વिराटनા હि उાળે．．
 ઝાંખી કરાकी છે．તેમみ મોગગ ઇતિહાસના નાટય અ્રન્યેથી માગગ

શહેનશહાની નહો｜xલાલી，રા્્યરમથા，પ્રગ वાતસલ્ય અન



 เરી છે ન તેના નવનીર ગુજરાતન પાયાં છે，તथા પેતાની અદિતીય


＇સારथી＇ની આદ૨૫ફી ょવિજ્રીએ શર કરી સન ૧૯૩૨ માં，

 સાર્થલલલુપતા ભરી રાજરમત અવલોเગોન યુધ્ધની આગાહી ભાખી હતી．सिंगાપુર પકયં，કીર્યની દરખારન નારી ભાવિના





 ને ભૂગાથ，ખગાથ，સિંધુ，સરિતા，ખ＂૩1，ત્રિમુણી કલા，

રાભ，રાન્યા，મહારાન્યા，પ્રભ，મહાપ્રભ સહ્ુુ； સ＇સ્કારે ને સ＇સ્કૃતિઆ，મા円ં ચ કાલનાં સહુુ．＇



## $36 २$









 लीपझ्ञ ढणे ซలबार；


 તાકી જગતતા તાર．
 हुँ みちसો 〇૭ु＂？

Gक्रान मुस्टिए तथा
＇વરાં પાથર્યાં આભનાં પત કાળાં， લચી તેøના શШ્દથી મંત્રમાળા；
દिशा કાથ होई गू＊्या सौ भગાળે，

ते उपरांत＇દशाडगुલ पर हृव＇केवां तत्वगीत गाذन








 सમ＾્લાકથી ગુજરાતન સરશે ધરી छે．

જ્જ，વૃદાવન ને ગાકુળ મધુરાના લલિત ને સુંદર ગાપી－ બनવવEલल；રાધિકા，भીરા ને દaારામના રસરસિયા માખણજોગી



 मणनी भीषथ गાथा＇उउक्षेत्र＇ना मહाझाव्यमां गાई छे，અने
 विसर्xन गयां छे．आवरे आवे ने લખતાંय नामुं ન



 अव्यमौम्निओ ते रयता बता．त्यारे तेमन व्वयानुं हह छ४उयु बgु，ને હઘયरेग अनલ1 શ३ थયा बता．





 सલित ન શન્દघાર પાउतां અलिनव बपनिषद्वानी औरसलयां સારચાર ન પાંયપાંચ પાખડીના પુષ્પગુચ્હેની હારમાળા ગૂથીન




$$
\begin{aligned}
& \text { ‘આત્મૌષધ્રિના ધન્ચન્તરિ ધમ્ષામ, }
\end{aligned}
$$

ભયું लスાતુ भ्रદ્નસુધા સરેเવર，

श्री बरिनी ॠ દृतिने वદ્દાની पठे क्गत Mणु，लఅख $\lambda$



‘નન્ર્રા નેત્ર મહીં ઢળ્યાં，ઉ૨ ૯ર પેเઢયાં પ્રસન્નાળ્દિમાં，

 લાધी प्रेमसमाधि श्रमधुनीને，योगेन्न्रनो योग बे．


વનકુસરી ૩ડીね વિચરતા નથી，અન તૃখુના યારાયે યરતો



 －लाषानियमे। ने व्या करणा नियमाये तोडया छे．तेभणु ते। उुुं（））


 ऊर्यो छ．आम ॠन निञ्याओ वाट साब्ति्यना भळावनभा वियर्या

 हीપાવી ગયા છે．








＇ફ્ઞાની સાકુ આવે તા કહ્ડુ વાતડી ર લાલ， ઊભા રહાતા ઉઘાડુ મ્હારી છાતડી ₹ લેલ，



 આવો！સંતે！！તમ પગલ પાવન થજું રे લાલ，


‘સ્વામી સાગર સફીખાર，નવરમાં ન માય જરી； શ્રભ થાઝન વિશમે રે，વિ૨ાટ વિચાट વદ્દી． પેલા દ્વિ્ય લાચનીયાં ફ，પભુ ！ક્હાર ઉઘડરે？ みાવi घોર みન્વારiં રે，પ્રભુ ！ક્યાર ઉતરશ ？ नાथ！みટલી અરશ रे，Єપાડાન જ્ડ પડદા！











 બીને समर्थ वीकरताल आपे；तन सूरक्षित साचे ने तभां

 निर्मणी өार．

 ऊंખदे तेवां तभધन દાખव्यां छे．तवी or इ1त लमघ्रेय，


## 389

क्रेयायार्य ने अर्वतथामा नेवा क्षत्रियने अंज़य आचे तेवुं भुद्धिभाश न्य ने जुछुण हाभवी गया छ．अाम जति अते





 ભારીી，બ્યદદે，ચંદબિスદાયી，તુલસીદાસ，સૂદદાસ，૦્ગતવિज्यात





 કરીએ તાયે કેટલાંધ थધ શ\}?

ซગतन बउतानुं यं ગ गણनार，પાર્थिवतान or વાસ્તविક્તા માનનાર，આજના ঋા ધનલોલુપ ન વિકસતા વैज्ञानिક
 गझाय छे；पझ झ मान्यता कगतन अ्रान्ति न अवनतिनी૭ं囚 খીશુમા લは જનારી छ．શવનમાં ఎમ ન શ્રઘ लरનારા，


 વસુધાન અમૃત ખાનારા મેઘરાઓે મા સકાની：

ગુજ્રાનની આતમજોમને ब્毋લમઃીઃી જહેલાવનાર ન રસ-
 लાવનાગગનના ગરુડરા શા વિહારી આપશુ| उવिશ્રી પણુ
 अर्ध દ દ્નાર કવિઅ ત્મા ખ્રગટાવા ને ગુøરાતમાં ત ભાવભરતીની,
 :モर्शानની ઋડીચા वर्षाव। ॠ or अक्षर्थना.

## ૪૬. स्वાતㄲयમ્રાપ્તિ ને દેशનું દેહછેદન.







 વધારે રાซદારી હઝ઼ આપપન સમળવી લેવા માટે તે સમयના વાજસશેય લોર્ડ વેવલે સન ૧૯૪૬માં સહુ રાજદારી પक्षोના આગેવાનાની ચક મસલત પरिषE સીમલામાં યેશ હતી.







 લાલ Mનીझ चાતાના Mનની પણુ પરવા દ્યા વिના તેમના આર!-


 © તી．
સન ૧૯૪૨ની ‘बિન્દ છાઓ’’ી અળવળ નિમિત્તે સરાર અમમ－



 વાડીમાં，उૈવળ નિર્માની，નિર્મોં ન નિરાડંબરી，સામરસાયહٍ રસા－ યલ1，રામનામની સતત લાગની લાગેલા，અવધૂત સમા જી રાø－




 કારન बી民े वેગવતती भની હતી．







 भात्र मेख प्रतिष्धान के．


 अધिકારી ખन्यા छે．તે સરવરતીની અખંડ छપાસના કરતાં કરતાં જ્રીના પણ ક્ષાપાત્ર બની શક્યા છે．આ હલय
 અ＇તરં વિશ્વાસ મેળવી શક્યા ถતા．આમ રાજમાન પાञ્યા



આ સન ૧૯૪૬માં，મનર かાયદ！સરારે પસાર કર્યો હતે．તેથી અમદાવાદ અને મીかં શહ્હેરામાં સ川ળ્જ તરાફ ખ્યાતિ भામેલા



 રામદાસ મહારાજના પરમ ભકત，સીરાષ્ટ્રન1 かલાવાડ fिलાગના









સન ૧૯૪૭ની શइみતમાં કોડ์ વેqલની જ્ગ્યાઃ બ્રિટિશ્ન
 મેટનને बिન્દના નવા વાધસરેય તરીફ મેકક્યા હતા．તમણે સૌ

 बता；पथु विशाण बिन्દન1 मे लाग यउया ने मा लाરतीनुं हैब．















 અત્યાયાર ગુભરવામાં આવ्यो। હતો．તथી ૫＇円ण ન સિંધના




 શિબिરિ｜માં ખ૩કાતી હાવાથી દેહઇેદન थયેલી ભझાશ ભારતી માતા



 ધર્મશગળાચા તथા વાડીએામાં સારી व्यવસ્થા કરવામાં આાી 太તી．



 खહ્વાન કરી 囚તી．તે સમयथી અમદાવાદ શહ心ેની વસ્તીમાં નાંધપાત્ર






 મેધાણூ સ્વર્गવાસી थયા बतા．

 સાલમાં પહાર પાડયોા હતે；અને તે સમય દરમિયાન બહાર ગામના नवा उく ఆદ્ઘાચ्य लાઈねम ज्ञाति हराब भुण इांसલ तथा

 बढ्दे क्यो बता；तथा ते म०कर करवा भाट ज्ञातिन विनाति કरी बती．तथथ ज्ञातिみनામાં उद्खापાહ लग्यो હता；અने


ते सी विरिध दूर उरवा माटे ने परिर्थिति समलपवा


 सांणी यर्या पछी याड मे परीवटदारे पासेथी ज्ञातिवहीवट सेगा भाट ने ते पहा ते नियमित यलाववा माटे स्．औ






大तुं，ते य1 नी समितिन आपी ถย सतुं．
 भधिलाલ त्रिबेक पासे ज्ञातिना डिसाल ने बबीचट वारंवार माञ्यां अनां，पथु तेमणे वायदा कै हीधा हता．घला प्रयत्न करवा


 न भनाषवा तथा ते बहवृदार आ नたी समितिन बिसाण वञरे



 उम रमખाણ थयु बg．तथी साहरणीय गांધીض શ્રवनन




 साપતા હत，क्षमा ने सઠिपुतानां तेमनां समहष्टि लाषशุाथी

 आवीने ते orविज्यात मझामानवन गोजीझ वीध्या छता．

み तેt ગયા ગભી૨ શાંત મુખે સुહાતા， શ્રીરાみ નાみ રટતા વી＂ધીને Eિशાみ；
 विशાटनी ગહન लામ विषे समાવा．





 वડાवाभi साव्यां सता．













 ३. २८, ใ६ร) मध्या षता. तथा सन ૧૯૪८માં ख. शान्तिसाલ બુલાખીદાસ રાવલના વીલના Eાવામાં થયેલા હુમનામાની બાડનની











 विमानना विशह शक्यास भाट गुकरात साહित्यसલा तरहथी










 ન્નેમभेर सेपानांने అचननां अन्य क्षेत्र घूमता हता. मड्वर्याકांक्षानेय



 ચીખુમાં લપસી પ૩યા. તેમનાં દિલ ને દિમાગ ખારવાયાં, અંતે
 ૧૯૪દ ના ઔકટાબરમાં, આદયાં અધૂરાં મૂઝીને સ્વનનો ન

 सविभ्रांत परिश्रमथा तेमले अने โिम्रेमा पलु साध्या के वीरना
 सन ने सक्डिप सहायनां हैध पायां छे. से तथ्या हे घधुं, पथु


 श तो बतः बाम હारेલी उही2्य ज्ञातिना थनगनता Яी ने


 बनी मार्ग' मुं अलिघान आपीन समझ्र छश्य्य ज्ञातिन Єपકारवश जनामी के






 थઇ बता; तथा गुण रात सेम्भर ॠझ ओसस नाभनी वेપार मझामंडज संखथानी स्थापना थy बती. ते साबना इञ्रिલ

 तथा रोह श्री शातिसाध मंगणहासना भुपनी भीजोना मेनणर
 सौथ पधार समृद्धि नु स. पुराषी की जान हैषण पुरुषात्राम






 ज्ञात पगलस थर्ठ शडना Eती.

## ૪૭. ज્ञातिને। વહ્હીવટ બદલાコે।








 के व्यकिनी सह-भसह भावना ने કर्म तथा तमना ने नि刃ાधी.

 मनालावाणा वाली परंननी दूपित तंबुलणनां गूंयवायधी रखी


 તાના માર્ગ वण શકાયુ નથી,







આમવર્ગ ને નિસતેન थાય તt તેનું સંયાલન ઝરનાર જ્વા円દાર
 ચાલતાં પાંડુશરરી or રહેને ?
 અનસાન પખી બાકી રહેલા એક નૂના વહીવટદાર શ્રી. શિવખ્રસાંદ
 तરી\} ज्ञातिभાં દાખल કरशાનું કામ યાલુ રાખ्युं बgु. तथथी


 पबीवटदारे बझाव्युं बतं के:- ज्ञातिना वहीवट अने ३. ૫०,000 उ૫૨ની तभામ સિલક મારી પાસે છે. આા સાલभાં અમદાવાદ


 શનર તરાる सરાર શ્રી બી. ડી. પટય, આધ. સી. ચસ.ની નિમણુઃ




 नाणूह करान लाग्तनुं ऐम तंत्र साल्य स्यवानु हुर्धर्ट मार्य પોતાના मे અડીખમ મुખ्य सાથાદારા थी थી. मेનન અन


 थया बता.








 વ्याસ વીવીંગ માર્તર તરીझ અન શ્રી શंસુપ્રસાદ ખાળાશંકર






તે ทછી સન ૧૯૫શभાં, અમદાવાદ અને વ૩ાદચા વख्ये




 પહેલવछેલી અભલ કરનામાં આવી હતી. ચા અરસામાં, શ્રી
 ब्याસ આર. સી. ટકનીકલ Нन્ટીટટયુટમાં વब्षो પહેલi મિકનીકલ


 સુધી મદદનીશ ‘めનનરા તરી\} કામ કરીન વધુ અનુल9 મેળव्या
 शया छता．
 जिलार యंगाणनी सरहE ૬पर ॠક कवसेझु माटर सકरमात


 ने लारतना औौर सभा सक्ञणन श्री डो．अन तयाय \｛्वारासाલ प＇उयानुं चोतानी मोटरमां ૪र वर्षनी लरयुनान वये हुःफह
 नेवी भारतनी विशाण ने भ्रमत्त धामોधर्बेલी उपरना चौतानी


अत्यारनां जધધा जाणุय हिरोनी भातामडा सभी गुणरાत－
 श्री－ ษंडया ₹7．लाधभी अन＇त पंडयाना पितामध धाय．ते ખातानी




 बछेन्ध लद् पन्ने लाधચा साशे ऊछ्ञा बता．

ذो．पंड्या अमદावाहनी गुखरत કાલેणमां ઇन्टर सुधी










 सब्य तरीदे थूंटाया बता．



 अभ्यास पूरे। ઠरીन ते सन ૧૯उउमां वतनमां आण्या હता． ल्यारे तेमना ज्ञाननी नेbझ तેવી 子દર $\Rightarrow$ थवाथी ते सન




 み૯દનીશ ધળનન૨ના સહકારમાં રહીન，તેમણે સન ૧૯૩૮માં＇ધી



 નામાંકિત ઇøનેરે। વાંચે છે．



 ચરીગ વિलાંગના પ્રમુખ निમાયા હતા；અને સન ૧૯૪રમાં નાનફફરસ મેટદ્સ（લેખંડ સિવાયની ખધી ધાતુચ！）ના ঔાન્ટ્રોલર
 નીના આયરેકટર અન મુખ્ય સલાઉાર તરીる નึమાયા बता ને તે


 © ४रiंत Sc．D（Eng．），A．M．I struct．E，A．M．Am Soc．C．E．A，M．I．E．（Ind）A．M．Jnst W，
 ఆ૫ાધિચા ધરાવતા बता．





 આગષ માસના અંક ડૅ．અનતત રમારક અ＇ક તરીる પ્રસિદ

 અન ધø્નનાઃચ તथા સનારીねાझ પ્રશસ્તિગાન ગાયાં છે．



 संन्यस्तहीक्षा લीधी बती；અने खाभी સરણુતીर्थनुं नाम धારણ






 बટદાर श्री शिव्यसाદ त्रिवेछीने वस्वस्थिति समञवीन，ज्ञाति


 अने सातिसला मोલाववाने। आચ્રહ ક क्यों बतो．


 ॠन्युं बतुः तेमां वाડીના वासણે। वગे₹ना उणनल तरत or
 દાસ આચાર્ય，કી．રતિલાલ ત્રિવેદી，તथા શ્રી．પ્રમાєરાય


તમન શ્રી શિવ્મસાદ પાસેથી ચાતિના ચેเ૫૩! તथા સિલક વગે
 આાવી હતી.











 ङती तथा तेना भर्य भाट ३. श०00) मै सूर दर्यो बता.

आ नๆी समिनिख क्री शिव्यसाह त्रिवहीन समलववा अन








 ज्ञातिभांथी सौथी पहेधा यूटाया कता.
 खे. तेभां र૪1भी ऊी क्येन्द्रपुरी भबाराळनी सफ्यक्षता नीचे સન $૧ ૯ ૩\}-૩ ७$ માં ચલીસપુલના પર્યિમ છેડ સન્યરત આશ્રમ
 નીચે આાતતાીઆ દરવાભ બહાર ગીતામં દિર તथા તે પછી
 આાજ્રમ 天थપાયi बતા. આ સન ૧૯્પર ની સાલभાં કાંકીઆ
 ताभiं बॄम हिरनी सथापना उरवाभां आवी छती.







 शंडर वगेर गुभ्रातना गणनापान विधमान कविझानी साथना
















 સ'خृૃતિ', 'भાનવધभ', 'મધ્યयुगની સાધન1', 'સાહિer',









 Kalyan Kalpataru (Gorakhpur) વગર v.યાતનામ ગુજ્રાતી







## ૪く. અमहાવાદનો। સાવ゚ત્રિક વિકાસ

 शिक्षक्ष'घु श्री बनुलाक हवेझे पेताना खवतंत संयाલन नीचे

 बती. अत्यारे ते ४टापूर्व? संसृतृलापामां ब्याज्यान आयी शके तેवा अमझावा नी सू तिना संस्टृत्तविशारह गણुय छे.
 અટીરાની પ્રયોગશાળાવાળું મકાન ભ રતની चેતના સમા ૧૩ાધ્રધાન








 કમિટી નીभી હતી.

આ દર વધારાના સાસની કરવા માટે અબ્યાસપૂર્થ ઝીણુવટ-
 समितिમાં આ! પુરતકના નમ્ર લેખके भ्रગસેવાની लાવનાથी सतत







 क्षामां Чाસ थघ ते विषयनी भी．\％．ना उपाध्九ि मेबवनार लाई

 दिद्धा（Geology）મા ऐમ．邓सસી．ની काधि मेળનतार सीथी पहैला बहाश्य युवt बता．









 યુનિवस्સिंटीની પ્રચલિત ఆપાધ（ડ઼ગ્રી）મેળવી શझા તેશા અભ્યાસ－



આર．Hદ્દના નેતૃત્વ નીચે આ સાલના જૂન માસથી શઃ इ૨વામાં આキી बती．તીી or રીતે સા અરસામાં મણિનગર વિસ્તારના









 ખજીक्षा પસાર કરી ૯તી．

સન ૧૯૫रની આખરે ૯દ્વાર્ય ज्ञातिね નીમેલી ૨૧ સભ्योની
 ને દक्ष अ્રમુખ૫ણ નીચે સન ૧૯૫૬ની આખ下 સુધીમાં ખત્યेક સાલનાં સરગૈયiં ખપાવ्यां હતાં，ને સथાનિક લહાણુા વ्यवबાર ज्ञातिની નવેસરथી વિગતવાર વસ્તી ગણુતરી કરીન વસ્તીપન્ન ખ્પાવીન समझत ज्ञातिभां वहिंय्यां बतां；तथा झद वार ज्ञातिनी G円लुी करी ఆती．ते उपरांत वાડીના ધણા लાગે，તथा हैवानुं अने

 د्युल हg．वण ते समितिना अ्रमुખना नामथी ज्ञातिनी धधीये


 Wefl

## $39 ?$

 આખલીયા તત્વાને દક્ષતાના નેતરાથ નાથીન વ્યવર્थितતાના ચાસ








 लावना उणववा भांडी है.
 આરેગ્ય ખાતાની ડી. ધી. અય અને ડી. સધ, સય.ની હપાિચચ।







ચા सન ૧૯૫รમાં સાभરમતી નદી ఆ૫रના વધારે પહ્ઞાળા






 समाએ ધणी लारे Чઠुमिथी विहलं साथेना विशाणा भु०मध रान्यनी। अभल કख्वानुं MEेर કयुलं बलु.

 અન તે ねાગષ માસમાં ખાસ કરીન અમદાવાદ શહેરમાં તथા
 तोझાન! पणु थयां ऊताi. ते દાயी हैवा भाट सरंडार तस्धथी


 चળાવๆ पूर નેસમાં ચાલી બતી.

विशाणु भु भाई राज्य थवाधी सરાર वसवसथानी सગવડ









 उस्तम क्बांगीर कगे मिलोमां संधरन! ખातांझनुं तेमझ












 बता. तथा तथनु ईंड 3. १८४४००ण नुं थयु" बतुं. आ साधमां








 ક્લમना આધાર દેશलરમાં પ્રાન્તિय અન EિEહીની વડી ધારા-

 ₹डियोनु नपुं भાटु सेशશन बैयार उरवाभां आव्युं बतु; ते



स्यવાની શર્झાત સ્યુ. જાપેરેથનન કરી Bતી. ચા અરસામાં



 ટ⺊સ્ટાઠદ્ધ ચસાસીએશનના અમદાવા૬ વિलાગના ઋ્રમુખ निमाधा बता.

みા સન ૧૯૫७ના ડિસેશ્भરની ૨૫મી તારીખे ગઢડાવાળt







 वण ते सoईs विद्याना पणु सारा आणुझार कर्वाता बता.














 મગનલાલ દ્વકરે મામલ તદાર તરીક સારી દામગીરી ખMવી હાવવાથી



 તેभણુ વધુ અન्याસ માટ सिવिલ હાસ્પીટલમાં ॠમ. ડી. ના વર્ગમાં
 રાવળ તરી એમ. ડી.ની ઉપાધિ માપ્ત કરી છે.
 ॠક షुग थाય פે. તવા અખ゙ડ રામનામના જ્પના, રામ लકિનાi












तેમण़ विय्यार्युं के ज्ञातिन કાલमनी आवક थाय ते भाट

ज्ञातिवાડીુું મકાન નવેસરथી તૈયાર કરાવીન ભાડે ખપપનું ન્નેધચ,

 नि:ख्वार्थ वेशु खीकारान ते अહुनाね 3. प०,०००नी रुम तમના


 घांभा गाणान। वियार डरी शध्या नहि; अने वषोगूनी टव अभाणे નळचા मतમतान्तर, आक्षेपे। ने प्रतिआक्षेपाना क्षुद्र वित-







 ₹पियानi દાન भख्यां बतां,




 वरोमां or लारतन पोताना सर्व अघ1रना ખनीor तेबना ®૫-




## ૪૯．ज્ञાતિવાડીનું પૃનનિં માણ

सन ૧૯૫૯માં उछાશ्य ज्ञातिनी विद्यार्धिनी કुમારી મિનાक्षी

 भाधुना जाइके पड़सा प्रश्न विषे छेवट वसीस क्री उरिशंडर





 ख्याद आस्चो बतो．

परिણामे ते सलामां सबानुभत हराव थये बतो के ख्व．










## उse

बरिशंเ又 રાવળ，ऊા．શ્રી નવનીતલાલ પુરુષોત્તમદાસ વ્યાસ，

 રાવની મઇાન સમિતિ તor સलામાં નીમવામાં આવી बCી．




આા મझાનસમિતિનુ નેતૃત્ન શ્રી રમણિક્લાલ જનામદાર






 अभव्यु बवृं．तेभन ते भકાનसमितिना सब्यो तथा ज्ञातिना．



 लावपधाराने सीध तथा み子 वर्षनु लाडुं गुमाववाने सीघि．

 विचाखी घटे छे，अने लविण्यमां अञ्ञान द छण्या त्यضने ज्ञाति－
 घાખवतां शીખनुं घट ऐٍ．




 लापांतर प्रसिद्ध કयुं छे．पणा，तेमश़ झ्रामह लगवतणीता न

 क्या छे；तथा तंत्रमार्ग भां भ्रफ्यात＇सौंध्य बढरा＇ना माव्य
 વાંયłાચ વખાણુ 子्याँ છ．
 7 सौणन्यना भ्रनापे लाइत आणुता बघोगयति शेश्री उसु₹－ लાઇના भुપની રાયપुર અન સરસપुર मिલोના ડીરેકટર તરી\}

 वीमाना धधધाना अनुलव सान ते or साલभां वतनभां आण्या सता．वणा，ते or सાલभां आ⿰訁ગગ્મખातानी छख्य કक्षातुं शिक्षथ
 नी छथाधि सम सावनार श्री हिधीयรुभार शंभरदाब लनी बहीच्य ज्ञातिना जीग युवद सता．ते छपरांत तेमना लाळ श्री गौतमभुभार शं हरसाલ भनीझ गुण्रात युनिवर्सिंटनी of．
 भीशीગन युनिवर्सिटीमां सिविલ अन्ञनियरीગनા अभ्यास
 भेणवी बती．ते पधा तैभला प्रीस्ट्रेस सीमेन्ट केन्र्रीट અन


## $3<2$


 सम．ચस．नी उपाधि भाटे ते निषयना भहानिष्ध तैयार करी रब्ञा छ．तेવी or रीत श्री नवीनलाy हिनકर又ाय व्यास गुक्रात
 शहैंเमां रंगलूमिना अ्रयोगो चेताबना मित्रमंडल साथे करने







 अव्यमय अ्रवाठी गघ चैसीना गुभरात नाएीता सिद्धहतत
 मાલेલइरना औढ अ्रमुખपણ゙ नीचे गुक्राती साबित्यनु समेबन



 स्थन वीमाक्षेत्र सारी अभगीरी फणवीन，बंचे। अधिકार भाभाने．
 वोो सुधी रबीने आ वर्षे वतनमां भाधा आव्दा खता आ

 પ्रसिद्ध करी हती．






 उपर गुणरात विw्यात खीत्वङैध्धारद संख्था न्ये।तिस'घनुं नુुं



 સાદાઇ, નરી સરળતા, નરી નિખાલસતા ને बलરાતી માનવતાની





 मુખ્ય नियામક (Director of Languages) તરીる ખ્રાર્યાન



 ' ग'धाक्षत' नाभना विఫैयन अंथना લेખళ तथा ख. उविपर



बहीय्य ज्ञातिख वाडीना आगफना भागना अघानना पुन-



 परिपून्ं थभुं बतु ; अने ते श्री मાલिहास विनय अंहिर नामनी


 नियमित वाविंद आवร थह छे. वणा, या सालना अंत

 ठાรरना, क्ड़ं's वगरे हरशे मा र'गभूમिना अलिनयनु शाख्रीय ज्ञान मेणवाने आवेसा yुx, लाम श्री धनंक्य कि 5 हि हिहीमां
 ગुण्राती लાषाना प्रसिद्ध कृि ने सेખझ स्व. श्री दृधघबाલ श्रीधराણીની क्णनाझ निभाया बता.

सन ૧૯૫E नी सાલभा લेवायेલी અस, झ્झ સી, ની

 गुण (Marks) मेणबीन शृ भा नंभरे बतीर्रु थया बता.
 3. प०] नी गुणुरिशिष्टतानी शिष्यधिति (Merit Scholarship) भणा सती. आनी सरકાरी शिष्यकृत्ति ఆहाख्य ज्ञातिमांथी आटसा पषें मेणवनार सा विद्याथी सहृथी पछ्ठैला छे. वणी, वभण्त गણितना विषयमां पूरेपूरा 900 टमा गुल్ मेखण्या हैमाथ?



 आव्या Bता．

बहीच्य अनसमाજ तर₹थी અमદાવાદમાં વसतા બધધા सम－




 કાન્તિલાલ દામાદદદાસ રાવળ，વઝીલ શ્રી अમાદરાય સોગીલાલ लनी，श्री नैषधराय भायाबा世 हवे तथा Эंञाना श्री भखिबाલ
 પાડवामां आन्y बg．








 આત્રિકા ટી સાશે રમવાની પસંદગી भणી ૯તી．સન ૧૯૬૦，






み સન ૧૯૬઼ની સાલમાં દ્દોલતખાનાभાં આવેલી ઉદીરय




 एीनी ધर्भपत्नीओन स्ञातिन वधु सबाय आयवा माटे विनति





 హશન સેસાધટી પાસેથી ३．૨૫，૦૦૦）ની લોન સેવામાં આવી ©તી．ચા ખધાયે કામની સિદ્ધિभाં શ્રી，રમણિક્રાલ ધનામદારની





 ૫ણู અનળમતિના ઉધમાત આદરીન વिरेધ ને વિનાશના તણુખા













 or वबुं के है:






 भહારાષ షહલીન થયા హતtl.

## Y૦. સંસકાર-શાભા.






 અન તેમનાં ૭વનદશશન તथા સાઠિત્યવિકાસનાં વિવિધ પાસાંની વિદ્વત્તાलરી આલેચના કરી હतી,
qળી, તે or માસની ૨૧, ૨२, अન ૨૩ તારીખાામાં હહીચ્ય








 ભગપતીના ઉપાસ૬ ફી નારણુલાલ આશીવિશ્વનાથ દવેચ ૪૧






 बतुं．तेभां तेभ巨़ लारत अने युरेपना क्ञातयसिद्ध तत्व－
 ©वव्युं बड．







 આપવામાં આન્યું बf゙．











## зくе

 गौचघ भंध करवानी हराक क्यों हतो．वणा ते भासभां लारतना




ঋા સાલના ॠપ્રિલ भાસની ૪ थી તારીખે જ્ગત






 પીપળાના નવાગામ પાસે ચુજરાતની પુણ्यસલીલા દર્શ નપાવની


 આब्ये। હતા．










## Зそ०

नियत સ્થक અને नियत समये रशियામાં સહીસલામત छતારીન






 अ્રવત્તિ આદરી છે．

વળા，તે સાલના 邓ાકટાબર भાસમાં सિધ્ધપુરના વતની










 ૨તેઃ અથવા શકિતલિલાસ＇，‘કાવ્યાલંછાર નક્ષન્રમાલા’，



 હતા．તે સત્ર પૂરું थયા પષી તેમના તરૂथી જારિકામાં સ્થાયેલી


## 3е2

Џ્રેમાભાy હૅ｜ધમાં ઉهવાયું बg．તેમાં રथાનિક અને અન્ય
 અરસામાં શ્રી．ધનસ્યામलાは રાવળ ねમ．ડી．ની પરીक्षामાં बत्તીઈु थया बता．

આા सન ૧૯ફ૧ ની શરૂઆતथી ભારતवर्षના w્યાતનામ













 યાત્રી ગલૅનન ક્રેન્ડશાપ－ખ નામના અવકાશયાનમાં પૃથ્વીની આાસપાસ

 on हैं बनतान Фતાववाभां आवे छे；अने ते योळना भुळभ જૂન भાસમાં भुંધઇની Mહेर णनतान जતાવवाभां आव्युं बjु；




૧णી，ચા સાલના ફ઼્ூુઆારી માસની ૨૫મી તારીખે ભારત－





 વ્યાસની આરેગ્ય，કામદાર，મકાન અને નેલ ખાતાના મુખ्य
 बहरच्य łામ माट गौरव सेना नेषी छे．

ભાઇજી માઠહનલાલ પેપટલાલ व્યાસ ગાંડળ રસશાળા
 માલદાસ અને સત્ય：રના શ્રી શ્ગુવનેશ્વરીપીるના અધિનાયક સ્વામીશી






 શ્રી ગુલઝારીલાલ નંદાની રાહभરી નીચે નશા＂ધી ખાતામાં કામ



 आवी बती．ते सौन्य，शाँ，भमताणु ने ट्रियाशी स大्ञ न


 ચેરમેન તथા ઔઘોગિક કામદારેની સહકારી સાસાયટીએાના ક્દાદારનના મં ડળના પ્રમુખ પણુ છે．

તેમના નાયण મ્રધાન શ્રીમતી এજ્મિલામહેન ભદ્天 અસઢકારની











 －લગलગ ૧७૫ ఆ૫रiંત શાળાચા શર દરી છે．

 સદિવાસીねાીી ઉન્નતિ અન તેમનાં બાળકાની ઉ઼વવણી भા尺







અને નશાબંધી ખાતાના નાયબપ્રધાન તરી子 નિમાયાં ఆતાં．નાયみ－
 ભેખધારી આ બઠેન ચાતાનું અંગત શવન શાંત，સાકું ને સરળ


 （3）ने तમના સુખहुःખની વાતો વાત્સલ्यलાव સાંભન છे．

આ અરસામાં દિ૯હીમાં મધ્યનथ સરકારના નાટયવિલાગ



 तरी子 निभाया छे．वणा，खा वर्षभां ખलાતना ねझ વખતના















## зеч







 કા પાર પાડનારા હદ્દ્ય્ય કામનામ હેસાણુ कલ્લાના વતની શ્રી．




 सศ્ચા। थયા बता．






 નીચે તા．૧૫－心－૧૯โરથી શર કરવામાં આવી છે．
 अદरमाते। विशे．भ्रमाधुमां थया छ．तेमां ता．छ－ט－૧૯โ२ना


-્માણુસાના કમકમાીીસર્યા થયેલા મૃત્યુની લીછે અતિ કરુણ ગણુા છે.









 लાગ લધન ભાવાજલA આપી बતી.




 ३. २૫000માં ખરીી લેみાનો ઠરાવ ક्यो છે. આ સાલના ऑગગસ્ટ
 દિશાસૂયન આપનાર તथા અનેક ખ્યાતનામ કલાકારે સર્જનાર





आ અ્યની સમાપ્તિવિधि मાટ ध्यान પरेवाये बु बु





 उछखચ्य भुनिनी नांધयात्र वાता कही है:-
 भागई ऊ૫र विन्ध्ययव्वनी ठीड ठीt बंचाठनी लनायाव


 નહિ ને આવેલું પાણી નીતરરી Mय. તેથી ત्यांની ગાયે ને भાણસોને बलની ભારે મુસીમત નડતી હતી.

 ત્યાં આવી સઢયા, ને સિદ્ધાસન લગાવી ત્થિર થયા, તथા નિત્ય याधिंदेश्वर કराने पूभ्भ अर्यन करवा साग्या. सौनुं or?




 ચぬ ગચે. આાજ સુધી તેમાંથી ગમે તેટલ્ુુ પાણુ વ૫રાવા



 ક્યાંय જતા નથી．ઋાેલાંચાની મહેમાની چર્વા માટ વ૫⿰ાતી









## ૫ఇ．ઉ૫સંહાર

ॐ आ घह्मन् घाल्मणो ब्रह्मवर्चसि जायताम आ राष्ट्रे राजन्यः शूर इपन्यो अति व्याधि महारथो जायताम्

＊ग्वを q：くも：く

## स्वननो！



 રીત વિયાखुं ઘटे છે．


 ચાતાનાં નાંધપાત્ર સथાન શાભાવી ગぬ छ；ચન નિરનિરાળા ફારમ

 ન્થી ક્ષેભ ને મનઃસતતાપ थયા વિના રહે નહિ．નશるના ભૂત－ આળथી માંડન ચાલુ સમયનું નિરીક્ષણુ કસતાં આપણું સथાનિક






 आa







 સહકાર, પરાકમ, પફા૫કાર, નિ:ख્વાથீ જનસૂવ1, પરમત ఆદારતા
 આ૦્યું छे તેમળ તેમાં ક્યાંय સુધારેા थતા નથ.

આ પરિત્થિતિની વિઘાતક અસર આપણુ નારીશみન ઉ૫૨ આકરી थધ छે. अનેક અમાતુषી પ્રસ'ગામાંથી તે પસાર થયું છે. તના અસ'ખ્ય મૂક નિ:»્વાસાના પરિણા|મે સત્યારે આપણે અનેક


 યુગના ભૌતિક્ચાનનીચે સમૃદ આપણી પાસે નथી ને નथી આગવી פવનધીરતા है નथી નિખાલસ ભાવની સહકરી ળંધુભાવના.
















भह उना भेह उ\}सका माट विज्ञान अत्यारे अनुક राते







 તની અસર આપણુનેય પહ્હાંચે છે, ને તેના સારાં નરસાં પરિણામે। આપશ્ઞ ભોગवવાં પડે છે. આમ શવનનાં અહુધक्षी મૂલ्याંકનામાં
 ચેતાન જુની માન્યતાચ્ચાના ને અఠકારથી સાચી માનેલી સંકડા-





कलरे। वर्प पहेबाi ल.खतमां लौतिક โिચ્ञान सારી रીતે





 નખરતા, કરકસર ને શ્રમ ઉ૫૨ નિરધાર્યो बતા, ને રાષ્ટ્રીય મહા

 ભારતીય સજ્યતાને મૂશૃખાંયરેથી શૈધી કાઠીન શ or કાંગ્ર્સના અધિનાયદાએ તેના ऊપર નર્યા પશ્રિમવાદના झાપ આપી छ્ધા छे.













## ૪оз





















 ल वना કઠી शเા.


 नेतुं छેલ्लु भुवपह तन्मे मनः शिवसंकलपमस्तु छे. अटसे उपर





 દभाज्या કरे छे ते छेपटे शभી णय खे．












 મૂહ્યાંક વધાरी शકા4 कે．

आपणी संस्દृतिने झ झद शुल सिध्धांत के गमे




 ધर કरी मेढ़ी निण्धियता，परनिंधा，तनेबฯ，ఆషेक्षा，દंश ने





 मान्यનાને बीवे अણુગમો के धिૐારની લાગણી રાખवी




 क्षेत्रभા विविध પ્રારની अથૃત્તિ ને પ્રગતિ આદરી શほારે．

अનિક તારની વिવિધ આयે｜ซन लરી સુરાવટथી or વીણા
 बासे छे ने क्षेल के अ凹ुणमानुं बातावरण सने छे．आपएती स्ञातिवीӊां પણ तेनी પ्रत्येड व्यक्तिनी संवाधिताथी or मधुरी बાળी शเงश．भाटे or संघे शकितः कलौौगुगे ना सूत्र अ्रमाब्

 ભાઇねાના સાંસ્ટૃતિક મિલાપ มે｜ซવેા ભઇઇચ ને કમશ ：નિખાલસ

 જન－સમાજમાં ટકાવી શકીચુ：આ ક૫રા કાળમાં આપણા પ્રત્યેક
 સરસતી ને શ્રીની ઉપાસના ねન સૌના ઉરમાં તમન્ના બગ










 शीલ संयमના सૂર ગજ्वबَ;

स्यूतલ। हिस दृ कगषले,

 કહ्याध़ः सૌ વૃत्ति विકसને.

## - : शुद्धि पत्र今 :-




## માચીન સं $\dot{\text { ृति }}$

 (3) चने त्ये हिन्दुर्रल तेश पर्वकेखे घारसाभा साजेली धारि जावनाडुं विरमरण नहि हरे त्वां सुषी क्यतभां सेड पथा वाडित सेथी नही के के से प्रज्नना小ाखू डरी करे.


 or बिन्हुसताननी शघोगति गक Bे, मन तो भा अलिख्ञाय
 सुधी तेमना भूकाणल बिर्मरण्य $<\mathrm{g}^{\circ}$ ल्या सुधी or ते घेतनीीन सवर्थाभां पबी र०ी दती. पथा रशीयी eतार
 त्यां नबीन सेतना सुखा साउी. भातमाभयायी कr सबिध्यनुं
 आण हैे णन्म दे है.

सेटसा भाट हिन्दि $\gg$ पोताना भ्वामालनु कधाई अवलोडन हैती हैरो तेम नेम तोतु लविज्य पदारे ब०लवपक पनात करत, अने प्रकनी प्रत्येड ड्यहितन के
 मधान बपचार क्यो छे खेभ है भानीश, लसतफंडनी दाइ


 स्यमी विझलेंड


[^0]:    ＊ગુજ્રાતી સાહિr्यના 『િદાનાનો એક ભાગ＇અભિમન્યુનાเ
    
    
    
    
     జીીકા્યું छે．

