## વિભાગ

## 2

ડૉ．બાબાસાહેબ આંબેડકરનું ચિંતન
એકમ－1
૧૯મી અને ૨૦મી સદીના ભારતમાં રાષ્ટ્રીય，રાજકીય
અને સામાશકક ચેતનાનો ઉદય અને વિકાસ 01
એકમ－2
ૉ．આંબેડકરના વ્યકિતત્વ અને વિયારોને ઘડનારા તત્વો 25
એકમ－ 3
ૉૉ．આંબેડકરનું સાહિત્ય સર્જન 36

## એકમ－ 4

ડૉ．આંબેડકર અને સમકાલિન રાજકીય વિયારધારાઓ તથા રાજકીય પ્રશ્રો 46
એકમ－ 5
ડૉ．આiબેડકરનું રાજકીય ચિંતન 75
એકમ－ 6
ડૉ．આiબેડકરનું સામાજક તત્વજ્ઞાન ..... 106
એકમ－ 7
ડૉ．આંબેડકરનું આર્થિક દર્શન ..... 115
એકમ－ 8 A
ふૉ．આંબેડકરના ધર્મ અંગેના વિચારો ..... 127
引કમ－8B
ડૉ．આંબેડકરના હિન્દુ કોડ બિલ અને જ્રી ઉન્નતિ：વિયાર અને આચરશ ..... 152
એકમ－8C
દ尺િત ચેતના અન દલિત સાહિત્ય：વૈદ્વિકતા તરફ પ્રયાણ ..... 176
એકમ－ 8 Dશિક્ષણ અંગે ડૉ．આંબેડકરના વિયારો187
એકમ－9
ડૉ．આંબેડકરના પ્રવચનો196

ૉ兀．રમેશચંદ્ર પરમાર
8，મનહરનગર સોસાયટી， રાજપુર，ગોમતીપુર， અમદાવાદ－ 29

પરામર્શક（વિષય）
ふૉ．પી．જ．જયોતિકર
21，આનંદવિહાર સોસાયટી， દાણીલિમડા， અમદાવાદ－ 28

પરામર્શક（ભાષા）
ડૉ．રમેશચંદ્ર પરમાર
8 ，મનહર નગર સોસાયટી， રાજપુર，ગોમતીપુર，
અમદાવાદ－ 29
સંયોજન સહાય

1］શ્રી 亏े．એ．પોટા

2］શ્રી દિલિપભાઈ કાતરિયા

કુલસચિaશ્રી，
ઝૉ．બાબાસાહેબ આંબેડકર ઓપન યુનિવર્સિટી， આર．સી．ટેકનિકલ કેમ્પસ，ગુજરાત હાઈકોર્ટની સામે， એસ．઼．હાઈવે，સોલા，અમદાવાદ－60

વ્યાખ્યાતા（ઈતિહાસ）
ડૉ．બાબાસાહેબ આંબેડકર ઓપન યુનિવર્સિટી， આર．સી．ટેકનિકલ ક્રે્પસ，ગુજરાત હાઈકોર્ટની સામે， એસ．શ．હાઈવે，સોલા，અમદાવાદ－60

## પ $\ddagger 12$ f

કુલસચિવ，ડૉ．બાબાસાહેબ આંબેડકર ઓપન યુનિવર્સિટી， આર．સી．ટેકનિકલ ફેમ્સ，ગુજરાત હાઈકોર્ટની સામે，એસ．જ．હાઈવે，સોલા，અમદાવાદ－60 Email ：feedback．baou．org Website ：www．baou．org
＠સર્વ હક સ્વાધીન．આ પુસ્તિકાના લખાશ યા તેના કોઈપણ ભાગને ડૉ．બાબાસાહેબ આંબેડકર ઓપન યુનિવર્સિટી，અમદાવાદની લેખિત સંમતિ વગર મિમિયોગ્રાફી દ્વારા યા અન્પ કોઈપણા રીતે પુન：મુદ્ધિત કરવાની મનાઈ છે．

## એકમ－નં．૧ ૧૯્મી અને ૨૦ મી સદીના ભારતમા રાષ્ટ્રિય， રાજકીય અને સામાજિક ચેતનાનો ઉદય અન વિકાસ

## ३पરેખા

0.9 ઉદृेशो ：

१． 9 प्रस्તાવના：
૨૦ મા સૈકાના તેજસ્વી સ્ત્રી－પુરુષો अને ડૉ．આંબેડકરના कવનની રુપરેખા
૧．૨ ભારતમાં રાષ્ટ્રિય અને સામાજિક ચેતનાનો ઉદય અને વિકાસ．સામાજિક વિયારધારા અને શિક્ષિત નવી પેઢીનું નેતૃત્વ．
（9）ગુજરાતી સમાજના અગ્રવર્ગોમાં સમાજ સુધારાના બેવડાં ધોરણ．
（૨）સમાજ સુધારાના મહારથીઓ અને સંસ્થાગત યળવળો．
－રાજા રામમોહનરાય－આધુનિક ભારતના પિતા．
－મહર્ષિ દેવેન્દનાથ અને બ્રાહોસમાજ
－કેશaxંદ્ર સેન
－પંડિત ઈશ્વરચંદ્ર વિદ્યાસાગર
－પ્રાર્થના સમાજ અને મહારાષ્ટ્રના સમાજ સુધારકો
－સ્વામી દયાનંદ સરસ્વતી－આર્ય સમાજ
－સ્વામી વિવેકાનંદ અને રામકૃષ્ણ મિશન
－મહાત્મા જ્યોતિબા રૂલે અને તેમની ઉદ્દામ પ્રવૃત્તિ ：સત્ય શોધક સમાજ
（૩）રાજકીય અને રાષ્ટ્રિય વિયારધારાઓ
－૧૮૫૭ નો બળવો－મૂળ કારણ
－હિન્દી રાષ્ટ્રિય મહાસભાની સ્થાપના ૧૮૮૫ થી ૧૯૪૭ સુધી મવાળવાદથી જહાલવાદ અને ગાંધીવાદ．
－રાજકીય આઝાદીમાં ગાંધીજીનું યોગદાન અને રાષ્ટ્રીય ફલક પર તેમનો પ્રભાવ．
१．૩ થાવી ३ૂ શબ્દો
૧．૪ કેટલા ઉ૫યોગી પુસ્તકો
૧．૫ સમાપન

### 0.9 Gहृेश

－આ એકમમાં ડૉ．બાબાસાહેબ આંબેડકરના રાજકીય，આર્થિક સામાજિક અને સાંસ્કૃતિક વિચારોને સંદર્ભ સહિત સમજવા માટેની પૂર્વભુમિકા રુપે．
－q૯ મી અને ૨૦ મી સદીના ભારતમાં રાષ્ટ્રીય，રાજકીય અને સામાજિક ચેતનાનો ઉદય અને વિકાસ કેવી રીતે થયો એની રુપરેખા આપવાનો．
－अंથ્રેજી શાસનકાળ દરમિયાન સામાજિક વિચારધારા કેવી રીતે ઉદૃભવી તેનો પરિયય કરાવવાનો અને પદૃદલિત સમુહો અંગે તc્કાલિન સમાજમાં કેવા વલણો હતાં તેની સામાન્ય માહિતી પૂરી પાડવાનો．
－સામાજિક વિયારધારાની પૃષ્ઠભૂમિકા બતાવવાનો．
－સમાજ સુધારામાં સક્રિય યોગદાન આપનાર મહાનુભાવોના વિયારો，પ્રૃૃત્તિઓ અને સંસ્થાગત યોગદાનથી પરિચિત કરાવવાનો．
－રાજકીય અને રાષ્ટ્રીય વિયારધારાની પૃષ્ઠભૂમિકા બતાવી મહાત્મા ગાંધીના યોગદાન અને નેતૃત્વથી પરિચિત કરાવવાનો છે．અને આધુનિક ભારતના ઘડતરમાં તેમણે કરેલા કાર્યોનું વિશ્લેષણ રુપરેખા રુપે આપવાનો છે．

## 9.3 ひાવી ३३ शબ્દો ：

અચ્રવર્ગ શબ્દોનો અર્થ થાય છે સમાજના આગળ ૫ડતાં લોકો．તેઓ સમાજના સામાજિક， રાજકીય અને બૌદ્વિક જીવનમાં સ્કિયપણો ભાગ લે છે．તેમજ તેને દોરવણી આપે છે．જ્યારે અન્ય લોકો નિષ્કી ર રહેતા હોય છે．તેમના મત મુજબ દરેકક સમાજમાં બે વિશાળ ભાગો હોય છે．જેમકે કેટલાક લોકો ક્ષમતા ધરાવતા હોય છે અને તેથી તેઓ સર્વોપરી નેતૃત્વનો અધિકાર ધરાવ છે．જયારે બીજો વર્ગ પ્રજાના વિશાળ સમુદાયનો બનેલો હોય છે અને જેઓ શાસિતો તરીકે નિર્માયેલા હોય છે．

## Q．$૪$ ક્ટલાઈઉપયોગી પુસ્તકો

（૧）ખાબふે（ડૉ．）દિનકર
ડૉ．આંબેડકર એન્ડ વેસ્ટર્ન થિંકર્સ
સુગાવા પ્રકાશન，પૂણો（૧૯૮૯）
(૨) આગલાવે (ડૉ.) પ્રદિપ

અનુ. કા્બલે મીના - મહાન સમાજશાસ્ત્રી ડૉ. આંબેડકર સમ્યફ પ્રકાશન, પહ્વિમપુરી, નવી દિલ્હી-૬૩
(૩) ખાપર્ડે ડી. ફે., મહાત્મા જ્યોતિરાવ કુલે,

બહુજન પબ્લીકેશન ટ્રૂસ્ટ, રેગરપુરા કરોલબાગ, નવી દિલ્હી-૬૩
(૪) સોમૈયા શોભના ભાણજ

મૂથ નિવાસી બહુજનોના પ્રેરણા સ્ત્રોત.
ડી. ક. ખાપર્ડે મેમોરિયલ ટ્રસ્ટ, એન્ટોપહીલ મુંબઈ, (ડિસે. ૨૦૦૪)
(૫) સંઘ રક્ષિત મહાથેરા,

બુદ્ધનો આર્ય અષ્ટiગિક માર્ગ, ત્રેલોક્ય બૌદ્ધ મહાસંધ. ત્રિ-રત્ન ગ્રંથમાળા, પૂના (૧૯૯૫)
(૬) જ્યોર્તિકર (ડા.) પી. જી.

બાબાસાહેબ આંબેડક૨, શિક્ષણ વિભાગ (ગુજરાત સરકાર)
સચિવાલય, ગાંધીનગર.
(૭) પરમાર (ૉૉ.) ૨મેશચંદ

મૂકનાયક આંબેડકર / કાનૂનદાતા આંબેડકર/વિદ્યાપુરુષ આંબેડકર.
મહામાનવ આંબેડકર / સમાજ સુધારક આંબેડકર
ગુર્જર ગ્રંથ રત્ન કાર્યાલય, ગાંધીરોડ, અમદાવાદ (૧૯૯૧)
(c) શશશિ (ડૉ.) એસ.એસ. આંબેડકર એ-ડડ સોશિયિલ જસ્ટીસ ભાગ-૧, ૨,

મિનિસ્ટ્રી ઓફ ઇન્ફરમેશન એન્ડ બ્રોડ કાસ્ટિંગ, ગવર્નમેન્ટ ઓફ ઇન્ડિયા, નવી દિલ્હી (૧૯૯૨)
(e) મેઘવાલ ભાગીરથ : ભારત કા ઈતિહાસ :

શ્રમણ બ્વાહણ સંસ્કૃતિયોં કા સંઘર્ષ. મૂલનિવાસી પ્રકાશન : ઉદેપુર (૨૦૦૫)
(૧૦) માને સુરેશ : ગ્લીમ્પસીસ ઓફ સોસ્તિયો કલ્યરલ રિપોર્ટ ઈન ઈડિયા, સમૃધ્ધ ભારત પબ્લીકેશન્સ મુંબઈ (૨૦૦૬)
(૧૧) એસ. નટરાજન, સેન્યુરી ઓફ સોશિયલ રિફોમ્સ મુંબઈ (૧૯૫૮)
(૧ ૨) જે. ટી. એફ. જોર્ડન્સ, દયાનંદ સરસ્વતી : હીઝ લાઇફ એન્ડ આઇડીયાઝ, ઓકસફર્ડ પબ્લીકેશન (૧૯૭૮)
(૧૩) નાયક ટી.બી., છત્રપતિ રાજર્ષિ શાહુ મહારાજ, કોલ્હાપુર. (૧૯૭૪)
(૧૪) કીર ધનંજય, ડૉ. આંબેડકર : લાઈફ એન્ડ મિશન, પોપ્યુલર પબ્લીશર્સ, મુંબઈ (૧૯૯૦)
(૧૫) ફ૩ક વાય. ડી., સોશિયલ રિફોર્મર્સ ઓફ મહારાષ્ટ્ર, સિલ્વર જ્યુબિલિ યર પબ્લીકેશન્સ, મહારાષ્ટ્ર ઇન્ફરમેશન સેંટર, ન્યુ દિલ્હી. (૧૯૮૫)
(૧૬) શેઠ સુુરશશ ચીમનલાલ : ભારતમાં સામાજિક ધાર્મિક યળવળો યુનિવર્સિટી ગ્રંથ નિર્માણબોર્ડ, ગુજરાત રાજય, (૧૯૯૦)
(૧૭) દેસાઈ (ડૉ.) એ. આર., ભારતીય રાષ્ટ્રવાદની સામાજિક પૃષ્ઠભૂમિ, મદ્રાસ મેકમિલન ઇનડયા, લિ. (૧૯૬૫)

## 9. 9 צ્રસ્તાવના :

કોઈ અસાધારણ વ્યકિતના કાન્તિકારી કાર્યોનું વિવેચન કરવા માટે મહદ્અંશે ત્રણ પ્રકારની પધ્ધતિઓનો ઉ૫યોગ કરવામાં આવે છે.
(૧) એ વ્યકિતના જન્મ પૂર્વે જે કોઈ સામાજિક, રાજનૈતિક, આર્થિક, ધાર્મિક, શેક્ષણિક અને સાંસ્કૃતિક પરિસ્થિતિઓ પ્રવર્તમાન હોય, એના વિવેયન અને આધારે તે વ્યઝિતના કાર્યોનું भૂલ्यાંકન કરgુ.
(૨) એ વ्यકिત પોતાની હયાતિમાં જે તે સમયે પ્રવર્તમાન રાજનૈતિક, સામાજિક, ધાર્મિક, આર્થિક શૈક્ષણિક્ક અને સાંસ્દૃતિક પવાહોની સામે પોતાના કાન્તિકારી કાર્યોથી વિરોધનો સામનો કરીને સક્રિય શકિતઓ સામે કેવો સંઘર્ષ કરે છે અને ન્વાં મૂલ્યો પ્રસ્થાપિત કરવામાં કેવી ક્ષમતા બતાવે છે તેના આધારે મૂલ્યાંકન કરવું.
(૩) એ व्યકિતના મૃત્યુ પછી એના કાર્યોનો સમાજમાં કેવો પ્રમાવ પડે છે અને નીી પરિસ્થિતિઓમાં પરિવર્તનની પ્રક્રિયાને ગતિ આપવામાં તે વ્યકિતના જીવન-કાર્યો કેવું માર્ગદશ્શન અને ક્ષમતા પેદા કરે છે એનું મૂલ્યાંકન કરવું.

## ૧.૧. ૨૦ મી સદીના તેજસ્વી સ્મી-પુરષો

૨૦ મા સૈકા દરમ્યાન ભારતનું નવઘડતર કરવામાં અનેક તેજસ્વી સ્ત્રી-પુરુષોએ મહત્વનું યોગદાન આપ્યું છે. કેટલાક મહત્વના આગેવાનોમાં મહાત્મા ગાંધી (૧૮૬૯-૧૯૪૮) સુભાષયંદ્ર બોઝ (૧૮૯૭૧૯૪૫) ડૉ. રાજેન્ર્ર પ્રસાદ (૧૮૮૪-૧૯૬૩) સરદાર વલ્લભમાઈ ૫ટેલ (૧૮૭૫-૧૯૫૦) પંડિત

જવાહરલાલ નહેરુ（૧૮૮૯－૧૯૬૪）મૌલાના અબુલકલામ આાઝાદ（૧૮૮૧－૧૯૫૯）રાજર્ષ છત્રપતિ શાલુ મહારાજ（૧૮૭૫－૧૯૨૨）સયાજારા ગાયકવાડ（૧૮૬૩－૧૯૩૯）વિ．આર．શિંદે（૧૮૭૩－ ૧૯૪૪）મહાત્મા જ્યોતિરાવ ગોવિંદરા ફૂલે（૧૮૨૭－૯૦）ન્પાયમૂર્તિ મહાદેવ ગોવિંદ રાનડ（૧૮૪૨－ ૧૯૦૧）બાળગંગાધર ટિળક（૧૮૫૩－૧૯૨૦）જય પ્રકાશ નારાયણા（૧૯૦૨－૧૯૭૯）આયાર્ય કૃપલાણી（૧૮૮૮－૧૯૮૨）આયાર્ય નરેન્દદ્રી（૧૮૮૯－૧૯૫૬）ડૉ．રામમનોહર લોહિયા（૧૯૧૦－ ૧૯૬૭）વગેરેને ગણી શકાય．ડૉ．ભીમરાવ રામજી આાંબડકર（૧૮૯૧－૧૯૫૬）જેમને જન સામાન્ય ૉૉ．બાબાસાહેબ આાંબેડકર તરીકે આળખે છે．તે આ શ્રેણી અને સ્સરના નામાંકીત－તેજસ્વી નેતા હતા．

## sॉ．æiલબડકરના જીવનની ३પરેખા ：

ડૉ．આાંબેડકર મહારાષ્ટ્રની અછૂત ગણાતી મહાર જાતિમાં ઈ．સ．૧૮૯૧ માં પેદા થયા．પિતાની આર્થિક સ્થિતિ અત્યંત નિર્બથ હોવાથી ગરીબાઈના દુઃખની સાથે ભારતીય સમાજ વ્યવસ્થામાં અછૂત હોવાને લીલે વિદ્યાર્થી શનનથી માંડીને મૃત્યुપર્યંત અનેક સમાજિક અપમાનો અને યાતનાઓ એમને dેઠવી પીી હતી．ગગલેને પગલે એમને મુશીખતોનો સામનો કરવો પડ્યો હતો．જો કे એમને બદલાયેલા સંજોગોમાં વિવિધ છાત્રવૃત્તિઓ મ્રાસ થયેલી એટલે．અભ્યાસ માટેનો માર્ગ મોકળો થયેલો．મુંબઇની એેલ્ફીસ્ટંટ કોલેજમાંથી બી．એની પરીક્ષા એમણે પાસ કીી અને અમેરિકાની કોલંબિયા યુનિવર્સિટીમાંથી એમ．એ．પી．એચ．ડી．ની પદવીઓ પ્પાપ કીી હતી．લંડન વિશ્વ વિદ્યાલયમાંથી એમ．એસ．સી．，ડી．એસ．સી． તथા ગ્રેજ－ઈનમાંથી બાર－એટ－લૉની ડીગ્રીઓ મેળવી હતી．જર્મનીની બૉન પુનિવર્સ્સટીમાં એમોો થોડોક સમય अભ્યાસ ક્ર્યો હતો પણ સમય અને આર્થિક સંજોગોન કારણી અભ્યાસ અધૂરો મૂકવો પડ઼ો． એમझે પોતાની વ્યાવસાયિક કારીીર્દ્ પ્રોફેસરના રુપમાં પ્પારંભ ક્રી હતી અને મુંધઇની લૉ કોલેજના
 સમાજસેવા કરવાનું પોતાનું જીન ધ્યેય નક્રી કરી નાખ્યુ હતું．એેમझે મુંધઇમાં aીીલાત શરુ કરેલી
 કેટલું વિथાળ，વ્યા૫ક અન વિવિધ આયામી છે એની પ્રતતિ થતાં એમણે દેશના કરોડો અછૂતોની જિંદગીમાં પરિaર્તન લાવવાનો દ્રઢ સંકલ્પ પ્રારભના વર્ષોમાંજ કરી લીધો હતો અને જવનના અંત સુધી એક ક્ષણ માટે ય એ સમસ્યાને તે વિસર્યા નહોતા．એમણે પોતાના લડાયક મિજાજ અને બૌદ્દિક પ્રતિભાના બળે અછૂતો，સ્ત્રીઓ，પછાતવર્ગો તथા આદિજાતઓઓને માનવાધિકારો અપાવ્યા．સ્વતંત્ર ભારતનું સંવિધાન ઘ્વામાં એમમણો મુખ્યનિમ્માતાની ભૂમિકા બજાી．સ્વતંત્ર ભારતના પ્રથમ કાયEા પ્રધાનના રુપમાં એમણો કાર્ય ક્રું．વાઈસરૉયની કાઉન્સીલમાં તે લેબર મેમ્બર તરીકે રહેલા અને કામદારોના હીતો માટેની અનેક યોજનાઓનો અમલ કરાવેલો．સ્ત્રીઓની મુક્ક્તિ માટે એમણે અત્પંત મહેનત લઇને હિદ્દુોડબિલ ઘડ કાઢી હતું પણા જ્યારે એમને લાગ્યું કૅ સરકરરમાં બેઠેલા અને સંસદમાં બેઠેલા લોકો બીલ ને ગમે તે ભોગે અટકાવવા માગે છે ત્યારે એમસી વિષિમંત્રી તરીકે રાજ઼નામું ધરી દીધું હતું．

અને વિરોધપક્ષના વિયારવંત આગેવાન તરીકેની સક્રિય અને સકારાત્મક ભૂમિકા ભજવી હતી． જ્નના અંતિમ દિવસોમાં એમમલે હિંદુધર્મમાં સુધારાને અવકાશ $\%$ નથી એવું લાગતાં બુધ્ધધર્મની સ્વીકાર કर्यो बतो．

ડૉ．આાંબડકર આમ આદમીના આગેવાન હતા．એમહેલે લોક જાગૃતિ માટે અનેક સભાઓ સંબોધી હતી．અને કોન્ફરન્સોમાં અધ્યક્ષપદ શોભાવ્યું અતું．સાથે સાથે ગiભીર સાહિત્યનું સર્જન પણાકર્યું છે．૨૧ મી સદીમાં ડૉ．આંબેડકરના વિયારો યર્યાની એરણે યઢ્યા છે．લોકયર્યામાં ડૉ．આાબબડકર સૌથી વિશેષ યર્યા્પ્દ અને વિવાદાસ્પદ લોકનાયક અત્યારે બન્યા છે．જ્યારે અન્ય નેતાઓ પૃઠ્ઠભૂમિમા ફ઼કાઇ ગયા છે．

એમનું અધ્યયન અત્યંત વિસ્તૃત હતું．રાજનીતિ，સમાજશાર્ર કાનુન，ધર્મ，ઇતિહાસ અને એવi જીવનલક્ષી પ્રશ્નો પર એમની જબબ્મર પકડ હીી．પોતાને સમજયેલું સત્ય ગમે તેવા મહાનુભાવની શેહ－ શરમ રાખ્યા વિના કહેવાની નિડરતા એમનામાં હતી．એમનું મસ્સિષ્ક ઉદાર હતું．અને ધુધ્ધિકુશાશ હતી． વીીલ，પોફફસર，શિક્ષક，સમાજમુધારક，અર્થશાસ્ત્રી，મંત્રી，સંસદસદસ્ય，સંવિધાન નિમીતા，લેખક， સ્વતંત્રાા સેનાની，નવીન પાર્ટીના જન્મEાતા યિંતક અને ધર્મપુરુષ તરી⿳े એમણો સમાજજીન પર અસરકારક છાપ મૂકી છે．રાજકારણાન અને લોકતંત્રને તે માત્ર ૈૈદ્ંiંતિક વાત જ માનતા નહોતા．રાજકીય આઝાીીન તે આાર્થિક અને સામાજિક આઝાીીમાં પરિવર્તિત થયેલી જોવા ઇચછતા હતા અને મનુષ્યશવન વાસ્સવવક અર્થમાં સમાનતા આધારિત સમાજરયના ઉભી કマવા ઈચ્છતા હતા એટલે તો એમझોં દાર્શનિક ક્ષેત્રમાં સમન્વયવાદી ઢંગ અપનાવ્યો હતો．તે અનેકવાર વિદેશોમાં જઈ આવેલા．પા્્ષાત્ય વિદ્વાનોના
 હતા．એક અર્ધમાં તે નખશીખ ભારીીયતાના ચાહક હતા．તેઓ ભારીી સમસ્યાઓને વિશ્વના સંદર્ભમી જોતા અને તપાસતા હતા．

ડૉ．બાબાસાહેબ આંબેડકરના રાજકીય，સામાજિક，આર્થિક ધાર્મિક અને સાંદ્કીિક વિયારોના
ક્યા ક્યા પરિબળોએ ભાગ ભજવ્યો ？એનો આધાર કયો હતો ？ભારતીય સમાજ વ્યવસ્થાના
ડૉ．બાબાસાહેબ આંબેડકરના રાજકીય，સામાજિક，આર્થિક ધાર્મિક અને સાંદ્દ્દિક વિયારોના
ધડતરમાં ક્યા ક્યા પરિબળોએ ભાગ ભજવ્યી ？એનો આધાર કયો હતો ？ભારતીય સમાજ વ્યવસ્થાના

२૯મી અગ ૨૦મી સદીના ભારતમા શાષ્રીય，રાજકીય અને સામાજિક ચેતનાની ઉモય અને વिકાસ

સંદર્ભમાં એમના વિયારોની સાર્થકતા કેટલી છે ？અને અન્ય વિયારવંતોથી તે કઈ રીતે અલગ પડે છે ？ ડૉ．બાબા સાહેબ આંબેડકરના વિયારોનો અમલ કરવાથી કેવો સમાજ નિર્મિત થશે ？કર્મશીલ વિયારક આંબેડકરના વિયારોની સાંપ્રતમાં કેવી અસર થઇ છે ？ભારતીય લોકતંત્રની દ્રઢતા માટે અને સામાજિક ન્યાયની વિભાવનાને ફળદાયી બનાવવામાં એમનું તત્વજ્ઞાન કછ રીતે ઉપયોગી બની શકે．આ મહત્વના પ્રશ્રો છે અને તેથી ૧૯ મી અને ૨૦ મી સદી દરમિયાન ભારતમાં પાંગરેલી વિવિધ વિચારધારાઓ તેમજ પ્પવૃત્તિઓનું સંક્ષેપમાં વિવરણ કરવું પડશે જેથી ડૉ．બાબાસાહેબ આંબેડકરના વિયારોને તુલનાતમકક રીતે સમજવામાં ઉચિત મદદ મળશે．
વમારી પ્રગતિ ચકાસો．
（૧）વીસમી સદીના તેજસ્વી સ્ત્રી પુરૂષોની આપેલી યાદીને જન્મ વર્ષ પ્રમાણો કમાનુસાર ગોઠવો．
$\qquad$
$\qquad$
$\qquad$
$\qquad$
$\qquad$
$\qquad$
$\qquad$
$\qquad$

（（ ）ડૉ．આંબેડકર એમ．એ．એમ．એસ．સી．，પી，એય．ડી．，ડી．એસ．સી．બારએટલોની ઉચ્ય શૈક્ષણિક ૫हવી ધરાવતા હતl（ ）
（૨）ડૉ．આંબેડકરનો જન્મ સ્પૃશ્ય ગણ઼ાતી જાતિમાં થયો હતો（ ）
（૩）અમેરિકાની કોલંબિયા યુનિવર્સિટીમાંથી આંબેડકરે બી．એ．ની પરીક્ષા પાસ કરી હતી．（ ）
（૪）જીવનમાં વેઠવી પ૩૩લી યાતનાઓને લીધે આંબેડકરે સમાજસેવાને જીનનનું ધ્યેય બનાવ્યું（ ）
（૩）એક વાક્યમાં જવાબ આપો．
（૧）ડૉ．આંબેડકરનો જન્મ કયાં અને કછ જાતિમાં થયો હતો ？
（૨）ડૉ．આંબેડકરે લંડન વિશ્વ વિદ્યાલયમાંથી કઈ－કઈ શશક્ષણિક ડીગ્રીઓ પ્રાપ્ત કરી હતી ？
（૩）સ્ત્રીઓના અધિકારો માટે ૉૉ．આંબેડકરે શું કર્યું ？
（૪）ડૉ．આંબેડકરે કાયદા પ્રધાન તરીકે રાજીનામું કેમ આપ્યું ？
（૫）ડૉ．આંબડકરે બુદ્ધધર્મ શu માટે સ્વીકાર્યો ？

## ૧．२ રાષ્ટ્રીય અન સામાજિક ચેવનાનો ઉૃયય અન વિકાસ ： સામાજિક વિયારધારા અને શિક્ષ્તિત નવી પેટીનું નેવૃત્વ．

$૧ ૮$ મા અને ૧૯ મા સૈકામાં વિદેશી અંગ્રેજી શાસન ભારતમાં સશક્ત રીતે સ્થપાઈ યૂક્યુ હતું． કોઇ૫ણ વિદેશી શાસન જેતે દેશની પોતાની પરંપરાઓ，પ્રવૃત્તિઓ અને વિયારોની અસર પાડતું જ હોય છે．બિટીશ સત્તા સ્થપાતાં ભારતની જૂની પુરાણી આર્થિક，સામાજિક，રાજકીય અને ધાર્મિક ક્ષેત્રોની व्यવસ્થાઓ અસ્તવ્યસ્ત थતી ગઇ．પરંપરાગત મૂલ્યો ધરાવતો સમાજ એક તEૃન જુદાજ સામાજિક અને बૈひારિક માળખું ધરાવતા સમાજના સંપર્કમાં આવ્યો અને તેને પરિણામે પરંપરાગત માળખામાં વ્યાપક ફેરફારો અંકીત થવા માંડયા．ભારતમાં સ્થપાયેલા બ્રિટીશ શાસને ભારતીય જનજીવન પર તો સીધી અસર પાડી જ પણ એથીય વિશેષ તો ભારતીય વિયાર પરંપરા પર અનેકવિધ અસરો પાડી．

૧૫ મા અને ૧૬ મા સૈકા દરમ્યાન ઈંગ્લેન્ડ અને પદ્ચિમ પુરોપમાં ધર્મસુધારણા（રિફોર્મેશન） અને નવજાગિત（રેનેસાં）ની પ્ર઼યા શરુ થઈ જેને પરિણામે ઈંગ્લેન્ડમાં લૌકિક（સેક્યુલ૨）અને બુદ્ધિનિસ્ટ （રેશનલ）વિયારસરણીનો ઉદય થયો હતો．માર્ટીન લ્યુથર અને કેલ્વિન જેવા બૌદ્વિકોએ બ્રિસ્તી પાદરીઓની જો હુકમી સામે બથવો પોકારેલો．ગેલેલિયો અને કોપરનિકસ જેવા વૈજ્ઞાનિકોએ કાંતિકારી વિયારધારાઓ પ્રગટાવી．તેની સાથે ઈંગ્લેન્ડની પ્રજાએ અબાષિત રાજાશાહી સામે પ્રજાના અધિકારો માટે ઝુંબેશ શરુ કીી અને સંસદનું સાર્વભૌમત્વ સ્થાપિત કય્યું．ત્યારબાદ અઢારમાં સેકાના ઉત્તરાર્ધમાં ઈૅગ્લેન્ડમાં ઑઘો⿰亻弋工ક કાંતિનું સર્જન થયું．જેને એય．જી．વેલ્સા સાચા શબ્દોમાં યંત્રકાંતિ કહે છે．આ યંત્રકાંતિએ પુરાણી સામાજિક વ્યવસ્થાના મૂળિયાં ઉખેડી નાખ્યાં．આવા પરિવર્તન પામેલા દેશનું પ્રાચીન પરંપરાઓને

વરેલા ભારત ઉપર જ્યારે રાજકીય આધિપત્ય સ્થપાયું ત્યારે ભારત તેની અનેકવિધિ અસરોથી કઇ રીતે મુક્ત રહી શકે ? ભારત પર અંગ્રેજ શાસન અને વિયારોની જબરદસ્ત અસર પડી.

ડૉ. અક્ષયકુમાર દેસાઇએ દર્શાવ્યું છે તે મુજબ બ્રિટીશ શાસન અને પશ્ચિમની વિચાર સરણીને લીધે ભારતમાં રાષ્ટ્રીય ભાવના અને ઉદાર મતવાદનો ઉદય થયો. ૧૯્મી સદીના ઉત્તરાર્ધમાં ભારતમાં પાશ્વાત્ય કૅળવણી પામેલા બુદ્ધિવાદી વર્ગના લોકોમાં રાષ્ટ્રવાદ વિશે સૌ પ્રથમ સભાનાત આવી. અને સદીના અંત સુધીમાં તો આખા દેશમાં તે વિચારધારા પ્રસરી ગઈ. નવી વિયારવંત પેઢીએ નેતૃત્વ સંભાળ્યું. અંગ્રેજ કેળવણી અને બ્રિટીશ સમાજના સંપર્કમાં આવેલા આ નેતાઓએ સામાજિક ધાર્મિક સંસ્થાઓમાં નવા વિચારોનો અમલ કરવાનો પ્રારંભ કર્યો. સમાજમાં સતી પ્રથાનો નિષેધ, બાળલગ્ન નિષેધ, ધાર્મિક અંધશ્રધ્ધા આધારિત किયાકાંડોનો વિરોધ, બહુપત્નિત્વ પ્રથાનો વિરોધ, કન્યા કેળવણીની તરફેણ, વિધવા વિવાહની તરફણણ કરનારા નવા નેતૃત્વે સમાજ સુધારણાની હાક઼લ કરી. આ સમયના સમાજ જીવનમi જાતિભેદ, ઉંયનીયનાની ભાવના અને અસ્પૃશ્તતા ભારોભાર વ્યાપેલી હતી. એની સામે પણ નારાજગી વ્યક્ત કરવાની શરૂઆત થઇ જો કે આ વિકટ પ્રશ્નને જ પ્રાથમિકતા આપી સમાજ સુધારાની ચળવણને ચ્ગાસરુટથી (તળભૂમિ) આગળ વધારવાની કોઇએ પહેલ કરી નહોતી. એ પહેલ તો વિયાર અને આયરણના ક્ષેત્રમાં મહાત્મા જ્યોતિબા ફૂલે અને કોલ્હાપુર નરેશ છત્રપતિ શાહુ મહારાજે કરી હતી એની સાદર નોંધ લેવી જોઇઓ.

૧૯મી સદીનું સામાજિક સુધારણાનું આંદોલન હકીકતમાં પુરાણી વ્યવસ્થા વિરુદ્ધ એક મર્યાદ્દિત વિદ્રોહ હતો. સુધારકોનો હંતુ સમાજના પ્રચલિત અને પ્રવર્તમાન માળખામાં પરિવર્તન લાવવાંનો નહોતો. પરંતુ સ્થાપિત માળખામાં રહેણી-કરણીની કેટલીક નવી પ્રણાલિકાનો સમાવેશ કરવાનો હતો. સુધારણાના આ આંદોલનથી સમાજમાં એક પ્રકારની ઉથલપાથલ જરૂ થવા પામી પરંતુ સમાજ સુધારકોનો હેતુ વ્યક્તિગત જીવન પર વધુ પ્રભાવ પડે તેમ કરવાનો હતો. સમશ્ર સમાજમાં સર્વગ્રાહી પરિવર્તન લાવવા તરફ તેઓનું ધ્યાન ઓછું હતું.

## ૧.૨ (૧) ગુજ્રાતી સમાજના અગ્રવર્ગોમાં સમાજ સુધારણાના બેવડાં ધોરણો

ગુજરાતની વાત કરીઓ તો ૧૯ મા સૈકાના ગુજરાતી અમ્રર્ગમાં અસ્પૃશ્યતાનો પ્રશ્ર હાથ ધરવાની હિંમત નહોતી. મોટેભાગે સમાજસુધારકો પોતાના હિતને ધ્યાનમાં રાખીને લોકોને સમજાવતા. તા. ૬-૧-૧૮૪૪ના રોજ દુર્ગારામ મહેતાજીએ માનવધર્મ સભામાં પ્રવયન કરતાં કહેલું કે,

માણસ જન્મથી યાંડાળ કે ભંગિયો નથી પણ કર્મ હાકી છે. ભંગિયો નરકનો ટોપલો હાશમાં પકડીને લઈ જાય ત્યારે નહીં અ૩કવું પણ સ્વરછ થઈને આપણી વર્યે આવે તો આપણે અડકવાની કાંઈજ ચિંતા રાખવી નહી. પરંતુ તમારે રોજ બરોજ કંઈ ભંગિયાનો સંબંધ થતો નથી. ૫ણ ખામુખાં હઠ કરીને ભંગિયાને અડકવુંજ એમ કરશોમાં. જે માણસની આપણને ઘણી જ ગરજ છે. તે લોકોનો સંગ મૂકીને ખામુંખા હઠ કરવી તે સારું નહી.
આ અવતરણ સાફ જણાવે છે કे અસ્પૃશ્યતાનો પ્રશ્ન કહેવાતા ભદ્રવર્ગીય સુધારકો પોતાના સમાજના હિતને લક્ષમાં લઇને કરતા હતા. હલકા કામો કરનારાઓની સેવા અનિવાર્ય છે. એટલે એમને છંછેડવાની જરૂ૨ નથી એવી વ્યાપારિક ગણતરીથી સુધારકો શાબ્દિક લાગણી બતાવતા. એનાથી વિશેષ અસ્પૃશ્ય ગણાતી જાતિઓ માટે એમને કશ્રુંજ કરવાપષું લાગતુ નહોતું. એમનો દ્રષ્ટિકોણ તો પોતપોતાની નાતોમાં સુધાવા કરવાથી આગળ વધવાનો નહોતો. સ્વજાતિઓનો ઉતકર્ષ ઓજ ઓમનો સમાજ સુધારો હતો. દલિત સમાજના બાળકો શિક્ષણ લેવા આવે તે ઉજળિયાત કહેવાતા વર્ગને જરાય ગમતું નહોતું. ખ્રિસ્તી પાદરીઓ સંચાલિત ઓક અંગ્રેજી નિશાળમાં એક અસ્પૃશ્ય વિદ્યાર્થી દાખલ થયો તો શાળાના બધા જ વિદ્યાર્થીઓએ શાળાનો બહિષ્કાર કરેલો.

આ સમયની કરુભ બાબત તો એ છે કે અંગ્રેજી શાસનને કારણે સ્થપાયેલી શૈક્ષણિક સંસ્થાઓ, હોસ્પિટલો, આગગાડીઓનો ઉપયોગ ઉજળિયાત કહેવાતા લોકો કરતા હતા પણ એનો લાભ અસ્પૃશ્ય જાતિઓના લોકો કરે તો એવી સાર્વજનિક સંસ્થાઓનો તેઓ બહિષ્કાર કરતા.

ઈ.સ. ૧૮૬૮ માં ડિસેમ્બરમાં ભરયમાં ભરાયેલા, પદર્શન વખતે અંગ્રેજ અમલદારોએ અને વેપારીઓઓ ગુજરાત કાઠીયાવાડના ‘આબરુદાર નેટીવો’ સામે આભડછેટ (રંગભેદ) નું વર્તન કર્યું ત્યારે અસ્પૃશ્યતાનો સદ્દીઓથી સ્વીકાર કરનારા ઉજળિયાત લોકો અંગ્રેજો વિરુદ્ધ શોરબકોર મચાવી દીધો હતો અને ગોરાઓ વિરુદ છાપાઓમાં સતત લખાણો કરી રાજકીય આંદોલનનું સ્વરુપ ઉભું કર્યું હતું. આજ લોકો દલિતોને એમના ન્યાયી માનવાધિકારો આપવા તૈયાર નહોતા. સવર્ણા જાતિઓના આવiં બેવડાં ધોરણો હતા એ નોંધવું જોઇએ.

જેવું ગુજરાતમાં હતું લગભગ એવી જ સ્થિતિ દેશના સ્તરે પણ હતી. મર્યાદિત સમાજ સુધારણાનું કાર્ય ભારતીય માનસમાં પેદા થવાના પરિબળો પણ આખરે તો બ્રિટીશ શાસનને કારણો જ શક્મ બન્યા હતાં. ભારતીય ઈતિહાસની કમનસીબી એ રહી છે કે, જ્યારે જ્યારે દેશમાં વિદેશી શાસન આવ્યું છે, ત્યારે ત્યારે શુદ્રોને જીવન જીવવાની મોકળાશ પ્રાપ થઈ છે નહીં તો ભારતીય સમાજનું માળખું બધી જ બાબતોમાં

સ્થિર બનેલું રહ્યું હતું અને વંયિતોને વિકાસ માટેનો અવકાશ આપતું tહોતું. સંયુક્ત કુટુંબપ્રથા અને શાતિપ્રથાના પાયા ૫૨ સમાજ ઢીલોઢાલો હતો. જમીનના ભાગ પાડવાની પ્રથા નહોતી અને સમાજમાં ગતિશીલતાનો અભાવ હતો. પ્રણાલિકાગત ગ્રામ્ય અર્થતંત્ર અને તેની ખાસ વિશેષતાઓ જેવી ફે આત્મનિર્ભરતા અને અલિપ્પતા હતી જે બદલાયેલા સમયમાં સામાજિક માળખું ગુમાવી રહ્યું હતું. એવા સમયે અંગ્રેજી શાસન સ્થપાયું.

અંગ્રેજી શાસનની વહીવટી એકતા, અંગ્રેજ ભાષા અને પાફ્વાત્ય કેળવણ્ણી-પાફ્ઘાત્ય સાહિત્યનો સંપર્ક, વાહનવ્યવહારની સગવડો, નવા મધ્યમવર્ગનો ઉદય, વર્તમાનપત્રો અને તેનો વિકાસ વગેરે પરિબળોએ સમાજ પરિવર્તનમાં મહત્વનો ભાગ ભજવ્યો હતો, જે સદીઓથી ભારતમાં થયો નહોતો.

પા. સુરેશ શેઠે ૧૯ મી સદીને ‘ભારતીય પુનરુત્થાન’ નો બનાવ ગણીને મધ્યકાલીન સ્થિર અને ગતિહીન સમાજ-આધુનિક ભારતમાં પરિવર્તન પામ્યો એમ ગણાવીને લખ્યું છે ફે;
"પાક્ષાત્ય સંસ્કૃતિના પ્રભાવને કારણે ભારતના સામાજિક, ધાર્મિક અને રાજકીય વિયારસરણીમાં અને તેના પરંપરાગત માળખામાં થયેલા પરિવર્તનો યુગ પ્રવર્તક હતા. ૧૯ મી સદી દરમિયાન ભારતીય પ્રજામાં થયેલી પ્રગતિ જોતા એ સ્પષ્ટ થાય છે કે ભારતીય જનજીન અને સમાજનું ભાગ્યેજ કોઇ પાસુુ તેના પ્રભાવ વગરનું રહેવા પામ્યું હોય. નવીન ધાર્મિક સંપ્રદાયોના ઉદૂભવ અને વિકાસથી હિંદ્દુધર્મમાં તીવ્ર ફેરફારો અંકિત થવા પામ્પા હતા. સામાજિક દુષણોને દૂર કરવાની અને આધુનિક ઢબે સામાજિક સુધારા લાવવાની સતત માંગ થતી રહી હતી.

શિક્ષણની પ્રકિયા અને પદ્ધતિમાં અને તેના હેતુઓમાં ક્રાંતિકારી પરિવર્તન આવ્યું હતું. સાહિત્યના ક્ષેત્રે પણા આવીજ કાંતિકારી પરિસ્થિતિનું સર્જન થયું હતું. ભારતના જુદા જુદા મદેશોમાં બોલાતી ભાષાઓમાં સાહિત્ય સર્જનની શરૂઆત થઈ. નવા નિયત કાલિક સાહિત્ય (Perioidical Literature) સર્જને ભારતીય પ્રજા માનસમાં દૂરગામી અસરો પેદા કરી હતી. ભારતમાં પ્પેસના ઉદૂભવ અને વિકાસથી ભારતીય લોકોમાં શિક્ષણનો ફેલાવો થવા પામ્યો હતો. આ બધા પરિબળોએ સર્વગ્રાહી અસરો ઉપજાવીને ભારતીય પ્રજામાં જેનો અભાવ વર્તાતો હતો તે રાષ્ટ્રીય ભાવના અને દેશદાઝનું માનસ પેદા કય્યું. આ બધા પરિબળોને પરિણામે હિંદુ મધ્યકાળમાંથી અર્વાચીનયુગમાં પ્રવેશ્યું. ૧૯ મી સદીઓ રીતે મહત્વની ભેદ રેખા બની. ૧૯મી સદીના પહેલાનાં હજારો વર્ષોમાં જન થઈ શક્યું તે આ ૧૦૦ વર્ષમાં શક્ય બન્યું."

## તમારી પ્રગતિ ચકાસો.

૧. ત્રણ ફे ચાર વાક્યોમાં જવાબ આપો.
(૧) અંગ્રજ શ્પસન ભારતમાં સ્થપાતાં ભારતીય સમાજ ૫ર થયેલી અસરને ટૂંકમાં લખો.
$\qquad$
$\qquad$
$\qquad$
(૨) ૧૯મી સદીના ભારતીય સામાજિક જીવનમાં કયાં-કયાં દૂષણો હતા.
$\qquad$
$\qquad$
$\qquad$
$\qquad$
(૩) ૧૯મી સદીના સામાજિક સુધારા આંદોલનનો હેતુ ક્યો હતો ?
$\qquad$
$\qquad$
$\qquad$
$\qquad$
(૪) ખ્રિસ્તી પાદરીઓએ અસ્પૃશ્ય वિદ્યાર્થીને શાળામાં દાખલ કરતાં કૅવી સ્થિતિ પેદા થઈ ?
$\qquad$
$\qquad$
$\qquad$
(૫) દુર્ગારારમ મહેતાએ માનવધર્મ સભામાં કઈ બે મહત્વની વાતો સુધારકોને કહી ?
$\qquad$
$\qquad$
$\qquad$
$\qquad$
（૬）સમાજ પરિવર્તનમાં કયા પરિબથોね મહત્વનો ભાગ ભજવ્યો ？
（૨）એક વાક્યમાં જવાબ આપો．
（૧）યુરોપમાં ૧૫મા અને ૧૬મા સૈકામાં કઈ પ્રક્કિયા શરૂ થઈ ？
（૨）આ પ્રકિયાનું શ્રું પરિણામ આવ્યું ？
（૩）ઔદ્યોગિક કાન્તિએ ઈંગ્લેન્ડમાં કયો ફેરફાર કર્યો ？
（૪）ભારતમાં રાષ્ટ્રવાદનો ઉદય કઈ સદ્દીમાં થયો ？
（૫）અંચ્રેજી કેળવણી પામેલા ભારતીયોએ ૧૯મી સદીમાં શુુ ક્યું ？
（૩）નીચેના વિધાનો જો યોગ્ય ન હોય તો સુધારો．
（૧）ગુજરાતના અગ્રવર્ગ અસ્પૃશ્યતાનો પ્રશ્ન હાથ ધર્યો．
（૨）ગેલેલિયો અને કોપરનિકસે બ્રિસ્તી પાદરીઓ સામે વિદ્રોહ કર્યો．
（૩）ભારતીય વિચારસરણીને લીધે ઉદારમતવાદ વિકસ્યો．
（૪）ઉજणિયાતોね દલિતોને માનવાધિકારો ૧૯મી સદ્દીમાં આપ્યા．

## ૧．૨（૨）સમાજ સુધારાના મહારથીઓ અને સંસ્થાગત યળવળો

－રાજા રામમોહનરાય ：આધુનિક ભારતની સામાજિક યેતનાના પ્રતિનિધિ ：
ભારતના નવોEિત રાષ્ટ્રીય અને સામાજિક ચેતનાના પ્રથમ પ્રતિનિધિ તરીકે રાજારામમોહન （૧૭૭૨－૧૮૩૩）ની ગણના કરવામાં આવે છે．કેટલાક એમને આધુનિક ભારતનાપિતા તરીકે ઓળખાવે છે．તે અંગ્રેજી ભાષા અને શાસનના સમર્થક હતા．

૨૨ મે ૧૭૭૨ ના દિવસે રાજા રામમોહનરાયનો સંપન્ન બ્ઞાહણ પરિવારમાં જન્મ થયેલો．અને પરિવારની ધાર્મિક વિચારધારા અને રહેણીકરણીનો પ્રભાવ બાળવયથી જ થયેલો．તે કુશાગ્ર બુદ્ધિ અને અદભૂત સ્મરણા શક્તિ ધરાવતા હતા．દુનિયાની ૧૭ ભાષાઓ ૫૨ એમનો કાબુ હતો．ફારસી，અરબી અને ઉદ્દુભાષામાં શિક્ષણ મેળવી માત્ર ૧૬ વર્ષની ઉમરે મૂર્તિપૂજા અને વહેમોનો વિરો甘 કરતું．‘તુહુફૂત－ ઉલ－મુવહિદ્દીન＇પુસ્તક એમણે લખેલું．એમના વિદ્રોહી વિચારોને લીધે સમાજનો અને પરિવારનો વિરોધ એમને સહન કરવો પડ્ોો હતો અને ગૃહત્યાગ કરવો ૫ડ્યો હતો．ગૃહત્યાગ પછી ઉત્તરપ્રદેશમાં તે ઓક હિદદુુિમ્ષ્ષુના સંપર્કમાં આવ્યા．ત્યાર પછી તે તિબેટ ગયા અને ત્યાં બુદ્ધિઝમનો એમણો ઊંડો અભ્યાસ કર્યો．ગૃહત્યાગને કારણો પિતાએ એમની ઘણે ઠેકાણે શોધ－ખોળ કરાવેલી આખરે ત્રણ વર્ષને અંતે તે પરિવારમાં પાછા આવ્યા．હિદદુધર્મ અને ઉપનિષદોનો બનારસમાં જઈને એમણો અભ્યાસ કર્યો જો 子े મૂર્તિપૂજ અંગે એમના विયારોમાં કોઈ પરિવર્તન આવ્યું નહોતું．

ઈ．સ．૧૮૨૮માં ૨૦ મી ઓગષ્ટના રોજ પોતાના સમર્થકોની ઓક સભા રાજા રામમોહનરાયે બોલાવી અને બ્રાફ્મોસમાજની સ્થાપના કરી．બ્રિસ્તી પાદરીઓ સાથે થયેલા અભ બનાવને કારણે હિંદુ ધર્મને પુન：સ્થાપવા અને અદ્વૈતવાદને પ્રતિષ્ઠીત કરવા માટે બ્રાહોસમાજની સ્થાપના ઓમझે કરી હતી． નિરાકાર બ્રહ્મની ઉપાસના કરવા એક કાર્યાલય ઉભું કય્યું．

રાજા રામમોહનરાય યુવાનવયથી જ પક્ચિમની વિચારસરણીના પરિચયમાં આવ્યા હતા．હિંદુ， મુસ્લીમ અને બૌદ્ધધર્મ સહિત મ્રયલિત ધર્મોનો અભ્યાસ કચીને તે વિવિધ ધર્મો વચ્યે સમન્વય સાધવાનો ， પ્રયાસ કરતા હતા．એમણો ભારતમાં ‘રેશનલ’ અને ‘સેક્યુલર’ મૂલ્યોનો ફલાવો કરવા પ્રયાસ કર્યો હતો． જાત અનુભવને કારણે એમણો સતીપ્રથા，બાળલગ્નો，જાતિપ્રથા અને વિધવાઓ ઉપરના અત્યાચારો સામે વ્યક્તિગત રીતે અને બ્રાફ્મો સમાજ દ્વારા વ્યવસ્ધિત ઝુંબેશ યલાવી હતી．બ્રાફો સમાજે ભદ્રવર્ગીય

ધુદ્ધિજીવીઓ પર મોટી અસર કરેલી. જો કે ભારતની આમ જનતા હિંદુધર્મની પરંપરાવાદી મૂર્તીપૂજ, भંદિરો, ધાર્મિક विधિવિધાનો અને બ્રાહણા પ્ુુતાને છોડવા તેયાર નહોતી. આમ જનતા પર રાજરામમોહનરાયના વિયારોનો ખાસ પ્રભાવ પક્યો નહી.

રાજા રામમોહનરાય ઈંગ્લેન્ડમાં ૧૮૩૩ માં મૃત્યુ પામ્યા ત્યારે ઈ઼૭્લેન્ડ અને ભારતમાં રાજના ઘણા મિત્રો તેમણે ખ્રિસ્તી તરીકે ઓળખાવવામાં ગૌરવ અનુભવતા હતા કારણા કे એમણે પ્રયલિત
 છેલ્લી ઘડીએ પણા તેમણે જનોઈ બારણા કરેલી હતી અને પોતાને હિંદુ ગણાવતા હતા.

રૉય એક પ્રતિભા સંપન અને દીર્ધદ્રષ્ર હતા. ભારતમાં પ્રયલિત જ્ઞાતિપ્રથા, સ્ત્રીઓના હકોો, પ્રત્યે માનવીય વલણ1, ઉદારમતવાદનું સમર્થન, વ્યક્તિ અને સ્વાતંત્ર્ય, કાનુની સંહિતા અને રાજ્યના
 વ્યક્ત કર્યા છે એ જેતાત રાજરામમોહનરાય લોક્તંત્ર, ઉદારવાદ અને રાષ્ટ્રવાEના પ્રથમપંક્તિના નેતા ગણી શકાય. એમના વિયારોની વ્યાપકતા જોતાં એમને દીર્ધદ્રા ગણાવી શકાય જો ફે શાસક અંગ્રેજો કે ભારતની આમજનતા એમના વિયારોને અપનાવી શકી નહીં. અમમણો રજૂ કરેલા સામાજિક, રાજકીય અને શેક્ષહિક વિયારોની અસર સમમના પછીની પેઢીને માર્ગદશશક નીવડી.

## - मढर्वि हैवेन्द्रनाथ : अांतर ज्ञातिथ લכनोना विरोधी.

રાજા રામમોહનરાયના અવસાન પછી આપણાં નોબલ પારિતોષિક વિજેતા મહાકવિ રવિન્દ્રનાથ ટાગોરના પિતા મહર્बિ દેવેન્દનાથ ટાગોરની આગેવાની હેઠળ બ્રાહોસમાજનું કામકાજ આગળ વધ્યુ.
 ઉદારતત્વો અપનાવ્યાં અને તેનો પાયો વ્યાપક બનાવ્યો.

ઈ.સ. ૧૮૩૯ માં દ્વેન્દ્ધનાથે ‘તત્વબોધિની સભા’ સ્થાપેલી, ૫ણા બાહો સમાજની દયાનજક સ્થિતિ જોઇ ઓમझે ૨૦ અનુયાયીઓ સાથે બ્રાહોસમાજમાં પ્રવેશ મેળવ્યો અને એક 'xતિશાપત્ર' તેયાર કરાવ્યું અને સંસ્થાન વ્યaસ્ધિત આકાર આખ્યો. રાજારમમોહનરાયના પુસ્તકોનું પુર્પ્પકાશન ક્રું અને ગ્રામ્ય વિસ્તારોમાં બ્રાહોસમાજના પ્રયારકોને મોકલ્યા. विધaા વિવાહ, સ્ત્રીશિક્ષણા, બહુપતિપ્રથાનો વિરોધ aગરે કાર્યો સાથે બ્રાદોસમાજના કાર્યોને તાર્કિક બનાવી બંધારણીય સિદ્ધાતોો પર સંસ્થાને વ્યાપક ધनाવी.

જો કे દેવેન્દનાથે પોતાની પવિત્ર જનોઇ એક સમયે ફગાવી દીtી હતી. એજ દેવેન્દ્નનાથે બાહમણને અને ધાર્મિક પ્રતિકાને પ્િષા અપાવતી જનોઈ પોતાના બે પુત્રો સોમેન્દનાથ ટાગોર અને રવિન્દ્રનાથ ટાગોરન જનોઈ આપપી હતી. જનોઈ ધારણા કર્યા પછી દ્વિજત્વ મળે છે, પાછળના વર્ષોમાં દેઘેન્ધનાથ આંતરશાતિય લનનોના પણા વિોોષી બની ગયા હતા.

## - કેશવચંદ્રસેન : અંગેજે સાથે સાથ-સ્સકક1

૬શશવયંદ્રસેન (૧૮૩૮-૧૮૮૪) બ્યાદોસમાજમાં ૧૮૫૭માં જોડાયા. તેમણ બ્રાહો સમાજની યળવશ ધગશપૂર્વક યલાવી. મનુષ્યની બુદ્ધિને અસર કરે અેવા નવા વિચારો એમણે ફેલાવ્યા. આાંતર જ્ઞાતિય લગનો, વિધવા વિવાહ, જનોઇનો ત્યાગ, મૂર્તિપૂજનું ખંડન, જાતિવ્યવસ્થાનો ત્યાગ વગેરે અંગ દેશભરમાં પ્રાસ કીીને એમહો બ્વાહોસમાજની ૧૨૪ શાખાઓ સ્થાપી. કેશવયંદ્રસેન હેતુપુર્વક રાજકારણથી દૂૂ又 રહેલા. અંગ્રેજો સાથે એમનો મેળમિલાપ હતો અને અંગ્રેજો તેમને આદરથી જોતા.
 કરવામાં આવ્યા.

ઇ.સ. ૧ ૮૭૦માં કેશaયંદ સેને ‘ભારતીય સુધારામંડળ’ ની સ્થાપના કરેલી અને સંસ્થાને પાંય વિભાગોમાં વહેંચી સ્ત્રી સુધારબૂ, કામદારવર્ગોને શિt્ષણ, સસ્તુસુલભ સાહિત્ય, અખબાર-સુલભ સ્સમાયાર, શિક્ષણ્ણામાં સ્ત્ર શિક્ષણન ટોયનું મહત્વ આપ્ુુ. પરિણામે સાધનસંપન્ન વર્ગની ઉજળિયાત મહિલાઓ જહેરમાં આવતી થઈ. કેશવયંદ્ર બ્રિસ્તીપ્રધાન પશ્સિમ અને હિંદુપ્રાન ભારત વર્યે સંયોજન ક્વાનો પ્રયાસ કર્યો.
 કેશaયંદ્રસેનની સમાજ સુધારની પ્રૃૃત્તિ ગમી નહોતી. એટલે બ્ઞાહો સમાજમાંથી તેમહે કેશવયંદ્રસેનન
 બ્રાહો સમાજ

みકેક્વરવાદ અને મૂર્તિપૂજની નાબુદીના મૂળભૂત વિયારોથી આરભભાયેલું બાહોસમાજનું આiદોલન તના અંતકાળ સુધી આ બાબતોમાં હિંદુ સમાજ પર પ્રભાવ પાડવામાં પૂર્ણ ીીતે નિષ્ફળ નીવsયું.


 ૧૯મી સદ્ના બંગાળી સમાજ પર બાહ્ભોસમાજ લાંબી અસર પાડી શક્કું નહી.

## 

બંગાળમાં સમાજસુધારણાના થયેલા પ્રયાસોમાં પંડિત ઇજ્વરચંવ્વ વિદ્દાસાગરનો ઉલ્લેખ અવશ્ય કરવો જોઇએ. સ્ત્રી કૅળણીીી આવશ્યકતા રૂઢિયુસ્ત હિંદુનિતા રાધાકાંત દૂબી પ્રમાણી હતી. ૧૯ મી સદીના મધ્યભાગમાં પંડિત ઇક્ષયંદ્ર વિદ્યાસાગર અને મદનમોહન તરકલામકર સ્ત્ર શિક્ષણના મોટા
 ક્કિન બહુપતિત્વ સામે પણા એમણે યળવળ ચલાવલી. ઉ૫લી ઉજળિયાત ગણાતી વર્ણાની સ્ત્રીઓની भુક્ક્તનું આા આાંદોલન સમાજના નીયલા સ્તર સુધી વિસ્તર્યું નહોતું. એટલે વર્લ-વ્યવસ્થા, જીતિભેદ અને અસ્પૃશ્યતાની સમાજની મૂળભૂૂ સમસ્યા अવી ને એવી રહી.

૨૦મી સદીના પ્રથમ દશકા દરમિયાન હિંદુઓમાં જેરદાર ધાર્મિક રાષ્ટ્રવાદનું મોજું પેદા થયું એના ઉપદેશક અને પ્ર્કતા સ્વામી વિવિકાનંદ હતા. આ સમયગાળામાં બંગાળી સાહિત્ય સર્જકો-ભૂદેવ મુખોપાધ્યાય, રમેશચં્ર Eતા, બંકીમ યેટરજી અને નવીનયંદ્ર સેન જેવા સાહિત્યકરોઓ નવા ઉદૂભવલલ રાષ્ટ્રવાદને શક્ઞિ પ્રદાન કરી. જે કे નવી પેઢીને સામાજિક સમસ્યાઓના સુધાર કરતાં રાજકીય પ્રશ્નોમાં વધારે રસ પેદા થયો પરિણામે સામાજિક સુધારણાની ચળવળ ધીરે ધીરે મંદ પડતી ગઇ. બાહો સમાજ અને તેની યળવળ સાથે સંકળાયેલા મહારથીઓના પ્રભાવને કારણો અંગ્રેજી ભણેલા ઉપલીવર્ણોના બંગાળીઓને સફળતા મળી એને બ્રાભોસમાજ ઓને અન્ય ચળવળોનું જમાપાસુ ગણ઼ુું હોય તો ગણી શકાય.
તમારી પ્રગતિ ચકાસી.
૧. 'अ' વિભ્મગન 'બ' वિભાગ સાથે ઉચિત શબ્દ મૂકીન જાડો. 'अ'
' $\mathrm{H}^{\prime}$
(૧) મૂર્તિપૂજાનો વિરોધ
(૧) બ્રાહ્ભો સમાજની સ્થાપના.
(૨) રવિન્દનનાથ ટાગોર
(૨) સ્ત્રી શિક્ષણની હિમાયત.
(૩) ભારતીય સુધારા મંડળ
(૩) તુહुકुત-ઉલ-भुवહिद्हीन
(૪) પંડિત ઈશ્વરયંદ્ર વિદ્યાસાગર
(૪) કેશવયંદ્ર સેન
(૫) રાજા રામમોહન રાય
(૫) મહર્ષ દृపेન્દ્રનાથ
(a)
(२)
(з)
( $\gamma$ )
(ч)

યોગ્ય શબ્દ મૂકીને ખાલી જગ્યા પૂરો.
(૧) રાજા રામમોહનરાયે તિબેટમાં $\qquad$ નો અભ્યાસ કર્યો હતો.
(૨) ભद्रवગ્ગlય બુદ્ધिજીવીઓ ૫૨ $\qquad$ ની અસર ભારોભાર થયેલી.
(૩) મહર્ષ દેдેન્દ્રનાથે. $\qquad$ સભાની સ્થાપના કરેલી.
(૪) બંગuી સાહિત્યકારો. .અને. .ね નવા ઉદૂભવેલા રાષ્ટ્રવદનન શ્કિત પૂરી ખડી.
(૩) ત્રણ કે ચાર લીટીમાં જવાબ આપો.
(૧) કેશવયંદ્ર સેને કયા નવા વિયારો ધ્યહ્મોસમાજ દ્વારા ફેલાવ્યા. એનું શુું પરિણામ આવ્યું ?
$\qquad$
$\qquad$
(૨) મહર્ષિ દેવેન્રન્ાથે પ્રગતિશીલ પગલાં છોડી દીધાં એમ શાથી કહેવાય છે ?
$\qquad$
$\qquad$
(૩) રાજા રામમોહનરાય જીવન વિશે પાંય મહત્વના મુદાઆ જે તમને લાગ્યા હોય તે નોંધો.
$\qquad$
$\qquad$
(૪) બાહોસમાજ બંગાળી સમાજ પર લાંબી અસર પહોંયાડી શક્યું નહીં એમ શપથી કહેવામાં , आवे છे?
$\qquad$
$\qquad$

પ્થન્થના સમાજ અને મહારાષ્ટ્રના સમાજ સુધારકો ：ક્તિત્તારી વેચારિક ધારા．
ઈ．સ．૧ ૮૬૭માં મુંબઇમાં પ્પાર્થના સમાજને નામે બ્રાહો સમાજ જેવી જ સંસ્થાની સ્થાપના થઈ કારણ ફે બંગાળ જેવી જ પરિસ્થિતિ અને સંજોગો મહારાષ્ટ્રમાં પ્રવર્તતા હતા અને મધ્યકાલીન સંતોના આંદોલનથી જે આધ્યાત્મિક ચેતના પેદા થયેલી એની ધારા મહારાષ્ટ્રમાં એકદમ બુઝાઈ ગઈ નહોતી．

પેશ્વાઓના શાસનકાળમાં જે અંધાષૂંધી હતી，ઉચ્યવર્ગોમાં વ્ય્તતિયાર અને વેશ્યાગીરી સામાન્ય બની ગયેલી．શિક્ષણક્ષેત્ર તદૃન અંધકાર હતો．ધાર્મિક સ્વિતિ કફોડી બનેલી．કર્મકાંડો，ઓપયારિક વિધિઓ અને બલિદાનો，વહે મો，પાખંડો અને સામાજિક દુષણોમાં પ્રજા ફસાઈ ગઈ હતી．અને અછૂતજાતિઓનું જીવન તો બ્રાહ્મણવાદે નરક જેવું બનાવી દીધેલું જેને કારણે પેશ્વાઈના પતન પછી બ્રિટીશ શાસને ન્યાય અને કાયદાનું શાસન સ્થાપ્યું ત્યારે લોકોમાં ઉત્સાહ પેદા થયેલો．પાશ્વાત્ય શિક્ષણ અને બ્નિસ્તી પાદરીઓની લોકકલ્યાણની પ્રવૃત્તિઓને લીધે સમાજમાં નવજાગરણ પેદા થયું．બંગાળ જેવો જ શિક્ષિત મધ્યમવર્ગ મહારાષ્ટ્રમાં વિકસ્યો અને લોકોમાં વૈજ્ઞાનિક દ્રષ્કિકોણ પેદા થયો．નિમ્ન જાતિઓ ખ્રિસ્તીધર્મ તરફ આકર્ષાઇ અને ધર્માંતર કરવા માંડી．આથી સમશ્ર પશ્ચિમ ભારતમાં ભારે હલયલ અને ચિંતા પેદા થઈ અને વિયારવંત હિંદુ વિયારકોમાં હિંદુધર્મને શુધ કરવાની લાગણીપેદા થતાં બાળલગ પ્રથા，બહુપત્નિપ્રથા， ફરજિયાત વૈધવ્ય જીવનનો ઈનકાર，યુવા વિધવાઓને કુરુપ કરવાની પ્રથાનો વિરોધ，જડ જ્ઞાતિબંધનો તોડવા અને સ્ત્રીઓને શિક્ષણ આપવા તથા જાતિભેદ નષ્ટ કરવાની જરૂરિયાત વિચારકોને લાગી．

મહારા્ટ્રમાં સમાજ સુધારણાને વેગ આપવા કેટલાક નોંધપાત્ર સુધારકો પેદા થયા．લોકહિતવાદી ગોપાલ હરિ દેશમુખ（૧૮૨૩－૧૮૯૨）મહાત્મા જ્યોતિબા ફૂલે（૧૮૨૭－૧૮૯૦）દાદોબા પાંડુરંગ （q૮૧૪－૧૮૮૨）બાલશાસ્ત્રી જાંબેકર（૧૮૧૨－૧૮૪૬）જગન્નાથ શiકર શેઠ（૧૮૦૩－૧૮૬૫） રામકૃષ્ઝ ગોપાલ ભાંડારકર（૧૮૩૭－૧૯૨૫）મહાદેવ ગોવિંદ રાનડે（૧૮૪૨－૧૯૦૧）ગોપાલ ગણેશ આગરકર（૧૮૫૭－૧૯૪く）ઘોંડા કેશવકર્વે（૧૮૫૩－૧૯૦૨）વિદલરામજી શિંદે（૧૮૭૩－૧૯૪૮） છત્રપતિ શાહુ મહારાજ（૧૮૭૪－૧૯૨૨）ભાઉરાવ પાઈગોડા，પાટીલ（૧૮૮૭－૧૯૨૨）ડૉ．ભીમરાવ રામજી આંબેડકર（૧ ૮૯૧－૧૯૫૬）વગેરેને ગણી શકાય．

ઈ．સ．૧ ૮૫૭માં મુંબઈ યુનિવર્સીટીની સ્થાપના થયા ૫છી પ્રથમ યાર વિનયન સ્નાતકો બહાર પડ્યા તેમાં મહાદેવ ગોવિંદ રાનડે，રામકૃખ્ઝ ગોપાલ ભાંડારકર，બાલ મંગેશવાગલે અને વામન આબાજી મોsક．આ થાર બૌદ્વિકોએ પ્રાર્થના સભાના વિકાસમાં મહત્વનો ફાળો આપ્યો．૧ ૮૮૨માં પંડિતા રમાબાઈએ પ્રાર્થના સમાજના નેજા હેઠળ આર્યમહિલા સમાજની સ્થાપના કરી હતી．

પોતાના આરંભકાળથી જ પ્રાર્થના સમાજને રૂઢિયુસ્ત હિંદ્ુુઓ અને ખ્રિસ્તી ધર્મપ્રવર્તકોની ૬૩વી ટીકાનો સામનો કરવો પડયો હતો．ઉગ્રરાષ્ટ્રવાદના પ્રતિનિધિ ગણાતા લોકમાન્ય ટિળકે પણ પ્રાર્થનાસમાજની ટીકા કરી હતી．આમ છતાં પ્રાર્થના સભાના આગેવાનોએ હિંદુુ સમાજની સામાજિક અને નૈતિક દુષણો સામે લડવાની જરૂરિયાત પર ભાર મૂક્યો હતો．ખાસ કરીને જાતિપ્રથાનો નાશ， બાળલગ્નોની નાબુદી，દલિતવર્ગોની ઉન્નતિ અને સ્ત્રીવર્ગના શિક્ષણને પ્રોત્સાહન આપવાની બાબતો પર ધ્યાન આપ્યું હતું．રાત્રીશાળાઓ દ્વારા કામ કરતા લોકોને શિક્ષણ，પ્રાથમિક અને માધ્યમિક શાળાઓ， અનાથાજ્રમ，દલિતોની સામાજિક અસમર્થતા દૂર કરવાના પ્રયત્નો પ્રાર્થના સભા દ્વારા થયેલા．

ધાહોો સમાજની જેમ જ પ્રાર્થના સભા મધ્યમવર્ગ અને ઉપલી જ્ઞાતિઓ પૂરતો જ મર્યાદિત રહેલો． ખાસ કરીને શિક્ષિતવર્ગ ઉ૫ર એની ગાઢ અસર થયેલી．ભારતના હજારો ગામડાઓ અને ઋામજનો નવોદ્તિત વિયારોથી વંયિત રંદ્યા હતા．આમ છતાં ઐૌતહાસિક મૂલ્યાંકન કરતાં એમ જરૂરી કહી શકાય કે ભારતના આ આદ્ય બૌદ્વિકો તેમજ તેમની સંસ્થાઓね નૂતન વિચારસરણી ધ્રગટાવવાનું મહત્વનું કાર્ય કયું．ભારતમાં આ બષું એક નવી ચીનગારીરુપ હતું．

## －સ્વામી દયાનંદ સ્સ્વતી ：dેદ તરફ પાછા વળૌ．

સ્વામી દયાનંદ સરસ્વતી（૧૮૨૪－૧૮૮૩）એ એક જુદા જ પ્રકરની ચિનગારી પ્રગટાવી．એમણે આર્યસ્સમજની સ્થાપના કરી એ પહેલાં ૧ ૮૫૭－૫૮ માં ભારતમાં એક મહાન વિપ્લવ થઈ ચૂક્યો હતો． આ હિંસક વિપ્લવને બ્રિટીશ સામ્સાજ્યવાદીઓઓ પૂરી શક્તિ અને ફ్⿳亠二口રાથી કયડી નાખ્યો હતો．નિષ્કળ નીવડેલા બળવાને પરિણામે ભારતની મજા ઘોર નિરાશામાં ડૂબી હતી．આવા સંજોગોમાં સ્વામી દયાનંદ સરસ્વતીએ જ્યારે ‘વેદ તરફ પાછા ફરો’ ની ઘોષણા કરી ત્યારે તેમને પરંપરાગત વારસો જાળવવાની અપીલે લોકોને અસર કરી．સ્વામી દયાનંદે પ્રાચીન મૂલ્યોને આધારે ભારતવાસીઓમાં રાષ્ટ્રીય ભાવનાને પ્રગટાવી．વ夭્ળી，રાજા રામમોહ નરાય જેવા ઈહલોકવાદી（સેક્યુલર）વિચારકોની જેમ તેમણી સતીપ્રથા， શાતિપ્રથા，બાળલગ્નો，વિધવા વિવાહ，પરદેશગમન ઉપરના અંકુશો લગ્ન અને મૃત્યુ પાછથ થતા ભારે ખર્યાઓ，દહેજ પ્રથા અને વહેમો，અંધશ્રધ્ધાઓ સામે જબરદસ્ત યળવળ શરૂ કરી．આમ વ્યાપક રીતે જોઇએ તો રાજા રામમોહનરાય અને ઇશ્વરચંદ્ર વિદ્યાસાગર જેવા પશ્ચિમાત્મિમુખ વિચારકો અને પુનરુસ્થાનવાદી દયાનંદ સરસ્વતી વશ્યે સામાજસુધારણાની દ્રષ્ટિએ ઘણું સામ્ય હતું．જો કे તાત્વિક રીતે જોઈઓ તો એમ કહી શકાય કे દયાનંદ સરસ્વતીની વૈયારિક ભૂમિકા સમાજ પરિવર્તનની દિશાને અમુક હદથી વધારે દોરી શકે તેમ નહોતી．સામાજિક પરિવર્તન અને વિકાસ માટેની આધારશિલા વૈજાનિક

૧૯મી અને ૨૦મી સદીના ભારતમi રાષ્ટ્રીય，રાજ્રીય અને સામાજિક ચેલનાના छદદ અન વિકાસ

અને લૌકિક હોવી જોઇએ કારણ કે ભારત જેવા વિશાળ દેશમાં જ્યાં વિવિધ ધર્મો, સંપ્રદાયો, ભાષાઓ, જાતિઓ અને પરંપરાઓ ધરાવતા દેશમાં વૈજ્ઞાનિક અને લૌકિક દ્રષ્તિબિદુજ આવશ્યક છ.

સ્મૃતિઓ અને પુરાણોમાં બ્રાહ્મણ પ્રસંશા અને શૂદ્ર વિરોધી લેખનની જે ૫રંપરા યાલી આવી હતી - સ્વામી દયાનંદ સરસ્વતીએ ‘સત્યાર્थ પ્રકાશ’ લખી એ પરંપરાને પહેલીવાર તોડી. ૧૯ મી શતાબ્દિમાં અસ્પૃશ્યતાના નિવારણા અને અન્ય સુધારાઓ કરવા ઘણા મહાપુરુષો જનમ્યા હતા. પણા એના અંગે લેખિત ગ્રંથ આપવાનું કામ સ્વામી દયાનંદ સરસ્વતીએ કયું. વર્ણવ્યવસ્થા, જાતિપ્રથા અને અસ્પૃશ્યતાના સંદર્ભમાં સત્યાર્થ મ્રાશને તપાસીએ તો આ જન્મગત નહીં માનીને કર્મગત માની હતી. બીજું કામ સ્તીઓ અને શૂદ્રોને શિક્ષણનો અધિકાર આપ્યો હતો. જો કે સ્વામી દયાનંદની ઉપરોક્ત બન્ને કામો કેવળ પ્રયાર પૂરતાં મર્યાદિત રહ્યાં હતા. સ્વામીજીના લેખનમાં આંતરિક અસંગતતાઓ ઘણી છે. એમના પરસ્પર વિરોધી વિધાનો કરવાં ૫ડયાં છે.
સ્વામી દયાનંદ સામે એમને સમયકાળમાં યાર મહત્વનાં કામો હતાં જે એમને કરવાનાં હતા.
(૧) જે વેદનિંદક ભારતીય દર્શનો હતાં એનું ખંડન એમણે કરવાનું હતું.
(૨) હિંદુઓમાં પાખંડ પેસી ગયેલો તેનું ખંડન ૫ણ એમને કરવાનું હતું.
(૩) ખ્રિસ્તી અને ઇસ્લામ ધર્મના વધતા જતા પ્રભાવને રોકવાનો હતો.
(૪) એમનું ચોથુ અને અંતિમ કાર્ય નવું નિર્માણ કરવાનું હતું. જો કે તે બની શકે તેમ હતું પણ તે વેદો પર નિર્ભર થઈ ને ત્યાંજ અટકી ગયા.
ખ્રિસ્તી અને ઇસ્લામ ધર્મના વધતા જતા પ્રભાવને રોકવામાં જ એમની પૂરી શક્તિ ખર્યાઇ ગઇ અને નવનિર્માણનું એમનું કામ થઈ શક્યું નહીં. બ્વાહોસમાજ અને પ્રાર્થના સમાજની જેમ આર્ય સમાજની પ્રવૃત્તિ ધીરે ધીરે મંદ પડી. આજકાલ વેદમંદિરોમાં બિન-હિંદ્રુઓની શ્રુદ્ધ કરીને હિંદુ યુaક-યુવતીઓને લગ્નસબંધે બાંધવા પુરતું એમનું કામ રહ્યું છે.

## - સ્વામી विवेકાનંદ અને રામક્ષ્ણમિશન : ધાર્મિક ક્રિયાકાંડોનો વिરોધ

કલકતામાં ૧ ૨ જાન્યુઆરી ૧ ૮૬ ૩માં જમેલા સ્વામી વિવેકાનંદે શાળા કોલેજમાં અંગ્રેજ શિક્ષણ પ્રાત કર્યું હતું. શરૂઆતમાં તે સાધારણ બ્રાભો સમાજના અનુુયાયી હતા. જહોન સ્ટુઅર્ટ મીલ, હુમ અને હર્બટ સ્પેન્સરના દર્શન અને ચિંતનનો એમણે ઊંડો અભ્યાસ કરેલો. ઠ.સ.૧ ૮૮૧માં એમણે રામકૃષ્ણ પરમહંસની પહેલીવાર મુલાકાત લીધી અને એમનું જીવન બદલાઈ ગયું. છ.સ. ૧૮૯૩ના વિશ્વધર્મ સંમેલનમાં હિંદુધર્મના પ્રતિનિધિ તરીકે સ્વામીજી હાજર રહ્યા અને એમના પ્રવયનની શ્રોતાઓ પર ઊંડ અસર પડી. આ વખતે શ્રીલંકાના અનાગારિક ધર્મપાલ પણ બૌદ્ધધર્મના પ્રતિનિષિ તીીકે હાજર રહેલા અને ભારતમાં બૌદ્ધધર્મનો પુનરુદાર કરવામાં એમણે ઘણો શ્રમ ઉઠાવેલો. શ્રોતાઓએ એમને જવીત જિસસ ક્રાઈસ્ટ ગણાવેલા. વિવેકાનંદે શૈક્ષહિક સંસ્થાઓ સ્થાપી જનકલ્યાણના કાર્યો રામકૃષ્ણ મિશન નામની સંસ્થા સ્થાપી કરેલાં. તેમણે અસ્પૃશ્યતા ને નકારી કાઢી હતી. અને સ્ત્રીઓ તથા સામાન્ય જનતાનો દરજ્જો ઊંયો આવે તે પર ખાસ ભાર મૂક્યો હતો. સ્વામીજી એકપત્રમાં લખ્યું હતું.
"જે દેશમાં મહુડાના ફૂલો પર લાખો જીવન ગુજરતા હોય, અને લાખ બે લાખ સાધુઓ અને કરોડો બ્રાહ્મણો તેમનું લોહી ચૂસતા હોય તે દેશ કોઈ દેશ છે કે જહન્મમ ? તે ધર્મ કોઈ ધર્મ છે કे દૈત્ય તાંડa ?"
સ્વામી વિવેકાનંદે ભારતની મૂળભૂત સમસ્યાનો આ ઈીતે સ્પષ્ટ સંકેત આપ્યો છે. જ્ઞાતિપ્રથા, ધાર્મિક హિયાકાડો અને કર્મકાંડોનો તેમણે વિરોધ કરેલો. વહેમ, અંધશ્રધ્ધા અને મંત્રતંત્રનો પણા વિરોધ કરેલો. જો કે પ્રાયીન ધર્મશાસ્ત્રોનું સમર્થન કરીને ચાર્તુર્ષ્ય સમાજ વ્યવસ્થાનું સમર્થન સમાજમાં મૂથભૂત માળખામાં બુનિયાદ પરિવર્તન કર્યા વગર દલિતો સાથે પરસ્પરના વ્યવહારમાં ઉચ્યનૈતિકતા જાળવવી જોઇએ એવું તેમનું મંતવ્ય હતું. બીજા શબ્દોમાં કહેવું હોય તો ધર્મ અને ભક્તિના રક્ષણ દ્વારા સામાજિક કiતિિને દબાવવાનું કામ અનાયાસ કરી બેઠા.

આપણે નોંધવું જોઇએ કे બ્રાહોો સમાજ, પ્રાર્થના સમાજ, આર્ય સમાજ, રામકૃષ્ધ મિશન વગેરેનાં કાર્યોની વિવિધ અસરો સમાજમાં ૫ડેલી. આમ છતાં રાજારામમોહનરાય, દયાનંદ સરસ્વતી કે સ્વામી વिવેકાનંદ જેવા નેતાઓએ ભારતમાં કરોડોની સંખ્યામાં વસતા કયડાયેલા વર્ગો પ્રત્યે પૂરતું ધ્યાન આપી જેહાદી પ્રવૃત્તી કરી નહોતી. સામાજિક પરિવર્તનની સાથે સામાજિક ન્યાયનું અનુસંધાન થવું જોઈએ અને ભારતના દલિતો, આદિવાસીઓ અને પછાતવર્ગા ઉપર થતા અત્યાચારો તથા બેફામ આફમણોનો સામનો થવો જોઇઓ. તે તરફ કોઈનું ધ્યાન કे પ્રવૃત્તિ થઈ નહોતી કારણ કे મહહૂઅંશે આ સંસ્થાઓ અને તેના સંયાલકો ઉપલીવર્ભો અને મધ્યમવર્ગીય સમાજમાંથી આવતા હતા.

આ બાબતમાં દિશા સૂયન કરનાર અને તેના માટે ઝુંબેશ શરૂ કરનાર સો પ્રથમ વિયારક અને દ્વિપાશીલ સુધારક મહાત્મા જ્યોતિબા કુલે (૧૮૨૭-૯૦) હતા. એવી જ રીતે ઉત્તરપ્રદેશમાં સ્વામી અછૂતાનંદ, ગુજરાતમાં વડોદરા રાજ્યના મહારાજા શ્રીમંત સયાજરામ ગાયકવાડ, કોલ્હાપુર નરેશ, રાજર્ષિ છત્રપતિ શાહું મહારાજ, સાવિત્રીબાઈ ફૂલે, વિષલરામજી શિંદ વગેરેનો સમાજ સુધારાનો અભ્ભિગમ વધારે ઉદ્દામવાદી અને પાયાના પરિવર્તનનો હતો. મહાત્મા જ્યોતિબા ફૂલે અને તેમની ઉદામ પ્રવૃત્તિ અંગે આગળના પ્રકરણોમાં આપણે આ અંગેની નોંધ કરીશું.

૧૯મી અન ૨૦મી સદીના ભારતમાં રાષ્ટ્રીય, રાજકીય અન સામાજિક


ફૂલેનું આંદોલન બહુલક્ષી，ખેડૂતલક્ષી અને વંયિતલક્ષી હતું પરિણામે તેમને મધ્યજાતિઓ અને દલિતજાતિઓનું મોટું પીઠબળ એમને મળ્યું．સામાજિક ન્યાય માટેનું એમનું આંદોલન એક અર્થમાં મહાન સાંસ્કૃતિક વિપ્લવ હતો એવું વિધાન એક સમાજશાસ્ત્રીએ કર્યું છે．મહાત્મા ફૂલેના મૃત્યુબાદ બ્રાહણ વિરોધી આંદોલન કોલ્હાપુરના મહારાજા છત્રપતિ શાહુમહારાજ（૧૮૭૨－૧૯૨૨）અને વી．આર．શિંદે（૧૮૭૩－૧૯૪૪）ના હાથમાં આવ્યું．આ આંદોલન ક્ષત્રિય અભિમુખ થયું હોવા છતા તેણે મહાત્મા ફૂલેની બહુજન સમાજની વિયારધારાને યાલુ રાખી．

ડૉ．બાબાસાહેબ આંબેડકરે પોતાના વિયારો અને સક્ક્રિ કાર્યકમોથી અસ્પૃશ્યોની સમસ્યાઓને લડાયક વળાંક આપ્યો．ડૉ．આંબેડકર કર્મશીલ વિયારપુરુષ અને લડાયક，સ્વાભિમાની વલણ ધરાવતા નેતા હતા．ભગવાન બુધ，સદ્ગુરુ કબીર અને મહાત્મા જ્યોતિબા ફૂલેને તે પોતાના જીન અને વિયાર ઘડતરના ગુરુઓ ગણાવે છે．ડા．આાબેડકરે તેમની કારકિદ્દીની માંડ શરૂઆત કરતા હતા તે સમયે છત્રપતિ શાહુ મહારાજે તેમના વિશે ભવિષ્ણવાણી ઉચ્યારતાં જાહેર કર્યું હતું કૅ，＂અસ્પૃશ્યતાની બેડીઓ જો કોઈ તોડી શકે તેમ હોય તો તે આંબેડકર જ છે．આંબેડકરના સ્વરુપે તમને તમારો મસિહા પ્રાપ્ત થયો છે．＂ આ વસ્તુસ્થિતિ જ બતાવે છે કे મહારાષ્ટ્રમાં શરૂ થયેલું બહુજન સમાજલક્ષી આંદોલન શોષિતવર્ણની લાગણીઓને વાયા આપી શકે તેવું જુસ્સાવાળું，વ્યા૫ક અને સંકલાત્મક હતું．

ふૉ．આંબેડકર મહાન વિયારક હતા．એમની વિચારધારાની કેટલીક અવસ્થાઓ જોવા મળે છે． એમની દાર્શાનક પદ્વતિમાં ધીરે ધીરે વિકાસ થયો છે．એમના તત્વજ્ઞાનમાં ગતિ અને પ્રવાહ બન્ન જોવા મળે છે．એમના દાર્શનિક પ્રવાહમાં માનવવાદી પૃષ્ભૂમિ જોવા મળે છે．એકજ વિયારની ખૂંટે બંધાઈ રહેવાની એમની આદત નહોતી કારણ ફે તે સતત અભ્યાસ અને ચિંતનમાં રત રહેતા હતા．એમણે દર્શનની સામાજિક બાજુને અધિક મહત્વ આપ્યું છે．એટલે જ ભારતના અનેક કટ્રરપંથીઓને એમનું સમાજ－ દર્શન ખટకે છે．જો કે પ્રગતિશીલ લોકોએ એમના વિયારોનું ભારોભાર સમર્થન કર્યું છે અને એને વ્યવહારિક રુપ આપવાનો પ્રયાસ કર્યો છે．

ડૉ．આંબેડકર મુખ્યત્વ ઉદારમતવાદી અને લોકશાહી તત્વયિંતનના પ્રભાવ હેઠળ હતા．એમને માનવીય સમજવાળી વૈશ્ઘિક તત્વ ચિંતનમાંથી પ્રેરણા મળી હતી．સમચ્ર જગતના કેન્દ્રબિંદુુાં માનa રહેલો છે．તે બાબતે ડૉ．આંબેડકર કોઇપણ બાબતનું સમાધાન કરવા તૈયાર નહોતા．મહાત્મા જ્યોતિબા ફૂલેની જેમ તેઓ પણા ઉચ્યવર્ણની નેતાગીરીવાળી સામાજિક અળવળો પ્રત્યે સંશયાત્મક અભિગમમ ધરાવતા હતા કારણ કે ભારતીય ઈતિહાસનું અને સમાજ સુધારકોની પ્રવૃત્તિઓનું એમણે ઊંડું અધ્યયન કર્યું હતું． સમાજ સુધારાની ચળવળો સમાજના છેક છેવાડાના માણસ સુધી શા માટે પહોંયતી નથી એનું તથ્યાત્મક અવલોકન એમણે કર્યું હતું．પોતાના પૂર્વ પુરુષોના સુધારણાની અસર એમણે ઝીલી હતી અને પોતાના અનુભવો，ચિંતનને દ્રઢ કર્યા હતા．ભારતીય સમાજના સામાજિક અને આર્થિક રીતે પછાતવર્ગોને મદદ કરવાની અને એમનો સર્વiંગી ઉત્થાન કરવાની ઉદાતાભાવના તથા એમના વિયારોનું અને કોશલ્યનું મૂલ્યાંકન સમાજ ક્રાંતિકારી તરીકે કરીશું．
તમારી ક્રગતિ ચકાસો．
（૧）ચાર 子े પાંચ વાક્યોમાં જવાબ લખો．
（૧）પેશ્વાઓના સમયમાં મહારાષ્ટ્રના સમાજની સામાજિક સ્થિતિ કેવી હતી．
$\qquad$
$\qquad$
$\qquad$
（૨）સ્વામી દયાંદ સરસ્વતીઓ લોકોને શ્રું ક્હું ？શા માટે ？
$\qquad$
$\qquad$
$\qquad$
$\qquad$
（3）મહારાષ્ટ્રના સમાજની કઈ કઈ બદીઓ સમાજ સુધારકીના ધ્યાનમાં આવી ？તેમણી એનો સામનો કરવા શું ક્યું ？

२૯મી અન ૨૦મી સદીના ભારતમાં રાષ્ટ્રીય，રાજ્કીય અને સામાજિક ચેતનાનો छદઘ અみ विકાસ
(૪) મુંબઈ યુનિવર્સિટીની સ્થાપના કયારે થઈ? પ્રથમ યાર સ્નાતકો કોણ હતા ?
(૫) પ્રાર્થના સભાના આગેવાનોએ કયા કયા કામો હાથ ધર્યા.
$\qquad$
$\qquad$
$\qquad$
(૬) સ્વામી દયાનંદ સરસ્વતી સામે કયા યાર મહત્વના કામો હતા ? તેમની સફળતા આંશિક રહી એવું શાથી કહહવાય છે ?
$\qquad$
$\qquad$
$\qquad$
$\qquad$
(૨) નીચેના પ્રશ્નોના એક વાક્યમાં જવાબ આપો.
(૧) આર્ય મહિલા સમાજની સ્થાપના કોણો કરી ?
(૨) પ્રાર્થના સમાજના પ્રારંભિક ટીકાકારો કોણા હતા ?
(3) મહારાષ્ટ્રभાં આધ્યાત્મિક ચેતના કોણે પ્રગટાવી હતી ?
(૪) કાયદાનું શાસન કોના કારણે શક્ય બન્યું ?
(૫) ઉચ્ર રાષ્ટ્રવાદના પ્રતિનિધિ તરીకે કોની ગણના થાય છે ?

(૩) મહારાષ્ટ્રના સમાજ સુધારકોની આપેલી યાદ્દીને એમના જન્મ વર્ષ પ્રમાણો ક્રમાનુસાર ગોઠવો.
$\qquad$
$\qquad$
$\qquad$
$\qquad$
$\qquad$
$\qquad$

## ૧. ૨ ચાજકીય અને ચાષ્ટ્રિય વિચારધારાઓ

વ્યકિત ઘડતર અને સમાજ ઘડતરને યોકકસ કોઈ એકજ માપદંડથી માપવું એ ઐતિહાસિક વिશ્લેષણની દ્રષ્ષિએ ઉચિત નથી. અને એટલે જ ડૉ. બાબાસાહેબ આંબેડકર જેવા અત્યંત સંવેદનશીલ, આળી લાગણીવાળા, ઉર્ય શૈક્ષણિક કારકિદ્દીવાળા બૌદ્ધિક અને ક્રિયાશીલ વ્યક્તિ અંગ વિયાર કરતી વખતે સામાજિક, આર્થિક, રાજકીય, સાંસ્કૃતિક અને તત્કાલિન સમય અને સંગદનો તथા વિયાર પ્રવાહોથી પરિચિત થવું આવશ્યક છે. ડૉ. આંબેડકર લડાયક રાજપુરુષ હોવાને લીધે રાજકીય અને રાષ્ટ્રીય વिયારધારાઓને ટૂંકમાં સમજી લેવી આવશ્ક છે કારણ કે સામાજિક વिયારધારાનું જેટલું મહત્વ છે તેટલું જ મહત્વ ભારતમાં પાંગરેલી રાજકીય અને રાષ્ટ્રિય विયારધારાઓનું છે. આ વિયારધારાઓ પારસ્પરિક એક પા બીજી રીતે ઘાત-પ્રત્યાઘાતને લીધે વિકસેલી, ક્યારેક સંકળાયેલી તો ક્યારેક તદૂન વિરોપી પણ છે તેથી તે સમજવાનો આપણો પ્રયાસ કરીશું.

## q८4णनो जणवो - विzรोzoj भળ કારણ सાलડछેट

૧૮૫૭-૫૮ના બનાવને કેટલાક વિદ્વાનોએ માત્ર સિપાઈઓનો બળવો ગણાવ્યો છે તો કેટલાકે તેને રાષ્ટ્રીય આઝાદ્ટીનો સૌ પ્રથમ જંગ તરીક અપનાવ્યો છે. કેટલાક વિદ્વાનોએ આ બન્ને વચચેનો મધ્યમમાર્ગી અભ્મિગમ અપનાવ્યો છે. મેરઠ અને કાનપુરથી શરૂ થયેલા સિપાઇઓના બંડમાં બહાદૂર શાહ ઝફ૨, નાનાસાહેબ પેશ્વા, તાત્યા ટોપે, ઝાંસીની રાણી લક્ષ્મીબાઈ, અન્ય રાજા મહારાજાઓ તથા સામંતો જોડાયા હતા. બળવાનું નેતૃત્વ આ લોકો કરી રહ્યા હતા. અનેક કારણોને લીધે આ બળવો નિષ્ઠળ નિવડચો. રજની પામદતા અને અક્ષયકુમાર જેવા ઉદ્દામવાદી અભ્યાસીઓએ જ઼ાવ્યું છે કે, આ બળવો બ્રિટીશ શાસન નીચે હિંદમાં વિકસતા જતા સંસ્થાનવાદ આધારિત મૂડીવાદ સામેનો એક ભયંકર સામંતશાહી પ્રહાર હતો.

૧૮૫૭ના વિદ્રોહની પાછળ એક નાની શી ઘટના હતી જેનો ઉલ્લેખ '૧૮૫૭ નો વિપ્લવ ઔર શાહ જફર' પુસ્તકમાં રાજેન્દ્ર જૈને જણાવ્યો છે કે, નં.૭૦ બંગાળી પલ્ટણના કેપ્ટન રાઇટે ઓક ચિઠ્ઠી મેજર બોન્ટીનને દમદમના નામે તા. ૨ ૨-૧-૧ ૮૫૭ના દિવસે લખી હતી. ચિઠ્ટીમાં લખ્યું હતું કે, ૨ નંબરની પલ્ટણના ઓક બ્રાહણ સિપાઈ (મંગલ પાંડે) પાસે સફાઈ કર્મયારીએ પાણી પીવા પિત્તળનો લોટો માગેલો જેથી બ્રાહ્મણ સિપાઇએ ગુસ્સે થઈને એને ધમકાવી કાઢ્યો હતો. અને કહ્યું હતું કે ‘ભંગી થઈને મારો લોટો માગે છે?' (ભંગી શબ્દ પ્રતિબંધિત કરવામાં આવ્યો છે, પણ માત્ર ઐતિહાસિક સંદર્ભ ખાતર જ શબ્દ વાપર્યો છે. ક્ષમા પ્રાર્થી છું) માતાદૃન ભંગીએ બ્રાહ્મણને પ્ત્યુત્તરમાં કહેલું કે, બહુ જલ્દી આ તમારૂં બ્રાહ્મણત્વ નીકળી જવાનું છે. જ્યારે તમે બધા જ સુવ્વર અને ગાયની યર્બીથી બનેલા કારતુસ દાંત વડે ખોલીને બંદુકમાં ભરવાના છો. આ સફાઈ કામદાર માતાદીન દમદમના એ કારખાનામાં નોકર હતો જ્યાં નવા કારતૂસ બનાવવામાં આવતા હતા એટલે એની વાતમાં તથ્ય હતું.

આ નાનકડી માહિતીની ઘટનાએ આખી સેનામાં અસંતોષ પેદા કરી દ્દીધો હતો. આ અસંતોષને કારझેજ વિપ્લવ થપેલો.

આમ મૂળભૂત બાબત વર્ણવ્યવસ્થા, જાતિભેદ અને અસ્પૃશ્યતા સાથે જોડાયેલી છે. એમાં જુદાજુદા સ્વાર્થો, હિતો અને કારણો ઉમેરાતા ગયા અને આખરે વિસ્ફોટ થયો.

બળાવા બાદ સ્વામી દયાનંદ સરસ્વતીએ આર્યસમાજ દ્વારા ધાર્મિક રાષ્ટ્રવાદ ને જાગૃત કરવાનો પ્રયાસ કર્યો. તેજ પ્રમાણે સ્વામી વિવેકાનંદે અને થિયો સોફસસ્ટ નેતાઓએ પણ જડ ધાર્મિક માન્યતાઓ સામે પ્રહાર કરીને રાષ્ટ્રીય જાગૃતિ ઉપલીવર્બોમાં વિકસાવી. સ્વામી વિવેકાનંદે ઘોષણા કરી કે હે ભારતવાસીઓ, તમે યાદ રાખો કे ; સશક્ત મન ને દેહ સૌઠ્ને ખિલવીને જ તમે આઝાદીની લડત લડી શકશો. રામનામની જપમાળા ફે૧વાને બદલે જો તમે મેદાનમાં ફૂટબોલ રમશો તો તેમાંથી રાજકીય ભાવના પ્રગટ થશો. આ વસ્તુ સ્થિતિ બતાવે છે કે ઇ.સ. ૧ ૮૫૭ના બળવા બાદ ઘોર નિરાશામાં સબડતી ભારતીય પ્રજામાં આઝાદીની પ્રેરણા આપવા માટે ધાર્મિક પ્રણાલિનો ઉપયોગ કર્યો હતો. બીજા શબ્દોમાં કહીએ તો રાજકીય આઝાદીની લડત માટેનો આ પ્રવાહ મહત્વનો હતો અને ધાર્મિક પ્રણાલિનું કેટલેક અંશે તેમાં લૌfિકીકરણ (સેક્યુલરાઈઝેશન) કરવામાં આવ્યું હતું.

અહીં એક અમાનવીય અને અભદ્ર પ્રથાનો ઉલ્લેખ કરવો જરૂરી છે. ઈ.સ. ૧ ૮૫ ૨માં કેરાલાની એઝાવા જાતિની અછૂત મહિલાઓને કમરથી ઉ૫ર ઉપવસ્ત્ર (બ્લાઉઝ) પહેરવાની હિંદુઓઓ મનાઈ ફ૨માવેલી. ધર્માંતર કરી ખ્પિસ્તી બનનાર દલિત મહિલાઓ હિંદુ સ્ત્રીઓની જેમ સ્તન પ્રદેશ ઢાંકી શકતી પણ હિંદુ ગણાતી અસ્પૃશ્ય સ્ત્રીઓ માટે હિંદુઓ વાંધો લેતા હતા અને સ્તન ઢાંકવા કપડું ધારણ કરવા દેતા નહોતા. બળવા પછી ઈ.સ. ૧૮૫૯ આ ઉપવસ્ર્ર વિરુધ ત્રાવણાકોર સરકારે સાર્તોરિયા રિફોર્મ ઓક્ટ પસાર કરી શરીરનો ઉપરનો ભાગ ઢાંકવાનો અછૂત મહિલાઓને અધિકાર આપ્યો. પણ બાંયો કોણી સુધી ચડાવીને સવર્ણ સ્ત્રીઓ જેવાં કપડા પહેરે તેવા ક૫ડi ન પહેરવાનો આદેશ આપ્યો. જો કે ખ્રિસ્તી અને મુસલમાન સ્ત્રીઓની રીત અનુસાર આખી બાંયવાળુ વર્ર પહેરે તો એમાં વાંધો નહી લેવાય એવું પણ કાયદામાં કહ્યું. રાજકીય આઝાદીના અને રાષ્ટ્રવાદના પ્રવક્તાઓ આ સામાજિક આઝાદીના સંદર્ભમાં તદન મૌન હતા ね ભૂલવા જેવું નથી.

ભારતમાં તો અનેક શાસનો આવ્યા અને ગયા. હૂણો, કુષાણો, શકો, તુર્કો, પઠાણો અને મોગલો ભારતમાં આવ્યા હતા. પરંતું તેમણે ભારતને પોતાનું ઘર બનાવ્યું હતું. તેઓ ‘કાળા-ગોરા’ ના ભેદભાવ સાથે આવેલો નહોતા. જ્યારે સામે પક્ષે અંગ્રેજોઓ ‘એગગ્લો સેક્શન’ સર્વોપરિતાને સ્વીકારીને ભારત પર શાસન ક્યું એેટલું જ નહીં. ભારતવાસીઓને ‘બ્લેક નેટીથ્ઝ' કહીને ધિક્કારતા હતા. આઈ.સી.એસ.ની પરીક્ષા માટે પણ હિન્દીઓને છેક ઈંગ્લેડ જવું પડતું. તદ્હઉપરાંત અફઘાનીસ્તાન જેવા પરદેશો સાથે અંગ્રેજો યુદ્ધ કરતા ત્યારે યુદ્ધનો ખર્ય ગરીબ ભારતવાસીઓ ઉપર ઠોકી બેસાડતા હતા. આવા સંજોગોમાં ભારતમાં દાદાભાઇ નવરોજજી (૧૮૨૫-૧૯૧૭) મહાદેવ ગોવિંદ રાનડે (૧૮૪૨-૧૯૦૧) અને રોમેશયંદ્ર દત્ત (૧૮૪૮-૧૯૦૯) જેવા પ્રથમ પંક્તિના આર્થિક વિયારકો પ્રગટ્યા. તેમણે ગરીબ ભારતનું આર્થિક શોષણા કરવા બદલ બ્દિટીશ સામ્રાજ્યાદની આકરામાં આકરી ટીકા કરી. ડૉ. આંબેડકરે ઓકટો૧૯૨ રમાં Лી.એસ.સી. ની ૫દવી માટે પોતાનો મહાનિબંધ ‘પ્રોબ્લેમ ઓફ રૂપિ : ઈટ્સ ઓરિજીન એન્ડ સોલ્યુશન' નામે લંડન સ્કુલ ઓફ ઇકોનોમિક્સમાં રજૂકરીને બ્રિટીશ શાસનકર્તાઓ આર્થિક રીતે ભારતનું

કેવું ભયંકર શોષણ કરે છે તે સ્પષ્ટ કર્યું હતું. જેને લીધ અનેક બિટીશ વિદ્દાનો નારાજ ધપેલા. આમ ભારતના આર્થિક શોષણા વિફૂધ અનેક હકીકતો અને આાકકાશસસ્તીય માહિતીઓ દ્વારા પ્રખર વિદ્વાનોઓ ભારતમાં આર્થિક રાષ્ટ્રવાદ ફ લાવ્યો. ડૉ. આાંબકકર અર્થશાસ્તી હતા. અર્થશાસ્ત્રીની નકtર વાસ્તીિકતા સાથે સામાજિક અને રાજનેતિક લોકતંત્ર્થાપવાનો એમનો આા્રહ હતો. ડૉ. આાંબકકકરે દેશના દુનિયાના અર્થશાસ્ત્રીઓને ઝી|઼ટ પૂર્વક વાંચ્યા હતા અને પોતાના વિયારો ધડ્યા હતા. આમ ૧૯ મી સદીમાં ભારતમાં ધાર્મિક રાષ્ટ્રવાદની સાથે આા્થિક રાષ્ટ્રવાદનો પ્રવાહ અભૂતૂૂવ અને અતિ મહત્વનો છે જેની અસર ર૦મી સદ્દીમાં સ્વતંત્ર ભારતમાં બંધારણા ઘડીી વખતે જોવા મળે છે.

## ૧.૨ (3) હિન્દી રાષ્ટ્રીય મહાસભાની સ્થાપના (૧૮૮૫ થી ૧૯૪૪) મવાળવાાદથી reાલવાદ અન ગાંદીવાદ

 સ્વાતંત્ર અને ઉૃદારમતવાદ જેવા આધુનિક યુગના મહત્વના લક્ષણોનો વિકાસ થતાં અંગ્રેજી શાસન સામે विरोધ અને અસંતોષ વધવા માંડ્યો ત્યારે ઈ. સ. ૧ ૮૮૫માં હિન્દી રાષ્ર્રીય મહાસભા (ઈનિયન નેશનલ કોંગ્રેસ)ની સ્થાપના थતાં રાજકીય રાષ્ટ્રવાનુું એંક નુું પ્રેણણાબી ઉમેરાયું. આ રાષ્ટ્રીય સંસ્થાની સ્થાખના કેટલાક અંગ્રેજ અમલદારોને આભારી હતી. ૧૮૫૭નો બળવો તેभની નજર સમક્ષ હતો. તેથી એલન ઓક્ટેવિuન હુમ અને તે સમયના ગવર્નર જનરલ લોર્ર ડફરિનનો કોંગ્રેસની સ્થાપના પાછળનો મૂશહેતુ હિંદીઓોી યળવળને હિંસક સ્વ૩પ ધારણા કરીી સટકાવી તને બંધારણીય માર્ગ વાળવાનો હતો. સરકારની નીતિનો હળવો વિરોધ કીી તેની ત્રીઓનો પ્રકાશમાં લાવવાનું કામ કોશ્રેસ કરે તું અંચ્રેજનનું પ્રયોજન
 યોગ્ય માર્ગ્વાળી એક ‘સેફફટીવાલ્વ' તરીકે કામ કરશો. જો કે કોંગ્રેસની સ્થાપના પાછથનો મૂથભૂત આશય બ્રિટીશ સાસાજ્યને ભયમુક્ત રાખવાનો હતો.

આમ કોંગ્રેસની સ્થાપના એક ‘વફાદાર રાજકીય પષ્ષ’ તરીકે થઈ. તેની ઉપર દેશના નામાંકીત વીલો, અધ્યાપકો, શિક્ષકો, કેળવણીકારો, ડૉકટરો અને વ્યાપારીઓનું વર્ચસ્વહતું. આ સંસ્થાને બ્રિટીશ અમલદાર શાહીનો વિક્વાસ સંપાદન કરવાનું અને હિન્દી પ્રજાના અધિકારો માટેની માંગણી કરવાનું ક૫સ̉ં કાર્ય કરવાનું હતું.

ઈ.સ. ૧૮૮૫ થી ૧૯૦૫ સુધીમાં હિન્દી રાષ્ટ્રિ કોંગ્રેસની ચળવળનું નેતૃત્વ કોગ્રેસના ઉEાર ધુદ્ધિજવીઓના હાથમાં હતું. તેના મુખ્યનેતાઓહતા. બંગળળમાં ડબલ્યુ સી. બેનજ્જી, આનંદ મોહન બાઝ, લાલ મોહન ઘોષ, એન.સી. મજમુદાર, રાસબિહારી ઘોષ, સુરેન્દનાથ બેનર્જી, આર.સી. દત્ત વગેરે. મુંબઇમાં દાદાભાઈ નવરોજજ, ફફરોઝ શાહ મહેતા, બદરદદીનનતૅયબજી આપ્ટ. આગરકર, ગોપાળદૃષ્ભ
 સુક્ષમણ્યમ આયર, આનંદ યાર્લુ, વીરાtાવાયાર્ય વગેે હતા. આ ઉપરાંત પંડિત મદન મોહન માલવિયા, પંડિત ધાર, કેશવ પિલ્લાઈ વગ્રેરે જેવા ઉપલીવર્ણી-વર્ગના નામાંકીત નેતાઓ પણ કોગ્રેંસ સાથે સંકળાયેલા હતા. દદિતો, આદિવિવાસીઓ અને બક્ષીપંયની જીતીઓમાં નેતૃત્વ કરનારો વર્ગ હજુ સામાજિક કારણોને લીષે પેદા જ ધયો નહોતો.

ઉપરોક્ત નેતાઓ પક્સિમ યુરેપમાંથી પાંગરેલી ન્િબરલ (ઉદારમતવાદ) અન (યુટીલિટેરિયન) ઉ૫યોગીતાવાદ વિયારસરણીને વરેલા હતા.

બ્યિટીશ શ્સનને વફાદાર રહીને રાજકીય અને નાગરિક અવિકારો માટે બંધારણીય માર્ગ ગુંબેશ ચલાવતા મવાળજુથ (મોડેેટ)ના વિરોધ વશ્ચ્ય બ્રિટીશ સામાજ્યવાદનું શોષણા ઉત્તરોત્તર વધતું ગયું અને સામાજ્યાદી ગવન્રે લોર્ડ કર્ને (૧૮૮૯-૧૯૦૫) બંગાળના ભાગલા પાડ્ય પરિફામે બંગભંગનું આાંદોલન શરુ થયું એમાંથી સૌપ્રથમ 'સ્વદેશી યથવવળ' શરુ થઠ.

આવા સંજોગોમાં ભારતમાં ઉશ્રરાષ્ટ્રવાદ (ેેડીકલ નેશનાલિઝમ) t મ્રગેે તો જ નવાઇ લાગે. ષીકtતમાં મવાળવાદી નેતાઓની ત્મિક્ષાતૃતિથી તંગ આવી જઈને ટિળક જેવા ઉગ્રરાષ્ટ્રવાદીઓઓ ૧ ૮૯૦ ખછી કોંપ્રેસમાં તેમની ઉ્્ર વિયાર સરણી વિકસાવવી શૂર કીી દીધી હતી. લાલા લજપતરાય, બાળગંગાધર ટિળક અને બિપીનયંદ્રાલ (લાલ, બાલ, પાલ) ની ઈતિહાસ પ્રસિદ્ધ ત્રિyુટીઓ બિટીશ સાસાજય સામે જે નીતત અખત્યાર કરી તેને જહાલવાદી નીતિ (એકસટ્રીમીસ્ટ પોલીસી) તરીકે ઓળખવામાં આવે છે.

લોકમાન્ય ટિળક રાજકીપ ક્ષેત્ર જહાલવાદી નેતા હતા અને કેસરી (મરાઠી સાપ્ષાિક) તથા ‘મરાઠા’
 જ્યારે ૧૯૨૦માં મરાઠી પાક્ષિક ‘મૂકનાયક’ દલિત ઉત્થાન માટે શરૂ ક્યું ત્યારે એની જહેરેરાત પૈસા લઈને કેસરીમાં છાપાની ઉદારતા ટિળકે બતાવી નહોતી એટલું જ નહીં " પુના ખાતે કોં્રેસના અધિવેશન સાથે સમાજ સુધારણાનું અધિવશન યોજવામાં આવશો" તો તેન ફૂકી મારવામાં આવશે એવી ટિળક અનને, એમના ટેકાદાોએ ધમકી આપી હતી. જહાલવાદી લોકમાન્ય ટિળક સ્વાધીનતાની સરખામણીમાં સમાજસુધાર土ે ગૌણા ગણતા હતા. સામાજિક ક્ષેત્રે તે રૂીીવદી નેતા હતા. કીંગ્રેસ અને ગાંધીશ સહિત
 ચળવળો પ્રત્યે સંશપાત્મક અત્િિગ ઘરાવતા હતા.

જહાલવાદીઓએ હિંદુ ધર્મ અને હિંદુ સમાજ વ્યવસ્થાને પુર્વવ્યવસ્ષિત કરવાનો પ્રયાસ ક્ર્યો અનં રાજકી આાઝાદી માટે લોકોની ધાર્મિક લાગણીઓ સતેજ કીીને રાજકારણામાં ધર્મનું તત્વ દાખલ ક્રું. ટિળકે શિવાજી જેવા શૂરવીર પુરુષને લોકોના હદયમાં ફરી સશવન કર્યા. શિવાજ઼એ અફઝલખાનના કરેલા પૂનને વ્યાજબી ગણાવી બંગથળ, પંજા અનન મહારાષ્ટ્રમાં સમાંતરે વિકસિત થઠ રહેલી હિંસાત્મક પ્પવૃત્તિઓને પરોક્ત રીતે સબળ ટેકો આપ્યો અને ૧૮૯૩માં ગણપતત ઉત્સવને શરુ કશી હિન્દીપજજમાં સ્વદ્દેચાભિમાનની ભાવના તીવ કરી. ગણાપતિ ઉત્સવ (૧૮૯૩) અને શિવાજ઼ ઉત્સવ (ઈ.સ.૧૮૯૫)
 રાષ્ટ્રવાદ યોડોક મરાઠી સ્પર્શવળો હતો. તે સંક્રુચિત બ્બાહણાવાદી વલણ ધરાવતો હતો. પે દ્વાના વંशજો પોતાની પુરાણી સ્મૃતિઓ ભૂલી શક્યા નહોતા. એમझે બ્રાહણોના હિત માટે જાતિસંગઠનો ઉભા કર્યા હતા. એના પ્રત્યાઘાત રુપે જ મહારાષ્ટ્રાં છત્રપતિ શાહુ મહારાજ અને જ્યોતિબા ફૂલેની પરંપરાની બિન બ્વાહણ પરંપરા મહારાષ્ટ્રમાં વિકસી હતી. તેણો મજબૂત આાકાર ધારણ કર્યો હતો.

છત્રપતિ શિવાજી મહારાજનો રાજ્યાત્મિષેક કરવાનો હતો. બ્રાહણ પેશ્વાઓઓ રાજ્યાભિષેક
 કાશીથી ગોગખ પંડિતને સોનામહોરોનું દાન દઈને પુનામાં બોલાવવામાં આવ્યો. તેમણે રાણાપ્તાપના વંશજ શિવાજી હોવાનું જझ્ઞાવ્યું એટલ પુરાझોક્તવિષિને બદલે વદોક્તમંત્રી રાજ્યાત્મિષેક થઈ શકે એવો અભિપ્રાય આપેલો. ત્યાર પછીજ શિવાજનનો રાજ્યાભિષિક થયેલો તે ઐતિહાસિક હીકત છે. છત્રપતિ શાુુ મહારાજ શિવાજીના વંશજ હતા. કોલ્હાપુર ખાતે શiકરાચાર્ય એમન શૂર્ર ગણાવ્યા પરિફામે રાજય તરફથી તમામ મદદો બંધ કરાવી બ્રાનણા શiકરાયાર્યને રાજય બહાર ભાગી જવા ફરજ પાડેલી અને શiકરાાાર્યની ગાદીપર એોક સંસ્કૃત જાણનાર મરાઠાયુવકને બેસાડેલો. છત્રપતિ શાહુ મહારાજે પછાતવર્લોને વહીવટમાં અનામતોની વ્યવસ્સા કીી આપીને ભાગીદાર બનાવેલા. બિન-બ્માહણા યળવળ મહારાષ્ટ્રમાં ૧૯ મી સદીમાં વિકસી ીૂકી હીી. મહારાષ્ટ્રના સામાજિક ઈતિહાસનું સૌથી મોટુ રહસ્પ એે છે કે શિવાજને અને તેમના વંશજોને શૂદ ગણીની અપમાન કરનારા બ્નાહણોના પ્રતિનિિિ લોકમાન્ય બાળગગંગાૅર ટિળક, આર.ぬેસ.સંસ.ના હેડગેવાર અને આજના શિવસેનાના મહારથી બાળઠાકરે ત્રણેયના પ્રેરક છત્રપતિ શિવાજી મહારાજ છે. એ રહસ્યની બિના છે.

લોકમાન્ય ટિળક સાથે એમની એક ઘોષણા અમરત્વ પામી છે. ઓમમણો કહેલુ કુ 'સ્વરાજ્ય મારો જન્મસિદ્ધ હક્ક છે અને તે લઈને જે હું જંપીશ.' સ્વરાજ્ય માટેની આવી જોરદાર અને સશક્ત ઘોપણા અન્ય કોઇ નેતાઓ કરી નથી. તા.ર૯-૭-૧૯૨૭ ના દ્વિસસે ટિળકની ઘોષણાનો જવાબ આપતા
 ઠોત તો એમझે અનિવાર્ય ીીતે અસ્પૃथ્યતાનો નાશ કરવો ઓ મારો જન્મસિદ્વ અષિકાર છે અને અસ્પૃथયતા
 આiવેડકરનું જીન યરિત્ર લખનાર વિજયકુમાર પુજીીઓ ટિળકની ધોષણા પાછળની તાત્વિક ભૂમિકાની તટસ્થ યકાસણી કઈીન ‘સ્વરાજ્' નો અર્થ સ્પષ કર્યો છે ફે સ્વરાજ્ એટલે કોના સ્વરાજ્ની ઘોષણા ટિળકે કીી હતી ? વર્લા આધારિત સમાજમાં બ્ભાહણ સમાજનું સ્વરાજ શું શુદોનું સ્વરાજ્ય' હોય છે ?

૧૯મી સદ્દીના અંત સુધીપીાં જસાલવાદીઓઓ ઉશ્રાજકીય વિયારસરણીનો ધાર્મિક પ્રતિકો અને ધાર્મિક ઉત્સવોને જવંત કીીને હિંદના વાતાવરझાન ગતિશીલલ બનાવ્યું. લોકોને યળવળમાં સામેલ કર્યો.
 યાફેકર બંધુઓઓ પૂન ક્રા અને તને પરિણામે બન્ન ભાઇઝનન ફાંસીની સજા થઈ. ફંસી જેવા પ્રસંગે પ્રજમાં રોષ અને અસંતોષની અંત્રેજ વિરુદ્વી લાગણીને બળવત્તર બનાવી.

હિંદમાં ધાર્મિક, મવાળવાદી-જહાલવાદી અને અન્પ રાજીીય-ઠૈયારિક પ્રવાહો જેવા के સામ્પવાદ સમાજવાદ-એમ.એન.રૉયનો નવમાનવવાદ, હિંદુ મહાસભા, भુસ્લીમલીગ, આર.એસ.એસ. โિબરલ પાર્ટી, ધી રેડીકલ ડ઼મોકેટીક પાદ્ટી, શેડયુલ્ડ કાસ્ટ ફેડરેશન, ફોરવર્ડ બ્લોક, કાંતિકારી સમાજવાદી પક્ષ, જનસંઘ, હિંદુસ્થાન સમાજ પજતાંત્રિકદળ જેવા રાજીીય સંગઠનો અને સંસ્ષાઓ ભારતમાં સકીય બન્યા હતા અને રાજીીય આઝાEી દેશને પ્પાપ્ત થઈ ત્યા સુધી આ સંગઠનોની અને સંસ્થાઓની વર્યે સંઘર્ષ યાલતો રહ્યો. કેટલાક સંગઠનો નિષ્કીય બની ગયાં તો કેટલાક સમાનધર્મી ૫ક્ષોમાં વિલિન થઈ ગપા. મૂળ સંધર્ષ કોંચ્રેસ અને મુસ્લીમ વશ્યે જ હતો. હિન્દુ-મુસ્લીમ એકતાનો આધાર શોધવાનો પ્રયાસ આઝાદીની થળવળ Еરમ્યાન थતો ર巨्यो હતો.
 આ વિવિધ સંસ્થાઓની ભારતની રાજકીય, રાષ્ટ્રિય અને સાંસ્કૃતિક યળવળો ૫ર કૅવી અસર પડી એનો, સમીક્ષાત્મક અભ્યાસ ડૉ. આાંબંડકર કરતા રદ્યા હતા અને પોતાના મિશનમાં કોણા સહાયક બને તેમ છે અને કોણ વિદનરુધ પુરવાર થાય તેમ छે તેનું આકલન પભા કરતા રહ્યા હતા. એટલે યિંતન-મનન અને લેખનને પરિ઼ામમે એક ચિંતક તરીકની એમની આગવી છા૫ ઉભી થઈ છે.

ડૉ. આંબેડકરનું વैયારિક મૂલ્યાંકન કરતાં પહેલાં ૧૯મી સદ્દીમાં શરુ થયેલી અને ૨૦મી સદીમાં ૫ણ અસરકારક પૂરવાર થયેલી પસંદગીની વિયાર સરણીઓનું વિહંગાવલોકન કરીશું તો ડૉ. આંબેડકરની વૈયારિક ભૂમિકા સમજવામાં ઉપયોગી થઈ શકશે.

સૌથી બળવત્તર વિયાર અને પ્રભાવ કોંગ્રેસની પરંપરા અને મહાત્મા ગાંધી (૧૮૬૯-૧૯૪૮) ગણી શકાય. ડૉ. આંબેડકરનો ગાંધીજ સાંથે વૈયારિક સંઘર્ષ થયેલો. કોંગ્રેસને એમણો ‘બળતું ઘર’ કહેલું અને ગાંધીશવન તત્વફ્સનને આધુનિકતા વિરોધી ગણાવેલું તેથી તેના પર યોગ્ય દ્રષ્ટિ નાખવી અત્યંત જરૂરી છે.

## રાજકીય આઆાદીમાં ગાંધીજુનું યોગદાન અને રાષ્ટ્રિય ફલક અને એમનો પ્રભાવ

મહાત્મા ગાંધી વિશે તો દેશ-પરદેશમાં વિવિધ અભ્યાસો અને સંશોધન નિબંધો થયા છે. તેમના જ્વન અને કાર્ય તથા વિયારો અંગે મધ્યસ્થ સરકાર, રાજય સરકારો, ગાંધીજી સ્થાપિત અને ગાંધી વિયારને વરેલી હજારો સંસ્થાઓ અને પ્રકશનગૃહોએ થોકબંધ સાહિત્યનું સર્જન કય્યું છે. એટનબરોએ બનાવેલી ગાંધી ફિલ્મ, મુન્નાભાઈ ફિલ્મની ગાંધીગીરી, યુવાપેઢીને ગાંધીજીન અને તત્વશાનમમા રસ લેતી કરે તેંું ડિજિટલ મલ્ટીમીડિયા પ્રદર્શન અને ‘શાશ્વત ગાંધી’ - ગાંધીજીની સેવાસુશ્રૃષામાં રત રહેલું ધનવાન બિરલા પરિવાર અદતન ટેકનોલોજીનો સર્જનાત્મક વિનિયોગ કરીને ૨૦૦૭માં ગાંધી જીવનકાર્ય અને દર્શનને નવી પેઢી સમક્ષ રજૂ કરવા અને ગાંધીજને હાઈટેકમાં ઢાળવાનો પ્રયાસ કરી રહેલ છે. આપણાં જાહેર જીવનમાં ગાંધી-કરિશ્મા આજે પણ અનેક આયામોમાં બરકરાર છે ત્યારે ડૉ. બાબાસાહેબ આંબેડકરના આર્થિક-સામાજિક, રાજનૈતિક અને સાંસ્દૃતિક વિયારોની ટક્કરને ‘ઔતિહાસિક' અને ‘આધુનિકતા’ના સંદર્ભમાં ચકાસવાનો પ્રયાસ કરવો જોઇએ.

ગાંધીજીની સૌથી મોટી લાક્ષણિકતા એ હતી ફે તેમણે વિશ્વના લગભગ તમામ ધર્મોનો અભ્યાસ કર્યો હતો. ગાંધી જીવનનું એક પાસુ સંત નું છે. પુરોપ અને ભારતના રાજકારણ અને સાંસ્કૃતિક જીવનથી તેઓ સુપરિચિત હતા. રાષ્ટ્રિય આઝાદી અને રાષ્ટ્રનિર્માણ જેવા આધુનિક ધ્યેયોમાં સામાન્ય લોકો રસ લઈને સક્રિય બને તે માટે આશ્રમ, પ્રાર્થના, પદયાત્રા, સત્યાચહો જેવા પ્રણાલિગત પ્રતિકો અને પરિભાષાઓને પ્રયોજીને ગાંધીજીએ આઝાદીની લડત યલાવી હતી અને એમાં સફળતા પ્રાપ્ત કરી હતી. આમ ગાંધીજી રાજપુરુષ અને મુતસEી હતા. ગાંધીજીના વ્યક્તિત્વનું એક મુખ્ય લક્ષાણા એમની વ્યવહારકુશળતા હતું. તે વૈષ્મવ વાણિયા હતા અને કારભારીના પુત્ર હતા. તે કાઠીયાવાડની રાજકીય ખટપટો અને સોદાબાજીઓ વશ્યે ઉછર્યા હતા તેથી ઊંડી સૂઝથી જોઈ શકકયા કે ગુજરાતમાં સંસ્કારોની લાંબી પરંપરા ભારતના કોઇૅપણ પદેશશની તુલનામાં ગુજરાતમાં વિશેષ છે એને સમજવામાં અને આત્મસાધ કરવામાં તેમને વારલાગી નહોતી. આફિકામાં તેમણે હિન્દીઓની લડત સફળતાપૂર્વક ચલાવીને નામના મેળવી હતી.બાંધ છોડો કરીને અને વાટાઘાટો કરીને સારગ્રહી વલણો અપનાવવામાં તે કુશળ કસબી સાબિત થયેલા અને પોતાની જિદને આદર્શના વાઘા પહેરાવી પોતાના હરિફને મુશ્કેલ સ્થિતિમાં મૂકીને ગુંયવણા ઉકેલવામાં એમને મહાકોશલ્ય પ્રાપ્ત થયુ હતું. આ રીતે તેમણો ગુજરાતી ઉપલીવર્ભની વ્યાપારી સંસ્કૃતિ સાથેનો તાલમેલ રાષ્ટ્રિય આંદોલનમાં અદૂભૂત રીતે મિલાવ્યો હતો અને વ્યવહારમાં તેનો ઉપયોગ કર્યો હતો. ગાંધીજવનનું આ ત્રીજુ પાસુ એમને કર્મશીલ લોકનેતા તરીકે સ્થાપે છે.

પ્રસિધ્ધ ઈતિહાસકાર ડૉ. મકરંદ મહેતાનું કહેજું છે કે ૧૯૧૧ થી ૧૯૪૭ દરમિયાન ભારતના રાજકીય અને સાંસ્કૃતિક ક્ષેત્રમાં ગાંધીજી ઓક મહાબળ તરીકે પ્રસરી ચૂક્યા હતા. સમયના તકાદાની દ્રષ્ટિએ જોઈએ તો એમ કરી શકાય કે ગાંધીજએ ભારતીય જીવનમાં અનેક વિધ્વંશકારી નવાચારી તત્વો વિકસાવ્યા હતા. વિધ્વંશક એટલે કોઈ પ્રબળ વિયોજનના અર્થમાં નહી પણ સમાજનાં ખળભળાટ મચવાવાના અર્થમાં, અને સેંકડો વર્ષોની સાંસ્કૃતિક પરંપરામાં વ્યહવારલક્ષી તોડ-જોડ કરવાના મર્યાદિત અર્થમાં પરંતુ જો વિધ્વંશક પરિબળો નવાચારો દ્વારા સમાજને આંયકો આપી શકયા હોય અને લોકોને નવી દિશા બતાવવાની ક્ષમતા ધરાવતા હોય તો ねતિસાસિક દ્રષ્ષિએ ગાંધીશ્ની મર્યાદાઓને ઉદારતાપૂર્વક જોવી ધટે. ગાંધીજીની પહેલાના સમાજસુધારકો અને રાજકીય વિયારકો રાષ્ટ્રિય લડતની દ્રષ્ટિએ અત્યંત મહત્વના હતા. પરંતુ બ્રિટીશ સામ્રાજ્યવાદની સામે દેશભરમાં કોઇએ મજાકીય લડતો ઉપાડી હોય તો તે ગાંધીજીએ ઉપાડી હતી. ડૉ.એ.આર.દેસાઈ જેવા માકર્સવાદીઓએ પણા આ વાતને કબૂલ રાખી છે.

મહાત્મા ગાંધી પહેલાં આઝાદીની લડતની દ્વષ્ટિએ અનેક વીર સ્ત્રી પુરુષોએ બલિદાનો આપવામાં પાછી પાની કરી નથી. પરંતુ સમગ્ર અખિલ ભારતીય સ્તરે દેશને જો કોઇએ 'સોશ્યલ વર્ક' નું એથિકસ (નૈતિકતા) પુરુ પાડ્યું હોય તો તે ગાંધીજએ કર્યુ હતું. તેમણે ઉપાડેલા યંપારણ અને ખેડાના સત્યાઅહો અને અમદાવાદના મીલ મિલકો સામેની હડતાળ અને દાંડીકૂચ માત્ર યળaથ જ નહોતી. તેમાં ક્ષેત્રિય કાર્ય (ફિલ્ડવર્ક) ૫ણા હતું. સંપર્ક પદ્ધતિ પણ હતી. થોકબંધ ડેટા પણા ભેગા કરવામાં આવેલા અને રિપોટિંગ પદ્વતિ પણ વ્યવસ્થિત રીતે વિકસાવવામાં આવેલી. આજ કારણથી આમાં સત્ય, અહિંસા અને સત્યાગ્રહની એટલે કે લોકલડતની ફિલસુફી તો ખરીજ, જેને કારણો વિનોબાભાવે, કાકા સાહેબ કાલેલકર, નરહરિ પરીખ, દાદાધર્માધિકારી, રવિશiકર મહારાજ, મહાદેવભાઈ દેસાઈ, ઠકરબાપા, સંતબાલ, બબલભાઈ મહેતા, પરિક્ષિતલાલ મજમુદાર, જવાહરલાલ નહેરુ, વલ્લભભાઇ પટેલ, યક્કવર્તી રાજગોપાલાયારી, રાજે ન્દ્રબાબુ, બાબુ

૧૯મી ચને ૨૦મી સદીનઃ ભારતમા રાષ્ટ્રીય, રાજકીય અને સામાજિક ચેતનાનો Gદય અને विકાસ

જગજીવનરામ, મૌલાના અબુલકલામ આઝાદ, સરહદના ગાંધી ખાન અબ્દુલ ગફારખાન, દાદા સાહેબ માવળંકર, આયાર્ય કૃપલાણી, સુયેતા કૃપલાણી, જયપ્રકાશ નારાયણ, સરોજિની નાયડુ, મદનમોહન માલવિયા, રવિન્દ્નનાથ ટાગોર, ઈુદુલાલ યાશિક, આચાર્ય નરેન્દદદેવ, લોહપુરુષ ડૉ. રામમનોહર લોહિયા, અશોક મહેતા, અચ્યુત પટવર્ધન અને એવા અનેક તેજસ્વી સ્ત્રીપુરુષો ગાંધીજી અને ગાંધીવાદથી આકર્ષાયેલા.

મહાત્મા ગાંધી ઘણીવાર કહેતા કે, સત્યાગ્રહની ફિલસુફી અને લડ્તપ્રવૃત્તિ મારું મૌલિક પ્રદાન છે. આ વાત સાયી છે. તેઓ જ્યારે દક્ષિણા આફિકામાં હતા ત્યારે તેમણે ‘પેસિવ રેસિસ્ટન્સ' શબ્દ સાંભળ્યો હતો ૫ણ તેનો અર્થ વ્યાપ સંકુચિત લાગતાં તેમણે તેના પર્યાય માટે હરિફાઈ યોજી હતી. અને તેમાંથી ‘સત્યાચ્રહ’ શબબ્દ પ્રયોજ્યો હતો. તેના પાયામાં સત્ય, અહિંસા, ઉપવાસ, પ્રાર્થના, આત્માની શુદ્ધિ, ધર્મ અને નીતિભાવના, દ્રઢ મનોબળ અને સાધનસાધ્યની શુદ્ધि જેવા આધ્યાત્મિક અને વ્યહવારમાં જેનું આયરણા થઈ શકે તેવા મૂલ્યો રહેલાં. ગાંધીજીએ આ મૂલ્યોને આધારે ભારતમાંની બ્વિટીશ હક્રમતને હટાવવા, પ્રજાનું આત્મબળ કેળવતાં-કેળવતાં જે રીતે જબરદસ્ત પ્રજાકીય યળવળો શરૂ કશી હતી તે ઇતિહાસ પ્રસિદ છે. આ યથવથોમાં સામાન્ય સ્ત્રી પુરુષોથી શ३ કરીને જવાહરલાલ નહેરુ અને સરદાર પટેલ જેવા ઉરયકક્ષાના નેતાઓ જોડાયા હતા. આમ ગાંધીજી અને ગાંધીવાદમાં અનેક વિરોધાભાસો ષોવા છતાંય ગાંધીજીના નૈતૃત્વ નીચે સ્વતંત્રતાની લડતમાં દેશના લાખો ભારતવાસીઓ જોડાયા હતા એ નકકર હકીકત છે.

## सસ્યમાપ아:

ઉ૫રોક્ત વિવરણ અને યર્યા ઉ૫૨થી એટલું તો ફીિત થાય છે કે બ્રિટીશ શાસનના ૧૫૦ વર્ષ દરમિયાન વૈયારિક અને પ્રવૃતિતઓની દ્રષ્ટિએ ભારતે લાંબી મજલ કાપી છે અને અનેક વિચારસરણીઓ અપનાવી, વિકસાવી કे ત્યાગી છે. આ અંગે ડબલ્યુ નોર્મન બ્રાઉન નામના સુપ્રસિધ્ધ અમેરિકન ઇતિહાસકારે ખૂબજ સુંદર જીતે નોંધ્ધુ છે કે,
"ભારતની વિશિષ્ટતા $જ$ એ છે ફે તેના પાંય હજાર વર્ષના ઇતિહાસ દરમિયાન તેણે સેંકડો વૈયારિક અખતરાઓ કર્યા છે. તેßી જુનું ગણાય એવું ઘણું બધું ગ્ણણ કર્યું છે, નવું જણાય ત્યારે ધીમે ધીમે સ્વીકાર્યું છે
...........અને આ જ એક એવી સંસ્કૃતિ છે કે જેહો પ્રાચીન પ્રણાલિઓ અને અત્યંત આધુનિક પરિવર્તનો વર્યે મોટા વિરોધાભાસો જોવાને બદલે પોતાની સંકલનાત્મક પ્રતિભાથી-યુગો યુગોથી પોતાની સંસ્કૃતિ ટકાવી રાખી છે."

આ દ્રષ્ટિએ આપણે જો વિયાર કરીએ તો રાજા રામમોહનરાયથી માંડીને ડૉ. બાબાસાહેબ આંબેડકર અને લાલ, પાલ અને બાલથી માંડીને ગાંધીજી અને જયમ્રકાશ સુધીના ગાળા દરમ્યાન સામાજિક પરિવર્તન અને રાજકીય રાષ્ટ્રિય ચેતના અંગેની વિયારધારાઓ ભારતમાં સતત વહેતી રહી છે. અને તેણે સમાજ ઘડતરમાં ઘણો મહત્વનો ભાગ ભજવ્યો છે. ગાંધીજીના નેતૃત્વ નીયે લડાયેલી રાજકીય આઝાદીની ચળવળ દરમ્યાન ગાંધી વિયાર સામે અનેક પ્રકારની વિયારધારાઓનો ઉદભવ અને સંઘર્ષ થયો હતો. ઘણીવાર તો ગાંધીવાદથી તદ્નન વિરોધાભાસી વિયારધારાઓ ૫ણ પ્રગટ થઈ હતી. રાજકીય આઝાદીની સાથે સામાજિક ન્યાય અને સામાજિક સ્વાતંત્ર્યનો મુદો પણ મહત્વનો હતો. કદ્ટર હિંદ્ુુવવાદી અને કદ્ટર મુસ્લીમવાદી વિયારધારાઓ અને કૃત્યોની સાથે સાથે માકર્સવાદી, સમાજવાદી, વિયારધારાઓ અને પ્રવૃત્તિઓ ભારતમાં સમાંતરે અને પૂરતા પ્રમાણમાં ચાલતી રહી sतl.

## - Ө०ー

યોથા અને પાંચમાં દસકાના પ્રખર પત્રકાર જોઆકીમ આલ્વાએ ડૉ. આંબેડકર માટે કહ્લું કે, ડૉ. આંબેડકરે તો તમામ છાવણીઓઓમાં બોમ્બમારો યલાવ્યો હતો. કાદવમાંથી કમળ ઉગે તેમ નિર્ધનતાના દલ-દલમાંથી વિશ્વની ક્ષિતિજે તે ઝળકી ઉઠયા.જે ધરતીની માટીમાંથી એ પેદા થયેલા તે ધરતીની સુગંધને વફાદાર રહા. એમની અસામાન્ય શક્તિ, તીક્ષ્ણ બુદ્ધિપ્રતિભા કાર્યને પૂર્ણાતાએ પહોંયાડવાનું ધ્યેય અને શક્તિસભર દિશાગામી નેતૃત્વ પુરુ પાડવાની ક્ષમતાને કારણે વંચિત સમૂહોને એમનામાં પોતાનો મુક્તિદાતા દેખાયો. આમ, ડૉ. આંબેડકર માત્ર જાની પુરુષ જ નહોતા પણ બુધ્ધ પુરુષ હતા એટલે સમાજ જ્વનના તમામ વિયાર પ્રવાહો અને યળવળમાંથી સુમાહિતગાર હતા અને કોઇએક વિયાર કે પ્રવૃત્તિને યુસ્ત અને જડ રીતે અપનાવી લેવાને બદલે એનું સંકલન, પરીક્ષણા અને આચરણમાં મૂકવાનો એમણે પ્રયાસ કર્યો હતો.

તેમની વैચારિક સૃષ્ટિ તેમજ સંઘર્ષ પદ્વતિ અનેક દ્રષ્ટિઓ મૌલિક હતી પરંતુ વैશ्चिક પ્રવાહોને ભારતીય પ્રજાજીનન સાથે સંયોજવાની જિફાસા પણ હતી. આ તમામ ઘટનાઓ અટપટી પરંતુ ’ રોમાંચક છે. અને આગળના એકમોમાં તેનો આપણે વિશદ્ અભ્યાસ કરવા માંગીઓ છીએ, કારણ કे વ્યक्તિપૂજાના કદ્ટર विરોધી ડૉ. આંબેડકર હકીકતમાં તો રાજકીય અને સામાજિક બંડખોર હતા અને એમના વિયારોની અસર દિવસે દિવસે વધતી જાય છે.

## તમારી ધગાત થકાસૌ.

(૧) નીચેના પ્રશ્રોના ઓક વાક્યમાં જવ્યબ આપો.
(૧) કઈ-કઈ વિટેશી પ્રજાઓ ભારતમાં આવીને કાયમી ધોરધે ભારતમાં વસી.
(૨) અંગ્રેજો ભારતીયોને ધિક્કારવા કયો શબ્દ વાપરતા હતા ?
(૩) આઇ.સી.એસ.ની પરીક્ષા આપવા ભારતવાસીઓન ક્યાં જવું પડતું હતું ?
(૪) હિન્દી રાષ્ટ્રીય મહાસભાની સ્થાપનાન આજે કેટલા વર્ષ થયાં ?
(૫) બંગભંગનું આંદોલન શાથી શરૂ થયું.
(૨) 'ઋ' विભાગને 'બ’ વિભાગ સ્યથે આપેલી ઉચિત વિગત સાથે જોડો.

| 'अ' | 'બ' |
| :---: | :---: |
| (૧) છત્રપતિ શાહુ મહારાજ | (૧) वेદोકત રાજ્યાતિષેક |
| (૨) લોકમાન્ય ટિળક | (૨) ૧ ૮૫૭નો બળવો. |
| (3) લોર્ડ કર્રન | (૩) ગણશશોત્સવ |
| (૪) છત્રપતિ શિવાજી મહારાજ | (૪) કોલ્હાપુर |
| (૫) બહાદूરશાહ ऊફ૨ | (૫) બંગભંગનું આંદોલન. |

१............. २............... з.............. ૪............. ч.............
(૩) બે કે ત્રણ લીટીમાં જવાબ આપો.
(૧) ઇડિયન નેશનલ કોંગ્રેસની સ્થાપના પાછળનો આશય શું હતો ?
$\qquad$
$\qquad$
(૨) સાર્તોરિયા રિફોર્મ એકટ પસાર કરવા પાછળ કઈ ગંદી માનસિકતા જવાબદારી હતી ?
$\qquad$
$\qquad$
(૩) विद्यार्थी આંબોડકર ૫૨ अंગ્રેજો કેમ નારાજ થયા ?
$\qquad$
$\qquad$
(૪) કોંગ્રેસની સ્થાપના સમયના મહત્વના આગેવ્નો કોણ હતા ? તે મહહૂઅંશે કયા કયા વ્યવસાયો સાથે સંકળાયેલા હતા ?
$\qquad$
$\qquad$
(૫) લોકમાન્ય બાલગંગ્પધર ટિળક રાજકીય રીત ઉદ્દામવાદી પણા સામાજિક રીતે રૂઢિયુસ્ત નેતા હતા એમ શuધી કહેવાય છે ?
$\qquad$
$\qquad$
$\qquad$

એકમ - ૨ ડૉ. ભીમરાવ આંબેડકરના વ્યકિતત્વ અન વિચારોને ઘડનારા તત્વો.

રૂપરેખા
૨.૦ ઉદُશोશो
૨.૧ ડૉ. ભીમરાવ આંબેડકરના વ્યકિતત્વ અને વિયારોને ઘડનારા તત્વો.
(૧) परिवારનો પ્રભાવ.
(૨) શાળા અને વિશ્વ વિદ્યાલયોના વાતાવરણનો પ્રભાવ.
(૩) સામાજિક ભેદભાવના કડવા અનુભવોની અસર.
(૪) વિદ્વાન અધ્યાપકોનો અને અન્ય મહાનુભાવોનો પ્રભાવ.
(૫) ચિંતકો અને દાર્શાનિકોનો પ્રભાવ.
(૬) પાશ્ષાત્ય શિક્ષણનો પ્રભાવ.
(૭) વિદેશ ભ્વમણ અને વિદ્રીશી વહીવટકર્તાઓ સાથેના સંબંધો અને અનુભવો.
૨.૨ ડૉ. આંબેડકરના સામાજિક, રાજનૈતિક વિયારોને ઘડનારા દાર્શનિક આધારો.
(૧) ડૉ. આંબેડકરનું શવન-દર્શન.
(૨) બુદ્ધ પ્ત્યે અનન્ય આકર્ષણ.
(૩) બે સમાંતર વિયારધારાઓ.
(૪) ગૌत્તમબુધ
(૫) બ્રાહણોની đૈદિક વિયારધારા.
(૬) યાર્તુવર્ણના વિશિષ્ટ નિયમો.
2.2 (૧) (ૐ) બુદ્ધની શ્રમણા વિયારધારા.
(બ) યજ્ઞ સિધ્ધાંતનો અસ્વીકાર.
(ક) કપિલનું દર્શન અને બુદ્ધ.
૨.૨. (૨) સંત કબીર: "નહિન્દુન મુસલમાનની ઓળખ"
(अ) બ્રાહણો અને મુલ્લાઓનો વિરોધ.
(બ) મધ્યકાલીન સમયની ધાર્મિક માન્યતાઓ.
(ક) કબીર ચિંતન અને ઉપદેશ.
૨.૨ (૩) મહાત્મા જયોતિરાવ ફૂલે
(અ) જ્યોતિબાનું પ્રારંતિક જીવન ઘડતર.
(બ) બ્રાહ્ભોો દ્વારા અપમાન.
(ક) કેટલીક મહત્વપૂર્ણ ઘટનાઓની અસર.
(s) બાળલગ્ન અને વિધવા વિવાહ.
(ઈ) સત્ય શોધક સમાજ અને તેના ઉદેશો.
(ફ) મજૂર આગેવાન મહાત્મા ફૂલે.
(છ) મહાત્મા ફૂલેનું સાહિત્ય સર્જન.
૨.૨ (૪) બુદ્ધ, કબીર અને ફૂલેના વिયારોમાં સમાનતા.
૨.૩ ડૉ. આંબેડકરના સામાજિક રાજનૈતિક વિયારોના ઘડતરમાં પાશ્વાત્ય ચિંતકોનો ફાળા.
(૧) પસ્તાવના
(૨) ભારતીય નેતાઓ ૫૨ પાશ્ઘાત્ય ચિંતનનો ફાળો.
(3) પ્રોફે. સેલિગ્મન.
( $૪$ ) પોફ. જહોન ડયૂઈ
(૫) विલિયમ ગેરીસન
(૬) ડૉ. આંબેડકરના વિયારો પર અસર કરનારા ચિંતકો.
૨. $૪$ કેટલાક શબ્દોની સ્પષ્ટતા.
૨.૫. કેટલાક ઉપયોગી પુસ્તકો.
૨.૬ તમારી પ્રગતિ યકાસો.

## £. 0 Gद्દిशो

- આ એકમ દ્વારા ડૉ.. આંબેડકરના સામાજિક, રાજકીય વિયારો ઘડવામાં કયા કયા, પરીબળોનો મહત્વનો ફાળો છે તેની માહિતીથી પરિચિત કરાવવાનો છે.
- ડૉ. આંબેડકરનું સમતા, સ્વતંત્રતા અને બંધુતા આધારિત તત્વશાન કયા કયા મહાપુરૂષોના જીવન અને ચિંતન પ૨ આધારિત છે તેની विગતો આપવાનો છે.

－બુદ્ધ，કધીર અને ફૂલેનું ભારતીય ઈતિહાસમાં સામાજિક，રાજીીય，वैયારિક ક્ષેત્રે શું યોગાાન છે તેની માહતી આપવાનો છે．
－ડૉ．આંબેડકનનું ฮૈયારિક ધડતર કરવામાં પરોક્ષ રીતે તે સમયની પરિસ્યિતિએ કેવો ભાગ ભજવ્યોતેત તરફ ધ્યાન આકૃટ કરવાનો છે．


## s．s કેટલાક શબ્દોની સ્પપ્ટતા ：

（q）＂ના Pि⿸尸匕ુ ના મुसલમાન＂
ઇસ્લામનું ભારતમાં આગમન થયું તે વખતે મુસ્લીમ સામંતોનં ધીમે－ધીમે xભુત્વ વધતાં ભારતમાંના
 પ્રતિસ્પર્લીઓની હરિફાઈને લીધે બે ધાર્મિક દળોમાં દેશ વહંચાહા ગયો．પરિણામે હાંસિયામાં ધક્રૅલાઈ ગયેલી અનેક બિન－હિંદુ જ્રાતઓ અને સંપ્રાયોને આત્મસંરક્ષણાથે આ બન્નેમાંથી કોઇ એકની પસંદગી કીી લેવાની સ્થિતિ પેદા થઇ અથવા એમ કહી શકાય કે લોકોને કોઠ એકની પસંદગી કરવાની ફ૨જ ૫ડી．સમૂહ ધર્મ પરિવર્તન આ સમયગાળાની વિશેષતા હતી．પરંપરાથી બાહણા અને વેદનો વિરોધ કરનારી જનતાએ બદલાયેલા રાજકી અને આર્થિક સંજેગો અને સમયમાં બાહણ અન વદના અનુપાલી થવાનું પસંદ કયું．આ એમની ઇચ્છા નહોતી પણ મજબૂશી刃તી．તો કેટલાકે भુસલમાન બનવાનું સ્વીકાયું．આવી સ્થિતિમાં પझા એક વિશાળ જનસમૂહ એેવો હતી के જे＇न तो बिन्दु凶तो के 7 तो भुसલમાન 囚તો．＇
ૉૉ．આાંબુકરના વૈયારિક ગુરૂકબીર ‘નહિન્દુ ન મુસલમાન’ વાળી સંશાથી આંળખાતા હતા．
（२）निગુயળની ઉપાસના ：
હિન્દુ ધર્મમાં સગુા（સાકાર）અને નિર્ગુણા（નિરાકા）બન્ને પકારના ભગવાનોની ભકિત થાય છે． द्विभ જીિઓ（સ－વણీ）ના સંતો－ભકતોને પોતાની પસંદગીની ઉપાસના કરવાની સ્વતંત્રતા હતી． એમની ઉપર સામાજિક બંધન નહોતું．તે સગુણા અને નિગ્ગુણ બન્રે પકારની ભકિત કરી શકતા． જયારે બિન－દ્વિજ જાતિના ભકતો માત્ર નિર્ગુણ ભકિત જ કીી શકતા．સગુझભ ભકિત કીી શકતા નહોતા．કારણા કे મૂર્તિ તો મંદિરમાં બિરાજતી હતી અને અધૂત જીતિઓ માટે મંદિરના દરવાજ બંધ હતા．નિર્ગુણા ઉપાસકનું મંદિર ‘મન＇હતું．સગુણ ઉપાસક ઈંટ，પથ્ધરના મંદિરમાં બેસતો． સગુુુ સંધદાયમાં ‘શાસ્ત＇અને ‘ધર્મ＇આવે છે પછી તે તુલસીદાસ હોય કે સુરદાસ．આ બને સગુુા ઉપાસકોના ઇક્વર પૌરાણિકક ગ્રંથોના અવતારો છે．તુલસીદાસ રામના ભકત છે અને સુરદાસ

 આપવામાં આવે છે．

## 2． 4 કેટલાક ઉપપયોગી પુસ્તક્ર

（૧）રાવ આર．બી．
（૨）કીર ધનંજય
（૩）બिन्दु અरविદકુમાर／

（૪）ભદંત આનંદ કૌલ્યાયન，ત્નિક્ષુ નિવાસ，દિક્ષાભૂમિ，નાગપુર－૧૦，（૧૯૮૦）
（૫）ખાબડ（ડૉ．）દિનકરર，＂ડૉ．આાંબુકકર ねન્ડ વેસ્ટન્ન થિંકર્સ，＂ सुગાવા પ્રકશન，પૂञ（૧૯૮૯）
＂સામાજિક－આર્થિક સ્વતતતતાના મહાનાયક，ડૉ．બી．આર．આંબેડકર＂
દલ્લિત પેંથર ધકાશન，અમદાવાદ－૩૮૦૦マ૧．（૧૯૯૧）
＂ડૉ．બાબાસાહેબ આંબંડકર જીન યરિત્ર＂
શિક્ષણા વિભાગ，ગુજરાત રાજ્ય，બ્લોક－૫，સચિવાલય， ગાંધીનગર（૧૯૯૫）
＂ડૉ．આiçsકર જીન દર્શન＂
ગૌત્તમ બુક સેંટર，હરદેવપુરી，શહાદરા，દિલ્હી（૨૦૦૫）
＂ડૉ．આiબબડકર：કુછ અન છુઓ પ્રસંગ＂
સમ્પई પ્રકાન－કલબ રોડ，પદ્સિમપુી યોક，નીી દિલ્હી（૨૦૦૩）
（૧૦）કંવલ ભારતી
＂ભારત રન્ન，ડૉ．આાબૈકકર，＂ યુગ પબ્લીકેશન્સ，સ્ટ્રેચી રોડ，અલ્હાબાદ，ઉ．પ્રદેશ（૧૯૯૩）

નેશનલ પબ્લીશીંગહાઉસ，૨૩，દશીયાગંજ， નथી Eિલ્ધી－૧ १००२（૧૯૭マ）
＂ડૉ．આાંબડકર ：ઓક ક્વન્તિકારી વ્યકિતત્વ＂
＂યદી બાબા 1 હोત ！＂
（छ）મેઘવાલ બી．એલ．
／પरમાર રમેશયંદ

（c）પુજરી વિજયકુમાર
（c）રત્તु ન1Hકયંદ
＂ડા．આંબેડકર ：ओક પુર્નૂન્યાંકન＂

બોધિસત્વ પ્રકાશન，સિવિલ લાઇન્સ，રૌશનબાગ，રામપુર（૧૯૯૭）
(૧૧) જાટવ (ડૉ.) ડી. આર. "ડૉ. બી.આર. આંબેડકર કા રાજનીતિ દર્શન"

સમતા સાહિત્ય સદન, ૪૦-મીના કોલોની, ઇમલીવાલા ફાટક, જયપુર (૧૯૯૧)

## 2.૧ ડૉ. ભીમરાવ આiબેડકરના વ્યકિતત્વ અન વિયારોન ઘડનારા તત્વો.

કોઇપણા અસાધારણ વ્યકિતના વ્યકિતત્વ અને વિયારોને ઘડનારા અનેક તત્વો હોય છે. ડૉ. ભીમરાવ આંબેડકરનું સમશ્ર જીવન જો આપણે તપાસીએ તો એમના વ્યકિતત્વ અને વિયારોને ઘડનારાં અનેક તત્વો આપણે નોંધી શકીઓ. ડૉ. આંબેડકરનું વ્યકિતત્વ ઘડનાર઼ા તત્વોને આપણે નીચે પ્રમાણે વિભાજિત કરીને સમજી શકીએ.

## ૨.૧ (૧) પરિવારનો પ્રભાવ :

કોઇપણ સામાજિક-ધાર્મિક કે રાજકીય વિચારકના વિયારોને પ્રભાવિત કરવામાં પારિવારિક પૃષ્ઠભૂમિનો જબરો ધ્રભાવ પડતો હોય છે. ડૉ. આંબેડકર ૫ણ એમાં અપવાદ નહોતા. એમના પિતા સુબેદાર રામજી સકપાલનો પ્રભાવ એમના વ્યકિતત્વ ઘડતર અને વિયારોમાં સ્પષ્ટ રીતે જોઈ શકાય છે.

- ભીમરાવના દાદા માલોજરરાવ અને પિતા રામજીરા લશકરમાં નોકરી કરતા હતા. અંગ્રેજી ભાષા પર એમનું ભારે પ્રભુત્વ હતું. નિશાનબાજીમાં નિષ્झાંત સતત ઉદ્યમી અને ઇમાનદાર હતા. દલિત સમાજમાં એમના પિતાને ‘યતૂર સુબેદાર’ નામે ઓળખવામાં આવતા. તે કબીર સંપ્રદાયમાં માનતા અને નિર્વ્યસની હતા. ઘરમાં સવાર-સાંજ ફરજિયાત ભજન કિર્તનકરતા. આર્થિક સ્થિતિ નબળી હોવા છતાં મહેમાનોની સરભરા કરવામાં કે ભીમરાવ માટે અભ્યાસેતર પુસ્તકો ખરીદવામાં કયારેય પાછી પાની કરતા નહી. ભીમરાવ અંગ્રેજ અને ગણિત પર પ્રભુત્વ મેળવે તેવી દરકાર તેમણે રાખેલી.

દૂંકમાં રામજ્રાવના જીનમાંથી લશકરી શિસ્ત, ઈમાનદારી, ઉદ્યમશીલતા, ધર્મપરાયણતત, નેતૃત્વ અને પરમાર્થના ગુણો પુત્ર ભીમરાવમાં સ્વાભાવિક રીતે જ ઉતર્યા હતા. અંગ્રેજી ભાષા પરનું પ્ુુત્વ, શબ્દોનો ઉચિત ઉ૫યોગ અને સુંદર હસ્તાક્ષર પિતાની કાળજીને લીધ $જ$ પ્રાત્ત થયા હતા. માતા ભીમાબાઈ ધાર્મિક, પરોપકારી અને સુઘડ સ્ત્રી હતી. એમના પ્રેમાળ લાલન-પાલનની અસર ભીમરાવના વ્યકિતત્વ પ૨ પ્ડી હતી. માતાના મૃત્યુ પછી એમની ફૂઈ મીરાબાઈએ કાળજી લીધી હતી.

આપણે ડૉ. આંબેડકરના ખુદના શબ્દો નોંધી લઈએ.


 संभEાयनા शिष्य હોવાન' નાતં માંસ-મદિરાનું નામોનિશાન ઘરમાં નહiતું.
 હiવાથી ભજન-અભંગ દોહા ને સાખીઓ તો માંઢ' રહેતી. સવારે શोय-સ્નાન ક્યા सिવાય રસોડામાં અમને પવેશ મળતો નહી. રાતેં મારી બને બહંનો અને મોટાભાઈ સહિત અમારે બધાને દ'વમૂત્તિ સમક્ષ બેસી ભજન-પાર્થના કરવાનો
 बlतावरझ ભझितमय બની જતું."
આવી પારિવારિક જીવન પૃષ્ઠભૂમિની અસર વ્યકિત ઘડતર અને વિયાર ઘડતર પર ન ૫ડે તો જ નવાઈ લાગે.

## ૨.૧ (૨) શાળા અન વિશ્વવિદ્યાલચોના વાતાવરણાનો ખ્રભાવ :








૧૮૯૬ના નવેમ્બરમાં કેમ્પ સ્કૂલ સતારામાં પાંય વર્ષની વયે એમને શાળામાં દાખલ કર્યા પણા અસ્પૃશ્યતાનો અનુભવ બાળમાનસ પ૨ કોતરાઈ ગયો હતો. અન્ય વિદ્યાર્થીઓનો વ્યવહાર ભીમરાવ અને એમના મોટાભાઇ સાથે સારો નહોતો. પિતા ભીમરાવને રોજ કહેતા કे ‘તારે ઘણુું ભણવાનું છે અને મોટા બનવાનું છે. શાળામાં જીવનમાં સૌથી ખુશીની ઘટના એમના શિક્ષકના નિવ્વ્યાજ પ્રેમની હતી. શિક્ષક એમનં બપોરની રીસેસમાં પોતાના ટીફીનમાંથી થોડુંક ખાવા આપતા. ભીમરાવની મૂથ અટક ‘આiંબાવડેકર’ હતી. શિક્ષકની અટક ‘આંબેડકર’ હતી. શિક્ષકે પોતાની અટક આંબેડકર ભીમરાવના, નામ સાથે જોડી અને ભીમરાવ ‘આંબાવડેકર’ માંથી જીવનભર ‘આંબેડકર’ બની ગયા. શિષ્યની પ્રગતિ સાથે શિક્ષકનું નામ પણ વિશ્વ વિખ્યાત બની ગયું.'

હાઇસ્કૂલમાં એક બ્રાહણ શિક્ષક નારાયણરાવ જોશી અને કોલેજ જીનનમાં પર્શિયન ભાષાના

માયાળુ અધ્યાપક ખુદાબક્ષ બહેરામજી ઇરાણી સાથેના મીઠા સંબંધો એમને જીવનભર યાદ રહ્યા. આ બન્ને શિક્ષકો એમની સાથે સમતાપૂર્ણ વ્યવહાર કરતા.

વિદ્દેશમાં ઉચ્યત્તર અભ્યાસ માટે અમેરિકા ગયા ત્યાં પ્રોફે. સેલિગ્મન અને પ્રોફેસર સિડનીdેબ સાથે સંબંધ બંધાયેલો અને સમતા તથા લાગણીનો અનુભવ વિશ્વવિદ્યાલયોમાં થયેલો. સમાનતાનો વહેવાર એમને ખૂબજ ગમ્યો હતો. ભારતમાં પણા માનવી માનવી વચ્યે સમતા સ્થપાય અને સમતા-સામાજિક જીનમાં વ્યાપક બને એવી દદઢ વિચારણા એમણે આત્મસાત કરી હતી. ડૉ. આંબેડકરના ઘડતરમાં શાળા અને મહાશાળાઓના વાતાવરણે ભારે અસર કરી હતી.

## २.૧ (3) સામાજિક ભેદવભાવના ક્ડવા અનુભવોની અસર :

ભીમરાવને શાળામાં દાખલ કર્યા ત્યારે એમને અન્ય બાળકોથી અલગ લગભગ વર્ગની બહાર બેસવું ૫ડતું. એમને શાળાના પાથરણા ૫૨ નહીં પણ ઘેરથી પોતે લાવેલા પાથરણા પર બેસવું ૫ડતું. શાળાના અન્ય વિદ્યાર્થીઓનો તિરસ્કાર સહન કરવો પડતો. તરસ લાગે તો શાળાના નળેથી પાણી પી શકતા નહીં. પટાવાળો આવીને પાણી રેડે તો જ પાણી પીવા મળતું. બ્લેકબોર્ડ ૫ર ગહિતનો દાખલો ગણવા જતા ત્યારે સવર્ણા વિદ્યાર્થીઓ બૂમાબૂમ કરીને બોર્ડની પાછળ મૂકેલા પોતાના ટીફીનો ઉઠાવી લેતા. એક શિક્ષકે તો ઓટલે સુધી કહેલું કે 'તુ મહાર છે. તારે વળી ભણવાનું કેવું' ‘જા કયાંક વેઠ કરી ખાજે' આ શબ્દો ભીમરાવને હાડોહાડ લાગી આવેલા અને એણે શિક્ષકને એમણે એવો $\gamma$ સણસસાતો જવાબ આપેલો કે ‘તમે મને સલાહ ના આપશો નહીં તો ઠીક નહીં થાય.'

કોલેજ જવન દરમ્યાન ‘સંસ્કૃત' ભણવાની ઇચ્છા હતી પણ પંડિતજી, દેવવાણી અસ્પૃશ્ય યુવકને ભણાવવા જ તૈયાર નહોતા એટલે ભીમરાવને પર્શિયન ભાષા વિષય તરીકે પસંદ કરીી પડેલી. કોલેજમાં હોટલવાળા કૅન્ટીનમાં એમને ચા આપતો નહીં. અધ્યાપકોનું વલણ પણા તિરસ્કારપૂર્ણ હતું. રોજે શોજ નાની નાની બાબતોમાં ચાર્તુવર્ણ અને જાતિભેદની વ્યવસ્થાને કારણો ભીમરાવને વિના કારણે અપમાનીત થવું પડતું. આ અનુભવોની કડવાશે એમને લડાયક બનાવ્યા અને સમાજ વ્યવસ્થા બદલવા પ્રેર્યા.

વડોદરામાં નોકરી દરમ્યાન પટાવાળો દૂરથી ટેબલ પર ફાઇલ ફેંકતો. એમને માટલામાંથી પાકી આપતો નહીં. અધિકારીઓની કલબમાં પણા ભેદભાવનો વહેવાર થતો. વડોદરા શહેરમાં કયાંય ભાડાનું મકાન ન મળ્યું. પારસીની વીશીમાં નામ બદલીને રહ્યા તો પારસીઓએ પણ એમંને વીશી ખાલી કરાવી.

સિડનહામ કોલેજમાં અધ્યાપક તરીકે નોકરીમાં જોડાયા તો અધ્યાપકો પણ ભેદભાવ અને તિરસ્કારપૂર્ણ વર્તાવ કરતા. એમની સાથે કોઈ વાતચીત કરતું નહી.. પરિણામે ભીમરાવ મોટે ભાગે પુસ્તકાલયમાં જ સમય પસાર કરતા.

વાઈસરૉયની કાઉન્સીલના લેબરમંત્રી બન્યા ૫છી પભ જગત્નાથપુરીના મંદિરમાં એમને પ્રવેશ આપવામાં આવ્યો નહોતો.

આમ સંવેદનશીલ વિદ્વાન આંબેડકરે વર્ણાવ્યવસ્થા, જાતિભેદ અને અસ્પૃશ્યતાને સૌથી મોટો મશ્ન ગણીને દલિતોને મુકિત અપાવવા અને ન્યાયી સમાજની સ્થાપના કરવામાં પોતાની તમામ શકિત કામે લગાડી હતી.

## ૨.૧ (૪) વિદ્વાન અધ્યાપકોનો અને અન્ય મહાનુભાવોનો પ્રભાવ :

ડૉ. આંબેડકર ૫૨ એમના અધ્યાપકોનો ભારે પ્રભાવ પડયો હતો. શ્રી કૃષ્ણાજી કેલુસ્કર એક શાળાના આયાર્ય હતા. ભીમરાવ જે બગીચામાં બેસીને વાંયતા તે બગીીામાં આયાર્ય કૃષ્ણાજ઼ કેલુસુક્કર નિયમિત રીતે વાંચતા. આમ બન્ને વશ્ચે સ્નેહ સંબંધ બંધાયો અને જીવનભર ટક્યો. સયાજીરાવ દ્વારા ભીમરાવને છાત્રવૃત્તિ પણા કૃષ્ણાજીના પ્રયાસોને લીધે મળી. ભીમરાવ જીવનભર એમનો ભારે આદર કરતા. આ ઉપરાંત રામચંદ્ર ભાગવત, પેંડસે ગુરૂશ઼, પ્રોફે. મુર, ઓડવીન આર. સેલ્ગિમેન, સયાજીરાવ ગાયકવાડ (વડોદરા નરેશ) છત્રપતિ શાહુ મહારાજ (કોલ્હાપુર નરેશ) સંત ગાડગે મહારાજ જેવા મહાનુભાવોનો પ્રભાવ એમના વિયારો અને વ્યકિતત્વ ઘડતર પર પડયો હતો.

## ૨.૧ (૫) ચિંતકો અને દાશ્િનકોનો પ્રભાવ :

ડૉ. ભીમરાવ પર ભગવાન તથાગત બુદ્ધના વિયારોનો ભારે પ્રભાવ પડયો હતો. કૃષ્ણાજ્જ કેલુસ્ક્રરે પોતાનું લખેલું બુદ્ધયરિત્ર એમને ભેટ આપ્યું તે વખતે જે બીજાંકુર ઉગ્યું તે જીવનના અંતે વટવૃક્ષ બનીને વંચિતોનું આશ્રયસ્થાન બન્યું હતું. ભીમરાવ આંબેડકર જીવનના અંત સમયે બુદ્ધમય બની ગયા હતા એજ રીતે પરિવાર કબીરપંથી હોવાથી કબીરનું કાન્તિકારી તત્વજ્ઞાન પણી એમને ખૂબજ ગમ્યું હતું. કાર્લમાકર્સની વર્ગ-સંઘર્ષની અવધારણાની અસર પણા એમના પર પડેલી જો કે તે ઉદારમતવાદી ચિંતક હતા એટલે લોકતંત્રના ભારે યાહક હતા. કાલાઈલ, ઈમર્સન, પ્રોફે. હેરો૯્ડ લાસ્કી, બર્ટાન્ડ રસેલ, એડમંડ બર્ક, વિલિયમ ગેરીસન, જહોન ડયૂઈ, બુકર ટી. વોશિંગ્ટન, જેફરસન, અબ્રાહમ લિંકન, થોમસપેન, જે. એસ. મીલ વોલ્ટેર, કનીંગહામ, વિલ્સન, મેકસમૂલર, લેકી, ટોયન્બી, બિરેલ, લોર્ડ એકશન, જેમ્સ બોયસી, ડાયસી, બેઝોટ, જહોન એડમ્સ, વોલ્ટર બિઘોટ વગેરે તત્વશ્ઞાનીઓનો એમણો ઉંડાણી અભ્યાસ કર્યો હતો અને આ વેસ્ટર્千 ચિંતકોની અસર એમની પર પડી હતી. જો કે આપझે યાદ રાખવું જોઇએ કે આ બધા તત્વ ચિંતકો રાષ્ટ્રની આઝાદી અન રાષ્ટ્રમાં zહેતા લોકોની આઝાદી વચ્ચેનો ફરક કરતા નથી કારણ કે み પ્રકારનો એમની સીધો અનુભવ હોતો નથી. પણ ડૉ. આંબેડકર ‘રાષ્ટ્રની આઝાદી'

અને રાષ્ટ્રમાં રહેતા. વિવિધ સમુદાયોની આઝાદીમાં ફ૨ક પાડીને વધારે ઊંડાણથી પોતાના વિયારોની માંડણી કરે છે. આ ચિંતકોનો વૈયારિક ફાળો તો આંબેડકર પર પડ્યો પણા એમના પોતાના ચિંતનની એક અલગ પૃષ્ઠભૂમિ હતી અને તે વાસ્તવિકતા પર આધારિત હતી.

## ૨.૧ (ء) પાશ્ચાત્ય शिક્ષણનો પ્રભાવ :

ऊૉ. ભીમરાવ ને ઉચ્યતમ શિક્ષણ પ્રાપ્ત કરવાનો અવસર પ્રાપ્ત થયો હતો. ભારતમાં જાતિભેદ અને અસમાનતાથી ખદબદતા વાતાવરણથી અલગ પ્રકારનું શિક્ષણ અને વાતાવરણ એમને ઈંગ્લેંડ, અમેરિકા અને જર્મનીમાં અભ્યાસકાળ દરમ્યાન મળ્યું હતું. ભીમરાવ છાત્ર જીવનથી $જ$ મેઘાવી અને કુશાગ્ર બુદ્ધિના હતા. પાક્વાત્ય શિક્ષણને લીધે એમનામાં આધુનિક વિયારો લોકતંત્ર, સ્વતંત્રતા, સમાનતા, સામાજિક ન્યાય, ઉદારવાદ, વિશ્વબંધુત્વ, શોષણરહિત સમાજ વ્યવસ્થા, સમાજવાદ વગેરેની ઊંડી અસર તાત્વિક રીતે ૫ડી હતી. નવો સમાજ રયવા આ શિક્ષણ એમને ઉ૫યોગી નીવડ્યું હતું. સામાજિક આડંબરો, ભેદભાવ, ઉંયનીચની ભાવના, સામાજિક અન્યાય ના તે કડવા ટીકાદાર બન્યા હતા.

## マ.૧ (6) વિદેશભ્મમ અન વિદેશી વહીવટકતાઓ સાથેના સંબંધો અને અનુભવો:

ડૉ. ભીમરાવ આંબેડકરે સંયુક્ત રાજ્ય અમેરિકા, ગ્રેટ બ્મિટન, બ્વદદદેશ, નેપાળ, જર્મની, શ્રીલંકા સહિત યુરોપના અનેક દેશોનો પ્રવાસ કર્યો હતો. દુનિયાભરના લોકો સાથે એમનો સંપર્ક હતો. એમણે વિશ્વના દેશના ખુલ્લા સમાજને જોયો અને અનુભવ્યો હતો. એની ભારે અસર ચિંતન પર પડી હતી. બિશપ કલાર્ક બ્લેક, અમેરિકન વિદ્વાન વીન્ટ સી.એન., ક્રારી મ્યુરિએલ લિસ્ટર, કુ. મિલ્ડેડમીનરવા, માઉંટબેટન, લોર્ડ લિન દિથગો, વડામ્રધાન યર્ચિલ વગેરે ઉપરાંત વિદેશી આઇ.સી.એસ. અધિકારીઓના પરિયય અને પુસ્તકોએ એમનું વૈશ્વિક દ્ષ્ટિ બિંદ્રુ ઘડયું હતું.

## ૨.૨ ડૉ. આiબેડકરના સામાજિક, રાજનેતિક વિચારોન ઘડનારા દાર્શનિક આધારો

ડૉ. આંબેડકરના વિયારોનું અધ્યયન કરતાં પહેલાં એમના સામાજિક, રાજકીય અને સાંસ્કૃતિક વિયારો ઘડવામાં ક્યા ક્યા વિચારકોએ મહત્વનો પ્રભાવ પાડયો હતો એ જાણાું અને સમજવું આવશ્યક છે.

ડૉ. આંબેડકરે પોતાના ત્રણ વૈચારિક ગુરુઓ ગણાવ્યા છે જેમાં...
(૧) ભगવાન બુદ
(૨) સંતકબીર
(૩) મહાત્મા જ્યોતિબા કુલેનો એમણે ઉલ્લેખ કર્યો છે.

ખુદ ડૉ.આંબેડકરે સમતા, સ્વતંત્રતા અને બંધુતા તથા ન્યાય વગેરે માનવતાવાદી વિયારોનો એમના પર ભારે પ્રભાવ પડયો છે એવું સ્વીકાર્યું છે. એટલું જ નહીં આ માનવતાવાદી તત્વો પર એમનું પોતાનું તત્વશાન આધારિત છે, એવું પણ એમનું વિધાન છે.

## ૨.૨ (૧) ડૉ. આiબેડક૨નું જીવન દશન :

૧૩ ઓક્ટોબર ૧૯૫૪ ના દ્વિસે દ્દિલ્હીના આકાશવાણી કેન્દ્ર પરશી પ્રસારિત પોતાના ભાષણમાં એમણો કહું કે,
"મારુ જીવન દર્શન ત્રણ શબ્દો પર આધારિત છે. સ્વતંત્રતા, સમાનતા અને બંધુત્વ.
આ ત્રણ શબ્દો ફૂન્ય રાજ્યક્રાંતિ વખતે લોકપ્રિય બન્યા હતા, પણ મારે કહેવું જોઇએ ફे મેં ફેન્ચ રાજ્યકાંતિ પાસેથી આ શબ્દો ઉધાર લીધા નથી. આ વિધાન હું દાવા સાથે કરૂં છું. માર જીવન-દર્શન રાજનીતિ પ૨ આધારિત નથી. એનું મૂથ તો ધર્મમાં છે. મારા ગુરુ તથાગત ગૌતમબુધ્ધના શિક્ષણથી મને આ તત્વશ્ઞાન લાધ્યું છે. અને મેં એનો સ્વીકાર કર્યો છે."

જાતપાંત તોડક મંડશ લાહોરના વાર્ષિક સંમેલન માટે તૈયાર કરેલા અધ્યક્ષીય પ્રવયનમાં પણા એમણે પોતાના આદર્શ સમાજની રુપરેખા આપતાં આજ ત્રણ મહત્વના મુદાઓનો ઉલ્લેખ ઈ. સ. ૧૯૩૬ માં કરેલો.

## ૨.૨ (૨) બુદ્ધ પત્યે અનન્ય આકર્ષણ1 :

ડૉ. આંબેડકરે ભારતીય તેમજ પા્્ષાત્ય દર્શનનો ગંભીર અભ્યાસ કર્યો હતો. આ દર્શનોનો તુલનાત્મક અભ્યાસ કરીને એમણે તથાગત ગૌતમબુદ્ધના દર્શનને ચ્રહણ કર્યું હતું. બયપણથી જ બુદ્ધ પ્રત્યેનું એમનું આગવું આકર્ષણ હતું. શાલેય શિક્ષણા દરમ્યાન આયાર્ય કૃષ્ણાજી કેલુસ્કરે પોતે લખેલું ગૌત્તમબુદનું જ્નયરિત્ર ભીમરાવ આંબેડકરને ભેટ આપેલું. એ બીજ-જીવનના સંઘર્ષો સાથે વિકસતું ગયું હતું અને તે જીન તત્વશ્શાન બન્યું હતું. બુધ્ધના શ્રમણ તત્વશાનનનો એમના પર ખૂબજ પ્રભાવ પડયો હતો.

## ૨.૨ (3) બે સમાંતર વિચારધારાઓ :

ભારતના તત્વફાનના ઈતિહાસમાં બે વિયારધારાઓ સમાંતરે વહેતી રહી છે. એક છે વર્ણાશ્રમવાળી વૈદિક વિયારધારા અને બીજી છે વર્ણાશ્રમ-વેદવિરોધી શ્રમણા વિયારધારા. ગોત્રમબુધ્ધ અને મહાવીર સ્વામી શ્રમણ વિચારધારાના મહાપુરુષો છ.. ડૉ. રામમનોહર લોહિયા આ વિયાર ધારાઓને ’ કદ્ટરવાદ વિરૂધ ઉદારવાદના નામે ઓળખાવે છે.
૨.૨. (૪) गોત્તમબુદ્ધ :

તથાગત ગૌતામબુધ્ધ વિશ્વના પહેલા માનવતાવાદી દાર્શનિક હતા. તે વૈદિક પરંપરાથી અલગ

શ્રમણે પરંપરાના ઉદ્ગાતા હતા. એમણો વેદોનો વિરોધ કર્યો કારણ કે એમના મત અનુસાર વેદ ‘નિર્જન રણભૂમિ સમાન નિરુપયોગી છે.' બુદ્ધત્વ પ્રાત કરતાં પહેલા વૈદિક ઋષિ મુનિઓ પાસે અભ્યાસ અને સાધના તે કરી ચૂક્યા હતા. પણ એમને જે પ્રાપ્ત કરવું હતું તે મળ્યું નહોતું. વૈદિક ઋષિ મુનિઓના સિધ્ધાંતો તર્ક, અનુભવ કे વસ્તુસ્થિતિ પર આધારિત નહોતા. એમના સિધ્ધાંતો કલ્પના માત્ર હતા. વૈદिક *ષિઓએ જે દાર્શનિક વિયારો ધ્રસતુત કર્યા એના પરિણામે કોઇપણ પ્રકારનું સામાજિક મૂલ્ય નિર્માણ થયું નહોતું. એવું બુધ્ધનું અનુભવો અને અભ્યાસ આધારિત માનવું હતું.

## ૨.૨ (૫) વાલણોની વેદિક વિચારધારા :

đૈદિક વિયાર ધારા પાસે યાર વેદો ઉપરાંત ધાર્મિકજ્રંથ, બ્રાહણણ્ર્ંથો હતા. વાસ્તવમાં બ્વાહણગ્રંથો મૂથભૂત રીતે વેદોનો $જ$ એક ભાગ હતા. (૧) બાહ્મણગ્રંઘો અનુસાર વેદ પવિત્ર છે (૨) વેદ અયૂક સત્ય છે અને (૩) વેદોનો અધિકાર સાર્વભૌમિક છે (૪) યાર્તુવર્ણ વ્યવસ્થા બંધનકારી અને વાદાતીત છે. (૫) આ યાર્તુવર્ણ વ્યવસ્થા કેટલાક વિશિષ્ટ નિયમો પર આધારિત છે.

## ૨.૨. (૬) ચાત્તવર્ણના વિશિષ્ટ નિયમો :

૧. પહેલો નિયમ એ છે કे સમાજ યાર વર્ણોમાં વિભાજિત કરવામાં આવ્યો છે. (૧) બ્રાહ્મણ (૨) ક્ષત્રિય (૩) વૈશ્ય (૪) શૂદ્ર. અને આ વર્झો ઈશ્ષરનિર્મિત છે.
2. બીજા નિયમ અનુસાર આ યાર વર્ણોમાં સામાજિક સમતા થઈ શકે નહીં. વર્ણવાર વિષમતાના નિયમ અનુસાર પરસ્પર ઓક બીજા સાથે બંધાયેલા હોવા જોઇએ. બ્રાહણોનો દરજ્જો સૌથી ઉપર છે. એનાથી ઉતરતો દરજ્જે ક્ષત્રિયનો છે. ક્ષત્રિયથી ઉતરતો દરજ્જો વૈશ્યોનો છે. અને શૂદ્રો એટલે કे કારીગર જાતિઓનો દરજ્જો સૌથી નીચેનો છે. હક્ક અને ફરજના સંદર્ભમાં વર્ગાનુુાર વિષમતા અવલંબે છે.
૩. ચાર્તુવર્ણનો ત્રીજો નિયમ વ્યવસાય અંગે છે. દરેકના વ્યવસાય નિર્ધારિત કરવામાં આવ્યા છે. વ્યવસાયમાં ફેરબદલી ઉચિત ગણાતી નથી.
૪. યોથો નિયમ શિક્ષણના અધિકાર અંગેનો છે. બાહ્મણ, ક્ષત્રિય અને વैશ્ય આ ત્રણે વર્ણોને શિક્ષણનો અધિકાર આપવામાં આવ્યો છે. શૂદ અને સ્ત્રીઓને સેવાનો અધિકાર છે. ઓમને શિક્ષણનો અધિકાર આપવામાં આવ્યો નથી.

## ૨.૨ (૧) અ - બુદ્ધની શ્રમણ વિચારધારા :

બુદ્ધનો જન્મ ક્ષત્રિયકુુુમાં થયો હતો. એમના પિતા ખેડૂત હતા. બુદ્ધે વેદ અને બ્રાહ્મણોનો તીજ વિરોધ કર્યો હતો ‘વેદ વિચાર બંધનકારક છે. અને એનો અધિકાર સાર્هભૌમિક છે’ એ વાત બુધ્ધ સ્વીકારવા કે માનવા તૈયાર નહોતા. એમણે આ વાતનો ઇન્કાર કરી દીધોછે. બુદ્ધનું માનવું હતું કે વિયારની સ્વતંત્રતા સૌથી મહત્વની બાબત છે. અને સત્યને પામવા માટે વૈયારિક સ્વતંત્રતા અત્યંત જરૂરી છે એટલે વેદને ઇશ્વરકૃત, પવિત્ર અને અયૂક સત્ય માનીએ તો એનો અર્થ એટલો જ થાય કे વैચારિક સ્વંત્રતાનો ઘરમૂળથી ઇન્કાર કરવામાં આવ્યો છે.

યાર્તુવર્ણના નામે બ્રાહણધર્મ દ્વારા બનાવવામાં આવેલી સમાજ વ્યવસ્થા બુદ્રને પ્રાકૃતિક રીતે જ અનુચિત સમાજવ્યવસ્થા લાગી હતી. આ સમાજ વ્યવસ્થા પ્રકૃતિના નિયમો િિરુધ્ધ હતી. આ વર્ણા ૨ચના કઠોર અને અસમાનતા તથા જુલ્મને પેદા કરનારી વ્યવસ્થા હતી. આ વ્યવસ્થા વિશિષ્ટ વર્ગો માટે નિર્માણા કરવામાં આવી હતી. બુદ્ધ મુક્ત અને સ્વતંત્ર સમાજ વ્યવસ્થા ઈર્છતા હતા.
'બ્વાહ્મણી સમાજ રચનામાં કેવથ અસમાનતા જ નહોતી પણ એથીય વિશેષ તો એમાં વર્ણ અનુસાર વિષમતા હતી. આ વર્ણાવાર વિષમતાને લીધે સમાજમાં પારસ્પરિક અતિ દ્વેષ અને તિરzકકાર પેદા થયો જે સતત કલહનું કારણ બનેલ છે.' એવું બુદનું માનવું હતું.

ચાર્તુવર્ણ વ્યવસ્થા બંધિયાર વ્યવસ્થા હતી એટલે માનવીય સંવેEન શીલતા નષ્ટ થછ હતી. શૂદ્ર અને સ્ત્રીઓ પાસે આ સમાજ વ્યવસ્થાને લીધે વિદ્રોહ કરવાની શક્તિ પણ ધીમે ધીમે ક્ષીણ થતી ગઇ. વિદ્યા પ્પાપ્ત કરવાનો એમને અધિકાર નહોતો જેને લીધે આ વર્ગો પર વિપરીત અસર પડી. શૂદ્રો અને સ્ત્રીઓ ઉપર લાદવામાં આવેલા અજ્ઞાનને લીધે એમની દુર્ગતતિ થઇ. આ મૂળભૂત વાત $જ$ સ્ત્રી અને શૂદ્રોના - બન્ને સમુહો ભૂલી ગયા. બ્રાહ્ભણ ધર્મે એમના જીવનને અર્થશૂન્ય બનાવી દીધું. યાર્તુવર્ણની સામે વિદ્રોહ કરવાને બદલે બ્રાહ્મણધર્મના તે ભક્ત બની ગયા અને એનું આંખમીંચીને સમર્થન કરવા માંડયા.

મહત્વની વાત તો એ હતી કે ચાર્તુવર્ણા આધારિત સમાજ વ્યવસ્થા ઇ尺્વરે બનાવી છે એવું આમ જનતાના માનસમાં ઠસાવી દેવામાં આવ્યું હતું. એટલે જનતાને લાગતું હતુ કે જો વ્યવસ્થા ઇફ્વર નિર્મિત હોય તો એને કઈ રીતે બદલી શકાય ? બુદ્દ ઈશ્વરનો જ ઈન્કાર કરી દીધો એટલે યાર્તુવર્ણનો મજબૂત આધાર તૂટી પડઘો. એમણે લોકોને સમજાવ્યું કે ચાર્તુવર્ણની સમાજવ્યવસ્થા મનુષ્યો એ પેદા કરેલી છે અને તેથી તેને બદલી શકાય છે. આ વ્યવસ્થાને નષ્ટ કરવાનો પ્રયાસ એમણે કર્યો.

## ૨.૨ (૧) બ- યજ્ઞ સિધ્ધાંતનો અસ્વીકાર :

યાર્તુવર્ણના સિદ્ધાંતની જેમજ યજ્ઞો સિદ્વાંત પણ એમણો નકારી કાઢયો. યશથી પૂણ્ય અને સ્વર્ગ મળે છે એ વાતનો પણા એમણે ઈન્કાર કર્યો. આ ઈીતે બુદ્ધે, વેદ, બ્રાહ્મણગ્રંથો, ઉપનિષદ જેવા
sॉ. ભીમરાવ આiબલડકરના c્યffar્વ અみ વिયારોન घSનારા đત્વો.

ઈશ્વર અને આત્મા, સ્વર્ગ અને નર્ક, યફા-યાગના સમર્થકો હતા. એમાં સમતા, સ્વતંત્રતા અને બંધુતા સ્થાપવા માટેનું વૈચારિક સ્વાતંત્ર્ય અને માનવ કર્તવ્યને માટે કોઈ સ્થાન નહોતું.

## ૨.૨. (૧) ક- કપિલનું દશન અન બુદ્ધ :

કપિલ એક મહાન દાર્શનિક હતા. એમછે પબોધેલા દર્શનને ‘સાંખ્ય દર્શન’ કહેવામાં આવે છે. એમનું દર્શન તર્કશાસ્ત્ર અને વાસ્તવિકતા પર આધારિત હતું. બુદ્ધે કપિલને એક વાસ્તવિક દાર્શનિક માન્યા હતા. આપણે કહી શકીએ કે બુદ્ધના દર્શન પર થોડી ઘણી અસર કપિલના દર્શનની છે. ડૉ. આંબેડકર પણ બુદ્ધના દર્શન પર કપિલનો પ્રભાવ હતો એવું સ્વીકારે છે. જો કे કપિલની બધીજ બાબતોનો એમણે સ્વીકાર કર્યો નથી. બુદ્ધે પોતાના અનુભવોને આધારે કપિલની ત્રણ $જ$ વાતોનો સ્વીકાર કર્યો હતો.
(૧) સત્ય પ્રમાણો દ્વારા સિદ્ધ થવું જોઇઓ. અને ક્રિયાઓને બુદ્ધિવાદનો આધાર હોવો જોઇએ. બુદ્યે આ વાતનો સ્વીકાર કર્યો હતો. એટલે તો બુદ્ધને બુદ્ધિવાદી ગણવામાં આવે છે.
(૨) ઈશ્વરનું અસ્તિત્વ છે અથવા ઈશ્વરે વिश्धનું નિર્માણ કર્યું છે. એ વાતનો સ્વીકાર કરવા માટે માત્ર નિરાધાર કલ્પનાઓ હોવી જોઇએ નહીં. એને માટે સિદ્ધાંતો અને અનુમાનોનો આધાર પ્રાપ્ત થવો જોઇએ. જીનના તથ્યો અને વાસ્તવિકતાઓ સાથે એનું અનુબંધ શક્ય છે કે ૬ૅમ તે તપાસવું જોઇઓ.
(૩) એવી જ રીત દુનિયામાં દુ:ખ છે એ વાતનો સ્વીકાર પझ બુદ્યે કર્યો છે.

આ રીતે બુદ્ધે કોઇપણ કાલ્પનિક દ્વેન-દેવીઓ, દૈવી આત્માઓ પૂર્નજન્મ જેવી વાતોને મહત્વ આપ્યું નથી પણ વાસ્તવિકતા, સત્ય, સામાજિક સમાનતા, વિયારોની સ્વતંત્રતા, સૌનું કલ્યાણા વગેરે વાતોને વિશેષ મહત્વ આપ્યું છે.

ટૂંકમાં બુદ્ધે વેદ, આત્મા, પુન્નજન્મ યાર્તુવર્ભ, ઈશ્વર, મોક્ષ, યજચાગ વગેરે તમામ બાબતોને વિશોધ કર્યો અને સમાજને મધ્યમમાર્ગ બતાવી દુંખ મુક્તિ અને નિર્વાણ પ્રાપ્તીનું તત્વશ્ञાન શીખવ્યું.

અહીં આપણે તથાગત બુદ્ધના સમગ્ર ચિંતન અને ઉપદ્શો અંગે વિસ્તારથી વાત કરવા માગતા નથી પણા એટલું સાર રૂપે નોંધી લેવા માંગીએ છીએ ફે,
(૧) બુદ્ધ માનaતાવાદી હતા એટલે માનવ જીવનને કુશળ કર્મો કરવા પ્રેરતા હતા.
(૨) બુદ્નના ઉપદેશો તાર્કિક અને વાસ્તવિક જગત સાથે સંકળાયેલા છે. કાલ્પનિક યમતકારોને તે સ્વીકાર કરતા નહોતા. આજના યુગના સંદર્ભમાં કહેંું હોય તો તે ‘રેશનલ’ (લૌકિક) હતા.
(૩) બુદ્ધ વિજ્ઞાનવાદી વિચારધારાને વરેલા હતા એટલે સમાજમાં સમાનતા, વૈયારિક સ્વતંત્રતા અને લોકશાહી જ્નનમૂલ્ય સ્થપાય એવું એમનું ધ્યેય હતું. એટલે તો કહેવું પડે કे ડૉ. આંબેડકર આધુનિક ભારતના લોકતાંત્રિક સમાજની સ્થાપના કરનારા ચિંતક તરીકે બુદ્ધ સિવાય અન્યનું શરણ કઈ રીતે સ્વીકારે ?

## ૨.૨. (૨) સંતકબીર : 'ન હિન્દુ ન મુસલમાનની ઓળખ'

ડૉ. આંબેડકરનો પરિવાર કબીરપંથી હતો. બયપણથી જ કબીરના ભજનો ઘરમાં ગુંજતા અને તેથી કબીરના જીનકાર્યનો પ્રમાવ એમના ઉપર બાળવયથીજ પડ્યો હતો. કબીર અ-વૈદિક પરંપરાના સંત હતા ઓટલે તો ડૉ. આંબેડકર પોતાના બીજા વિયાર ગુરુ તરીકે સંત કબીર ને ગણાવ્યા છે. સંત કબીરનો જન્મ ૧૫ મી સદ્માં બનારસ શહેરમાં થયો હતો. એક જુલાહાએ (મુસ્લીમ વણાકર)એમનું પાલન પોષણ કર્યું હતું. કહેવાય છે કે સંત રામાનંદ પાસેથી એકલવ્યની જેમ એમણી ગુરુમંત્ર અને શિષ્યત્વ શ્રહણt કર્યું હતું. જો કे આ લોકમાન્યતાના એતિહાસિક કे અન્ય પ્રમાણો ઉપલબ્મ નથી.

બુદ્ધ અંગે નોંધતાં આપછે આગળ જેયું તેમ વેદનિર્મિત ચાર્તુવર્ણ વ્યવસ્થાની વૈદ્દિક પરંપરા વિરુધ સમાનતાની સ્થાપના કરવા ઇરછતી શ્રમણ પરંપરા સમાંતરે વહેતી હતી. ક્યારેક વૈદિક પરંપરાનું વર્ચસ્વ સ્થપાતું તો ક્યારેક શ્રમણ પરંપરાનુંપ્રુુત્વ સમાજ પર રહેતું. બન્ને વિયારધારાઓ વચ્યે કેટલીક બાબતોમાં આપ-લેની પફિયા પણા ચાલતી રહેતી. વૈદિક પરંપરાની મૂળભૂત બાબત વર્ણવ્યવસ્થા હતી. બ્રાહણોએ એને શ્રેષ વ્યવસ્થા ગણાવી એનો બયાવ કરતા કારણ ફે એ વ્યવસ્થાને લી甘 બ્રાહણોની શ્રેષ્ઠતા સાબિત થઈ હતી.

[^0]

સંત કબીરનો જન્મ ૧૫ મી સદીમાં ઉત્તરપદેશના બનારસમાં થયો હતો．કબીરનું લાલન－ પાલન મુસ્લીમ દંપતિ નીમા અને નીરુએ કર્યું હતુ．કબીરના જીતિ વિશે યોકકસપણે કંઈ કહી શકાય તેમ નથી કારણ ફे એમના ભજનોમાં એમણે પોતાના શૂદ્ર，કોરી અનેજુલાહા તરીકેની ઓળખાણ આપી છે． મુસ્લીમ સમાજમાં વણાટકામ જુલાહા લોકો કરે છે．કબીરને પણા ઝીણી ઝીણી ચદરિયા વણવવાનું ભારે કૌશલ પ્રાપ્ત થયું હતું．

ઇీ્રાહીમ લોદીના શાસનકાળમાં કબીર પોતાની નિર્ભય વાણીને બુલંદ કરી રહ્યા હતા．તે કુળ， ધર્મ，જાતિ，વર્ણની શ્રેષતાને અસાર અને નિરર્થક માનતા હતા．કર્મ，આયરણ，વ્યવહાર અને શીલને જ શ્રેષ 广े અ－શ્રેષ્ઠની કસોટી માનતા હતા．એમનું કહેવું હતું કे જન્મથી કોઈ શ્રેષઠ કे અશ્રેષઠ હોતું નથી એમણે બ્રાહ્મણો અને મુલ્લા મૌલવીઓની શ્રેઠતાનો ઈન્કાર કર્યો હતો．કબીરનું માનવું હતું કे બ્રાહ્મણો અને મુલ્લા મોલવીઓ પોતાને શ્રેષ્ઠ ગણાવતા હોય તો તેમાં છળક૫ટ અને સ્વાર્થ રહેલો છે．આમ જનતાને ભ્મમમાં રાખી તેઓ પોતાનો વ્યવસાય કરે છે．

## ૨．૨．（૨）અ－વ્નાહો અને મુલ્લાઓનો विરોધ ：

આપણો યાદ રાખવું જોઇઓ के બ્વાહ્મણો અને મુલ્લા મૌલવીઓની ભારતીપ સમાજજીન પર મજબૂત ૫કડ હતી．બ્રાહ્મણોએ હિંદુ સમાજને બ્રાહ્મણ，क્ષતત્રિય，વૈશ્ય અન શૂદ્ર એમ યાર વર્ણોમાં અને બ્રહ્યર્યાશ્રમ，ગૃહસ્થાશ્રમ，વાનપ્રસ્થાશ્રમ અને સંન્યસ્તાશ્રમ એમ યાર આશ્રમોમાં વિભાજિત કરી હતી． આ વિભાજન કરીને એની ઉપર પોતાનું નિયંત્રણ સ્થાપી દીધું હતું．યાર વર્ણોને અંકુશમાં રાખવા，સંયમિત કરવા અને સંસ્કારિત ક૨વા વિવિધ પ્રકારના વિધિ－નિષેધોનાં બંધનો લાદી દીધાં હતાં．આ યાર્તુવર્ણના યોકઠામાંથી કોઈ બહાર જઈ શકે નહીં એ માટે એને ધર્મ સાથે સાંકળી દરેકના કર્મ，આચરણ અને અધિકાર નિર્ધારિત કરી દેવામાં આવ્યા હતા તમામ અન્ય લોકોની સહજ સ્વતંત્રતા અને માનસિક ક્ષમતા યાલાકી પૂર્વક છીનવી લેવામાં આવી હતી．લોકો પાસે માત્ર આસ્થા અને વિશ્વાસની $જ$ અપેક્ષા રાખવામાં આવતી હતી．જ્ઞાન－વિજ્ઞાન અને બૌદ્વિક સ્વાતંત્ર્યનો વારસો આમ સમુદાય પાસેથી ઝૂંટવી લેવામાં આવ્યો હતો．એજું જ અન્ય રીતે ઈસ્લામમાં મુલ્લા－મૌલવીઓએ કર્યું હતું．કબીરે એટલે જ પંડિતો，બ્રાહણો， મુલ્લા મૌલવીઓનો વિરો甘 કર્યો હતો．કબીરે તો કહેલું કે ‘તું તો કાગળમાં લખેલું કહે છે，હું તો આiખ જોયું કહું છ્હં．＇（મૈં કહતા આંખન દેખી）

## ૨．૨．（૨）બ－મધ્યકાલીન સમયની ધાર્મિક માન્યતાઓ ：

આ સમયમાં ધાર્મિક ક્ષેત્રે કેટલીક માન્યતાઓ પ્રયલિત હતી．
（૧）એજું કહેવામાં આવતું કે ગાયનું પૂછડું પકડીને વૈતરણી પાર કરી શકાય．અર્થાત્ બ્રાહ્મોોને ગાયનું દાન કરો એટલે ભવસાગર તરી જવાશે અને ભવનબંધનથી મુક્તિ મળી જશે．
（૨）બ્વાહણને દાન કરો એટલે બધાજ પાપ માફ થઈ જશો અને સ્વર્ગની પ્રાપ્તિ થશે．
（૩）ધ્યાહ્મણના આદેશ અનુસાર કર્મ કરશો તો વ્યક્તિગત，પારિવારિક અને સામાજિક વિモનો દૂર થશે．
（૪）જન્મ વખતે બાહ્મણને નામકરણ માટે બોલાવવો જોઇએ અને તેજ બાળકના સંપૂર્ણા જીવની રુપરેખા અને ભવિષ્ય લખી આપશો．
（૫）પજ્ઞા－યાગ અને પૂજ પાઠ કરવાથી કલ્યાણ થાય છે અને વિપત્તિઓ ટળે છે．
（૬）પાત્રા કરતાં પહેલાં બ્યાઘણની સલાહ લેવી જોઇઓ．
（૭）કોઠપણ શુભકાર્ય બ્વાહણની હાજરી વિના શક્ય નથી．દેશનું રક્ષણ પણ બાહ્મણના આદેશ અનુસાર થાય છે．
（૮）દિકરી－દ્કિકરાના લગ્નનું મુહુર્ત，દિકરીને સાસરે મોકલવાની અને સાસરેથી પરત લાવવાની સલાહ જ્યોતિષ પાસેથી લેવી．
（૯）व્યક્તિનું મૃત્યુ અને દાહસંસ્કાર તથા મૃત્યુ પછીની વિધિ માટે પણ બ્રાહ્મણનો આદેશ भાનવો．
（૧૦）જાતિવાર નિર્ધારિત કરેલા કર્મો અને અધિકારોનું ઉલ્લંઘન ધર્મ વિરોધી ગણાય．
આમ બ્રાહભોએ લોકજીનની પ્રત્યેક અગત્યની ઘટના પર પોતાનો અધિકાર અને અનિવાર્યતા જમાવી દીધી હતી．લોક માનસમાં એવી માન્યતા ઘર કરી ગયેલી કે જન્મ અને મૃત્યુના બંધનો દૈવે સોંપેલ છે અને બ્ઞાહ્મણ દેવતા એમાંથી મુક્ઞિ અપાવે છે．

કબીરે આ સઘળી માન્યતાઓ વિરુઘ પોતાનો આક્રોશ વ્યક્ત કર્યો．કબીરના સમયમાં દદશમાં ઇસ્લામનું આગમન થઈ યૂક્યું હતું．સમાજ સુસ્ત અને યેતના વિહિન બની ગયો હતો એવા વખતે મુલ્લા મૌલવી અને બ્રાહ્મણ જેવા સ્થાપિત અને અસરકાર લોકો વिરुદ્ધ વिદ्રોહ કરવાનું જોખમ， ઉઠાવનાર કબીરનું ઉચિત મૂલ્યાંકન હજુ સુધી થયું નથી．કબીરે ક્્યું કे જન્મ મૃત્યુના બંધનમાંથી भુક્ક્ત અપાવવાનું કાર્ય ન તો મુલ્લા મૌલવીઓ કे પંડિતો કરી શકશે．પોતાના પુરુષાર્થમાં વિ尺્વાસ અને શ્રમ પર ભરોસો રાખી કાર્ય કરવાથી માર્ગ પ્રાપ્ત થશે．કબીરની વાણી છે કે，



આમ કબીરે કહ્યું બાહ્યાંડંબરોને ખોટા અને નિરર્થક ગણાવ્યા છે．
ગંગા－યમુનામાં સ્નાન કરવાથી પાપ કપાય છે，પુણયની પ્રાપ્તિ થાય છે એવી માન્યતાનો વિરોધ કરી કબીરે કહ્યું
＂ગંગા નહાઇન，યમુના નહાઇન
નૌ મન મૈલ લિહિન ચઢાઈ＂
（ગંગા અને યમુનામાં સ્નાન કરવાથી શું વળે ？જો મન ચોખ્મું હોય તો બધું જ પાણી ગંગાનું છે મનમાં મેલ રાખીને સ્નાન કરવાથી તો અહંકારનો નવમણ મેલ બીજો શરીર પર યઢી જાય છે．）

ચાર્તુવર્ણા વ્યવસ્થામાં આપણે જાણીએ છીએ તે પ્રમાણે કેટલાકને ઊંચા અને કેટલાકને નીચે માનવામાં આવ્યા છે આમ શ્રેષ્ઠતાનું કમબદ્વ વિભાજન કરીને શૂદ્રને સૌથી નીયે રાખીને એના સઘળા નાગરિક，સામાજિક અને માનવીય અધિકારો છીનવી લઈ એને પશુની શ્રેણીમાં ૫હોંયાડી દેવાયેલો એટલે કબીરે આ વ્યવસ્થા સામે પડકાર ફેંક્યો કે，
＂ઉંય નીય અબ કહેં સે કરિયે，સબસે બ્મહ્મનિહારો હો，
ઉં નીથે સૌ કર્મ કહાવે，યોં ઘોખા નિરુઆરા હો．＂અર્થાત્
（આપણે કોને ઉંચ અને કોને નીચ કહીશું ？જે લોકો બધામાં બ્યા છે એવું કહે છે તો પછી એક ઉંચ અને બીજો નીચ કઈ રીતે હોઈ શકે ？દુણકર્મ કરનાર નીય અને કુશળકર્મને ઉંય માનવામાં આવે તો ઉંચ－નીચની વાત કરનારા લોકો આપझને ઘોખો આપે છે．ગેરમાર્ગે દોરે છે．

## ૨．૨．（૨）ક－કબીર ચિંતન અન ઉ઼પેેશ．

અહીં આપણે મહાનસંત કબીરના સમગ્ર ચિંતન અને ઉપદેશો અંગે વિસ્તારથી વાત કરવા માગતા નથી ૫ણ સારરપે એટલું નોંધી લેવા માંગીએ છીએ કે，
（૧）સંત કબીર મધ્યયુગમાં મહાન સમાજસુધારક ભક્ત કવિ હતા．એમझે સાધારણા માનવીને એના સન્માન અને સ્વાભ્મિમાનને ઉંચે ઉઠાવવા માટે પૂરે પૂરો પ્રયાસ કર્યો હતો．ચાર્તુવર્ણનો વિરોધ કર્યો હતો．તે પોતાને ‘ના હિન્દુ ના મુસલમાન’ ગણાતા હતા．
（૨）વંચિત સમાજને અશિક્ષા，અશાન અને ધાર્મિક અંધ વિ尺્વાસના અંધકારમાંથી બહાર કાઢીને સુખી，સમૃદ્ધ અને સ્વસ્થ સમાજનું નિર્માણ કરવા રેશનલ થિંકીગ．（વાસ્તવવાદી વિચારણા）નો માર્ગ ચિંધીને વૈયારિક ક્રાંતિ કરી હતી．
（૩）કબીર હિંદુ－મુસ્લીમના લોકજીવનની પ્રત્યેક બાબતોથી પરિચિત છે એમણો હિંદુ મુસ્લીમ એકતાની ઇચ્છા એમની વાણીમાં ઠેરઠેર કરી છે．એમનું માનવું છે કે હિંદુ અને ઇસ્લામ બન્નેનું સારતત્વ તો એકજ છે．મુશ્કેલી અને પરેશાની બાહ્યાડંબરની છે．બાહ્યાયાર નિરર્થક છે．બન્નેનું મન એક અને નેક બને તે જરૂી છે કારણ કे બન્નેમાં એક પરમતત્વનો વાસ છ．
（૪）કબીરના ઉપદેશોને કારણે હારેલા અને હતાશ લોકોના મનમાં આશા અને વિશ્વાસનો સંયાર થયો．એમझે બ્વા્મણો，પીરો મુલ્લાઓ મૌલવીઓ કાઝીઓ，દરવેશોના જનવિરોધી વિ尺્વાસો，લોકવિરોધી આચરણો વિરુધ નિડરતાથી પડકાર ફેંક્યો પરિણામે સમાજમાંથી સાંધદાયિકતા，ધાર્મિક કટ્ટરતા，અંધવિ尺્વાસ આધારિત રૂઢિ રિવાજો，ભષ્ટ સામંતી આયરણોની ધારા કમજોર પડી．વંશ，કુળ，વર્ણ દ્વારા સ્થાપિત શ્રેઠ્ઠતા ઉપહાસનો વિષય બની．
પ્રાયીન બુદ્ધની મધ્યકાલિન આવૃત્તિ એટલે જ નિર્ભય કબીર．ડૉ．આંબેડકરે એટલે જ કબીરને સન્માનપૂર્વક પોતાના વૈયારિક ગુરુ તરીકે સ્વીકાર્યા છે．
૨．૨（3）મહાત્મા જ્યોતિરાવ ફૂલે ：
ડૉ．બાબાસાહેબ આંબેડકરના ત્રીજી ગુરુ મહાત્મા જ્યોતિરાવ ફૂલે છે．એમના જીવન અને તત્વશ્વાન અંગેની ટૂંકનોંધ ધ્યાનમાં લઇએ એ પહેલાં ડૉ．બાબાસાહેબ આંબેડકરે મહાત્મા ફૂલે અંગે જે ક્યુ એના બે અવતરણો નોંધી લઇね．
＂જ઼＇มણે હિંદુસમાજની નાની જાતિઓને કહંવાતી ઉચ્ચaર્ર્ની જતિઓ પ્ત્યનની માનસિક ગુલામીનુંભાન કરાવ્યું，એમમનં જા ગૃત કરી અને વિદેશી શખસનથી

 ફૂલેની સ્મૃતિને સાદર સમર્પિત＂
 नोंध ता． $90-90-q \mathrm{er} \mathrm{\xi}$ ）

भારા ત્રીજા ગુરુ જ્યોતિબા ફૂલે છે．બાळझીતર સમાજના તે સારા ગુરુ છ．







## २.2. (3) અ- જ્યોतिजાનું પ્રારંलिક જ્રવન ઘડતર :

મહાત્મા જ્યોતિબા ફૂલેને જન્મ અત્યારે જેને આપણે ઓ.બી.સી. અર્થાત્ અધર બેકવર્ડ કલાસની જાતિઓ ગણીએ છીએ તે પેકીની માળી જાતિમાં ૧૧ એપ્રિલ ૧૮૨૭માં મહારાષ્ટ્રના શહેર પુનામાં થયો હતો. (જેને અત્યારે પૂણે નામે ઓળખવામાં આવે છે.) એમના પિતાનું નામ ગોવિંદરાવ અને માતાનું નામ ચિમનાબાઈ હતું.

જ્યોતિબાને સાત વર્ષની ઉમરે મરાઠી શાળામાં દાખલ કરવામાં આવ્યા. બાળપણથી જ અભ્યાસમાં અવ્વલ રહેવાને કારણે એમના શિક્ષકો એમને બેહદ ચાહતા.

१ उ વર્ષની ઉમરે ૯ વર્ષની સાવિત્રીબાઈ સાથે ફૂલેના લગ્ન કરવામાં આવ્યા. એ સમયકાળમાં બાળલગ્નો થતાં હતા. ડૉ. આંબેડકરનું પણ બાળવયે લગ્ન કરવામાં આવેલું. અભ્યાસુ જ્યોતિરાવની પ્રતિભા જોંઇને મુસલમાન વિદ્વાન ગફૂરબેગે ગોવિંદરાવને કહ્યું કે, "તમારો દિકરો ભણવા-ગણવામાં ખૂબ જ હોંશિયાર છે. એટલે એને સારી શાળામાં ભણાવા મૂકો."

ઈ.સ. ૧૮૪૧ માં જ્યોતિબાને અંગ્રેજી મિશન વિદ્યાલયમાં દાખલ કરવામાં આવ્યા. અભ્યાસકાળમાં જ્યોતિબા ફૂલેએ જયોર્જ વોશિંગ્ટન અને અનેક પ્રતિભાવાન સ્ત્રી પુરુષોના જીવન યરિત્રો વાંચ્યા. થોમસ પેનનો વैયારિક ગ્રંથ ‘માન હક્કો’ પણ વાંર્યો. બ્રિસ્તી પાદરીઓને મળવાનો અવસર મળ્યો. ભગવાન બુધ્ધ, માર્ટિન લ્યુથર કીંગ, પ્રોફે વિલ્સન અને સર વિલિયમ જોન્સનના વિયારો અને કાર્યોની અસર એમના જીવન ઘડતરમાં થઈ. ઈ.સ. ૧ ૮૪૮ ના આરંભિક દિવસોની એક ઘટનાઓ જ્યોતિબાના વિચારતંત્રને હયમચાવી દીધું.

## 2.2. (3) બ-G્વાભણો દારા अપમાન :

જ્યોતિબા ફૂલે એક બ્બાહ્મણ મિત્રના નિમંત્રણથી એના વરઘોડામાં સામેલ થયા. એક શૂદ્ર બ્રાહણના વરઘોડામાં સામેલ થાય તે બ્વાહણો સહન કરી શક્યા નહીં. અને જાનમાંથી જ્યોતિબાને હડધૂત અને અપમાનીત કરીને બહાર કાઢવામાં આવ્યા. આ અપમાન એમને હાડોહાડ અસર કરી ગયું. આ ઘટનાનું ચિંતન અને મંથન કરી સમાજમાં પ્રવર્તતી યાર્તુવર્ણ વ્યવસ્થા અને તેની પાછળની ઉંચનીચની ભેદભાવની નીતિ તથા અસ્પૃશ્યતાને નાબૂદ કરવા જીવનામર સમાધાનો કર્યા વિના જ્યોતિબાએ સંઘર્ષ કર્યો. એટલે તો બહુુુન લોકો એમને ‘આધુનિક ભારતની સામાજિક કાંતિના પ્રતિક પુરુષ' તરીક નમન કરે છે.

## 2.2. (3) ક-કેટલીક મહત્વપૂર્થ ધટનાઓ :

ઇ.સ. ૧૮૪૮માં દુનિયાભરમાં પરિવર્તનનો ૫૧ન ફૂંકયો. કેટલીક મહત્વપૂર્ફ ઘટનાઓ બની.
(૧) કાર્લ માર્ક્સ નામના ચિંતકે શોષझનો ભોગ બનેલા - સર્વહારા વર્ગના લોકો માટે આર્થિક કાંતિનું તત્વશાાન પોતે લખેલા‘કમ્યુનિસ્ટ મેનીફેસ્ટો’ માં જાહેર કરીને ‘ઔદ્યોગિક મુડીવાદ'ને યોંકાવી દીધો.
(૨) અમેરિકામાં યાલતા સ્ત્રી મુક્તિ આંદોલને સંસારની પહેલી સ્ત્રી અધિકાર પરિષદ ન્યુયોર્કમાં ઈ.સ. ૧ ૮૪૮માં આયોજિત કરી. પ્રકારાન્તરે આ ઓક ગણનાપાત્ર કાન્તિ હતી.
(૩) ભારતમાં તીવ્તતાથી રાજનૈતિક પરિવર્તન થઈ રહ્યું હતું. અંગ્રેજી વહીવટ અને પાક્ષાત્ય શિક્ષझ મેથવીન તૈયાર થયેલી મહારાષ્ટ્રની નવી પેઢી સામાજિક સુધારણાનું મહત્વ સમજી સુધારણાના કાર્યમાં પ્રવૃત્ત थઈ હતી.
(૪) જ્યોતિરાવ ફૂલેએ અહમદનગર ખાતે મિશનરી સેવિકા કુમારી ફરાર સંયાલિત કન્યાશાળા જોઈને પુનામાં શૂદ અને અતિશૂદ્ર સમાજની કન્યાઓ માટે કન્યાશાળા ખોલવાનો નિર્ણય કરી ૧૫ મે ૧ ૮૪૮ના દિવસે કન્યા શાળાની સ્થાપના કરી. કોઈ ભારતીય દ્વારા સ્થાપવામાં આવેલી આ પ્રથમ કન્યાશાળા હતી. ફૂલેના પત્નિ સાવિત્રીબાઇ સદર કન્યાશાળાના પ્રથમ શિક્ષીકા બન્યા.
આ જમાનામાં કન્યા શિક્ષણ અધાર્મિક બાબત ગણાતી. પુના પેશ્વાની રાજધાનીનું શહેર હતું અને બ્વાદ્મણ વર્ચસ્વ ત્યાં વિશેષ હતું. કન્યાશાળા થતાં બ્રાહણો ઉશ્કેરાયા. કન્યાશાળા બંધ કરાવવા એમણે અનેક અવરોધો ઉભા કર્યા. બ્રાહણોએ ફૂલે દંપતિને કન્યાશિક્ષણ આપવાના કરેલા ગુન્ષા બદલ સજારૂપે ઘર છોડવાની ફરજ પાડી. એમનું ખૂન કરવાનો પ્રયાસ પણ કર્યો પણ જ્યોતિબા અને સાવિત્રીબાઈ અડગ રહ્યા. પિતાનું ઘર છોક્યું પણ કાત્તીકારી પ્રવૃત્તિન છોડી. જ્યોતિબાના મિત્ર ઉસ્માન શેખે એમને રહેવાનું ઘર અને ઘરમાં જરૂી એવો સરસામાન આપી ઘર વસાવી આપ્યું. આજે પણ પુનામાં એ સ્થાન ‘ફૂલેવાડા' નામે પ્રખ્યાત છે.
si. ભીમરાવ આiબેડકરના c્યકિવત્વ અન વિયારોન घSનારા તत्वो.

ね સમયે શૂદો અને અછૂતોના બાળકોને સાર્વજનિક કુવા કे વાવ-તળાવમાંથી પાણી લેવાની મનાઈ હતી. જ્યોતિબા ફૂલેએ આ બાળકોની પાણી પીવાની સગવડ પોતાના ઘરના કુવામાંથી કરી આપી. જ્યોતિબાના કાર્યમાં મદદરૂ થવા મોરો વિક્ટલ વાલવેકર અને દેવરસ ઠોસર નામના યુવકોએ હાથ લંબાવ્યો. શાળામાં પુસ્તકો પુરા પાડવા મેજર કેન્ડી નામના અંગ્રેજ અધિકારીએ મદદ કરી. જ્યોતિબાની પત્નિએ અધ્યાપિકા તરીકે એમને સાથ અને સહકાર આપ્યો.

જ્યોતિબા ફૂલે શિક્ષણનું મહત્વ સમજતા હતા. શિક્ષણ નહીં મળવાને લીધે શૂદ્રોનું કેવું પતન થયું એ વાત એમણે એક રયનાામાં કરી છે કે,
"વिद्याના અભાવथી મતિ નાશl પામી, મतिના અભાવ\&ी નીતિ નાશ પામી, નીતિના અભાવથી ગતિ નાશ પામી, ગતિના અભાવથી वित નાશ પાન્યું, વिત્તના અભાવથી શૂદો હતાશ નિરાશ થયા આટલો મોટો અનર્થ એક માત્ર અ-વિદ્યાર્થી થયો"

## ૨.૨. (3) s - બાળ લગ્ન અન विधવા विवાહ :

૨૮ વર્ષની ઉંમરે જ્યોતિબાએ કારીગરો અને મજૂરો માટે રાત્રીશાળાની સ્થાપના કરી. ભારતની આ પ્રથમ રાત્રી શાળા હતી. જ્યોતિબાએ સમાજમાં વિધવાઓની અત્યંત કઠોર-અમાનુષી સ્થિતિ જોઇ હતી. બાળલગ્નોએ સમયમાં પ્રયદિત હતા. પરિણામે કેટલીય બાળાઓ બાળ વિધવા બનતી. આવી વિધવાઓ માટે પુર્નલગ્નની મનાઈ બ્રાહભોએ ફરમાવી હતી. પરિધામે આવી નિરાધાર વિધવાઓ ઘરના ) $े ~ બ હ ા ર ન ા ~ પ ુ ર ુ ષ ો ન ી ~ હ વ શ ન ો ~ શ િ ક ા ર ~ બ ન ત ી . ~ આ વ ી ~ વ િ ધ વ ા ઓ ન ે ~ ક ુ લ ્ ટ ા ~ ગ ણ વ ા મ ા ં ~ આ વ ત ી . ~ વ િ ધ વ ા ન ા ~$ વાળ કાપી એને કુરુપ બનાવાતી. અર્ધભૂખી રાખી ઘરના ખૂણોજ બેસી રહેવાની ફરજ પાડવામાં આવતી. જ્યોતિબા ફૂલેઓ ઈ.સ. ૧ ૮૬૦ માં ૨ઘુનાથ નામના વિધુરને નર્મદા નામની વિધવા સાથે પૂર્નલગ્ન કરાવ્યું. विધवા પૂર્નલગ્ન અને ઘુંઘટપ્રથા બંધ કરવા તાર્કિક લેખો લખ્યા પરિણામે પરંપરાવાદી રૂઢિયુસ્ત બ્રાહણો ઉશકેરાયા. વિધવા સ્ત્રીઓના વાળ ન મુંડી નાખવા એમણે બ્રાહ્મણોને સમજાવ્યા પણે બ્રાહ્મણો તો પોથી પંડિતો હતા. એમણે જ્યોતિરાવની વાત ન સ્વીકારી એટલે એમળે નાઈ સમાજના ભાઈઓ પાસે વિધવાના વાળ ન કાપવાનો નિર્ણાય કરાવ્યો.

છ.સ. ૧૮૬૩માં એમણે બ્રાહ્મझ વિધવાના ત્યજી દેવાયેલા બાળકોને સંરક્ષણ આપવા અનાથાલયોની સ્થાપના કરી. જેનું નામ 'બાળહત્યા પ્રતિબંધક ગૃહ' રાખવામાં આવ્યું.

એટલું જ નહી જયોતિબાએ કાશીબાઈ નામની વિધવાના પુત્રને દત્તક તરીક અપનાવ્યો. એનુ નામ યશવંત રાખ્યું. દારુની દુકાનોના લાઈસન્સ ન આપવા સરકારમાં રજૂઆત કરી. દેવદાસી પ્રથા પર પ્રહારો કર્યા. અસ્પૃશ્ય બાળકોના શિક્ષણ માટે અંગ્રેજ વહીવટી તંત્ર પર સતત દબાણ કરતા રહ્યા.
૨.૨. (3) ઇ - 'સતત્ય શોધક સમાજ અન તેના ઉદૃશો'

૨૪ સપ્ટેમ્બર ૧૮૭૩માં એમફ઼ ‘સત્ય શોધક સમાજ' નામની સંસ્થા સ્થાપી. જેના ઉદેશો નીથે પ્રમાણે હતા.
(૧) બ્રાહ્મણી શાસ્ત્રોની માનસિક તથા ધાર્મિક ગુલામીમાંથી લોકોને મુક્ત કરાવવા.
(૨) બ્ઞાહ્મો દ્વારા થતું તમામ પ્રકારનું શોષણા અટક઼ાવવું.
(૩) अછૂતોનો ઉદાર કરી અસ્પૃશ્યતા નાબૂૂ કરવી.
(૪) મહિલાઓના માનવ અધિકારોનું સંરક્ષણ કરવું.
(૫) દીન, દુ:ખિયા, અપંગ અને અંધજનો પ્રત્યે સહાનુભૂતિ રાખવી.
(૬) સત્ય આચરણ અને સત્યનિઠા અપનાવવી.

## ૨.૨. (3) ई - મชૂદ આગેવાન ફૂલે :

સામાજિક કાન્તિના આંદોલનમાં ‘સત્ય શોધક સમાજ’ એક એતિહાસિક ઘટના ગણાવી શકાય. જ્યોતિબા કામદારોના નેતા હતા. કામદારોની સમસ્યા અને કામદારોના આંદોલનનો પાયો નાખનાર પ્રથમ મજૂરનેતા હતા. એમણે ૧૦,૦૦૦ મજૂરોનું સંમેલન યોજી રવિવારની રજા અને કામદારોના કામના કલાકો નિર્ધારિત કરવામાં સફળતા મેળવી હતી.

## ૨.૨. (3) ગ -મહાત્મા ક્રુલેનું સાહિત્ય સર્જન :

પોતાના વિયારોને સરળ ભાષામાં અનુભવ આધારિત તથ્યોથી લખવાનું એમફે શર કર્યું હતું. ‘બ્રાહ્મણાયે કસબ’ નામનું પુસ્તક એમણો ૧૮૮૯ માં લખીને પ્રકાશિત કર્યું. આ પુસ્તકમાં બ્રાહણો ભગવાનને નામે શૂદ્દો અને અતિશૂદ્રોને કેવી ઈીતે લૂટે છે એનો ચિતાર આપ્યો છે. ગુલામગીરી (૧૮૮૩) ગ્રંધમાં સૃષ્ટીકમથી વિસંગત, તર્ક વિપરીત અને કાલ્પનિક પ્રકારના ધર્મગ્રંથોના આચાર-વિયારની ભારોભ્ભાર ટીકા કરી છે. મનુસ્મૃતિના વર્ણશ્રેઠત્વની શબબ્દ પમમાણ પર તથા ભાગવદૂ ઇત્યાદિ ગ્રંઘોના મન્સ્ય કુર્મ, વરાહ, નૃસિંહ, વામન, પરશુરામ વગેરે અવતારોની કલ્પનાઓ સાથે સંકળાયેલી જુઠી અને બનાવટી કથાઓની ભારે ટીકાઓ કરી છે.
‘યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સ’ દ્વારા ગુલામોની દાસતાને દુર કરવા અંગે બતાવેલી ઉદારતા, નિરપેક્ષતા અને પરોપકારી બુદ્ધિની પ્રસંશા કરી ‘ગુલામગીરી’ ગ્રંથ યુનાઈટેડ સ્ટેટ્સને સમર્પણ કર્યો છે. બ્રાહમણોની દાસતાથી શૂદ્રોને મુક્તિ મળે એવી કાષના વ્યક્ત કરી હતી.

આ ગ્રંધની પસ્તાવનામાં ફૂલેઓ લખ્યું છેં કે, સેંકડો વર્ષોથી - બ્રાભણોનું રાજ્ય બન્યુ ત્યારથી શૂદ્ર અને અતિશૂદ્ર ગણાતી જાતિઓ સતત અત્યાચાર અને દુ:ખમાં દહાડા ગુજારે છે એટલે એમને સંકટમાંથી ઉગારવા ધ્યાન આપવું જરૂીી છે. બ્રાહ્મણોના અન્યયો અને જુલ્મોથી પોતાનું રક્ષણ કરવામાં આવે એ હેતુથી આ પુસ્તક લખવામાં આવ્યું છે.

ફૂલે ઓ ‘સાર્વજનિક સત્યધર્મ’ નામનુ પુસ્તક લખી વિવિધ ધર્મોની પારસ્પરિક અને આંતરિક સંઘર્ષની વિગતો લખી પોતાનો અતિમ્રાય વ્યક્ત કર્યો છે.

મનુષ્ય પાણીઓમાં મૂળભૂભૂત રીતે જાતિભેદ છે નહીં એવું સ્પષ્ટ તારભ કાઢી ફૂલે વાયકને પૂછે છે ફे પશુ પક્ષીઓમાં જો જાતિભેદ હોય નહીં તો પછી મનુષ્ય પ્રાણીઓમાં જાતિભેદ કઈ રીતે હોઈ શકે ?

હિંદુ સમાજ પર હજારો વર્ષોથી બ્નાહ્ણણી વિયારો, સંસ્થા તથા બ્રાહણ જાતિનું વર્ચસ્વ કઈ રીતે સ્થપાયું ? એની શોધ કરવાનો પ્રયાસ મહાત્મા જ્યોતિબાએ કર્યો. એમનો અભ્મિપ્રાય એવો હતો ફे હિંદુઓના જ્રાન પર સામાજિક બંધન લાદી દેવા માટે અફાન અને અંધશ્રદ્વાનો ઉપયોગ બ્રાહ્મણોએ કર્યો. ભ્ભામક, કાલ્પનિક, ખોટી, અતિશયોક્તિપૂર્ણ, યમત્કારપૂર્ણ માયાજાથ પેદા કરીને બ્રાહ્ણોએ હિંદુઓને જકડી રાખ્યા છે.

બ્વાહ્મધધર્મ અર્થાત્ વર્ણાશ્રમ, જાતિભેદ, શ્રૃતિ સ્મૃતિ, પુરાણ તથા ભાગવદ્ધર્મની અસર જ્યાં સુધી દેશની જનતાના મન પર હશે, ત્યાં સુધી નાગરિક સમાનતા અથવા માનવીય સમાનતા આ દેશમાં સ્થાપિત થઈ શકશે નહીં. એવું કુલેનું માનવું હતું. એટલે એમણે ચાર્તુવર્ણ, જાતિ વ્યવસ્થા, બ્રાહ્મણવાદને પોષનારા ધાર્મિક શ્રંથોના વર્યસ્વનો ઈન્કાર કરી દીધો જો કे સ્વામી દયાનંદનો પુનાના બ્રાહ્મણોએ વિરોધ કર્યો ત્યારે સુધારક બ્રાહ્યણ દયાનંદ સરસ્વતીની શોભાયાત્રામાં મહાત્મા જ્યોતિબા સામેલ થયા હતા.

મહાત્મા જ્યોતિરાવ માત્ર વૈયારિક હલયલ જ પેદા કરતા નહોતા પણ ઓક કર્મશીલ આગેવાન હોવાના નાતે સદ્રિય કદમ પણ ઉઠાવતા હતા. પોતાના ઘરના કુવામાંથી અછૂતોને પાણી આપવાનું એમણી શર ક્યું. કન્યાઓ માટે પહેલી પાઠશાળા શરૂ કરી. પોતાની અભણ પત્નીને ઘરમાં જાતે ભણાવી અધ્યાપિકા બનાવી. ૧૮૬૩માં બાલહત્યા પ્રતિબંધ ગૃહની સ્થાપના કરી. બ્રાફણી વિધવાઓ અને તેમના ત્યજાયેલા બાળકો માટે અનાથગૃહ શરૂ ક્યું. હંટર કમિશન સામે પોતાની લ્લેખિત રજૂઆત કરી, પુરોહિતગીરીનો અંત લાવવા એમણો ‘સત્યશોધક સમાજ' સ્થાપ્યો. કેવળ સામાજિક, શૈક્ષણિક, ધાર્મિક સુધારા પૂરતાજ જ્યોતિરાવ ફૂલે સીમિત ન રહ્યા પણા એમણે આંદોલનો કરીને ખેડૂતો, ખેતમજૂરી અને કારખાનાના કારીગરોની સમસ્યાઓનો ઉકેલ પણ સૂયવ્યો હતો.

મહાત્મા જ્યોતિબા સમગ્ર સમાજનું ઘરમૂળથી પરિવર્તન છચ્છતા હતા. એમનું માનવું હતું કે ઉ૫ર ચોટિયા ઉપાયોથી પરિવર્તન આવે નહી.. જ્યાં કોહવાટ હોય ત્યાં સર્જરી કરવી જ પરે. નહીં તો સડો આગળ વધતો જાય. એટલે એમણે ‘સત્યશોધક સમાજ'ની સ્થાપના કરી અને ‘સત્પધર્મ’ ના સ્વરૂપને સુસ્પષ્ટ કર્યું સત્યધર્મ-વિશ્વધર્મ હશે એવી આશા એમણે વ્યકત કરી. જેમાં માનવીઓ વચ્યે પારસ્પરિક બંધુતા અને સમાનતા હશે.

આમ, માનવતાવાદ, વિશ્વબંધુત્વ અને સંઘર્ષ અને રયનાશીલતા જ્યોતિરાવના જીવનની નિઠાના ત્રણ પ્રમુખ તત્વો હતા.

૬૦ વર્ષની વયે એમના મિત્રો, શુભેખ્છકો, સહયોગીઓ અને અનુયાયીઓો દ્વારા તા. ૧૧ મે ૧૮૮૮ ના રોજ મુંબઇ ખાતે માંડવી-કોલીવાડામાં ૪૦ વર્ષની અવિરત કાંતિકારી સામાજિક સુધારણાના કાર્યને બિરદાવવા મળેલી વિશાળ સભામાં રાવબહાદૂર શ્રી વિદ્ટલરાવ બંડકરે જ્યોતિબા ફૂલેને પુષ્પમાળા અર્પણા કરી મહાત્માની ૫Eવી એનાયત કરી. ૨૮ નવેમ્બર ૧૮૯૦ ના દિવસે એમનું અવસાન થયું. ઓમના અવસાનના ઓક $જ$ વર્ષ પછી જ્યોતિરાવે જલાવેલી જ્યોતને આગળ ધપાવવા ડૉ. આંબેડકરનો જન્મ મહારાષ્ટ્રમાં ૧૪ મી એમ્રિલ ૧૮૯૧ના દિવસે થયો.

અહીં આપણે ૧૯ મી સદીના લડાયક વિયારક અને કર્મશીલ જ્યોતિબા ફૂલેના સમગ્ર ચિંતન, ઉપદેશો, સાહિત્ય અને ચળવળો અંગે વિસ્તારથી વાત કરવાનો ઉપક્રમે રાખ્યો નથી પણ સારરૂપે એટલું નોંધી લેવા માગીએ છીએ કે,
(૧) સ્વતંત્રતા, સમાનતા, પ્રજાંત્ર, વિશાન લોકિકવાદ (રેશનલ થિંકીંગ) વગેરે આધુનિક જ્નમૂલ્યોનાં બીજ રોપવાનો પ્રયાસ જ્યોતિબા ફૂલેઓ મહારાષ્ટ્રમાં કર્યો હતો.
(૨) ધર્મ-વ્યવસ્થા જેને આપણે ‘યાર્તુવર્ણાશ્રમ ધર્મ’ અથવા સ્પષ્ટ શબ્દોમાં ‘બ્રાહ્મણધર્મ’કહી શકીએ તેનો અસ્વીકાર કરવાનું તથા જાતિવ્યવસ્થા નષ્ટ કરવાનું મહાત્મા જ્યોતિબાફૂલેનું કાર્ય મોલિક ગણી શકાય.
(૩) ફૂલેના સર્વશ્રાહી વિયારો અને કાર્યો આધુનિક સમાજના નિર્માણને માટે પ્રેરણાદાયક બન્યા છે જેની ઊંડી અસર વિયારશીલ લોકોમાં ૨૧ મી સદીમાં આપણે જોઈ શકીએ છીએ.

પ્રાચીન બુદ્ધ અને મધ્યકાલિન કબીરની અ-વૈદિક જયોતને વીસમી સદીમાં મહાત્મા જ્યોતિબા

ડૉ. ભીમરાવ આiંબેડકરના c્યfિતત્વ અન वियારોન धSનાર। aत्वो.

## ૨.૨ (૪) બુદ્ધા, કબીર અને ફૂલેના વિયારોમાં સમાનતા

બુદ્ધ, કબીર અને ફૂલેના વિયારો વરયેનો સમયગાળો ઘણો લાંબો છે. ભગવાન બુદ્ધ も. સ. પૂ. ૫૦૦ ની આસપાસ તો સંત કબીર ૧૫ મી સદીમાં અને મહાત્મા જ્યોતિબા ફૂલે ૧૯ મી સદીમાં પેદા થયા અને અવૈદિક વિયારધારાનું સમર્થન કર્યું. એમના વિયારોનું સાંગોપાંગ અધ્યપન કરીએ તો મહદ્હંશે નીયે પ્રમાણેની સમાનતા એમના વિયારોમાં જોવા મળે છે.
(૧) વેદ, ધ્ષાહણગ્રંથો, ઉપનિષદ મનુસ્મૃતિ ઈત્યાEિ ગ્રંથોના દર્શનનો અસ્વીકાર કરવો.
(૨) વેદ આધારિત વર્ણ વ્યવસ્થાનો વિરોધ તथા આ व्यવસ્થાને ઈજ્વરકૃત છે એવો વિશ્વાસ નહીં કરવો.
(૩) યશ-યાગનો વિરોધ કરવો.
(૪) બ્રાહ્ોોને જન્મના આધારે શ્રેષ માનવાનો ઈન્કાર કરવો. તમામ મનુષ્યો સમાન છે એ વાત પર વિશ્વાસ કરવો.
(૫) આત્મા, પૂર્નજન્મ, મોક્ષ વિગેરે વાતો પર વિશ્વાસ નહીં કરવો.
(૬) व्यક્તિના પુરુષાર્थ પ૨ વિશ્વાસ કરવો.
(૭) જાતિપ્રથા, અસ્પૃશ્યતા ઇકશ્વરે નિર્મિત કરી નથી પણ કહેવાતી ઊંથી વર્ભોએ પોતાનો સ્વાર્થ સાધવા આ વ્યવસ્થા યાલાકી પૂર્વક ઉભી કરી છે એના પર વિશ્વાસ રાખવો.
(૮) સામાજિક સમાનતા, બંધુતા અને ન્યાય વગેરે તત્વો પર અટલ શ્રદ્ધા રાખવી.
(c) સौ કોઇને શિક્ષણનો અધિકાર છે એ વાત માનવી.
(૧૦) પુરુષોની જેમ જ સ્ત્રીઓને પણ શૈક્ષણિક-ધાર્મિક વગેરે અધિકારો મળવા જોઇએ એ વાત પર વિશ્વાસ કરવો.

## ૨.3 ડૉ. થાંબેડકરના સામાજિક-રાજનેતિક વિયારોના ઘડતરમાં પાશ્વાત્ય ચિંતકોની ફાળો

૨.૩ (૧) પ્રસ્તાવના :

૨૦ જુલાઈ ૧૯૧ ૩ના દિવસે સયાજરાવ ગાયકવાડે વિદેશમાં ભણવા માટે આપેલી સ્કોલરશીપ લઇને ભીમરાવ આંબેડકરે અમેરિકાના ન્યુયોર્ક શહેરમાં પદાર્પણ કર્યું અને સપ્ટે ૧૯૧૩ થી શરુ થતા સત્ર માટે કોલંબિયા યુનિવર્સિટીમાં એમ.ઓ. (અર્થશાર્ત)ના વર્ગમાં પ્રવેશ મેળવ્યો.

૨ જુન ૧૯૧૫ના દિવસે એમ.એ. (अર્થશાર્ર્ર) ની ૫દવી પ્રાપ્ત કરી અને પી.એય.ડી. ના અભ્યાસ૬મમાં પોતાનું નામ રજ્ઞસ્ટર્ડ કરાવ્યું. મે. ૧૯૧૭ માં એમણો કોલંબિયા યુનિવર્સિટીમાંથી પી.એચ.ડી.ની પદવી પ્રાત કરી અને વધુ અભ્યાસ માટે લંડન સ્કુલ ઓફ ઇકોનોમિકસ એન્ડ પોલીટીકલ સાયન્સમાં એમ.એસ.સી. તથા ડી.એસ.સી.નો અભ્યાસ શર કરેલો. એવામાં વડોદરા રાજ્યની શિષ્યવૃત્તિની મર્યાદાપૂર્ણ થતાં લંડનનો અભ્યાસ અધૂરો મૂકી ડૉ. આંબેડકર ભારત પરત આવ્યા અને પૈસા બયાવી પુન: ૫ જુન ૧૯૨૦ના દિવસે લંડન પહોંર્યા. ત્યાં એમ.એસ.સી. ડી.એસ.સી. અને બેરીસ્ટર એટ લૉ પદવીઓ પ્રાપ્ત કરી ૩ એપ્રીલ ૧૯૨૩ના દિવસે સ્વદેશમાં પરત આવ્યા.

ઈ.સ. ૧૯૧૩ થી માંડીને ૧૯૨૩ સુધીના સમયગાળામાં ડૉ. આંબેડકર અનેક પાશ્વાત્ય યિંતકીના સીધા અથવા આડકતરા સંપર્કમાં આવ્યા. એમણે પાક્ષાત્ય વિદ્વાનોના ગ્રંથો ખૂબજ ઝીણવટપૂર્વક વાંચ્યા જેના કારહી એમના વિયારો ઘડાયા જેની અસર એમના યિંતન પર પડી.

## 2.3 (૨) ભારતીય નેતાઓ પર પાજ્વાત્ય ચ尸ંતનની અસર:

આપણે નોંધgુ જેઇએ કे મહાત્મા ગાંધી, જવાહરલાલ નહેરુ, સરદાર પટેલ, જયમ્મકાશ નારાયણ, ડૉ. રામમનોહર લોહિયા, એમ.ઓન.રૉય, વિકલભાઈ પટેલ, મહંમદ અલી ઝીણા જેવા અનેક નેતાઓ ૫૨ ૧૮ મી ૧૯ भી સદ્દીના પાશ્શ્વાત્ય વિયારકો અને પાક્ષાત્ય સંસ્થાઓના સંપર્કની અસર રાષ્ટ્રવાદના ઘડતરની અને આઝાદીની પ્રાપ્તિ માટે થઈ હતી. માત્ર ભારતનાજ નહીં પણા અન્ય ઇતિહાસ પુરૂષો જેવા ૬ે, લેનિન, કમાલપાશા, મુસોલીની, ડી વેલેરા અને કાર્લમાર્ક્સ જેવા આગેવાનો ઉપર પણ પાઃ્વાત્ય કેળવણી અને વિચારોની અસર થઈ હતી.
2.3 (3) પ્રોફેસર સ્તબમમન :

અभેરિકામાં અભ્યાસ દરમ્યાન પ્રોફ. આર.એ. સેલિગ્મેનના વિયારોની ભારે અસર ડૉ. આંબેડકર પર પડી હતી. તેં આંબેડકરના શિક્ષક હતા અને ‘પબ્લીક ફાયનાન્સ' ના નામાંકીત અધ્યા૫ક હતા. આંબેડકર એમની પાછળ પાછળ દરેક પીરીયડમાં પરમીશન મેળવીને બેસતા. એમના પ્રવયનો શબ્દે શબ્દ નોંધતા. વિદ્યાર્થીઓના તે માનીતા અધ્યા૫ક હતા. અને પોતાના વિદ્રાર્थીઓને અત્યંત સ્નેં અને ભાવનાથી ભણાવતા. સંશોધનની સર્વોત્તમ મેથડ કછ છે ? એવું ડૉ. આંબેડકરે પૂછયું ત્યારે પ્રોફે. સેલિગ્મેને કહેલુ ‘તું તારૂં કામ કરવા માંડ અને તારી જાતેજ તારી સંશોધનની પદ્વતિ વિકસીત કર.'

પ્રોફે. સેલિગ્મેને લાલા લજપતરાયને કહ્યુ હતું કे "આંબેડકર માત્ર ભારતીય विદ્યાર્થીઓમાં જ

## 2． 3 （ $૪$ ）પ्रोફ．જહોન ડ્યુઇ ：

પ્રોફ．જહોન ડ્યૂઈ આંબેડકરના કોલંબિયા યુનિવર્સીટી અમેરિકામાં અધ્યાપક હતા．તત્વશ્ઞાની તરીકે તે વિશ્વ વિખ્યાત હતા．એમના તત્વશ્ઞાનને ‘સાધનવાE’ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે．ડ્યુઈ એ જુના આંદ્શવાદી દર્શનનું ટીકાત્મક વિશ્લેષણ કર્યું હતું＂પ્ત્યેક વ્યક્તિને એનો વ્યવસાય－પછી તે ગૌરવપ્રE હોય કे ન હોય છતાં એનો સામાજિક મોભો સયવાવો જોઇએ＂એવું એમનું માનવું હતું． તત્વજ્ઞાનીઓઓ જ્વનના દ્ુુંખો અને વ્યથાઓનો વિચાર કરીને માર્ગ અને સાધન સૂયવવા જોઇઓ． ડ્યૂઈનું માનવું હતું કે શિક્ષણ વિશ્વપરિવર્તનનું સાધન છે．ડૉ．આંબેડકરે ક્યૂઈના વિયારોને ઉંડાણથી સમજીને સ્વીકાર્યા હતા．

## 2.3 （૫）वિલિયમ ગેરીસન ：

અમેરિકાના બીજા યિંતક વિલિયમ ગેરીસનના વિયારોની ભારે અસર આંબેડકરના ચિંતનમાં જોવા મળે છે．અમેરિકન નિગ્રોઝની ગુલામી વિરુદ્ધ એમણે વૈચારિક યુદ્ધ શરુ કર્યું હતું．લીબરેટર （મુક્તિદાતા）નામનું પેપર ગેરીસને શરુ કર્યું હતું（ડૉ．આંબેડકરે ‘મૂકનાયક＇તથા＇બહિવ્કૃત ભારત＇ નામના સામાયિકો શરૂ કર્યા હતા．）અને આ માધ્યમ દ્વારા નિચ્રો લોકોની મુક્તિ માટે લોકવિચારનું ઘડતર તે કરતા હતા．ડૉ．આંબેડકરે એમના લખાણો તથા પ્રવચનોમાં અસંખ્યવાર ગેરીસનના ઉચ્યારણોની સાદર નોંધ લીધી છે．

ડૉ．આબેડકરે માત્ર ઈંગ્લેન્ડના ઉદારમતવાદીઓને વાંચીને સંતોષ મેળવ્યો નહોતો ૫ણ ૧૮ મી અને ૧૯ મી સદીના વિશ્યભરના તમામ ઉદારમતવાદીઓ，ઈતિહાસકારો，તત્વજ્ઞાનીઓને વાંચ્યા હતા．જેમના દર્શનમાં માનવીની ઉન્નતિ અને વિકાસની વ્યુહરચના હતી．વિખ્યાત ગ્રીક તત્વશ્ઞાની， થુસ્તિડાછસનુું વિધાન એમણે પોતાના પુસ્તક＂કોગ્રેંસ અને ગાંધીજીએ અછૂતો માટે શું કર્યુ ？＂માં નોંધ્યુ છે કे તમન અમારા માલિક બનવામાં રસ હોઇ શકે，પણ અમન તમારા ગુલામ બનવામાં શું રસ હોઇ શક્ડ ？થુસ્સિડાઇસના આ તત્પ્જ્ઞાને જ ભારતની જાતિપ્રથાની ગુલામીનો સામનો કરવાની શાક્તિ પૂરી પાડી હતી．

## ૨． 3 （૬）ડૉ．આiબડકરના વિચારો પર અસર કરનારા ચિંતકો ：

ડૉ．આંબેડકર વિશ્વ પ્રસિધધ લંડન મ્યુઝિયમમાં બેસીને સવારથી સાંજ સુધી પાશ્વાત્ય તત્વફાનીઓના પુસ્તકો વાંયતા હતા．આ સ્થળે જ લેનિન，માર્કર્સ મેઝીની જેવા લડાયક આગેવાનોએ અભ્યાસ કર્યો હતો．ડૉ．આંબેડકરના માનીતા ચિતકોમાં વોલ્ટેર，ડ્યૂઈ，સેલિગ્મન，પ્રોફે．હેરો૯્ડ લાસ્કી， એડમંડ બર્ક，માર્ક્સ વિન્ટરનિઝ，જે．એસ．મીલ，કાર્લાઈલ，લોર્ડ એકશન，કનિંગ હામ，લેઈનપુલે，વોલ્ટર બેઝોટ，૩નિયલ ઓ કોનેલ，રેનન，જેફરસન，ડાઇસી，ઈમીલ સેનાર્ટ，હર્બટ અપાથેકર，સ્ટેન્લી રાઇસ， વિન્સેન્ટ સ્મિથ જેવા અનેક નામો ગાભાવી શકાય．આ ચિંતકોના યિંતનનો પ્રભાવ ડૉ．આંબેડકર ૫૨ પડયો હતો．પાશ્વાત્ય ઉદારવાદી યિંતન（［લિબરલ થોટ્સ）ની જ નહીં પણ વેસ્ટર્ન ડેમોકેટીક ઇન્સ્ટીટ્યુશનની અસર પણ તેમના પર થઈ હતી．જો કે ઉદારમતવાદી ચિંતનની મર્યાદાઓથી તે પરિયિત囚તl．

## ૨．૬ તમારી પ્રગતિ યકાસો

પ્રશ્ન－૧ નીચેના પ્રશ્નોના જણ અથવા ચાર લીટીમાં જવાબ આપો．
（૧）ડૉ．આંબેડકરે પોતાનું તત્વશ્ઞાન કયા કયા મહાપુરૂષોના ચિંતનમાંથી તારવ્યું છે ？ ふૉ．આંબેડકરનું આ અંગે શું કહેવું છે ？
$\qquad$
$\qquad$
（૨）અવૈદિક વિયારધારાના પ્રવર્તક ગૌત્તમબુદ્ધે વૈદिક વિયારધારાનો વિરોધ શા માટે કર્યો ？
$\qquad$
（૩）યાર્તુવર્ણના વિશિષ્ટ નિયમો કયા કયા છે ？
$\qquad$
$\qquad$
（૪）મહાન દાર્શનિક કપિલની કઈ કઈ બાબતો બુદ્ધે સ્વીકારી છે ？
(૬) કઈ ઘટનાથી મહાત્મા જયોતિબા ફૂલેના જીનન અને ચિંતનમાં પરિવર્તન આવ્યું ?
(૭) સત્ય શોધક સમાજના ઉદ્દેશો કયા કયા હતા ?

પ્રશ્ન-ર નીચેના વિધાનો કોણે કર્યા છે તે જણાવવો.
(૧) ના મંદિર મેં, ના મસ્જીદ મેં, ના કાશી કૈલાસ મેં (......................)
(૨) આધુનિક ભારતના મહાન શૂદ્રને સાદર સમર્પિત. (.....................)
(૩) વિદ્યાના અભાવથી મતિ નાશ પામી. (.....................)
(૪) સત્ય પ્રમાણો દ્વારા સિધ્ધ થવું જોઇએ. $\qquad$
(૫) ફેન્ય રાજ્ય ક્રાન્તિ પાસેથી આ શબ્દો મેં ઉધાર લીધા નથી. $\qquad$

પ્રશ્ન-૩ એક વાક્યમાં જવાબ આપો.
(૧) શ્રમણ વિયારધારાના પ્રાયીન મહાપુરૂષો કોણ છે ?
(૨) યાર્તુવર્ણામાં કઈ કઈ વર્ભોનો સમાવેશ કરવામાં આવે છે ?
(૩) યાર આશ્રમો કયા કયા છે ?
(૪) કપિલના દર્શનને કયા નામે ઓળખવામાં આવે છે ?
(૫) દક્ષિણ ભારતમાં કયા કયા સંતોએ સમતાનો ઉપદેશ આપ્યો ?
(૬) કબીરના માતા પિતાનું નામ શું હતું ?
(૭) મહાત્મા ફૂલેને રહેવાનું ઘર અને જરૂરી સરસામાન કોણે આપ્યો ?
(c) જયોતિબાને મદદરૂપ ધવા કયા યુવકો તેયાર થયા ?
(૯) જ્યોતિબાને ‘મહાત્મા’ ની પદવી કયારે અને કોણે આપી ?
(૧૦) દેશમાં ભારતીય વ્યકિત દ્વારા પહેલી કન્યા શાળા કયાં અને કયારે શર થઈ ?
(૧) કમ્યુનિસ્ટ મેનીફસ્ટો. નામના યિંતકે લખ્યો.
(૨) કુમારી ફરારની કન્યા શાળા.. માં હતી. જેને જોઈને મહાત્મા ફૂલેઓ કન્યા શાળા સ્થાપી.
(૩) સંત કબીરનો જન્મ....................ખાતે....................સદીમાં થયો હતો.
(૪) वૈદि૬ ધર્મની માન્યતા ఆતી કे व્યવસ્થા ઈશ્વર નિર્મિત છે. બુદ્ધે એનો વિરોધ ヶर्यो.
પ્રશ્ન-૫ નીયેના પ્રશ્નોના બે અથવા ત્રણ લીટીમાં જવાબ આપો.
(૧) કયા કયા ભારતીય નેતાઓ ૫૨ પાશ્વાત્ય ચિંતનની અસર જોવા મળે છે ?
$\qquad$
$\qquad$
(૨) વિલિયમ ગેરીસને, નિગ્રોઝ લોકોને ગુલામીમાંથી મુદ્કિત અપાવવા શું કર્યું ?
$\qquad$
$\qquad$
(૩) ડૉ. બાબાસાહેબ આંબેડકર વિશે પ્રોફે. સેલિગમેનનું શું મંતવ્ય હતું ?
$\qquad$
$\qquad$
(૪) થુસિડાઇસનું કયું વિધાન ડૉ. આંબેડકરને વધુ ગમ્યું હતું ? એ કથન એમણે કયા પુસ્તમાં નોંધ્યું છે
$\qquad$
$\qquad$
(૫) મહાત્મા જ્યોતિબા ફૂલેનું કયું કાર્ય મૌલિક ગણી શકાય ?
$\qquad$
$\qquad$
«．આંબેડકરના ચિંતનની પ્રાસંગિકતા．
－ડૉ．આiબેડકરના લેખનનું વિષય વૈવિધ્ય．
૩．૩ સાહિત્યનું પુ ન્નમુદ્રણ．
－ડૉ．આંબેડકરના સાહિત્યનું પુન：મુદ્રણ અને
મહારાષ્ટ્ર રાજ્યની ધસંશનીય કામગીીી．
૩．૪ ઉપલબ્ધ સાહિત્ય．
૩．૫ કેટલાક ઉ૫યોગી પુસ્તકો
૩．૫ તમારી પ્રગતિ ચકાસો．

## 3．0 GE्देश

－ડૉ．ભીમરાવ આંબેડકરના રાજનૈતિક સામાજિક，આર્થિક અને સાંસ્કૃતિક વિયારોને સંદર્ભ સહિત સમજવા માટે પ્રાથમિક સ્ત્રોતની માહિતી જરૂરી છે．
－आ ओょમ દ્વારા
－ડૉ．આંબેડકરના લેખિત જ્રંથોની સામાન્ય માહિતી આપવાનો છે．
－ふૉ．આiબેડકરના સાહિત્યની વિવિધ વિષયોની વ્યાપકતા દર્શાવવ્વનો છે．
－મહારાષ્ટ્ર સરકારે બનાવેલી＂ડૉ．સાહેબ આંબેડકર સોર્સ મટિરિયલ－પબ્લીકેશન કમિટિ＂ના કાર્યનો અહેવાલ આપવાનો છે．
－विद्धार्थी પોતે મૂથ સ્યિિત્ય वाંयवાનો મ્યાસ કરે તે માટે પ્રેરવાનો છે．
－ભविष्यમાં હોનહાર विદ्યાર્थી ડૉ．આંબેડકરના જીવન－સંઘર્ષ અને તત્વશાન अंગે વિશેષ સંશોધન કરવા મયાસ કરે તો તેન હાથવગું સાહિત્ય ઉપલબ્ધ થાય તે માટેનો સોર્સ પૂરો પાડવાનો છ．
－પોતાના સમયના अગ્રવર્ગોના भुખ्य પ્રવાહથી અલગ ઈીતે વંચિતોના સંદર્ભમાં વિવિધ રાષ્ટ્રીય અને સામાજિક પશ્રોને ડૉ．આંબડકરે કઈ રીતે તપસ્યા અને મૂલવ્યા તેની તરફ
ધ્યા આકર્ષિત કરવાનો છે．

### 3.9 Y્તતાવના

ડૉ．બાબાસાહેબ આંબેડકર વીસમી સદ્દીના જાહેરજીવનમાં લડાયક，આણનમ આગેવાન અન પ્રતિભાસંપન્ન，બુદ્ધિજીવી，લેખક રાજુરુષ હતા．એમના સંપૂર્ણ જીવનનું ધ્યેય પદ્દલિત સમુહોને સામાજિક યતનાઓમાંથી મુકિત અપવવાનું હુું．એમણે તે માટે જીવનભર અવિરત સંઘર્ષ કર્યો હતો．ટૂંકા સ્વાર્થ માટે કे व्यકિતગત લાભ માટે એમણે અવાંછિત સમાધાનો કયારેય કર્યા ન હતા．એમझે રાજનૈતિક સંસ્થાઓ સ્થાપી．શાસન પ્રણાલિઓ અને જે તે સમયની રાજકીય સ્થિતિ પર વેધડક પોતાના મંતવ्यો દ્શે સમક્ષ રજુ કર્યા．તેમझે જે જે લેખન કર્યું એ ચર્ચાનો અને વિયાર પ્રેરનારો વિષય બની રહ્યો．૫ણ એનો કેન્ર્ર્તી વિયાર અસ્પૃશ્ય અને વંચિતવર્ગોની મુFિતનો $\sigma$ રહ्યो હતો．

## 3.2 ＊तिહासिક પूर्夭ભૂमिકા

ડૉ．બાબાસાહેબ આંબેડકરે પોતાના જાહેર જીવનની પ્રવૃત્તિઓમાં મોટા ભાગનો સમય みસ્તતામાં ગાળ્યો．પોતાના અંતરંગ સાથી સમક્ષ એકવાર એમણો ક્હું હતું કે，＂કોઈ વ્યસ્ત વ્યકિત પોતાના સમञ્ર જીવન દરમ્યાન જેટલું કાર્ય કરી શકક એના કરતાં દશ ગણ્ูું કાર્ય અનેક અભાવો અને ાેશેથનીઓ વેઠીને મારે કરવું પડ્યું છે અને તે પણા મારા સ્વાસ્થ્યના ભોગે．＂

ડૉ．બાબાસાહેબ આંબેડકરનું જાહેર જવનનું क્ષેત્ર ઇ．સ．૧૯૧૬थી માંડીને ૧૯૫૬ સુધીના ગળળામાં એટલે ફे ૪૦ વર્ષના સુદીઈ પટલ પર ફલલયેલું છે．આ ગળળામાં એમણે બૌદ્વિક，कियાત્મક ને મેદાની લડાઇઓની સાથે રયનાત્મક પ્રવૃત્તિઓ પણા કરી છે．વ્યકિતગત સુખ યેન અને આરામની નનુસાર ચાલતો રહ્યો હતો．આ લેખન જ એમના યુગનું અને એમના નેતૃત્વનું સજીવ ચિત્ર આપણી

## 3.2 （૧）ડૉ．આiબેડકરના ચિંતનની પ્રાસંગિકતા

એમના ટીકાકારો ઓછા નહોતા પણા એમનું લેખન એટલું તલસ્પર્શી，ધારદાર અને તથ્ય

આધારિત રહતતું કे તેન અવગણવું એમના વિરોધીઓ માટે પણ શક્ય નહોતું．એમને લેખન，એમની đૈचારિકતા અને એમના કાર્યો સાથે સંમત થઈ શકાય 子 અસંમત થઈ શકાય，પરંતુ તેનો સદંતર ઈન્કાર તો કોઈ પણ કાળે થઈ જ ન શકે．ભલેને પછી તે કોઇને ગમે કે ન ગમે．આ ઓકરાર એમના ઓક ટીકાકારે કરીને એમનું પ્રભુત્વ સ્વીકાર્યું છે．આ દદશમાં જયાં સુધી વર્ણવ્યવસ્થા，જાતિભેઢ અને અસ્પૃશ્યતા એક યા બીજા પ્રકારે અસ્તિત્વમાં હશે ત્યાં સુધી ડૉ．બાબાસ્તહેબ આંબેડકરનું થિંતન સદાય પ્રાસંગિક રહેવાનું છે．ડૉ．આંબેડકર નું કહેવું હતું કે＂વર્ણવ્યવસ્થા，જાતિભેદ અને અસ્પૃશ્યતાનું આયરણ કરનારાં દલિતતેર લોકો છે．એ લોકો રોગચ્રસ્ત માનસિકતાથી પીડાય છે અને અન્ય લોકોના સ્વાસ્થ્યન પણ યેપ લગાડે છે，એટલે તેને તિલાજલિ આપવાની જવાબદારી એમને માથે છે．એમની પ્રગતિશીલતાને માપવાનો માપદંડ પણ વર્ણવ્યવસ્થા，જાતિભેદ અને અસ્પૃશયતા છે．સુધરવાની જવાબદારી વર્ણાશ્રમધર્મને માનનારાઓની છે．દલિતોઓ તો માત્ર પોતાના માનવીય અધિકારો ઝુંટવાઈ ન જાય તેની કાળંજી રાખવાની છે．

## 3．૨（૨）ડૉ．આiબેડકરના લેખનનનું विષય વેવિધ્ય．

ડૉ．બાબાસાહેબના સાહતત્યને આપણી પાંચ વિભાગમાં વિભાજિત કરી શકીએ．જે（૧）ધર્મ（૨） સમાજ વ્યવસ્થા（૩）અર્થશાર્ર（૪）રાજનીતિ અને（૫）ઇતિહાસ તથા औતિહાસિક વ્યકિતઓ અંગે છે．

૬ર્મ પર એમના સૌથી ઓછા ગ્રંથો છે．જો કे બાબાસાહેબ મૂળભૂત રીતે ધાર્મિક વ્યકિત હતા પણ અનેક વ્યસ્તતાઓ વશ્ચે ધર્મ પર લખવાનો એમને ઓછો સમય મળ્યો છે．એમણે કેટલીક યોજનાઓ આ અંગે વિયારી રાખેલી．ધર્મ પર એમની ત્રણ રયનાઓ છે．（૧）હિન્દુધર્મનું તત્વશ્ઞાન （૨）હિન્દુ ધર્મના કૂટ પ્રો（૩）બુદ્ધ અને તેમનો ધર્મ．

એમણે સમાજ વ્યવસ્થા અંગે ત્રણ ગ્રંથો લખ્યા છે．（૧）ભારતમાં જાતિ પ્રથા：તેની યાંત્રિક સરંચના，ઉદ્ૃભવ અને વિકાસ．（ર）જાતિનો વિનાશ（૩）અછૂતો અથવા ભારતની બહિષ્ટૃત વસ્સહતી （ઘેટોઝ）ના વર્ણબબહારના લોકો．

અર્થશાર્ર્ર પર એમના યાર ઝ્રંથો છે．（૧）ભારતમાં ખેતીની જમીનના ટુકડા અને તેનો ઉકેલ． （૨）ઇસ્ટ ઈાન્ડિયા કંપનીનો વહીવટ અને અર્થવ્યવસ્થા（૩）ભારતમાં પ્રાંતિય વિત્ત વ્યવસ્થાનો વિકાસ અને（૪）રૂપિયાની સમસ્યા．

રાજકારણ અને તત્કાલિન રાજનીતિ પર એમનું સૌથી વધારે લેખન છે અને જે બેહદ ચર્યા પ્રેરનારું હતું．તેમાં（૧）મહારાષ્ટ્ર ：ભાષાકીય પ્રાંત તરીકે（૨）નિયંત્રણ અને સંતુલન（૩）ભાષાવાર રાજ્ય રયના（૪）સંઘ વિફ૩ધ સ્વતંત્રતા（૫）સાંપ્રદાયિક ગતિરોધ અને એનો ઉકેલ（૬）રાજય અને લઘુમતિઓ（૭）પાકિસ્તાન અથવા ભારતનું વિભ્મજન．

આ ઉપરાંત ઈતિહાસ અંગેના એમના બે પુસ્તકો છે（૧）શુદો કોણ હતા ？（૨）અછૂતો કોણ અને કેવી રીતે અછૂત બન્યા ？

ઐतिહはસિક વ્યકિતઓ અંગે（૧）રાનડે ગાંધી અને ઝીણu（૨）ગાંધી અને કોંચ્રેસે અછૂતો માટે શ્રું કર્યું．（૩）મિ．ગાંધી અને अછૂતોની મુકિત．જો કे બાબાસાહેબ આંબેડકરે જે તે સમયના પ્રશ્નો પર． વિયારોત્તેકક પુસ્તકો લખવા ઈચ્છતા હતા પણ લખી શક્યા નહોતા．

એમણે રાજ્યોના નિર્માણથી માંડી દેશ વિભાજન અને દેશશ સંરક્ષણા સુધીના વિષયોને આવરી લાઇને રાજકીય પૃષ્ઠમૂમિમાં પોતાના વિયારો રજુ ક્યા છે．

## 3.3 （૧）ડૉ．આાંબેડકરના સાહિત્ચનું પુર્નમુદ્રણ અને

## મહારાષ્ટ્ર રાજ્યની પ્રસંશનીય કામગીરી．

ડૉ．બાબાસ્સેબ આંબેડકરન્ય પુસ્તકો，ઓમના પ્રવયનો અને લખાણેને પુનઃચ્રંથસ્થ કરવા માટેના પ્યાસો કેટલીક પ્રકાશન સંસ્થ્ઓઓ અને સંગઠનોએ એમની હયાતીમાં જ કર્યા હતા પ૬ એમનું સમચ સાહિત્ય શોધબોળ અને સંશોધન આદરીને પુન：સંકલન કરીને પ્રકાશિત કરવાનું કાર્ય અત્યંત મહેનત અને આર્થિક ખર્ચ માગી લે તેવું હતું．

કેટલીક કર્મશીલ વ્યßિતઓ અને રીસર્ચ સ્કોલર્સની સતત માગણી હતી ફे ડૉ．બાબાસાહેબ આંબેડકરનું સમચ સાહિત્ય આજના સંજોગોમાં લોકો સમક્ષ મુકાવું જોઈએ．એનું બીજુ કારણ ઓ હતું કे સાહિત્યના અભાવે લોકો ભળતા અને મનમરજી મુજબના અર્થગઠનો કરીને શુંચવાડો પેદા કરતા હતા．પરિણમમે એક અસ્પધારણ વ્યકિતના ક્રાન્તકારી કાર્યી અંગે ગેરસમજ ઉભી થતી હતી જેની ભારે નારાજગી તળભૂમિના અભ્યયસુ વિદ્વાનોને થતી હતી．

મહારાષ્ટ્ર સરકારે એની પ્રગતિશીલ દ્ટિ્ટિની સાબિતી રૂપે વૈદિક ધારાના વિોોધી મહાત્મા ફુલેનું સમઃ સ્યહત્ય પ્રસિધ્ધ કર્યુ હતું તે જ પ્રમાણ મહાત્માગાંધી અને આ૫ણે સંતે જેવ 子 સંતત તુકારામ，સંત જ્ઞાનેશ્વર，નામદેવ，એકનાથ અને અન્યના જીવન યરિત્રો અને કથનો છાપ્યાં હતાં．એ શૃંખલામાં ડૉ． બાબાસાહેબ આંબેડકરનું સમચ સ્યિત્ય પ્રસિધ્ધ કરવાનો નિર્ણય છ．સ．૧૯૭૬માં મહારાષ્ટ્રના મુખ્યમંત્રી

શ્રી શરદ પવારના અધ્યક્ષપદે લેવામાં આવ્યો અને ડૉ. બાબાસાહેબ આંબેડકરના જીવન અને તત્વદર્શનના અભ્યાસી વિદ્વાનો અને અનુયાયીઓની એક સમિતિ બનાવી અને નીચે પ્રમાણેનુું સંપાદક મંડળ રય્યું.
(૧) પ્રોફે. એમ. બી. ચીટણીશ (૨) પ્રોફ. અનંત કાનેકર (૩) ડૉ. પી. દી. બોરાલે (૪) ડૉ. વિનાયકરાવ ઇ. મોરે (૫) એસ.પી. ભાગવત (૬) શ્રી જી. એમ. બોમ્બલે, ડાયરેકટર, સ્ટેટ ઇન્સ્ટીટયુટ ઑવ એજ્યુકેશન, પૂણે. (૭) શ્રી વસંત મુન, ઑફિસર ઑન સ્પેશ્યલ इયુટી.

૨૪ સભ્યોની ડૉ. બાબાસાહેબ આંબેડકર સોર્સ મટેરિયલ પબ્લીકેશન કમિટિ બનાવવ્વમાં આવી. જેમાં શ્રી સદાનંદ વરદ મિનિસ્ટર ફોર એજ્યુફેશન, કલ્યરલ એફેર્સ યુથ સર્વિસ એન્ડ સ્પોર્ટસને સમિતિના થેરમેન બનાવવામાં આવ્યા.

શ્રી આર.એસ. ગવઈ, (ચેરમેન, મહારાષ્ટ્ર લેજીસ્લેટીવ કાઉન્સીલ), શ્રી બીસી કાંબલ (સાંસદ), બેરી. બી.ડી. ખોબ્રાગડ (સાંસE), શ્રી પી.એન. રાજભોજ (મહારાષ્ટ્ર લેજીસ્લેટીવ કાઉન્સીલ), ક્રમમરી શાંતાબેન દાણી, દાદા સાહેબ રુપવતે, એન.એચ. ક્કુંમારે સહિત અન્ય દલિત આગેવાનોનો સમિતિમાં સમાવેશ કરવામાં આવ્યો. શ્રી વસંત મુનને ‘ઓફિસર ઓન સ્પેશ્યલ ક્યુટી'નું ૩ઝીગ્નેશન આપીને આ કામને આગળ ધપાવવાની જવાબદારી સોંધવામાં આવી. ડૉ. બાબાસાહેબ આંબેડકરની જન્મ શતાબ્દિ ૧૯૯૧માં આવે તે સમયે સમશ્ર સાહિત્ય છપાઇ જાય ઓવો આશાવાદ મુખ્યમંત્રીએ જાહેર કર્યો. સમિતિ પાસે લગભગ ૧૫ વર્ષનો ગાળો કાર્યપૂર્ણ કરવા માટે હતો.

ડૉ. બાબાસાહેબ આંબેડકરની હયયતિમાં તો એમનું ઘણુું ઓધ્ું સાહિત્ય પ્રસિધ્ધ થયું હતું એમની શૈક્ષણિક અને જાહેર જીવનની કારકિદ્દીમાં નીચેના શ્રંથો લેખો અને આવેદનપત્રો પ્રસિધ્ધ થયેલા.

### 3.7 Gપલcધ્ધ સાહિત્ય.

## 

(q) Administration and Finance of East India Co.
(ઈસ્ટ ઇ્ડિયા કંપનીનો વહીવટ અને નાણાંકીય બાબતો. ગુજ. ચ્રંથ-૧ ૧)
કોલંબિયા યુનિવસિર્ટીમાં એમ.એ.ની પદવી માટે ૧ ૫મે ૧૯૧૫ના દ્વિસે રજૂ કરેલો આ શોધ
પ્રબંધ જે મેકમિલન એન્ડ કંપનીએ પ્રસિધ્ધ કરેલો. ઇકોનોમિક જર્નલ, રોયલ ઇકોનોમિક સોસાયટીના ચ્રંથ ૩૬માં も.સ. ૧૯૨૬માં એનું પુર્ન મુદ્રણ કરવામાં આવેલું.
(૨) Evolution of Provincial Finance in British India.
(વ્ઞિટીશ ભારતમાં પ્રiંતિક આર્થિક વ્યવસ્થાના વિકાસનું મૂલ્યાંકન)
આ સંશોધન પ્રબંધ કીંગ્સ એન્ડ સન્સ, લંડન દ્વારા પ્રકાશિત કરવામાં આવેલો.
૧૯૨૩માં પીચ.ડી.ની પદવી માટેનો આ ક્રંથ (National Dividend of India : Historical and Analytical Study) ના નામે ૧૯૨૩માં પ્રસિધ્ધ કરાયેલો. આ શોધ પ્રબંધની મુદ્વિત પ્રત યુનિવર્સિટીમાં આપવાની હતી પણ ડૉ. આંબેડકર પાસે એ માટે આર્થિક જોગવાઈ નહોતી અને સંશોધન પ્રબંધમાં થોડો ફેરફાર કરવાનો હતો એટલે આઠ વર્ષ પછી યુનિવર્સિટીમાં મુદ્રિત પ્રતો રજૂ કરી ત્યારે યુનિવર્સિટીના નિયમો અનુસાર પદવીની અધિકૃત ઘોષણા વિલંબે કરાયેલી.
(૩) Problem of Rupee : It's origin and Solution.
(રૂપિયાની સમસ્યા : એનો ઉદૂભવ અને ઉકૅલ.)
પી.એસ.કીગ્સ એન્ડ સન્સ, લંડન (૧૯૨૩) ડી.એસ.સી. માટેનો શોધ પ્રબંધ.
૧૯૪૭ની ૯્મી મેના દિવસે The History of Indian currency and Banking (ભારતીય ચલણ અને બેંકીંગનો ઇતિહાસ) નામે બટલર એ-ડ ટેનર લિ. ફ્ઞેમ એનડ, લંડન-ચ્રેટ બ્સિટન દ્વારા આ શોભ પ્રબંધ પ્રસિધ્ધ કરાવામાં આવેલો.
( $\gamma$ ) Pakistan or the Partition of India.
(પાકીસ્તાન અથવા ભારતના ભાગલા.)
આ જ્રંથ પહેલી વખત ૧૯૪૦માં Thoughts on Pakistan (પ્િિસ્તાન અંગેના વિચારો) નામે પ્રસિધ્ધ થયેલો અને ઠાકર એન્ડ કંપની મુંબઈ દ્વારા ૧૯૪૬માં એનું પુર્નમુદ્રણ થયેલુ.
પાકિસ્તાન અને ભારત વિભાજનના રાજકારણ ઉપર ડૉ. આંબેડકરનું સર્વાધિક ચર્ચિત અને પ્રશંસા પામેલો આ ચ્રંથ છે. જે પહેલાં ૧૯૪૫માં પાિસ્ત્પનની પરિકક્પના નામથી પસિધ્ધ થયો હતો. ૧૯૪દમાં એનું નવાનામે બીજું સંસ્કરણ પ્રસિધ્ધ કરવામાં આવ્વું. આ ગ્રંથમાં ડૉ. આંબેડકરે બે રાષ્ટ્રોના સિધ્ધાંતોને આધારે પાકિસ્તાનનું સમર્થન એક વ્યાપક સંદર્ભમાં કર્યુ છ એમનો મત હતો કे બે રાષ્ટ્રો થતાં ભારતમાં શાંતિથી રહી શકાશે. આ શ્થમાં એમણે મુસ્લિમ સાંધદય尸કતાની જબરી ટીકા કરી છે. આ ગ્રંથની વિશેષતા એ છે కે, ડૉ. બાબાસાહેબે પાિસ્તાન બનતાં પહેલાં જે પાકિસ્તાનની ભૌગોલિક સીમાઓ એમણે દર્શાવી હતી અને જે નકશો પ્પસ્તુત કર્યો હતો બરાબર એવી જ રીતે પાકિસ્તાન નિર્માણ થયું હતું.
(૫) What Congress and Gandhi have done to the Untouchables.
(કોંગ્રેસ અને ગાંધીજીએ અસ્પૃશ્યો માટે શું કર્યું ? )
ઠાકર એન્ડ કંપની મુંબઈ દ્વારા ૧૯૪૫માં આ ગ્રંથ પ્રસિધ્ધ કરવામાં આવ્યો હતો. બીજી આવૃત્તિ ૧૯૪૬માં ધકાશિત થઈ હતી.
(६) Who were the Shudras? How they came to be forth varna in Indo-Aryan Society?
š. આiબેકકરવું સાહિc્ય્ય સર્જના. (શુદ્રો કોણt હતા અને ભારતીય આર્યોના સમાજમાં તે યોથીવર્ણમાં કઈ રીતે ગણાયા ?) આ ગ્રંથ ઠાકર એન્ડ કંપનીએ ૧૯૪૬માં પ્રસિધ્ધ કર્યો હતો. મહારાષ્ટ્ર સરકાર દ્વારા એનું પુર્નમુદ્રણ ૧૯૯૧૧ાં કરવામાં આવ્યુ.
( $૭$ ) The Untouhables: Who were they and why they became untouchables? (अસ્પૃશ્યો : તેઓ કોણ હતા અને શા માટે તેઓ અસ્પૃશ્ય બન્યા ?) આ ચ્રંથ ૧૯૪દમાં અમૃતબુક કંપની દિલ્હી દ્વારા મુદ्रिત કરવામાં આવ્યો હતો.
(c) Thoughts on Linguistic State.

ભાષાવાર રાજ્ય રચના અંગેના વિચારોનો આ ગ્રંથ બુદ્ધ ભૂષણ પ્રિન્ટીંગ પ્રેસ મુંબઈ દ્વારા ૧૯૫૫માં પ્રસિધ્ધ કરવામાં આવેલો.
(૯) The Buddha and his Dhamma. (બુુધ અને એમનો ધમ્મ.)

આ અતિ મહત્વનો અંથ ડૉ. બાબાસાહેબ આંબેડકરની હયાતીમાં પ્રસિધ્ધ થઈ શકયો નહોતો. પણ એમના અવસાનની આગલી રાત્ર એમણે ચ્ર્થની પ્રસ્તાવના લખી નાખી હતી. આ શ્રંથ પિપલ્સ એજ્યુકેશન સોસાયટીના સિધ્ધાર્થ પબ્લીકેશન, મુંબઇ દ્વારા ૧૯૫૭માં પ્રસિધ્ધ કરવામાં આવ્યો હતો. દેશની તમામ ભાષાઓમાં આ ગ્રંથ અત્યારે ઉપલબ્ધ છે.

## લેખો અન સંશોધન પેપરો : ૪

( $\mathfrak{q}$ ) Caste in India: Their Mechanism, Genesis and Development. (ભારતમાં જાતિ પ્રથા : તેની યાંત્રિક સંરયના, ઉદ્ભવ અને વિકાસ) કોલંબિયા યુનિવર્સિટી, ન્યુયોર્ક, અમેરિકા ખાતે ડૉ. એ.એ. ગોલ્ડનવઇઇઝરે યોજેલ્ય નૃવંશશાસ્ત્રના સેમિનારમાં તા. ૯મે ૧૯૧૭ના દિવસે ૨જૂ કરેલું સંશેધન પેપર.
(૨) Small Holdings in India and their Remedies. (ભારતમાં ખેતીની જમીનના ટુકડા અને તેનો ઉકેલ) આ લેખ જર્નલ ઓई ઈંડિયન ઇકોનોમિક સોસાયટી. મુંબઇના જ્રંથ-૧ માં ૧૯૧ ૮માં પ્રસિધ્ધ થયેલો.
(ও) Mr. Russell and Reconstruction of Society.
(શ્રી રસેલ અને સમાજનું પુર્નનિર્માણ)
वિશ્વ વિખ્યાત ચિંતક બર્ટાન્ડ રસેલના ‘સમાજનું પુર્ન નિર્માણ’ શ્ષંથની સમીક્ષા કરતો આ લેખ જર્નલ ઓફ ઈંડિયન ઇકોનોમિક સોસાયટી-મુંબઈના ગ્રંથ-૧માં ૧૯૧૮માં પ્રસિધ્ધ થયેલો.
( $\gamma$ ) Mr. Gandhi and the Emancipation of the untouchables.
ગાંધીશી અને અસ્પૃશ્યોની મુકિત : આ સંશેષેધ પેપર ઠાકર એન્ડ કંપની મુંધઇએ ૧૯૪૬માં પ્રસિધ્ધ કરેલું. જે કેનેડાના કવીબેક રાજયના ટ્રમ્બલેટ શહેરમાં ડિસેમ્બર ૧૯૪૩માં ભરાયેલી પેસિફિક રિલેશન छન્સ્ટીટયુટના સેમિનારમાં પ્રોફે. એન. શિવરાજે હાજર રહી પેપર પ્રસ્તુત કર્યું હતું કારણ ફे ડૉ.આંબેડકર ભારતમાં અન્ય કાર્યોમાં અતિવ્યસ્ત હતા.

## પ્રવચનો અને आवेદન પપ્રો - 6

(૧) Evidence before southborough Committee.
(સાઉથ બરો સમિતિને આપેલું આવેદન પત્ર. તા. ર૭-૧-૧૯૧૯.)
Annihilation of Caste with Reply to Mahatma Gandhi.
(જાતિ વિઘ્છેE અને મહાત્મા ગાંધીને જવાબ.)
આ પ્રવયન જાત-પાત તોડs મંડળના વાર્ષિક અધિવેશન માટે તૈય્પર કરેલું પ૬ા આયોજકો ડૉ. આંબેડકરના વિચારો સાથે બાંધછોડ કરી શક્યા નહીં અને આંબેડકર ઓક અલ્પવિરામ પણ બદલવા તૈયાર નહોતા પરિહામે અધિવેશન મુલત્વી રહું. એટલે ડૉ. આંબેડકરે પોતાના ખર્ચ તે છપાવ્વું (૧૯૩૬) દેશની તમામ ભાષાઓમાં આ પુસ્તીકાના અનુવાદા થયા છે.
(૨) Federation Versus Freedom.
(સંઘ રાજ્ વિરૂદ્ધ સ્વતંત્રતા.)
ઇ.સ. ૧૯૩૯માં કાળે મેમોરિયલ લેકયર અન્વયે ગોખલે હોલ પુણે ખાતે "ધી ગોખલે ઇન્સ્ટીટયુટ ઓફ પોલિટિકસ એન્ડ ઇકોનોમિકસ" ના વાર્ષિક સંમેલનમાં ર૯ જાન્યુઆરી ૧૯૩૯ના દિવસે આપેલું પ્રવયન ૧૯૩૯માં સંસ્થાએ પ્રસિધ્ધ કર્યુ હતું. મહારાષ્ટ્ર સરકારે ૧૯૭૯માં અંગ્રેશમાં અને આંબેડકર ફાઉન્ડેશને હિન્દીમાં ખંડ ૨ તરીકે ૧૯૯૩માં હિન્દી ભાષામાં પુર્નમુદ૬૬ કર્યું છે.
(ও) Rande, Gandhi and Jinnah
‘રાનડે-ગાંધી અને ઝીફા' નામે આ પ્રવયન એમ. જી. રાનડેની શતાબ્દિ ઉજવણી નિમિત્તે, ગોખલે ઇન્સ્ટીટયુટ ઓફ પોલિટીકસ એન્ડ ઇકોનોમિકસ, પુણે ખાતે ૧૯૪૩માં આપેલું આ પ્રવયન દેશની ગુજરાતી, મરાઠી, હિન્દી વગેરે ભાષાઓમાં વિવિધ સંસ્થાઓએ પ્રસિધધ ક્યું છે.
( $\gamma$ ) Commuanal Deadlock and way to solve it.
(સાંપ્દાઈક ગતિરોધ અને તેના ઉકેલ.)
અजિલ ભારતીય શેડ્યુલ્ડ કાસ્ટ ફેડરેશનના ૬્ટી મે ૧૯૪૫ના રોજ આપેલા પ્રવયનનું પુર્નમુદ્રણ અંગ્રેજી સ્રંથ-૧માં ૧૯૭૯માં પુર્નમુद्रित કરવામાં આવ્યું છે.
(ч) States and Minorities: What are their rights and how to secure them in constitution of free India.
રાજ્ય અને લઘુમતિઓ નામનું આ આવેદનપત્ર બંધારણસભા સમક્ષ રજૂ કરવા ઠાકર્સ એન્ડ કંપની મુંબઇ દ્વારા ૧૯૪૭માં પ્રસિધ્ધ કરવામાં આવેલું. અંગ્રેજ ગ્રંથ-૧માં એનું પુર્રમુદ્રણ થયું છ.
(૬) On Parliamentary Democracy (સંસદ્ીીય લોકતંત્ર અંગે)
સંસદ્રીય લોકતંત્ર અંગે પુનાની લૉ લાયબ્રેરીમાં તા. ૨૨-૧૨-૧૯૫૨ના દિવસે આપેલું પ્રવયનનું પુર્નમુદ્રझ थયેલું છે.
(૭) Baudhism and Communism.

બુદ્ધ ધમ્મ અને સામ્યવાદ (વલ્ડ ફેલો બુદ્ધિસ્ટ કોન્ફરન્સ) વિશ્વ બૌદ્ધ પરિષદમાં ૧૫-૨૦ નવેમ્બર ૧૯૫૬ના દિવસે આપેલા આ પ્રવયનનું પુન:મુદણ થયું છે.

## -000



## -000

ઉપરોકત સાહિત્ય સિવાય ઘણું સાહિત્ય અપ્રસિધ્ધ સ્થિતિમાં પડી રહ્યું હતું. ૬ ડિસેમ્બર ૧૯૫૬ના દિવસે એમના પરિનિર્વાણ પછી એમના તમામ કાગળો સહિત એમની અપ્રસિધ્ધ રહેલી રચનાઓ દિલ્હી હાઈકોર્ટના આદેશથી કોર્ટ-કસ્ટડીમાં લેવામાં આવી હતી અને પાછળથી એડમિનીસ્ટ્રેટીવ જનરલ, મહારાષ્ટ્ર રાજ્યને સઘળા સંબંધિત કાગળો સોંપવામાં આવ્યા હતા જે મહારાષ્ટ્ર રાજ્યના એડમીનીસ્ટ્રેટી જનરલની કસ્ટડીમાં હતા. મહારાષ્ટ્ર સરકારે રચેલી "ડૉ.. બાબાસાહેબ આંબેડકર સોર્સ મટીરીયલ પબ્લીકેશન કમીટી"એ તે કાગળે પોતાના હસ્તક લીધા અને મુદ્રિત અને અ-મુદ્दिત લખાણોને પ્રસિધ્ધ કરવાનું अતિહાસિક કાર્ય માથે લીધું.

૧૯૭૮માં શ્રી વસંત મુને ડૉ. આંબેડકરના અપ્રકાશિત ગ્રંથો અને લખાણોને ઔતિહાસિક મહત્વના દસ્તાવેજ રૂપે ગણીને પ્રકાશિત કરવાની રજૂઆત ડૉ. બાબાસાહેબ આંબેડકરના વારસદારો સમક્ષ કરી અને કોર્ટ કસ્ટીીના અધિકારીઓ, કોર્ટમાં દાવો કરનાર એડવોકેટ બન્સોડ તથા બાબાસાહેબના વારસદારોની સભા કરી જેમાં તમામ સંબંધિત પક્ષોએ ડૉ. બાબાસાહેબના અપ્રસિધ્ધ લ્બાણો પ્રસિધ્ધ કરવની સંમતિ આપી. પરિણામે ડૉ. બાબાસાહેબ આiબેડકર સોર્સ મરીરીયલ પબ્લીકેશન કમિટિ - મહારાષ્ટ્ર રાજ્યનું કામ સરળ થઈ ગયું.

ડૉ. આંબેડકરે પોતાની હયાતિમાં કેટલાક મ્રંથો લખવાની યોજના બનાવી હતી અને પુસ્તકોનું યેપ્ટરાઇઝેશન (પ્રકરણ યોજના) પણ તૈયાર કરી હતી. એમની અનેક પ્રકારની વ્યસ્તતાઓને લીધે કેટલાક લખાણો અધૂરા રહ્યા હતા તો કેટલાક ઓડીટીંગ કર્યા વિનાના પડયા રહ્યા હતા. એમણે શરૂઆતમાં પોતાની આત્મકથા લખવાનો વિચાર માંડી વાળ્યો હતો પણા જ્પારે સ્થ્પિત હિતોએ તથ્યોને તોડી-મરોડી અને ભળતું પદુપભ કરીને એમના કાર્યો અંગે સતત દુષ્મયાર ચાલુ રાખ્યો ત્યરે એમણો પોતાની આત્મકથ લખવાનો વિચાર કર્યા હતો ૫ણ તે કાર્ય હાથમાં લઇ શકયા નહોતા. એવી જ રીતે મહાત્મા જયોતિબા કુલેના જીવન અને લડતો અંગે પણા એમણે લખવાની જાહેરાત કરેલી. ભારતીય લશ્કરનો ઈતિહાસ તથા કૌટિલ્યના અર્થશ્રસ્રની સમીક્ષા લખવાની યોજના ૫ણા બનાવી હતી. અતિવ્યસ્તતા, લથડતું જતું સ્વાસ્થ્ય, અને સામાજિક-રાજકીય પ્રવૃતિઓને કારણ અનેક યોજનાઓ તે પૂરી કરી શકયા નહોતા. જો એમને સમય મળ્યો હોત તો આધુનિક ભારતના કેટલાય રાજકીય રહસ્યો એમણે ખુલ્લા પાડ્યા હોત અને એમની ઇતિહાસની કૃતિઓ દ્વારા દેશ અને સમાજને નવી દ્ષિ્િિ આપી હોત!
ડા. આંબેડકરના અમસિધ્ધ લખાણેનાા પાંય લોખંડના ટ્ર્રમાં મળેલા કાગળોમાં કુલ ૫૧ શીર્ષકોના કાગળો હતા જેમાં ૨૬ રિડલ્સ ઑફ રિદ્દુઝમ (હિન્દુધર્મના કુટ પ્રશ્રો) હતા. આ ઉપરાંત સિદ્વાર્થ કોલેજના લાયબ્રેરીયન શ્રી એસ. એસ. રેગે પાસેથી અન્ય ૧૪ નિબંધો મળેલા. જો કે ઘણાં લખાણો અધૂરા હતા અને ઘણાં એડીટીંગ કર્યા વિનાના હતા.
"ડૉ. આંબેડકર સોર્સ મટિરીયલ પબ્લીકેશન કમિટિ"ઓ અને ખાસ કરીને શ્રી વસંત મૂને (પ્રધાન સંપાદક) અત્યંત મહેનત કરીન પ્રથમવાર નીચેના શ્રંથો ચોકસાઇપૂર્વક ઓડીટીંગ કરીને જન સામાન્યને ઉપલબ્ધ કરાવ્યા છે.
૧૪ みપ્રિલ ૧૯૭૯ના દ્વિવસે ડૉ. બાબાસાહેબ આંબેડકર સોર્સ મટેરિયલ પબ્લીકેશન કમિટિ : મહારાષ્ટ્ર રાજ્ દ્વારા ડૉ. બાબા સાહેબ આંબેડકર રાઇટીંગ એન્ડ સ્પીથીઝનું મથમ ગ્રંથ અંગ્રેજીમાં પ્રસિધ્ધ ધયો.

> વોલ્યુમ-૧ માં પાંય વિભાગોમાં નીચેના લખાણોનો સમાવેશ કરવામાં આવ્યા છે.
sૉ. આiબેડકરનું સાહિત્ય સર્જન.
(म1थभिક ₹્રોव)

ભાગ-૧ Caste in India : Their Mechanism, Genesis and Development. (ભારતમાં જાતિ પ્રથા : તેની યાંત્રિક સંરયના, ઉદ્ભવ અને વિકાસ)
Annihilation of Cast ( (INि Aिनur)
ભાગ-૨ ભાષાકીય રાજ્ય રયના અંગે.
(૧) Maharastra as a lingustic Province : ભાષાકીય પ્રાંત તરી\} મહારાષ્ટ્ર.
(2) Need for checks and blalance. निયંત્રણ અને સમતુલનની આવશ્યકતી.
(3) Thoughts on Linguistic State : ભારतीય ભાષ્પHયય રાજ્ય રયના Aિશે.

ભાગ-૩ On Hero and Hero worship : નૌક અને નૌક પૂશ
ભાગ-૪ On constitutional Reforms : બંધારણીય સુધારાઓ અંગે.
Evidence before southborough Committee.
(સાઉથબરો કમિટિ સમક્ષ મતાધિકાર અંગેની રঞૂઆત.)
Federation Versus Freedom. (संघ Aि३द્ध z्वतंत्रत1)
Commuanal Deadlock and way to solve it.
(सાંદાયિક ગતિરોધ અમે એનો ઉક્રૅ.)
States and Minorities: What are their rights and how to secure them in constitution of free India.
(રાજ્ય અને લધુમતતઓ તેમના અધિક્રો અને સ્વતંત્ર ભારતમાં સંવિધ્ધનમા
એને કઈ ચીતે પ્ષ કરવા.)
ભાગ-૫ On Economic Prodem : अर्धिક भશ્રો અंગે.
(1) Small Holdings in India and their Remedies.
(ભારતમાં ખેતીની જ્મીનન૮ ભાગલા.)
(२) Mr. Russell and Reconstruction of Society.
(શ્રી રસેલ અને સમાજનું પુનગઠન.)
 રાઇટીંગ્સ એન્ડ સ્પીયીઝન્ય બીજો શ્રંથ ૧૪મી みષિં ૧૯૮૨ના દિવસે લોકાપર્ણ થયો.
ભાગ-૧ Dr. Ambedkar in the Bombay legislature.
(મુંબઇ $િ$ વિનનસભામાં ડૉ. આંબેડકર)
ભાગ-2 Dr. Ambedkar with the simon commission (સાયમન કમિશન અને ડૉ. આંબેડકર)
ભાગ-૩ Dr. Ambedkar at the round table conferences
(ગોળમેજ પરિષદોમાં ડૉ. આંબેડકર) તા. ૨૦-૧૧-૧૯૩૦ધી માંડીન જુલાઈ ૧૯૩૩ સુધીની કર્યવuહીનો સમાવેશ કરેલ છે.

(२) India and Pre-requisite of Communism

- ભારતમાં સામ્યવાદ માટેની પૂર આવશ્યકતાઓ.
(3) Revolution and Counter Revolution
- ભારતभાં કાન્તિ અને પ્તિકાન્t.
( $\gamma$ ) Baudha and Karl Marx
- ધुद्ध अनે अर्લ भાకર્સ.

dి러મ-u Eassays on unlouchables and untouchability. અસ્પૃશ્યો અને અસ્પૃશપતા અંગેન નિબંધો

The Evolution of Provincial Finance in British India.
ધ્રિટીશ ભારતમાં ધ્રાંતિય અર્થતંત્રું મૂલ્યાકન
वikeyम-9 Who were the shudras ?
शुद्रो કोझ बतl ?
Who were the untouchables ?
अस्पृथ्यो ૬ક હता ?
वे<्युम-८ Pakistan or Partition of India
પાfztrtr अથવા ભારતના ભાગલા.
qle्यम-૯ What congress and Gandhi ? have done to the untouchables.
ગાંધી અને કોંચ્રેસ अછ્રોતો સાથે શું ક્યુ ?
Mr. Gandhi and the Emancipation of untouchables.

aleyth-qO Dr. Ambedkar as Member of the Governor General's Exicutive council 1942-46.

ડૉ．આંબેડકર ગર્વનર જનરલની કારોબારી સમિતિમાં ૧૯૪૨ થી ૧૯૪૬ સુધી હતા આ ગ્યળમાં એમझો કરેલા ધર્યો，પ્યયનો અને કોન્ફરેન્સના અહેવલોો આ અiધમાં સમાવ્ય છે．
（ㅆથથમિક శ્યોત）
qley̧r－q9 The Bauddha and this Dhamma．
બુદ્ધ અને તેમનો ધમ્મ．
ડૉ．બાબાસાહેબ આંબેડકર અત્યંત શ્રમ લઇને આ ્્રંથની પ્રેસકોપી તૈયાર કરાવી કેટલાક મિત્રોની
 લખી નાખી હતી．દેશની તમામ ભાષાઓમાં આ ગ્રંથનું પુર્નમુદ્ભ ધયું છે બુદ્ધ ધમ્મની સંશેેધનાત્મક，લૌકકક（રેશનલ）અને đૈજ્ઞનિક દૃહિ બિંદુઘી આ ગ્રંથનું લેખન કરવામાં આવ્યું છે．
gle્યુમ－q卫 Un published Writings（अપ્રકપશિત રયનાઓ）
（1）Ancient Indian Commerce． પ્રાચીન ભારતીય વ્યાજ્ય．
（2）Notes on Laws． કાયદાઓ ઉ૫र નાંધ．
（3）Waiting for a Visa． પરવાન ધ્રત્તિની પ્રતિક્ષામાં．
（4）Miscellaneous Notes． પरચુરg નlंधो．
ale्युम－१3 Dr．Ambedkar as Principal Architect of Constitution of India． ભારતીય સંवિધાનન મુખ्य નિર્માતા ડૉ．આંબેડકર
qleyम－q૪ Dr．Ambedkar and Hindu Code Bill

 સમાવ્યા છે．જો કે，હિદ્કોડ બીલ પત્યે હિદુ આગેવાનો અને રાજકીય નેતાઓન વિરોધી વલભને લીધે ડૉ．આંબેડકરે કૅબીનેટ મિનિસ્ટર તરી\} રાજનનામું આપી દ્દીધું હતું.
adeyt－qu Dr．Ambedkar as free India＇s First law minister and the member of opposition in Indian Parliament（1947 to 1956．）
સ્વતતંત્ર ભારતન્ પ્રથમ કાનૂનમંતી અને ભારતીય સંસદમાં વિરોધ પક્ષના આગેવાન－
（१૯૪૭ थी १૯५૬．）
वle्युम－qE Dr．Ambedkar：
（9）The Pali Grammer

（२）The Pali Dictionary ：
（૨）૫લી शબ્ધકોશ
（a）Pali in to English －પાલી－अंચ્રેજની શબ્ધકોશ
（b）Pali in to English Marathi and Gujarati
－अंગ્રેજ－મરાઠીમાં અને ગુજરાતી પલી શબ્દકોશા
આ シંઘો કેટલીક ટેકનીકલ ભૂલોને કરહણ પરત લેવમાં આવ્વો છે．
（3）Boudha Pooja Path．
भुद्ध युछ पиठ
वle्य ${ }^{4-q \vartheta}$ Dr．Babasaheb Ambedkar and his Egaliterian Revolution．
ડૉ．બાબાસતલબ આંબેડકર અને એમની સર્વ્ચહી કાન્તિ．
વle્યુમ－૧c ડૉ．બાબાસતહેબ આંબેડકરન ભાષણો．（ભમગ－૧ थી ૩）（મરાઠી ભમષામi）

વ્રેલ્યુમ－૨O ડૉ．આંબેડકરનું પત્રકારત્વ gle્યમમ－zq ડૉ．આંબેડકરન પત્રો．
（મરાઠ ભ્ષષામાં）
（અંગ્રેજી અને મરાઠી ભાષામાં）

આ ઉપરાંત ડૉ．．બાબાસાહેબ આંબેડકરે નીચેના મ્રાહેના સામાયિકો પ્રસિધ્ધ કર્યા હતા જેમાં
（૧）भૂકનાયક（ઈ．સ．૧૯૨૦）
（૨）जહિમ્દૃત ભારત（પા尺્大િક）૧૯૨૩
（૩）જનતા（સાtußિs）૧૯マ૯
（૪）પ્રુష ભારત（૧૯૫૫）
મહારાષ્ટ્ર સરકારે અંગ્રેજી ભાષમાં ઈ．સ．૨૦૦૭ સુધીમાં કુલ ર૧ વોલ્યુમનું પ્રકશન કામ ક્ર્યું છે． હિન્દી，મલયાલમ，બંગ્રળી，તમિથ，ગુજરાતી，ઉહિયા，પંજાી，તેલુગુ，કન્નડ，ઉદ્દ，મરાઠી， અસામી ભાષ્યાં ભાષ્ંતરો કરીને સમશ સાહિત્ય ભાષ્દીઠ ૪૦ શ્રંથોષાં વિભ્યજિત કરી છાપવામં આવી રહય છે．ગુજરાતી ભાષામાં કુલ ૨૨ シંથોનું કામ ઘયું છે．

ૉૉ．બાબાસાહેબ આંબેડકર સોર્સ મટિરીયલ પબ્લીકેશન કમિટિね શ્રી વસંતમૂનના સંપાદન હેઠળ
ડૉ．બાબાસાહેબ આiબેડકર યiંચે બહિષ્દૃત ભારત આહિ મૂકનાયકના લેખોનું ખંડ－૧ અને ૨ માં


```
        અને પોલીસખાતાન ખાનગી અહેવuલો, Aિોોધીઓની ટીપણીઓ વગેરેન Source Material on
        Dr. Babasaheb Ambedkar and Movement of Untouchables નામનu બે ચ્રંથે
        ૧૮૮૨માં પ્રસિધ્ધ કर्या છે.
```



```
        આીવીઝને વે દળદાર ञ્રંથો મસસિધ્ધ કૅ્યા હતા.
        ડૉ. આાંબેડકર અંગ અનેક લેખકો હવે લખવા માંડયા છે અને એનું દેશની તમામ ભાષાઓમાં
        अઢળક સుહિત્ય ઉपલબ્4 थયું છે.
        ડૉ. આંબેડકર મેમોરિયલ ટ્રસ્ટ (લંડન) દ્વારા યાર દળદાર વૌલ્યુમ પ્િસ્ધ થયય છે તેન યુરોપની
        તમામ યુનિવર્સિટીઓમાં પહોંચાડવામાં આવ્યા છે. આ ઉપરાંત મહારાષ્ટ્ર સરકાેે પ્રસિધધધ કરેલું
        અંગ્રેજ સుહિત્ય દેશ અને દુનિuાની विश्व विદ્યલયો અને પુસ્તકાલયોમાં હવે ઉપલબ્ધ છે.
        ૩ૉ. આંબ\ડકરનું નામ કેટલીક યુનિવર્સિટીઓ સાથે જોડવામાં આવ્યું છે અન તેના સર્ટિફકેટ કોર્સ,
```



```
        તત્વsuન પ૨ પી.એय.ડી.ના શ્થેધ ધ્રબંધો લખી ઉપાધીઓ મેળવી છે.
```


## 3.4 કેટલાક Bપચોગી પુસ્તકો.

```
(૧) ડૉ. બાબાસાહેબ આંબેડકર રાઇટીંગ્સ એન્ડ સ્પીચીઝ ગ્રંથ ૧ થી ૨૧. (અંગેજ) ડીપાર્ટમેન્ટ ઓફ એજ્યુકેશન ગર્વમેન્ટ ઓફ મહારાષ્ટ્ર, મુંબઈ
(૨) ડૉ. આંબેડકર સંપૂર્ધ અક્ષરદેહ : ગ્રંથ ૧ થી ૨૨ (ગુજરાતી) ૨મત-ગમત યુવા, સાંસ્કૃતિક પ્રવૃતિત Aિભાગ, ગુજરાત રાજ્ય, ગાંધીનગર.
```


## તમારી ધ્રગતિ થકાસો.

```
બે \} ત્રझ લીટીમાં જવ્યબ આuો.
(૧) ડૉ. આંબ્ડકરે ક્યા કયય મુખ્ય विषયો પર પોત્યના સ્રંથો લખ્યા છે.
```

$\qquad$
$\qquad$
$\qquad$

$\qquad$
$\qquad$
$\qquad$

```
(૩) અસ્પૃશયો અને શૂદૉો અંગે ડૉ. આંબેડકરે કયા બે ગ્રંથો લખ્યા છે ?
```

$\qquad$
$\qquad$

```
ऐક વક્યમાં જવાબ આપે.
(૧) ડૉ. બાબાસાહેબ આંબેડકરન જ્રંથ્નોં પુનમકશશન કરવાની જવાબદારી કઠ સમિતિઓ ઉ૫ડી?
```

$\qquad$

```
(૨) अંગ્રેજ ગ્રંથોનું સંપાદન કોણી કય્યું ? એમની નિમલુંક કઈ પોસ્ટન નમમે કરવામાં આવી ?
(૩) ડૉ. આંબડsકરે ภી.એસ.સી.ની ૫દવી માટે કપ્યે સંશોધન પ્રબંધ લખ્યો ?
```

$\qquad$


```
ખાલી જગ્યા પૂરો.
```

(q) મૃતુની આગલી રાત્રે. $\qquad$ .્રંથની પ્રસ્તાવના ડૉ. આંબેડsરે લખી હતી.
(૨) ડૉ. અાંબેડકરે ગાંધીજ અન મહંમદ અલી ઝીફuની તુલના સાઘે પોતાન ૧૯૪उभાં अપેલા મ્રવયનમાં કરી હતી.
(૩) .................ના વાર્ષિક अધिજेशનમાં આપવા માટે તૈયાર કરેલું अધ્યक्षીય પ્રવયન આયોજકો ની ના પસંદગીને કારહો t अપાયું તેથી ઈ.સ....................માં પોતાના ખયી છપાवlન લોકो समक्ष રજૂ ક્યું.

```
(૪) પેસિફિક રિલેશન ઈન્સ્ટીટયુટ - કેનેડામાં (૧૯૪૩) આંબેડકરે આપવાનું પ્યયન श
si. આíબેડકરનું સાહિત્ય સર્જન.
(પ્રાથમિક સ્રોત)
(૧) ઈ.સ. ૧૯૫૨
(૨) ๒.સ. ૧૯૩૬
(१) जुद्ध એन्ડ હીઝ ધમ્મ
(૨) શુદ્વો ओછ હતા ? અને ભારતીય આર્યોમાં અને સમાજમાં તે યોથ્થી વર્હ કઇ રીતે બન્યા ?
(૩) ๒.સ. q૯૫ง
(3) સંસદીય લોક્તંત્ર
(૪) ઈ.સ. ૧૯૪૬
(૪) ઇકોનોમિક જનલમાં પુન્રુદ્રભ.
(૫) ઠ.સ. ૧૯२६
(4) भાતિ विચ्छेદ.
(9)
(2)
(3)
.............
( \(\gamma\) )
"ज विभाग"

બે અથવા ત્રણ લીટીમાં જવાબ આપે.
(૧) ડા. આંબેડકરને પી.એય.ડી.ની પદવીની ઘોષણા આઠ વર્ષના વિલંબ પછી શા માટે કરવામાં आवी ?
\(\qquad\)
\(\qquad\)
\(\qquad\)


३ૂરેખા
૪.O उद्धेशो
૪.૧ પ્પસ્તાવના : સાંપ્રત સ્થિતિ : २००७
૪.૨ માકર્સવાE, સામ્યવાદી પક્ષો અને ડૉ. આંબેડકરના વિચારો.
(૧) કાર્લમાકર્સનું ઐતિહાસિક કાર્ય.
(૨) વैથ्વिક સ્તરે માકર્સના વિયારોનો પ્રભાવ.
(૩) ભારતમાં સામ્યવાદી પક્ષની સ્થાપના અને લોકતાંત્રિક રીતે સત્તા પ્રાત્તિનો અનુભવ.
(૪) वર્તમાન સ્થिતિ.
૪.૩ એમ.એન. રૉયનો નવ માનવવાદ.
(9) માનવેન્દ્રનાથ રૉયની વૈશ્વિક રઅળપાટ.
(૨) લેનિન अને રૉયનો સંપર્ક.
(૩) માકર્સવાદથી નિરાશ થયેલા માનવેન્દ્રનાથ.
(૪) ઇન્ડીયન રેડીકલ હ્યુમેનીસ્ટ એસોસીએશન.
- તમારી પ્રગતિ યકાસો.
૪.૪ સામ્યવાદ અંગે ડૉ. આંબેડકરના વિયારો.
(q) ગરીબીના કટુ અનુભવો.
(૨) સામ્યવાદી વિસ્તારવાદની ટીકા.
(૩) બ્રાહણાવાE અને મૂડીવાદની ટીકા.
(૪) કામદારોના હિતેચ્છુ આંબેડકરની આશંકા.
(૫) દલિત મજૂર અને સ્વૈથ્છિક મજૂર વર્યેનો ભેદ.
(૬) ડૉ. આંબેડકર અંગે માકર્સવાદી તથા રાષ્ટ્રવાદીઓની ટીકા ટિપ્ણીીઓ.
(૭) ‘વર્ગ' અને ‘વર્ણ' ની દ્વિધામાં અટવાયેલા માકર્સવાદીઓ.
(c) ભારતના અગ્રવર્ગના માકર્સવાદીઓનું નેતૃત્વ.
(૯) ડૉ. આંબેડકર જે લખી શક્યા નહીં.
(૧૦) દલિત બૌદ્વિકોમાં માકર્સવાદના સમર્थકો અને અન્ય લોકોનો विपરીત મત.
(૧૧) ડૉ. આંબેડકરની સંવાદની ઇર્છાનો ઇનકાર.
૪.૫ યુગ પુરૂષ મહાત્મા ગાંધીજી
(૧) ગાંધી પ્રભાવની યઢ-ઉતર અને હિન્દ સ્વરાજનું દર્શન.
(૨) હિંદ સ્વરાજનો કेન્દ્રવર્તી વિયાર.
(૩) ૧૯૨૦નું અસહકારનું પ્રથમ આંદોલન.
(૪) ગાંધીજીનો રયનાત્મક કાર્યક્રમ.
(૫) ૧૯૩૦નું દાંડીફૂયનું બીજ્જું આંદોલન.
(૬) મહાત્મા ગાંધીજીના નેતૃત્વ હેઠળ હિંદ છોડોનું ત્રીજું આંદોલન
(૭) ૧૯૪૨નું હિન્દછોડોનું આાદોલન : ડૉ. આર.સી. મજમુદારનો અભિપ્માય.
(c) ગાંધીશુનું જટિલ વ્યßિતત્વ.
- તમારી પ્રગતિ યકાસો.
૪.૬ મહાત્મા ગાંધીજી અને ડૉ. આંબેડકર : સહમતિ અને અસહમતિના મુદા.
(૧) ગાંધી-આiબેડકર વચ્યેની સમાનતા.
(૨) અસહમતિ અને વિરોધ
(૩) ગાંધીજ અને વર્ણव्यवસ્થા.
(૪) ફिલસુફ દાદાધર્માધિકારીનો તર્ક
(૫) દ્ર્સ્ટીશીપની વિભાવના.
(૬) સામાજિક માળખાના પરિaર્તન માટે વૈધાનિક ઉપાયોની તરફ઼ણ
(૭) હિંદુ સામાજિક માળખામાં રહીને ઉકેલ શોધવાના ડૉ. આંબેડકરના મ્રયાસો.
(c) 'ગ્રામ્ય સ્વરાજ્ય’ નો ગાંધીજીનો અભિમિમ.
(e) મહાત્માગાંધીજ અને ડૉ. બાબાસાહેબ આંબેડકર વચ્યે સમાનતાના મુદ્દા
(૧૦) કેટલીક અસમાનતાઓ
(19) પ્રસિધ્ધ પુરૂષ અને મહાપુરષ
૪.૭ (૧) સમાજવાદી વિચાર ધારા અને સમાજવાદી પક્ષો
(૨) સમાજવાદનું વિશેષ આકર્ષણ.
(૩) ભારતમાં સમાજવાદી પક્ષની સ્થાપના.
૪.૮ (૧) જસ્ટીસ પાર્ટી (બિન-બાહણપાર્ટી)
(૨) જસ્ટીસ પાર્ટી : એક એતિહાસિક ધટના
(૩) જ્સ્ટીસ પાર્ટીના પતનનાં કારણો
૪.૯ એકમ માટેના કેટલાક ઉપયોગી પુસ્તકો :
- તમારી પ્રગતિ યકાસો.

\section*{૪．० Gદ̈શ̀}

આ એકમ દ્વારા ડૉ．બાબાસાહેબ આંબેડકરની જાહેર જવનની સક્રિયતાના સમય ગાળામાં રચના અને સંઘર્ષની વિગતો અંગે માહિતી મેળવવા માગીએ છીએ．
－માકર્સવાદની વેવ્વिક અસર અને તે સમયે ભારતમાં સ્થાપયેલ સામ્યવદીીપક્ષની ગતિવિધિથી માહિતીગાર થવાનો આશય છે．
－ર૦૦૭ની સાલમાં સામ્યવાદીપક્ષની સ્થિતિ થી પરિયિત થવાનો ઉપક્ર્મ છે．
－માનવેન્દ્રનાથો સામ્યવાદી યળવળમાં આપેલ યોગદાનたી પરિચિત થઈ સામ્યવાદના મોહભંગ પછી એમણે જે ‘નવમાનવવાE＇નો વિયાર કર્યો તેની માહિતી આપવાનો છે．
－સામ્યવાદી વિયાર સાથે ડૉ．આંબેડકરના વિયારોની સમાનતા અને અસમાનતાના મુદા તારવી દલિત વિયારકો સામ્યવાદ અંગે શું માને છે એનો પરિયય કેળવે એવો ઉદ્દેશ છે．
－युगપુરૂष મહાતમા ગાંધીજીના જીવનની મહત્વની ઘટનાઓ，એમના સંઘર્ષો અને ＇હિંદસ્વરાજ્ય＇ની સમીક્ષા કરી સાંપ્રત વેમ્યિક મૂડીવાદના સંદર્ભમાં એમના વિયારો જાણાવા－સમજવાનો ઉદૃશ છે．
－ગાંધીજી અને ડૉ．બાબાસાહેબ આંબેડકરના વિયારોની સમાનતાઓ અને વિષમતાઓ તારવી－માહિતી મેળવવાનો ઉદૃશશ છે．
－સમાજવાદી વિયારધારા અને સમાજવાદી પક્ષોની સાંધત સ્થિતિની નોંધ કરવાનો આશય છे．
－બિન બ્રાહણ પાર્ટી（જસ્ટીસ પાર્ટ）ના ઉત્થાન अને પતનના કારણોની માહિતી એકઠી કરવાનો ઉદૃશ છે．

\section*{૪．૧ પ્રસ્તાવના ：}

\section*{૪．૧ સાંગ્રત વેદ્વિક F્થિતિ ：マ०06}

ગ્લોબલાઈઝેશન（વેથ્વિકરણ）પાઇવેટાઇઝેશન（ખાનગીકરણ）અને લિબરાલાઇઝેશન （ઉદારીકરણ）ની મૂડીવાદી સિસ્ટમ ભારતે અત્યારે સ્વીકારી છે．

આપણાં સંવિધાને લોકશાહી પધ્ધતિ દ્વારા સમતા，સ્વતંત્રતા અને બંધુતા આધારિત મલ્ટીકલ્યર સમાજ ધરાવતા દેશને એકસૂત્રે બાંધીને નવો સમાજ રચવાની દિશામાં આગળ વધવાનો નિર્ણય કર્યો હતો


વૈ尺्बिકરણ દ્વારા કોર્પોરેટ મુડીવાદ અને મેકવલ્ડના કોકાકોલા કे મેકડોનાલ્ડથી માંડીને મનોરંજન， મિડિયા અને ભોગ વપરાશનાં के સુविધાપ્રદ સાધનો દ્વારા ભારત અને उજા વિશ્વના બીજા સમાજોને નિસ્સંસ્કૃત（ડી－કલ્ચડ）કરી વૈ干્વિકરણના મહાપ્રવાહમાં પળોટવા માગે છે．

પ્રોફે．પ્રવીણા શેઠનું આ अंગે અવલોકન છે કे，
＂કોર્પોરેટ મુડીવાદને કારણે તેમજ વિક઼ાસના ગંભીર ખામીભર્યા મોડેલોને અપનાવવાથી પર્યાવરણ નિર્ભર સમુદાયો અને તેમની સંસ્કૃતિઓનો નાશ થયો છે．એમના પરંપરાગત જીવન નિર્વાહ અને જીવનરીતિના આધારો જ છીનવી લેવાયા છે．＂
＂भુકત અર્થકારણ અને આંતરરાષ્ટ્રીય આર્થિક વ્યવહાર તેમમજ આદાન પ્રદાનને નામે ખરેખર તો，આંતરરાષ્ટ્રીય સ્તરે રાજનીતિ અને અર્થકારભનો લોકશાહી પાયો ધોવાઈ જાય છે，કારણ કે જે તે દેશો માટેના આ આર્થિક એજંડા તત્વત：વૈગ्યिક રાહે અર્થકારણના કેન્દ્રીકરણને પોષે છે．આથી એક બાજુ આર્થિક એજન્ડાન વિશ્વ બેંક，આઈ．એફ．એફ．અને છેલ્લા દશકાથી વર્ડ્ડ ટ્રેઇડ ઓર્ગેનાઇઝેશન ઓ હાઇજેક કર્યો છે ને તેથી દેશની લોકશાહી વ્યવસ્થા ઓક પોલા રાજકીય કોયલા જેવી બની જાય છે，જેમાં પછી ઘૂસવાનું અંતિમવાદ，ઉદ્દામવાદ અને ફંડામેનાલિઝમ માટે અનુકુળ બની જાય છે．＂

વળી，વૈૈ्वિકરણની પ્રક્રિયામાં મલ્ટીનેશનલ કંપનીઓ ત્રીજા વિશ્વના દેશોમાં પ્રવેશીને ત્યાંના નાના પાયા પરના વ્યાપાર ઉદ્યોગોને હઠાવી દે છે．＂
＂આવા ઉદ્યોગો પર નભતા લોકો રોજગારી કે આવકના સાધનો ગુમાવી દે છે．કોકાકોલા，લંડન પીલ્સ બી，બીઅરથી માંડીને અંકલ ચિપ્સ અને ડવ સાબુ અને ઑટોકાર બાબતમાં ઘણાં દેશોને આવા અનુભવો થયા છે．બીજું મનોરંજનના સાધનો અને ઉ૫કરણો ૫૨ વિડીયો，ડીવીડી，ટી．વી．પરના એમટીવીથી માંડીને બીજા કાર્યકમો દ્વારા ખાસ કરીને યુવા પેઢીને પશ્વિમના મુકત અને અતિ－ઉદાર શૈલીના પ્રતીકો，વ્યંજનાઓ અને વિયારોને સંસકારાય（પ્રદિષિ કરાય）છે．આમ વૈ尺્વિકરણથી કે તેના વિના ૫ણ ગરીબ રહી ગયેલા કે યુવા પેઢીના પર્વિમાભ્મિભૂત થવાથી નારાજ થયેલો એક મોટો વર્ગ વૈ尺્વિકરણથી નારાજ બને છે એવી સ્થિતિમાં આર્થિક અસલામતિ，વંચિતપઘું，સાંસ્કૃતિક ધોવાણ કે પોતાની અસ્મિતા સામેનો સાયો કे કહ્પિત ભય વગેરે ઉપસ્થિત થાય છે．તેઓને જૂના સંકીર્ણ સાંસ્કૃતિક કોયલામાં પૂરવા તાલિબાન કે ઇસ્લામી અંતિમવાદીઓથી માંડીને વિશ્વહિન્દુ પરિષદ，બજરંગ દળ，આયર્લેડના કેથોલિકો ફે મલયેશિયા－ઇન્ડોનેશિયાના મૂળભૂતવાદી મુસ્લીમ（ફન્ડામેન્ટલિસ્ટ）જેવા તત્વો લાભ લે છે．＂

આમ વૈ尺્વિકરણ અનેક સ્તરે "ફન્ડામેન્ટલિઝમ" ના વિકાસ માટેનું કારણા આપે છે એવા આંતરરાષ્ટ્રીય માહોલમાં આપણી લોકશાહી પધ્ધાતિ - સમતા, બંધુતા, ન્યાય, અહિંસા, વિશ્વશાંતિ જેવા માનવીય મૂલ્યો સમાજમાં અને રાષ્ટ્રમાં ચરિતાર્થ થાય એવી આશા આપણાં રાષ્ટ્રીય મહાપુરૂષોએ- ખાસ કરીને ગાંધીજી, ડૉ. આંબેડકર, એમ.એન.રૉય, ડૉ. રામમનોહર લોહિયા તથા વૈ尺્વિક પ્રમાવવાળા માકર્સ વગેરેએ રાખી હતી. એમની વિયારધારાઓનું આછુપાતળું વિહંગાવલોકન આધુનિકતાના સંદર્ભમાં કરવા માંગીએ છીએ. જેથી સાં્રત સ્થિતિનો ખ્યાલ આવે.

\section*{૪.૨ માકર્સવાદ, સામ્યવાદીપક્ષો અન ડૉ. અiબેડકરના વિયારો.}

૨૦ માં સૈકામાં ભારતમાં વિકસેલી સામ્યવાદી વિયારસરણીને સમજવા તેને ઐતિહાસિક પરિપેક્ષ્યમાં સમજવી પડશે.

\section*{૪.૨ (૧) કાર્લમાકર્સનું ઔતિહાસિક કાર્ય :}

૧૮મી સદીના યુરોપિયન અને અન્ય સમાજવાદીઓ તથા અરાજકતાવાદીઓ (એનૉકીસ્ટ) દ્વારા સર્જાયેલી ભૂમિકા અને ૧૯મી સદ્દીના પ્રારંભમાં વિકસી રહેલી સમાજવાદી યળવળો અને વિયારોના ક્ષેત્ર કાર્લમાકર્સએ (ઈ.સ.૧ ૮૧૯-૧૮૮૩) સમાજવાદી વિયારકોના વિવિધ મંતવ્યો, દર્શન અને અર્થકારણના ક્ષેત્રે ઉદ્ભવેલા નવા અભિગમો વગેરેન સુચ્રથિત કરીને વૈજ્ઞાનિક અને લડાયક સમાજવાદનો પાયો નાખ્યો. તેમજ વિશ્વવ્યાપ૬ આધાર આપી જન આંદોલનને આકાર આપ્યો. ઇ. સ. ૧ ૮૪૭માં લંડન મુકામે કોમ્યુનિસ્ટ લીગની સ્થાપના કરવામાં આવી અને ઈ.સ. ૧ ૮૪ ૮માં લીગ દ્વારા ‘કોમ્યુનિસ્ટ મેનીફેસ્ટો’ નું પ્રકાશન કરવામાં આવ્યું. કાર્લમાર્ક્સ પ્રથમવાર સામ્યવાદી ઘ્રોષબાપત્ર દ્વારા પોતાના વિચારો, હેતુઓ અને પદ્ધતિઓની સ્પષ્ટતા કરી. (ડૉ. આંબેડકરે ભારતીય સંદર્ભમાં જાતપાંત તોડક મંડળના અધ્યક્ષ તરીકે તૈયાર કરેલું પ્રવયન ‘એની હિલેશન ઓફ કાસ્ટ' જે અધ્યક્ષ તરીકે યોજકોના વિયાર સાથે મેળ ન બેસતો હોવાને લીધે આપી શકાયું નહોતું તેને સમાજવાદી વિચારક મધુલિમયે માર્ક્સના મેનીફેસ્ટો સાથે સરખાવે છે.) તેણે દ્વન્વાત્મક ભૌતિકવાદ (ડાયાક્લેટીકલ મટિરિયાલિઝમ) ની ઇમારતનો પાયો નાખ્યો. તેણે જણાવ્યું કे ઇતિહાસનું ભૌતિકવાદી અર્थગઠન (મટિરિયાલિસ્ટીક ઇન્ટરપ્રિટેશન ઓફ હિસ્ટ્રી) તથા વર્ગ સંઘર્ષનો સિદ્ધાંત, અધિશેષ મૂલ્ય (સરપ્લસવેલ્યુ) ના સિદ્વાંત સાથે સંકળાયેલો છે. દ્વદ્વાત્મક વાદને ભૌતિકવાદ સાથે સંયુક્ત કરવા પાછળ માર્ક્સનો મૂશ હેતુ તેને લાગણી પ્રધાન નૈતિકવાદી અને કલ્પનામાં રાયતા સમાજવાદને બદલે લડાયક અને વ્યહવારુ કાર્યકમ આપવાનો હતો. આજ કારણથી તેણી घોષણા કરી કે,




 ની જુલાઈની ૨૩મી તારીખ પ્ધમ આiતરરાષ્ટ્રીЧ સંગઠનની મહાસમિતિમાં




 सिवाय કશું જ ગुमाવalfું નथl"
માકર્સનું ચા એંતિહાસિક કાર્ય છે.

\section*{૪.₹ (૨) વેમ્વિક રતતરે માકર્સના વिચારોનો પ्रलાવ :}

આપણે નોંધવુ જોઇએ કે કાર્લમાર્ક્સ, ફેડરિક એજલ્સ, નિકોલાઈ લેનિન, જોસેફ સ્ટાલિન, માઓત્સે તુંગ અને હોચિમિન્હના નેતૃત્વ અને માર્ગદર્શન હેઠળ દુનિયાના ૧૫૦ દેશોમાં સામ્યવાદી સંગઠનો ઉભા થયાં અને ઇ.સ. ૧૯૧૭માં રશિયામાં ઓક્ટોબર કાંતિ થયા પછી ક્યુબા, લાઓસ અને કંપુયિયામાં સફળક્રાંતિઓ થછ હતી. વીસમી સદીના અંતિમ દશકામાં ગ્લોબલાઇઝેશન (વૈથ્વિકરણ) પ્રાઇવેટાઈઝેશન (ખાનગીકરણા) અને વિબરાલાઇઝેશન (ઉદારીકરણા)નો મૂડીવાદી ઝંઝાવાત વિશ્વભરમાં ફેલાઈ યૂક્યો છે. રશિયાની લોખંડી તાકાત છિન્નભિન્ન થઇ ગઇ છે. માઓત્સેતુંગનું યીન આજકાલ મુડીવાદી વિકાસની આંધીમાં આવી ગયું છે. ભારતમાં સામ્પવાદી શાસન કેરાલામાં બંધારણીય પદ્ધતિએ પહેલીવાર સ્થપાયેલું. પશ્ષિમ બંગાળમાં લોકતાંત્રિક રીતે સામ્યવાદી શાસન યારેક દાયકાથી યાલી રહ્યું છે. સામ્યવાદી પક્ષ ૬ંડરબેઇઝડ પાર્ટી હોવાને લીધે લોકતાંત્રિક પદ્ધતિમાં પોતાનો ન્યાયી હિસ્સો જાળવી રાખવામાં સફળ થયો છે. જો કे કેરાલા અને ત્રિપુરામાં એમના વિયારને સમર્થન મળ્યું છે. પણt દેશના અન્પ રાજ્યોમાં પક્ષે ఫૈયારિક કાકુકાઢી શક્્િનને સાબિત કરી નથી.
૪.₹ (3) ભારતમાં સામ્યવાદી પક્ષની સ્થાપના અને લોકતાંમ્રિક રીત સત્તા પ્રાપ્તિની અનુભવ ઇ.સ. ૧૯૨૦ અને ૦૩ના ગાળામાં ઉદામવાદી ડાબેરી વિયાર ધરાવતા અનેક જુથો ભારતમાં
si. બાબાસાહેબ ચiબેડકર અને સમકાલિન રાજકીય વિચારધારાઓ đथા ચાજકીય પक्षो.

સુભાષયંદ્ર બોઝ અને જવાહરલાલ નહેરુ ભારતીય રાષ્ટ્રિય કોંગ્રેસ સાથે સંકળાયેલા પ્રતિષ્ઠિત અને સ્વીદૃતિ પામેલા નેતાઓ હતા. તેઓ આ સમયગળળામાં સમાજવાદી-ઉદૃામવાદી વિચારધારાના પ્રતિકો બની ગયા હતા. દેશમાં અસહકારની ચળવળ યાલતી હતી પણ કોઈ ફલિતાર્થ નજરે ન યડતાં ગાંધીશ અને સ્વરાજ્ય પાર્ટીથી અનેક વિયારવંત યુવકી નિરાશ અને નારાજ થયેલા. આવા યુવકોએ સમાજવાદી-સામ્યવાદી વિયારોનો આધાર લઠ આગળ વધવાનું નક્કી ક્યું. મુંબઈમાં એસ.એ. ડાંગ, બંગાળમાં મુઝફ૨ એહમદ, કાઝીનઝરુલ ઇસ્લામ, પંજાબમાં ગુલામ હુસેન દક્ષિણમાં એમ.સિંગરાવેલું વગેરેએ વિવિધ સામાયિકો દ્વારા ઉદાાવાદી પ્રયાર આરંભ્યો. કાઝી નઝરુલ ઈસ્લામ અને મુઝફર હુસેને બંગાળમાં ૧૯૨૫ ના નવેમ્બર માસમાં ઈઠડિયન નેશનલ કોંગ્રેસ સાથે સંયોજિત ‘લેબર-સ્વરાજ્ય પાર્ટી’ ની સ્થાપના કરી હતી. તો ૧૯૨૬માં મુંધઇમાં પણ પાર્ટીની સ્થાપના થઈ. પંજાબમાં કિરતી કિસાન પાર્ટી બનાવામાં આવી. તો મદ્રાસમાં ૧૯૨૩ શ્ની લેબર દિસાન પાર્ટી ઓફ હિંદ્સુસ્તાન કામ કરતી થઈ ગઈ હતી. આ બધા વિભિન્ન સંગઠનોએ ઇ.સ.૧૯૨૮માં વર્કર્સ એન્ડ પીઝન્ટ પાર્ટીનું દેશવ્યાપી સંગઠન ઉભું કયું અને ઉ. પ્રદેશ, રાજસ્થાન અને દિલ્હીમાં એની શાખાઓ સ્થાપી.

રાષ્ટ્રીય સ્તરે કામદારો અને દિસાનોમાં સામ્યવાદી પક્ષની ફેલાતી જતી અસરથી અંગ્રેજ સરકારને ભારે યિતા થઈ અને આના કારણો માર્ચ ૧૯૨૯માં ૩૨ આગેવાનોની ધર૫કડ કરવામાં આવી. જેમાં ટ્રેઇડ યુનિયન ચળવળને મદદ કરવા બ્રિટનથી ભારતમાં આવેલા ફિલિપ સ્પાર્ટ, પ્રેન બ્રેડલી અને લેસ્ટર હિંચિન્શન જેવા અંશ્રેજોનો પણ સમાવેશ થયેલો. મેરઠ ષડ્યંત્ર કેસ પછી વર્કર્સ એન્ડ પીઝન્ટ પાર્ટી નેતા વિહોણી બની ગઈ અને નવું નેતૃત્વ કામદાર યળવંથને ઉપલબ્ધ થયું નહીં એથી અળવળને મોટો ફટકો પડ્યો.

છઠી આંતરરાષ્ટ્રિય સામ્યવાદી કોગ્રેસ ના ઠરાવ અનુસાર સામ્યવાદીઓએ રાષ્ટ્રીય યળવળ સાથેના સંબંધો તોડી નાખ્યા અને ભારતીય રાષ્ટ્રીય કોંગ્રેસને બુર્ઝવાની વર્ગીય પાર્ટી ગણીને એનો વિરોધ કરવા માંડયો. કોંગ્રેસને સામ્રાજયવાદીઓના સમર્થકો જાહેર કરી - નહેરુ સુભાષને બુર્ઝવાવર્ગના એજંટ ગણાવી ટીકાઓ કરવા માંડી ઓટલે સામ્યવાદીઓ રાષ્ટ્રિય યળવળથી અલગ પડી ગયા. વર્ક્સ અને પીઝન્ટ પાર્ટીને વિખેરી સામ્યવાદીપક્ષને જ મજબૂત કરવાનો નિર્ણય લીધો. ધીરેધીરે સામ્પવાદીઓ અનેક જુથોમાં વિભાજિત થઈ ગયા. ઈ.સ. ૧૯૩૫ માં બદલાયેલી રાજકીય સ્થિતિમાં પી.સી. જોશીની આગેવાની હેઠળ સામ્યવાદ્દીપક્ષને પુર્રગઠી કરવામાં આવ્યો. ઓગષ્ટ ૧૯૩૫ માં મોસ્કો ખાતે મળેલ ‘સેવંન્થ કોંગ્રેસ ઓફ ઈન્ટરનેશનલ' મળવાની હતી ત્યારે સામ્યવાદી પક્ષને ફાસીવાદીનો ભય સતાવી રહ્યો હતો. સામ્યવાદીઓએ એન્ટી ફાસિસ્ટ નો નારો આપી સંયુક્ત મંય ઉભો કરવાનો પ્રયાસ કર્યો. ફ રીથી ઓકવાર સામ્યવાદીઓને રાષ્ટ્રવાદીઓ સાથે કામ કરવાની ફરજ પડી અને કોંગ્રેસના સભ્ય બનીને કામ કરવાની હાકલ કરવામાં આવી. કારણા એવું ખતાવવામાં આવ્વું કે કોંગ્રેસ ભારતીય પ્રજાનું વિસ્તૃતપણે પ્રતિનિષિત્વ કરે છે અને સામ્રાજયવાદીઓ સામે કારગત હથિયાર બની શકે તેમ છે. ૧૯૩૬ થી ૪૨ ના ગાળા દરમિયાન કોંગ્રેસ સાથે રહીને સામ્યવાદીઓ કેરેલા, આંધ્રપ્રદેશ અને પંજાબમાં સામાજ્યવાદ વિરોધી પોતાની ઇમેજ ઉભી કરી શક્યા અને શક્તિશાળી કિસાન યળવળનું નિર્માણ કરી શક્યા.

ભારતમાં સામ્યવાદીઓ એમની આંતરરાષ્ટ્રીય વફાદારી મુજબ વિદેશમાંથી સૂયનો મેળવીને કાર્ય કરતા હતા પરિણામે સંઘર્ષ અને હિંસાને પણ અનિવાર્ય માનતા હતા.

ભારતને રાજકીય આઝાદી મળી ત્યાર પછી માર્ક્સવાદી-સામ્યવાદી પક્ષ અને ભારતીય સામ્યવાદી પક્ષ જેવા બે ભાગ આ પક્ષમાં ૫ડી ગયા. ટ્રોટસ્કાઈટ અને નક્ષલવાદી જુથો પણા માર્ક્સવાદની વિયારધારા પ્રમાણે પ્રવૃત્ત છે. પશ્સિમ બંગાળ, કેરાલા અને ત્રિપુરામાં સામાન્ય યૂંટણીઓમાં વિજય પ્રાપ્ત કરીને શાસન કરવાનો અનુભવ આ પક્ષને આઝાદી પછી પ્રાત્ત થયો છે. આજકાલ કોંગ્રેસ સમર્થિત યુ.પી.એ. (યુનાઇટેડ પ્રોગ્રેસીવ એલાયન્સ) સરકારમાં પ્રભાવશાળી જુથ તરીકે મનમોહન સરકારને બધા પ્રગતિશીલ પક્ષોએ સમર્થન એટલા માટે આપ્યું છે કે કોમવાદી પરિબળો પુન: સત્તા પર સવાર થઈ ન જાય.

\section*{૪.૨ (૪) वर्तમાન स्थिति.}

આજકાલ ભારતીય સામ્યવાEીપક્ષ અને ભારતીય માકર્સવાદી સામ્યવાદી પક્ષની જેમ નેપાળશી માડી, બંગાળ, આસામ અને દરીયાકાંઠાના પ્રદેશોમાં નકસલવાદી ચળવળે જોરદાર પ્રભાવ પાડયો છે. નક્સલાવાદીઓ લોકશાહી દેશમાં સમાંતર રાજકીય તંત્ર પણ યલાવી રહ્યા છે. સ્થાનિક પરિબળો એમની તરફણ કરે છે. પરિણામે સરકારી તંત્ર અસરકારક પગલા લઇ શકતું નથી. આથી મૂડીવાદી પરિબળો થોડા ભયભીત જરર થયા છે. લોકતાત્રિક વ્યવસ્થા દ્વારા છેવાડાના માનવીને રાજકીય આઝાદી પછીના વિકાસમાં ભાગીદાર નહીં બનાવવાનું આ પરિણામ છે. જેના अંગે ડૉ. આંબેડકરે સંવિધાન રજૂ કરતા દેશને યેતવણી આપી હતી.
૪. 3 એમ. એન. રૉયનો નવ માનવवાદ :

\section*{(૧) માનवેન્દ્રનાથ રૉયની વેß્દિક રઝળપાટ}

૨૧ મી માર્ય ૧૮૮૭ ના રોજ બંગાળના બ્રાહ્મણ દિનબંધુ ભટ્ટાયાર્ય અને માતા વસંતકુમારીને પેટે જન્મેલા માનવેન્દ્રનાથ રૉય જે પાછળથી એમ.એન.રૉય તરીકે વિક્વપ્રસિદ્ધ બન્યા તેમણો સાધારણ઼ બ્રાહ્મો સમાજના અગ્રણી શિવનાથ શાસ્ત્રી (૧૮૪૭-૧૯૧૯) બંકીમયંદ (૧૮૩૮-

ડા. બાબાસાલેબ થાબેડકર અન સમકાલિન ચાજકીય વિચારધારાઓ તथा ₹ซકીય पक्षो.

૧૯૦૪）અને સ્વામી વિaેકાનંદ（૧૮૬૩－૧૯૦૨）ની અસર બાળવયે ઝીલી હતી．ઈ．સ．૧૯૦૫ માં બંગાળના ભાગલા ખડતાં ‘ભૂગાર્ભ ક્તિકારી અનુશીલન સમિતિના સભ્ય બની સશક્ત કાંતિ દ્વારા અંગ્રેજોને ભારતમાંથી ભગાડી મુકી રાષ્ટ્રીય આઝાદીનાં સ્વ્ો યુવાવયે જેવા માંડેલા અને શસ્ત્રો મેળવaા છંડોનેશિયા，થીન，જાપાન，જર્મન，મલાયા，इિલિપાઈન્સ，કોરિયા，અમેરિકા અને મેક્સિકો સુધીની રઝળપાટ કરતાં સ્ટેન્ફોડ યુનિવર્સિટીના સામ્યવાદી પ્રમુખ ડૉ．．જોડન અને ઇવલિયય દ્રે－ટ તથા ભારતીય રાજનેતા લાલા લજપતરાયના સંપર્કમાં આવેલા．લાલા લજપતરાય કાન્તિકારી ચળવળના સમર્થક હતા．

ふૉ．આંબંડકર કોલંબિયા યુનિવર્સીટીમાં ૧૯૨૨ માં अભ્યાસ કરતા હતા ત્યારે પોફે． સેલિગ્મને લાલા લજપતરાયને આંબેડકરની ઓળખાણ આપતાં ક્હેંું ક઼，＂આ ભીમરાવ આંબંડકર માત્ર હિન્દી વિદ્યાર્થીઓમાં જ નહીં પણા અમેરિકન વિદ્યાર્થીઓમાં સર્વશ્રેષ છે．લાલા લજપતરાય
 થષેલા લાલાજએે એમને રાષ્ટ્રીપ આાંોલનમાં જોડાઈ જવાનો આગ્રહ કરેલો ત્યારે આંબેડકરે સવિનય ઇન્કાર કર્યો હતો એંજ રીતે ગ巨ર૫ક્ષના કાર્યકરો તેમજ ડૉ．હાર્ડીકર પ્રેરિત＇છિડિયન હોમરુલ લીગ ઓફ અમેરિકા＇ના ૫દાિિકાીીઓને પણ ના પાડી દ્વીપી હીી．＂વિદ્યાર્થી આંબંડsરે કહેલુંુ કे＂તમારી સ－વર્ફોની ગુલામીમાં અસ્પૃશ્યો સબડે છે．તેમને સબડતા રાપી તમે સ－વર્હો તમારી રાજકીય સ્વતંત્રતાની યળવળ યલાવી રહ્યા છો તેમાં અસ્પૃશ્યો કઠ રીતે સક્ઞિ થઈ શકે ？＂ આટલી આડવાત પછી આપણે રૉય અંગે આગળ વિયાીી．

\section*{૪． 3 （૨）લેનિન અન રૉયનો સંપર્ક．}

ऊॉ．જોર્ડન अને ઇવેલિuન ટ્રેન્ટના સંપક્રાં આવીને એમ．એન．રોય＇કોમ્યુનિસ્ટ ઇનટરનનશનલ＇સાથે જોડાયેલા．૩૧ મે ૧૯૨૦માં લેનિનન મોસ્કો ખાતે રોય મળ્યા ત્યારે જુલાઇમાં મળનારી કોમિન્ટનની દ્વિતિય પરિષદમાં સહભાગી થવાનું અને રાષ્ટ્રીય તેમજ સાંસ્થાનિક સમસ્યાઓ અંગેની નૌંધ રૂૂ કશવનું કામ લેનિને રોયને સોપ્યું હતું．

રૉથે ઇન્ટરનેશનલ બ્વિગેડના સભ્યોની સહાયથી તાશકંદમાં એક સંસ્થા શરે કરાવી અને ખિલાફતની ચળવથમાં ભાગ લેવા જતા અફષાન મુહાજિરોને એકઠા કીી，સમજાવી，તાલિમ આપી ભારતમાં સામ્યaાદી પક્ષની સ્થાપના કરવાનો પ્રયાસ કરેલો．૧૭ મી ઓકોોર ૧૯૨૦ના રોજ ભારતીય સામ્યવાદી પક્ષની સ્થાપના કરવામાં આવી અને એમ．એન．રૉયે એના કાર્યવાહક મંત્રીની જવાબદારી સંભાળી．શાંતિદ્વી（ઇવેલિયનરૉય）મહંમદશફી（મંત્રી）અવની મુખર્જી，રોઝા મુખન્જી， મસુદ અલી શાહ，અબ્બુલ રબ，થિરુમલ આયાર્ય，શૌક્ત ઉસમાની અને अબ્દુલ સફદર વગેરે સામ્યવાદી પક્ષના પદાષિકારીઓ હતા．

\section*{૪． 3 （3）માકર્સવાદથી નિરાશ થયેલા માનવેન્દ્રનાથ ：}

એમ．એન．રૉય જેવા ક્કાંતિકારી દાર્શનિક અને પ્રતિભાસંપન્ન વિદદાને સામ્યવાદનો ભારતમાં પ્રથાર કરવાનો પ્રયાસ કર્યો જો કે પાછળના વર્ષોમાં તે માર્ર્સવાદથી નિરશશ થયેલા અને એમણો
 અને પ્ૃૃતિઓમાં સતત વ્યસ્ત રહ્યા છતાં વિચાર પ્રેક વિશાળ સાહિત્યનું એમણે સર્જન કક્યું જે


\section*{૪． 3 （ （）ヒ夭ડીયન ટેડીકલ હ્યુમેનીસ્ટ એસોચીએશન ：}

રૉયની જેમ જ ભારતને આઝાદી અપાવal અને સમાજવાદી વિયારધારાનો પ્રયાર પ્રસાર કરવા અનેક નામાંકીત સ્ત્રી પુરુષોએ ભગીરથ પ્રયાસો ક્યા છે．જેમાં શ્યામજી કૃષ્ધાવર્મા，માEામ ભીખાઇજી કામા，સરદારસેંહ રાણા，વિરેન્દનાથ યટોપાધ્યાય，મણિલાલ ડૉકટર，શપપરજી સકલાતવાળા વગેરેનો સન્માનભેર ઉલ્લેમ આ તબક્ક્ર અત્યંત જરૂીી છે．

રૉયે દાર્શનિક દ્રષ્ટિみ પ્રોધેલી કાંતિ માટે લાંબાગાળાનો અને દૂંકગગાળાનો કાર્યકમ નિર્ધારિત કર્યો હતો．ભારતમાં એમણો સૂચિત કરેલા લક્ષ્ય અને મૂલ્યો સાથે સુસંગત રહીને કાર્ય કરી રહેલા અનેક જુથો દેશમાં अત્યારે સઢિય છે．ભારતમાં भુખ્ય મ્ર્ર લોકશાહીને દ્વઢ કરવાનો， આપખુદશ્શીી કે સરમુખત્યારશાહી બળોના વિકાસ સામે યાંપતી નજર રાખવાનો છે．લોકશિક્ષણા અને સંગઠનનું કાર્ય નિર્વિનને થઇ શકે તે માટે દૂંકગાળાનો કાર્યકમ નકકી કરેલ છે．આ સાથે માનવવાદી મૂલ્યો અને મૂલસ્થ સંગઠનોના પ્રસારનું કાર્ય જોમપૂવક હાથ ધરવાની જરરિયાત હોવાથી tવ માનવવાદીઓओ દૂંકાગાળાના કાર્યકમ માટે＂પિપલ્સ યુનિયન ફોર સિવિલ તિબબી્ટીઝ＂તથા લાંબા ગાળાના કાર્યકમ માટે＂જનતંત્ર સમાજ＂ની રયના કીી છે．નવ માનવવાદીઓની ધારણા છે ૬ે આ દ્વારા સર્વગ્રાહી સામાજિક，આર્થિક，રાજકીય લોકશાહીની દિશામાં આગળ વષી શકાશે． જસ્ટીસ વી．એોમ．તારુુંડે કારણો ઈંડિયન રેડિક્લ હુમેનીસ્ટ એસોસીએેશનને વૈયારિક માન્યતા પ્રાત થઈ છે．ગુજરાતમાં ૫ણા એની શખા સકિય છે．
si．બાબાસાહેબ આiબડsકz અન સમકાલિન ચાજકીય વિચારધારાઓ તયા સાજફીય પક્ષો．
- તમારી પ્રગતિ ચકાસો.

પ્રશ્ર-૧ નીચેના પ્રશ્રોના ઓક વાક્યમાં જવાબ આપો.
(૧) સામ્યવાદીપક્ષની અસર કયા કયા રાજ્યમાં ગણનાપાત્ર છે ?

ડા. બાબાસાલેબ અiબોડકર અન સ્તમકાલિન રાજકીય વિચારધારાઓ વथા રાજકીれ પક્ષો.
(૨) નક્ષલવાદી ચળવળ અત્યારે કયા કયા વિભાગોમાં સક્રિય હોવાનું કહેવાય છે ?
(૩) અંગ્રેજોએ વર્કર્સ એન્ડ પીઝન્ટ પાર્ટીને ગેરકાનૂની શા માટે જાહેર કરી ?
(૪) સામ્પવાદીઓઓ જવાહરલાલ અને સુભાષયંદ્ર બોઝની ટીકા શા માટે કરવાનું નકી કર્યું ?
(૫) ભારત સરકારે અત્યારે કઈ આર્થિક નીતિ સ્વીકારી છે?

પ્રશ્ર-૨ નીચેના આપેલા વાક્યની ખાલી જગ્યા યોગ્ય શબ્હ મૂકીને પૂરો.
(૧) કોમ્યુનિસ્ટ મેનીફેસ્ટોનું પ્રકાશન....................ના વર્ષમાં કરવામાં આવ્યું.
(૨) વિશ્વનો ઇતિહાસઓ.....................અને......................વચ્યેના યુદ્ધની ગાથા છે.
(૩) સમાજવાદી અને ઉદામવાદી વિયારધારાના પ્રતિકો.....................અને .............ગણાતા હતા.
(૪) માનdેન્દ્રનાથના પિતા....................અને માતા....................હતા.

પ્રશ્ન-૩ નીચેના પ્રશ્રોના બે કે ત્રણા લીટીમાં જવાબ આપો.
(૧) વૈ尺્વિક ઉદારીકરણના કયા ખતરાઓ ઉભા થવાનો સંભવ છે ? ગમે તે ત્રણ લખો.
(૨) માનdેન્દ્રનાથ રૉયે વૈૈ્યિક રઝળપાટ શા માટે કરી ?
(૩) ઈડિયન રેડીકલ ઘ્યુમેનીસ્ટ એસોસીએશન દ્વારા કયા હેતુથી બે સંગઠનો ઉભા કરવામાં આવ્યા ?
(૪) રૉયે સ્થાપેલા સામ્યવાદીપક્ષમાં પદાધિકારીઓ કોણ કોણા હતા ?
(૫) કાર્લમાકર્સના કયા કાર્યને ઐતિહાસિક કાર્ય ગણવામાં આવે છે ?
૪.૪ ડૉ. બાબાસાહેબ આાંબેડરના સામ્યવાદ અંગેના વિચારો :-
(૧) ગરીબીના કટુ અનુભવો :

ડૉ. આંબેડકરે એકવાર પોતાના પ્રવથનમાં જ઼ંદગીની ગરીબી અંગેના કટુ અનુભવો અંગે વાત કરતા ક્યું હતું કે,
"भુંબઈની Еાદરની ડી.ડી. ચાલીની ૧O’x 90 ' ની ઓરડીમાં મા-બા૫, ભાઇબલંનl અને અન્ય સગાંઓ સાથે ર૦ીને કેરોસીનના ઘાસલીટિયા દિવાના પ્રાશમાં મેં અભ્યાસ द्योध."
"太ું ગરીબને ત્યાં જનમ્યો છું અન’ ગરીબીમાં ઉછરેલો છgં, પરિવારની સાથે ભંજવાળી


 કાર્ય કદાपि धીภીશ નહી."




 सुद्धब थाय."

\section*{(૨) સામ્યવાદી વિસ્તારવાEની ટીકા.}

આમ આર્થિક સુદ્રઢતા અને સામાજિક સમાનતાની જેમજ આર્થિક સમાનતા સૌને મળે એવી એમની ખેવના હતી. એ માટેની યોજના પણ એમણે વિયારી રાખી હતી. જેને "રાજ્ય સમાજવાદ" (State Socialism) એવું નામ આપવામાં આવ્યું છે

કેટલાક વિવેયકો એવો પ્રશ્ન ઉભો કરે છે કે "ડૉ.. આંબેડકર જો આર્થિક સમાનતાવાળો સમાજ ઈચ્છતા હોય તો પછી એમણો ભારતમાં સામ્પવાદીપક્ષની સાથે સહકાર સાધી કામ શા માટે ન કર્યું ?" કેટલાક વળી એવો પ્રશ્ન પૂછે કે ડૉ. આંબેડકરે શા માટે સામ્યવાદી વિયારધારાને દાવાનળ જેવી ગણાવી હતી અને સામ્યવાદનો વિરોધ શા માટે કર્યો હતો ?

હા, એ વાત સાચી છે કે ડૉ. આંબેડકરે સામ્યવાદને સ્વીકાર્યો નહોતો. એટલું જ નહીં પણ એને દાવાનળ ક્્યો હતો. રાજસભામાં ૨૪-૮-૧૯૫૪ ના દ્ટિવસે વિદ્ટેશનીતિ અંગે પ્રવયન કરતાં એમણે કહ્યું હતું \}े,
"મને सાગો છે કे અત્યારે આાપફી સામે સોંથી મોટી સમસ્યા છે,









 ૩ન્માકની કેટલાક દ्वि4 સમુલોના હિસ્સા પર કબજે કરી લીધો છે.

ડૉ આંબેડકરના પ્રવ્યન વખતે સામ્યવાદીપક્ષના સંસદસત્યો ભૂપેશ ગુપ્તા, સુદરેયા, ગોવિંદ રેડી વગેરેએ સતત એમને ટોકવા માટે આડખીલી ઉભી કરી હતી. છતાં ડૉ. આંબેડકરે એનાથી જરાય ડગ્યા વિના કહ્યું હતું કે,
 ભારત ઉપર ગમે ત્યારે આકકમડ઼ ધવાનું છે. મારા પાસે અત્યારે સમયનl અભાવ

 કરી લીધો છે みનં સીનની સીમા ભારતની સીમા tજીક આવી ગઈ છે. આ બધી

 કરવાની આાત પડી ગઈ છ." "
૧૯૫૪માં આ પ્રવયન કર્યું અને આપણે જાણીએ છીએ કે ૧૯૬ રમાં થીને ભારત પર આકમણ઼

કર્યું હતું અને ભારતનો ૯૦ હજર યોરસ માઇલ વિસ્તાર ૫૨ કબજો જમાવી લીધો હતો．જે ૨૦૦૭ની સાલ સુધીમાં પણા આપણી છોડાવી શક્યા નથી．તાજેતરમાં અરુણાયલના વિસ્તારમાં એમણે પગ પેસારો ક્રીને ભારતની ઘણી જમીન દબાવી દ્દીધી છે．આમ，ડૉ．આંબડકરની ભવિષ્યવાણી વાસ્તવિક રીતે સાથી પુરવાર થહ હતી．ઈ．સ．૧૯૯૧માં અગાઉના સોવિયેત સંઘના વિધટન પછી દક્ષિણ એશિયા， મધ્ય એશ્રિયા અને પશ્સિમ એશિપામાં કદ્રવાદીઓોનો આંતકવાદ વિસ્તરતો જાય છે અને ભારતને માટે અત્યારે મોટો પડકાર સાબિત થઈ રદ્યો છે．

\section*{（3）બાભ્ભલવાદ અને મૂડીવાદની ટીકા}

જેવો સામ્યવદદી પક્ષ અંગે，એમની નીતિઓ અંગે ડૉ．આાંબેડકરનો અભિપ્રાય હતો એવો જ મુડીાદ અને મુડીવાદી નીતિઓ અંગે પણા એમનો ટીકાત્મક અત્મિગમ હતો．ઓમણો બ્બાઘણ્વવાદ અને મૂડીવાદને દલિતો，શોષિતો અને મજદૂદૂરોના સૌથી મોટા શતુ ગણાવ્યા હતા．એેમોો ગાંધીશીની આગેવાની હેઠળના કોપ્રેંસ પક્ષ વિશે પણા એવું ક્યું હતું કે，
＂કોંગ્રેસનું મહોરું ગમે તેં હોય પરૂતુુ વાસ્તવिકતા એ છે કે તે મધ્યમવર્ગીય હિંદુઓનું સંગઠન છે．વળી કોંગ્પેસનું સમર્થન એવવા મૂડીવાદીઓ કરે છે જેમનું ધ્યેય ભારતને સ્વતંત્ર કરાવવાનું નથી પરંતુ બ્રિટીશ નિયંત્રણોમાંથી મુક્ત થવાનું છે．જેથી દેશના સંસાધનો પર કબજો મેથવી શકે જે હાલ બ્⿰亻⿱一𫝀口ીીશ શાસકોના હાથમાં છે．＂

આપણો આગળના પૃષોઠાં નોંધ્યું છે કે，ડૉ．આાંબેડકરની દરેક રાષ્ટ્રીય અને રાજકીય પ્રો અંગે વिયારવાની એક विશેષ દ્રષ્ટિ અને પદ્ધતિ ઉતી．અને તે અનુસાર દેશના આગેવાનો એમની વિયારસરણી અને એમનાં સંગઠનોની મૂલaણી અને ચકાસણી તે કરતા હતા．

\section*{૪．કામદારોના Pિતેચ્ધુ આiબેડકરની આશંકા ：}

 દમન કરનારં વિધેયક＂ગણ઼વી સખત વિરોધ કર્યા અને ૭ भી નવેમ્બર ૧૯૩૮ના દિવસે જુબેસાક હડતાળ પાડી．જેમાં સામ્યવાદી પક્ષ સહિત અન્ય મજૂર સંગઠનો ઓ સંયુક્ત રીતે ભાગ લીધો હતો．હડતાળને સફળ કરવામાં ડૉ．આાંબડકરનો＂ख્વતંત્ર મજદૂર પક્ષ＂સૌથી મોખરે હતો અને સરકારની યોતરફી આકમક ભીંસ છતાંય હડતાળને સફળ કરવામાં દલિત મજદૂદોઓ પાછી પાની કરી નહોતી．મીલોમાં સફળતાપૂવ્વક હડતાળ પાડ્યા પછી ડૉ．આાંબંડકરની ગણલતરી આગેવાન મજદૂૂૂ નેતા તરી\} ધવા માંડી હતી."

એ જમાનામાં મીલ ઉદ્યોગમાં કાપડ ખાતાના કેટલાક વિભાગોમાં દલિતોને નોકરીઓ રાખવામાં આaતા નહોતા．શ્રોસલ ખાતુ \(જ\) એમને માટે નિર્ધારિત કીી દ્વામાં આવ્યું હતુ．જેમાં શ્રમ વધારે અને પગાર થોડો હતો．આ ભેદભાવ અંગે ડૉ．આંબંડકરે અવાજ ઉઠાવ્યો હતો પણ પોતાન પ્રગતિશીલ અને સામ્પવદદી માનતા અન્ય મજૂર સંગઠનોએ ચૂપકીદી ધારણા કરી લીીી હતી．＂મજદૂરોમાં કોઇ જાત હોતી નથી，કોઈ નાત હોતી નથી．મજદૂરૂ મજદૂૂૂર છે અને એનું શોષણા જ એને એક વર્ગમાં એકઠા કરે છે．＂ みવી અવાસ્તવિક વાતો કરનાર ઉદામવાદી ગણાતા．મજૂર મંડળોની ધોષણાઓો ડૉ．આાંબેડકરનં ખોખલી લાગવા માંડી હતી．રેલ્વે જેવી સાર્વજનિક સેવામાં સૌથી નિłન પ્રકારની પોર્ટરની સેવામાં પझા અસ્પૃથ્યોને बેવામાં આવતા નહોતા．કારણ કે સ્ટેશન માસ્ટર્સ આ પોર્ટરો પાસે ઘરનું કામ પણા કરાવતા હતા．જેમ પોલીસબેડામાં ઓર્ડરલી પાસે લેવામાં આવ છ．એટલે અસ્પૃશ્ય હોવાને લીધ એમન ઘરમાં તો પેસવા
 જોઇ હતી એટલે એમનું મન શiકાશીલ બની ગયું હતું．
૫．દલિત મજૂર અન સ્વેછિક મજૂર વચ્ચેનો ભેદ
ડૉ．આંબૈ૩કરે તથ્યાત્મકે Aિવેદન આ અંગે કર્યું હતુ કે；
（1）＂みક સ્વેख्છિક મજદૂૂર ધોતાની ઇચ્છાથી મજદૂરૂ બને છે．

＂ねક સ્વૈ્છિકમ
૫ણા દલિત મજદ్રૂ અસ્પૃશ્યતાને કારણો મજદૂૂરના રૂપેજ જન્મે છે અને મજદૂદૂ તરીકે \(જ\) મશી भाय छे
એને માલિક બનવાનો અવસર સ્થાપિત સમાજ વ्यવસ્થા લેવા દેતી નથી．＂
（૩）એક સ્વિર્છિક મજદૂર જો એની ઇર્છા ન હોય તો માલિક સાથેનો અનુબંધ તોડી શકે છે પણા
દલિત મજદૂર એવું કીી શકતો નથી．એને માથેથી વેઠ ખતમ \(\%\) થતી નથી．
（૪）એક સ્વૈચ્છિમમજદૂરૂ રજા પર રહીને કામથી નિવૃતા રહી શકે છે．
પझા દલિત મજદૂરને પોતાના સ્થાને પોતાની પત્નિ અથવા પુત્ર－પુત્રીને કામે મોકલdી પડે છે．
ओક સ્વૈख्छિક મજદૂૂ天ન નિયમિત વેતન મળે છે．પણા દલિત મજદૂદૂને કોઇ નિયમિત તેતન भળતું નથી．
（૬）સ્વૈટિછ૬ મજદૂૂૂ પોતાનું કામ છોડી મુક્ત થઈ શકે છે પણા દલિત મજદૂરૂ જો પોતાનું કામ છોડ

ડૉ．બાબાસાલેબ ચાંબેડકર ચને સમકાલિન રાજકીય વિચારધારાઓ તથા રાજકીય પક્ષો．

\section*{૬. ડૉ. આાંબેડર અંગે માક્ર્સવાદીઓ તથા સા્ટ્રવાદીઓની ટીકા ટીપ્પહીઓ :}

માર્ક્સવાદની તાત્વિક વાતને બાજુએ રાખી ભારતમાની તળભૂમિની વાસ્તવિકતાને જોઇને ડૉ. આંબેડકરે માર્સ્સવાદનો વિરોધ કર્યો પરિણામે રૂઢિયુસ્ત હિન્દુઓની જેમ જ માર્ક્સવાદી વિયારકોએ પણ ડૉ. આંબેડકરનો સતત વિરોધ કર્યો છે. ડબ્લ્યુ એન. ક્રુબેર, જિલિએટ તથા અન્ય ઉદ્દાંમવાદીઓએ અને રાષ્ટ્રવાદીઓએ રાજકીય કારણોસર આંબેડકરની ટીકા કરી છે.

સામ્પવાદી અને કોંગ્રેસી આલોયકોની ટીકાઓનો જવાબ આપતાં દલિત માર્ક્સવાદી ચિંતક કંવલભારતીએ લખ્યું છે કે;
"વાસ્તવમાં ડૉ. આંબેડકર એવા સમાજના સભ્ય હતા." જેને ભારતના સ-વર્ણો અછૂત સમજતા હતા અને એવો વ્યહવાર કરતા હતા.

સવર્ણો અસ્પૃશ્યોનો સ્પર્શ પણ કરતા નહોતા, કારણ કે સ્પર્શ કરવાને લીધે તે અપવિત્ર થઇ જતા હતા. અછૂતો તો એમના જન્મજાત દાસ ગણણાતા. સ-વર્ણોએ તમામ કઠોર અને ગંદા કામ કરવાની એમને ફરજ પાડી હતી. સંવિધાન પહેલાં તમામ માનવાધિકારોથી એમને વંચિત રાખવામાં આવ્યા હતા. ડૉ. આંબેડકર અછૂત સમાજની મુક્તિની લડાઈ લડી રહ્યા હતા. સામ્યવાદી અને રાષ્ટ્રવાદીઓ - બન્નેની પ્રાથમિકતામાં દલિતો તો હતા જ નહીં. આ લડાઈ ન તો કોંગ્પેસી લડી રહ્યા હતા કે ન તો સામ્યવાદીઓ લડી રહ્યા હતા. બન્ને અંગ્રેજી સત્તા વિરુધ સ્વાધીનતાની લડાઈ લડી રહ્યા હતા. ડૉ. આંબેડકરે આ સ્વાધિનતા સંગ્રોમોમાંથી જ અછૂતોની મુક્તિની ઉર્જા ગ્રહણ કરી હતી. જો દેશની આઝાદી માટે અંગ્રેજો સામે લડાઈ લડી શકાતી હોય તો હિંદુઓની ગુલામીમાંથી મુક્તિ મેળવવા માટેની લડાઈ શા માટે ન લડી શકાય ? ડૉ. આંબેડકરે સતત એવી ઘોષણા કરી હતી કે દેશની આઝાદી અને દેશમાં વસતા લોકોની આઝાદી બે અલગ અલગ બાબતો છે. આંબેડકર બેવડી લડાઈ લડી રહ્યા હતા. ડૉ. આંબેડકર અસ્પૃશ્ય સમાજમાં જનમ્યા હતા. એમનામાં સમગ્ર અછૂત સમાજ ધબકતો હતો. એટલે અછૂતોની મુક્તિ એ એમની વ્યક્તિ તરીકેની અને સમાજ તરીકેની પ્રાથમિકતા હતી. એટલે તો નિગ્રો ચિંતક ગેરીસનની જેમ એમણો ૫ણ રણશિંગુુ ફુકું હતું કે, "તમે અમારા માલિક બનો એમાં તો તમારું હિત છે, ૫ણા અમે તમારા ગુલામ રહીએ એમાં અમારું હિત ક્યાંથી હોઇ શકે ? અછૂતોની સર્વાંગી લડાઇ એ આંબેડકરની પ્રાથમિકતા અને નૈતિક ફરજ હતી. એમાંથી લગીર પણ ચૂકે તો એમાં એમના પૂર્ણત્વને દોષ લાગે. એમનું મુઠી ઉચેરું માનવીપણું પતિત થાય ?"

\section*{6. 'વર્ગ' અને ‘વર્巴' ની દિધામાં અટવાચેલા માકર્સ્સવાદીઓ :}

હકીકતમાં પૂના-કરાર થયા પછીજ કોંગ્રેસના રાષ્ટ્રીય આાદોલનમાં દલિત પ્રશ્નોને થોડીક જગ્યા મળી હતી. અન્ય હિંદુ સંગઠનોને પણ સમાજ-સુધારની આવશ્યકતા જણાઈ હતી. પણ નવાઈની વાત એ છે કे ; વામપંથી શક્તિઓમાં કંઈજ પરિવર્તન આવ્યું નહોતું. એવું માનવામાં આવે છે કे વામપંથી શક્તિઓ આર્થિક સમાજવાદ માટે લડી રહી છે, જો તેઓ પોતાના આંદોલનમાં સામાજિક માળખામાં પરિવર્તન કરવા માટેનો મુદો પણ સામેલ કરી શક્યા હોત તો દલિતવર્ગોના લોકો એમની સાથે હોંશભેર જોડાયા હોત! હકીકતમાં ભારતના માકર્સવાદીઓ વર્ણા અને વર્ગની દ્વિધામાં અટવાઈ ગયા હતા તે અનિર્ધાત્મકતામાં અથડાતા હતા.

માર્ક્સ અને આંબેડકર બન્ને અલગ-અલગ સમાજોમાં જનમ્યા હતા. બન્નેની સામાજિક અને આર્થિક પરિસ્થિતિઓ અલગ અલગ હતી. એટલે બન્નેનું સામાજિક અધ્યયન અને નિષ્કર્ષ ઓક જેવા હોઈ શકે નહી. માર્ક્સનો સમાજને ઔદ્યોગિકરણને પરિણામે પેદા થયેલ આર્થિક શોષણનો ઉકેલ શોધવાનો હતો. ડૉ. આંબેડકરના સમાજને બે હજાર વર્ષથી ધાર્મિક, સામાજિક માન્યતા પ્રાt્ત અમાનવીય શોષણનો સામનો કરવાનો હતો. બન્નેની પ્રાથમિકતા અલગ હતી, કારણ કે માર્ક્સનો સમાજ વર્ગભેદથી ચ્મસ્ત હતો તો ડૉ. આંબેડકર ને જાતિભેદ અને અસ્પૃશ્યતાથી શ્રસ્ત ચાર્તુવર્ણી-નાતજાતવાદી સમાજમાંથી માર્ગ કાઢવાનો હતો. માકર્સના મજદૂર ક૨તાં આંબેડકરના દલિત શૂદનું શોષણા તો સદીઓનું હતું તે તો વિશ્વમાં સૌથી વધુ સતાવાયેલો હતો.

ડૉ. આંબેડકર સમાજ નિર્માણ઼માં વર્ગ-સંઘર્ષની ભૂમિકાનો સ્વીકાર તો કરતા હતા પણ એમને લોકતાંત્રિક સમાજવાદની ખેવના હતી, પણ વર્ગમાંથી જાતિઓ કેવી રીતે બની અને જાતિઓએ અસ્પૃશ્યતાનું રુ૫ કેવી રીતે ધારણ કર્યું એ આંબેડકરની ખોજનો મહત્વનો મુદો હતો. શા માટે પોતાને માર્ક્સના અનુયાયીઓ ગણાવતા લોકોમાં આ પ્રશ્ર પેદા થયો નહીં ? ડૉ. આંબેડકરના ચિંતનમાં તો આપણનન બન્ને પ્રશ્રો જોવા મળે છે.

માર્ક્સ શોષણા વિરોધી હતા તો એથી ૨જમાત્ર ઓછા શોષિત હિતેષી ડૉ. આંબેડકર નહોતા. માર્ક્સની જેમ તે પણ મૂડીવાદ અને સામ્માજ્યવાદના વિરોપી હતા. ૫ણ સાથે સાથે તે બ્રાહ્ભવાદને પણ મજદૂરવર્ગના શત્રુ માનતા હતા. એમનું કહેવું હતું કે બ્રાહ્મણવાદ અને મુડીવાદ વચ્યે તો મસિયાઈ ભાઈ જેવો સંબંધ છે. આ બંન્નેને સમાપ્ર કર્યા પછીજ દેશમાં સમાજવાદ લાવી શકાય. કહેવાતા ઉદૃમવાદીઓઓ આ તથ્યની ઉપેક્ષા શા માટે કરી ? એ વિયારવા જેવો પ્રશ્ર છે.
"સૈદ્ધાંતિક રુપે ડૉ. આંબેડકર અને માકર્સ વચ્યે ઘણી સમાનતાઓ છે. જે થોડુ ઘણું અંતર દેખાય છે તે ભારતીય નાતજાતવાદી સમાજના સંદર્ભમાં છે એના અંગે વિયાર કરી શકાય. બન્ને દ્વન્વાત્મક

પણાલિને પસંદ કરતા હતા. બન્ને વર્ગીવહિન સમાજના નિર્માણના પક્ષધર હતા. ડૉ. આંબેડકરે તો એટલે
 નથી." એવું ઉદામવાદી ચિંતક કંવલ ભારીીનું કથન છે.

\section*{く. ભારતના अग्रवગ્యના માકર્સવાદીओનું નેતृत्व :}

શ્રમિક જનતા અને મજદૂરી પર નિર્ભર જનતાનું જેતૃત્વ કરનારો અને એમના હિતોનો રક્ષક બનનારો વર્ગ માક્સ્સવાદીઓનો હતો. શ્રમિકોના સંગઠનોની આગેવાની કરનારો આ વર્ગ શોષણાવિહન સમાજ રયનાનો આદર્શ નજર સમક્ષ રાખીને દેશમાં કાર્ય કરવા માંડ્યો હતો. પહા આ માર્કસવાદી કર્મીીલો અને વिયારકો 引વું માનતા હતા કે મનુષ્ય આર્થિક માણી છે. હકીકતમાં મનુષ્ય મૂળભૂત રીતે તો સામાજિક પ્રાણી છે. આ દ્શમાં માર્ક્સનું ચિંતન અને દર્શન વ્યાપક નહીં બની શક્યું એનું એકક કારહા ભારતની પદૃતિન અનૂકી તે દર્શનન નહોતું. માક્ર્સવાદ માત્ર શ્રમિક અને મૂડીવાદીતંત વચ્યેના આર્થિક વ્યહવાર અને વ्यાપારનું अધ્યયન કરતો રહ્યો છે ૫ણા એના મૂળમાં જે સમાયેલ સામાજિક તંત્રને એમહો મહત્વ આપ્યું નહી. બ્વાહણવાદના કીલ્લાને સુરક્ષિત રાખવા માટે બાહણોને માક્સ્સવાદ ઘણોજ માફક આવ્યો. તે માર્ક્સવાદના ભાષ્યકારો બની ગયા. પરિણામે એમને પ્રગતિવાદી ગણાવામાં આવ્યા અને ધર્મ વ્યક્તિનો વ્યક્તિગત મામલો છે. એમ ગણીને લેનિનવાદી ચિંતનના સહારે પોતાના ધર્મના રક્ષક પણા બની ગયા. તથથી પરિકામ એવું આવ્યુ કૅ દુનિયાના મજદૂદો એક થાવ, તમારે કશ્રુંજ ગુમાવવાનું નથી સિવાય કे માત્ર ગુલામીની બડીઓ જ....એ નારો નિર્થકક બની ચીમળાઈ ગયો.

\section*{є. ડૉ. આiબેડકર જે લખી શક્યા નહીં :}

ડૉ. આાબૈકકર "ભારત અને સામ્પવાદ" વિષય પર લખવા ઇરછતા હતા. આ ગ્રંથને ત્રશ વિભાગોમાં પૂરો કરવાની એમની ઈરછા હતી. ત્રણ વિભાગો નીથે મુજબ હતા.
(1) સાम्पवાहની પૂર્વાપેક્ષાઓ
(૨) ભારત અને સામ્યવાદની પૂર્વાપેક્ષાઓ
(૩) તો પછી આપણે શું કરીશું ?

આ ગ્થની રુપરેખામાં નીચે પ્રમાણેના અધ્યાય લખનાની એમની ઇરછા હતી.
(૧) સામ્યવાદનું જ-મસ્થાન.
(२) સામ્યવાદ અને લોક્તંત
(૩) સામ્યવાદ અને સમાજવ્યવસ્થા
(૪) હિંદુ સમાજ વ્યaસ્થા
(૫) હिંદુ સમાજ व्यवस्थाના આધારો
(૬) સમાજ વ્યવસ્થામાં સામ્યવાદને નડનારી અડયણો
(૭) માર્ક્સ અને યુરોપિય સમાજ વ્યવસ્થા
(c) મનુ અને હિંુ સમાજ વ્યવસ્થા

માર્ર્સ અને યુરોપિયન સમાજ વ્યવસ્થા, સામ્યવાદની બાધાઓ, સામ્યવાદ અને સમાજ વ્યવસ્થા અને સામ્યવાદ અને લોકશાહી વગેે પ્રો પર ડા. આંબડડકર લખી શક્યા નહોતા. પકા ભારતમાં સામ્યવાE અંગે આ પ્રશ્રોની ઉપેષ્ષા કરવાથી યાલી શકે તેમ નથી. જો ઉપરના મશ્રોની છણાવટ એમણી કીી હોત તો અત્યારે જે વિવાE ચાલે છે તેનો અંત એવી ગયો હોત.
૧०. हલिત બોદ્ધિકોમાં માકર્સવાદના સમર્થકો અને અન્ય લોકોના विપરીત મત :

મહારાષ્ટ્ર અને દેશભરમાં જે નવી પેઢી અત્યારે કાર્યરત છે એમાં માર્સ્સના વિયારો અંગે બે વિભાગ ૫ીી ગયા છે. મહારાષ્ટ્રના સુપ્રસિધ વિયારક રાવ સાહેબ કસબેઓ "આાંબડકર આાણિ માર્ર્સ" x્રંથ લખ્યો છે. પોતાના ગ્રંથન અનેક તથ્યોથી આવરી લઈ એમમણે તત્વ અન તથ્યાને યથાવત રજૂ કર્યા છે. આ વિથરપ્રેરક ગ્રંથનું સમર્થન કરનાર લોકો મહારાષ્ટ્રમાં અને દેશભરમાં છે. તારાયંદ ખાંડેકર, કંવલ ભારતી, આર.ડી. આનંદ, આનંદ તેલતુંબડે ઇત્યાદિ લેખકો-વિયારકો ડૉ. આંબેડકરને કાર્લમાર્કસની વિચારસરણીના સમર્થક હોવાનું જણાવે છે. એ સિવાય સ્વ્વશ્રી બાધુરાવ બાગુલ નામદેવ ઢસાળ, નારાયણા
 ત્યાંયા ધશ્મ" શ્રી તારાયંદ ખiંડેકરની "આાંબેડકર તત્વફાન પ્રચીતી આણિ આવિઠક્કાર" શ્રી બાઘુુરાવ બાગુલનું "માંબેડકર ભારત" શ્રી કંવલભારતી, ડૉ. આાંબેડકર પુન્નમૂલ્યાંકન શ્રી આર. ીી.આનંદ "દલિત ચિતિન ઔર કમ્યુનિઝમ" અન ડા. આનંદ તલલતુંબડે, આર. સંગીતારાવ, "આાબડકર એન્ડ હીઝ પોલિટીકલ થોટ્ટસ" થોસમ મેથ્યુ. આiબબડકર: રિફોર્મ ઓર રિવોલ્યુશન વગરે દ્વારા ડૉ. બાબાસાહેમ આંબેડકરન માર્ક્સના ચિંતનની સમાંતરે ગોડવે છે.

આ વિયારथી વિપરિત એક લોકતાતત્રિક-સંસદિય પ્રથાનું સમર્થન કરનાર કાર્યકરોનો વર્ગ છે.
 આ ગ્રુપ ઉભું ધયેલું છે. આ લોકો સામ્યાદદ વ્યલસ્થાની કદ્રુ આલોચના કરે છે. એમનું કહેવું છે ૬̧ ડૉ. બાબાસાહેબના વियારોની તુલના અન્ય કોઇ મહાપુરુષ \(\frac{5}{}\) वियારક સાથે કરીી એ બાબત જ ખોટી છ. આ લોકો ડૉ. સાહેબના વિયારોને ‘આંબેડકરવાદ' કહીને એની સ્વતતંત્ર પ્રતિષાઠાપના કરવા ઇઘ્ેે છે.

रो -

એમના પોતાના અલગ સ્વતંત્ર રાજનૈતિક વિયારો હતા. તે મૂથભૂત રીતે તો સામાજિક પુર્નરચનાના પક્ષધર હતા. એમની ઉપર માર્ક્સને ઠોકી બેસાડવામાં એમને અન્યાય કરવા બરાબર છ. એવી એમની માંડણી છે. શ્રી રાવસાહેબ કસબે એ "આંબેડકર આણિા માર્ક્સ" માં એમના ભાષણો અને લેખો તથા ગ્રંથોમાં સેંકડો એવા ઉદાહરણો આપે છે અને કહે છે કે, એમનો બુદ્ધધર્મ માર્કર્સવાદનું પરિવર્તિત રુપ જ છે. ૨૦મી નdેમ્બર ૧૯૫૯માં ખાટમાંડૂમાં થયેલ "વિશ્વબૌદ્વ ભાતૃસંઘ" પરિષદમાં ડૉ. સાહેબે બુધ્ધ અને માર્ક્સના વિયારોમાં જે સમાનતા છે. એની સ્પષ્ટતા કરી હતી. બુદ્ધે માર્ક્સની જેમ શોષણ શબ્દનો પ્યોગ કર્યો નથી. પરંતુ એમણો પોતાના ધર્મને દુ:ખ ના પાયા પર ઉભો કર્યો છે, જે શોષણનો સમાનાર્થ શબ્દ છે. બન્ને શબ્દોનો અર્થ એકજ છે.

એને સિદ્ધ કરવા માટેનો પ્રયાસ ડૉ. બાબાસાહેબ આંબેડકરે પોતાના પ્રવયનમાં કર્યો હતો. બાબાસાહેબ જાણાતા હતા કે બૌદ્ધધર્મની પરંપરામાં દુંખ શબ્દની વ્યાખ્યા ભિન્ન રીતે કરવામાં આવી છે. એટલે જ પરંપરાગત વિલ્લેષણને એમણે નકારી કાઢયું હતું. અને ક્્યું હતું કે, "બુદ્ધે દુઃખ શબ્દ જે અર્થમાં વાપર્યો હતો એનો અર્થ પરંપરાવાદીઓએ પુર્નજન્મ, જન્મ-મરણનું યક' આ અર્થમાં કર્યો છે. પણ મને આ પારંપરિક અર્થગઠન માન્ય નથી. મને લાગે છે કે બૌॄ સાહિત્યમાં એવી અનેક જગ્યાઓ છે જેમાં દુ:ખ શબ્દનો અર્થ દરિદ્રતાના અર્થમાં થયેલો છે. એટલે જ બુદ્ધ અને માર્ક્સના દર્શનોનું અધ્યયન કરીએ તો વસ્તુસ્ધિતિ સ્પષ્ટ થાય છે કे ; બન્ને દર્શનોનો આધાર એક જ છે. એમણે ઘણીવાર કદ્યું છે કે "ધર્મ જો સામ્યવાદને ઉત્તર આપી નહીં શકે તો તે જીવી શકશે નહીં" એટલે જ સામ્યવાEને ઉત્તર આપવા માટે જ સામ્યવાEના અધિકતમ્ તત્વોનો સ્વીકાર કરીને તે બૌદ્ધધર્મને પ્રસ્તુત કરી રહ્યા હતા.

ડૉ. બાબાસાહેબ આંબેડકરને માર્ક્સવાદ અંગેનો વિષય ખાટમંડુમાં શ્રોતાઓના તત્કાલિન આચ્રહને કારણે પસંદ કરવો પડ્યો હતો. કારણ કે નેપાળ સહિત ભારતની સરહદ્દે પાંચમા છજ્ટા દશકામા સામ્યવાદી ચળવળ બથવાન બની હતી. બ્રન્મદેશમાં પણા સામ્યવાદની ભારે અસર થઈ હતી એટલે તો "બુધ્ધિઝમ આન્સર્સ માકિર્સઝમ" નામનો દળદાર-વિચાર પ્રેરક ગ્રંથ બર્મીઝ લેખકે બોદ્યયુવકો અને ચિંતકો માટે આ ગાળામાં લખી કાઢયો હતો. બૌદ્ધ ચિંતકોએ પણ સામ્યવાદનો અભ્યાસ શરૂ કર્યો હતો. એ સમયગાળામાં સામ્યવાદ ચિંતનનો "હોટ સબ્જેક્ટ" હતો.

\section*{૧૧. ડૉ. આiબેડકરની સંવાEની ઇચ્છાની ઇન્કાર :}

શ્રી કંવલ ભારતી પૂછે છે કે, શું કોંગ્રેસીઓ અને સામ્યવાદીઓ તથા સમાજવાદીઓની કોઈ નૈતિક જવાબદારી નહોતી ? અંગ્રેજોના જુલ્મ એમને જુલ્મ લાગતા હતા અને દલિતો પરના જુલ્મો એમને શા માટે વिદ્રોહી બનાવતા નહોતા ? જો છુઆછૂતની લડાઈ કોંગ્રેસીઓએ, હિંન્દુ સંગઠનોએ અને માર્ક્સવાદીઓએ લડી હોત તો પછી જ ડૉ. આંબેડકરની ટીકા કરવાનો એમને હકક મળ્યો હોત! પણા અસ્પૃશયતા જાતિભેદ અને વર્ણવ્યવસ્થાના વિનાશનું આંદોલન લડ્યા વિના જ ડૉ. આંબેડકર પર આક્ષેપો કરવામાં કોઈ ઔચિત્ય રહેતું નથી.

એવું તો છે જ નહીં ફે ડૉ. આંબેડકરે પોતાના સમયના સમકાલીન આંદોલનનો પ્રત્યે ઉપેક્ષા ફે ઉદાસીનતા દાખવી હતી. છેક મદ્રાસમાં જઇને એમણે જસ્ટીસ પાર્ટીને જે સલાહ આપી હતી એ સમજ્યા વિના ડૉ. આંબેડકરનું વ્યાપક દ્રષ્ટિબિંદુ પૂર્વજ્રહાયુક્ત લોકો પ્રમાણી શકે નહીં.

અને એવું પણ નહોતુ કे અસ્પૃશ્યતા અંગે એમણે સંવાદની ભૂમિકા લીધી નહોતી. તો પછી એવું તે કયું કારણ હતું કે કેવળ ઉદામમાદદી ગણાતા સામ્યવાદીઓ સાથે જ નહીં બલ્કે રાષ્ટ્રવાદીઓ સાથે પણ તે સહયોગ કરી શક્યા નહીં ? આ પ્રશ્ન તો ત્યારે જ સમજી શકાય જ્યારે કોંગ્રેસ અને સામ્યવાદીઓએ જાતિ-વિનાશને પોતાના આંદોલનના એજંડામાં સામેલ કયો હોત! સામ્યવાદીઓ તો ‘વર્ણ’ અને ‘વર્ગ’ ના દ્દ્દ વશ્યેની અનિર્ણાયક સ્થિતિમાં અથડાતા રહ્યા હતા.

ડૉ. આંબેડકર તો ઈચ્છતા જ હતા કे દેશની સ્વાધિનતા પહેલાં દલિતોની સ્વાધિનતાનો પ્રશ્ર ઉકેલી જાય કારણ \(\grave{\xi}\) દેશની બે ત્રણા સદીની પરાધીનતા કરતાં દલિતોની પરાધીનતા હજારો વર્ષો જૂની હતી. દલિતોના તમામ શૈક્ષણિક, સામાજિક, આર્થિક અને રાજનૈતિક અધિકારો એમને મળના જ જોઇએ જે તિદુઓને પહેલેથી જ પ્રાપ હતા. અને એટલે તો ડૉ. આંબેડકરે રાજનૈતિક અધિકારોની માંગણી કરી હતી પણા એની વિરુદ ગાંધીજએ હિન્દુ સમાજની અખંડતાનો ક્રિત્રિમ પ્રશ્ન ઉભો કરી દીધો હતો. જયારે બિદીશી સરકારે દલિતોના રાજનૈતિક અધિકારોનો સ્વીકાર અન્ય લોકોની જેમ કર્યો ત્યારે ગાંધીજી એની વિરુદ્વ આમરણાંત ઉ૫વાસ બેસી ગયા અને એ ઉ૫વાસ ત્યારે જ છોડયા જ્યારે હિંદુ આગેવાનોએ ડૉ. આંબેડકર ઉપર દબાણા ઉભું કરી એમના ન્યાયી અધિકારો વિરુદ્ધ એમને સમજૂતિ કરવા ફરજ પાડી. છતિહાસ બહુ ક્રુર હોય છે. સત્ય ક્યારેક તો બહાર આવીજ જાય છે. સરદાર પટેલ સાથેની વાતચીતમાં ગાંધીજીએ અસ્પૃશ્યોને હિંદુઓથી અલગ પાડવાનું પોષાય તેમ નથી એમ કહ્યું હતું કારણ કે એમની સંખ્યા હિંદુઓમાંથી બાદ થઈ જાય તો મુસલમાનોની સરખામણીમાં હિંદુઓની સંખ્યા ઘટી જાય અને સતાનની સમતુલા તૂટી જાય એવું જણાવ્યાનું લબ્ધપ્રતિષ્ઠીત સમાજશાસ્ત્રી ડૉ. ઘનશ્યામ શાહે તાજેતરમાં જ કદ્યું છે. એટલે તો દલિત સાહિત્યકારો ગાંધીજીના આમરણાંત ઉ૫વાસને ત્રાગુ ગણાવે છે. અને હકીકત એ પણા છે કે મહાત્મા ગાંધીજીએ એમના રાજકીય જીવનમાં અનેકવાર ઉ૫વાસના શર્ર્રનો ઉપયોગ કર્યો છે પણ ક્યારેય દલિતોના હક્ક હિતોની જાળવણ્ણી માટે ઉ૫વાસ કર્યાનું નોંધાયું નથી. 2-

\section*{૪.૫ યુગ પુ३૫ મહાત્મા ગાંધીપી :}

ઓકમ ૧ માં હિન્દી રાષ્ટ્રીય મહાસભાની સ્થાપના (૧ ૮૮૫ થી ૧૯૪૭) મવાળવાદથી જહાલવાદ અને ગાંધીવાદ અને કોંગ્રેસની પરંપરા અને ગાંધીજીવન : તત્વજ્ઞાન નજરમાં રાખી રાજકીય આઝાદીમાં ગાંધીજના યોગદાન અને એમના પ્રભાવની દૂંકનોંધ આપણે કરી હતી. આ એકમમાં આપણો ગાંધી આંબેડકરના વિયારોમાં જે ત્િન્નતા હતી પરિણામે બન્ને વચ્યે દલિતોના પ્રશ્ને જે સંઘર્ષ થયો એની નોંધ કરીને બન્નેના વિયારોને સમજવા માંગીએ છીએ. વ્યક્તિ માટે, સમાજ માટે કे રાષ્ટ્ર માટેના વિકાસ, શાંતિ અને સમૃદ્ધિ તથા પુર્નરયના અંગે જ્યારે પણ વાત કરવાની સ્થિતિ પેદા થાય ત્યારે મહાત્મા ગાંધી, માર્ક્સ, ડૉ. આંબેડકર, એમ.એન.રૉય, ડૉ. લોહિયા જેવા વિયાર પુરુષોને યાદ કરવા ૫ડે છે. જો ફે જે તે મહાપુરુષના વિયારોનું મૂલ્યાંકન જે તે સમય અને સંજોગોમાં જ કરી શકાય પણ આ મહાપુરુષોના વિચારો કેટલાક સમય અનુસારના તો કેટલાક કાયમી ધોરણના મૂલ્યો ધરાવે છે. મહાત્મા ગાંધીજના વિયારોને એમના એતિહાસિક પરિપેક્ષ્યમાં તપાસીએ.

\section*{૧. ગાંધી પ્રભાવની ચટ-ઉત્તર અને હિંદ સ્વરાજ્યનું દશ્શન :}

મહાત્મા ગાંધીજીનો ૧૯૨૦ થી ૧૯૪૫ સુધી સમયગાળો ગાંધીપ્રભાવનો ગાળો છે. જ્યારે ૧૯૪૬ થી તે પ્રભાવ ઓસરવા માડે છે. અને ત્યાર પછીના વર્ષોમાં ગાંધીજીની સ્મૃતિ રહે છે. જ્યારે એમના વિયારોનું સતત નિંદન થતું રહેે છે વાત આપણે શરૂઆતમાં જ નોંધી લીધી હતી.

૧૯૧૭ના અંપારણના સત્યાગ્રને કારણે પહેલીવાર ગાંધીજી રાષ્ટ્રીય રાજનીતિમાં ચર્ચાનો વિષય બન્યા. ૧૯૦૭ માં તેમણે ‘હિંદ સ્વરાજ્ય’ નામની સવાલ જવાબ શૈલીમાં એક નાનકડી પુસ્તીકા લખી. રેલ્વે, ડૉકટરી અને વકીલોની ટીકા કરનારી આ પુસ્તીકા એક અર્થમાં સંપૂર્ણ પશ્ચિમી સભ્યતા અને વિકાસનો ઇન્કાર અને નાપસંદગી કરનારી છે. આ પુસ્તીકા અંગે એ જમાનામાં મોટો વિવાદ ૫ણ થયેલો. જ્યારે ગાંધીજીના હાથમાં રાષ્ટ્રીય યળવળના સૂત્રો આવ્યા ત્યારે આ વિવાદ ઘેરો થયેલો. સ્વાતંત્ર્ય યળવળને માત્ર સ્વાતંત્ર્ય પૂરતાં મર્યાદિત હેતુને બEલે જીવનના પ્રત્યેક ક્ષેત્રને આવરી લેતી આ વિયારધારાના સમર્થકો આ ધકારના પ્રયોગ કરવા અંગે બેચેની અનુભવતા રહ્યા હતા. જ્યારે આઝાદી પ્રાસ્સ થ્યારે ફરીથી એકવાર ગાંધીજીને પૂછવામાં આવેલું કે હજુ તમે હિંદ સ્વરાજ્ય માં વ્યક્ત કરવામાં આવેલા વિચારો સાથે સંમત છો ? ત્યારે ગાંધીજીએ જવાબ આપેલો કे ‘હિંદ સ્વરાજ્ય’ માંથી એક શબ્દ પણ બદલવા તે તૈયાર નથી. આમ, ગાંધી વિયાર ‘હિંદ સ્વરાજ્’’ માં પાયારુપ છે.

આઝાદીની યળવળમાં સેંકડો નેતાઓ, લાખો કાર્યકર્તાઓ અને ભાવુક આમ જનતાએ ગાંધીજીની દોરવણી હેઠળ ભાગ લીધો એ એક અર્થમાં અનોખી ઘટના હતી. ૫ણા ઓક વાત આપણે ધ્યાનમાં રાખવાની છે 弓े, ગાંધીજીને આંદોલનમાં સામે પ્રવાહે તરવાની સ્થિતિનો સામનો કરવો પડયો નથી.

ડૉ. આંબેડકરને તો ડગલેને પગલે સામા પ્રવાહની ભીંસ ભોગવવી પડી હતી. ગોપાલકૃષ્ણ ગોખલેની રાહબરી હેઠળ શરુ થયેલી ગાંધીજીની રાજકીય યાત્રા ટિળક સામે ટકરાઇ નહોતી. ટિળકના સ્વદેશી, સ્વાધીનતા અને બહિઠ્કારના થિસિસને લઈને ગાંધીજી આગળ વધ્યા. જનતાનો સ્વાભાવિક સાથ તો એમને મળીજ ગયો હતો કારણા કे વિદેશી શાસન સામેનો સંઘર્ષ હતો. ઓગષ્ટ ૧૯૨૦ના દિવસે ગાંધીજી રાતોરાત રાષ્ટ્રીય લોકપ્રિયતા પામી ગયા. લોકમાન્યના અવસાનને કારણે રાષ્ટ્રીય રાજનીતિનું ખાલી સિંહાસન ગાંધીજીના હાથમાં આવી ગયું. એટલે ‘હિંદ સ્વરાજ્ય’ નો વિચાર આંદોલન સાથે જોડવાનો મોકો એમને મળ્યો.

\section*{૨. હિંદ સાજ્યનો કેન્દ્રવતી વિચા૨ :}

તિંદ સ્વરાજ્ય' નો કેન્દ્રવર્તી વિચાર ઓ હતો કे,
"ઈંગ્લેન્ડની સિદ્ધિઓથી અંજાવાને બદલે આપણે એની દયા ખાવી જોઇね. આપણો ઉદ્વાર એમને અનુસરવામાં નથી પણ આપણાં આત્માને ઓળખવામાં છે. આપણું આત્મબળ કેળવી, અને સત્યાશ્રહના રુપમાં આત્મનિર્ણયનો અધિકાર આપણે વિજેતાઓ પાસેથી મેળવવાનો છે."

સાયું હિંદ ગામડાઓમાં વસે છે. યાતત્રિક કાંતિની ભટ્ટીમાં પીગળી ગયેલો ગામડાનો ગૃఆઉદ્યોગ આપણે ફરીથી જીવિત કરવાનો છે. આવું થઈ શકે તો જ આપણો આપણી અસલ આબાદી ફરીથી મેળવી શકીએ. હિંદુ-મુસલમાનોએ એક થવું જોઇએ. હજારો સાલથી આપણું જે બંધારણ યાલ્યું આવે છે તેના દોષો દૂર કરીને તેને કાયમ રાખવું જોઇએ.
'પરદેશી કેળવણી, યંત્રો, દારુગોળો અને રેલ્વેનો બહિષ્કાર કરવો જોઇએ. વકીલ અને દાક્તરના ફંદામાંથી છૂટવું જોઇએ. આટલું થાય તો સ્વરાજ્ય આપણી હથેળીમાં છે.'

હિંદના શ્રેષ્ઠ સમાજબંધારણ વિશે એમણે લખ્યું કે, "આવું જે પ્રજાનું બંધારણ છે તે પ્રજ બીજાને શીખવી શકે. બીજા પાસેથી શીખવા લાયક કશું નથી."

અંતમાં ગાંધીજી સમાપન કરતાં લખ્યું કે, "જે કંછ મેં કદ્યું છે તે અંગ્રેજોના દ્વेષ ભાવે નહીં ! પણ એમના સુધારાના દ્વેષભાવે ક્યું છે. મને લાગે છે કે આપણે સ્વરાજ્યનું નામ લીધું છે, તેનું સ્વરુપ સમજ્યા નથી. તે જેવું હું સમજ્યો છું તેવું સમજાવવાનો મેં પ્રયત્ન કર્યો છે. સ્વરાજ્ય લેવા ખાતર આ દેહ અર્પણ કરવો પડે તો તે કરવાની મારી તૈયારી છે."
3. ૧૯૨૦ નું અસહકારનું પ્રથમ આiદોલન

ગાંધી વિયાર સ્થાપિત થયો અને એના પછી આંદોલન શરુ થયું ૧૯૨૦માં અસહકારનું પ્રચંડ આંદોલન ગાંધીજીની નેતાગીરી હેઠળ શરુ થયું. ગાંધીજીએ પ્રજાને વયન આપ્યું.
"મારા કાર્યને જો એક નિષ્ઠાથી અનુસરશો, તો એક જ વર્ષમાં સ્વરાજંય તમારા ચરણોમાં આવી पડશે."

ગાંધીજીના ભરોસે પ્રજા આંદોલનમાં જોતરાઈ. વકીલોઓ વકીલાત છોડી. દાક્તરોએ દાક્તરી ત્યજી દીધી. વિદ્યાર્થીઓએ શાળા કોલેજો છીડી દીધી. સ્ત્રીઓએ ઘરેણાં મૂફ્યા. યળવળ જોરશોરથી ચાલવા માંડી. રામપતિ ચમારને યૌરાયૌરી ગામે પોલીસે વિના કારણે ગોળીથી ઠાર કર્યો. સ્થાનિક દલિતોઓ વિશોધ કરવા પોલીસ સ્ટેશને જઈ પોલીસયોકી સળગાવી દીધી. ચૌરાયોરીની નાનકડી ઘટનાને કોઈ અગમ્ય કારણોસર મુદો બનાવીને ગાંધીજી અસહકારનું આંદોલન પાધું ખેથી લીધું અને ક્યું ;
"શુદ્ર ધ્યેય માટે સાધન પણ શુદ્ધ હોવું જોઇએ. હિંસાથી સ્વરાજ્ય આવતું હોય તો તે પણા મારે ન ખપે. મારું રાજકારણમાં ઝંપલાવજું પણ ઈશ્વરના સાક્ષાતકાર અર્થે છછ."

ઈશ્વરભીરુ ભારતીય મજા શરમિંદી બની. અસહકારના આંદોલનમાં ઓટ આવી. ગાંધીજને ૬ વર્ષની જેલ થઈ. જેલમાં એમને એપે-ડીસાઈટીસનું ઓપરેશન કરવામાં આવ્યું. સરકારે એમને મુકત કર્યા. એટલે યોમેર ફેલાયેલી નિરાશામાં પોતાના અનુયાયીઓને રચનાત્મક કાર્યોમાં લાગી જવાનો અને ગામડાઓમાં દટાઈ જવાનો એમણે આદેશ આપ્યો. જેમને ધારાસભામાં જવું હતું એમના માર્ગમાંથી હઠી જઈ બાકીના અનુયાયીઓને જણાવ્યું કે આપఱુંં ખરું સ્થાન ગામડાઓમાં છે. પ્રજાની તાકાત વધારવા ગાંધીજી ૨ચનાત્મક કાર્યકમમાં પ્રજીજીવના એકેય અંગની ઉપેક્ષા ન કરી.
૪. ગાંધીજીનો રચનાત્મક કાર્ચક્રમ :
(૧) શ્રામ્ય સમૃદ્ધિ વધારવા રેંટિપાને કેન્દ્રમાં રાખી ગૃહઉદ્યોગ વિકસાવવાની વાત કરી.
(૨) સત્તા અને ધનનું કેન્દ્રીકરણ કરવું ઓ હિંસાનું મૂર્ર સ્વરુપ છે. એટલે વિકેન્દ્રીત અર્થરયના કરવી.
(૩) હિંદુઓ અને મુસલમાનો વશ્યે એકતા સ્થાપવી.
(૪) અંદરો અંદરના ઝઘડા અને વિવાદ માટે સરકારી કોોોનો બદલે ઘરમેળે પતાવવા. પંય પરમેશ્વરની નિંમણूકો કરવી અને કોર્ટ અને વકીલના ईંદામાંથી છુટવું.
(૫) ગામડાની પ્રજામાં સાદા, સસ્તા અને સુલભ ઉપયારોનો પ્રયાર કરવો.
(૬) સ્ત્રીઓ એને પુરૂષો બનેએ જીવનમાં સંયમનો પ્રાધાન્ય આપવું. નીતિનાશના માર્ગે લઈ જનારા સંતતિ નિયમના ભ્ષ સાધનોની હિંદને જરૂ નથી.
(૭) ઍૅળવણીની પુર્નરયના કરવી. એનો નમૂનો પૂરો પાડવા ગુજરાત વિદ્યાપીઠની સ્થાપના કરી.
(૮) મહાત્માજીએ યેતવણી આપી કे અસ્પૃશ્યતાનો નાશ નહીં હાય તો હિંદુ ધર્મનો નાશ થયો.
(૯) ગાંધીજીઓ હેટની સામે ટોપી, અંગ્રેશ્ર સામે હિન્દી, પોલીસની સામે સ્વયં સેવકો અને જુલ્મની સામે કષ્ટ સહન કરવાના વિકલ્પો સૂચવ્યા.

\section*{૫. q૯30નું દiડી天ૂચનું બીજું આiદોલન :}

૧૯૨૦ ૫છી ૧૯૩૦માં ૧ ૨ મી માર્ચે પોતાના ૭૯ અભનમ અનુયાયીઓ સાથે મહાત્માજીએ દાંડીકૂય આરંભી. ડૉ. આંબેડકરે એ પહેલાં ૧૯૨૭ની ૨૦મી માર્ચે દદિતોની મહાડમાં પાણી પ્રાપ્ત કરવાનો અધિકાર પ્રસ્થાપિત કરવા ઈતિહાસમાં પહેલી વાર દલિત-સ્ત્રી પુરૂષોની વિશાળ ક્રૂય સાજકીય આઝાદી માટે નહીં પણ માનવાષિકારના માટે કરી દીધી હતી. દાંડીના દરિયા કિનારે મીઠાનો સત્યાચ્રહ થયો. ધર૫કડો, લાઠીચાર્જ, ગોળીબાર થયા. ઓક લાખ લોકો જેલમાં ગયા. જેમાં ૧ ૨૦૦૦ તો મુસ્લીમ હતા. હિંદના વાઈસરૉય લોર્ડ ઇરવીને સમાધાન ઈચ્છંું અને ગાંધી-ઈર્વીન કરાર થયા. અને બીશ ગોળમેજી પરિષદમાં ભાગ લેવા દેશના ઓકમાત્ર પ્રતિનિધિની હેસિયતથી ગાંધીજી લંડન ગયા. પણા ત્યાંથી ઠાલા હાથે પાછા ફર્યા. પહેલી ગોળમેજ પરિષદમાં સપ્ટે-ઓકટોબર ૧૯૩૦માં ભારતના દલિતોના પ્રતિનિિિ તરીકે ડૉ. આંબેડકર ગયેલા અને અંગ્રેજોને એમના જ દેશમાં જઈ દલિતોની દુર્દશા નિવારવા અંગ્રેજોએ કથું જ કર્યું નથી અને દેશના દલિતો લોકોની, લોકો દ્વારા અને લોકો માટે યલાવાતી સરકાર ચ્છે છે. સ્વરાજય છીછોેછે એવી વાત કરી આવ્યા હતા. આ પ્રથમ ગોળમેજ પરિષદ પછી જ ૬ ઓગસ્ટ ૧૯૩૧ના દિવસે ડૉ. આંબેડકરને ૫ત્ર લખી ગાંધીજીએ મળવા બોલાવ્યા. ૧૪ ઓગસ્ટ ૧૯૩૧ના દિવસે મુંબઈના મહિભુલનમાં ગાંધીજી અને ડૉ. આંબેડકરની મુલાકાત થઈ એનો અહેવાલ ગાંધીજીની રોજબરોજની પ્ૃૃૃત્તની નોંધ લેનાર ફ્રી મહાદેવભાઈ દેસાઇએ બન્ને વચ્યેની વાતયીત નોંધી છે. આજે જે લોકો તટસ્થતાથી તે વાતથીત વાંચે છે એવા લોકોને લાગે છે કે ગાંધીશએ ડૉ. આંબેડકર સાથે ઉચિત વ્યવહાર કર્યો નહોતો. બન્ને વશ્યે વૈયારિક મતભેદ દેખાયા તો શાબ્દિક યકમક પણા ઝરી જેની અસર ઠાલા હાથે ગાંધીજને પાછા ફ૨વું પડયું એના ઘણાં કારણોમાં એક કારણ ગાંધીજી -આiબેડકર સંઘર્ષ પણ હતો તે નોંધવું જોઇઓ. (આમ અંગેનો સમશ્ર ઘટનાક્રમ ડૉ. બાબાસાહેબ આંબેડકરના જીવનના પેપરમાં જોવા મળશે જેથી અહીં તે નોંધવાનો અવકાશ નથી.)

૧૯૩૨ ની ૨૦ મી સપ્ટેમ્બરે મહાત્માજીએ કોમ્યુનલ એવોર્ડ (કોમીયુકાદો) વિરુધ કોઇ તાર્કિક ૬ે વૈયારિક ભૂમિકા વિના અસ્પૃશ્યોને મળેલા બેવડા મતાધિકાર વિરુધ - દલિતોને મળેલા અલગ
š. બાબાસાહેબ આiબબsકર અવ સમકાલિન રાજકીય વિચારધારાઓ สथा રાજકીય પક્ષો.

મતાધિકારને નામે યરવડા જેલમાં આમરણાંત ઉપવાસનું ત્રાગુ કરીને ડૉ. આંબેડકરને ઝુકાવ્યા. માત્ર છ જ દિવસમાં ગાંધી આંબેડકર વચ્યે પૂના કરાર થયા. (પૂના કરારની વિગતો આંબેડકર જીનના પેપરમાં પ્રાપ થશે. એટલે એને અહીં ૨જૂ કરતા નથી.)

૧૯૩૪માં ગાંધીજી કોંગ્રેસમાંથી છૂટા થયા. ૧૯૩૭ માં ૧૧ માંથી ૭ પ્રાંતોમાં કોંગ્રેસે પ્રધાનપદ સ્વીકાર્યા.

૧૯૩૯માં બીજું વિશ્વયુદ્ધ શફ થયું ૧૯૪૦ માં કોંગ્રેસે પુના ખાતે ઠરાવ કરી સરકારને શરતી મદદ આપવાની તૈયારી બતાવી. મહાતમાજીએ વ્યક્તિગત સત્યાચ્મહ શરુ કરાવ્યો.

૧૯૪૨ માં ગાંધીજીએ પંડિત જવાહરલાલ નહેરુને પોતાના વારસદાર તરીકે જાહેર કર્યા. ક્રિપ્સ મિશન યોજનાને દેવાળિયા બેંકનો ચેક ગણી નકારી કાઢયો. અંગ્રેજો તરફથી પોતાના કાર્યકમને અનુકુળ પ્રત્યાઘાત t મળવાથી ‘હિંદ સ્વરાજ્ય’ ના પયગંબરે ‘અંગ્રેજો યાલ્યા જાવ’ નો અંતિમ આદેશ આપ્યો. ગામડે ગામડે સૂયના પહોંચી ગઈ. ૧૯૪૨નું આાદોલન શરૂ થયું. ગાંધીજીને જેલમાં પૂરી દેવામાં આવ્યા.

\section*{5. મહાત્મા ગાંધીજુના નેતૃત્વ હેઠળ હિદ છોsોનું ગીજું આiદોલન}

અગાઉ ૨૦ અને ૩૦ ના આંદોલનનો લોકો તથા નેતાઓને અનુભવ હતો કे ગાંધીજી અધવશ્યે આંદોલન બંધ કરી દેશે. એટલે ભારતના પહેલા ગવર્નર જનરલ બનેલા ગાંધીભક્ત સી. રાજગોપાલાયારીએ ઘોષણા કરી કે, "મને લાગે છે ફે ગાંધીજીએ એવું કહ્યું છે કે પહેલાંની જેમ હું આાંદોલન અધવશ્યે બંધ કરી નહીં દઉુ. ભલે ને પછી લૂંટફાટ, ખૂન ખરાબો ફે હિંસાચાર ફેલાઈ જાય. (Quit India Movement પૃષ્ઠ ૫૨-૫૫) એવી જ ધ૨પરત લોકોને મૌલાના આઝાદ અને પંડિત જવાહરલાલે પણ આપી હતી.
6. ૧૯૪૨નું હિન્દ છોડોનું આiદોલન : ડૉ. આર.સી. મજમૂદારનો અलिપ્રાય :

પ્રસિદ્ધ ઇતિહાસકાર આર.સી. મજમૂદારે ૧૯૪૨ ની ઓગષ્ટ યળવળની ફળશ્રૃતિ નોંધતા લખ્યું કે,
"લોકોઓ કરો યા મરો" નારાનો અમલ કર્યા અને દેશની આઝાદી માટે જેવું કોંગેેસી નેતાઓઓ આહ્વાન કરેલું તે પ્રમાણે કૂદ્ી પડયા. પરંતુ કોઈ નેતા યોજના બદ કાર્યકમ અને સંગઠનના અભાવે કશ્રુંજ કરી શક્યો નહીં. લોકો બિયારા શું કરે ? અનેક લોકો કષ્હો અને અત્યાચારોના ભોગ બન્યા, જેનું વર્ણન કરી શકાય તેમ નથી."
"૧૯૪૨ના ઓગષ્ટ આાદોલન વિશે એવું લખવામાં આવશે કે કોંગ્રેસી નેતાઓ અયોગ્ય હતા અને સંગઠનના સ્તરે અત્યંત નબળા હતા. ૧૯૪૨ નો વિદ્રોહ વાસ્તવમાં સૈનિક કાંતિ હતી. જનરલોએ ગરબડ કરી પણ તમામ યશના ભાગીદાર તો એ સૈનિકો હતા. જે દેશની આઝાદી માટે શહીદ થયા અને ચળવળમાં ઉત્તામ સાબિત થયા."

ડૉ. મજમૂદારે નોધ્યું છે કે, કોઇ પણ માણસ એ વાતનો ઇનકાર કરી જ નહીં શકે કે આંદોલનમાં જનતામાં જાગૃતિ લાવવાનો યશ ગાંધીજીને ફાળે જાય છે પણ ભારતની સ્વતંત્રતાનો મુકુટ એમને માથે મૂકવો એ સર્યાઇની મજાક ઉડાડવા બરાબર છે. ગાંધીજએ સત્યાગ્રહ અને ચરખાથી આઝાદી મેળવી એવું કહેવું મૂર્થતા છ.

જાત પાંત તોડક મંડળના વિદ્દાન લેખક - કર્મશીલ પંડિત સંતરામજી એ એમના પુસ્તક ‘‘મારા. સમાજ' માં આ જ વિગતને અન્ય રીતે કહી છે કે, "કોઈ એક રાજનૈતિક પક્ષે અંગ્રેજોને હિંદ્સુસ્તાનમાંથી બહાર કાઢયા એમ કહેવું એ વધારે પડતું લેખાશે. હકીકતમાં બદલાયેલી આંતરરાષ્ટીી પરિસ્થિતિનું
પરિણામ હતું કે ભારતને આઝાદ થવાનો મોકો મળ્યો. નહીં તો આપણો પૂધી શકીઓ તેમ છીઓ કે પાકીસ્તાને બહાર કાઢયા એમ કહેવું એ વધારે પડતું લેખાશે. હકીકતમાં બદલાયેલી આંતરરાષ્રીય પરિસ્થિતિનું
પરિ૬ામ હતું કે ભારતને આઝાદ થવાનો મોકો મળ્યો. નહીં તો આપણે પૂધી શકીઓ તેમ છીઓ કે પાકીસ્તાને કયું બલિદાન આપ્યું હતું કે તેને આઝાદી મળી ? શ્રીલંકા, બ્મહદેશ, ઈંડોચાઈના, ઘાના, મલાયા અને ફિીપાઇન્સની સ્વતંત્રતા કોના બલિદાનોનું ફળ છે ?

૧૯૪૨ માં જ્યારે અંગ્રેજોની સ્થિતિ ભયજનક કક્ષામાં હતી, જ્યારે જર્મની અને જાપાને અંચ્રોજોના નાકે દમ લાવી દીધો હતો તે સમયે કોઈ પક્ષના દબાણને કારણે ભારતને આઝાદ ન કર્યું તો પછી વિશ્વયુદ્ધમાં વિજ્યી થયા પછી કેવી રીતે કોઈનાય ડરથી ભારતને મુક્ત કરી શકે ?

૧૯૪૩ માં કસ્તુરબાનું જેલમાં અવસાન થયું. ૧૯૪૪ માં ગાંધી-ઝીણu વચ્યેની મંત્રણા નિષ્ન નીવડી. ૧૯૪૭ ની ૧૫ મી ઓગષ્ટે હિંદુસ્તાનને આઝાદી મળી પણ પાકીસ્તાન નામનો અલગ દેશ અસ્તિત્વમાં આવ્યો. હિંદ દેશ ખંડિત થયો. હિંદના હજાર વર્ષના ઇતિહાસનું પંજાબમાં એક હજાર કલાકમાં પુનરાવર્તન થયું. હિંદુ, મુસ્લીમ ૨મખાણોમાં થયેલી કતલની પાશવિકતા જોંહને ગાંધી, સરદાર અને નહેરુ યોંકી ઉઠયા. મહાન સત્યાચહી રમખાણોમાં થયેલી કતલની પાશવિકતા જોઇને ગાંધી, સરદાર અને નહેરુ યોંકી ઉજયા. મહાન સત્યાશ્રહી
યોધ્ધો પોતાની પ્રા આગળ હારી ગયો. એમણો ઘોષણા કરી "જો આ જ રીતે ભાઈ ભાઇના ગળાં કાપવાનાં હોય તો મારે આ દેશમાં સવાસો વર્ષ જીવવું નથી. હવે સું મારું બાકીનું જીન પાકીસ્તાનમાં પુરુ કરીશ",

ગાંધીજીએ ઘોષણા કરી, "મેં શાંત પ્રતિકારને સત્યાગ્રહ માન્યો. અને કાયરતાને અહિંસા માની.’ પરમેશ્વરને મારી પાસે મોટુ કામ કરાવવું હતું એટલે એણી મારી આંખે પડળ ચઢાવ્યાં. હું વાસ્તવિક હકીકતોને એના સાયા સ્વરુપમાં ઓળખી શક્યો નહીં. મારું બાકીનું જીવન વીરની અહિંસા કેવી હોય છે તે આ દેશની પ્રજાને શીખવવામાં જશે" કૉ મજ્રાેનોધ્યુ

ડૉ. બાબાસાહેબ આiબડડર અન સમકાલિન રાજકીય વિચારધારાઓ สथા રાજรીય પક્ષા.

વીરની અહિંસા જોવા મળે એ પહેલાં કદ્ટર હિંદુત્વવાદી સાવરકરના સાથી અનુની બાહ્મણ નાથુરામ ગોડસેએ યોજના બદ્ધ રીતે ૩૦ મી જાન્યુઆરી ૧૯૪૮ને શુકવારના દિવસે ગાંધીબાપુને ગોળીઓ મારીને હત્યા કરી આમ ઓક મહાપુરુષનો કરુણ અંત આવ્યો.

ગાંધી પ્રભાવના વર્ષોમાં એમના પ્રત્યેનો અહોભાવ આમ જનતામાં એટલો બધો હતો કે એમના વિરોધની વાત કોઈ સાંભળતા તૈયાર જ નહોતુુ. સુભાષચંદ્ર બોઝ જેવો ભડવીર પુરુષ ગાંધીના વिરોધમાં કોશ્રેસ પ્રभુખ તરીકે ચૂંટાયો તો ખરો પણ આખરે એમને રાજનનામું આપી દેવું પડ્યું. આપણાં ગુજરાતના લડાયક લોકનેતા ઈંદુલાલ યાશિક હોય કે આપણાં મહાકવિ નાનાલાલ હોય.... ગાંધી વિરોધમાં ઉભા થતા જ લોક નજરમાંથી ભૂંસાઈ જતા. અનેક લોકોની રાજકીય કારદિદ્દી ગાંધી વિરોધને કારણે રોળાઈ ગઈ હતી.

મહાત્માજી પ્રત્યેના અહોભાવને લીધે અઢળક સાહિત્ય સર્જાયું. ૧૯૪૫ ૫છી બાપુનો પ્રભાવ ઓસરવા માંડયો. એમણે જ કહ્યું હતું કે હવે કોઈ મારું કહ્યું માનતું નથી. એમને પ્રભાવ ઓસરતાં અતિસ્નેહ અને અતિઘૃણા ના વાEળો હઠતાં ગાંધીજના વ્યક્તિત્વ અને કૃતિત્વને શાંત ચિતો વિચારવાનો લોકોને મોકો મળ્યો.

\section*{c. ગાંધીજુનું જટિલ વ્યક્તિત્વ :}

સર્વૉЕય કे સામ્યવાદ ની લેખમાળામાં ગુજરાતના સુપ્રસિદ્ધ વિયારક વસુબંધુ ગાંધીજી અંગે નોધે છે.
"ભલે મારા જેવા અનેકોનો ક્ષય થાઓ પણ સત્યનો જય થાઓ. અલ્પાત્માને માપવાને સારુ સત્યનો ગજ કદી ટૂંકો ન બનો." એમ કહેનાર નમ્રતામૂર્તિને ઈતિહાસની કસોટીએ કસીને એમનું જટિલ વ્યક્ઞિત્વ અને એમના વિશોધાભાસી વિયારો અને કાર્યોને મૂલવવાનો પ્રયાસ કેટલા લોકોએ કર્યો છે ઓ ) એક મોટો પ્રશ્ન છે. મહાત્માજીના અસંખ્ય અનુયાયીઓ, ભક્તો અને ભાgુક પ્રસંશકોએ એમની સત્ય સાધના, માનવજાત માટેનો પ્રેમ, પીડિતો ધ્રત્યેની લાગણી, નમ્રતા, દ્રઢતા, તીતિક્ષા, ચોક્સાઈ, કરકસર બાળકો પ્રત્યેનો પ્રેમ, રોગીઓની સારવાર, પરગુણ પરમાણું ને પર્વત જેવો કરીને જોવાની વૃત્તિ, ભૂલનો એકરાર કરવાની ભવ્ય નૈતિક હિંમત, તેમજ બીજા અનેક માનવીય ગુણો અંગે અત્યંત વિશાળ સાહિત્ય સર્જન કર્યું છે પણ એ બધામાં - મહાત્માજી પ્તત્યેનો અહોભાવ છલકાય છે.

ગાંધીદર્શન એ કોઠ મૌલિક દર્શન નથી. મોટ્રેભાગે ગાંધી વિયારણા એ ઉછીની અને થાગડથીગડ વિચારણા છે. ગાંધીજી મહાન કર્મવીર હતા અને એમનું જીવન અને કાર્ય એ જ એમનું દર્શન છે.

મહાત્માજીએ પ્રબોધેલા હિંદુ ધર્મના સિદ્ધાંતો સેંકડો વર્ષોથી જાણીતા હતા જ. એમાં કોઈ નવીનતા ગાંધીજી ઉમેરી શક્યા નથી. ગીતા પર એમના પૂર્વ આચાર્યોએ ભાષ્યો કર્યા જ છે અને ગાંધી વિયારણા કરતાં એમાં ઉંડાણ વધુ છે.

સત્ય અને અહિંસાના સિદ્ધાંતોનો ટોલ્સટોયે વિયાર અને વ્યહવાર કરી બતાવ્યો હતો.
રામકૃષ્झ પરમહંસે વિવાહીત જવનમાં બહયર્યપાળી બતાવ્યું હતું. ખુદ જયપ્રકાશ નારાયણે ગૃહસ્થાશ્રમને બ્વ્નચયર્યાશ્રમમાં ફેરી બતાવેલો.
"નિર્મળ સ્વાતંત્ર્ય અમારું ધ્યેય અને સત્યાગ્રહ અથવા નિ:શસ્ત્ર પ્રતિકાર એ અમારું સાધન છે" એવું બિપીનયંદ્ર પાલે છેક ૧૯૦૬માં જાહેર કર્યું હતું. સર્વધર્મ સમભાવનો પ્રયોગ તો થિયોસોફિકલ સોસાયટીએ વર્ષો પૂર્વે કર્યો જ હતો.

અસ્પૃશ્યતા નિવારણ સ્ત્રી ઉદ્ધાર અને હિન્દી પ્રચારનો વિયાર દયાનંદ સરસ્વતીએ એક પેઢી पूर्व भूझ्यो હતો.

દારુબંધીની જરરિયાત લોકમાન્ય ટિળકને સમજાઈ હતી.
પરદેશી કાપડની પહેલી હોળી ઝનુની હિંદુત્વવાદી આગેવાન સાવરકરે કરી હતી.
આમ, ગાંધીજના પૂર્વ પુરુષોએ ગાંધી-યોજના પ્રમાહેના કાર્યો તો કર્યા જ હતા. ગાંધીજીએ અનેક સરવાણીઓને એક સૂત્રે બાંધી એકાદશવત દેશ સમક્ષ ૨જૂ કરી, આઝાદીની ઇચ્છા રાખનાર સૌ કોઇને કંઈને કંઈ કામ આપ્યુ., ૪૦ કરોડની વસ્તી ધરાવતા દેશમાં દરેકને પોતાની પસંદગીનું કામ કરવાનું ક્ષેત્ર ગાંધી એકાદશવતમાંથી મળી રહ્યું.

ગાંધીજી ભારતના રાજકારણને શ્રીમંતો પાસેથી લઇને મધ્યમવર્ગને સોંપ્યું અને દેશના કરોડો લોકોને રાજકારણના રંગે રંગ્યા. એ એમનું સૌથી મોટું યોગદાન છે.

ગાંધીજી સત્ય, અસ્તેય, બ્ર્મયર્ય, અભય, અપરિગ્રહ, ખાનપાનમાં સંયમ વેરાગ્ય, આત્મત્યાગ, શરીરશ્રમ, સ્વદેશી, સર્વધર્મ સમભાવ, અસ્પૃશ્યતા નિવારણાનો આદર્શ રજૂ કર્યો. આ એવા આદર્શો હતા કे જેનો સાંગોપાંગ અમલ કરવામાં આવે તો વ્યક્તિ શ્રમણ ફे સંત બની જાય. આ આદર્શોને કારણો જ ગાંધી અનુયાયીઓ પાખંડી બની ગયા. દરેકે દરેકનું ક્યાંકને ક્યાંક સ્ખલન થયું.

ગાંધી પ્રભાવનો સમયગાળો પૂરો થયો અને અભાવનો સમય શર થતાં પ્રત્યેક ક્ષેત્રમાં ગાંધી વિયારની હાંસી થવા માંડી.

રાજકોટ જેવા મામુલી રજવાડાનો સાવ સામાન્ય અન્યાય દૂર કરવા જતાં સરદાર પટેલ અને મહાત્માજી જેવા મહારથી-મહાપુરુષોને કંઠે પ્રાણ આવી ગયા હતા અને એમને રણભભૂમિ છોડી દેવી ૫ડી હતી જેનો ઉલ્લેખ મહદ્અંશે ગાંધી અનુયાયીઓ કરવાનું ટાળે છે.

દેશી રાજા-૨જવાડાઓના હદય પરિવર્તન તો ત્યારેજ થયાં હતા. જ્યારે કોંગ્રેસના હાથમાં અંગ્રેજોએ કેળવેલું શિસ્તબદ સૈન્ય, ટેંકો અને તોપો આવ્યા. આરઝી હક્રૂમત જેવી અળવળ ફે મનોદશા દરેક રજવાડામાં ઉભી થઈ જ હતી. પ્રજા સાથ નહીં આપે એવી સ્થિતિ પેદા થતાં રાજા-૨જવાડા બદલાયેલી સ્થિતિ પારખી ગયા અને સરદાર વલ્લભભાઈ સામે નમી ૫ડયા.

મહાત્માજીના આદર્શ મમાણો કોઈ ધનવાન પોતાના સંપત્તિનો ટ્ર્સ્ટી બન્યો નહીં.
ભારતના રાષ્ટ્રપતિ બનેલા ફિલસુફ રાઘાકૃષ્ણન જેવાને ગાંધી ઉપદેશોની અસર થછ નહોતી અને ‘સર’ ના ખિતાબની અસારતા સમજાઈ નહોતી.

પશ્શિમની કેળવણીનો મોહ પજાને ક્યારેય છૂટ્યો નહીં. રાષ્ટ્રીય વિદ્યાપીઠો ફારસરુપ બની ગઈ છે. જે આજે પણ આપણે જોઈ શકીએ છીઓ. પત્તિમનો મોહ વધ્યો છે અને વકર્યો છે.

ગાંધી યળવળને કારણો આજ દિન સુધી કોઇ કોર્ટ કे કચેરી બંધ થઈ નથી.
બ્મયર્ય દ્વારા સંતતિ નિયમન સાધ્યાનો ઓક પણ ગામડાનો Eાખલો આપણી પાસે નથી. ટી.વી. અને રેડિયો પર આજે નિરોધની ખુલ્લેઆમ જાહેરાતો કરવામાં આવે છે. અને ગર્ભપાતને કાયદેસરતા બક્ષવામાં આવી છે. ઓની આડઅસર એ થઈ છે કે દિકરીઓનું જન્મતાં પહેલાંજ રામ બોલો ભાઈ રામ થઈ જાય છે. બેટીબચાવ અભિય્યન રાજ્ય સરકારોને યલાવવવી પડી રહી છે. એમાં કામ ઓછું અને પ્રયાર વધારે છે.

આર્થિક સંકટના ઈલાજ તરીકે પ્રજાઓ રેંટિયાનો અસ્વીકાર કર્યો છે. ખાદી હાટો સરકારી સબસીીીથી ચાલે છે અને ગાંધીનો વ્યાપાર કરનારા કરોડોની સબસીડી કમાય છે. ખાદી સેવકોને આજકાલ "ગાંધીની વિધવાઓ" ગણી આ કરોડો કમાઈ લેવાની સગવડ કરી આપવામાં આવેલ છે.

જગને હિંસક યુદ્દોમાંથી છોડાવવાની ઇચ્છા રાખનાર મહાત્માજી એમના જીવન દરમ્યાન સો સાચા સત્યાગ્રહીઓ શાંતિસેના માટે પ્રાપ્ત કરી શક્યા નહોતા ઓ નોંધવું જોઇઓ.

હિંદુ-મુસલમાનનો પ્રશ્ન આઝાદી આવતાંની સાથે જ વિસ્ફોટક બન્યો છે અને આજકાલ રમખાણો રોજની રામાયણ બની ગઈ છે. નાઝીવાદને પગલે ભાજ૫ હિદ્દુત્વની વાતો કરવા માંડયો છે. બાબરી મસ્જિE તોડી પાડ્યા પછી રાજ્ય પ્રેરીત જેનોસાઇડનો ૨૦૦૨નો અનુભવ આવનારા દિaસોમાં દેશના પ્રજાકીય તાણાવાણાં સંભવત: તોડી નાખશે અથવા તો પાકીસ્તાન પ્રેરિત આતંકવાદ ભારતીય શાંતિ ડહોળી નાખશે. ફિદાઈન હુમલા એ હિંસાનો નવતર નમૂનો પાકિસ્તાનને પૂરો પાડ્યો છે.

પ્રજાએ સાદગી સ્વીકારી નથી. પણ એશ્વર્ય માટે કાળાબજાર, ભષ્ટાચાર, છેતરપીડી અને સરકારી તંત્રોની ઉઘ્યી લૂંટે આમ આદમીનું જીવન નર્ક બનાવી દીધું છે. નાગાની પાંચશેરી સાડાસાતની બની ગઈ છે.

ગાંધીજીનો ‘હરિજનપ્રેમ’ બહુ પ્રચારિત કરવામાં આવેલો. જો કે વાસ્તવિકતા કંઈક જૂદી જ છે. ગાંધીજીના અસ્પૃશ્યતા નિવારણમાં ગંભીરતા નહોતી. દલિતોના મહાન નેતા ડૉ. આંબેડકરને તે ક્યારેય આશીર્વાદ આપી શક્યા નહોતા. ગાંધીજીએ કેરળના માંદિર પ્રવેશ આંદોલનનું ય સમર્થન કર્યું નહોતું. - વમારી પ્રગતિ યકાસો.

પ્રશ્ન-૧ નીથેના પ્રશ્નોના એક વાક્યમાં જવાબ આપો.
(૧) ડૉ. આંબેડકરના સંસદમાં પ્રવયન વખતે કોણે-કોણો અડયણો પેદા કરી હતી ?
(૨) દલિતોને રેલવેમાં પોર્ટર જેવી મામુલી નોકરીમાં ૫ભ શા માટે રાખવામાં આવતા નહોતા?
(ও) ગાંધી પ્રભાવનો સમયગાળો કયો ગણાવી શકાય?
(૪) લોકમાન્ય ટિળકના કયા મુદાઓનો મહાત્માજએ સ્વીકાર કર્યો હતો ?
(૫) ડૉ. આંબેડકરે પોતાના બાળપણમાં કયાં અને કેવી રીતે અભ્યાસ કર્યો હતો ?
(૬) ગાંધીજીએ ક્રિપ્સ મિશન યોજનાને કયા નામે ઓળખાવી ?

પ્રશ્ન-૨ નીયે આપેલી ખાલી જગ્યા યોગ્ય શબ્દ મૂકીને પૂરો.
(૧) યીને ભારતનો...................... યો.માઈલ વિસ્તાર કબજે કરી રાખ્યો છે.
(૨) ભારતના સામ્પવાદીઓ......................અને...................ની દ્વિધામાં અટવાતા હતા.
(૩) સામ્યવાદ....................સંઘર્ષના સિધ્ધાંતમાં વિ尺્વાસ રાખે છે.
(૪) ગાંધીશીએ એમના વિયારો અને કાર્યક્રમ સમજાવી પુસ્તીકા. લખી.
પ્રશ્ન-૩ બે અથવા ત્રણ લીટીમાં જવાબ આપો.
(૧) સ્વૈથ્છિક મજૂર અને દたિત મજૂર વશ્ચે કયો તફાવત હોય છે ?
\(\qquad\)
\(\qquad\)
(૨) માકર્સ અને આંબેડક૨ વર્યે કયા કયા ભેદ હતા ?
\(\qquad\)
\(\qquad\)
(૩) ભારતમાં માકર્સવાદી વિયાર વ્યાપક કેમ બની શકયો નહીં ?
\(\qquad\)
\(\qquad\)
(૪) ૧૯૨૦નું અસહકારનું આાદોલન ગાંધીજીએ શા માટે પાછું ખેંચી લીધું ?
(૫) જાહેર તળાવોમાંથી અસ્પૃશ્યોને પાણી પીવાનો અધિકાર મળે તે માટે ડૉ. આંબેડકરે શું કર્યું ?
(૬) હિંદ છોડોનું ૧૯૪રના આંદોલન અંગે ડૉ. મજમુદારનું શું કહેવું છે ?
(૭) ગાંધીજીનું સૌથી મોટ્યું યોગદાન આઝાદીના યળવળ્માં શું ગણી શકાય ?

\section*{૪.૬ મહાત્મા ગાંધી અને ડૉ. આiબેડકર : સહમતિ અને અસહમતિના મુદા :}

ગાંધી અને આંબેડકર ઈતિહાસના બે યર્ચિત મહાપુરુષો. એમની હયાતિમાં એકબીજાથી જેટલા દૂર હતા એટલાજ એમની મૃત્યુની અડધી સEી પછી પણા દૂર છે. ગાંધી અનુયાયીઓ માને છે કे ડૉ. આંબેડકરની સાથે ગાંધીની તુલના થઈ જ ન શકે અને આંબેડકરવાદી ગણાવતા આંબેડકરના અનુયાયીઓ ૫ણ એટલી જ મક્કમતાથી ગાંધીજી સાથેની બાબાસાહેબની તુલના ને અસ્વાભાવિક અને નિરર્થક ગણાવે છે. બન્નેના અનુયાયીઓ એવું માને છે કે એમની વચ્યે મેળમિલાપની શક્યતા જ નથી. અને આવી માન્યતામાં ખોટું પણ નથી. પ્રતિષ્ઠીત પત્રકાર ગણોશમંત્રીનું કથન છે ફे;
"બન્ને મહાપુરુષોના સ્વભાવ, આસ્થાઓ, વિયારો, સંવાદ-જેલી અને કાર્ય પ્રણાલીમાં એટલી બધી ભિન્નતા હતી કे બન્ને વચ્ચે સમાનતાનું કોઇ સૂત્ર નજરે જ ચઢતું નથી.
એમના વ્યક્તિત્વ ભિન્ન, એમની પ્રાથમિકતા ભિન્ન, એમની સંઘર્ષ શેલીઓ ભિન્ન..... એમાં વળ્ી સમન્વયનું શું કામ ?
અનેક સામાજિક અને રાજકીય મ્રશ્રો તથા પ્રસંગો અને ઘટનાઓ માં બન્ને વચ્યે માત્ર મતભેદ જ નહોતા ૫ણા સંઘર્ષ થયેલો.

આ આતિહાસિક તથ્યોએ નજરઅંદાજ કરીને કોઇ ગાંધી અને આંબેડકર વથ્યે સમન્વય કરવા છચ્છે તો એને રોકવાનો કોઈ અર્થ નથી પણા એમાં વાસ્તવિકતા નહીં હોય. એક બૌદ્ધિક કસરત અને બૌદ્વિક આનંદ સિવાય બીજું કશું નહીં મળે !

\section*{૪.s (૧) ગાંધી આiબેડકર વચ્ચેની સમાનતા.}

આમ છતાં માનવીને હંમેશા વ્યક્તિ, સમુહ, સમાજ, સંગઠન, વિયાર ફे અન્ય બાબતની સાથે તુલનાત્મક રીતે મુકીને સમજવામાં આનંદની સાથે સરળતાનો અહેસાસ થાય છે.

ડૉ. આર. જી. સિંહ ગાંધીજી અને ડૉ. આંબેડકરની વશ્યેની સમાનતાના મુદૃ નોંધતાં લખે છે \}, ગાંધી અને આંબેડકર વચ્યે ઉંમરની દ્રષ્ટિએ વીસ વર્ષનો તફાવત છે આમ છતાં ભારતના જાહેર જીવનમાં બન્નેએ સાથે પદાર્પણા ક્યું હતું. બન્નેને સમકાલિન ગણી શકાય.
- બન્નેના લક્ષ્ય લગભગ સમાન હતા એમ કહેવામાં વiંધો નથી.
- બન્ને ભારતીય સમાજનો સર્વાંગીણ વિકાસ અને ઉન્નતિ ઇરછતા હતા.
- બન્ને પોતાના લક્ષ્ય પ્રત્યે સમર્પિત હતા. જાનની બાજ લગાવaાની બન્નેની તૈયારી હતી.
- બन્ને કર્મમાં વિશ્વાસ કરતા હતા. જીનની ક્ષણે ક્ષણનો એમણે મહત્તા ઉપયોગ કર્યો હતો.
- ગાંધી અને આંબેડકર બન્ને મૌલિક વિયારક હતા. બન્ને એ ઉચ્ચશિક્ષણા વિદેશમાં પ્રાપ્ત કર્યું હતું.
- બન્નેના વિયારોમાં સ્પષ્ટતા હતી.
- બન્નેની શબ્દ પસંદગી અત્યંત સુંદર હતી.
- બન્નમાં વકતૃત્વતા અને લેખનની અદૂભૂત ક્ષમતા હતી.
- જો કે બન્ને પોતાના વિચારોમાં ખૂબજ દ્રઢ હતા. આમ, છતાં સમય અને સંજોગો અનુસાર પોતાના અનુભવોને આધારે બન્નેએ પોતાના વિયારોમાં પરિવર્તન સ્વીકાર્યું હતું. એમનામાં જડતા નેં બદલે તરલતા હતી.
ગાંધી અને ડૉ. આંબેડકર બન્ને વ્યવસાયે વકીલ હતા.
- બન્નેનું કાર્યક્ષેત્ર રાજકારણ, સમાજ સુધારણા, સમાજસેવા, માનવ-કલ્યાણ હતું અને એમાં મહદ્અંશે સમાનતા જોવા મળે છે.
- બન્ને મહાપુરુષો व्यક્તિગત અને સાર્વજનિક ક્ષેત્રમાં ધર્મનું મહત્વ સ્વીકારતા હતા.
- બન્ને આડંબરહીન હતા. વ્યક્તિગત અને સામાજિક જ્રવનમાં પ્રમાહિકતાના આદર્શ સમા અને આશ્રહી હતા.

\section*{२. અસહમતિ અન વિરોધ :}

મહાત્મા ગાંધી અને ડૉ. બાબાસાહેબ આંબેડકરમાં અનેક સમાનતાઓ હતી એજું શોધવું હોય તો શોધી શકાય. તેમ છતાં બન્નેના વિયારો, કાર્ય કરવાની પધ્ધતિ અને જાહેર જવનની પ્રાથમિકતાઓ અને વિચારોમાં મૌલિક અંતર હતું. બન્ને ભારતીય સમાજનું પુનરુત્થાન ઈચ્છતા હતા પણ બન્નેના દ્રષ્ટિકોણ અલગ અલગ હતા. ગાંધીજનન દ્રષ્ટિકોણ પરંપરાવાદી હતો તો આંબેડકર આધુનિકતા અને વિજ્ઞાનવાદી હતા. એમનું કહેવું હતું કे જે વાત વિફાનના સિદ્વાંતો સાથે મેળ ન ખાય તે વાત સમાજપુનરુત્થાન માટે ખ૫માં આવે નહી.

ગાંધીજી અસ્પૃશ્યતાને હિંદુસમાજની ખૂબ મોટી બુરાઈ માનતા હતા. એમનું કહેવું હતું કે અસ્પૃશ્યતા હિંદુધર્મનું કલંક છે. એને મટાડવું જરૂરી છે. (હરિજન : ૧-૧૨-૧૯૩૬) જો અસ્પૃશ્યતા રહેતી હોય તો પછી હિંદુધર્મ નષ થઈ જાય એજ ઠીક છે. એમશે ક્યું કે હું મારી જાતને અછૂત માનું છું. ભલે આ જન્મમાં હું અછૂત જનમ્યો ન હોઉ. મારી ઇચ્છા છે કે આગલા જન્મમાં પણ હું અછૂત તરીકે જ જન્મું. આ વાક્યો પરથી લાગે છે કે ગાંધીજી છૂત-અછૂતમાં ભેદ માનતા નહોતા. એમણે એક અછૂત કન્યાને ગોદ લીધી હતી. અછૂત કન્યા લક્ષ્મી - જાણકારો જાણો છે કे મૃત્યુ સુધી બુરી દશામાં જીવી હતી.) એમના આશ્રમમાં સવર્ણોની સાથે અછૂત પરિવારો પણા રહેતા હતા. એમની વશ્યે કોઈ ભેદભાવ નહોતો.

\section*{3. ગાંધીજુ અન વર્ભવ્યવસ્થા :}

ગાંધીજીનું માનવું હતું કે, જીવનનિa્વાહ માટે વ્યવસાયને લાગે વશગે છે ત્યાં સુધી પ્રત્યેક જાતિએ વર્ણવ્યવસ્થા અનુસાર પોતાનો વ્યવસાય કરવો જોઇએ. પોતાની જ જાતિના લોકો વચ્યે લગ્ન કરવા, એની સાથેજ ખાવું પીવું, સાથે બેસવું વગેરે સવાલો અંગે ગાંધીજીનું માનવું હતું કે, એમાં કોઈ બુરાઈ નથી. પા જાતિના આધારે ઉંય-નીયનો વર્તાવ કરવો તે બુરો માને છે. ગાંધીજીની દ્રષ્ષિમાં વર્ણા-જાતિની તુલનામાં વધારેપ્રગતિશીલ અને તરલ છે. એમનું માનવું ષતું કે, "વર્ણવ્યવસ્થામાં કોઈ જ દોષ છે નહીં. સમયiંતરે વર્ણવ્યવસ્થામાં કઠોરતા આવી. વિભ્નિન્ન વર્ણોમાં જે ઊંચનીયની લાગણી અને દ્વેષભાવ પેદા થયો તે દોષ પૂર્ણ છે."

ગાંધીજીના આ વિયારો થોડાક વિસ્તારથી સમજવા પડશે તો જ એમના વિયારો જાણી શકાશે. ગાંધીજીએ લખ્યું છે કે, (વર્ણવ્યવસ્થા, ગુજ. વિદ્યાપીઠ પકાશન)
"હિંદ્દુધર્મને જો કોઈ સાચું નામ આપવું હોય તો તેને વર્ણાશ્રમધર્મ કહેવો જોઇએ. હિંદુ નામ તો પરદેશીઓれ આપેલું છે અને તેનો સંબંધ ભૂગોળ સાથે છે. આપણો જે ધર્મ પાળીએ છીએ તેને કોઈ સાયું અર્થવાહી નામ આપવું હોય તો તે વર્ભાશ્રમ ધર્મજ કહી શકાય. " ગાંધીજી કહેતા હતા કે,

ડા. બાબાસાહેબ આiબેડકz અન સમકાલિન શાજકીય વિચારધારાઓ તथા રાજકીય પક્ષો.
"આજે વર્ણાશ્રમધર્મ મરી ૫૨વાર્યો છે." જો કે પાછળથી તો તે વર્ણાશ્રમધર્મની પુન: સ્થાપનાની આવશ્યકતાનું પ્રતિપાદન કરવા માંડયા હતા. વર્ણાશ્રમધર્મમાં માણસના ધંધાઓનો નિર્ણય પહેલાથી જ કરી દેવામાં આવે છે. માણસ પોતાના ગુજરાન માટે પોતના બાપદાદાના ધંધાનું અનુસરણ કરે તે જ વર્ણાધર્મ. ગાંધીજીને પૂほેલા કેટલાક પ્રશ્રો અને જવાબો જોઇએ.
મ્રશ્ન : શું માણસને પોતાની પસંદગીનો ધંધો કરવાની છૂટ નથી?
ગાંધીજી : પણા બાપ દાદાઓનો ધંધોજ એનો એક માત્ર ધંધો હોવો જોઇએ આવો ધંધો કરવામાં કોઇ બુરાઈ નથી.
પ્રશ : કોઈ શૂદ્રમાં બ્રાહ્મણના બધાજ ગુણ હોયતો તે બ્રાહણનો વ્યવસાય ન કરી શકે ?
ગાંધીજી : શૂદદને બ્રાહ્મણ ન જ કહી શકાય અને પોતે જે વર્ણમાં જનમ્યા નથી તેને તે ધારણ ન કરે તેજ તેના માટે સારું છે. ઓ સાચી નમતાની નિશાની છે.
પ્રશ્ર : આપ એમ માનો છો કે વર્ણના ગુણો વારસામાં જ મળે છે. અને સ્વપ્રયતેન ન મેળવી શકાય ?
ગાંધીજી: મેળવી શકાય. વારસામાં મળેલા ગુણો દ્રઢ કરી શકાય ૫ણા આપણે ધન મેળળવાને સારુ નવા નવા માર્ગો શોધવાની જરુર નથી. તે શોધવા અઘટિત છે. આપણાં બાપદાદાઓ તસફथી જે ધંધા મળ્યા હોય તે શુધ્ધ હોય ત્યાં સુધી માત્ર તેમનાથી જ સંતોષ માનવો જોઇએ.
પશ્ન : કોઈ માણસના કુટુંબનાં ગુણો કરતા જૂદી જાતના ગુણો છે એવું આપ નથી જોતા ?
ગાંધીજી : એ અઘરો સવાલ છે. વ્યક્તિનો બધો ભૂતકાળ આપણે જાણતા હોતા નથી. પझા મેં તમને સમજાવ્યો છે એવા ધર્મને સમજવા સારુ ઊંડા ઉતરવાની જરુર નથી. મારા પિતા વેપારી હોય તો હ્હું વિના પગારે સૈનિક તરીકે દેશની સેવા ભલે કરું ૫ણ મારે મારી આજીિિકા તો વેપારમાંથી \(જ\) મેળવવી જોઇએ અને સંતોષ માનવો જોઇએ.
પ્રશ્ર : આજે જે જાતિભેદ દેખાય છે તે તો માત્ર વર્ણાંતર - રોટી બેટીના વ્યહવાર વિશેના બંધનોમાં જ આવી રહેલો છે. વર્ણની રક્ષા સારુ આ બંધનો કાયમ રાખવાની જરૂ ખરી ?
ગાંધીશી : ના, જરાય નહીં. વર્ભની શુદ્ધતમ અવસ્થામાં કોઇપણ પ્રકારના બંધનો કાયમ ન હોઠ શકે.
પ્રશ્ન : એે બંધનો દૂર કરી શકાય ?
ગાંધીજી : કરી શકાય. બીજા વર્ણમાં પરણવાથી પણ વર્ણા તો સયવાય છે.
પ્રશ્ન : ત્યારે એમાં સ્ત્રીનો વર્ણ કયો ગણાય ?
ગાંધીશી : પતિનો વર્ણ એ પત્નિનો.
પ્રશ્ન : આપે વર્ણધધર્મના સિદ્ધાંતોનું જે વિવરણ કર્યું છે એવું આપણા ધર્મશાસ્ત્રોમાં મળે છે ? ક આપનું પોતાનું છે ?
ગાંધીશ : મારું પોતાનું નથી. મેં ભગવદ્ગીતામાંથી મેળવેલું છે.
પ્રશ્ર : આપ તો ભગવદ્ગીતાને અનુસરો છો. એમાં તો કહેલું છે કે; વર્ણ-ગુણ અને કર્માનુસાર નક્fી થાય છે ત્યારે આપે જન્મથી વાત શી રીતે આણી?
ગાંધીશ : હું ભગવદ્ગીતાને અનુસરું છુ. કારણ ફે એ એક \(જ\) ગ્રંથ એવો ધર્મ ગ્રંથ છે. જેમાંથી દુષણ કાઢવા જેવું મને કશુંજ જક્યું નથી. એ માત્ર સિદ્વાંતો રજૂ કરે છે અને એનો અર્થ શોધી લેવાનું આપણને સોંપી દે છે. વર્ભ ધર્મ ગુણ અને કર્મને અનુસરે છે, એમ ગીતા કહે છે ખરી, પણા ગુણ-કર્મ જન્મત: વારસામાં મળે છે. ભગવાન કૃષ્ણી કહ્યું છે કે ચાર્તુવર્ણ્યમ્મયા સૃષ્મ્ એમાંથી હું જન્મત: નો અર્થ કારું છું વર્ણ ધર્મ જન્મત: ન હોય તો એનો કશો અર્થ નથી.
ગાંધીજીના ઉપરોક્ત વિયારો મુજબ તો વિદ્વાન ડૉ. આંબેડકર એક અતિશૂદ્ર ગણાય. આ જોતાં ગાંધીજના વિયારો કોઈ૫ણ સ્વમાની અસ્પૃશ્ય માનવીને આઘાત ન પહોંયાડ તો બીજું શું કરે ? અને આધાત પામેલો માણસ ગાંધીજી પ્રત્યે કેવો ભાવ બતાવે ?

\section*{૪. ફિલસુફ દાદાધમાધ尸કારીની તર્ક :}

ગાંધીજના વિયારોને વ્યહવારિક કસોટીને યડાવીને ગાંધીવાદી ફિલસુફ દાદા ધર્માધિકારીએ ગાંધીજની વર્ઞ-વ્યવસ્થા વિશે બોલતાં કહ્યું હતું કે,
"હું એવા નિષ્કર્ષ પર પહોંસ્યો છું કे વર્ણવ્યવસ્થાનો અંત આણી દેવો જોઇએ. વિધિપૂર્વક અને સન્માનપૂર્વક. વર્ણવ્યવસ્થાને કારણે સમાજ વ્યવસાય નિષ્ઠ-ધંધાદારી બની ગયો. અને વ્યવસાયનિષ્ઠ સમાજમાં એક ધંધાદારીને બીજા ધંધાનું જ્ઞાન ધરાવવું ખોટું લાગે છે. ૫ણ એથી વધુુ તો એ છે કે એ બીજાધર્મોને ૫૨ધર્મ માની બેઠો છે."
"ધારો કे મેં વણકરનો ધંધો કરવાનું નક્કી કર્યું અને વણકર બન્યો. પછી મારે ઘેર દિકરો જનમ્યો. હું એને કયો ધંધો શીખવીશ? મારો જ ધંધો મારા દિકરાને શીખવી દઉં છું. હવે એના લગ્ન કરવા છે તો કોની છોકરી શોધીશ? સોનીની દ્ટિકરી સાથે એને પરણાલું તો ઘરમાં એક એવી છોકરી આવશે જેને વણકકરીના હુન્નરનું નામ માત્ર આવડતું નથી. એટલે વણાકરી જાણનારી છોકરી સાથે એને પરણાવવો પડશે. એજ
દ્રષ્ટિથી એ પણ જોવું પડશે કે વણાકરનું ઘર પણ એવું હોય જ્યાં પેઢી દર-પેઢીથી વણાકરી યાલતી હોય, કેમ કે

આનુવંશિક-પેઢીગત-કથા એવા ઘરની છોકરીમાં જ વધારે હોય !.... જાતિ આવી ગઈ. બસ આપણી વાત ખતમ થઈ ગઈ ! જાતિ નિરાકરણા કરવું અને વર્ણનું સંરક્ષણ કરવું એ એક અસંભવ વાત છે."

ગાંધીભક્ત ફिલસુફ જે વાત આટલી સરળતાજી સમજી શક્યા છે એ જ વાત મહાત્મા જેવા મહાત્માજ કેમ સમજી નહીં શક્યા હોય! શું ગાંધીજીમાં વર્ણવ્યવસ્થાની વ્યહવાર બાજુ અને તેના પરિણામો સમજવાની અશક્તિ હતી કે વર્ષવ્યવસ્થાને નામે એમનો સનાતની જીવ જાતિભેદને ટકાવી રાખવા માંગતો હતો એવું કોઈ આકોોશપૂર્વક પૂછે તો આપણો શું જવાબ આપવો ?

ખેર ! વર્ણવ્યવસ્થા, જાતિભેહ અને અસ્પૃશ્યતા અંગેની આ વાતને લીધેજ ડૉ. આંબેડકરનો સ્વમાની સ્વભાવ ગાંધીજીની કાલ્પનિક વાતથી ભોળવાયો નહોતો.

ગાંધીજી હિંદુસમાજનું પુર્નગઠન વર્ણો સિદ્ધાંતના આધાર પર કરવા ઈચ્છતા હતા. તેઓ હિંદુધર્મની મૂળ માન્યતાના સમર્થક હતા કे તમામ માનવોમાં ઇશ્વરનો અંશ છે એટલે સૌ સમાન છે. આ દ્રષ્ટિએ એમનુ એવું માનવું હતું કे શિક્ષણ અને આત્મ-વિકાસનો અવસર સહું કોઇને મળવો જોઇઓ. બ્રાહણ ક્ષ્તિય અને વૈશ્યને માટે જેટલું જરૂી શિક્ષણા છે એટલું જ શૂદ્ર અને અંત્યજ અવર્ણને પણ છે. વર્ણનો આ બાબતમાં કોઈ વિરોધ હોવો જોઇઓ નહીં અને એનો અસ્વીકાર પણ કરવો જોઇએ નહીં.

ભંગીનું કામ પણ એટલું \(જ\) સન્માન જનક છે. જેટલું કે પુરોહિતનું કામ. કોઇપણ કામ સારુ કે નરસુ હોતું નથી. એટલે ભંગીનું કામ કરવાથી કોઈ નીય થઈ જતું નથી કે પુરોહિતનું કામ ક૨વાથી કોઈ ઉંચુ થઈ જતું નથી. આદમી સદ્દુુણોથી સદ્દ્કર્મી અને બુરાકામોથી બુરો બને છે. (ગાંધી - ૧૯૬૨: ૧૨૭-૨૮)

મુંબઈના એક સફાઈ કામદાર કોમના એક યુવાને એમ.બી.બી.એસ. ની ડીગ્રી भેળવી ગાંધીજને આશિર્વાદ માટે પત્ર લખ્યો. ત્યારે ગાંધીજએ સ્પષ્ટ શબ્દોમાં જણાવ્યું હતું કે તે યુવાને ડૉકટરીના વ્યવસાયમાંથી મળતા નાણાં નહીં લેવા અને પોતાનો નિર્વાહ યલાવવા ઝાડુ મારવાની નોકરી કરવી કારણ કે વર્ણવ્યવસ્થા પ્રમાણે સફાઈ કામ કરવું તે યુવાનની જાતિનો ધર્મ હતો.

ગાંધીજીને કોણ સમજાવે કે ભારતના પહેલા રાષ્ટ્રપતિ બનેલા ગાંધીભક્ત બાબુ રાજેન્દ્ર પ્રસાદે રાષ્ટ્રપતિ પદે હોવા છતાં અનેક બ્રાહણોના ૫ગ જાતે ધોયા હતા. અને બ્રાહ્મોોના પગમાં આખા રાષ્ટ્રના ગોરવને હણ્યું હતું. ભંગીઓના સામુહિક રીતે પગ ધોવાનો દાખલો કયાંય ઇતિહાસમાં નોંધાયો નથી.

કર્મ અને પૂર્નજન્મ વર્ણના અત્નિન્મ અંગો છે એટલે વર્ણવ્યવસ્થામાં ગાંધીજી જે વિ尺્વાસ મૂકે છે ઓનો એટલો \(જ\) अર્થ થાય કે તે કર્મ અને પૂર્નજન્મના સિદ્ધાંતોમાં વિશ્વાસ ધરાવે છે. આ સિદ્વાંતની માન્યતા એવી છે ફे, પ્રત્યેક કર્મનું ફળ હોય છે જે સંચિત થતું રહતતુ હોય છે. જેનું મૂલ્યાંકન જન્મ જન્માંતર સુધી ચાલતું રહેતુંહોય છે.... જયાં સુધી માનવીને મોક્ષ મળી ન જાય ત્યiં સુધી આ જન્મ-પૂર્નજન્મની પ્રક્રુયા યાલતી રહે છે. કર્મોનું ફથ હોય છે અને વર્તમાન જન્મના કર્મોના ફળોને અનુરુપ ભાવિ જન્મ થાય છે. પાપ અને પુણ્ય કમશ: દુષ્કર્મો અને સદ્ક્રર્મોનું ફળ હોય છે. એટલે નર્ક, સ્વર્ગ અને મોક્ષ. કર્મના ફળો અનુસાર જ નિશ્ચિત હોય છે. આ બ્રાહ્મણી ચતુરાઈ દ્વારા વર્ણાધર્મ ટકાવી રાખવા બ્રાહ્ભોને કાયમી ધોરણે શ્રેઠત્વ પુરુ પાડવા અને અન્યવર્ણાને, કાયમી ધોરણો બ્રાહભોોથી નિમ્નગણવા માટેનું દાર્શનિક ધોરણ઼ આ સિદ્ધાંતો દ્વારા રજૂ થયું છે. વશિષ્ટ અને વિ尺્વામિત્ર વચ્યેના સંઘર્ષનું મૂળ કારણ જ આ કર્મ અને પુર્નજન્મ સિદ્ધાંત હતો.

ડૉ. આંબેડકર સમાજ વ્યવસ્થામાં સંશોધન નહીં પણા મોલિક પરિવર્તન ઈચ્છતા હતા જેથી ગીતા જેવા ગ્રંથમાં બ્રાહણો અને સવર્ગો સિવાયના લોકોને પાપયોનિમાં ગણી નાખવામાં આવ્યાની વાતનો પાયો તૂટી જાય એટલે તો ગીતાને ડૉ. આંબેડકર વર્ણવવ્યવસ્થાને દાર્શનિક આધાર આપી ઇશ્વરીય આદેશનું રક્ષ કવર પુરુ પાડી એના ઓઠા હેઠળ બ્બાહણવાદને મજબૂત કરનારો રાજકીય ฆ્થ માને છે. અને તે મૌર્ય શાસનના અંત પછી બ્રાહ્યણ શાસન શરુ થયા પછી લખાયેલો અને પાછળથી મહાભારત સાથે જોડી દેવાયેલો ગ્રંથ છે. એવું એતિહાસિક આધારો સાથે પુરવાર કરે છે. તે માત્ર અસ્પૃશ્યતાનો અને જાતિ વ્યવસ્થાનો અંતજ નહોતા ઇચ્છતા પણ વર્ણ સહિત એની સમચ્ર સંરયના ને નષ કરaા માંગતા હતા. એમના અનુસાર વર્ણા અને જીતિ અલગ નથી. વર્ણથી જાતિ ઉત્પન્ન થઈ અને તેની યરમ વિદ્દિતિ અસ્પૃશ્યતા છે.

ડૉ. આંબેડકર એક એવો સમાજ ઇચ્છતા હતા જેની રયના સ્વતંત્રત્, સમાનતી અને બંધુતાના સિદ્ધાંતો પર કરવામાં આવી હોય. વર્ભા-જાતિ યજમાની અને પુરોહિત વ્યવસ્ધા ઉપરોક્ત સિદ્ધાંતોનો વिરોધ અને નિષેધ કરે છે. એટલે આંબેડકરે એનો સ્વીકાર કરવા માટે જરાય તૈયાર નહોતા.

આમ, ગાંધીજીની સમાજરયનાનો આધાર વર્ણ હતો જયારે આંબેડકરની સંરયનાનું આધારભૂત તત્વ વર્ગ હતો. ગાંધીજી વર્ણવ્યવસ્થા દ્વારા પોષાતી કર્મ અને પુર્નજન્મના સિદ્વiત આધારિત હિન્દુધર્મની વિયારણાના સમર્થક હતા તો ડૉ. આંબેડકર સમાજમાં વ્યક્કિતને સ્વતંત્રતા અને સમાનતા આપવા ઈરછતા હતા. માનવીને માનવ તરીકેનું ગૌરવ પ્રાપ્ત થાય એવી બોદ વિયારણાને અનુસરતા હતા.

\section*{4. ટ્રZ્ટીશીપની વિભાવના :}

ગાંધીજનું કહેવું હતું કे સમાજમાં જેની પાસે અપાર ધન અને સંપત્તિ છે તે સંપત્તિના માલિક નહીં ૫ણ એના ટ્રસસ્ટી તરીકે વર્તે અને તેથી સંપત્તિનો બગાડ ન કરે પણા આર્થિક ક્રિયાઓમાં એવી રીતે ઉ૫યોગ કરે જેથી નિર્ધન અને ગરીબોના આર્થિક હિતોનું રક્ષણ થાય. (ગાંધી-૧૯૪૭ : ૬૬.૬૭)

ડૉ. આંબેડકર સમાજના તમામ વર્ગોની ઉન્નતિ ઇચછતા હતા જો કે દલિતોને જે પરંપરાગત ગુલામીમાં સબડવું પડતું હતુ એને મુક્તિ અપાવવા અને એમના હિતોની રક્ષા કરવાનું એમનું પધાન લક્ષ્ય હતું. ડૉૅ. આંબેડકરનુ માનજું હતું. સમાજ અને રાષ્ટ્ર એક સાંકળરુપ છે. સાંકળની સુદ્રઢતાનો આધાર એની તમામ કડીઓની મજબૂતાઈ પર અવલંબે છે. પરિણામે સૌથી નબળી કડી જેટલી સુદઢઢ અને મજબૂત હશે, એટલી સમાજ અને રાષ્ટ્રની મજબૂતી હશે. એટલે તો દEिતોના હિતોને તે સૌથી મહત્વનું માનતા હતા.

આપણે જાહીએ છીએ કે ડૉ. આંબેડકર અને ગાંધીજ બન્ને વ્યવસ્થા પરિવર્તન ઇરછતા હતા પણ પરિવર્તન કરવાની શરુઆત ક્યાંથી કરવી એના અંગે બન્નેના મત અલગ હતા.

આંબેડકર વ્યक્તિને મહત્વનું એકમ માનતા હતા. પરંતુ વ્યક્તિમાં પરિવર્તનના માધ્યમથી વ્યવસ્થામાં પરિવર્તન થઈ જ જશે એવી ભોળી લાગણીમાં માનતા નહોતા. ગાંધીજીની માન્યતા હતી ફ વ્યક્તિને નૈતિક સમજझ આપીને મૌલિક પરિવર્તન લાવીં શકાય છે. ડૉ. આંબેડક૨નું કહેવું હતું કે ભૂતકાળમાં અનેક મહાત્માઓ આવ્યા અને ગયા. એમણે ઊંચી ઊંચી વાતો કરી પણા સમાજનું જે મૂળભૂત માળખું હતુ એમાં કશોજ ફરક પડચો નહીં. ધર્મ અને નીતિની ગમે તેટલી ઊંચી ઊચી શિખામણો આપવામાં આવે પણ મુડીવાદીઓના હદય પરિવર્તન પામતા નથી. પોતાના સંપત્તાની માલિકી છોડી કોઇ એના ટ્રસ્ટી બનાતા નથી. સાર્વજનિક હિતો માટે પોતાની સંપત્તિ ક્રુરબાન કરતા નથી. ડૉ. આંબેડકર ગાંધીશની જેમ કલ્પનાના આદર્શમાં રાયતા નહોતા પણ તે ભોતિકવાદી અને યથાર્થવાEી હતા. ભારતની સાંધ્રત અર્થવ્યવસ્થાનું મુડીવાદી સ્વરુપ જોતા એમણે ટ્રસ્ટીશી૫નો જે સિદ્ધાંત રજૂ કર્યો અને સંપત્તિને વ્યક્તિગંત સ્વામીત્વના સંરક્ષણમાં મૂકી દીધી એને કારણે એમના મુડીવાદ્દી સમર્થકોને ભારે પ્રભુત્વ માપ્ત થયું. એને લીધે રાષ્ટ્રીયકરણની સંભાવનાઓ શરુઆતમાં જ નષ્ટ થઈ ગઈ. જો કे મોટાભાગના મુડીવાદીઓ અને બુદ્ધિજીીઓને ગાંધીજીના વિયારો ખૂબજ ગમ્યા, કારણ કે એમને તો કંઠ ગુમાવવાનું નહોતું. આને ગાંધીજીની સફળતા ગણાવી હોય તો ગણી શકાય. ટ્રસ્ટીશીપના સિદ્ધાંતે મૂડીવાદી શોષણને બળ પુરુ પાક્યું.

\section*{૬. સામાજિક માળખાના પરિવર્તન માટે વેધાનિક ઉ઼ાચોની તરફેણ :}

ડૉ. આર.જી. સિંહ પોતાના અવલોકનમાં નોંધે છે કે,
ડૉ. આંબેડકરનું માનવું હતું કે, "માત્ર નૈતિક આદર્શોની સમજાવટથી સમાજમાં કયારેય પરિવર્તન આવતું નથી. ભૂતકાળમાં અનેક સંતો, મહંતો, મહાતમાઓ, ઓલિયાઓ, ફકીરોએ નીતિમાન જીવન જીવવાની અને સદ્કાર્ય કરવાની શિખામણા આપી \(જ\) છે, પરંતુ સમાજના મૂથભૂત માળખામાં આ ઉપદેશોની કશી જ અસર થઈ નથી. ડૉ. આંબેડકરનું સ્પષ્ટ મંતવ્ય હતું કે, નીી વ્યવસ્થાનું નિર્માણ કરવું હોય તો જૂની વ્યવસ્થા ૫૨ આઘાત કરવો જ જોઇએ. જો સમાજ બદલાશે તો વ્યßિતને ખુદ બદલાવાની ફરજ પડશે. સમાજ પરિવર્તનનો ડૉ. આંબેડકરનો ખ્યાલ એવા નિયમોને બEલવાનો હતો જેનાથી સામાજિક, આર્થિક, રાજનૈંતિક માળખામાં ફેરફાર થાય. એમનું માનવું હતું કે જયાં સુધી સામાજિક માળખાની રયના કરનારા આધારભૂત નિયમોમાં પરિવર્તન t થાય ત્યiં સુધી સામાજિક માળખામાં પરિવર્તન થાય જ નહીં. વ્યકિતને અને સમૂહને કંદ્રોલ કરનારા નિયમો સાથે મેળ પાડવો જ ૫ડ છે. કારણ કे સમાજથી બહાર રહી શકાતું નથી અને સમાજ સાથે તાઘત્મ્ય સ્થાપિત કરવું જ ૫ડે છે. એટલે તો ડૉ. આંબેડકર વૈધાનિક ઉપાયોની કાયમ તરફેફ કરતા રહ્યા હતા."

ગાંધીજીની માન્યતા હતી ફે કમજોર વર્ગોના ઉત્થાન અને વિકાસ માટે સ્વતંત્રતાની પ્રાષ્તિ જરૂીી છે. એટલે દેશની આઝાદીએ એમનું મુખ્પ લક્ષ્ય હતું. ડૉ. આંબેડકર ‘સ્વરાજ્ય’ શબ્દની સ્પષતા માગતા હતા. સદીઓથી ‘સ્વરાજ્’’ કાંતો હિંદુઓનું હતું કાંતો મુસ્લીમ કે મોગલમરાઠાઓનું હતું. દલિતોનું સ્વરાજ્ય એમાં કયાંય દૈખાતું નહોતું. એટલે તો સ્વરાજયની તુલનામાં અંગ્રેજી રાજ્ને કંઇક અંશે તે વધારે કાર્યક્ષમ માનતા હતા. એમનું કહેજું હતું કે, સવર્ણો દલિતો તરફ દ્વેષભાવ રાખે છે. જ્યારે અંગ્રેજો તટસ્થ હોય છે. એમને આંતરિક ભેદભાવ અંગે કોઈ પસંદગી-નાપસંદગી હોતી નથી. જો ભારતનો અતિત તપાસીએ તો ડૉ. આંબેડકરની આશાંકા ખોટી તો નહોતી જ. ૫ણ એનો એવો અર્થ તો છે જ નહીં ફે એ દેશને યાહતા નહોતા. એમની નિષ્ઠા, સ્વતંત્ર ભારત પ્રત્યે હતી - અંગ્રેજી રાજ્ય પ્રત્યે નહીં.

લંડનમાં ગોળમેજી પરિષદ વખતે ડૉ. આંબેડકરે દેશની આઝાદી માટે જોરદાર માગણી કરી હતી. એવીજ રીતે સંવિધાન સભામાં બોલતાં એમણો જણાવ્યું હતું કે,
"અંદરોઅંદરની ફૂટફાટને કારણી આપણો આપણી આઝાદી ઓકવાર નહીં અનેકવાર ગુમાવી

છે. એટલે સૌથી મોટી આવશ્યકતા તો એ વાતની છે ફે આપણો એક એવા ભારતનું નિર્માણ કરીઓ. જેમાં ન તો જાતિ ફे સાંપ્પદાયિકતા માટે કોઈ સ્થાન હોય. પારસ્પરિક ફૂટફાટ કે દ્વેષ માટે કોઈ અaકાશ હોય, પહેલું રાષ્ટ્ર અને અંતિમ પણ રાષ્ટ્ર, પહેલા ભારતીય અને અંતિમ પણ ભારતીયૐ આપણો આદર્શ હોય." એમણે ઘોષણા કરી હતી કે,
"આપણે આપણાં ખૂનના અતિમ બૂંદ સુધી આપણી આઝાદીની કોઈપણ ભોગે રક્ષા કરવાની છे."

ડૉ. આંબેડકર સ્વતંત્રતાના પક્ષે હતા. પરંતુ એમનું માનવું હતું કे જેટલું સ-વર્ણોને અંગ્રેજોની ગુલામીમાંથી મુકત થવું જરરી લાગે એટલું જ દલિતોને અંગ્રેજોની અને સ-વર્ણોની ગુલામીમાંથી મુકત થવાનું લાગે છે.

મહાત્મા ગાંધી અછૂતોને હિન્દુ સમાજનું અભિન્ન અંગ માનતા હતા અને કહેતા હતા કे










 કાનિકારી સંગઠન સાથે જોડાયેલા માનવા મiંડ્યા ઉતા. અસ્પૃश्यो ભારતની


6. Pિન્દુ સામાજિક માળખામાં રહી ઉકેલ શોધવાના ડૉ. આંબેડકરના પ્રયાસો. વીસમી સદીના ત્રીજા દશકામાં ડૉ. આંબેડકરે દલિતોની ચોતરફી સમસ્યાઓનો ઉકેલ હિન્દુસમાજના માળખામાં રહીને લાવવાનો પ્રમાણિા અને સશકત પ્રયાસ કર્યો હતો. પરંતુ હિન્દુ સમાજના અડીયલ વલણને કારણે તથા પરંપરાગત માન્યતાઓને વળગી રહેવાની કાયમી આEતને કારણો ડૉ. આંબેડકરના નિષ્ઠાભર્યા પ્રયાસોને સફળતા મળી નહોતી. એટલે છેવટે તે એવા નિર્ણય પર પહોંટ્યા કે, સુધારાત્મક ઉપયારોથી આ બહુમુખી પ્રશ્ન ઉકેલે તેમ નથી એટલે એને જડથી જ સમાt્ત કરવો પડશે. અથવા તો બીજો અન્ય વિકલ્પ શોધી કાઢવો પડશે. જાતિપ્રથા નિર્મૂથ થવાને બદલે દિવસે દિવસે વધારે મજબૂત અને આક્રમક બનવા માંડી છે એવી પાકી ખાત્રી થતાં ડૉ. આંબેડકરે ધર્માંતરનો નિર્મય લીધો હતો જેના પ્રત્યે મહાત્મા ગાંધીએ ભારોભાર નારાજગી વ્યકત કરી હતી.

\section*{く. ગ્રામ્ય સ્વરાજ્યનો ગાંધીઝુનો અભિગમ.}

મહાત્માજીની નજરમાં ભારતતીી સમૃદ્ધિ અને ખુશહાલી ગામડાઓ પર નિર્ભર છે એટલે તો ગામડાંને આર્થિક દ્ટિ્થી આત્મનિર્ભર બનાવવા ઇચ્છતા હતા. તે મશીનીકરણા, ઓટોમેશન અને મોટા ઉદ્યોગોની વ્યાપકતાને જરાય પસંદ કરતા નહોતા. એમનું માનજું હતું કે ભારતમાં અઢળક જનસંખ્યા છે. જે ગામડાઓમાં રહે છે. આ જનસંખ્યાને કામ મળી રહે તે માટે ક્રુટિર ઉદ્યોગો અને લઘુઉદ્યોગોનો પ્રોત્સાહન આપવું જોઇઓ એના લીધે બેકારીનો પ્રશ્ર ઉકલી જશે અને વધારે પડતી જનસંખ્યાનો મશ્ર પણા ઉકલી જશે. એટલે ગ્રામ પંચાયતોને વધારે મજબૂત બનાવવી જોઇએ.

ડૉ. આંબેડકર ઔદ્યોગિકરણ, આધુનિકરણ અને નગરીકરણના સમર્શક હતા. તે ગામડાઓને પ્રગતિ વિરોધી, અંધવિશ્વાસ અને પછાતપણાના અંધારભર્યો કલલ્લા માનતા હતા. એમનું માનવું હતું ફે ગામ ભલેને ગમે તેટલી પ્રગતિ કરી લે, ૫ણ તે પરંપરાથી મુકત થઈ શકે નહીં. એમને મત હતો ફे આજનું ગામડું પોતાના પ્રત્યેનું ભારે મહત્વ, મોહ, અજ્ઞાન, સંકીર્ણતા અને સાંપ્પદાયિકતાની ગુફા સમાન છે. ગામડામાં નાત જાત, ઉંચ, નીય અને અસ્પૃશ્યતાના ભેદભાવ સ્પષપણે જોઈ શકાય છે. ગ્રામીણા માળખામાં અછૂતોને માટે ન તો સમાન અધિકાર અને ન તો ન્યાયની વાત થઇ શકે. દલિતોને અત્યાયારનો ભોગ બનનું પડે છે. એટલે તો ડૉ. આંબેડકરે નારો આપ્યો હતો કે "ગામ છોડો અને શહેર યલો" તથા અલગ વસાહતો. (સેપરેટ-સેટલમેન્ટ) નૌ विયાર રજૂ કર્યો હતો.

સામાજિક માળખામાં પરિવર્તન અને દલિત પ્રશ્રો અંગે બન્નેના વિયારો તEૂન અલગ હતા. ગાંધીજીનો દ્ટ્ટિકોણ સુધારાત્મક હતો તે વ્યવસ્થામાં પરિવર્તન, શાંતિપૂર્ણ અને અરિંસાત્મક પ્રયતો
si. બાબાસાલેબ આiclsકz અન સમકાલિન રાજકીય વિચ્યાર્ારાઓ สथ1 ચાજรीa Чક્ષो.

દ્વારા લાવવા માગતા હતા. નવી સમાજ વ્યવસ્થાની રચનાનો ગાંધીવાદી અભિગમ જુદા જુદા વર્ગો વચ્ચે પરસ્પર સૌહાર્દ અને મેળમિલાપ પર આધારિત હતો.

સમાજ વ્યવસ્થામાં પરિવર્તન તથા દલિત પ્રશ્નોના ઉકેલ અંગે આંબેડકરનું વલણ એવું હતું કे ટુકડે ટુકડ કે હમ્તે હમ્તે કામ કરવાથી કયારેય ધાર્યું પરિણામ આવતું નથી. ઈતિહાસમાં આવું ઘણું બધું હત્તે હમે - રફતે રફતે કરવાના પ્રયાસો થયા છે પણ બધા જ નિષ્ફળ નીવડયા છે. એટલે જ આંબેડકરનું વલણ સતત કાર્ય કરવાનું તથા કાન્તિકારી અને આક્રમક હતું. એમને વિ尺્વાસ હતો કે જે લોકો પરંપરાગત રીતે હિન્દુ સામાજિક વ્યવસ્થાનો ભરપૂર ફાયદો ઉઠાવે છે અને મોજમઝા કરે છે એ લોકો પોતાના વિશેષાધિકારો રાજુપુશીથી કયારેય બલિદાન કરવાના નથી.

ગાંધીજીનો આદર્શ પુરાતન રામરાજ્યનો હતો, આધુનિક પ્રજાતંત્રનો નહી. રામ અંગે ગાંધીજનું કહેવું હતું કે, "તે પ્રત્યેક ભારતીય માટે માનવીય છે....હિન્દુઓને માટે તો તે દેવતા છે....ગાંધીજ નવા નાગરિકોને એજ રૅમાં જોવા ઇરછે છે. જો રામયંદ્રજ, સીતાજી, લક્ષ્મણજી અને ભરતજી જેવા લોકો ભારતમાં ફરીથી પેદા થાય તો ભારત સુખી દેશ બની જાય. ગાંધીજી રામને સંપૂર્ણતતામાં પસંદ કરે છે પરંતુ શંબૂક પ્રરણ પર મૌન રહે છે."

ડૉ. આબેડકર રામરાજ્યને લોકતંત્રનો સારો ૫ર્યાય માનતા નથી ડૉ. આંબેડકરનું કહેવું છે કે, "કેટલાક લોકો રામ ઉપર એવો આરોપ મઢે છે કે એમણો અકારણ જ શૂદ્ર શંબૂકની હત્યા કરી હતી. આવો આરોપ આખી વસ્તુસ્થિતિને ભ્મામક બનાવે છે. રામરાજ્ય ચાર્તુવર્ણ પર આધારિત હતું અને રાજાના ३પમાં વ્યવસ્થાનું પાલન કરવું એ એમનું કર્તવ્ય હતું તેથી એમણે શૂદ્ર શંબૂકની હત્યા ખાહણોની યઢામણીને કારણ કરી."

ગાંધીજી મનુસ્મૃતિને લાગુ કરવા માગતા હતા. જેમાં "dેદ સાંભળવા બદલ શૂદ્રના કાનમાં ગરમ સીસુ નાખવાંનો, વેદમંત્ર બોલે તો જીભ કાપી નાખવાનો Eંડ નક્કી કર્યો છે. ‘ગાંધીજ યંગ ઇન્ડિયા’માં મનુસ્મૃતિની ભાષા બોલે છે" જો શૂદ્ર પગારદાર શિક્ષકનો ધંધો કરે તો એને પતિત ગણવવો જોઇએ. (યંગ ઈન્ડિયા ૨૪, નવે. ૧૯૨૭)

ગાંધીજનું હરિજન અંગ ચિંતન હરિજનની મુકિતને બદલે હિન્દુધર્મના અસ્તિત્વ અને સુધારા માટેની ચિંતાથી ભરેલું છે. તે કહે છે કે, "હરિજનોની સાથે બુનિયાદી ન્યાય જો નહીં કરવામાં આવે તો હિન્દુધર્મ નષ્ટ થઈ જશે. (હરિ. ૨૩-૨-૧૯૩૪) ગાંધીજીએ લખ્યું હતું કे મારો એવા દેશવાસી ભાઇઓ અને આંબેડકર સાથે નમ મતભેદ છે જેમનો એવો મત છે કે, વર્ભાશ્રમ ધર્મનો નાશ કર્યા વિના અસ્પૃશ્યતા મટશે નહીં."

\section*{લ. મહાત્મા ગાંધીજુ અને ડૉ. બાબાસાહેબ આiબેડકર વચ્ચે - સમાનતાની મુદાઃ}

મહાત્મા ગાંધીજી અને ડૉ. બાબાસાહેબ આાંબેડકર અંગેની સમાનતાના મુદ્દા અને અસમાનતા મુદાઓને સારાંશરૂપે નોંધી લઇઓ. તે પછી સમાજવાદી પક્ષ અંગે ટૂંકનોંધ કરવા માગીએ છીએ.

બને શારીરિક સંઘર્ષ ને બદલે વૈચારિક સંઘર્ષને ઉચિત માનતા હતા.
બન્ને નિર્ભય હતા. એમને મૃત્યુનો ડર કયારેય લાગ્યો નથી.
બન્ને જિદ્દી પદૃતિના અને નિર્ધારિત કાર્યકમને ગમે તે ભોગે પૂર્ણ કરનારા હતા.
બન્ને શીલ (યારિત્ર્ય) ને વ્યકિતની મોટી મૂડી માનતા હતા.
બન્ને રચનાત્મક વ્યકિતત્વ ધરાવતા હતા.
બન્ને યુરોપમાંથી શિક્ષણ લઇને દેશમાં જાહેર જ્વવનમાં પડયા હતા.
બન્ને ધાર્મિક પ્ૃૃત્તિના વ્યકિત હતા. બન્નેને પોતપોતાની નિષ્ઠાઓ પ્રત્યે પ્રમાણિક હતા.
બન્નેરક્તકાન્તિ અને હિંસાનો રસ્તો પસંદ કરતા નહોતા.
બન્ને મૌલિક વિયારકો હતા અને એમના વિયારો એક સંપૂર્ણ પેકેજ તરીકે હતા.
- પત્રકારત્વ અને ઇતર લેખનનમાં બને હંમેશાં સ઼઼઼્ય રહેતા.
- સત્ય અને ન્યાયની બન્ન તરફેણા કરતા જો ફે એમની વ્યાખ્યાઓ અલગ હતી.
- એક જન્મથી અછૂત હતા તો બીજાઓ પોતાને ભંગી (આ શબ્દ સરકારે પ્રતિબંધિત કર્યો છે પણ ગાંધીજનો ઔતિહાસિક સંદર્ભ છે તેથી ક્ષમાયાયના સાથે વાપર્યો છે.) જાહેર કર્યા હતા.
- હિન્દુ મુસ્લીમ એકતા અને બિન સાંપ્રદાયિકતાના બન્ને યાહક હતા.
- હિન્દીને રાષ્ટ્રભાષાનો દરજ્જો મળે એનું બન્ને સમર્થન કરતા હતા.
- બન્ને જવાબદારીપૂર્વક લખનારા બિન વ્યવસાયી પત્રકારો હતા.
- બન્ને અત્યંત લોકષ્રિય અને લોકાભિમુખ વ્યహિત હતા. આમ જનતાના આગેવાન હતા.
- ભાષા પરનું બન્નેનું પ્રભુત્વ અદૂભૂત હતું.
- ગાંધીજી ‘みકાદસ વ્રત’ અને આંબેડકર ‘પંયશીલ’ અને ‘આર્ય અષ્ટાંગિક માર્ગ’ માં માને છે જે પર્યાયવાથી ગણી શકાય.

આવી અનેક સમાનતાઓ બન્નેના જીવન અને દર્શનમાંથી શોધી શકાય તેમ છે. આ યાદી પૂરી નથી પણ અભ્યાસુઓએ બન્નેના જીનનો સર્વાંગ અભ્યાસ કરી આ પ્રકારની સમાનતાઓની વિશ૬ યાદી બનાવવાનું કાર્ય કરવા જેવું છે.
૧0. કેટલીક અસમાનતા|ઓ :
- ગાધી

હिન્દુ ધર્મને શુધ કરવા માટે અસ્પૃશ્યતાનું નિવારણા કરતા માગતા હતા.

જાતિ વર્ણા અને સનાતન ધ્રર્માં માનતા હતા.

સલ શિક્ષ્ઝ અને આiતરજ્જાિય તથાં આiતરધર્મીય વિવાહોનો વિશોધ કરતા હતા.
અસ્પૃશ્યોનો ઉદ્ધાર સવર્ણ હિંદુઓ કરે અજું છચ્છતા હતા.

યાંત્રિકરધા અને નવીન ટેકનોલોજા સખત વિરોધી ઉતા અને લઘુુ ઉદ્યોગોની સ્થાપના કરતા છચ્છતા હતા.

સંપત્તિ પર ખાનગી અને વ્ય૯િતગત માલિકીને સમાપ કરવાને બEલે ટ્રસ્ટીશીપના સિધ્ધiંત દારા સંરક્ષણ ઈદ્છતા હતા.
સનાતની મરજાદી વૈષ્ણા ધર્મમાં બાળ૫ણનુું ઘડતર ઘયું હતું. એટલે પરંપરાને પૂજનારા આધુનિકતા વિરોધી હતા.
સ્ત્રી સ્વતંત્રતા અને સમતાના પ્રશ્રો ૫૨ મહદૂઅંશે भौन હતા.

મહાતમાજનો આદર્શ પોરાણિક કથાના 'રામરાજ્ય' અને ગ્રામ સ્વરાજ્યનું હતું. અહિંસાને પરમ મૂલ્ય ગણાતા હતા. વ્યવહારમાં એને ચરિતાર્થ કરવાનો એમણે જીવનભર પ્રયાસ કર્યो 太તો.

પરંપરાગત વિવાહોમાં માનતા અને પ્રેમ લગ્નની विધવાના લગનને નકારતા હતા.
સંયમ અને ધ્રહ્યર્ય દારા દાંપત્ય છીવનાા સમર્થક stl.

માનવતાવાદી અહિંસક સમાજની સ્થાપનાનું ધ્યેય હતું.
- ડૉ. આંબેડકર

અસ્પૃસ્યતાનું મૂળ-જાતિભેદ અને વર્ણાવ્યવસ્થાને માનતા હતા. એટલે વર્ણ ધર્મને એના વિવિધ આયામોમાં નષ કરવા માગતા હતા.
જાતિ વા્ષા બનેને રાષ્ટ્રીય શાંતિ અને વિકાસમાં બાધક માનતા હતા.
સહ શિક્ષણ અને આંતરજાતિય આંતર ધર્મીય વિવાહનું સમર્થન કરતા હતા.
અસ્પૃશ્યોનો ઉદ્વાર अછૂતો પોતે જ કરીં શકે એવું માનતા હતા. અસ્પૃશ્યતા અસ્પૃશ્યોનું દુઃખ છે અને તેનો નિકાલ અસ્પૃશ્યો જ કરી શકે એવી એમની ધારણા હતી.
મશીનીકરણા, નવીન ટેકનોલોજી અને આધુનિકતાના ભારે પ્રંશક અને સમર્થક હતા. એમની માન્યતા હતી ફે ગરીબાઇનો ઉકેલ યiતત્રિકરણના વિપુલ ઉત્પાદન અને ન્યાયી વહેંયણીથી થશે.
ડૉ. આંબેડકર જમીનોનું રાષ્ટ્રીયકરણ અને મહત્વના ઉદ્યોગોને રાજ્ય હસ્તક રાખી ઉત્પાદન અને વિતરણમાં સમાનતા ઈચ્છતા હતા.
विદ્રોહી કબીરની પરંપરામાં ઉછરેલા અને અંશેશી લશકરી શિસ્ત અને વાતાવરણમાં ઉછરેલા ઓટલે વૈજ્ઞાનિક વલણ અને આધુનિકતાના સમર્થક હતા. સ્ત્રી અને પુરૂષોમાં સમાન સંપત્તિનો હકક, છૂટાછેડા અને પૂર્નવિવાહની સ્વતંત્રતા આ૫વા ઈચ્છતા હતા. સ્ત્રી પુરૂષ વચ્યે સમાનતાનો વ્યવહાર છચ્છતા હતા.
દલિત મુકિત સ્ત્રી મુકિત વિના અધૂરી રહેશે એવું માનતા.
એમનો આદર્શ આધુનિક લોકતાંત્રિક સમાજ વ્યવસ્થા ఆતી.
અહિંસાને જીવ હત્યા કરવાની ઇચ્છા (Will) અને જીવહત્યા કરવાની આવશ્યકતા (Need) બશ્નેને અલગ કરે છે અને એનો નિર્ણય કરવાનો અધિકાર વ્યકિતને આપે છે.
બાળ વિવાહના વિરોધી અને વિધaા વિવાહના સમર્થક હતા.
જાતિય આવશ્યકતાને પ્રાકૃતિક ગણતા અને દુટુંબ નિયોજનને આવશ્યક ગણાતા. દેશમાં સંતતિ નિયમની સૌથી પહેલીવાત કરનાર આંબોsકર હતા. ઉદારવાદ અને ઉ૫યોગિતાવાE દ્વારા સમતા, સ્વતંગતા અને બંધુતા આધારિત લોકતાંત્રિક સમાજની સ્થાપનાનું ધ્યેય રાખતા હતા.

આપણી અહીં અટકી જઇએ કારણ કે અસમાનતાના મુદાઓ જો શોધવા જઇશું તો ઉપર કદ્યા તે કરતાં ૫ણ અધિક મુદાઓની નોંધ કરી શકાશે. પ્રત્યેક મહાપુરૂષ અન્ય કરતાં અનેક બાબતોમાં અદ્વિતિય હોય છે. ખુદ ડૉ. આંબેડકરના વિયારો જે એમણે "રાનડે, ગાંધી અને ઝીણા" નામના પોતાના પ્રવચનમાં નોંધ્યા છે એનો ઉલ્લેખ કરી લઇએ.

\section*{૧૧. પ્રસ્સિધ્ધ પુરષ અને મહાપુફષ :}

કાર્લાઇલે ‘વીરપૂજ' અંગે પોતાના વિચારો આ પ્રમાણે રજૂ કર્યા છે.





 સત્યAિષા નथી."


 छे."
 પ્રિધ્ધ पुરૂष (Popular man) અને મહાુરૂष (The great man) મારી



 ગુझl લોઇ શકે? અબીં તત્વશાનની व્યાज्यા કામમાં આવે છે."




 અનં સમાજમાં પૂg્યભાવ પામે છ." "
ગાંધીશ અને આiબેડકરને ઉપરની કસોટીએ કસી જોઇએ તો બન્ને મહાપુરૂષ અને યુગપુરૂષ હતા. ઠીક છે के બન્ને પરસ્પર અનેક બાબતોમાં સહમત નહોતા પझ એમના જીનમાં એવા પ્રસંગો પણા આવ્યા છે કे જેમાં બન્ને પરસ્પર આદરભાવ દાખવતા રહ્યા છે. મહાત્માજ વિશે એક વાતનો ભારપૂર્વક ઉલ્લેખ કરી લેવો જોઇએ જે સમાજવાદી વિચારક અને લડાયક આગેવાન મધુ લિમયેશએ નોંધ્યું છે કે, જીવના અંતિમ વર્ષોમાં ગાંધીજીનો વર્ણવ્યવસ્થા પરથી વિશ્વાસ ઉઠી ગયો હતો અને તેથી પુનાકરાર વખતે ઉપવાસ પર ઉતરીને ડૉ. આંબેડકરને જે અન્યાય થયો હતો એને અન્ય રીતે ભરપાઈ કરી રહ્યા હોય એવી એક ઘટના આઝાદી પછી બની હતી કારણ કે ગાંધીજી ડૉ. આંબેડકરની પ્રતિભા અને કાર્યક્ષમતાથી પરિચિત હતા. ઓટલે રાષ્ટ્રીય હિતમાં એમની શહિતનો અધિકતમ ઉપયોગ કરવા ઈચ્છતા હતા. જયારે પંડિત જવાહરલાલ નહેરૂ અને સરોજીની નાયડૂ ગાંધીજી પાસે એ વિષય અંગે એમનો અભિમ્રાય મેળવવા ગયા કે સ્વતંત્ર ભારતનું સંવિધાન બનાવવાના કાર્ય માટે સર આયવર જેનીંગ, જેમને એશિયાઈ દેશોના સંવિધાન બનવાનો અનુભવ હતો, એમની સેવા લેવામાં આવે કે નહીં....ત્યારે ગાંધીજએ એમને સૂયન કયું હતું કે હું એક એવા ભારતીય સંવિધાનશને જાણું છું જેમનું નામ ડૉ. આંબેડકર છે. આપણે એમની સેવાઓ કેમ લેતા નથી? આમ ડૉ. આંબેડકરને કાયદાપ્રધાન બનાવવામાં રાજાળ, ગાંધીશુ અને અન્ય લોકોનો ફાળો હતો.

આપણે જોઇ શકીએ છીએ કે મૂળભૂત ઉદ્દેશો સહિત સ્વાધીનતા, ન્યાયપૂર્ણ સમાજની રચના, દલિત અને કમજોર વર્ગોનો ઉrકર્ષ વગેરે અંગે બન્નેમાં સહમતિ હતી. એ નોંધી લઈ આ પ્રકરણા પુરૂ કરીએ...

\section*{૪. 6 (૧) સમાજવાદી વિયારધારા, સમાજ્વાદી પક્ષો :}
'સમાજવાદની યોક્કસ વ્યાખ્યા બાંધવી અનેક રાજનૈતિક ચિંતકોને અત્યારે મુશ્કલ લાગે છે. ઇટાલિમાં આ શબ્દ પ્રથમવાર વપરાયો હતો. ત્યારબાદ ફેંચોઓ તેને આગવા અર્થમાં અપનાવ્યો. બ્રિટન, જર્મની, રશિયા અને છેવટે ભારતમાં તેને વિવિધ વિયારકો અને રાજપુરૂષોએ પોત પોતાની શીતે પ્રયોજ્યો છે તેને કારણે સમાજવાદનો અર્થ અને તે દ્વારા ઈગિત વ્યવસ્થામાં સારા પ્રમાણમાં વૈવિધ્ય પ્રવેશ્યું છે. આમ છતાં કેટલીક મૂળભૂત બાબતોમાં સામ્ય શોધી શકાય. સમાજવાદના ખ્યાલ આસપાસ વિકસેલી વિયારધારાઓ કેટલીક બાબતોમાં એકસૂત્રમાં બંધાયેલી છે. પરિણામે સમાજવાદને અનેક વિયારસરણીઓનો સમૂહ અથવા સમાજવાદી વિયારધારા તરીકે ઘટાવી શકાય. શ્રી જયંતીભાઈ પટેલ જેવા રાજનીતિશાર્ર્રા વિદ્વાનનું કથન છે કे સમાજવાદના છત્ર નીચે, તેમાં પ્લેટોથી માડીને ટાન્ઝાનિયનના ન્યુરેરે સુધીના વિયારકો, અરાજકતાવાદી, શ્રમસંઘવાદ, મહાજન સમાજવાદ, ખ્રિસ્તી સમાજવાદ ફૅબિયન સમાજવાE તેમજ અનેક શાખાના સામ્યવાદીઓ વગેરેનો સમાવેશ થઈ શકે.

\section*{૪. 6 (૨) સામાજવાદનું વિશેષ આકર્ષણ :}

સમાજવાદનું એક વિશેષ આકર્ષણ દેશમાં અને દુનિયામાં જેવા મળ્યું છે. સમાજવાદીઓ મહદ્અંશે માનવતાવાદ અને નિસ્વાર્થવૃતિથી પ્રેરાયેલા હોવાથી આમ જનતાનું એને ભારે સમર્થન સ્વાભાવિક રીતે જ મળી રહેતું. સમાજવાદ અને સમાજવાદી સમાજ સ્થાપવાનું લક્ષ્ય સંપત્તિની સમાન

વહેંયણી, ઉત્પાદનોનું કેન્દ્રીયસ્થાન, દરિદ્રતતા અને બેકારી સામે રક્ષણ, ખાનગી માલિકી અને તેના દ્વારા થતા પ્રજાના શોષણની નાબૂદી વગેરેને કારણો એક આશાસ્પદ સામાજિક સંરયનાની ખાત્રી મળે છે. ટૂંકમાં મૂડીવાદી અને શોષણખોર વ્યવસ્થાની નાબૂદી સમાજવાદ દ્વારા જ થઈ શકે. મૂડીવાદનો મુખ્ય આધાર નફફો અને શોષણ છે. સમાજવાદી વ્યવસ્થા સામાજિક સમતા અને સ્વતંત્રતા અર્ધે છે.

જોકે આ હેતુઓ સાધ્ય કરવા માટેના માર્ગો અંગે પુષ્કથ મતભેદ છે. તેનાં વિવિધ સ્વરૂપો જોવા મળે છે. આથી રાજ્યની સંપૂર્ણ નાબુદી માગતા અરાજકવાદ, કમશ: કાયદા દ્વારા સમાજવાદ હાંસલ કરવા માગતો ફેબિયન સમાજવાદ, જર્મનીનો ઉત્કાન્તિવાદી સમાજવાદ, રાજ્ય વિના શ્રમસંઘો દ્વારા વ્યવસ્થા માગતો શ્રમસંઘવાદ અને રાજ્યને ગૌણ બનાવતો મહાજન સમાજવાદ તથા જયપ્રકાશ - અશોક મહેતાનો ગાંધીવાદી-લોકશાહી સમાજવાદ અને લોહિયાનો વિકેન્દ્રીત સમાજવાદ અને એનકુમા અને ન્યુરેરેનો આફિકન સમાજવાદ અને ડૉ. આંબેડકરનો ‘સ્ટેટ સોશ્યાલિઝમ’ એમાં સમાઈ જાય છે. ઓક જ પક્ષના કામદારોના નેતૃત્વવાળા સામ્યવાદનો પણા એમાં સમાવેશ થાય છ. આમ સમાજવાદના અર્થ બાબત અનેક ગૂંચવણો પણ પેદા થછ છે અને સી.ઈ.એમ. જોડ એને વ્યંગમાં "સહુ કોઇના પહેરવાથી આકાર વિહિનબની ગયેલી ટોપી" સાથે સરખાવે છે. અને રામ્સેમ્યર તેને "પરિવેશ મુજબ રંગ બદલતા કાચિંડા" કહીને ટીકા કરે છે. આ બધા માર્ગોને એકંદરે બે ભાગમાં વહેંચી શકાય.
(૧) રાજ્ય દ્વારા શાંતિમય અને બંધારણીય માર્ગે ઉત્પાદનના સાધનો ઉપર રાજ્યની માલિકી સ્થાપવા માગનારા લોકશાહીવાદી સમાજવાદીઓ... આ અંગે ડૉ. બાબાસાહેબ આંબેડકરના અતિમિમ અંગે આપણે અલગથી વાત કરવાના છીઓ.
(૨) શ્રમજીવીઓ દ્વારા ક્રાન્તિકારી-રાજ્ય કામદારોની સરમુખત્યારશાહીના હાથમાં મૂકીને તેના દ્વારા ઉદ્યોગોનું સંયાલન થાય તેવી હિમાયત કરનારા સામ્યવાદીઓ - અલબત સામ્યવાદીઓમાં પફ઼ માકર્સ, લેનિન, ટ્રોટસ્કી, સ્ટાલિન, ટીટો, માઓ અને અત્યારે ૨૦૦૬ની સાલમાં માકર્સની ૫દ્ધતિનું નવું અર્થગઠન કરનાર સમીર અમીન વગેરેની અલગ રંગ-છાંટ છે.
૪.6 (3) ભારતમાં સમાજ્વાEી પક્ષની સ્થાપના :

આ પ્રકરણમાં કોંગ્રેસ, ગાંધીજી અને સામ્યવાદી વિચારધારાની વાત કરતી વખતે આપણે સમાજવાદમાં બૌદ્ધિક રીતે અને નિષ્ઠાની રીતે વિયાર કરનારા યુવકો ગાંધીજીના નરમ વલણને કારણી નારાજ થયા હતા અને કોંગ્રેસમાંજ સમાજવાદીઓનું એક જુથ બનાવીને કામ કરતા હતા એ વાત આગથ નોંધી છે.

ગાંધીશના સ્વાતંત્ર-આંદોલનમાં નરમ વલણને કેટલાક ઉત્સાહી અભ્યાસુ અને તરવરિયા નવજુવાનો નિરર્થક ગણવા માંડયા હતા. એટલે સ્વાતંત્ત્ર આંદોલનને સમાજવાદી દષ્ટિકોણથી નવો ઓપ અને વળાંક આપવા માટે નાસિક જેલમાં ભેગા થયેલા યુવકોએ નિર્ણય કર્યો. જયપ્રકાશ નારાયણ, અર્યુત પટવર્ધન, અશોક મહેતા અને અન્ય સમાજવાદી વિચાર ધરાવનાર યુવકો જેલ ભોગવી રહ્યા હતા. કોંશ્રેસી યુવકોએ "કોંગ્રેસ સોશ્યાલિસ્ટ પાર્ટી" એવું નામ આપ્યું. જેલમાંથી મુક્ત થયા પછી ૧૯૩૪મમાં પટણામાં થયેલ અધિવેશનમાં આ દળની સ્થાપના કરવામાં આવી. જયમકાશ નારાયણને એના સંયોજક-સયિવ તરીકે યૂંટી કાઢવામાં આવ્યા. જો કે પંડિત જવાહરલાલ નહેફ કોંગ્રેસના અચ્રગણ્ય નેતા ગણાતા હતા પણા વિચિત્રતા એ હતી ફે સમાજવાદીઓ એમને પોતાના નેતા માનતા હતા અને જવાહરલાલ ખુદ પોતાને, સમાજવાદી વિયારધારાને વરેલા ગણાવતા, પણ્લ કોંશ્રેસ પક્ષ છોડી એમણો કયારેય સમાજવાદીપક્ષનું સભ્યપદ સ્વીકારી આગેવાની લીધી નહોતી. કેટલાક લોકોએ આ સમય ગાળામાં એવી ભમણા ધરાવતા હતા કे નહેરૂશ ગાંધીવાદ અને સામ્યવાદની વશ્ચે સેતુસમાન હતા. હકીકતમાં 7 તો તે ગાંધીવાદી હતા કे ન તો સામ્યવાEી હતા. એક વસ્તુ ખરી કે તે ગાંધીજીની નીકટ ઉતા અને ગાંધીશીએ એમને પોતાના રાજકીય વારસદાર ગણાવ્યા હતા. ૧૯૩૬માં કોંગ્રેસના લખનૌં મુકામે મળેલા અધિવેશનમાં જવાહરલાલજનેં અધ્યક્ષપદે યૂંટી કાઢવામાં આવ્યા. એ સમયમાં ઢિસાન આંદોલન ઘહું તીવ્ર થયું હતું. સરકારના શોષણનો, જમીનદારોના ત્રાસનો અને મનમાની મહેસૂલનીતિના વિરોધમાં ખેડૂતો સંગઠીત અને આક્રમક બન્યા હતા. જવાહરલાલે કોંગ્રેસની વર્કીંગ કમિટિમાં જય પ્રકાશનારાયણ, આચાર્ય નરેન્દ્રદેવ અને અરયુત પટવર્ધનને કાર્ય સમિતિમાં સ્થાન આપ્યું. આ ત્રણેય આગેવાનો કટ્ટર સમાજવાદીઓ હતા. લખનૌ અધિવેશનમાં નહેરજજ ખેતીકામ અંગેનો ઠરાવ અને કાર્યકમ રાષ્ટ્રને માનવવા માગતા હતા જો કે, આ ઠરાવ સ્વીકૃત ન થયો અને નહેરજજ નિરાશ થયા. એમને એવું લાગ્યું કે જાણે પોતે એકલા પડી ગયા ન હોય! આમ છતાં નહેર સમાજવાદીઓ સાથે જોડાયા નહોતા.

આયાર્ય નરેન્દદેે બૌદ્વધર્મના અત્યંત વિદ્વાન અને માકર્સવાદી વિયારક હતા. આયાર્ય નરેન્દ્રેવ કહેતા કे,
"સમાજવાદ એક એવા જનતiંત્રિક સમાજવાદી સમાજની સ્થાપના કરવા ઇક્ઇે છે જેમાં ઉત્પાદનના સાધનો પર સમાજનો જ અધિકાર થઇ જાય અને શોષક અને શોષિત બને વર્ગો નષ્ટ થઈ જાય તથો સમાજવાદી સંસ્કૃતિ પેદા થાય."

આ હેતુુ સિધ્ધ કરવા માટે રાજકીય પ્રભુત્વ આવશ્યક હતું. શરૂઆમાં સમાજવાદી પક્ષનું મુખ્યકાર્ય કોંગ્રેસની ટીકા કરવાનું હતું જેથી તે સમાજવાદી વલણ અખત્પાર કરે. કોંગ્રેસમાં સમાજવાદીઓના સૌથી

ડા. બાબાસાહેબ અાંબેડકર અન સમકાલિન સાજકીય વિય્યારધારાઓ તયા રાજકીય પક્ષો.

મોટા શંત્રુ સરદાર વલ્લભભાઈ પટેલ હતા. ૧૯૩૭માં કોંગ્રેસે વિવિધ પ્રાંતોમાં સત્તાના સૂત્રો કબજે કરતાંજ સમાજવાદીઓની ટીકા અતિ ઉચ્ર બનવા માંડી હતી.

ઈ.સ. ૧૯૪૨માં ‘મારત છોડો’ આંદોલન અને ગાંધીશઓ ‘કરો યા મરો’ નો જનતાને આદેશ તો આપી દીધો પણ એના માટેની કોઇ તૈયારી ફे તાલીમ ન તો નેતાઓને આપી હતી ફे t તો જનતાને આપી હતી. અંગ્રેજોની વિશેષતા એ હતી ફે એમની પાસે સમશ્ર દેશની નાનામાં નાની વિગતોનો રેકોર્ડ હતો. એટલે જેવી ઘોષણા થઇ કે તરત જ બધા નેતાઓને પકડી લેવામાં આવ્યા અને નેતાઓ પણ કોઈ૫ણ પ્રકારનું માથે જોખમ ન આવે એટલે જેલમાં જઈને બેસી ગયા. જનતાને નધણિયાતી છોડી દીધી. આ વખતે સૌથી મહત્વનું કાર્ય સમાજવાદી યુવક આગેવાનોએ કયું. એમાં સૌથી મોટું નોંધપાત્ર નામ ડૉ.. રામમનોહર લોહિયાનું હતું. જયપ્રકાશ અને એમના સાથીઓ પણ લોહિયાની જેમ ભૂગર્ભમાં જતા રહેલા અને એમણે જીવના જોખમે જનતાને માર્ગદર્શન અને ઉત્સાહ આપ્યો હતો. ૧૯૪૨ની યળવળમાં ગાંધીજી થી માંડીને તમામ કોંશ્રેસી આગેવાનોનો જેલમાં જઇને આરામ ફરમાવવા સિવાયનો કશોજ ફાળો નહોતો. સહન કર્યું તો સમાજવાદી આગેવાનોએ અને માર ખાઇને માલમિલકતનું નુકશાન ભોગવ્યું. તો તે આમ જનતાઓ. સરકાર સમાજવાદી આગેવાનોથી તંગ આવી ગઈ હતી, એટલે પક્ષને ગેરકાનૂની જાહેર કર્યો.

૧૯૪૨થી ૧૯૪૬ સુધીના સમયગાળાનો કઠણા સમય સમાજવાદીઓએ અપ્રતિમ સહ નશીલતા, બલિદાન અને સાહસ બતાવ્યું હતું. અંગ્રેજ સરકાર આ બહાદૂર-ધુદ્ધિજીવી આગેવાનોની પાછળ પડી ગઇ હતી. સ્વાતંત્ર્ય પૂર્વે આ દળની લોકપ્રિયતા એટલી બધી હતી ફે જય પ્રકાશ નારાયણ અને ડૉ. રામમનોહર લોહિયા દેશના સૌથી લાડીલા આગેવાનો અને રાષ્ટ્રીય ‘હિરો’ હતા. આઝાદી પછી કેટલાક લોકો કોંગ્રેસમાં ભળી ગયા. આ પક્ષના યુવક બુદ્ધિજીીીઓ સામે કોંગ્રેસ પક્ષના આગેવાનો પણ ઝાંખા પડતા હતા. પણ અત્યંત બુદ્ધિજીી હોવાથી એમાં મતભેદ અને અંતે ભાગલા ૫ડયા. પ્રજસમાજવાદી બને સંયુકત સમાજવાદી પક્ષ અસ્તિત્વમાં આવ્ય. ડૉ. રામમનોહર લોહિયા ૧૯૬ ૩માં કુરુખાબાદ સંસદીય મતવિસ્તારમાંથી પેટા યૂંટણીમાં વિજયી થછને જ્યારે સંસદમાં પ્વેશ્યા ત્યારે પહેલીવાર કોંગ્રેસ પક્ષ સામે એક લીટીનો અવિશ્વાસનો પ્રસ્તાવ મૂકાયો અને નહેરૂનીતિ અને કોંગ્રેસી નિર્બળતાઓ વારંવાર સંસદપટલ પર છતી થઈ. પહેલીવાર સંસદ જીવંત બની પ્રધાનો અને સ્પીકર ખડે પગે થઈ ગયા. કમનસીબે ૧ ૨ ઓકટોબર ૧૦૬૭ના દિવસે પ્રોસ્ટેટના મામુલી ઓપરેશનમાં અત્યારે જેને આપણે દિલ્હીની "ડૉ.. રામમનોહર લોહિયા હોસ્પિટલ" તરીકે ઓળખીએ છીね. ત્યાં ડૉ. લોહિયાનું અવસાન થયું. એક પછી ઓક સમાજવાદીઓ તૂટતા ગયા. જયોર્જ ફ નાંડીઝ જેવો લડાયક આગેવાન હિંદુત્વના ઝંડાધારીઓ સાથે બેસી ગયો તો મુલાયમસિંહ યાદવે મધ્ય જાતિઓની ગુંડાગીીીને ખુલ્લો દોર આપી ઉત્તરમદેશ કબજે કર્યું. નીતિશ, દિગ્વિજ્યસ્સિં, લાલુ યાદવ, કર્પુરી ઠાકુર, શરદ યાદવ જેવા લોહિયાના સમાજવાદ્દીઓ પલ્ટાયેલા સમયમાં વેરવિખેર થઈ ગયા. સમાજવાદ જેવો પવિત્ર શબબ્દ હાંસીપાત્ર બની ગયો. એક સોનેરી પ્રકરણા દેશવાસીઓ ભૂલી ગયા.....

ડૉ. બાબાસાહેબ આંબેડકરનો શેડ્યુલ કાસ્ટ ફેડરેશન અને ડૉ. રામમનોહર લોહિયાનો ‘સંયુકત સમાજવાદી પક્ષ' બન્ને ભેગા મળીને એક ઉદામવાદી વિયારસરણીવાળો પક્ષ બને એ માટેના પ્રયાસો સમાજવાદી પક્ષ તરફથી કરવામાં આવેલા. કેટલીક ઔપયારિક વાતયીત ૫ણ થયેલી. ખુદ ડૉ. લોહિયા, ડૉ. આંબેડકરન રૂખરૂ મળાા જનાર હતા ૫ણ ૬ હિસેમ્બર ૧૯૫૬ના દિવસે ડૉ. આંબૈડકરનું અવસાન થતા દたિતો અને સમાજવાદીઓ નવાભારતનું સાથે મળીને સર્જન કરે એવી સંભાવના અટકી પડી.

\section*{૪.૮ (૧) જસ્ટીસપાર્ટી (બिન-વાહણ પાર્ટી)}

સમકાલીન રાજનૈતિક વિયારધારાઓમાં હિંદુ મહાસભા, આર.એસ.એસ., મુસ્લીમ લીગ, โિબરલ પાર્ટી, યુનિનિસ્ટ પાર્ટી, રૉયવાદી દલ, ફોર૧ર્ડ બ્લોક, કાન્તિકારી સમાજવાદી પક્ષ અસરકારક પક્ષો ન હતા પણા એના અંગે વિશિષ્ટ નોંધ લંઈ શકાય એમ નથી. છતાં મદ્રાસની જસ્ટીસ પાર્ટી અંગે થોડુંક નોંધી લઇએ કારણ કે આજકાલ દક્ષિણ ભારતમાં અત્યારે જે વિવિધ પ્રાંતિક સ્તરના રાજકીયપક્ષો રાષ્ટ્રીય રાજકારણમાં અસરકારક બન્યા છે એની પાછળ મદ્રાસમાં અગાઉ જે બિન-બ્વાભ્મણ પાર્ટી-અર્થાંત્ જસ્ટીસ પાર્ટીનો વિયાર હતો તે કારણાભૂત છે.

તા. ૨૩ સપ્ટેમ્બર ૧૯૪૪ના દિવસે મદ્રાસમાં ડૉ. આંબેડકરે જે પ્રવચન જસ્ટીસપાર્ટીના કાર્યકતાઓ સમક્ષ આપેલું તે રજૂ કરીએ છીઓ.

\section*{૪.૮ (૨) જસ્ટીસપાર્ટી : એક ચતિહાસિક ઘટના :}
"હું મારા અભ્યાસ દ્વારા જે વસ્તુ સ્થિતિ જાણી શક્યો છું કે ભારતમાં બિન-બ્વાહણણ પાર્ટીનું પેદા થવું તે પોતે જ એક ઐૈતિહાસિક ઘટના છે. દેશના ઘણાં બધા લોકો એ વાતથી પરિચિત નથી કે બિનબ્રાહ્ભ પાર્ટીનો આધાર સાં્રદાયિકતા નથી "જૈર-બ્નણ" શબ્દથી તે સાંપ્રદાયિક પાર્ટી હોય એવો આભાસ થાય છે. આ પાર્ટીને કોઈ અછૂત યલાવે ફે બ્રાહ્મણો વચ્યેનો વર્ગ યલાવે - ૫ણ જો પાર્ટીનું બંધારણ જનતંત્રીય - અર્થાત્ લોકશાહી વિયારનું ન હોય તો પછી તેનો કંઠ અર્થ નથી. પાર્ટી લોકશાહી વिયારને અનુસ્તી હોવી જોઇએ. જે જે લોકોને લોકતંત્રમાં વિશ્વાસ છે તે સૌને સ્વાભાવિક રીતે જ જસ્ટીસપાર્ટીમાં પોતાનું હિત અને ભવિષ્ય દેખાશે. હું ફરીથી કહેવા માંગુ છું કે, દેશમાં બિન-બ્રાહણણપક્ષ ઉભો થાય અને સદ્રિય રીતે કાર્ય કરતો થાય એને બું મહત્વપૂર્ણ ઐતિહાસિક ઘટના ગણું છુ.

ડૉ. બાબાસાહેબ આiબડsર ઋન સમકાલિન રાજક્કીય વિયારધારાઓ તथા રાજકીય પક્ષો.

અને એનું જે રીતે પતન થયું એને ૫ણ ઐતિહાસિક ઘટના ગણું છું. જસ્ટીસ પાર્ટીનું પતન એ દુઃખદ બાબત છે. પાર્ટીના નેતાઓઓ પોતાની જાતને મ્રશ્ર પૂછવો જોઈઓ કे ૧૯૩૭ની યૂંટણી વખતે પાર્ટીના ટૂકડ ટુકડા કેમ થયા ?

\section*{૪.૮ (3) જસ્ટીસપાર્ટીના પતનનાં કારણો :}

વ્યવહારિક અને વાસ્તવિક રીતે જોઇઓ તો ૨૪ વર્ષ પહેલા મદ્રાસમાં બિન-બ્રાહ્મણોનું રાજ્ય હતું. આટલો લાંબો સમય શાસન ભોગવ્યા પછી શા માટે પક્ષ પતાના મહેલની જેમ તૂટી પડયો ? પાર્ટી બિનબ્રાહ્મણોમાં જ શા માટે આટ્લી બધી અપ્રિય બની ગઈ ? મારા વિયાર પ્રમાણે એનાં બે કારણો છે.
(૧) पહેલી વાત તો એ હતી કે "બ્રાહ્મણવર્ગ" સામે એમના વાસ્તવિક મતભેદ કયા હતા? એમણે બ્રાહણણોની ટીકા કરી, પણ કોઇએ બ્રાહણોો સામેના સિધ્ધાંતોની ચર્ચા કરી એમનામાં ખુદમાં ફેટલું બ્વાહણત્વ છે એ એમણે જોયું નહીં ? તે જનોઈ પહેરતા હતા અને પોતાને બીજી કક્ષાના બ્રાહભણ માનતા હતા. બ્વાહ્મણત્વને છોડવાને બદલે તેઓ બ્રાહ્યણત્વને એવી ભાવનાથી પકડી રહ્યા હતા જાણો કे તે જ ઓક આદર્શ છે અને તેની પ્રાપ્તિ કરવાની છે. બ્રાહણો પ્રત્યે એમનો રોષ એટલા માટે જ હતો કે તેઓ જસ્ટીસ પાર્ટીના આગેવાનો અને કાર્યકર્તાઓને નીચા દરજ્જે ગણતા હતા.

જે પક્ષના આગેવાનો અને કાર્યકતાંઓને પોતાનો સૈધ્ધાંતિક મતભેદ શું છે એની જ ખબર ન હોય તે પાર્ટીના મૂળિuાં ઊંડા કઈ રીતે ઉતરે ? એવી પાર્ટીનું ભવિષ્ય થ્ંં હોઈ શકે ?
"બ્વાઘણ" અને "બિન વ્ઞાહણ" વર્ગો વર્યેનો સૈદ્ધાંતિક મતભેદ સ્પષ ન કરી શકયા એટલે પાર્ટીનું પતન થયું.
(૨) પાર્ટીના પતનનું બીજું કારણ સંકુચિત રાજનૈતિક કાર્યક્રમ. પાર્ટીના તિરોધીઓએ પ્રચાર કર્યો કે "નોકરીઓની શોધખોળ કરનારા રખડુઓની પાર્ટી" જસ્ટીસ પાર્ટી છે. હિંદુઓએ આ શબ્દ પ્રયોગ અનેકવાર કર્યો છે. હુું એવી ટીકા-દીપપણીને મહત્વ આપતો નથી. કારણ કે નોકરીઓની શોધખોળ કરનારા આપણાંથી ઓછા એ લોકો નથી. બિન-બાહણ પાર્ટીની યોજનાઓમાં એક દોષએ હતો કे સભ્યોને નિફ્ચિત સંખ્યામાં નોકરી અપાવવામાં પક્ષે વિશેષ રસ દાખવ્યો. જો કे આ બાબત ન્યાય સંગત હતી છતાં શું જેમને પક્ષે નોકરીઓ અપાવી તેઓઓ પાર્ટીનો વીસ વર્ષોનો સંઘર્ષ યાદ રાખ્યો છે ખરો?
'પાર્ટી ૨૦ વર્ષ સુધી શાસનમાં રહી પણા તે ગામડાંની ૯૦ ટકા બિન-ધાહણ વસ્તીને ભૂલી ગઈ જે મહાજનોના વ્યાજના ફંદામાં ફસાઈને તરફડીને મરી રહ્યા હતા. અભાવોનું જીવન જીવી રહ્યા હતા. ઋ સમયે જે કાયદાઓ ઘડવામાં આવ્યા તેનો પણ મેં અભ્યાસ કર્યો છે. કેવળ એક ભૂમિ સુધાર કાયદો ઘડયો એ સિવાય બિન-બ્ષાહ્મણ પાર્ટીના ખેડૂતો, ખેત મજૂરો અને કારીગરો માટે કોઇ જ ચિંતા - પરવા રાખી નથી. એટલે જ કોંગ્રેસીઓએ ધીરે ધીરે આ પક્ષને વત્રહિન કરી દીધો."
"આ ઘટનાઓના વળાંકથી મને ઘણુંુંદુંખ થયું છે મારે તમને કહેવું છે કે, તમને માત્ર તમારી પાર્ટી જ બયાવી શકશે. પાર્ટીને એક સારા નેતાની, એક સારા સંગઠનની અને સશકત રાજનૈતિક કાર્યક્રની આવશ્યકતા છે."
'"૫ણ આપણે આપણાં નેતાઓની સીમા બહારની ટીકાઓ કરવાથી બયવું જોઇએ. જયારે ભારતને સ્વતંત્રતા મળવાની હતી ત્યારે ગાંધીજીના પ્રયત્નોથી કંઇ વિશેષ મળવાનું હતું એતું તો નહોતું. હમझાં બે ત્રબ વર્ષ પહેલાં મિ. ઝીણાએ પાકિસ્તાન મુદા અંગે યર્યા આરંભી તો ગાંધીજીએ એના તરફ ધ્યાન આપ્યું નહીં અને પાકિસ્તાનની માગણીને પાપ ગણાવ્યું. અને જ્યારે સમસ્યાઓ ભયંકર સ્વરૂપ ધારણ કર્યું. ત્યારે ગાંધીશુ બેબાકળા બની ગયા અને એને ઉકેલ લાવવા માટે બિલકુલ વિપરીત દિશામાં કામ કરવા માંડયા અને છતાંય તે આ દ્શનના નેતા રહ્યા, કારણ કે કોંગ્રેસે એમની વિરૂદ્ધ भુકદૂમો માંડ્ચો નહોતો."

મિ. ઝીણાનું ઉદાહરણ લઇએ, તમને એ વિગત વિશેષ જાણીને આક્વર્ય થશે કે, મુસ્લીમલીગમાં તે જ એકમાત્ર નેતા હતા... જે ગણો તે બધું જ ઝીણા હતા. ૫ણ મુસલમાનોએ એમનામાં પૂરેપૂરો વિક્વાસ જાહેર કર્યો અને ઓક રીતે એ ઠીક પણ હતું. કોંગ્રેસ પણ જાણતી હતી કે ગાંધીજી પર કોઠ આરોપ મુકીશું તો સંગઠન તૂટી પડશે. ઓટલે લોકશાહી તત્વોનો પણ સ્વીકાર કરી લીધો. એટલે હું બિન-બાભ્મણવાદીઓને કહેવા માંગુ છું કૅ જાહેરમાં એકતાનું સર્વોચ્ય મહત્વ છે, અને મોડું થઈ જાય એ પહેલાં આપ સો બોધપાઠ લો તો સારું"
"લોકતાંત્રિક શાસન પ્રથા અને પધ્ધતિમાં વિશ્વાસ ધરાવતા ડૉ. આંબેડકરનું ઉપરોકત પ્રવચન માત્ર જસ્ટીસપાર્ટીની સમીક્ષા જ નથી કરતું પણ પક્ષને યલાવવા, આગળ ધપાવવા માટે બૌદ્દિક, લોકતાંત્રિક અને સર્વજન નિષાનો માર્ગ યિંધે છે. આ સંદર્ભમાં જ ડૉ. બાબાસાહેબ આંબેડકરના રાજનૈતિક વિયારો (Conceptual Framework) વૈયારિક માળખામાં મૂકવાનો પ્રયાસ કરવાની જરરત છે.

\section*{r.E કેટલાક Gિપયોગી પુસ્તકો}
(૧) રણસુભે (ડૉ.) સૂર્યનારાયણ, "ડૉ. આંબેડકર"

લક્ષ્મી કોલોની, લાતૂર,
મહારાષ્ટ્ર ૧૯૯૧ (હિન્દી)
(z)

ભટનાગર (ડૉ.) રાજેન્દ્ર "ડૉ. આંબેડકર: જીવન ઓર દર્શન" [િતાબધર, દરીયાગંજ, નયી દિલ્હી. ૧૯૯૨. (હિન્દી)
(ও) રાષ્ટ્રપાલ પ્રવીક, "વરશીપીંગ ફોલ્સ ગૉડ : એક અવલોકન" સ્વમાન : ફાઉન્ડેશન ફોર દલિત લિટરેચર, અમદાવાદ (૧૯૯૯)
(૪) આનંદ (ડૉૅ.) તેલતુંબડે, "ડૉ.. આંબેડકર અને મુસ્લીમો : શું સાયું, શું જુકું" विકાસ अધ્યયન કેન્દ્ર, મુંબઈ, ર૦૦૩ (ગુજરાતી અનુવાદ)
(૫) ધર્મવીર (ડૉ.) "આiબેડકર કી પ્રભાવવાદી વ્યાખ્યા"

શેષ સાહિત્ય પબ્લીકેશન, શાહદરા, દિલ્હી ૧૯૯૦. (હિન્દી)
(૬) ક્લલેકર (ડૉ.) ફે. કે. "પોલિટીકલ આઇડીયાઝ એન્ડ લિડરશીપ ઑફ ડૉ. આંબેડકર" ચૌસલકર (ડૉ.) એ.એમ.
વિશ્વનિલ પબ્લીકેશન્સ, પૂણે-૩૦, (૧૯૮૯) અંગ્રેજ
(૭) પરમાર (ડૉ.) રમેશચંદ્ર "યુગ પુરૂષ ડૉ. આંબેડકર : ભાગ-૧-૪"

દલિત પેંથર, પ્રકાશન : ગોમતીપુર, અમદાવાદ-૨૧. ૧૯૯૦. (ગુજરાતી)
(c) ખૈરમોડે યાંગદેવ / ભવાનરાવ "ડૉ. આંબેડકર આણિા હિન્દુકોડબીલ"

સુગાવા પ્કાશન, પૂફે-૩૦ - ૨૦૦૨ (મરાઠી)
(c) રાજકિશોર "જાતિ કા જહર"

વાણી પ્રકાશન, નયી દિલ્હી-૧૧૦૦૦૨ - ૧૯૯૭ (હિન્દી)
(૧૦) જાટવ (ડૉ.) ડી.આર. "ડૉ. બી.આર. આંબેડકર કા રાજનીતિ દર્શન / નૈતિક દર્શન / સામાજિક દર્શન"
સમતા સાહ્તિય્ય સદન, જ્યુર, ૧૯૯૦ (હિન્દી)
(૧ ૧) મેઘवાલ ભાગીરથ "ભારત કા ઇતિહાસ" શ્રમણ બ્રાહ્ભણા સંસ્કૃતિયોં કા સંઘર્ષ મૂલનિવાસી પ્રકાશન, ઉદયપુર, રાજસ્થાન, ૨૦૦૫ (હિન્દી)
(૧૨) નઈમ ઇન્તિજાર, "દલિત સમસ્યા જડ મેં કૌન?"

સાહિત્ય સૌરભ, હૌજ સુઈવાલાન, નપી દિલ્હી. ૧૯૯૬ (હિન્દી)
(૧૩) થોમસ મેથ્યુ, "આંબેડકર : રિફોર્મ ઑર રિવોલ્યુશન" સેગમેન્ટ બુકસ, નયી દિલ્હી. ૧૯૯૧ (અંશ્રેજ)
(૧૪) આંબેડકર (ડૉ.) બી.આર, "રાઈટીંગ્સ એન્ડ સ્પીથીઝ ઑફ ડૉ. બાબાસાહેબ આંબેડકર" ભાગ-૧ થી રર, એજ્યુકેશન ડિપાર્ટમેન્ટ, મહારાષ્ટ્ર સરકાર, भુંબઈ. ૨૦૦૦ (અંગ્રેજી)

\section*{- તમારી પ્રગતિ ચકાસો.}

પ્રશ્ન-૧ નીયેના પ્રશ્નોના બે અથવા ત્રણ વાક્યોમાં જવાબ આપો.
(૧) ડૉ. આંબેડકર સામાજિક માળખાના પરિવર્તન માટે વૈધાનિક ઉપાયોની તરફણ શા માટે કરતા ఆता?
\(\qquad\)
\(\qquad\)
(૨) ગામડાં વિશે ડૉ. આંબેડકરનો મત કેવો હતો ?
\(\qquad\)
\(\qquad\)
(૩) ડૉ. આંબેડકર ‘રામરાજ્ય’ ની વિભાવનાની તરફણણ કેમ કરતા નહોતા?
(૪) સમાજવાદનું विશેષ આકર્ષણ આમ જનતામાં શા માટે હતુ ?
(૫) ડૉ. આંબેડકર ‘સ્વરાજ્ય’ ની વ્યાખ્યા શા માટે માગતા હતા?
\(\qquad\)
\(\qquad\)
(૬) જ્સ્ટીસ પાર્ટીના પતનના કારણે કયા હતા?
(૧) ‘ગ્રામ્ય સ્વરાજ્ય’ ને બદલે ડૉ. આંબેડકરે દલિતોને કયો નારો આપ્યો ?
(૨) સી.ઈ.એમ. જોડે સમાજવાદ માટે વ્યંગમાં શું કઘ્યું હતું ?
(૩) ભારતમાં સમાજવાદી પક્ષની સ્થાપના કયારે કરવામાં આવ્યા ?
(૪) આયાર્ય નરેન્ર્ર દેવે સમાજવાદી કેવી વ્યાખ્યા કરી છે ?

પ્રશ્ન-૩ યોગ્ય શબ્દ મૂકી ખાલી જગ્યા પૂરો.
(૧) ગાંધીજીએ પોતાના રાજકીય વારસદાર તરીકે
ને જાહેર કર્યા.
(ડૉ. રાજેન્દ્ર પ્રસાદ, સરદાર વસ્લભભાઈ પટેલ, જવાહરલાલ નહેર)
(૨) ૧૯૪૨માં ગાંધીજીએ આમ જનતાને. નો નારો આપો.
(શાંત રહો, અહિંસાના અમલ, કરો યા મરો)
(ও) જસ્ટીસપાટ્ટી........................પાર્ટી કહેવાય છે.

રૅપરેખા
૫．० ઉદ્શેશો
૫．૧ પ્રસ્તાવના ：જીવનકાર્યના પાંચ તબક્કા
૫．z ડૉ．આંબેડકરનું રાજનૈતિક ચિંતન
（૧）મનુષ्य，સમાજ અને તत्aઞञાન
（૨）સામાજિક વાતાવરણ અને રાજનૈતિક દર્શન
（૩）આધુનિકતા અને ઉપયોગિતાની કસોટી
（૪）‘ઈશ્વર’ અંગેના વિયારો
（4）અંધવિ尺્વાસ અને આધુનિકતા વિરોધી માન્યતાઓનો ઇન્કાર
（૬）પ્રકૃતિ અને ભૌતિક સંસાર
（૭）અનુભવવાદી અને વ્યહવારવાદી દ્રષ્ટિકોણ
（c）પूર્વ अને પશ્ષ્વિમના સાંસ્દૃતિક મૂલ્યો પ્રત્યે પ્રેમ અને આકર્ષણ
（૯）વિકાસનું પ્રથમ પગથિયું જાગરฒ
（૧૦）યથાર્થવાદ અને માનવવાદ．
－તમારી પ્રગતિ ચકાસો．
प． 3 （૧）व्यक्તि，સમાજ અને રાજ્ય
（૨）રાજ્યનું બદલાતું સ્વરૂપ અને રાજનૈતિક ચિંતકોની માન્યતાઓ．
（૩）લોકતંત્રાં રાજ્યનું સ્વરૂ૫ અને તેની ફરજો．
（૪）રાજ્યના મુખ्य કાર્યો．
－તમારી ધગતિ ચકાસો．
૫．૪（૧）રાષ્ટ્ર अને રાષ્ટ્રવાદ
（૨）પશ્વિમમાં રાષ્ટ્રવાE
（૩）રાષ્ટ્રવાE અંગે ડૉ．આંબેડકરની માન્યતા．
（૪）સાંધ્રદાયિકતા અને રાષ્ટ્રવાદ
（4）ધર્મ અને રાજનીતિ
（૬）રાષ્ટ્ર અને જાતિભેદ
（૭）દેશની સ્વતંત્રતા અને દેશવાસી શોષિતોની સ્વતંત્રતા
（c）લોકમાન્ય ટિળક，મહાત્મા ગાંધી અને ડૉ．આંબેડકર ：મનોવૈજાનિક સત્ય
（૯）ગોરા અને કાળાઓની આઝાદીમાં ફે૨
（૧૦）રાજકીય સ્વતંત્રતા અને સામાજિક સ્વતંત્રતા
（૧૧）ભારતની એકતા અને અખiડતાના સમર્થક ડૉ આંબેડકર
૫．૫（૧）લોકશાહી
（૨）ભારતના સંવિધાનનનું આમુખ
（૩）લોકશાહી તંત્રનો ઉદૃશ
（૪）લોકતંત્રની વ્યાખ્યાઓ
（4）લોકશાહીની વ્યહવારિક બાજુ
（૬）લોકતંત્રની સફળતાની આવશ્યક શરતો
（૭）લોકતંત્રમાં શાસનપ્રણાલિનું સ્વરૂપ
（૮）લઘુમતિઓના હીતોનું રક્ષણ ちરવા અંગેની વ્યવસ્થા
（e）પુษ્તવયના નાગરિકોને મતાધિકાર
（૧૦）લોકતંત્ર，विભૂતિ પૂજા અને સ્વતંxતા
（૧૧）બે－૫क्षिय व्यवस्थા
（૧૨）રાષ્ટ્રમંડલની તરફેણ
（૧૭）સાねજ્યયવાદનો વિશોધ
（૧૪）સાધનશુદ્ધિ，અહિંસા અને સત્યાગ્રહ
૫．૬ ગ્રામ પંચાયત અંગે ડૉ．આંબેડકરના વિયારો
（૧）ગ્રાt્ય પંચાયતો અને દલિતો અને લધુમતિઓ ：
（૨）માથાભારે તત્વોની ગામમાં દાદાગીરી અને અત્યાચાર ：
（૩）દલિતોનો ગામડાઓમાં થતો સામાજિક બહિષ્કાર ：
（૪）સરકારી યોજના પાછળના આશયો ：
（૫）પંયાયતો ：સત્તા કેન્દ્રોના બંધ દાર ખોલવાની શરૂઆત ：
（૬）પંયાયતોની સાંપ્રત સ્થિતિ ：
（૭）યૂંટણી，સરપંયપદ અને અસામાજિક તત્વો ：
－આ એકમમાં ડૉ．બાબાસાહેબ આંબેડકરના રાજકીય વિચારેનો ટૂંકમાં પરિયય મેળવવાનો છે．
－મનુષ્ય，સમાજ અને તત્વશ્ઞાનના પારસ્પરિક સંબંધો અને અનુભવવાદી અને વ્યવહારવાદી દષ્ટિકોણનો આધુનિક ચિંતનના સંદર્ભમાં પરિયય પ્રાત્ત કરવાનો છે．
－વ્યકિત，સમાજ અને રાજયના સંદર્ભમાં હક્કો અને ફરજોથી પરિયિત થવાનો છે．
－રાષ્ટ્ર અને રાષ્ટ્રવાદ અંગે રાજનીતિ શાસ્ર્ની વ્યાખ્યાઓ અને ડૉ．આંબેડકરે રાષ્ટ્ર અને રાષ્ટ્રવાE અગે કરેલા વિધાનોની જાણકારી મેળવીી．રાજકીય સ્વતંત્રતા અને સામાજિક સ્વતંત્રતા વરયેના ફરકથી પરિચિત થવું．
－સાંપ્રત લોકશાહી，લોકતંત્રની કામયાબીની શરતો，વિભૂતિ પૂજા અને તેને લગતા અન્ય મુદાઓથી પરિચિત થવુ．
－દેશમાં ૭૩માં બંધારણીય સુધારાના સંદર્ભમાં પંચાયતી રાજય અંગે ડૉ．．બાબાસાહેબ આંબેડકરના વિચારોથી પરિયિત થવું．

\section*{પ્રZ્તાવનㅔ－9}

ડૉ．આંબેડકરનું રાજનૈતિક ચિંતન સમજવા માટે એમના સમશ્ર જ્વનકાર્યોના જુદા જુદા તબક્કાઓ પ૨ એક ઉડતી નજર નાખી દેવી જોઇએ．ડૉ．બાબાસાહેબ આંબેડકરના જીવનને આપણે મહહૂ અંશે નીયે પ્રમાણેના પાંચ તબક્કાઓમાં વિભાજિત કરી શકીએ．
（q）ย．સ．q૯q૮ थી q૯૨૮ ：
ડૉ．આંબેડકરના જ્નમાં જાહેર આગેવાન તરીકે પોતાને પ્રસ્થાપિત કરવા માટેનો આ સમયગાળો છે．જેમાં એમછે કોલંબિયા યુનિવર્સિટીમાં（રૂપિયાની સમસ્યા）નામનો શોધધ્રબંધ રજૂ કરી ડૉકટરેટર પ્રાપ્કરી．મહાડ તળાવનો સત્યાચ્રહ આરંત્યો અને દલિતો માટે માનવીય અધિકાર માત્ત કરaા અને પાણીપીવાનો અને જાહેરસ્થળેથી પાણી મેળવવાનો નૈસર્ગિક અધિકાર મેળવવા ભારતની અસ્પૃશ્ય ગણાતી પદૃદたિત જનતાનું નેતૃત્વ લીધું．આ પ્રથમ તબક્કામાં માનવીય ગૌરવની પ્રમાણિક માંગણીની，સમાનતા અને સ્વતંત્રતાના અધિકારો ભોગવવાની અને નાગરિક તરીકે નાગરિકો માટેની સર્વ સુલભ સગવડો મેળવવાના હક્કને પ્રસ્થાપિત કરવાની શરૂઆત આ તબક્કાઓ કરી．
（૨）ย．સ．qeze થી qe3s ：
આ બીજા તબક્કામાં કાનુની લડત આરંભી અને અસ્પૃશયો માટે તે સમયની રાજકીય સ્થિતિનું વાસ્તવિક મૂલ્યાંકન કરીને અલગ－મતાધિકારની માંગણી રજૂ કરી અલગ મતાધિકાર એટલે હિંદુઓથી અલગ થવાની નહીં，પણ દલિતો પોતાના સાચા પ્રતિનિષિઓ કોઈપણ જાતની જબરEસ્તી કે બહુમતિની જાતિવાદી માનસિકતાથી અલગ રાજકીય અસ્તિત્વ પ્રાપ્ત કરે તે હેતુથી કરી હતી．જે લોકોને સામાજિક રીતે તિરસ્કૃત અને હડધૂત કરવામાં આવ્યા છે એમને રાજકીય રીતે હડધૂત કરનારની સાથે કઈ રીતે બાંધી શકાય ？એમણે રાષ્ટ્રિય જીવનમાં દલિતોનું અલગ અસ્તિત્વ છે み પ્ર્થાપિત કરવાનો તાલુકા સ્તરે અલગ વસાહતો ઉભી કરીને વસાવવામાં એવી માંગણી કરી જેથી ગામડામાં અત્યંત લધુમતિ અને પરાશ્રિત હોવાથી બહુમતિના અત્યાચારો વેઠવામાંથી મુક્તિ મળે． માનવાધિકારોના ભોગવટા માટેની આ સાચી યોજના ષતી．હિદ્દુઓ દલિતોને એમના માનવાધિકારો ભોગવવા દેતા નહોતા અને હિન્દુઓથી અલગ પડે એ પણા ઈરછતા નહોતા．મુસ્લીમો કરતા હિંદ્ુુની સંખ્યા વધારે દેખાય એવો આશય હિંદુ આગેવાનોનો હતો．આ સમયગાળામાં જ પુના કરાર થયા અને ગાંધીશી સાથે ડૉ．આંબેડકરની વૈચારિક ટકરામભ થઈ．
（3）モ．સ．q૯36 थી q૯૪s ：
ડૉ．આંબેડકરે સ્વતંત્ર મજદૂર પક્ષની સ્થાપના કરી જેમાં દલિતો અને સ－વર્ણો સાથે રહીને રાજકીય હક્કો પ્રાપ્ત કરે અને લોકતાંત્રિક રીતે સ－વર્ણો અને અ－વર્ણોમાં એકતા સર્જાય એવો હેતુ હતો． ૧૯૩૭ માં બોમ્બે લેજસ્લેટીવ કાઉન્સીલની યૂંટણીમાં સ્વતંત્ર મજદૂર ૫ક્ષે ૧૫ અનામત બેઠકોમાંથી १उ બેઠકો જીતી લીધી અને તદ્દ ઉપરાંત બે સામાન્ય બેઠકો પझ જીતીની વિરોધ૫ક્ષના નેતા તરીકે પોતાને રાજકીય રીતે પ્રસ્થાપિત કર્યા．૧૯૪રમાં વાઈસરૉયની કાઉન્સીલમાં મજૂરમંત્રી બનીને એમણ મજદૂરોના કલ્યાણ માટે ભ્ટેદભાવ ભૂલી વંયિતો એક છત્ર હેઠળ ભેગા ધઈ માનવાધિકારો ભોગવે એવી એમની વિચાર સરણીની આ ગાળામાં સાર્થક ઓપ આપવાનો અવસર પ્રાપ્ત થયો અને એમણે તે સારી， રીતે નીભાવ્યો．૧૯૪૬ સુધી તે મજૂરમંત્રી તરીક ફરજ બજાવતા રહ્યા．
（r）छ．સ．qers थી q૯૫० ：
ડૉ．આંબેડકરના જીવનનો આ યોથો તબક્કો હતો．દેશને આઝાદી મળી．કોંગ્રેસની

માંડલ અને સાથીઓની સહાયથી બંગાળમાંથી સોથી વધારે મત મેળવી તે કોન્સ્ટીટયુએન્ટ

ડા．બાબાસાલેબ આiબડકરૅનું ચાજรીય હિંar એસેમ્બલીમાં ચૂંટાઈ આવ્યા．એમને સોથી વધુ મત મળ્યા હતા．દેશનું બંધારણ ઘડવા અને બંધારણનો મુસદો તેયાર કરનાર સમિતિના તેમને અધ્યક્ષ યૂંટવામાં આવ્યા．પિિત નહેરુની કૅબિનેટના તે સ્વતંત્ર ભારતના પહેલા કાયદા પ્રધાન બન્યા અને શરીર સ્વાસ્થ્યની પરવા કર્યા વિના બંધારણને અંતિમ સ્વરૂ૫ આપી ૨૫ નવેમ્બર ૧૯૪૯ ના દિવસે સંવિધાન રાષ્ટ્રેને સમર્પણ કર્યું． બંધારણ સભાના સભ્યોએ એમણે ‘આધુનિક મનુ’ ગણાવ્યા તો ગાંધીવાદી તત્વ ચિંતક વિનોબા ભાવેએ સંવિધાનને ‘ભીમસ્મૃતિ＇ગણાવી．
（૫）ச．स．q૯૫० थી q૯૫5
ડૉ．આંબેડકરે ૧૩ ઓક્ટોબર ૧૯૩૫ ના દિવસે હિંદુધર્મ વર્ણવ્યવસ્થા，જાતિભેદ અને અસ્પૃશ્યતાના કળણમાંથી મુક્ત ન થાય તો ધર્માંતર કરવાની જાહેરાત કરી હતી．હિંદુધર્મમાં સુધારો ક૨વાના પોતાના પ્રયત્નો નિષ્千ળ જતાં એમણે ૧૪ ઓક્ટોબર ૧૯૫૬ના દિવસે બુદ્ધધર્મનો સ્વીકાર નાગપુર મુકામે પોતાના લાખો અનુયાયીઓ સાથે કર્યો．એમણે ‘હિંદુકોડબીલ’ તૈયાર કર્યું હતુ પણ હિંદુધર્મના સાધુસંતો，મારવાડી શેઠીયાઓ અને રાજકારણીઓએ સંસદમાં આ બીલ પસાર ન થાય તે માટેના અથક પ્રયાસો કરેલા પરિણામે પ્રતિશીલ આંબેડકર નારાજ થયા હતા અને એમણે કાયદાપ્રધાન તરીકે રાજીનાનું આપી વિરોધપક્ષમાં બેસવાનું શરૂ કર્યું．આ ગાળામાં એમણો શૈક્ષણિક સંસ્થાઓ ઉભી કરવાનું અને પોતાના વૈથારિક ગ્રંથો પૂરા કરવાનું કામ કર્યુ．૬ હિસેમ્બર ૧૯૫૬ના દિવસે એમનું અવસાન થયું．

આ સમશ્ર તબક્કામાં દેશસમક્ષ અને વિશ્વ સમક્ષ જુદા જુદા સ્વરૂપે એમણે પોતાની પ્રતિભા દેખાડી છે．વિદ્યાર્થી પ્રિય અધ્યાપક，બેરીસ્ટર，અર્થશાસ્ત્તી，કાનુનવિદ્，，સાંસદ，મિનિસ્ટર，રાજકીય નેતા，શિક્ષણકર，સમાજ સુધારક，રાજકીય ચિંતક，લેખક，ધર્મપુરુષ અને વંચિતોના મસિહા તથા આધુનિક ભારતના ઘડવૈયા એવા અનેક પાસાં એમના જીવનનાં છે．એમની સાથે અસહમત થનારા અનેક લોકોએ એમની બહુમુખી પ્રતિભા અને સમર્પિત જીવન નિષ્ઠાના ભારોભાર વખાણ કર્યા છે． જહોનસને ગોલ્ડસ્મિત અંગે કહેલું કે એવી એક ૫ણ વસ્તુ નહોતી જેનો એમણે સ્પર્શ કર્યો અને કથિરને કંયનમાં ન ફેરવ્યું હોય！ડૉ．આંબેડકર માટે પણ આ જ શબ્દો સાર્થક રીતે પ્રયોજી શકાય છે．

\section*{sૉ．આંબેડકરનું રાજનેલિક ચિંતન}

\section*{૫．叉（૧）મનુष्ય，સમાજ અન તત્વજ્ઞાન ：}

ડૉ．બાબાસાહેબ આંબેડકરના જીવન－તત્વશ્ઞાનના આંતરરાષ્ટ્રીય ખ્યાતિ માત્ત વિદ્વાન ડૉ．ડી． આર．જાટવનું વિધાન છે ઓ નોંધી લઇએ．
＂પરંપરાવાદી અર્થમાં ડૉ．આંબેડકર દાર્શાનિક નહોતા．આમ છતાં એમના સામાજિક અને રાજનૈતિક વિયારો અને આદર્શોને વધારેમાં વધારે દાર્શનિકની જેમ રજૂ કર્યા છે．ખુદ ડૉ．આંબેડકર સ્કોલર રાજનીતિશ્ર હતા．＂એમના વિયારમાં તાર્કિકતા ઉતી．એક વિચાર જયારે સુધારવા જેવો અથવા બદલવા જેવો લાગે ત્યારે એકક્ષણનો વિલંબ કર્યા વિના તે વિયારો બદલીને નવી માંડણી કરતા．પોતે બહુજृૃ વિદ્વાન હોવાને નાતે
－આદર્શવાદ અને યથાર્થવાદ
－પ્રકૃતિવાE અને માનવવાE
－व्यक्તિवાE અને સમાજવાE
－રાષ્ટ્રવાદ અને આંતરરાષ્ટ્રીયવાદ
વગેરેને એમझે ઉંડાણથી વાંચ્યા હતા．જહોનલૉક，જેફરસન，જહોન ડ્યૂઈ ઓડમંડ બર્ક જેવા પશ્ચિમી ચિંતકોનો એમના ૫૨ પભભાવ ૫ડ્યો હતો．જો કे ૉૉ．આંબેડકર વિદ્રોહી વિભૂતિ હતા એટલે કોઈપણ વિયારને પોતાના તર્કો અને અનુભવોથી ચકાસવાનું તે ક્યારેય યૂકતા નહીં એટલે દરેક વિચારમાં એમનું પોતાનું પણ એક દ્રઢ મંતવ્ય હંમેશાં રહતું અને તેની ઝલક અભ્યાસુ વાયકોને જોવા મળતી．તે સમયે વિવિધ વિયારસરણીઓ રાજનૈતિક ચિંતકોએ રજૂ કરી હતી એના દ્વંદ્વોમાંથી એમણો પોતાની વિયારસરણી વિકસાવી હતી．ઓક અર્થમાં વીસમી સદીના સમયગાળાના રાજકીય ચિંતકોમાં તે આધુનિકતમ્ ચિંતક ગણી શકાય．એમનું માનવું હતું કે રાજનીતિ દર્શન કાલ્પનિક અને નૈતિક વિયારોથી પૂરેપૂરી રીતે બંધાયેલું નથી．આમ છતાં માનવીય પ્રશ્નોના વાસ્તવિક સ્વરૂપ સાથે ૫ણ રાજનીતિદર્શનને ઝઝુમવું પડે છે．

\section*{૫．૨（૨）સામાજિક વાતાવરણા અન રાજનેતિક દર્શન ：}

ડૉ．આંબેડકર માનતા હતા કे સામાજિક વાતાવરણ અને રાજનીતિ－દર્શન પરસ્પર સંકળાયેલા છે અને એકબીજાના પૂરક છે．એટલે ડૉ．આંબેડકરનાં રાજનેતિક ચિંતનનું વિ尺્લેષણ કરીએ છીએ ત્યારે એમાં વિયાર અને વ્યહવારનો સમન્વય જોવા મળે છે．એમના રાજનૈતિક－દર્શનને

રાજ્યશાસ્તના નિષ્ભાંતોના મતે ડૉ．આંબેડકરનું યિંતન એમની જ્ઞાનાત્મક બાજુએ－અનુભવવાદ દर्थावे છ．

તત્વશ્ઞાનમાં－યથાર્થવાદને સુચિત કરે છે．
નીતિશાસ્ત્રમાં－માનવવાદ સમાયેલો છે．
એમને આધુનિક વિશ્ઞાનમાં વિશેષ પ્રેમ હતો એટલે વૈજ્ઞાનિક（સાયન્ટીફીક）અને લૌßકક （રેશનલ）નીતિશાર્ત્રના ઘરની બારીઓ દ્વારા ભગવાન બુદના શિક્ષણને તેમણે જોયું છે．એમની માન્યતા છે કे બુદ્ધો ધર્મ વૈફાાનિક અને માનવવાદ સ્તિવાય બીજું કશું જજ નથી．ધર્મપણ ‘સામાજિક નૈતિકતા＇થી વિશેષ હોવો જોઇએન નહી．કારણા ફे માનવીને ધર્મની અને સમાજની જરૂરિયાત છે． સમાજમાં અનેક વ્યક્તિઓ અને સમુહો હોય છે．એમના પરસ્પરના સંબંધો સ્થાપિત કરવામાં ધર્મ બાધક બનવો જોઇએ નહીં પણ તે માનવીય સંબંધો વિકસિત કરવામાં સહયોગી બનવો જોઇએ．ડૉ． આંબેડકરની માન્યતા છે के માનવતા એજ સર્વોચ્ય ધર્મ છે．

સમાજ સ્થિર કે જડ ન હોવો જોઇએ એમાં નિરંતર પરિવર્તન શતું રહેવું જોઇએ． બુદ્ધધમ્મમાં જેને ‘અનત્ત＇નો નિયમ કહે છે તે छર્શાવે છે કे પરિવર્તન એ પ્રકતિનો નિયમ છે．モરેકे દરકે વસ્તુ ક્ષ્ણે ક્ષાણે બદલાતી રહે છે．કોઇપણ વસ્તુ સ્થિર નથી હોતી અટલે પરિવર્તનશીલ સમાજમાં નિરંતર પુરાતન મૂલ્યોમાં કાંતિ થતી રહેવી જોઈએ．

\section*{}

ふૉ．આંબેડકરની માન્યતા છે કે દર્શનશાસ્રનો સીધો સંબંધ માનવજીવન સાથે હોવો જોઈએ ઓટલે દર્શન સીધું અને સ્પષ્ટ હોવું જોઈએ．સમાજમાં પેદા થતા માનવીય પ્રશ્નોના ઉકેલો શોધવા જોઇએ．નૈતિકતાની ચકાસણી આધુનિકતા（મોડર્નનીટી）અને ઉપયોગીતા（યુટીલીટી）ના આધારે કરવી જોઈએ．આધુનિકતા એટલે જ વૈફાાનિકતા．જે વસ્તુ વિજ્ઞાનની કસોટીએ ખરી ન ઉતરે એમા વિ尺્વાસ મૂકવો ન જોઈએ．

ડૉ．આંબેડકરની દાર્શનિક પદ્ષતિ વ્યાખ્યાત્મક અને આલોયનાત્મક છે．તે કટ્ટરપંથી નથી． કદ્ટરપંથી ન તો વૈજ્ઞાનિક હોય છે ન તો ઉપયોગી હોય છે એવી જ રીતે સંદિગ્ધતા અને ધર્માંધતાને એમણે પોતાના દર્શનમાં સ્થાન આપ્યું નથી．
＂પત્યેક વ્યક્તિએ પોતાનું જીવન－દર્શન નકકી કરવું જોઈએ અને તેના અંગે વિચારવું જોઈસ કારણ કે વ્યક્તિએ અન્ય સાથે વ્યવહાર કરવાનો છે અને પોતાના વ્યહવારને માપવા માટે જીવન－ દર્શન આવશ્યક છે．દર્શનશાર્ત્ર મૂળભૂત રીતે તો જીવનને માપવાનું સાધન છે એ સિવાય કશ્શુંજ નથી．＂એવું ડૉ．આંબેડકરનું માનવું છે．

\section*{4．2（૪）धभ્વર अंગેના वियારો ：}

ડૉ．આંબેડકરની પૂર્ણ આસ્થા મનુષ્ય અને માવન સમાજમાં હતી．મનુષ્ય અને મનુષ્યમાં રહેલી શક્તિઓમાં એમને પૂરેપૂરો વિશ્વાસ હતો．એમણે માનવીને ઇશ્વર કરતાં અધિક મહત્વપૂર્ણા ગણ્પો છે．સ્પષ્ટ શબ્દોમાં કહેવું હોપ તો એમણે ઈંશ્વર કે દેવી દ્દેવતાઓને માન્યા નથી．ઈશ્વર કે દેવી દ્વવતાઓની માન્યતાથી માનવીનાં દુ：ખોનો અંત આવી શકે છે એવું પણા તે માનતા નથી．
＂મનુષ્ય પોતે જ પોતાના દુ：ખો માટે જવાબદાર છે અને પોતાનાં Eુ：ખો તે જાતે જ દૂર કરી શકે છે．ગરીબી，અન્યાય અને અત્યાયારોનો અંત લાવવો ઓો માનવીના પોતાના હાથમાં છે．＂એવું એમનું માનુું છે．

એકવાર શોષિતોની સભામાં એમझે કહ્યું હતું．
＂તમારે તમારી દાસતા અનેગુલામી જાતે જ નષ્ટ કરવી પડશે．કોઇક ઠિ્્ષર અથવા અતિમાનવ（સુપરમેન）ઉપર નિર્ભર ન રહેશો．તમારી મુક્તિ સામાજિક અને રાજનૈતિક શક્તિઓ પ્રાત કરવામાં છે，તીર્થયાત્રા，પૂજા પાઠ કે ભક્તિમાં તમારી મુક્તિ થવાની નથી．શાસ્ત્રો પ્રત્યે ભક્તિ બતાવવાથી મનુષ્યોની ગુલામી અને ગરીબીથી છૂટકારો મળશે નહી．તમારા પૂર્વજોએ આવું જ કર્યું હતું．આમ છતાં ન તો એમને સુખ મળ્યું કે નતો એમના દુ：ખોથી મુક્તિ મળી．તમારા પૂર્વજો ફાટ્યા તૂટયા કપડાં પહેરતા હતા．અને તમેય એમનાં જેવા જ સિંથરા જેવા કપડiં પહેરો છો．તમારા પૂર્વજોની જેમજ તમે ફેંી દીધેલા રોટલીની ટુકડા ખાઈને જીવતા રહ્યા છો．ગટરો અને નાળાં પાસે ગંદી વસ્તીઓ અને ઝુંપડપટ્ટીઓમાં પોતાનું જીવન પસાર કરી રહ્યા છો，અને તમારા પૂર્વજોની જેમજ અનેક પ્રકારના રોગોથી ગ્રસ્ત છો．વધારેમાં વધારે મૃત્યુદર તમારા જ સમાજને શા માટે છે？તમારા ધાર્મિક ઉપવાસો，ધાર્મિક વિ尺્વાસો અને તપશ્ષર્યાઓએ તમને ભૂખમરો અને ગુલામી સિવાય શું આપ્યું છે ？＂

\section*{પ．૨（4）અંધવિશ્વાસ અનો અધુનિકતા વિશોધી માન્યતાઓનો ધન્કાર ：}

મનુष्य પ્રત્યેક અટૂટ આસ્થા લઈ અને ડૉ．આંબેડકર દાર્શનિક ક્ષેત્રમાં પ્રવેશ્યા હતા．મનુષ્ય એમનું કેન્દ્રબિંદુ હતું．અને માનવી માત્રનું કલ્યાણ એમનું ધ્યેય હતું．આધુનિકતા અને ઉપયોગીતા એમના માપ બિંદુઓ હતા પરિણામે એમણી ઘણીબધી પૂર્વ ધારણાઓ，માન્યતાઓ，અંધવિશ્વાસો અને અતાર્કકક શ્રધ્વાઓનો છેદ ઉડાડી દીધો．
(૧) એમझે ભાગ્યવાદનો ઈન્કાર કર્યો કારણા કे ભાગ્યવાદ માણસને અકર્મણ્યતા શીખવે છે.

 છે. ઉક્કiતતથી સર્જન થયું છે.
(૪) ઈ્ُષર પણા વિજ્વાસથી પંડા-પૂજરીઓની જમાત ઉભી થાય છે. એના કારીી ‘માયાવાદ' અને રહસ્યવાદનું યક્ર ઉંભુ થાય છે.
(૫) સેમણો આસ્થાવાE અને અવતારવાદનો ઈન્કાર કર્યો અને જ઼ાવ્યું કે અન્ય દેશોના લોકો સંકટ સમયે એકકા થછ સામુહિક શક્તિ અને પ્રાસોથી સંકટનો મુકાબલો કરી વિજય મેળવે છે. જ્યારે ‘આસ્થાવાE' પફા-યાગ અને અવતારવાદ સહિયારા મ્રયાસોમાં બાધાइ૫ બને છે.
(छ) સેમણે પ્નશ્ન કર્યો કे જે ઈશ્વર 子े અવતાર પોતાના વ્યહવારમાં અશુધ અને અનૈતિક હોય તે दેવી ઈીતે માનવ સમાજનું કे રાષ્ટ્રીય સંકટનો અંત કરી શકે ?

(c) ડૉ. આાંબેડકરે અલોકકકતા અને અતિ પ્રાtૃતિક કહેવાતી ધટનાઓમાં અીિઘ્વાસ વ્યક્ત รुयो.
(c) ડૉ. આiબંડકરે પ્રાદૃતિક નિયમો માં વિ尺્વાસ વ્યક્ત કર્યો. આમ, આબબબડકર માનીીને
 અસંભવ છે. એવો પ્રાસ પझા ભયંકરતા નોંતરે છે.

\section*{૫. ₹(ร) પદદૃત અન ભોતિક સંસાર :}

ડૉ. આંબેડકર માનવીને પ્રકૃતિની નજીક લાવે છે એનો અર્थ એ છે \} ભૌતિક સંસાર અને પ્રૃતિમાં જે કંઈ ફેરફારો થાય છે એનું કોઈનો કોઈ કારણ હોય છે જ. ક્યારેક કાર્ય અને કારણ એટલા બધા નજકક હોય છે તો ક્યારે કાર્ય અને કારણ એટલા બધા દૂર હોય છે કે બંન્ને વચ્યે સંબંધ સ્થાપિત કરવો અને બંન્ને વશ્યેની ભિન્નતા દર્શાવવામાં મૂશકેલી પડે છે.

પ્રત્યેક ઘટનાનું કોઈને કોઈ કારણા હોય છે જ પછી તે મ્રાકૃતિક હોય કે માનવીય હોય. ભલે ને વ્યક્તિ તાક્કાલિક કારણ શોધી ન શકે, પણ મનુષ્ય બુદ્ધિ એકને એક દિવસે તે શોધી કાઢશે. ટેકનોલોજીના વિકાસને લીધે અનેક બાબતો જે માણસની બૌદ્વિક પહોંયની બહાર હતી તે હવે સરથતાથી જાભી શકાય છે.

ડૉ. આંબેડકરનું કથન છે \} "જો માનવી પ્રકૃતિ-સમય-આવશ્યકતા, ભાગ્ય ઈશ્વર વગેરેના હાથનું રમકુું હોય તો પછી મનુષ્ય સ્વતતંત નથી એવું માનવું પડુ અને જો મનુષ્ય સ્વતંત્ર ન હોય તો એવી સ્થિતિનો લાભ શો ?" આમ ડૉ. આંબેડકર યથાર્થવાદી છે જેમ એક વૈજાનિક હોય છે. એમની આ યથાર્થવાદી દ્રષ્ટિએજ એમને ‘સત્યની શોધ અને સાધના’ માં નિરંતર વ્યસ્ત રાખ્યા. તે ‘પ્રાકૃતિક विञ્ઞાનો’ અને ‘ધર્મ’ વચ્યે ઘનિષઠાા સ્થાપવા માગતા હતા.

ડૉ. આંબેડકરે બુદ્ધના ઉપદેશોનો ગંભીરતા પૂર્વક અભ્યાસ કર્યો હતો. એમની ‘સત્યની ખોજ' ની ઓક વેજ્ઞાનિક પદ્ષતિ હતી જે ઓક ન્યાયાધીશમાં હોય છે. ડૉ. આંબેડકર સંવિધાનના નિર્માતા અને કાનૂનના ફાતા હતા. એટલે એમના મનમાં ‘અતિ પ્રૃતિવાદ' અને ‘અલોકિકતા' विરુદ્ધનું વલझ્ વિકસ્યું હતું. આ ભાવનાની પાછળ ત્રભ કારણો હતાં. એવું ડૉ. જાટવનું માનવું છે.
(૧) મનુષ્યને બુદ્ધિવાદી માર્ગ તરફ લઈ જવામાં આવે.
(૨) મનુષ્યને ‘સત્યની ખોજ' માટે પ્રેરિત કરવામાં આવે.
(૩) મનુષ્યમાં ઘર કરી ગયેલા અંધવિશ્વાસો અને ધર્માંધતાનો અંત કરવામાં આવ.

\section*{૫.₹ (७) અનુलवવાEી અન વ્યહવારવાEી દ્રષ્ટિકોણા :}

કોઇ૫ણા વાત કે સિદ્વાંત જો વિજ્ઞાન Aિરોધી અને બુદ્ધિની કસોટી પર યથાર્થ ન ઠરે તો તેને અમાન્ય કરવો. આમ ડૉ. આંબેડકરનો દાર્શનિક દ્રષ્ટિકોણ ‘અનુભવવાદ્દી’ અને ‘વ્યહવારવાદી’ એમ બેન્ને પ્રકારનો છે.

\section*{}

ડૉ. આંબેડકરનો વિયાર અને વસ્તુઓને જોવાનો અને મૂલવવાનો અભિગમ વિકાસનો રહ્યો છે. તે પશ્ચિમની ભૌતિક પ્રગતિથી પ્રભાવિત થયેલા છે. પશ્ચિમમાં એમનું ભણતર થયું અને અવારનવાર પશ્ચિમી રાષ્ટ્રોની મુલાકાતો અને સંપર્કને કારણો એમનું આકર્ષણ પશ્ષિમના વિકાસ તરફ સ્વાભાવિક રીતે જ દોરાયું હતું. એમનું માનવું છે કे;
"આધુનિક સંસ્કૃતિ અને સભ્યતાનું શ્રેય આધુનિક મનુષ્યના પુરુષાર્થ, સતત શ્રમ અને બૌદ્ધिક શારીરિક શ્રમને આભારી છે. આધુનિક માનવીના જીનનો આધાર તે સ્વયં છે." તેમની માન્યતા છે કे "મનુष्य સ્વભાવે સારો હોય છે અને મનુષ્યમાં જે અસીમ શક્તિઓ છે એનો સ્વીકાર કરવો જોઇએ."

\section*{૫．२（G）विકાસનું પ્રથમ પગથિયું જગરણ ：}

ઇતિહાસનો ઊંડો અભ્પાસ કર્યાં પછી તે એવા નિર્ણય ૫૨ આવ્યા હતા કે જ્યાં સુધી સમાજમાંના દબાયેલા，કયડાયેલા，વંચિત સમૂહોમાં જાગરણ નહીં થાય અને દાસતા વિરુદ્ધ લડવાની શક્તિ પેદા નહીં ત્યાં સુધી ગુલામીના બંધનો તૂટશે નહીં．એને માટે પાયાની બાબત એ છે ફે ગુલામોને પોતાની ગુલામીનો અહેસાસ થવો જોઇએ．ગુલામીને ઈશ્વરેચ્છા માની એને સ્વીકારીને જ્વવાની લઢ૬ી તૂટવી જોઇએ．ડૉ．આંબેડકરે સિંહ ગર્જના કશીને કહ્યું હતું કે，＂ગુલામો કો ગુલામી કી પહચાન કરા દો તો વે સ્વયં વિદ્રોહ કર ઉઠેંગે．＂આ કથનનો ઉપયોગ આ દેશના અસૃશૃ્ય ગણાતા કરોડો લોકોને જાગૃત કરવા એમણે વિવિધ આયામો દ્વારા પ્રયાસો કર્યા અને એનું સુખદ પરિણામ આવ્યું કे આજે સંबૈધાનિક રીતે ‘અસ્પૃશ્યતા＇નો અંત થયો છે એક કદમ પદૃદલિત વચિિત સમૂહો આગળ વધ્યા છે પણ વ્યહવારમાં અસ્પૃશ્યતાનો અમલ આજે પણા એવોને એવો અમાનુષી રીતે ચાલુ રહ્યો છે．આ કામને અંજા સુધી પહોંયાડવા માટે જાગૃત અસ્પૃશ્યોએ કાર્ય કરવાનું છે． એમझે કહેલું ક




ડૉ．આંબેડકર કરુ૬ા સભર મહાપુરુષ હતા．વંચિતોના દયામણા યહેરા જોઇ એમને ભારે व्यथા થતી．કોધ પણ ચઢતો．એક પ્રવથનમાં એમણો જાગરણનું મહત્વ સમજાવી ગુસ્સામાં કહું કे，
 ઉત્थાન કરવાની તમારી તાલાવલલી \(t\) હોય તl સારો રસ્તl ね धे 子े તમ મરી

 રહેવાનl સલિકાર છે．સારા ક૫ડi પહેરી માનવીય ગોરવથી રહેવાના તમારા




\section*{4． 2 （૧०）ひथार्थवાE अने HIનવવાE ：}

સમાજમાં પ્રચલિત અનેક અંધવિશ્વાસો અને ધાર્મિક બુરાઇઓમાં ધરમૂળથી ફેરફર કરવા માટેની ભાવનાથી પ્રેરાઇને ડૉ．આંબેડકરે ‘યથાર્થવાE＇અને ‘માનવવાદ＇ના સિદ્ધાંતોનો સ્વીકાર કર્યો હતો．એમझ઼ યથાર્થવાદમાં કોમ્ટેની જેમ＂સામાજિક પુનરુત્થાનનો આધાર શોધવાનો પ્રયાસ કર્યો હતો，જેથી તમામ લોકો સારું જીવન જીવવા તરફ ગતિ કરે．અહીં તે કોમ્ટેની એ વાત સાથે સંમત थઈ શકે છે કे＂તાત્વિક રીતે એવું જ્ઞાન જે અનુભવ અને બુદ્ધિथી પર હોય，તે અનિચ્ચિત હોય છે અને ભાવનાત્મક હોતું નથી＂વાસ્તવમાં યથાર્થવાદ વિજ્ઞાનમાં અતૂટ શ્રદ્ધા ધરાવે છે．જેના લીધ માનવ કલ્યાણાંાં સહાયતા મળે છે．
（પોલીટીકલ આઈડિયાઝ એ－્ડ લીડર શીપ ઑફ ડૉ．બી．આર．આંબેડકર અiથના લેખકો ડૉ．કે．કે．ક્વલેકર અને ડૉ．એ．એસ．યૌસલકર તથા ડૉ．ડી．આર．જાટવ આંબેડકર કા રાજનૈતિક દર્શન）તથા ડૉ．પદીપ આગલાવે（મહાન સમાજશાસ્ત્રી બાબા સાહેબ આંબેડકર）વગેરે નો મત એવો છે કે＂ડૉ．આંબેડકરની વિયારણાના બે મહત્વના બિંદુઓ છે．（૧）મનુષ્ય（૨）સમાજ．આ બન્ન વશ્યે સુમેળ સર્જાય એવી ડૉ．આંબેડકરની લાગણી છે．એમણો નિરંતર માનવીય જીવનમાં સામાજિક， રાજનૈતિક અને ધાર્મિક－સાંસ્દૃતિક સંબંધોમાં સુમેળ તથા એકતા સ્થપાય એને મહત્વનું માન્યું છે અને તે પ્રમાણે કાર્યો કર્યા છે．સમાજમાં માનવીમાં અનેક પ્રકારની ભિન્નતા જોવા મળે છે એટલે આવો ઉંચો આદર્શ સો એ સો ટકા સફળ થાય એવું શક્ય નથી，૫૬ા ક્યારેય નીયું નિશાન ઉપયોગી અને આવશ્યક ગણાતું નથી．મૂળભૂત બાબત છે માનવીએ પોતાના પ્રયતોમાં ક્યારેય કમી રાખવી જોઇએ નહી．મહાન ઉદેશ્યોમાં સંપૂર્ણ સફળતા ન મળે તો ૫ણ નાની નાની તુzછ બાબતોમાં મળતી શૂદ્ર સફળતાઓ કરતાં તેવી અસફળતા વાસ્તવિક રીતે મહાન ગણાય છે．ડૉ．સાહેબે આ આદર્શો તથા મૂલ્યોની સ્થાપનામાં ભારે સહયોગ આપ્યો હતો જે માનવકલ્યાણને માટે કાયમી ધોરણે પ્રભાવશાળી બની રહેશે．＂

\section*{તમારી પ્રગતિ ચકાસો．}

પ્રશ્ર－૧ યોગ્ય શબ્દ મૂકીને ખાલી જગ્યા પૂરો．
（૧）ડૉ．આંબેડકરે સ્થાપના કરી．
（ભારતીય મજૂર પક્ષ，દલિત મજદૂર પક્ષ，ઢિશાન મજદૂર પક્ષ）
（૨）ડૉ．આબબેડકર ૧૯૪૬ સુધી． रह्या．
(ও) કોન્સ્ટીટયુઅન્ટ એસેમ્બલીમાં....................ની મદદથી ડૉૅ. આંબેડકર યૂંટાઈ આવ્યા. (विનોબાભાવે, મહાત્માગાંધી, જોગેન્દ્રનાથ માંડલ)
(૪) આપણાં સંવિધાનને ભીમ સ્મૃતિ નામે એ નવાજ્યું.
(વિનોબાભાવે, દાદા ધર્માધિકારી, સરદાર પટેલ)
પ્રશ્ન-ર નીચેના પ્રશ્નોના બે ફે ત્રણ લીટીમાં જવાબ આપો.
(૧) ડૉ. આંબેડકરની રાજનૈતિક વિયારસરણીના બે મહત્વના બિંદુ કયા હતા ? એમની આ બે બિંદુઓ अंગે કેવી માન્યતા હતા.
(૨) ડૉ. આંબેડકરના વિચારો કોમ્ટેની કઈ વાત સાથે મળતા આવે છે ?
(૩) ડૉ. આંબેડકરે આધુનિકતા વિરોધી કઈ કઈ બાબતોનો વિશોધ કર્યો ?
\(\qquad\)
\(\qquad\)
\(\qquad\)
(૪) ડૉ. આંબેડકરને વૈચારિક ક્ષેત્રના ક્યા દ્દાવોમાંથી પોતાની વિચારસરણી વિકસાવી હતી.
(૫) ડૉ. આબેડકરે દર્શનશાર્ર્રના સ્સિધ્ધાંતોને તપાસવા કઈ બે કસોટી પ્રયોજ હતી.
\(\qquad\)
\(\qquad\)

\section*{4.3 (૧) व्યક્તિ-સમાજ અને રાજ્ય}

આજકાલ રાજ્ય એના જુદા જુદા અંગો દ્વારા સમસ્ત જીવન પ્રત્યે મહત્વપૂર્ણ યોગદાન આપી રહ્યું છે. સમાજ અને રાજ્ આજે વ્યક્તિના જીવન સાથે જેટલી નક્રતાથી જોડાયું છે એટલું અગાઉ ક્યારેય જોડાયેલું નહોતું.

મનુષ્યની જુદી જુદી โ્રિયાઓ અને વ્યહવારો પર રાજ્યનો ગiભીર મભાવ પડતો હોય છે. રાજ્ય માનવ-વ્યવહાર માટે પ્રેરક તરીકેનું કામ કરે છે. અને જે કાર્યો કરવા જેવા હોય છે. તે વ્યક્તિ અને સમાજ સમક્ષ ૨જૂ કરે છે જેનું આચરણ અને અનુકરશ આવશ્યક છે.

રાજનૈતિક સંસ્થાઓ આજકાલ ખૂબજ જટિલ બની ગઈ છે. એનું સ્વરૂપ બદલાઈ ગયું છે. એનો વિસ્તાર પણ વધતો જાય છે. રાજયનું જે સ્વરૅ આજે છે ઓવું જટિલ સ્વરૂપ અગાઉ ક્યારેય નહોતું. જ્યારે આપણું સંવિધાન નિર્માણ થઈ રહ્યું હતુુ અને જે રીતે સરકારી વ્યવસ્થાને યલાવવામાં આવતી હતી. એની તુલના આજની ૬૦ વર્ષની આઝાદી પછીની બદલાયેલી સ્ધિતિ સાથે કરીઓ તો સમય બદલાયો છે, સ્થિતિઓ પણ બદલાઈ ગછ. વૈશ્વિક રાજનીતિ પણ પરિવર્તન પામી છે.
4. 3 (૨) રાજ્યનું બદલાતું સ્વ३પ અન રાજનેતિક ચિંતકોની માન્યતાઓ

રાજ્યનું સ્વરૂ૫ સમજવા આપણે ઈતિહાસમાં દ્રષ્તિ નાખીએ તો આપણ઼ન જાણવા મળે છે કે ૧૬ भી શતાબ્દિમાં જ્યારે રાજકીય નિરંકુશ રાજ્યનો ઉદય શયો ત્યારે સતાધારીને જ શ્રેષ્ઠ સમજવામાં આવતો હતો. એ કાનૂનથી ઉપરવટ હતો. એનું ઓકે ઓકે કાર્ય ઉચિત જ માનવામાં આવતું. રાજ્ય એક શાક્તિશાળી સંસ્થામાં વિકસિત થઈ ગયું હતું. રાજનીતિને નૈતિક મૂલ્યોથી અલગ રાખવામાં આવેલ. જેને કારણો વખત જતાં શુભ અને અશુભ એમ બંન્ને દ્રષ્ટિએ એમનો ઊંડો પ્રભાવ पsयो.

આધુનિક ફાસિસ્ટ લોકો રાજ્યને સર્વ શક્તિમાન માને છે. ફાસિસ્ટ વિયાર સરણી ધરાવતા લોકો મજાતંત, શાંતિ, સ્વતંત્રતા, સંવાદ જેવા મૂલ્યોને કોઈ સ્થાન ન હોવું જોઈએ એવું વલણ ધરાવે

છે. એમનું માનવું છે કે આ મૂલ્યોને લીધે રાજ્ય શક્તિ હીન બને છે. હિટલર મુસોલિની-સ્ટાલિન જેવા લોકો બૌદ્વિક-નૈતિકતાની આવશ્યકતાનો અસ્વીકાર કરે છે.

૬ેટલાક લોકો એવા મતના પણ છે જે રાજ્યને અનાવશ્યક સંસ્થા માને છે. એમનું માનવું છે કે રાજ્યશક્તિ ઓક અનાવશ્યક બુરાઈ છે.

\section*{प. 3(3)લોકતંશમા રાજ્યનું સ્વइપ અન તેની ફરજે}

લોકતાંત્રિક દેશોમાં રાજ્યના સ્વરૂપ વિષે બે મત પ્રયિલત છે. એક છે વ્યક્તિવાદી દ્રષ્ટિકોझ જે રાજયના અધિકારો અને કર્તવ્યોની સીમા નિર્ધારિત કરવામાં વિશ્વાસ રાખે છે. જીવન, સ્વતંત્રતા, સંપત્તિ ઉપર નિયંત્રણ અને એની સુરક્ષા કરવા રાજ્યની યોકકસ સીમા હોય જેનું રાજ્ય અતિક્ણશ ન કરી શકે.

બીજો દ્રષ્ષિકોણ એંવો છે કે રાજ્ય આવશ્યક સંસ્થા છે અને તેણે સમાજ સેવક ના રુપમાં રહેવું જોઇએ. કારણ કे એને લીધે માનવમૂલ્યોનો વિકાસ થાય છે.

ડૉ. આંબેડકર જો કे રાજ્યની સરખામણીમાં ‘સમાજ' ને અધિક મહત્વ આપે છે. આમ છતાં વિકટ અને વિષમ પરિસ્થિતિઓમાં રાજ્યની આવશ્યકતાને માને છે. રાજ્ય એવા સમયે ઘણું ઉ૫યોગી બની જાય છે. જ્યારે સમાજમાં અવ્યવસ્થા અને અશાંતિ પેદા થઈ હોય છે. એમનું માનવું છે કे રાજ્યનું મુખ્ય કાર્ય આંતરિક અવ્યવસ્થા ન પેદા થાય એવી સ્થિતિનું નિર્માણ કરવું અને બાહ્ય અતિકમણથી દેશને બયાવવો. રાજ્યનું પોતાનું સ્થાન છે અને રાજ્યને માથે કેટલાક કર્તવ્યો હોય છે જે તેણે નીભાવવાના હોય છે.

એમનું માનવું છે કे "કોઈ૫ણ રાજય એક સંપૂર્ણ એકમ (સમાજ) નたી જેને સર્વ સમાવેશ" અને સર્વવિદ્યમાન વિયાર અને ફ્યુયાનો સ્ત્રોત કહી શકાય. તે રાજ્યને માનaવાદી દ્રષ્ટિથી જુએ છે. રાજ્યની સ્થિતિમાં માનવસેવાનો ભાવ પ્રામિકતાનો હોવો જોઇએ. રાજ્યને નિરપેક્ષ શક્તિશાળી સંસ્થા માનવી તે અન્યાયપૂર્ણ છે.

પ્રત્યેક સમાજ વ્યવસ્થા કોઈને કોઈ રુપે જટિલ હોય છે. એમાં જુદા જુદા પ્રકારના જન સમુદાયો હોય છે. એમની જુદી જુદી ભાષાઓ, ધાર્મિક આસ્થાઓ, નૈતિક સિદ્ધાંતો, પરંપરાઓ, વેશભૂષાઓ, તહેવારો વગેરે હોય છે. એમની સ્થાઈ અને અસ્થાઈ સંસ્થાઓ પણ કાર્ય કરતી હોય છે. આ વૈવિધ્યપૂર્ણ જીવનમાં ડૉ. આંબેડકર રાજ્યને આવશ્યક માને છે. એમની માન્યતા છે કે રાજ્ની સ્થિતિ મજબૂત હોવી જોઇએ. લોકોના સમાજ-કલ્યાણા માટે રાજ્ય દ્વારા બનાવવામાં આવેલા કાયદાઓનું પાલન થવું જોઇઓ.

ડૉ. આંબેડકર માને છે કે ક્યારેક ક્યારેક રાજ્ય ખોટાકામો પझ કરતી હોય છે. એવા સંજોગોમાં લોકોએ રાજયના અન્યાયપૂર્ણ વ્યહવારની સામે ઝુકવું જોઇએ નહીં. એની વિરુદ્ધ શક્તિથી સંઘર્ષ કરવો જોઇએ.

રાજ્ય અને તેનું સંગઠન સામાજિક ગતિવિધિઓની મુખ્ય સંસ્થા છે. એનો મૂળ ઉદેશ આપझેં અગાઉ જોયું તેમ વ્યક્તિ અને સમાજની ભલાઈ કરવાનું અને બાહા આકમझો સામે ઝઝુમવાનું છે. ડૉ. આંબેડકરે રાજ્ય વ્યવસ્થા અને આવશ્યકતા તથા સામર્થ્યમાં અતૂટ Aિશ્વાસ પ્રગટ કરી રાજ્યના મુખ્ય કાર્યો નીચે મુજબ હોવા જોઇએ એવું જબ્ઞાવ્યું છે.

\section*{प. 3 (r) ચાજ્યની भુખ્ય કાર્યો}
(૧) પ્રત્યેક વ્યક્તિનો જીતિત રહેવાનો, સ્વતંગ્રતા ભોગવવાનો તथા આનંદ મેળવવાના અધિકારો જાળવી રાખવા એ રાજ્યનું કામ છે.
(૨) વિયાર અને વિય્પરને વ્યક્ત કરવ્યની તથા ધર્મની સ્વતંત્રતા જાળવી રાખવાની રાજ્યની ફરજ છે.
(૩) સામાજિક, રાજનેતિક અને આર્થિક અસમાનતાઓ દૂર કરવાની અને શોષિત વર્ગોને સુવિધાઓ ઉપલબ્ધ કરાવાની રાજ્યની જવાબદારી છે.
(૪) પ્રત્યેક નાગરિકને માટે એવી સ્થિતિનું નિર્માણ કરવું જેને લીધે તે ભૂખ, તરસ અને ભયથી મુક્ત રહે. રાજ્યસસ્થા ઓક માનવસંસ્થા છે. એટલા માટે રાજ્ે મનુષ્ય અને સમાજના કલ્યાણા માટે ભૂમિકા અદા કરવી જોઇએ.
રાજ્ય અંગેના ડૉ. બાબાસાહેબ આંબેડકરના વિયારોને સારરૂપે નીયે પ્રમાણે રજૂ. કરી શાકાય.
(૧) ડૉ. આંબેડકરના રાજ્યના સ્વરૂપ અંગેના विયારો ઉદારમતવાદીઓ અને કલ્યાણકારી રાજ્યનું સમર્થન કરનારા દાર્શનિકો સાથે મળતું આવે છે. ઉદાહરણ રુપે જોઇઓ તો ઓક ઉદારમતવાદીની જેમ ડૉ. આંબેડક (અ) વ્યક્તિની પ્રતિષા અને ગૌરવમાં વિશ્વસ કરે છે. (બ) ઉદારવાદીઓની જેમ અહસ્તક્ષેપના સિદ્ધાંતમાં વિ尺્વાસ કરતા નથી.
(૨) એક સમાજવાદીની જેમ તે રાજયને આવશ્યક અને ઉપયોગી સંસ્થા માને છે. પરંતુ, અમર્યાદ અને અસીમિત શ્કિતોથી વિભૂષિત કરવા ઈચ્છતા નથી. તે રાજ્યને સીમિત અને મર્યાદિત શક્તિજ આપવા ઇરછે છે.
(૩) રાજય અને સરકાર બન્ને પાસેથી સંવેદનશીલતાની અપેક્ષા રાખે છે. અને ઈચછે છે કે તે સમાજના દલિત, શોષિત અને વંયિત વર્ગના લોકોના ઉત્થાન માટે એવા સકારાત્મક

પગલાં ઉઠાવે જેથી ન્યાય નિષ્ટ સામાજિક પ્રણ્રાલિ સ્થા|પિત શઈ શકે જે સ્વતંગ્રતા,

ડાં. બાબાસાહેબ અiબેડકરનું સાજકીય ચีંતન

\section*{Ч. ૪(9) રાષ્ટ્ર Hન રાષ્ટ્રવાદ}

રાષ્ટ્રવાદની વિચરધારાને સામાન્ય રીતે દેશ પ્રત્યેની ભક્તિ અને પ્પેમની ભાવના ૫૨ આધારિત માનવામાં આવે છે. ભાવના જન્મને લીધે અથવા કોઇક ઈચ્છાને લીધે જાગૃત ધાય છે. જેટલા રાષ્ટ્રો છે. ઓટલી રાષ્ટ્રવાદની ભાવના છે.

રાષ્ટ્રવાદ મનુષ્યના દિમાગની પેદાશ છે. એટલે એનો સીધો સંબંધ માનવજીન અને તેનીક્કિયાઓ સાથે છે. ડૉ. આબેડકરનું કથન છે કે રાષ્ટ્રવાદ એક શક્તિ છે. એની આજના સંદર્ભમાં ઉપેક્ષા કરી શકાય નહીં. સાસાજ્યવાદીઓના આક્કમભો અને વિસ્તારવાદની નીતિ સામે રાષ્ટ્રવાદ સ્વાતંત્ર્યનું પોષક બળ છે. રાષ્ટ્રવાદ ઓ ૧૯ મી સદીમાં ભારતમાં પશ્વિમના રાષ્ટ્રો સાથેના સંપર્કને કારણે જનમ્યો. રાષ્ટ્રવાદની વિચારણા આપણે પશ્સિમમાંથી લીધેલી છે. એકમ ૧ માં રાષ્ટ્રવાદ અંગેની છણાવટ આપણે કરી છે.

\section*{Ч.૪ (૨) પજ્ઞिમમાં રાષ્ટ્રवાદ}

પશ્ચિમના રાષ્ટ્રોમાં રાષ્ટ્રવાદ હિંસાત્મક તત્વો સાથે પેદા થયો. જે લોકો આ વિયારનો મુકાબલો ન કરી શક્યા એમનું ભારે દમન થયું. એટલે તો સિડેન બ્ધુકસ અને નોર્મન એન્જિલ જેવા વिયારકો રાષ્ટ્રવાદને માનaતાનો શત્રુ માને છે. બીજા ઓક ચિંતક રોબર્ટસને તો એટલે સુધી કહી નાખ્યું કે "રાષ્ટ્રવાદ ઓક અ-બૌદ્ધिક ભાવના છે અને માનવતાનું ભલું ત્યારે જ થઈ શકે જ્યારે આ રાષ્ટ્રવાદથી છૂટકારો મળે." રાષ્ટ્રવાદ એ લુચ્યા રાજકારણીઓનું અંતિમ શરણ સ્થાન છે. એવું પણ ઓક ચિંતકે કહ્યું છે.

રાષ્ટ્રવાદની આ અતિશયવાદી અથવા અંતિવાદીં ટીકા છે. રાષ્ટ્રવાદ પાછળ માનવતત્વ છે એની ઉપેક્ષા કરવી જોઇએ નહી. ભારતમાં શાંતિત્રિય પદ્ધતિઓનો ઉપયોગ કરીને રાષ્ટ્રવાદને જાગૃત કરવામાં આવ્યો. લોકમાન્ય ટિળકે ‘શિવાજી જ્યંતિ’ અને ‘ગણોશોત્સવ’ ની ઉજવણી કરીને ધાર્મિક રાષ્ટ્રવાદ ઉભો કર્યો. જેના બુરા પરિણામો ૨૧ મી સદ્દીમાં આપણો ભોગવી રહ્યા છીએ. ધાર્મિક ઉન્માદ વધતો જાય છે એટલે દેશમાં સમન્વયની ભૂમિકા ધીરે ધીરે તૂટવા માંડી છે. દાદાભાછ નવરોજજી અને ડૉ. આંબેડકરે આર્થિક રાષ્ટ્રવાદ પેદા કર્યો આ બધી વિગતો આપણે એકમ એક(૧) માં જોઇ ગયા છીએ.

\section*{પ.૪. (3) રાષ્ટ્રવાદ અંગે ડૉ. આiબેડકરની માન્યતા}

રાષ્ટ્રવાદ અંગે ડૉ.. આંબેડકરનું કહેવું છે કે, "રાષ્ટ્રવાદને કોઇપણ રુપમાં જોવામાં આવે, તપાસવામાં આવે અને યકાસવામાં આવે, કોઈ એને છોડી દેવાની ઇરછા પ્રગટ કરે, પણા રાષ્ટ્રવાE એક એજું તથ્ય બની ગયું છે. જેને માનવ સમાજથી અલગ કરી શકાય તેમ નથી."
(૧) રાષ્ટ્રવાE ओક તथ્ય छે. નકકર તथ્ય छે.
(૨) એને અ-બૌદ્ધिક ભાવના કे વાસ્તવિક ભમ કહેનારા લોકોઓ વસ્તુસ્થिતિ ભૂલી જાય છે ફे રાષ્ટ્રવાદમાં શક્તિ છે. આ ગત્યાત્મક શક્તિ (ડાયનામિઝમ) છે. જેના લીધે અનેક સામ્રાજ્યો છીન્નભિન્ન થયાં છે.
(૩) રાષ્ટ્રવાદ સાચો છે ફે માનવામાં માટે હાનિકારક છે એ વસ્તુસ્થિતિ આપણે એને ક્યા દ્રષ્તિકોણથી જોઇએ છીઓ તેના પર આધારિત છે.
(૪) રાષ્ટ્રવાદ અનેક લોકો માટે જીવન મરણનો પ્રશ્ન બની ગયેલ છે.
(૫) રાષ્ટ્રવાદ વિઘટનકારી છે તો તે નવીન સ્થાપના કરનાર તત્વ ૫ણ છે.

\section*{૫.૪(૪) સાં્રદાયિકતા અને રાષ્ટ્રવાદ}

સાંપ્રદાયિકતા લધુમતિ ધરાવતી પ્રજામાં હોય છે. તો બહુમતિ ધરાવતી પ્રજામાં પણ હોય છે. લધુમતિઓની સાંપ્પદાયિકતા બહુમતિના ડર અને ક્યારેક સ્વરક્ષણાર્થે પેદા થતી હોય છે. એમની મજબૂરી એમને સાંપ્રદાકિતા તરફ મ્રેરે છે. તો બહુમતિઓની સાંપ્રદાયિકતા રાષ્ટ્રવાદ કે એવા જ કોઈ અન્ય નામે પ્રગટ થતી હોય છે.

ડૉ. આંબેડકર સાંપદદાયિકતાને રાષ્ટ્રવાદ વિરોધી વિયાર ગણો છે. એમનું માનવું છે કે સાયો રાષ્ટ્રવાદી તે છે જે રાષ્ટ્રમાં રહેતા વંયિતો માટે પ્રેરણા સ્ત્રોત બને. બહુમતિની સાંપ્રદાયિકતા’ રાષ્ટ્રવાદ બની જતી નથી. થોડીક ક્ષણો માટે બહુમતિ એવો ఱમ ઉભો કરે છે ૫ણ તે રાષ્ટ્રશક્તિને તોડનારા અને આમ લોકોને ગેરમાર્ગે દોરે છે. ડૉ. આંબેડકરનું માનવું છે ફે રાષ્ટ્રવાદનો આધાર ‘લોકોની એકતા’ અને ‘સામાજિક સમાનતા’ છે. એમનું કહ્યું કે,


\section*{- આઝાદીની ચળવળ : કોગેસ અને મુસ્લીમ લીગ}

આઝાદીની યળવળ યાલતી હતી. એ યળવળમાં વિવિધ હિતો પોત પોતાના ભાવિ ઉત્થાનને નજરમાં રાખીને ભાગ લઈ રહ્યા હતા. ડૉ. આંબેડકર લગભગ ૧૯૨૦ થી જાહેર જીનનમાં સક્રિય હતા અને અછૂતજીતિઓને એમના માનવાધિકારો સ્વાતંત્ય ચળવળ દરમ્યાંન જ વિવિધ પક્ષકારો દ્વારા સ્વીકારાય એવી એમની યળવળ વિવિધ સ્તરે અને સ્વરુપે ચાલતી હતી. પણા મુખ્યત્વે બે પક્ષો વఙ્યે મોટી હરિફાઇ હતી. એક તરફ હિંદુુ મોટી સંખ્યામાં કોંગ્રેસ સાથે જોડાયેલા હતા તો મુસ્લીમો મુસ્લીમલીગ સાથે સંકળાયેલા હતા. આ બને પક્ષો કયારેક સાથે સાથે અને કયારેક સામ સામે સતત ટકરાતા રહ્યા હતા.

> કોંગ્રેસ અંગે આાપ્ એકમ ૧માં विયાર્યું છે અત્યારે મુસ્લીમલીગ અન મુસ્લીમોમાં સુધારક પ્રવૃત્તિ અંગે વાત કરી લઇએ અન રાષ્ટ્રવાદ કેવી ચીત કસોટીએ ચડ્યો ત સમળુએ.

ઈતિહાસમાં થોડાક પાછા વળીને નજર નાપી લઈએ તો ભારતીય મુસ્લીમ પજજ માટે. રાજકી દ્રષ્ચે ૧૯ મી સદી ખૂબજ ભય અને ચિંતા ઉપજાવનારી સદ્રી ગણાય છે. ભારતના જ઼દા જુદા રાજ્યો ૫૨ ઈસ્ટ ઈંßયા કંપનીની સતાૌજા ઉત્રોત્તર ફેલીી જતી હતી. ઈ.સ.૧૮૫૭ના બળવા પછી અંત્રેજોએ भુસ્લીમોન પોતાના સાયા દુજમનો અને બળવાન પ્રતિસ્પર્ીાઓ માનીન તેમની સામે ખુન્સસ અને ઋનુનથી વર્તવા માંડ્યુ હતું. પરિ૬ામે મુસ્લીમોમાં ‘અસુરક્ષની ભાવના' વધતી જતી હતી. જેના ગંભીર પત્યાઘાતો પડ્યા હતા.

હિંદમાં વહાબી આાંોોલન (૧૮૨૭ થી ૧૮૭૦) ધાર્મિક આદોલનન ના સ્વરૂમમાં શરૂ થયું. આ ધાર્મિક આાદોલન રાયબરેલીના સૈયદ અહમદ (૧૭૮૬-૧૮૩૧) ના નેતૃત્વમાં ધાર્મિક-રાજકીય આાોલલનાં ફેરવાઈ ગયું. આપણે ખાસ નોંધ લેવી જોઇએ કे અં્ર્રેજે સામેના ૫૦ વર્ષના સંઘર્ષ દરમ્યાન આ આાદોલન હિંદુઓ સાથે સંઘર્ષમાં આવ્યું નહોતું. જો કे આ આદોલનને હિંદુઓઓ ટેકો કे સમર્થન પણા આપ્યું નહોતું. આ આદોલન અંગે અંું કહી શકાય કे આ મુસ્લીમોનું, भુસ્લીમો aડે ચાલતુ, મુસ્લીમોનું આંદોલન બની ગયેલું.

भુસ્લીમોમાં બીજું આંદોલન ‘દેવબંડ આંોોલન' તીીકે ઓળખાય છે. આ સંસ્થા મુસ્લીમ પ્રજના ‘શિક્ષણ' અને 'યારિય્ય' ના પ્રશ્નોને પોતાની રીતે ઉકેલવા પ્રયત્સીલ હતી. ભારતીય રાષ્ટ્રીય કૉં્રેસને દેવબંડ સ્કૂલે સાથ આપવાનું નકકી ક્રુ. દ્વબંડના વિદ્વાન અધ્યક્ષ રસીદ અહમદ ગાંગોહીઓ Fિર્ણ્ય લીધો के ભારતમાનાં બધા ધર્મના ષંથોની ओકતા પર આધારિત રાષ્ટ્રીયતાનો ખ્યાલ ઇસ્લામધર્મના કોઠ સિદ્વાંતનું ઉલ્લંઘન કરતો નથી.

સર સૈયદ અહમદ ખાન 'અલીગઢ આંદોલન' નો પાયો નાખ્યો. મુસ્લીમોની સમાજ સુધારણાની સમસ્પાને સમજવા માટે એ તथ્ય સમજી बેgું જોઇએ કे ભારતનો भુસ્લીમ સમાજ બ વિભાગમાં વહેંયાયો હતો. (૧) ઉચ્ય અમીર ઉમરાવ વર્ગ (૨) સાધારણા જનસમુદાય વર્ગ આ

સામાન્ય વર્ગના મોટાભાગના મુસ્લીમો હકીકતમાં ધર્મપરિવર્તન કરીને મુસ્લીમ બનેલા હતા. એ

સર સૈયદ અહમદે બ્રિટીશ સરકાર સાથે મુસ્લીમ પ્રજા વરચેના સંબંધો સુધારવા પ્રયત કર્યો અને મુસ્લીમકોમના પુનરુત્થાનના પ્રયાસો કર્યા. અલીગઢમાં મોહમેડન ઍંગ્લો-ઓરિએન્ટલ કોલેજ સ્થાપી. જે અત્યારે અલીગઢ મુસ્લીમ યુનિવર્સિટી કહેવાય છે જેમાં તમામ કોમના વિદ્યાર્થીઓ અભ્યાસ કરે છે. આ સંસ્થાનું ઉદ્દ્ઘાટન લોર્ડ عિટનના હસ્તે કરાવ્યું. અલિગઢ આંદોલનને લીધે મુસ્લીમ વિદ્યાર્थીઓનું બહુુુ ઝડ૫થી આધુનિકરણ થયું.

૨૦ મી સદ્દીના પૂર્વાધમાં ઇસ્લામિક વિયારધારા અને શિક્ષિત મુસ્લીમો પર મહત્વનો પ્રભાવ પાડનારા ડૉ. સર મહંમદ ઇકબાલ (૧૮૭૩-૧૯૩૮) હતા. એમના રાજકીય વિયારો અને પ્રવૃત્તિઓએ હિંદમાં મુસ્લીમ રાજકારણ અને તેની વિયાર સરણીને એક નવો વળાંક આપ્યો.
"સારે જહi' સે અચ્છા હિદોસ્તાં હમારા" હમ બુલબુલે હે ઇસકી, વો ગુલસિતાં હમારા જેવી અમર અને પ્રેરણાદાયક રયના કરનાર ઈકબાલ મૂળતો રાજકીય ચિંતક અને મહાકવિ હતા. એમણે ભગવાન બુદ્ધના તત્વશાનને બદલે ખયાલી ફલસફા (કાલ્પનિક ફિલોસોફી) માં ગૌરવ લેનારા ભારતીય સમાજે કથાગત બુદ્ધને કદર ન કરી એમ કહીને લખેલુ કે,

કોમને પ゙ગામે ગોતમ fl, જરા પરal 1 fl

આસકર ઉસને ૬ियl थ1 જિંEગીક1 રાજ थા

ઈ.સ. ૧૯૦૩ માં અલ્હાબાદમાં મળેલા મુસ્લામલીગના અધિવેશનમાં તેમણી સૌ પ્રથમવાર 'પાકીસ્તાન' નો વિચાર રજૂ કર્યો.

સ્વાતંત્ય પૂર્વે ગાંધીજીની આગેવાની હેઠળ કોંગ્રેસ આઝાદીની ચળવળ ને તબકકાવાર પ્રજાકીય ખુવારી ઓછામાં ઓછી શાય અને વધારેમાં વધારે જનસમર્થન પ્રાt્ત શાય એવી ગણતતરીપૂર્વકની વ્યૂહરચના અહિંસાના તત્વશ્ઞાન નામે યલાવી રહ્યા હતા. ૧૯૦૬માં મુસ્લીમ લીગની સ્થાપના થયેલી અને ૧૯૩૧માં કોંગ્રેસથી છૂટા ૫ડેલા મહંમદઅલી ઝીણાનું નેતૃત્વ પ્રાપ્ત થતાં લીગે પોતાના બંધારણમાં સુધારો કરીને દેશના પ્રવર્તમાન વિયારને અનુકુળ સ્વાયત્ત સ્વરાજ્ય ની માપ્તિની નીતિ અને રાષ્ટ્રિય એકતાનો આદર્શ ઘોષિત કર્યો.

૧૯૨૭માં લીગ અને કોંગ્રેસ વચ્યે મતભેદ પેદા થયા અને ઇ.સ.૧૯૨૮ માં ‘ઓલ પાર્ટીઝ મુસ્લીમ કોન્ફરન્સ' માં નહેરૂ રિપોર્ટનો અસ્વીકાર કરવામાં આવ્યો. જો કे ૧૯૩૭ સુધી મુસ્લીમલીગ દ્વારા 'રાષ્ટ્રિયતા અને પ્રજાતંત’ ની તરફદારી થતી રહેલી.

૧૯૪૦ માં લાહોર ખાતે ભરાયેલા અધિવેશનમાં મુસ્લીમરાજ્ય 'પાકીસ્તાન' ની માંગણી કરવામાં આવી. ૧૯૪૭માં દેશ ખંડિત બનીને આઝાદ થયો. બન્ને પક્ષે લાખો લોકોના ખૂનો થયાં. અહિંસાનું રટણ સરહદ પર રોળાઈ ગયું. પાકીસ્તાન નામનું નgુ રાષ્ટ્ર પેદા થયું. પણ પાકીસ્તાન બે ભાગમાં વહેયયયું હતું. પૂર્વ પાકીસ્તાન અને પદ્ઞિમ પાકીસ્તાન. મુજીબુર રહેમાનની આગેવાની હેઠળ પૂર્વ પાકીસ્તાન-ભારતપાક યુદના પરિણામે ‘બંગલાદેશ' તરીકે અસ્તિત્વમાં આવ્યું. પશ્ચિમ પાકીસ્તાનને માથે લોકતંત્રને નામે સદાય લશ્કરી સરમુખત્યારી વેઠવાનો વારો આવ્યો છે. લશ્કરી જો હુકમથી પાકીસ્તાનનું શાસન ચાલે છે. સાંપ્રતમાંતે મુડીવાદી અમેરિકાનું રમકડું અને આતંકવાદી ગતિવિિिનું કેન્દ્ર બન્યું છે. પાકીસ્તાનની અશાંતિ અને ભારતમાં આતંક નિર્યાત કરવાને પગલે ભારતમાં હિંદુમુસ્લીમ' રમખાણોની કરુણાંતિકા દેશને માથે કલંક બની ગઈ છે. ઉશ્રહિંદુ રાષ્ટ્રવાદને નામે કેટલાકને રાજકીય-ધાર્મિક એજંડા મળી ગયો છે. અને સાયા રાષ્ટ્રવાદને ધીરે ધીરે તે કોરી ખાવા માંડ્યો છે. સંવિધાનનો બ-ખૂબી ઉપયોગ કરીને ધર્મના નામે શૂદ્ર રાજનીતિનો અમલ કરવામાં આવી રહ્યો છે. નવાઇની બાબત એ છે કે એમાં ડૉ. આંબેડકરના લેખનનો વધારેમાં વધારે દુુુપયોગ કદ્ટરવાદી તત્વો દ્વારા થઈ રહ્યો છે.

\section*{- તમારી પ્રગતિ ચકાસો.}

પ્રશ્ન-૧ નીચેના પ્રશ્રોના એક વાક્યમાં જવાબ આપો.
(૧) હિટલર, મુસોલિની અને સ્ટાલિનને કયા નામે ઓળખવામાં આવે છે ?
(૨) રાજ્ય ખોટા કામો કરે ત્યારે શું કરવું જોઈએ ?
(૩) ડૉ. આંબેડકરે રાષ્ટ્રવાદને ઓક શકિત કેમ માને છે ?
(૪) કયા રાજ્ય થિંતકે રાષ્ટ્રવાદને માનવતાને શત્રુ માને છે ?
（૬）＇પાકિસ્તાન＇નો વિયાર કોણે રજૂ કર્યો ？

પ્રશ્ર－ર નીયેના બે ફे ત્રણ લીટીમાં જવાબ આપો．
（9）વ્યકિતવાદી દ્ષિકોણ ધરાવનાર લોકોની રાજ્ય અંગેની માન્યતા કેવી હોય છે ？
\(\qquad\)
（૨）પ્રત્યેક સમાજ વ્યવસ્થાને જટિલ શા માટે કહેવામાં આવે છે ？
\(\qquad\)
\(\qquad\)
（૩）ૉૅ．આંબેડકર રાજ્ય અને સરકાર પાસે કઈ અપેક્ષાઓ રાખે છે ？
\(\qquad\)
\(\qquad\)
（૪）દેવબંદ આંદોલનને પ્રગતિશીલ આદોલન શા માટે કહેવામાં આવે છે ？

પ્રશ્ન－૩＂み＂વિભાગ＂બ＂વિભાગમાં આપેલી વિગતોને યોગ્યતા મુજબ જોડો．
＂み＂
＂G＂
（૧）મુસ્લીમલીગ
（૧）ડૉ．આંબેડકર
（૨）અલીગઢ આંદોલન
（૨）મુஞબુુર રહેમાન
（૩）બહિવ્કૃત ભારત
（૩）મહંમદ અલી ઝીછા
（૪）બંગલાદેશ
（૪）રશિદ अહમદ ગાંગોરી
（૫）દેવબંદ આાંદોલન
（૫）સર એムદ अહમદ．
（१）．．．．．．．．（z）
२）．．
（3）
（ \(\gamma\) ）
（4）

\section*{प．૪．（૫）धર્મ અન રાજનીति}
＂આજકાલ ધર્મ અને રાજનીતિ અંગેની ચર્ચાએ જોર ૫કડ્યું છે રાજનીતિમાં ધર્મનો ઉપયોગ હોવો જોઈએ કે રાજનીતિને ધર્મથી મુક્ત રાખવી જોઇએ．આ પ્રશ્ન અંગે રાજનૈતિક પંડિતોમાં મતભેદ છે．હિંદુરાજની રાજનીતિને લીધે આખા દેશમાં સાંપ્રદાયિક સદ્ભાવ બગડ્યો છે．એવું કેટલાક વિયારકોનું કહેજું છે．દેશમાં હિંદુ－મુસ્લીમ રમખાણો ઉવે કાયમી ધોરણે પેદા થયેલી સમસ્યા બની ગઈ છ．એટલે કેટલાક વિયારકો એવું કહેવા માંડ્યા છે કે રાજનીતિ ધર્મથી અલગ રાખવી જોઇએ． રાજકારણમાં ધર્મનો વિશેષ ઉપયોગ લોકતંત્રના ધર્મ નિરપેક્ષ ચરિત્રને ખતમ કરી શકે છે．અને દ્દેશની અખંડતાને માટે ખતરો બની જાય તેમ છે．＂એવું સાહિત્યકાર કંવલ ભારતીનું મંતવ્ય છે．







 આધારે પ૬t ભારતીયતાનું વિભાજન થાય તે અંમનેં જરાય પસંદ નહોુુ．＂ ભાષાવાર પ્રાંત રયનાની કવાયત જ્યારે યાલતી હતી ત્યારે જ ડૉ．આંબેડકરે દેશવાસીઓને ચેતવ્યા હતા．અને જણાવ્યું હતુ કે કોઈપણ રાજ્ય ક્ષેત્રિયભાષાને રાજ્યની ભાષા ન બનાવી શકે એવી જોગવાઈ બંધારણમાંજ કરી દેવી જોઇઓ એનું કારણ એ હતું કે，કોઈપણ રાજ્યની ક્ષેત્રિય ભાષાને રાજ્યભાષાનો દરજ્જો મળી મળી શકે તો ‘સ્વતંત્ર રાષ્ટ્રીયતા’ વિકસિત થઈ શકશે નહી，પરિણામમ

એવું આaશે કे દેશ વિવિધભાષાભાષી રાષ્ટ્રીયતાનો સમૂહ બનીને રહી જશે，જે પરસ્પર એક બીજા વिરુધ્ધ હરિફાઈ અને સંઘર્ષમા ફસાઈ જશે．એટલા માટે જ એમझે હિન્દીને જ રાજ્યોની રાજભાષા બનાવવાનું સૂયન કર્યું હતું．એમની દ્રઢ માન્યતા હતી કે હિન્દીભાષાજ દેશવાસીઓને એક સૂત્રમાં સાંકળી રાખશે．ભારતની વ્યક્તિ સો ટકા મરાઠી，બંગાળી；તમિલ，ગુજરાતી કે પંજાબી થઈ શકશે પણા સાયા અર્થમાં તે ભારતીય નહીં બની શકે．એટલે તો એમણો હિન્દીભાષાની જોરદાર વકીલાત લોકસાભા સમક્ષ કરી હતી．

ડૉ．આંબેડકરે ‘પાકીસ્તાન’ નું સમર્થન તે વખતના સંજોગો અને સ્થિતિ જોઇને કર્યું હતુ．આ વસ્તુસ્થિતિ એમના રાજનૈતિક ચિંતનનો એક પક્ષ છ，જે મહદ્દ અંશે હિંદુનેતાઓના ગળે ઉતરતો નહોતો．પણ，પાકીસ્તાનનું સમર્થન ડૉ．આંબેડકરની સૈદાંતિક રાજનીતિનું અંગ હતું．પાકીસ્તાન માત્ર મુસલમાનોની દ્રષ્ટિએજ નહીં ૫ણ હિન્દુઓની દ્રષ્ટિએ પણ આવશ્યક હતું．સિંધ，બલુચિસ્તાન અને પૂર્વ બંગાળમાં જે પ્રમાણે શાસન－પ્રશાસનમાં હિંદુઓનો આષિપત્ય હતું અને મુસલમાનોની ભાગીદારી પૂરેપૂરી રીતે ઉપેક્ષિત હતી．એટલા કારણે પાકીસ્તાનનું નિર્માણ મુસ્લીમોના હિત માટે આવશ્યક હતું．એનાથી વિપરીત હિંદુુ જે એક રાષ્ટ્રીયતા અને સ્વાધીનતાનો વિકાસ દેશમાં કરવા ઇરછતા હતા તે બે રાષ્ટ્રોની સરકારોમાં સંભવ બની શકે તેમ ન હોતું．મોટે ભાગે એમને મુસલમાનોની મરજી પર નિર્ભર રહેgુ ૫ડત．એટલા માટે પાકીસ્તાનનું નિર્માણ હિન્દુઓના હિતમાં પણ 囚તું．જો કે આ સેદ્યાંતિક બાજુમાં તથ્ય લાગે છે પણ આજકાલ હિંદ અને પાકીસ્તાન વચ્યે આતંકવાદી હુમલા અને છેક સંસદગૃહ સ્રુધી ફિદાઈન હુમલા થાય છે એ જોતાં તો ડૉ．આંબેડકરને પણા વ્યહવારિક બાજુને લક્ષમાં લઈ પોતાનો અભ્મિપ્રાય બદલવો પડ્યો હોત એવું લાગ્યા વિના રહતતું нथी．

આપણો આગળ જોયું કे રાષ્ટ્રવાદ અને સાંપ્રદાઈકતા પરસ્પર વિરોધી બાબતો છે． સાંપ્રદાયિકતાની વ્યાપકતા વધી છે અને એના ઝેરી પરિણામો આજ દેશને અને દેશની જનતાને ભોગવવા ૫ડે છે．એવી જ રીતે જાતિવાદ એ પણ રાષ્ટ્રવાદની ભાવનાની વિરુદ્ધની સંકલ્પના છે．

\section*{પ．૪（ક）રાષ્ટ્રવાદ અને જતિવાE}

ભારતીય સમાજમાં સૌથી મોટી વાસ્તવિકતા જાતિ છે．જીવનના પ્રત્યેક તબક્ક જાતિને ધ્યાનમાં લેવામાં આવે છે．જાતિ વિવિધ સ્વરૂપે પ્રગટ થાય છે અને નવાં નવાં રુપો ધારણ કરે છે． ભારત સરકારના એન્થ્રોપોલોજિકલ સર્વે ઓફ ઈંડિયા દ્વારા કે．એસ．સીંગ ના નૈતૃત્વ હેઠળ ‘પિપલ્સ ઓફ ઈંડિયા＇શીર્ષક હેઠળ વિવિધ પ્રકાશનો તાજેતરમાં પ્રસિદ્ધ કરાવ્યાં છે．

જેમાં દેશમાં ૨૮૦૦ જાતિઓ ઓળખવામાં આવી છે．અત્યારે ભારતમાં ૬૦૦૦ જાતિઓ છે．અનુસુયિત જાતિઓની દેશમાં ૪૫૦ જાતિઓ છે．શેડયુલ્ડ ટ્રાઈબ્સ ની ૪૬૧ જાતિઓ છે અને અધર બેકવર્ડ ક્લાસની ૭૬૬ જાતિઓ છે．

ડૉ．આંબેડકર સાંપ્રદાઈકતાની જેમ જાતિવાદના પણ વિરોધી 刃તા કારણ કે જાતિવાદને કારણેજ એમના સમાજને સૌથી વધારે શોષાવું અને પીડાવું પડ્યું હતું．એમણે કહ્યું 刃તું કે


 કઈીれ તl g આપझે みક રાષ્ટ્ર બની શકીれ．＂


 સ્વીકારી લiģં જiઇ
ડૉ．આંબેડકરે વધુમાં કહેલું કે，


 तो चरिતtર્ध ત્યારે જ ધાય જ્યારે રાષ્ટ્રમાં રહેતા લોકોમાં પરસ્પર ભાતૃભાવની



\section*{प．\(>\)（6）દेशની સ્વતંभતા અને દેશવાસી શोषितोની સ્વતંभતા}












\section*{} ડૉ. આંબેડકરે લોકમાન્ય ટિળક અંગે જે વાત કરી તે એક મનોવૈજ્ચનિક સત્ય છે. અને આ વાત તમામ સ-વર્ણા નેતાઓને સરખી રીતે લાગુ ૫ડે છે. વિજયકુમારી પુજારીએ ડૉ. આંબેડકર જીવન દર્શનમાં નોંધ્યું છે కे,





(૧) જો ગાંધીજી અછૂત હોત તો હિંદ્રુ સમાજમાં એમને મહાત્મા અને નેતાનું પદ પ્રાત્ત થા નહીં. હા, તે એક અછૂત સંત બની શક્યા હોત! અછૂતોમાં ઘણાં સંતો થયા છે, પરંતુ તે જીવનભર अछૂતજ રહ્યા છે.
(૨) "જો ગાંધીજી અછૂત હોત તો ગાંધીજી જન્માનુસાર વર્ણભેદ અર્થાત્ જાતિભેદના ગુણગાન ગાતા ન હોત! કे એનું સમર્થન પણા કરતા ન હોત. કારણ કे કોઇ૫ણ સ્વાભિમાની अછૂત 'જન્મના' ક 'કર્મણા' જાતિભેદ સ્વીકારવાની ગાળ ખાવા તૈયાર થઈ શકે જ નહીં."
(૩) "જો ગાંધીજી અછૂત હોત તો તે અસ્પૃશ્યતા વિરુધ્ધ પ્રારંભથી જ સત્યાચહ કરત. પરંતુ સાચી વાત તો એ છે કે, ગાંધીજીએ ક્યારેય અસ્પૃશ્યતા વિરુદ સત્યાચ્રહ કર્યોં નથી પણ જ્યારે ડૉ. આંબેડકરે મંદિર પ્રવેશ સત્યાશ્રહ કર્યો ત્યારે ગાંધીજીએ એનું સમર્થન કરવાનું તો દૂર રહ્યું પણ પોતાની મનમાની દલીલો કરીને એમણે સત્યાગ્રહના ઔચિત્યને જ નકારી કાઢયું હતું."
(૪) "જો ગાંધીજી અછૂત હોત તો ‘સ્વરાજ્ય’ માટે આટલા ઉતાવળા ક્યારેય બન્યા ન હોત! કારણ ફे સદીઓથી રાજ્ય હિંદુઓનું હોય કे મુસલમાનોનું હોય-अछૂતોની હાલતમાં તો ક્યારેય ફેર પડ્યોજ નહોતો. હકીકતમાં કરોડો અછૂતોને દેશપેમથી વંચિત રાખવામાં આવ्यા હતા."
(૫) "જે ગાંધીજ અછૂત હોત તો ગાંધી- આંબેડકર સંઘર્ષ થયો જ ન હોત! ગાંધીજ અને આંબેડકર વરયે સંઘર્ષનું મૂળ કારણા જ એ હતું કે ગાંધીજી વર્ણાશ્રમધર્મને માનનારા સનાતની સ-વર્ણा હિંદુ હતા. અને ડૉ. આંબેડકર અછૂત હતા. અછૂત હોવું અને અછૂત બનવું એમાં આસમાન જમીનનો ફ૨ક છે. જો ગાંધીજી અછૂત હોત તો એવું જ કરત જે ડૉ. આંબેડકરે પોતાના ઢંગે કર્યું 刃તું."
આમ દેશની સ્વતંત્રતા અને શોષિતોની સ્વતંત્રતામાં ધુનિયાદી ફરક છે. ડૉ. આંબેડકર દેશની સ્વતંત્રતાની સાથે શોષિત-વંચિત-તિરસ્કૃત સમાજની સ્વતંત્રતા પણ ઇસ્છતા હતા. એટલે તો સ્થાપિત હિતોની આંખમાં તે કભાંની જેમ ખૂંયતા હતા. એમના અંગે અનેક ખકારની ગેર-સમજ આઝાદીની ચળવળ વખતે ઉભી કરવામાં આવી હતી અને આજકાલ બદલાયેલા સતાના સમીકરણોમાં ૫ણા એમની પ્રવૃત્તિઓનું મન માન્યુ અર્થગઠન કરાઈ રહ્યું છે.
- ગોરા અન કાળાઓની આઝાદીમાં ફે :

પશ્ચિમના રાજનૈતિક વિયારકો અને લેખકો "દેશની સ્વતંત્રતા અને દેશમાં રહેતા લોકોની સ્વતંત્રતા" માં કોઈ ભેદ કરતા નથી. એમનું માનવું છે ફે "કોઇપણ દેશની સ્વતંત્રતા એ ત્યાંના લોકોની સ્વતંત્રતા છે. ઓટલે કે જ્યારે કોઈ દેશ વિદેશી શાસનથી સ્વતંત્રતા મેળવે છે તો ત્યાંના રહેવાસીઓને પણ સ્વતંત્રતા મળી જાય છે. પણા ડૉ. આંબેડરર આ મત સાથે સહમત થતા નથી. એમનું કહવું છે કે, "ઘણાં લોકો એવા દેશોમાં ગુલામીનું જીવન વ્યતિત કરે છે. જે સ્વતંત્ર દેશો છે. નિચ્રો લોકોનું ઉદાહરણ આપણી સમક્ષ છે. સાઉથ આફિકામાં એમનું શીવન અત્યંત પીડાદાઈ છે. એમને અલગ વસાહતોમાં રાખવામાં આવે છે. તમામ માનવાધિકારોથી આ નિગ્રોઝ વંચિત છે. અમેરિકામાં પણ નિગ્રોને દાસ ગણવામાં આવે છે. ગોરા લોકો એમની સાથે ભેદભાવ રાખે છે. અને એમને સમાનતાનું સ્થાન આપતા નથી. આ બને સ્વતંત્ર દેશોમાં - એવું કહી શકાય તેમ નથી કે બધાજ લોકો સ્વતંત્ર છે. કેટલાક લોકો પરતંત્ર હોય છે. ઓટલે તો ડૉ. આંબેડકરનું કહેવું છે કે દેશની સ્વતંત્રતા અને તેમાં વસનારા લોકોની સ્વતંત્રતામાં ભેE કરવો જોઇね. ભૌગોલિક સ્થળની આઝાદ્દી અને માનવ વસ્તી આઝાદી અલગ છે."

રાષ્ટ્રવાદ, રાષ્ટ્રીય औક્ય, રાષ્ટ્રીયતા અને રાષ્ટ્રપ્રેમ ઓક મોટો વિષય છે. એની સર્વાંગી ચર્યાન માટે અહીં અવકાશ નથી પણ આપણે નોંધવું જોઈએ કે, ડૉ. આંબેડકરના રાષ્ટ્રવાE, રાષ્ટ્રપ્રેમ અને દેશભભક્તિના સંદર્ભમાં કેટલીક ભામક ધારણોઓ પ્રયાર માધ્યમોએ અને હિત ધરાવતા તત્વોઓ વહેતો કર્યો હતો અને જેની અસર આજ જનતાના માનસમાં પેદા થઇ હતી. ડૉ. આંબેડકરે ‘રાનડ, ગાંધી અને ઝીણા’ ની સરખામણી કરતું પ્રવચન આપેલું જેમાં પોતાની સ્થિતિ અને અન્યનેતાઓની સ્થિતિ સ્પષ્ટ કરી હતી. સરદાર વલ્લભભાઈ પટેલને લખેલા એક પત્રમાં એમझે કડકાઇથી લખ્યું હતું કે,


 Чोतાના वियારો व्यક્ત કરવાનો અबिકાર छે."

\section*{- રાજકીય સ્વતંभતા અને સામાજિક સ્વતંઋતા}

બંધારણ સભા સમક્ષ રાષ્ટ્રના ભવિષ્યનો વર્તારો કરતાં એમણે કહેલું કे,




કોઇપણ્ એક રાષ્ટ્રના ભવિષ્ય અંગે તમારે અનુમાન કરવું હોય તો ઉપરોક્ત ગુझોનો વિકાસ થાય છે કે કેમ તે બારીકાઇથી જોવું જોઇઓ. સાર્વજનિક જીનમમાં ક્યા મૂલ્યો પર વિશેષ ભાવ દર્શાવવામાં આવે છે. યારિત્ર્ય ઘડતર પર વિશેષ ભાવ દર્શાવાય છે કे કેમ, એનું સૂક્ક્મ નિરીક્ષણ કરજું જોઇઓ.

રાષ્ટ્રના સામાન્ય લોકો પક્ષ નિરપેક્ષ વિયાર કરીને રાષ્ટ્રના સર્વોચ્ય સ્થાને બેઠેલા લોકો અંગે ખરેખર આદરપૂર્વક બોલે છે 子ે નહીં, લોકોમાં શ્રદ્ધા, પ્રમાહિકકા ને જીવનની સુસંબંધતા અંગે એકરૂપતા છે કે કેમ, એ બધું વિયારીને કોઇપણ રાષ્ટ્રના ભવિષ્યનો વર્તારો કરી શકાય છે.

ડૉ. આંબેડકર અંગે ભ્મામક ધાર૬ાઓ પેદા થવાનું કારણ માત્ર એટલુંજ હતું કે તે રાષ્ટ્રની રાજકીય સ્વતંત્રતાની તુલનામાં રાષ્ટ્રની સામાજિક સ્વતંત્રતાને પ્રાથમિકતા આપતા હતા. જે સદીઓના શાસનકાળમાં ક્યારેય આપવામાં આવી નહોતી. અસ્પૃશ્ય સમાજની મુક્તિને તે ભારતની મુક્તિ કરતાં અધિક મહત્વની ગણતા હતા. દેશની આઝાદી માગનારાઓ માટે પદદલિત સમુહોની આઝાદી ગૌણા હતી અથવા તો એજંડા બહારની વસ્તુ હતી.

કાંતિકારી દલિત વિચારક ડૉ. ધર્મવીરે કાવ્યાત્મક રીતે ડૉ. આંબેડકરના એજંડા અને મિશનને નીચે પ્રમાણેના શબ્દોમાં ૨જૂ કર્યા છે.

 सस्थृश्यता समાજनી शक्ति बतl. प्रत्योs व्यक्जि घोडोक 'व्यत्रिगात' बiय धे
山ंકાકાર थક ગપ્યું बતુ."



 શूદ્રોન માટે સંપूર્ञ લડાઈ લડી બતાવે. Mારતનું પીડિત મન પોતાના આાવા લાડલl સપૂતન' જંવા તડখી અને તરસી રહું ఆતું. ડા. આંબેડકર આ લउાઈનl યેન્પિયન ઉતા."
એમની વાતમાં તો સંપૂણ - ભારોભાર સત્ય હતું કે, - મારી નાખવામાં આવતા લોકોને બયાવવાના કાર્ય જોતરાયેલો આગેવાન કોઇની વાત સાંભળે તો શું સાંભળે ?

મારનારાનો તર્ક તો એવાજ હોય છે કે - થોડાક દિવસ અમને આવી કતલ કરવા દો. કતલ કરવાની મંજૂરી આપો કે જેથી અમે કતલ કરી શકીઓ - પછી જ્યારે સમય આaશે ત્યારે અમે જાતે જ કતલ બંધ કરી દઇશું.

ભલા \(\qquad\) એવા લોકો સાથે ડૉ. આંબેડકર નો ‘ડાયલોગ’ કેવી રીતે થઇ શકે ? સ્ત્રીઓ અને શૂદદ પત્યે જે ઐતિહાસિક દમનચક ચાલી રહ્યું હતું એને રોકવા માટે તે કોઈ "સુધારાવાદી" ફे "સમાધાનવાદી" સાથે વાતચીત કરવા જરાય તૈયાર નહોતા. આ કામમાં સામાજિક તત્વશાનીઓઓ સ્થાપેલા સામાજિક સિદ્ધાંતો સાથે પણ એમને કંઈ લેવા દેવા લાગતી નહોતી, કારણ ફે એમનું કહેજું તો એટલું જે હતું કે, સામાજિક સ્વતંત્રતાનું આ કામ ઐતિહાસિક તબકકાઓમાં કરવામાં આવ્યું નથી. એટલે હવે પભા તબક્ડાઓમાં થશે એવું શક્ય નથી.

આંબેડકરનો અંતિમ અને ખુલ્લો ‘ડાયલોગ’ એટલોજ હતો કે, કતલ કરવાનું છોડી દો,

આવી વિરલ લાગણી ધરાવનાર આંબેડકર અંગે સ્થાપિત હિતો ભમ ન ફેલાવે તો જ નવાઈ લાગે ! જેમને ડૉ. આંબેડકરની આ ભૂમિકા નડતર રુપ લાગી એમણે એમની રાષ્ટ્રભક્તિ, રાષ્ટ્રપ્રેમ અને રાષ્ટ્રવાદ અંગે શંકા - કુશંકાઓ ઉભી કરી હતી. કૉ. આંબેડકરના રાષ્ટ્રવાદ અંગે પ્રશ્ન ઉઠાવનારા પછી તે વાલ્મિકી ચૌધરી હોય કे અરુણ શૌરી હોય, કે એવા \(જ\) અન્ય સેંકડો લોકો હોય તો એટલું જ સમજવું કे કાં તો એમનો માપવાનો માપદંડ દૂંકો અને સ્થાપિત હીતનો છે અથવા વાસ્તવિક સ્થિતિથી અજાણ છે. એક વાત સ્પષ્ટ સમજ લેવી જોઈએ કे તે રાષ્ટ્રવિરોધી અથવા રાષ્ટ્રદહહી અથવા હિંદુત્વ વિરોધી કे भુસ્લીમ વिરોધી ફे બ્રિટીશ ભક્ત ક્યારેય બન્યા નહોતા ફे હતા નહીં. એ વજ્પુરુષ હતા અને એમની ભૂમિકા ૫ણા વજ્જ સમાન હતી.

\section*{- ભાzતની એકતા અને અખiડતાના સમર્થક આiબેડકર}

ふૉ. આંબેડકરે ગોંળમેજ પરિષદમાં દેશી રાજા-૨જવાડાઓ અને જમીનદારો સહિત અંશ્રેજોનો વિરોધ કર્યો હતો અને એવો વિરોધ કરનારા ભારતીય પ્રતિનિધિઓમાં તે એકમાત્ર પ્રતિનિધि હતા. એમના દિમાગમાં ભારતને એક ધર્મ નિરપેક્ષ, સમતામૂલક રાજ્ય બનાવવાની સ્પષ રુપરેખા હતી. તે રાષ્ટ્રિય એકીકરણના સમર્થક હતા.એમણે સ્વતંત્રતાની પ્રાપ્તિ વખતે દેશી રાજારજવાડાઓને સલાહ આપી હતી કે,

 રા્્ર્રંઘ' માં માન્યતા અને સુરક્ષા મેળaશી. ચંવl ખોટી કલ્પનામાં રાઅવાનું

ડૉ. આંબેડકર ભારતની એકતા અને અખંડતાના સમર્થક હતા. એમણે સંવિધાન સમિતિને ૧૩ મી ડિસેમ્બર ૧૯૪૬ની બેઠકમાં ભાષણા આપતા કહ્યું હતું કે,






 भवयनl)
વિદ્વાન ડૉ. આંબેડકરે પોતાના પ્રવયનમાં આગળ વધતાં રાજનૈતિક તત્વયિંતક બર્કના શબ્દોના પુનરુશ્યાર કરતાં કહ્યું હતું કે,




 કરવાનો ધયાસ કરવાનો છે."
ડૉ. આંબેડકરનું આ વિચારોત્તેજક પ્રવયન દેશ સમક્ષ "અખંડ હિંદુસ્તાનની ઘોષણા" હતી. અને તે પછી તે બંધારણ સમિતિના સલાહકાર બન્યા. ત્યાર પછી સંવિધાન સભાએ એમને ર૯ ઓગષ્ટ ૧૯૪૭ના દિવસે બંધારણનો મુસદૃો ઘડનારી સમિતિના અધ્યક્ષ બનાવ્યા.

ડૉ. આંબેડકર સમાજના તમામ વર્ગો (બહુસંખ્યક અને અલ્પસંખ્યક) ને માટે સ્વતંત્રતા ઇંચ્છતા હતા. એમને એવું લાગતું હતું કे જ્યાં સુધી દલિત સમાજ જાગૃત અને સંગઠીત નહીં થાય અને પોતાના અધિકારો માટે સંઘર્ષ નહીં કરે ત્યાં સુધી સ્વરાજ્ય - જો મળી ગયું તો પણ તે શોષિત જ રહેવાના છે. જાગૃતિના અભાવે રાજ્ય વહીવટ શોષકોના હાથમાં સરકી ૫૩શે.

રાષ્ટ્રવાદ ત્યારેજ ઔચિત્યપૂર્ણ બને છે. જ્યારે માનવ-માનવ વશ્યે જાતિભેદ, વર્ણભેદ, વંશીપ ભેદભાવનું નામો નિશાન ન હોય, અને સામાજિક ભાતૃભાવને સર્વોચ્ય વ્યહવાર પ્રાપ્ત સ્થાન મળ્યું હોય એવું ડૉ. આબેડકરનું માનવું હતું.

રાષ્ટ્રવાદના સંદર્ભમાં અલ્પમત અને બહુમત ના વિષયમાં કહ્યું હતું કે,
"અલ્પમત દ્વારા જ્યારે સત્તામાં થોsોક અધિકાર માંગવામાં આવે છે, તો તે સાં્રદાયિકતા" કे કોમવાE કહેવાય છે પરંતુ જ્યારે બહુમતના જોરે સત્તા પર એકાધિકાર જમાવી દેવાiં આવે છે તો એને ‘રાષ્ટ્રીયતા’ નું નામ આપવામાં આવે છે."

રાષ્ટ્રિયતા અંગે એમના વિયારો કેવળ ગુલામ દેશોની મુક્તિ સુધીજ મર્યાEિત નહોતા બલ્કે Bतl.

ડૉ. આંબેડકરની માન્યતા હતી કે






\section*{4.4 (q) बोકशाહी}

ડૉ. બાબાસાહેબ આંબેડકર લોકશાહી શાસન વ્યવસ્થામાં ઉંડી આસ્થા ધરાવતા હતા. આપણાં દેશનું સંવિધાન ઘડતી વખતે એના આમુખમાં એમણે નીચે પ્રમાણેના શબ્દો રજૂ કર્યા છે, જે પ્રત્યેક ભારતવાસીને માટે જીવનનો આદર્શ અને ભાવિ ભારતને ઘડવાનો નકશો છે. શબ્દો આ પ્રમાझો છે.

\section*{PREAMBLE}

We the People of India.
We the People of India having solemnly resolved to constitute India in to a SOVEREIGN, SOCIALIST SECULAR, DEMOCRATIC REPUBLIC and to all its citizens.

JUSTICE, Social economic and Political,
LIBEAITY of Thought, Expression, belief, faith and worship
EQUALITY of status and opportunity, and to promote among them all,
FRATERNITY assuring the dignity of the individual and the unity and intergrty of the Nation

IN OUR CONSTITUENT ASSEMBLY this twenty sixth day of Novermber 1949 do.

HEREBY ADOPT, ENACT AND GIVE TO OURSELVES THIS CONSTITUTION

\section*{૫.૫ (૨) ભારતનું સંવિધાન : ચમમુખ}

અમે ભારતના લોકો ભારતનું સાર્વભૌમ લોકતંત્રાત્મક પ્રાાસત્તાક રાજ્ય સ્થાપિત કરવાનો અને તેના સર્વનાગરિકો માટ
- સામાજિક, આર્થिક અને રાજકીય ન્યાય
- વિયાર, अભ્મિવ્યક્તિ, માન્યતા, ધર્મ અને ઉપાસનાની સ્વતંત્રતા
- દરજ્જા અને તકની સમાનતા નિજ્ઞિત કરી આપવાનો અને સર્વમાં વ્યક્તિના ગૌરવ અને રાષ્ટ્રની એકતા સાધી આપતી બંધુતા વિકસાવવાનો.

ગંભીરતાપૂર્વક સંક૯૫ કરીને અમારી સંવિધાનસભામાં આજે સને ૧૯૪૯ ના નવેમ્બર મહિનાની છવ્વીસમી તારીખે આથી આ સંવિધાન અપનાવી તેને કાયદાનું રૂપ આપી અને અમને अર્પિત કરીએ છીれ.

\section*{4.4 (3) લોકशાહીતંभનો ઉદॄશશ :}

ડૉ. આંબેડકરે લોકતંત્રના ઉદ્દેશો અંગે જે કહ્યું છે તે આપણાં સંવિધાનના આમુખમાં પ્રતિબિબિત થાય છે. એમણે કહેલું કे લોકતંત્રના ઉદેશ અને સ્વરૂપ બEલાતું રહે છે. આજકાલ લોકતંત્રનો વિશોપ કરવો એટલો જ સીમિત નથી. લોકશાહીનો ઉદ્દેશ તો લોકકલ્યાણનો છે. લોકતંત્રના ઉદૃશોમાં આ મહત્વપૂરૂણ અને સ્પષ્ટ પરિવર્તન છે. લોકતંત્રનું લક્ષ્યજ અત્યારે તો બEલાઈ ગયું છે. લોકતંત્ર માત્ર રાજકીય રીતે શાસન કરવાની પ્રથા માત્ર નથી. લોકતંત્રનું સામાજિક લોકશાહી અન આર્થિક લોકશ્ષીીમાં રૂપાંતર થાય તો જ સ્વતંત્રતા સમતા અને બંધુતા આધારિત વર્ફ[-વર્ગ શોષણ રહિત સમાજ વ્યવસ્થા અસ્તિત્વમાં આવે જે આપણા સંવિધાનના આમુખમાં લખી છે.

સ્વતંત, સાર્વભौમ, પજાસત્તાક ભારતના સંવિધાનના ઉપરોક્ત આમુખમાં જ સ્વતંત્રતા, સમાનતા, વિશ્વબંધુત્વ અને ન્યાય આ ચાર મહાન મૂલ્યોની ઘોષણા કરવામાં આવી છે.

આપણે યાE રાખવું જોઇએ કે, બાબા સાહેબ આંબેડકરના જીનના રાજકીય, સામાજિક, આર્થિક, અને સાંસ્કૃતિક તત્વશાનનો પાયો આ તત્વો પર આધારિત છે. પોતાના સમગ્ર જીન દરમિયાન આ મૂલ્યોને પાયાના મૂલ્યો ગણીને જ એમझે જીવન સંઘર્ષ આદર્યો અને આયર્યો હતો. અને એક નવા યુગનું સપનું એમણે આ મૂલ્યોના પાયા પર ઉભા કરવાનો આદર્શ નજર સમક્ષ રાખ્યો હતો.

ફ્ન્ય રાજ્યક્કાંતિઓ अર્પણા કરેલા આ મહાનમૂલ્યોને વિશ્વના મહાન વિચારકોએ તથા નાના, મોટા રાષ્ટ્રોએ સ્વીકાર કરેલો છે. અને પોતપોતાના દેશમાં વસતા લોકોનું જીવન ઘડવાનો પ્રયત કર્યો છે. ભારતે પણ ઈ.સ. ૧૯૪૯ની ૨૬ મી નવેમ્બરના રોજ અભ્યુદયનો આ રાજમાર્ગ સ્વીકાર્યો છ.

ભારતમાં પ્રવર્તતી વિષમતા-યુક્ત સમાજ વ્યવસ્થાના જૂના પુરાણાં શોષણ આધારિત મૂલ્યોને સ્થાને સર્વધારણ, ગરીબ, શોષિત, દલિત જનતાને પોતાનો સર્વાંગીણ ઉતકર્ષ કરવાનો માર્ગ મળે તે માટે સમતાના મૂલ્યને મ્સ્થાપિત કરવા માટે એમણે જીવન સંઘર્ષની શરૂઆત કરી હતી.

જે સમાજમાં એમનો જન્મ થયો એ સમાજને અસ્પૃશ્ય સમાજ ગણવામાં આવતો હતો: એટલે પ્રાથમિક તબક્કેજ અસ્પૃશ્ય સમાજને એમના માનવીય હક્કો ઉપલબ્ધ થાય એ વિયાર એમની નજર સમક્ષ હતો, કારણ કे ભારતમાં વસતા અસ્પૃશ્યોનું જીવન માટીમૂલું બની ગયું હતું. અજાન, દારિદ્ર અને અપમાનમાં સબડતા દસ કરોડ દલિતો ઉપર હિન્દુધર્મે લાદેલી ગુલામગીરીમાંથી બંધનમુક્ત કરવા ૧૯૨૭માં એમણો સુપ્રસિદ્ધ યવદાર તળાવનો સત્યાશ્રહ શરુ કરીને એમણે યુદ્ઘનું રણશિંગુુ ફૂક્યું હતું. અને પોતાના ધારદાર, સશક્ત પ્રવયનમાં ફેન્ય રાજ્યક્રાંતઓ પ્રબોધેલા સ્વાતંત્ર્ય, સમાનતા અને બંધુતાના તત્વોનો ઉલ્લેખ કરીને અસ્પૃશ્યોની ચળવળ દ્વારા ભારતમાં સમતાનું પરોઢ ઉગે એ માટેની ઈચ્છા વ્યક્ત કરી હતી. ભારતીય ઈતિહાસના સામાજિક અને રાજકીપ સ્વાતંત્ર્રના પ્રકરણોમાં આ ઘટના અભૂતપૂર્વ અને અનન્ય હતી.

ભારતના પૂર્નનિર્માણ માટે લોકશાહી મૂલ્યો આધારિત રાજકીય અને સામાજિક જીવનની સ્થાપના કેટલી આવશ્યક છે. એનો અંદાજ આ ઘટનાઓના ગર્ભિતાર્થોથી જ આવી જાય છે. એટલે તો ડૉ. બાબાસાહેબ આંબેડકરે પોતાની ચળવળોનો આધાર સમતા, સ્વતંત્રતા અને બંધુતાના તત્વો પર રચ્યો હતો. આ ઉદાત્ત મૂલ્યોને ફૂન્ય ક્કાતિના ઉદૃભવમાંથી ઉપસી આવેલાં ગણવામાં આવે છે. જો કે ડૉ. સાહેબે એનો સ્વીકાર ભારતભૂમિના મહાન સપૂત ભગવાન ગૌતમ બુદ્ધના માનવતા શીખaતા સમાનતાના સિદ્ધાંત ઉપરથી તારવ્યાનું જણાવ્યું છે. પ્રજ્ઞા, શીલ, કરુણા અને મૈત્રીના તત્વો માનવીય જ્વનનો મહાન આવિષ્કાર છે. બુદ્ધના તત્વજ્ઞાનનનો જગતના મહાન વિયારકો પર પ્રભાવ પડ્યો છે.

\section*{प. 4 (૪) લોકતંજની વ્યાખ્યાઓ}

જિલ્લા અંથાલય, પૂનાના સભ્યો સમક્ષ તા.૨૨-૧૨-૧૯૫૨ના દ્વિવસે આપેલા ધ્ર્ચનમાં ડૉ. આંબેડકરે લોકતંત્રની વ્યાખ્યા કરતાં જે ક્્યું તે યાદ રાખવા જેવું છે. એમણે કહેલું કે,
"લોકતંત્રનો અર્થ શું છે ? હुં આ વિષય અંગે આગળ વધુ ઓ પહેલાં લોકતંત્રને સમશી લેવાની આવશ્યકતા છે. તમે જાણો જ છો ફે ઘણાં લોકોઓ અલગ-અલગ સમયે લોકતંત્રની અલગ અલગ વ્યાખ્યાઓ આપેલી છે. રાજનીતિશાસ્રના વિદ્વાનો, લેખકો, તત્વચિંતકો અને સમાજ શાસ્ત્રીઓね લોકતંત્રની વ્યાખ્યા આપવાનો પ્રયાસ કર્યો છે. મારી વાત તમને સ્પષ સમજાય તે માટે બે વ્યાખ્યાઓ તમારી સમક્ષ રજૂ કરું છુ. મને ખબર નથી કે અંગ્રેજ સંવિધાન પર વોલ્ટેર બેગોટે લખેલ પ્રસિદ્ધ પુસ્તકથી તમે પરિચિત છો કे નહીં. લોકતતત્રનું આધુનિક ચિત્ર સ્પષ્ટ રુપે ઉપસાવવાનો એણે પ્રયત્ન કર્યો છે. એનો પ્રયાસ આધુનિક છે. એણે લોકતત્રની વ્યાખ્યા આપી છે કે "યર્યા વિયરાણાથી યાલતી સરકાર એ લોકતાંત્રિક સરકાર છે."

બીજું ઉદાહરણ અબ્રાહમ લિંકનનું છે. લિંકને ગેટીસબર્ગમં સુપ્રસિદ્ધ પ્રવયન આપેલું એમાં એझે લોકતંત્રની વ્યાખ્યા આપી છે. "લોકોની, લોકો દ્વારા, લોકો માટે યલાવાતી સરકાર" એ લોકતંત્ર છે.

આ ઉપરાંત પ૬ કેટલીક સુંદર વ્યાખ્યાઓ આપવામાં આવી છે જેનાથી લોકતંત્ર અંગેનો બોધ પ્રામ્તછ શકે તેમ છે. પફા હું લોકતંત્રની વ્યાખ્યા જુદી કરું છું, જે અન્ય લોકો કરતાં અલગ છે. મારી લોકતંત્રની પરિભાષા આવી છે.


 સંચાલન કરનારાઓના માથે જ્વાબદારી રહે છે. તંઓ લોકજીવનમા મૂળભૂત



 વस્તુનl ગુહનની પરીક્ષા કરવા માંગતા હl તl તમારી むની કડકમાં કડક તપાસ કरवlg प\}.

૧૯૪૭માં ભારતને જ્યારે આઝાદી મળી ત્યારે આપણાં પહેલા વડાપ્રધાન અને આદર્શવાદી આગેવાન પંડિત જવાહરલાલ નહેરુએ લાલકિલ્લા પરથી જે ભાષણ આપ્યું એમાં ડૉ. બાબાસાહેબ આંબેડકરે લોકતંત્રની જે વ્યાખ્યા આપી છે એનો જ પડઘો પાડતા હોય તેમ કહેલું કે, "Service of india, means service of millions, who are suffering from igno- \({ }^{9}\) rance, diseases, poverty and Un equality of opportunity" ભારતમા હજારો એવા લોકો જેમને બે ટંકનું પૂરતું ખાવાનુંય મળતું નથી, એમને પહેરવા માટે કપડાં મળતાં નથી, એમની પાસે માત્ર ગરીબી અને ભૂખમરો છે, અજ્ઞાન અને રોગો છે. એવા લોકોની સેવા એજ આપણાં

લોકતાંત્રિક વ્યવસ્થાનો આદર્શ છે. સામાન્યમાં સામાન્ય માણસના કલ્યાણ નજરમાં રાખીને લોકતાંત્રિક વ્યવસ્થાનો આદર્શ આપણે સ્વીકાર્યા હતો.

ભારતને લોકશાહીનું પારણું કહેવામાં આવે છે. અહીં ગણતંત્રો હતા અને ગણતંત્રોમાં લોકો સામુહિક રીતે નિર્ણય લઇને શાસન વ્યવસ્થા ગોઠવતા હતા. આપણી જેમ ગ્રીસની અંદર પણ લોકશાહી પાંગરી હતી. ગ્રીસમાં કહેવત છે કે લોકોનો મત એટલે મ્રભુનો મત. આપણે ત્યાં પણા લોકબોલીમાં ‘પંય ત્યા પપરમેશ્વર’ એવી કહેતી પ્રયલિત છે. Dem૦ શબ્દ શ્રીક ભાષાનો શ્વબ્દ છે. Demo એટલે લોકો એટલે Krato સતાt. લોકોની સતાત એટલે લોકશાહી. ગ્રીસમાં પ્લેટો અને એરીસ્ટોટલ જેવા ઘણાં મહાન માણસો થઈ ગયા. તે મોટા ગજાના તત્વયિંતકો તે જમાનમાં ગણાતા હતા. ભારત અને શ્રીસને લોક્તંત્રની પાઠશાળા ગણાવામાં આવે છે.

આપણે જ્યારે આપણી લોકશાહીની અને સંસદીય પ્રણાલિકાની વાત કરીએ છીએ ત્યારે ત્યારે તે બ્રિટનની વેસ્ટ મિનિસ્ટર પ્રણાલિકા છે એના આધાર ઉ૫ર આપણી પ્રણાલિકા નિર્ભર થયેલી છે. આ વેસ્ટમિનિસ્ટર પ્રણાલિકા એ આજથી ૪૦૦ વર્ષ પહેલાં બ્વિટન અને યુરોપની અંદર જે લોકશાહી પાંગરી એજ લોકશાહી યુરોપમાંથી ધીમે ધીમે એશિયાના દેશોમાં અને આફિકાના દેશોની અંદર આવી. ત્યાં જે લોકશાહી છે એ લોકશાહીની પેટર્ન ઉપર આપણે આગળ વધ્યા છીએ. કારણ કે આપણે અંગ્રેજોના શાસન અને સંપર્ક હેઠળ હતા. અમેરિકાનું સ્વાતંત્ર્ય પુદ્ધ અને યાર્ટર ઓફ ડિમાંડ જે ૧૭૭૬ માં હતી તેનાં આધારનો સહારો બંધારણમાં લેવામાં આવ્યો છે. આમ જૂની સંસ્કૃતિ અને નવી પદ્ધતિનો સમન્વય કરાયો છે.

પ્લેટો અને એરીસ્ટોટલને સામાજિક અને રાજનૈતિક વિયારોના જન્મદાતા માનવામાં આવે છે. જો કે એમના પછી અનેક વિયારકો પેદા થયા જેમણે પોતપોતાની રીતે લોકશાષી અંગે વિયારો રજૂ કર્યા પણ એક વાત આપણે નોંધવી જોઇએ કे અગાઉના તમામ રાજનૈતિક યિંતકોએ પ્રજાતંત અथવા લોકશાહીની સૈદ્ધાતતિક બાજુઓ પર विશેષ ધ્યાન આપ્યું હતું. અને પોતાની વાતો વैયારિક જગત સુધીજ સીમિત રાખી હતી. અર્ધાત્ એમના વિયારોને વ્યહવારિક રુપ મળ્યું નહોતું. ડૉ. આંબેડકેર પહેલા વિયારક છે જે એવું સ્પષ્ટ મંતવ્ય ધરાવત઼ા હતા કे જે તત્વફાનનો સામાજિક ઉપયોગ ન હોય તો એવા તત્વજ્ઞાનનો માન જજીવનની બહેતરી માટે શું અર્થ છે? તત્વફાાન વ્યહવારિક હોવું જોઇએ અને વ્યહવારક્ષમ હોવું જોઇઓ.

\section*{प.4 (૫) લोકशाહીની व्यહवારिક બાજु}

ડૉ. આંબેડકરે પ્રજાતાંત્રિક વિયારોને વैયારિક ક્ષેત્ર સુધીધજ સીમિત રાખાવનું ઉચિત માન્યું નહોતું. એમણે લોકશાહીની વ્યહવારિક બાજુઓને મહત્વ આપ્યું હતું. વ્યહવારિક જનતંત્રમાંજ એમને રસ હતો અને અતૂટ આસ્થા હતી. એકવાર એમણે એવી ઘોષણા કરી હતી કે,

આપણું પવિત્ર કર્તવ્ય છે કे લોકશાહી અંગેના સિદ્ધાંતોને સંસારમાંથી નષ થવા ન દઈએ. જો આપણે લોકતંત્રમાં વિશ્વાસ ધરાવતા હોઇએ તો આપણે એના પ્રત્યે એકદમ ઇમાનદાર અને વફાદાર બનીને રહેજું જોઇએ. લોકશાહીમાં માત્ર વિશ્વાસ પ્રગટ કરીને અટકી જવું જોઇએ નહીં પણ જે લોકો લોકતંત્રના શત્રુઓ છે. તેઓ લોકતંત્રની પાયાની વિયારણા અર્થાત સ્વતંત્રતા, સમાનતા અને ભાતૃભાવનો અંત કરવાનો પ્રયાસ કરે તો એના રક્ષણ માટે કટીબદ્વ થઈ પ્રતિકાર કરવો જોઇએ.. એટલું જ નહીં જનતાંત્રિક દેશોની સાથે સુમેળ સાધીને ચાલવું જોઇએ.

ડૉ. બાબાસાહેબ યથાર્થવાદી (વ્યહવારવાદી) દાર્શીનિક હતા અને એવા રાજનૈતિક યિંતકોના સમર્થક ષતા જે યથાર્થવાદી સ્કૂલ સાથે સંકળાયેલા હતા.

ડૉ. આંબેડકરનું કહેવું હતું કે,



તે એક વ્યહવારવાદી-લોકતાંત્રિક વિયારક હતા. અને સમાજના લોકતાંત્રિક માળખામાં એમને અતૂટ વिશ્વાસ હતો. ભારતીય સમાજ અંગે એમણો કહ્યું હતું કે, "અહીંની ગરીબી, શિક્ષણનો અભાવ, જાતિય ભેદભાવ. ધાર્મિક ભેદભાવ વગેરે લોકતાંત્રિક વ્યવસ્થાના વાસ્તવિક શત્રુઓ છે." એટલે એમની માન્યતા હતી કે, રાજ્ય દ્વારા શૈક્ષણિક સુવિધાઓ પૂરી પાડવામાં આવે અને વંચિતોને આર્થિક સહાયતા આપવી જોઇએ. જેથી પ્રજાતંત્રુું રક્ષણ થઇ શ亡ે. જાતિવાદ તમામ દુષણોની જનની છે. એટલે લોકશાહીને દ્રઢ કરવા માટે જાતિવાદનો જેટલો વેળાસર અંત લાવવામાં એટલું રાષ્ટ્રનું ભલું છે.

લોકતાત્રિક વ્યaસ્થા નાજૂક શાસન વ્યવસ્થા છે. એમાં વ્યક્તિનું નૈતિક અને સામાજિક યારિત્ર વિકસિત હોય તો જ શાસન વ્યવસ્થા સુદ્રઢ બને છે. એટલે તો ભારતમાં પ્રત્યેક નાગરિકને પોતાના કાનૂની અધિકારોનું અને સંવિધાનને બક્ષેલી ફરજોથી જાણકાર કરવાની આવશ્યકતા પર તે विशेष ભાર મૂકતા હતા. લોકતંત્રમાં विविધ પક્ષો હોય છે. એમની અલગ અલગ વિયારસરણીઓ હોય છે. ભારતનો નાગરિક એ વાત જાણે અને પોતાના મતનો ઉપયોગ રાજનૈતિક નારાબાજી કे

લોભ લાલયમાં વેડફી 1 મારે એની સાવયેતી રાખે તો થાય તો જ લોકતંત્ર દ્વારા ઈख્છિત લાભ જનતા સુધી પહોંચે. લોકજાગૃતિ વિના લોકશાહી સફળ થાય નહીં એવી ડૉ. આંબેડકરની દ્રઢ માન્યતા હતી.

\section*{4.4 (૬) बોકતંभની સફળતાની આवश्यક શ૨તો}

લોકતંત્રની કાર્ય-સફળતા માટે ડૉ. આંબેડકરે કેટલીક શંરતો એમના તા.૨૨-૧૨-૧૯૫૨ ના પુના ખાતેના પ્રવચનમાં જણાવી હતી કે,
(૧) લોકતંત્રમાંએકજ પક્ષની નિરંતર સત્તા રહેવી જોઇએ નહીં. જનતંત્ર નો अર્थજ છે કे એક પક્ષની કાયમી સતાા ન હોવી. સતાની સતત ફેરબદલી થતી રહેવી જોઇએ. જેથી કોઈ સ્થાપિત હીત પેદા થાય નહીં. જો એકજ પક્ષની સત્તા કાયમ માટે રહી તો દેશા માટે અને લોકતંત્ર માટે દુર્ભાગ્ય પૂર્ણ સ્થિતિ ગણાશે. સત્તાની ફેરબદલી પક્ષોને સક્ર્ય કરે છે. તેઓ જનતા સમક્ષ જઇને પુન: સતાl મેળવવા પોતાની નીતિ સમજાવે છે. પરિણામે શાસનમાં યુસ્તી અનેગતિ આવે છે.
(૨) જનતંત્રની કાર્ય સફળતા માટે એક સબળ વિરોધ પક્ષનું હોવું અત્યંત આવશ્યક છે. સબળ विरोчપક્ષના ભયथી સત્તા પક્ષ ક્યાં ભૂલ કરે છે અને ક્યાં કાનૂન विરुધ્ધનું કાર્ય કરે છે તે બતાવવાનું અને એની સરમુખત્યારી વલણને કાબુમાં રાખવાનું છે: જનતંત્ર સબળ વિરોધ પક્ષ વિના સક્રિય અને લોકકલ્યાણ તરફી રહીજ શકે નહીં.
(૩) જો સંસદ્દીય લોકતંત્રની કાર્ય પદ્ધતિને સંતોષનજક અને સફળ બનાવવી હોય તો કાયદાની દ્રષ્ટિએ બધાને સરખા સમજવા જોઈએ. એનો અર્થ એ થયો કे તમામ સ્ત્રી-પુરુષો મૌલિક દ્રષ્ટિથી સમાન નથી હોતા પણા એમને સમાન વ્યહવાર થાય એવો અધિકાર મળવો જોઇએ. જીવનના તમામ ક્ષેત્રોમાં સમાનતા સંભવ ન હોય એ વાત જુદી છે પણા શાસનકર્તાઓની દ્રષ્ટિમાં કાનૂન-કાયદા આગથ તમામ નાગરિકને રંગ, જાતિ, ધર્મ, સંપત્તિ વગેરેના ભેદભાવ વिના સમાન સમજીને વ્યહવાર થવો જોઇએ. જે પક્ષ સત્તામાં હોય એણો એવું વલણ કे દબાણ ક્યારેય કરવું જોઇએ નહીં કે અમુક વ્યક્તિને કોઈ પણા કારણ વિના લાભ મળવો જોઈએ. યોગ્યતા અને ગુણવતાના આધારે તમામ નિર્ણયો લેવાવા જોઇએ જેથી ન્યાય સંભવ બની શકે.
(૪) જનતંત્રને સફથ કરવું હોય તો સંવૈધાનિક નૈતિકતાનું પાલન કરવું જોઇએ. સંવૈધાનિક નૈતિકતાનો અર્થ એટલોજ કे કેટલીક એવી પરંપરાઓ અને ફરજો જેનો સૌ કોઇએ અમલ કરવોજ જોઇએ. વિવિધ હિત ધરાવતા પક્ષો વર્યે સુમેળની ભાવના સ્થાપના માટે આ મહત્વનો આધાર છે. દરેકે દરેક બાબત કંઈ બંધારણામાં લખી શકાય નહીં અને લખવી જોઇね નહી. પરિણામે કેટલીક બંધારણીી પરંપરાઓની આવશ્યકતા ઉભી થાય છે, જેવું કે બ્રિટનમાં થાય છે. જો આપણે બ્રિટનનો ઈતિહાસ જોઇશું તો આપણેને જાણા મળશે કે જ્યારે કોઈ એક પાર્ટીને ઘણાં મલોભનો અને લાલયો આપીને કેટલીક પક્ષો થોડીક બેઇમાની કરે તો દેશની સત્તા સરળતાથી એમના હાથમાં આવી જાય તેમ હતું છતાંય એમણે એવું નહીં કર્યું. સત્તાનો મોહ ત્યાગ્યો કારણ કે તેઓ જાણતા હતા કે એવું કરવાથી સંवેધધાનિક નૈતિકતાનું ઉલ્લંઘન થાય છે. સામાજિક ચારિગ્ર્ય ઉમદા હોય તો જ. सંवैधાनिકતા પ્રજાકીય ગુझ બને છે.
(૫) લોકતંત્રभાં લઘુમતિ અને બહુમતિ હૌય છે. લઘુમતિ ઉપર બહુમતિનું દબાણ હોવુ જોઇઓ નહીં. બહુસંખ્યકનું રાજ્ય હોય એ તો સ્વાભાવિક છે પણ એનો એવો અર્થ ન થવો જોઇએ કे લઘુમતિઓના ઉપર અત્યાયાર કરીને એને કચડી નાખવામાં આવે. એમનાં હિતોનું ધ્યાનજ આપવામાં ન આવે. જનતંત્રની સફળતાનું માપ એછે ફે લઘુમતિઓ પોતાને સુરક્ષિત છે એવી લાગણી ધરાવે. લધુમતિઓને પણ વિધાનસભાઓ अને અન્ય રાજનૈતિક સંસ્થાઓમાં કમ સે કમ એમની સંખ્યાના પ્રમાણમાં પ્રતિનિધિત્વ મળવું જોઇએ. આવી સ્થિતિ હોય તો જ સંસદીય સરકાર સફળ કહી શકાય.
(૬) સફળ અને સંતોષનજક લોકતંત્ર માટે ડૉ. બાબાસાહેબ આંબેડકરે ‘જનયેતના’ લોકજાગૃતિ અને લોકપેરવી ૫૨ અધિક ભાર મૂફ્યો છે. કોઇપણ અન્યાય કોઇપણ વ્યક્તિ અથવા સમુહ ૫૨ થાય તો એનો વિરોધ આમ સમુદ્દાયમાંથી સશક્ત રીતે ઉભો થાય એનો अર્થ છે લોકચેતના કे લોકજાશૃતિ. કોઇપણ પ્રકારના સીધા ફे આડકતરા સંબંધ વિના પણ ओક માનવીય સંવેદના સાથે અન્યાયનો પ્રતિકાર કરવા અને પીડિતનું સમર્થન કરવા અને હૂં આ आપवા નાગરિક પેરવી કરે ঔ લોકજાગૃતિ છે. અને તેનાથી જ સમાજમાં ભાતૃભાવની લાગણી પેદા થાય છે.
(૭) ડૉ. આંબેડકરે પોતાના ધારદાર અને વિયાર પ્રેરક પ્રવયનમાં છેવટે કઘ્યું હતું કે એમના જે શબ્દોમાં નોંધી લઇએ.



અત્યiત જૂરૂી છ. રાજનીતિના કોઈપझી અભ્પાસુસં આ બાબત અંગ ધ્યાન આध्यु tथी. नીति रાજનીतिथी તEન Aिરાणી બાબત છે. તમે રાજનીतिનl



 सोકतंxमां शुં કરાનનું बोय धे ?




 स्थिति બनી રહંવી જiઇચ કे કાયEાની व्यवस्थા સારી રીતે યાલતી રલે.









 ક® ध." "



 दोशीशी थઇ रबी ध""

 ગામડાઓમાં જવાની અને જiવાની જરૂરત છે. પતત્યोક ગામમાં ચારેકોર Eક્ષિણt


 આપझil हृशમાં નાગરિક શગગરુકતા, નાગરિક નીતિમતા, સંવાEનશીલતા द्रઢीभूत सह नथी."
"લું અન' મારો અ'ટલું विश्य અહl' માની લ‘વામાં આવ્યું છે. ભારતમાં




 માટે ખતરો पेछા धશ?."

\section*{૫.૫ (6) લોકતંજમાં શાસન પ્રસાલિનું સ્વ३૫ :}
"મેં આગથ જણાવ્યું છ"તેમ જે શરતો ગણાવી તે કોઈ રાજનીતિ શાસ્ત્રો ના દ્વારા સતત શોધ અને પૃથ્થકરણા કરીને કાઢેલા સિદ્ધાંતો નથી. મેં જે કંઈ કહ્યું એ તો માત્ર મારા અભ્યાસનો નિયોડ છે. એક એવી છાપ જે વિભિન્ન દેશોના ઈતિહાસ, રાજ્શાર્ર્ર, કાયદાશાસ્ત્રો અને સંવિધાનો વાંયવાથી મારા મન પર ૫ડેલી છે. પણા હું માનું છું કे લોકતંત્રને સુરક્ષિત રાખવા, એને કામયાબ બનાવવા માટે આ શરતોનું ભાવાત્મક સંદર્ભમાં પાલન થાય તે જરુીી છે."

ડૉ. બાબાસાહેબ અંગે એમના ચરિત્રકાર શ્રી ધનંજ્યકીરનું કથન છે કે,
"ડૉ. આંબેડકર કેવળ ભારતીય લોકતંત્રના જ નહીં પણ વિશ્વ લોકતંત્રના પણ મહાન પુરસ્કર્તા અને આધાર સ્તંભ છે. સાંપ્રતના વિશ્વમાં લોકતંતના જે સમર્થકો છે એવા વિયારકોમાં

ડૉ．આંબેડકરનું નામ આદર સાથે ઉલ્લેખનીય છે．ભારતીય પ્રજાતંત્રને બળવાન，પ્ભાવી અને ઉન્નત
ડૉ．આંબેડકરનું કહેજું હતુ કે，＂અમર્યાદ સ્વતંત્રતા ને લીધે સમતા નો વિનાશ થાય છે અને માત્ર સમતાથી સ્વાતંત્ર્યને સ્થાન મળતું નથી．સમતા વિના પ્પાપ્ત થયેલ સ્વતંત્રતા મુઠીભર લોકોનું અનેક લોકો પર રાજ્ય બની જાય છે．સ્વાતંત્ર્ય વિનાની સમતા એટલે વ્યક્તિની સ્વયંપ્રેરણાનો વિનાશ બની જાય છે．જો બંધુતાનો ભાવ વ્યાપક ન હોયતો સ્વાતંત્ર્ય અને સમતાની વૃ⿸्धि સહજતાથી થઈ શકતી નથી．સ્વાતંત્ર્ય અને સમાનતાનું અતિક્રમણ ન થાય તે માટે કાયદાનું મહત્વ છે．કાયદો ધર્મ નિરપેક્ષ હોય છે એને એકાE વ્યક્તિ તોડી શકે છે પણા બંધુતાનો ભાવતો મનવતાનો ભાવ છે． પારસ્પરિક બંધુતા એજ પવિત્ર ધર્મ છે．સમતા，સ્વતંત્રતા અને બંધુતાના પાયા પર લોકતંત્ર ટકે છે．＂

જવાહરલાલ નહેરુના શબ્દોમાં કહેવું હોય તો કહી શકાય કે，（લોકતંત્રનો अર્થ છે સહિષ્झુતા，તમારી સાથે જે સંમત હોય એના પ્રત્યેજ સહિષ્ઇુતા નહીં પણ તમારી સાથે સંમત ન હોય ઓના પ્રત્યે પણ સહિષ્મુતા એ લોકતંત્ર છે．）ડૉ．બાબાસાહેબ આંબેડકરે જે આદર્શ અને ઉEારતાની ખેવના લોકતંત્રમાં રાખી છે તે આ શબ્દોમાં સ્પષ્ટ થાય છે．
૪．૫（૭）ડૉ．આંબેડકરે સંસદીય શાસન પ્રણાલિનું સમર્થન કર્યું હતું．તે એક એવી શાસન પ્રણાલિનું સમર્થન કરતા હતા．જેમાં મંત્રીમંડળ અને વહીવટીતંત્ર સક્ષમ હોવા ઉપરાંત મંત્રીમંડળના નિયંત્રણમાં ૨હે．બહુમત કે અલ્પમતની હિતોની ઉપેક્ષા ન કરે．જેમાં એવી ખુલ્લી વ્યવસ્થા હોય ફे જેમાં નિર્ણયો ૫૨ જનમતનો સીધો પ્રભાવ પડે જેમાં સંસ્થાગત અને પ્રદ્દૈયાગત વ્યવસ્થાઓ એવી હોય ફे જેમાં શક્તિઓનો દુરુપયોગ ન થઈ શકે અને શક્તિસંતુલન પોતાની મેળેજ કાર્ય કરતું રહે．

ડૉ．આંબેડકરે પોતાના શ્રંથ સ્ટેટ્સ એન્ડ માઇનોરીટીઝ（રાજ્ય અને લઘુમતિઓ）ના હિતોનું રક્ષણા નીચે પ્રમાણેની સંસ્થાગત અને પ્રક્રિયાગત વ્યવસ્થાનો ઉલ્લેખ કર્યો છે．

\section*{प． 4 （c）લઘુમतिओના હીતોનું રक्षણ કરવા અંગની વ્યવસ્થા}
（૧）બહુમતને સરકારનું નિર્માણ કરવાનો અધિકાર તો હોવોજ જોઇએ પરંતુ તેના દ્વારા લધુમતિઓના હિતોનો ઈન્કાર કરવો જોઇએ નહી．લઘુમતિઓના હિતોની ઉપેક્ષા કરવાનો અ氏િકાર સરકારને નથી．બીજા શબ્દોમાં કહીએ તો લઘુમતિઓ－લધુમતિઓ પર પોતાની छર્છા ઠોકી બેસાડવાનો અધિકાર હોવો જોઇએ નહીં．
（૨）અલ્પસંખ્યક કे લઘુમતિઓમાંના વિશ્વાસપાત્ર પ્રતિનિધિઓને બહુમત મંત્રીમંડળ માં પ્રતિનિધિત્વ આપવું જોઇએ અથવા એવી વ્યવસ્થા સ્વીકારવી જોઇએ．જેથી એમનું શાસનમાં પ્રતિનિધિત્વ હોય અને એમનો અવાજ શાસન સાંભળો．
（૩）કાર્યપાલિકા ની સ્થિરતાને સુનિશ્ચિત કરવી જોઇએ જેથી વહીવટીકુશળતા કાર્યરત રહી શકે．
（૪）વહીવટીતંત્ર ૫૨ મંત્રીમંડળનું નિયંત્રણ સૈધ્યiતિક અને વાસ્તવિક એમ બંન્ને રીતનું હોવું જોઇね．જેથી નિર્દેશો અને નિર્ણપયોની અવગણના ન થાય．
（૫）અવરોધ અને સંતુલન ના સિદ્ધાંતની વ્યવસ્થા કરવામાં આવે જેથી શાસન વિભાગો ઓકબીજાથી સ્વતંત્ર રહે અને ઓક બીજા પર નિયંત્રણ રાખી શકે અને શાસનમાં સંતુલન （બેલેન્સ）જળવાઈ રહે．

\section*{प．૫（e）पुษવયના નાગરિકન મતાधिકાર ：}
（૧）ડૉ．આંબેડકર સરકારની જવાબદેહી માટે પુપ્તવયના નાગરિકોને મતાધિકાર આપવાનો આaશ્યક ગણે છે．
（૨）તે મતાધિકારને શિક્ષણ，સંપત્તિ અથવા અન્ય કોઈ યોગ્યતા પર મતાધિકારને આધારિત રાખવા માંગતા નથી．
（૩）ડૉ．આંબેડકરનું કહેવું હતું કે，મતાધિકારનો ખરેખરો અર્થ એ છે કે
－પોતાની જિંદગી
－પોતાની જાયદાદ
－પોતાની આઝાદીનું રક્ષણ કરવાનો નાગરિકને હક છે．એટલે મતનો ઉપયોગ સમજીને કરવો જોઇઓ．
（૪）કેટલીક વિશિષ્ટ વ્યક્તિઓને જ મતાધિકાર આપવામાં આવે તો જે સરકાર બને તે લઘુમતિઓની સરકાર હશે．એનું પરિણામ એ આવશો કે બહુસંખ્યકોના હિતોની ની જાળવર્ણી કરવાનો અધિકાર લઘુમતિ પાસે હશે．
（4）ધન દોલત અथવા શિક્ષ્ણણના અભાવને કારણો કોઇ૫ણ ભારતવાસીને સરકાર પસંદ કરવાના અધિકારથી વંચિત કરી શકાય નહી．
（૬）ડૉ．આંબેડકરનું માનવું હતું કે અક્ષરશ્ઞાન ન હોય તો પણ માણસમાં સમજદારી તો હોય છે વ્યક્તિ પોતાનું હિત સારી રીતે સમજે છે．કેવળ ગરીબીને કારણોજ કોઈ પોતાના રાજ્યનો પ્રતિનિિ ન યૂંટી શકે એ વાત વ્યક્તિને માટે અન્યાયકર્તા ગણાશે．

ડૉ. આંબેડકરનું મંતવ્ય છે કे લોકતંત્રમાં વ્યક્તિ પૂજા (વિમ્તિપૂજા) થી દૂર રહેવું જોઇએ.
si. બાબાસાહેબ ચાંબડકzનું રાજકીય ศिiccન તે હીરોવર્શિય ના વિરોધી હતા. એમનું કહેજું હતું કे પોતાની સ્વતંત્રતાને કોઇપણ મહાપુરુષ સમક્ષ સમર્પિત ક૨વી જોઇએ નહી.. સ્વતંત્રતાનું સમર્પણ એ વ्यક્તિ માટે અને સમાજ માટે અધ:૫તનનો સંકેત કરે છે. એટલે એમણે લોકતંત્રનો માર્ગ યિંધ્યો છે. નેતાની પસંદગીનો અધિકાર એટલે પોતાની સ્વતંત્રતાને જાળવી રાખવી. જહોન સ્ટુઅર્ટ મીલની યેતવભીનું સ્મરણ કરતાં એમझો કદ્યું હતું કે, "પોતાની આઝાદીને કોઇપણ મહાન વ્યક્તિના યરણમાં પાથરી દેવી ન જોઇએ. અને જે લોકો તમારી સંસ્થાઓને કયડી નાખવાની શક્તિ ધરાવે છે એને પર ભોળો વિશ્વાસ ન મૂકવો. આવરીશ દેશભક્ત ઓનીલ એ પણ ક્યું છે ફે,
 शકे નહી. કીઈ મહિલા પોતાની આબરુ અનેયરિત્ર્યના ભોગે ઉ૫કારaશ थની
 มूકવी शts ન大l."
ડૉ. આંબેડકરનું કહેજું હતું કે,


 मोકニनी કरal.'

\section*{4.4 (૧૧) બे पक्षीय व्यवस्था}

ડૉ. આંબેડકર લોકતંત્રને સાયા અર્થમા કાર્યસાધક બનાવવા માટે રાજકીય પક્ષોની ‘ધાથમિક આવશ્યકતા’ માને છે પણા એક પક્ષીય વ્યવસ્થાને પણ સ્વીકારતા નથી. તે એક પક્ષીય વ્યવસ્થા સરમુખત્યારશાહી ને અનુકુળ બની જાય છે. એમાં સ્વેચ્છાયારી તત્વો વધે. સ્વેચ્છાયાર સજાતીય લોકોનો હોય અથવા વિ-જાતીય લોકોનો હોય સ્વાધીનતા માટે નકારાત્મક ભૂમિકા ભજવે છે. ડૉ. આંબેડકર માને છે કે,
- લોકતંત્રમાં બહુદલિય પ્રથા હોય છે. પણા આદર્શ વાત દ્વિપક્ષીય વ્યવસ્થાની છે. એમનું કહેવું છે કે સત્તાધારી પક્ષને ટક્કર આપે એવો સબળ વિરોધપક્ષ હોવો જરૂરી છે. જે સમય આવે ત્યારે સત્તાધારી પક્ષને શાસન પરથી હઠાવી શકે અને એને વિરોધપક્ષમાં બેસવાની ફરજ પાડે.

\section*{તટસ્થ વહીવટ :}

ડૉ. આંબેડકરનું કહેવું હતું કे પ્રજાતંત્રમાં વહીવટીતંત્ર તટસ્થ અને નિષ્પક્ષ હોવું જોઈએ. કોઈ ઓક વिયાર, જાતિ વિશેષ ફे સંપ્રદાય વિશેષ ફे અન્ય રીતે વચનથી બંધાયેલું હોવું ન જોઇઓ. એની નિષ્ઠા માત્ર સંવિધાન અને કાયદા-કાનૂન પત્યેજ હોવી જોઇએ. કોઈ વિશિષ્ટ અથવા સત્તા રુઢ પક્ષ પ્રત્યે નહી.

ડૉ. આંબેડકર સિવિલ સેવાઓની તટસ્થતાની રક્ષા માટે એમના કામયલાઉ નહીં પણા કાયમી બનાવવાની તરફેણ કરે છે. સિવિલ સેવામાં લૂંટપ્રથા અને ભષ્ટાચારના વિરોધી હતા. એમનુ માનુું હતું કे સત્તાધારી પક્ષનું પરિવર્તન થાય એટલે વહીવટી અધિકારીઓની અદલા-બદલી થવી જોઇઓ નહીં. વહીવટી અધિકારીઓઓ વહીવટી નિયમોને આધીન રહીને પોતાનો વહીવટ ચલાવવો જોઇએ.

\section*{प. 4 (૧२) રાષ્ટ્રમંડલની તરફेણ :}

ડૉ. આંબેડકર ભારતનો રાષ્ટ્રમંડલમાંથી સંબંધ વિચ્છેદ કરવાની બાબતને ઉચિત માનતા નહોતા. રાષ્ટ્રમંડલ (કોમનવેલ્થ) સાથેના સંબંધોને બનાવી રાખવાની એમની વ્યુહાત્મક ઈર્છા હતી.

ઈ.સ. ૧૯૪૮ માં એમણે એક મેમોરેન્ડમ નાણાંમંત્રીને મોકલી આપેલું અને એમાં એવું સૂયન કર્યું હતું કે "જારતને રાષ્ટ્રમંડલની સાથે રહેવાની જેટલી આવશ્યકતા છે એટલીજ આવશ્યકતા રાષ્ટ્રમંડલને ભારતને સાથે રાખવાની છે. બને પરસ્પર સહયોગ ઇઘ્છે છે. ઔદ્યોગિક પ્રગતિ માટે તેમજ સંરક્ષણ માટે જેટલી જલ્દી બ્રિટીશ કોમનવેલ્થમાંથી મEE મળી શકે તેમ છે. એટલી જલ્દી બીજી કોઈ જગ્યાએથી મળી શકે તેમ નથી એટલે બ્રિટીશ કોમનવેલ્થ-રાષ્ટ્રમંડલ સાથેના સંબંધો તોડી નાખવા ઉયિતિ નથી."

\section*{प.૫ (૧3) સામ્રાજ્યवાદની वિરોધ}

જાતિવાદ પછી જો કોઈ અન્ય વિચારનો સૌથી મોટો વિશોધ ડૉ. આંબેડકરે કર્યો હોય તો તે સાસાજ્યવાદનો વિરોધ હતો. સામાજયવાદને તે માનંવજાત માટે સોથી ધાતક માનતા હતા. સાસાજયવાદી રાજનીતિ એમझે ક્યારેય પસંદ કરી નહોતી. જ્યારે બ્રિટીશ સરકારે ૧૯૩૫નો અધિનિયમમાં સંઘ શાસન (ફેડરેશન પ્લાન) ને સામેલ કર્યો ત્યારે ડૉ. આંબેડકરે જ એનો સૌથી તીવ વિરોધ કર્યો હતો, અને દેશને એના કારણે પેદા થનારા ખતરાઓથી સાવધાન કરાવ્યો હતો. એમણે ૨૦ જુલાઈ ૧૯૩૮ના દિવસે ‘યુનાઇટેડ પ્રેસ'ને ઓક વક્તવ્ય આપીને જણાવ્યું હતું કે, ફડરેશન એક

એવો મુદો છે. જેના અંગે તમામ પક્ષોએ પોતાના પક્ષીય પૂર્વગ્રહો અને ભેદભાવો બાજુએ રાખીને મુશિબતમાં ફસાઇ ન પડે. ફેડરેશનનો વિરોધ કરવા તે દરેક પક્ષ સાતે હાથ મિલવaા તૈયાર છે. એટલે સુધી કે કોંગ્રેસ સાથે પણા હાથ મિલાવવાની એમની તૈયારી છે. ર૬ Bસેમ્બર ૧૯૩૮ના દિવસે એક જાહેરસભાને સંબોધતાં એમભે ક્હું હતું કે,



 મુલત્વીરાખવા તેયાર છીસે. અને કોذેસની સાથે ભળી જ્વાની જરરત પેEા


જો ذे એ સમયે કોંગ્રેસ સાસ્રાજ્યવાદ સામેના સંઘર્ષમાં ભાગીદારી ન કરી. તે સંવૈધાનિક તંત્રનો ઉપયોગ મુડીવાદીઓ અને અન્ય સ્થાપિત હિતોને પોષવામાં કરી રહી હતી. બ્રિટીશ સામ્માજ્યવાદનો વિરોધ કરવા માટે સુભાષચંદ્ર બોઝ પણ ડૉ. આંબેડકરની દરખાસ્ત સાથે સંમત હતા, પશ્રાંધીજી સુભાષચંદ્ર બોઝના મતનો વિરોધ કર્યો હતો. આ અંગે ડૉ. આંબેડકરે ગાંધીજન ખુલ્લો વિરોધ કર્યો હતો અને કહ્યું હતું કે, "એમફે ફેરેશનની યોજનાનો સ્વીકાર કરી લીધો હોય એવું એમના વલભ પરથી લાગે છે. શ્રું આટલું આટલુંજ એમનું રાજકીય લક્ષ્ય છે."

ડૉ. આંબેડકરની રાજનીતિનો અને "દૃશની સ્વાધીનતા અને દેશનાં હિત" સાથે જોડાયેલું ડૉ. આંબેડકરનું આ વલણ ભારતની રાજનીતિના ઇતિહાસમાં હંમેશાં આદર સાથે યાE કરવામાં आवશે.

\section*{૫.૫ (૧૪) સાધન શુદ્ધિ, અહિંસા અન સત્યાગ્રહ}

સાધન, શુધિ, અહિંસા અને સત્યાગ્રહ અંગે ડૉ. આંબેડકરે પ્રયલિત વિયાર પદ્ધતિઓથી અલગ પોતાનો મત વ્યક્ત કર્યો છે. એમના વિયાર તદૃન સાફ સુથરા અને અભ્યાસ આધારિત છે.

સાર્વજનિક સ્થળોએથી એક નાગરિક તરીકે પાણી લેવાનો અને પાણી પીવાનો અધિકાર સૌ કોઇને મળેલો છે. અસ્પૃશ્ય જાતિના લોકો પણા નાગરિક છે અને તેથી એમને પણ સાર્વજનિક સ્થળેથી પાણી લેવાનો અને પાણી પીવાનો અધિકાર મળેલો છે. મહાડના યવદાર તળાવમાંથી કાયદો હોવા છતાં દલિતોને પાણી લેવા-દેવામાં આવતું નહોતું. ક્રૂતરા બિલાડાં અને પશુઓ સહિત હિંદુમુસલમાન તે તળાવમાંથી પાણી લઈ શકતા હતા પણ માત્ર દલિતો ૫૨ જ પ્રતિબંધ હતો. માનવીય અધિકાર પ્રસ્થાપિત કરવા મહાડમુકામે ચવદાર તળાવે સત્યાગ્ગહ કરવાનો નિર્ણય લેવાયો. ડૉ. આંબેડકરે આગેવાની લીધી. એ વખતે ‘સત્યાગ્રહ' અને ‘અહિંસા’ અંગે ડૉ. બાબાસાહેબે તાત્વિક યર્યા કરી હતી. એમણે કહેલું કે,

ગીતામાં ‘સત્યાચ્રહ'ને વળગી રહેવાનું કહેવામાં આવ્યું છે. સત્યાચહી પોતાનો આચહ ક્યા સાધનોથી પાર પાડે છે. એના આધારે તે સત્યાગ્રહ કરે છે. દુરાચ્રહ એનો નિર્ણયય થઈ શકે છે. જો કાર્ય નૈતિક હોય તો તે સત્યાગ્રહ છે અને અનૈતિક હોય તો તે દુરાશ્રહ છે.

૫ણ સવાલ એ છે કे સત્યને માર્ટ કરવામાં આaતો આગ્રહ ‘સાથો આગ્રહ' છે. કે 'દુરાઝ્યહ' એને નિર્ધારિત કઈ શીતે કરવું ? શું આ નિર્ણય કરતી વખતે હિંસા-અહિંસાનો પ્રશ્ર ઉભો થાય છે ? એનો જવાબ ડૉ. બાબાસેહેબે આ પ્રમાણે આપ્યો હતો.

હિંસા અને અહિંસા કેવળ એવો આશ્રહની સિદ્ધિનું સાધન છે. અર્થાત્ કર્મના અથવા કર્તાના બદલાવથી दिયાનું રુપ બદલાય છે. એवી રીતે સાધનોના બદલાવથી આશહનું નૈતિક રુપ બદલાતું નથી, કારણ કે કોઠ એક દુરાશ્રહીએ પોતાનો આશ્રહ પુરો કરવા માટે અહિંસાનો માર્ગ અપનાવ્યો તો એના દુરાગ્રહને પોતાના આગ્રહ પૂરો પાડવા માટે અહિંસાનો માર્ગ અપનાવ્યો તો એના દુરાગ્રને સત્યાગ્રહ કરી શકાય નહીં અથવા કોઇ સત્યાગ્રહીએ સત્યાગ્રહની સિદ્ધિ માટે હિંસા કરી તો એટલા જ કારણસર સત્યાચ્રહને દુરાચ્ચ કરી શકાય નહી. જો એવું હોય તો ગીતામાં શ્રી કૃષ્ણો અર્જુનને સત્યાગ્રહની સિદ્ધि માટે જે માર્ગે અપનાવaા મજબૂર કર્યો હતો એને અંગે શું કહી શકાય?

અહિંસા તત્વનું વિશ્લેષણ કરતી વખતે બાબાસાહેબે આગળ કહે છે "અહિંસા પરમો ધર્મ" તત્વ બધાજ સ્થળે પાળી શકાય નહીં. આંખો પટપટાવો એવી નાની ક્રિયામાં પ૬ જુંતુ મરતા હોય છે. પાણી, ફળ, વાયુ બેજ જંતુઓ lય છે. વૃક્ષમાં પણ જીવિત છે. એટલે પાણી પીવું, ફળ ખાવા, શ્વોસાશ્વાસ લેવા, વૃક્ષ કાપુું, આ બધું જ વર્જર્ય કરવું પડશે.

પોતાના પર થપેલ જીવલેણ હુમલામાં સ્વબયાવ કરતાં હુમલાખોરનું મૃત્યુ થાય તો સ્વબયાવ કરનારને હત્યાનું પાપ લાગુ t પડે એજ ઈીતે યોરી કરનાર ક બળાr્કારી ઉપર સ્વબચાવ કરતાં મૃત્યુ પામે તો પાપ ન લાગે. જે દુญ મરે છે તે પોતાની અ-ધર્મને કારણે માર્યો જાય છે.

હિંસાનો અર્થ જોે સાયી વ્યક્તિને આઘાત પહોંયાડવો એવવો થતો હોય તો ગાંધીજની

51．બાબાસાહેબ આiબડકરનું ス1જรीय Fिंcન અહિંસા ૫ણ હિંસાજ છે．

સાચી વાત તો એ છે કે，અહિંસાનો યથાશક્તિ ઉ૫યોગ કરવો જોઇએ પझ જ્યારે હિંસા સિવાયનો વિકલ્પજ નહોય，હિંસાની જરૂત ઉભી થાય તો ‘સત્યાગ્રહ＇ને સિદ્ધ કરવા માટે હિંસા કરવી ૫ડે તે કરવીજ પડશે．એટલું જુ નહીં નીતિની દ્રષ્ષિએ ૫ણ આ તથ્યપૂર્ણ વાત ગણાવી શકાય．

ડૉ．બાબાસાહેબે પોતાના પક્ષના ‘સમતા સૈનિક દળ＇ને ઉપદેશ આપતાં ૧૯૪૨માં નાગપુર ખાતે કહેલું કે，
＂અહિંસા ને હું પ્રેમ કરું છું，પણા અહિંસા અને શરણાગતિ વર્ચે હું ફરક કરું છું． શરણાગતિ વાળું જીવન ગુલામી અને નિરધારતાનું જીવન છે．આવું જીવન જીવવું એ માનવીય દ્રષ્ટિએ અ－શોભનીય છે．મને તુકારામના શબ્દો માન્ય છે કે，દુષોનું દલન અને સજ્જનોનું રક્ષણ અને પાલન એ પણ અહિંસા છે．પ્રાણીઓ પર દયાભાવ રાખવો એ પણ અહિંસા તત્વો જ એક ભાગ છે．જો આવું માનવામાં ન આવે તો ‘અહિંસા’ શબ્દ માત્ર શબ્દ \(જ\) છે．તમારું ધ્યેય શીલ અને શક્તિ છે．＂

સાપેક્ષ અહિંસા એક પરિણામકારી વિચાર અને સાધન છે．એવું ડૉ．આંબેડકરનું માનવું હતું．એમનું કહેવું હતું કे ગાંધીજની અહિંસા બુદ્ધધર્મનું તત્વે નથી ૫ણ તે જૈન ધર્મમાંથી લીધેલું છે． કારણ ફे બુદ્ધની ‘અહિંસા＇જૈનોની જેમ બીજા છેડા સુધી ખેંચવામાં આવી નથી．‘ભગવાન બુદ્ધ અને એમનો ધમ્મ＇પુસ્તકમાં ડૉ．આંબેડકરે કહ્યું છે કે，＂અહિંસા પરમોધર્મ એ વાત સાચી છે પણ એને આત્યંતિક સિદ્ધાંત તરીકે સ્વીકારી શકાય નહીં．જૈનો એને આત્યંતિક સિદ્ધાંત ગણે છે．બુદ્ધ યજમાં પ્રાણી હિંસાનો વિરોધ કર્યો હતો．એક બીજો પુરાવો પ્રાત્ત થાય છે જે સાંયોગિક પુરાવા કરતાં સીધો પૂરાવો છે．અને જે એક રીતે ‘અહિંસા＇ની વ્યાખ્યા જ છે．ભગવાન બુદ્ધ કહ્યું છે＇સર્વથી મૈત્રી કરો જેથી તમારે કોઈ૫ણ પ્રાણીને મારવાની જરૂરિયાત ઉભી ૌ થાય．＇આ અહિંસાના સિદ્ધાંતને સમજાવવાની હકારાત્મક પદ્ધતિ છે．આ કથનને કેન્દ્ર રાખીને વિચારતાં અહિંસા બાબતે ભગવાન બુદ્ધનો શો મત હતો ；સમજવું અઘરું નથી．ભગવાન બુદ્ધ જીવહત્યા કરવાની ઇચ્છા અને જી હિંસા કરવાની જરૂરિયાત બંનેન ને અલગ ગણે છે．આમ，અહિંસા બાબતે બૌદ્દધર્મના સિદ્ધાંતોમાં ક્યાંય ગૂયવાડો નથી．આ ઓક અણિશૂદ્ધ，પાક્કો，સ્ધિર અને નૈતિક સિદ્ધાંત છે．＂

બીજા વિશ્વયુદ્ધના સમયગાળામાં બાબાસાહેબે કહેલું કे，




 उपयोगमां tबी पझ विभ्यना हुरुपयोग કरवामां धे．

ગાંધીશ્ અને યुद्ध विरोधी પथાર કરનારા તમામ લોકો અહિંસાની





 ડૉ．બાબાસાહેબ આંબેડકરે આગળ ક્યું

凶णनो उपयोग \(t\) કरो，अंgुं કહ่नारા शiतिवाही सोકi－फणनों उपयोग
 ध．＂
ふૉ．બાબાસાહેબ આંબેડકર તો પોતાની કોલેજમાં વિદ્યાર્થીઓને લશકરી તાલિમ આપવા માટે ઓક અલગ અભ્યાસ કમ તૈયાર કરવાનો વિયાર કરતા હતા．આપણે સ્પષ્ટ રીતે સમજી લેવું જોઇએ કે એમની વિયારણામાં આયાર અને વિચાર અંગે વિરોધાભાસ નહોતો．એમના વિયારોમાં ઓકસુસંગતતા હતી．

ઓ વખતે અર્થાત્ બીજા યુદ્ધ વખતે પોતાની ભૂમિકા સ્પષ્ટ કરતાં એમણે કદ્યું હતું કે，




અભિમાન પર ઉભું થયેલું છે．નાઝીવાEે મનુષ્યના ભવિષ્યને ખતરામાં મૂક્ધું





 ધશો તો આપધું ભवि凶्यનો विનાશ ધશो．＂
ડૉ．બાબાસાહેબનો અભિપ્રાય હતો કे બીજું વિ尺્વયુદ કેવળ પૃથ્વી ઉપરના પ્રદેશોને વહેંચી લેવા માટે શરુ થયું નથી，કેવી રીતે પણ માનવ－માનવ વચ્યે，રાષ્ટ્ર－રાષ્ટ્ર વચ્યે સહજીવનનો સંબંધ કેવી રીતે જળવાઈ રહે，એના માટે પાયાનું પરિવર્તન લાવવા શરુ થયું છે．સહજીવન જીવવા માટેની શરતો કઈ હોઈ શકકે એનું મૂલ્યાંકન કરવાની માંગણી ઉભી થઈ છે．અને તેથી આ યુધ એક અર્થમાં કાંતિ છે．સામાજિક પુર્નરચનાની માંગણી છે．જો નાઝીવાદનો વિજય થશે તો નાઝીવાદી સમાજ રયના હેઠળ સ્વતંત્રતા માટે જોખમનું ઉભું થશે．સમાનતાના મૂલ્યનો અસ્વીકાર કરવામાં આવશે અને બંધુતાનો વિયાર સમૂળો નષ્ટ થશે．

જો લોકતાત્ત્રિક રાષ્ટ્રોનો વિજય થશે તો શું થશે ？એ અંગે પોતાના વિચારો વ્યક્ત કરતા એみझે ક્યું હતું કે，



 માંગ હાલ પૂરતી કરવાને લીધ＇＇નવભારત રયવl＇ની માંગણી બુલંદ કરો．＂

હिंસક શક્તિનો સહારો અને શર⿰丬犬ં સ્વીકારીને માત કરેલી શાંતિ સાથી


 दुद्धमां बिभ्य मेणवीनं के न्याय आधारित संधि दरी शเક14．

विध्युुद्धनी मिभांसा કरतां अभझओ よब्युं के ब्रिटन युद्ध पर रोજ वर





 बोકोને સोंपवा જોઈれ．
 थીवાના પાકીની સુविधा 广ेभ ઉભી કરતા નथी ？
આઝાદી મળ્યા પછી ભારતને પાકીસ્તાન સાથે ત્રણ અને યીન સાથે એક યુદ્ધમાં ઉતરવું પડયું હતું．એમાં કરોડો રૂપિયાનું આંધણ થયું પણ ભારતના શાસકો પીવાના સ્વરછ પાણી થામવાસીઓને પીવા મળે તે માટે પૈસા નથી એવી દલીલ કરે છે ત્યારે મને આશ્વર્ય થાય છે એવું કહીને ડૉ．આંબેડકરે શાસકોની વંચિતો તરફના વલણ અંગે દુંખ વ્યઝ્ત કર્યું હતું．

\section*{પ．૬ ગ્રામ－પંચાયત અંગ ડૉ．અiબેડકરના વિચારો}

ભારતના બંધારણમાં ગામ અને ગામ પંયાયતની વ્યવસ્થાને માન્યતા આપવામાં આવી નહોતી．એમાં ગામને એકમ માન્યું નહોતું．પણ વ્યકિતનો ઓકમ તરીકે સ્વીકાર કરવામાં આવ્યો હતો． પરંતુ કેન્દ્ર સરકારે ૭રમું સંશોધન કરીને ગામને એકમ તરીકે માન્યતા આપી છે એ પછી ૭૩માં બંધારણીય સુધારાને પરિણામે દેશમાં સ્થપાયેલી પંયાયતી રાજ્ય વ્યવસ્થાને બીજા તબક્કનું પંચાયતી રાજ્ય તજજ્ઞો ગણે છે．ઈ．સ．૧૯૫૮થી દેશમાં પંચાયતી રાજ શરૂ થયું એને પંયાયતી રાજનો પ્રથમ તબક્રો ગણવામાં આવે છે．

આપણાં દેશના મહત્વના આગેવાનો－મહાતમા ગાંધી પઠિત જવાહરલાલ નહેર， રાજેન્ર્યસ્સદ，લોકનાયક જયપ્રકાશ નારાયણ વગેરે ચ્રામ સ્વરાજની બુનિયાદ પર ભારતીય રાજ્યની ઇમારત ઉભી કરવાની ઇરછા રાખતા હતા．પરંતુ સંવिધાનની પ્રારૂપ સभિતિના અધ્યક્ષ ડૉ．બી．આર．આંબેડકર ‘ગ્રામ શાસન પધ્ધતિ’ ની તરફેણાં નહોતા．એટલે એમણે બંધારણના મુસદૃામાં ગ્રામ પંયાયતો અને જિલ્લા પંયાયતોને મૂળ એકમ ગણ્યું નહોતું．જ્યારે બંધારણ અંગેની




\section*{૫． 5 （q）ग्राम्ય પંચાયતો મન દલિતો અન લઘુभતિચા ：}

સંવિધાન સભામાં ડૉ．આંબેડકરે પોતાના મંતવ્યની તરફેણમાં અનેક તાર્fિક દલિલો આપી હતી，જેમાં મુખ્ય દલિલ એ હતી કे ગ્રામ－પંયાયતની વ્યવસ્થા દેશની લઘુમતિઓના હિતમાં નથી． લઘુમતિઓમાં દલિત વર્ગોના લોકોને પણ ગણવામાં આવતા હતા．

ડૉ．આંબેડક૨નું માનવું હતું કે，



 मงોદયનું માનgું હતું કُ，નાની－નાની ગામ પંચાયતોને કારङો g ભારતની
 પंચાयતોむ પोतાની ભીતર નાનાનાના રાજ્યોની ભૂમિકl ભજ્વી ఆતી．＂



 ૬े જ્યારે शત્રુઓની સેનાઓો ગામમાંથી પસાર थતી ત્યારે ગ્રામવાસીઓ


＇ગામ－પંચાયતોઓ＇આપફા દશમમાં આ ધકારનો ભાગ ભજવ્યો છે．આ

 તમામ મકારના ઉત્थાન અનં પતનમાં આ પંચાયતl અસ્તિત્વમાં રહી．૫झ9

广ंचायतोने કારझi g ભારતનું પતન ધતું રહjं हु．＇
 શ્રા－પંચાयતોનો પक्ष લઈનેં સામે આવે છે．આજના ગામડi સ્વાર્થ，અรાન，

 ひંકમના રૂ૫માં મસ્થાखिત કરેલ છે．＂
પંયાયતી રાજ્ય વ્યવસ્થા માત્ર સ્વાયત્ત શાસનનો જ મામલો નથી，પણા એનાથી જીવન， સ્વતંત્રતા અને સંપત્તિના હિતો પ૬ પ્રભાવિત થાય છે．એટલે જ ડૉ．આંબેડકરે આ વ્યવસ્થા અંગે મુંબઈ વિધાનસભામાં વિસ્તારથી પોતાના વિચારો ૨જૂ કર્યા હતા，આ અંગે એમણો સદનને જણાવ્યું હતું કે．ગામ પંચાયત અધિનિયમ ૫－૨૦ ની કાર્યપ્રણાલિ પ૨ અહેવાલ આપવા માટે જે સમિતિ ૧૯૨૫માં બની હતી．એનો રિપોર્ટ ઉત્સાહજનક નહોતો．એ સમિતિને સંપૂર્ભ સિંધ પ્રાંતમાં એવું એક પફ્ઞ ગામડું મળ્યું નહોતું．જયાં પંચાયત વ્યવસ્થા સ્થાપિત થઈ હોય！

ગામડામાં દલિતો પ્તત્યેક ગામમાં લઘુમતિમાં હોય છે．એમની સ્થિતિ પરાશ્રિત હોય છે．એવી સ્થિતિમાં ગામ પંયાયતનો મતલબ એટલો \(જ\) થાય કे જે લોકો ગામમાં શોષણા કરનારા તત્વો છે， એમના જ હાથમાં સત્તાના સૂત્રો આવશે．ગામ પંચાયતની વ્યવસ્થાને કારણે દલિતોનું કे લધુમતિઓનું ઉત્થાન નહીં થાય ૫ણ તાકાતના જોરે કેટલાક લોકો એમનું જીવન દયનીય બનાવી દેશે．એમની સંપત્તિ અને સ્વતંત્રતા જોખમાશે．એમની પાસે જે થોડી ઘણી જ્મીન હશે એના પર અવૈધ કબજો કરી લેવામાં આવશે．જો કે આવી તમામ સંભાવનાઓ સાચી સાબિત થઈ છે．

\section*{प．૬（૨）માથાભારે તત્વોની ગામમાં દાદાગીરી અને અત્યાચાર ：}

પંયાયતી રાજની સત્તા જ્ઞાતિવાદી અને સામંતવાદી સ્થાપિત હિતોના હાથમાં સરકી ૫ડે છે અને નીયલા વર્ગનું શોષણ થાય છે．ગુજરાતના કેટલાક ગામો અને તાલુકાઓ એવા છે જયાં સરપંય， કે તાલુકા પંયાયતના હોદેદારો માથાભારે તત્વો હોય，જેમની સામે ચૂંકેચા કરવાની હિંમત સ્થાનિક પ્રજાંાં તો ન હોય તે તો સમજી શકાય છે．પરંતુ ખૂબીની વાતો એ છે કે，સરકારી કર્મચારીઓ અને અધિકારીઓ પણ એવા સ્થાને બદલી થાય ત્યારે જવાને બદલે રજા ઉપર ઉતરી જાય છે．ઓક તાલુકા

પક્ષના તમામ ઉમેદવારોએ ઉમેદવારી પાછી ખેંચી લીધેલી. આવી માથાભારે વ્યકિતોઓ હોય છે તો
š. બાબાસાહેબ આiçsકરનું રાજકીય ฝિંતન આંગળીને વેઢે ગણી શકાપ એવી પરંતુ એમની દાદાગીરીથી ડરનારો ભીર વર્ગ વિશાળ હોય છે એવી નોંધ પંથાયતની રાજ્યના તજશ ડૉ.. બલદેવ આગજાઓ નોંધી છે.

\section*{प.5 (3) ECિતોનો गામડાओમાં થતો સામાજિક બહિષ્કાર :}

ગામડું વિવિધ જાતિ સમુહોનું વાડાબંધ ઓકમ હોય છે. દરેક જાતિનો પોતાનો અલગ વાડો કे મહોલ્લો હોય છે. આ જાતિઓના પારસ્પરિક પૂર્વા્ર્રહો અને દ્વવ્ધ ચાલતા હોય છે. કયારેય આ દ્વવવ્ધ ભિષણ સ્વરૂપ ધારણ કરી લે છે. આ દેશમાં જેટલા દલિતો વિરૂદ્ધના અમાનુષી હત્યાકાંડ સામુહિક રીતે થયા છે એ બધાજ ગ્મમડાઓમાં થયા છે અને અપરાધીઓમાંથી ભાગ્યે જ કોઇને સજા થછ છે. જયાં ગામ પંચાયતની વ્યવસ્થ્ય અસ્તિત્વમાં છે ત્યાં પણા આ લોમહર્ષણા અમાનુષી હત્યાકાંડો ખતમ કરી શકાયા નથી. હવે બદલાયેલા સંજોગોમાં ધાર્મિક લધુમતિઓ માટે ૫ણા ખતરો પેદા ધપો છે. હિન્દુ મુસ્લિમ રમખાણો એ હવે શહેરી ષટના રહી નથી ૫ણા ૨૦૦૨ પછી તો તે ચ્રામ્ય સ્તર સુધી પહોંયી ગઈ છે. ગામમાં જ્યારે દલિત વિરોધી વાતાવરણ અને સંઘર્ષ ઉમ્મો થાય છે ત્યારે ગામ લોકો દલિતોનો બહિષ્કાર કરે છે. એમના રસ્તાઓ બંધ કરી દેવામાં આવે છે. દુકનદાર ચીજ વસ્તુઓ આપવાનું બંધ કરે છે. રોજગારીનું એકમાત્ર સાધન દાડિયું હોય છેં એટલે ખેતમજૂરી પર બોલવવાનું બંધ કરી દ્વાય છે. શાળામાં જતા બાળકોને રોકટોક થાય છે અને જુલ્મના દ્વિપમાં માત્ર શરણાગતિ સિવાયનો ભાગ્યે જ કોઇ વિકલ્પ બાકી રહે છે. સરકારી કાયદા કાનૂન તો હોય છે પણ એનો અમલ કરનાર દલિત તરફી થઈ શકતા નથી કારણ કે જે લોકોએ સામાજિક બહિષ્કાર કર્યો હોય છે એ જ કોમ અને કુથ સાથે સરકારી કર્મચારીઓ, પોલીસો અને અમલદારો સંકળાયેલા હોય છે.

શ્રી કંવલભારતીએ નોંધ્યું છે કે,
"શું નવી પંચાયતી રાજ વ્યવસ્થા ભારતના ગામડાઓમાં દલિતોનું ગણતંત્ર બનાવી શકે તેમ છે? જે લોકો શ્રામ-ગણતંત્રનાં ગાણાં ગાય છે.એમને આ સીધો સવાલ પૂછવામાં આવ્યો છે.

પંચાયતી રાજ વ્યવસ્થા કોઇ નવી વ્યવસ્થા તો છે નહીં છેલ્લા પયાસ વર્ષોથી ગામડાઓમાં પંચાયતી રાજય અમલમાં છે. આ લાબા ગાળામાં દલિતોને માટે સામાજિક પરિવર્તન અને આર્થિક મુકિતનો માર્ગ શા માટે ખૂલ્યો નથી ? ગામડું ગઈ કાલે પણ સામાજિક બુરાઇઓનું કેન્દ્ર હતું અને આજે પણ એમાં કશો ફરફાર થયો નથી. ગામ પંચાયતો આ બુરાઇઓને ખતમ કરી શકી નથી કારણ ૬े તે એવું કરવા ઈચ્છતી નથી.

ગામડાઓમાં જૃદી જુદી જાતિઓના જાતિપંચો અસ્તિત્વમાં હોય છે. આ ફાતિ પંચો સદ્દીઓથી અસ્તિત્વ ધરાવે છે. બ્રાહ્ભોોની પંચાયત, ઠાકુરની પંચાયત, જાટોની પંયાયત, રોહિત સમાજની પંચાયત વગેરે.... આ સઘળી પંચાયતો સામંતી માનસ ધરાવતી સંસ્થાઓ છે. તે એક જ કામ કરે છે અને તે એ કે ધર્મની જે વ્યવસ્થાઓ સામાજિક મર્યાદાઓ સ્થાપિત કરી છે તે સુરક્ષિત રહે. કોઈએ આંતરજાતીય લગ્ન કર્યા, ફે જ્ઞાતિબહાર ભોજન કર્યું કે સ્થાપિત વ્યવસ્થાનું ઉલ્લંઘન કર્યું તો પંયાયત એ વ્યકિતને દંડિત કરે છે. સંવિધાન બહારની આ સમાંતર સત્તા જ્ઞાતિપંયો પાસે હોય છે. તે વ્યકિતનો કे સમુહનો સામાજિક બહિષ્કાર કરે છે અને સામાજિક બહિષ્કાર કરતાં મોટો બીજો કોઈ દંડ ગ્રામ જીવનમાં હોતો નથી. આંતરશ્ઞાતિય લગ્ન કરનાર દલિત યુવકને ઝાડ સાથે બાંધી શીવતો સળગાવી દેવાનો કે દલિત મહિલાને ગામ વશ્યે નગ્ન કરી સામુહિક બળાત્કાર કરાવવાની ઘટનાઓ તો તાજેતરમાં ટી.વી. માધ્યમોね રજુ કરી છે. બેલછી ઉત્યાકાંડ માટે મોટી હોળી સળગાવી દલિતોને શીવતા એમાં નાખવામાં આવ્યા હતા.

\section*{૫.૬ (૪) સરકારી યોજની પાછળના આશચો :}

સરકારી પંચાયતી રાજ-વ્યવસ્થા ગામની સભ્યતા અને સંસ્કૃતિને બદલવા માટે નહીં પણ ગામનો વિકાસ કરવા માટે હોય છે. સરકારનું કહેgું છે કે પંચાયતી રાજવ્યવસ્થાને લીષે ગ્રામીણ યુવકોની શહેરો તરફની દોટ બંધ થશે. એમને ગામડાઓમાં જ રોજગાર પ્રાપ્ત થશે. ગામમાં મળતા કુદરતી સંસાધનોનો ઉપયોગ વિકાસ કાર્યોમાં થશે. આ સોનેરી સૂત્રો પાછળની વાસ્તવિકતાઓ છે \}ે, શું ગામડાઓમાંશી સામંતવાદ ખતમ થયો છે ? દલિતો ૫૨ના જુલમો બંધ થયા છે ? ગામમાં દલિતોને કયો રોજગાર મળે છે ? એવું કહેવાય છે કે ગામડામાં કુટિર ઉદ્યોગોનો વિકાસ કરાશે. પણ કુટિિ ઉદ્યોગનો અર્થ શું છે? લુહાર, સુથાર, તેલી, કુંભાર અને પદ્દલિત જાતિઓ એમના પરંપરાગત વ્યવસાયમાં જ જોતરાઈ રહે એવો તો अર્થ નથીને ? પરંપરાગત વ્યવસાયમાં થોડા ઘણાં સુધારા સાથે નવી ટેકનીકનો ઉપયોગ સંભaત: થાય તો ૫ણ જાતિ માળખું તો તૂટવાનું જ નથી અને ટેકનોલોશીની હરણફાળમાં કુટિર ઉદ્યોગવાળા કેટલું કાઠુ કાઢશે? વિશાળ મૂડી રોકાણવાણા કુટીર ઉદ્યોગ અને એન્સીલિયરી ઈંડસ્ટ્રીઝનું ભારે શોષણ કરી એમને હંમેશા પાંગળા બનાવી દેશે. તો હંમેશા પાછળનો પાછથ જ રહેવાના છે અને ગામડાઓમાં કયા યુવકો ભાગે છે ? દલિત જાતિઓના યુવકો સિવાય અન્ય લોકોને ભાગવાનું શું કારણ હોઇ શકે?
4.5 (૫) પંચાયતો : સત્તા કૈન્દ્રોના બંધ દ્વાર ખોલવાની શફઆત :

કેટલાક સામો સવાલ કરે છે કે દૂંકાગાળામાં ભલે આવી સ્થિતિ રહેતી હોય પણ આખરે તો લોકશાહીમાં સત્તા સંખ્યામૂલક છે. વિશાળ તિરૂ શોષિત વર્ગ કાયમ માટે તો દબાયેલો નહીં જ રહે. અને ત્યારે પોતાની સંખ્યાના બળે み્મામ પંચાયત કે તાલુકા પંયાયત જેવા નિમ્નસ્તરના કે મધ્યસ્તરના સત્તા કેન્દ્રો હાથવગા કરવાની શકયતા દેખાશે ત્યારે મુઠીભર સ્થાપિત હિતોના સિંહાસનો મતપેટી દ્વારા ઝુંટવી લેશે. આ સંભાવના સાથે અસંમત થઈ શકાય તેમ નથી. આ પ્રક્રિયા સાવ સરળ અને અહિંસક ન પણ હોય. આના કારણે ચ્રામીણ સમાજમાં ઘર્ષણ વધશે અને કયાંક કયાંક ખૂનરેજી પણ થાય, પરંતુ આટલું જોખમ તો ગ્રામીછ ગરીબોના હિતમાં લેવું જ રહ્યુ. પંયાયતી રાજ એ કોઈ રામબાણ ઇલાજ નથી, પરંતુ મતપેટી દ્વારા ચ્રામીણ ગરીબો માટે સતા કેન્દ્રોના અત્યાર સુધી બંધ રહેલા દ્વારો ખોલી આપવાની સંભાવના તો તેમાં છે જ.

\section*{प.૬ (૬) પંચાયતોની સાંખ્રત સ્થિતિ :}

પ્રોફે. બળદેવ આગજાએ ૭૩માં બંધારણીય સુધારા ૫ક્વવાદ ભારતમાં પંયાયતી રાજમાં ખેદપૂર્વક નોંધ્યું છે કे,
"આજની જે રાજકી સત્તા છે તે પણ લોકો વડે પ્રસ્થાપિત બંધારણીય સત્તા જ છે. ઓ સત્તાથી બંધારણીય અને રાષ્ટ્રીય ઉદ્દેશો કરતાં અંગત લાભાલાભના વલણો બળવતાર બન્યા છે. સ્થાનિક કક્ષાએ હાલ જે સત્તા માળખું અસ્સિત્વ ધરાવે છે એના વિશ્લેષણના લગભગ તમામે તમામ અભ્યાસો દર્ચાવે છે કે, પંચાયતોમાં રૂઢિગત શીતે બળવાન અને સબળ નીવડેલી ઉજળિયાત કોમો, જમીન માલિકો તथા પૈસે ટકે સુખી લોકો વાસ્તવિક અને છેવટનું વર્ચસ્વ ધરાવે છે. કયાંક અપવાદ હોઈ શકે છે, પરંતુ બહુજન સમાજના લોકોને સત્તા મળી હોય તો આજની વિટંબણા ન હોય! લોકોને 'સત્તાનો ખ્યાલ' અનુસૂચિત જાતિઓ, જમીન વિહોણા ખેતમજૂરો, મહિલાઓને સક્ષમ, સભાન અને સચેત બનાવવાનો હોવો જોઇએ. જો એમ હોય તો આપણે ઘીીક વિચારવું જોઇએ, કે હાલની પંયાયત સ્તરની જોગવાઈઓની નવી કાર્યપદ્વતિની નીપજ ર૩૫ આ નબળા વર્ગોની સ્થિતિ કેવી છે. સ્થાનિક કક્ષાએ જો લોકોને સત્તાનો હવાલો સોંપવાનો હોય તો તેમ કરવામાં હાલ પ્રવર્તમાન પરિબળો અને પ્રથાઓને અવરોધતાં કેવી રીતે અટકાવાશે.?

શ્રી શિવદાન ગઢવીનું અવલોકન છે કે, સામાન્યત: ગામડાંના બહુમતી લોકોનું માનસ સારી વ્ય૯િતન પંયાયતના સભ્યપદે બેસાડવા ઝંખે છે. આમ હોવા છતાં કેટલાંક ગામડાંમાં અતિ ઇચ્છાએ ૫ણા તેમની સામે મજબૂરી આવતા તેમના મતો બીજી વ્યકિત તરફ જાય છે. જેમાં ગામમાં અમુક માણસો ધાક બેસાડતા હોય છે અને તે રીતે તેમના મતો તે તરફ ઢસડાઈ જાય છે. દલીલ ખાતર એવું કહીએ કे, મતદાન તો ગુપ્ત છે પછી શું વાંધો હોય ? મતદાન ગુપ્ત હોવા છતાં ગામડાંની ચૂંટણીમાં તેનું ચિત્ર સ્પષ્ટ બનતું હોય જ છે. આમ આઝાદીના લાંબા સમયગાળે પણા હજુ કયાંક કયાંક આ પરિસ્થિતિ પ્રવર્તે છે. કારણા કે આવા લોકોને તેમની સાથે રાત-દિવસનો પનારો પડ્યો હોય છે.

\section*{प.૬ (6) ચૂંટણી, સરપંચપ૯ અન અસામાજિક તત્વો :}

ગામતળમાં દબાણ કરનાર, ગૌથર ખેડનાર, ઉભા મોલું ભેલાણ કરનાર, દાર પીનારા, ગામના તળાવ, ટ્યુબવેલ વગેરેના પાણીનો દુર્વ્યય કરનારને ગામડાંની યૂંટણીમાં ઝંપલાવનાર ક્નેનેહબાજ વ્યતિઓ મદદગાર બને છે. તેમના ઉપકાર તળે લાવી ‘પોતાના માણસ' નું બિરૂદ આપીને બયાવ કરે છે. આવી. અહેસાનમંદ વ્યઠિત ખરેખર તો ગામસમૂહની ગુનેગાર છે. તોય પંચાયતની ચૂંટણીમાં ઉભા રહેનાર વ્યકિતએ તેને મદદ કરેલી હોવાથી તેમને પોતાનો અને કુંુુંબના સભ્યોના મતો આપે છે. યૂંટાનાર હોદૃદારો ચૂંટાયા પછી આવી વ્યકિતઓ સામે પગલાં લઈ શકે ખરા? કયારેક જ્ઞાતિવાદ જ નહીં, શાખા, પ્રશાખાવાદનું એટલું બધુ વિષ ગામ લોકોમાં રેડવામાં આવે છે કે, તેમના સિવાય બીજા કોઇને ‘સરપંયપદે' બેસાડાય જ નહીં. એકલદોકલ ક્રુટુંબને તો સરપંચમાં લવાય નહીં. જયાં જ્ઞાતિસમૂહના બે જૂથ હોય ત્યાં આવી એકલદોકલ વ્યકિતને પણા સરપંચની કયારેક તક મળે છે. અગર ગ્મસમૂહનો ડખો ટાળવા ડાહ્યા માણસોઓ આવી વ્યકિતને સરપંયપદે બેસાડ્યા હોવાના કિસ્સાઓ પણા છે.

સરપંયની બેઠક મહિલા અનામતની હોય તો કયાંક કયાંક તેના પતિને લક્ષમાં લઇને જ મહિલાની પસંદગી કરવામાં આવે છે. મહિલાના પતિ તેની સાથે ને સાથે રહે છે! આવા સંજોગોમાં મહિલા તલાટી કも રીતે કામ કરી શકે ? સરપંયપદની અનુસૂયિત જાતિના અનામત બેઠક હોય ત્યારે ગામના સબળ જૂથવાળા માણસો બહુુુ હોશિયાર વ્યકિતને સરપંય૫દ માટે આવકારતા નથી તેની પાછળનું કારણ ઉ૫સરપંચને સર્વેસર્વા બનાવવાનું હોય છે.

કોઇ કોઈ જગ્યાએ ગરીબ મતદારોને નાણાંની કે એવી બીજ લાલયો અપાય છે, પૈસા વહેંચાય, દારૂની કોથળીઓ ખુલ્લી કરવામાં આવે. આ બધી બાબતો યૂંટણીમાં ગુના તરીકે ભલે ગણવામાં આવે, પરંતુ આવી ફરીયાદની ઝંઝટમાં કોઈ પડતુ નથી. યૂંટણી વખતે બખાળા કરે ને પછી ભૂલાઈ જાય! સાબિત કરવાનું અઘરૂં કામ છે.

કોઇક કોઇક ઠેકાણે કંઈ વિકલ્પ ન મળતા સાર્વજનિક ફे ધાર્મિક કામ માટે ગામમાં વધુ રકમ આપે તેને 'સરપંયપદ' આપે છે.

કોઈ કોઈ ગામોમાં તે અમુક વર્ગની જાગીરી હોય તે રીતે સરપંયપદના વારા કાઢે છે. સરકારે

બંધારણીય ઈીતે પછાત વર્ગો માટે અનામત બેઠકો ન રાખી હોય તો તેમનો તો કયારેય વારો જ ન આવત! મહિલાઓ માટે પણ ગામડામાં તેવી જ સ્થિતિ પ્રવર્તે છે.
- તમારી પ્રગતિ ચકાસો.

પશ્ન-૩ નીચેનું વિધાન ખરં છે કे ખોટું તે જझાવો.
ખરા વિધાન માટે ( \(/\) ) નું નિશનન અન ખોટા માટે (x) નું નિશાન કરો. ખોટું વિધાન સુધારો.
(૧) જહોન લૉક અન જહોન ડયૂઈના વિયારેની અસર ડા. આાંલોડકરે ઝીલી હતી. ( )
(૨) ડૉ. આiબધડકરે ૧૯૩૨માં ધર્માંતરની જાહેરાત કરી હતી.
(૩) ૉૉ. આiçડકર ઇશ્વરમાં આસ્થા ધરાવતા હતા.
(૪) ડૉ. આંબેડકરે યથાર્થવાદ અને ભાગ્યવાEના સિધ્ધાંતોનો સ્વીકાર કર્યો હતો. ( )
(૫) ગુલામીની અવસ્થા ઇજ્વરેચ્છા હોતી નથી. ( ) પ્રશ્ન-૧ નીયેનું વિધાન કો૦ ક્યું છે.
(q) લોકોની લોક દ્વારા લોકો માટે યાલતી સરકાર.
(૨) લોકોની સેવાએ લોકતાત્ત્રિક વ્યવસ્થાનો આદર્શ છે.
(૩) ડૉ. આંબેડકરનો અંતિમ અને ખુલ્લો ડાયલોગ એટલોજ હતો કે કતલ કરવાનું છોડી દો....આાજ જ અને અત્યાર થી જ.
(૪) ચર્યા विયારझાથી યાલતી સરકાર એ લોકતાંત્રિક સરકાર છે.
(૫) શાસનાષિકાર મેળવવો સહેલો છે પણા સમજદારી તો મુશ્કેલ છે.
(૬) ‘સારે જહાૉ સે અચ્ા, હિદોસ્તા હમાર’’
(૭) દેશ ભાકિત કોઠનો ઈજારો હોઈ શકે નહી.

પ્રશ્ન-૨ પાંય-છ વાક્યોમાં દૂકનોંધ મુદાસર લખો.
(૧) ‘રાષ્ટ્રવાE' અંગ ડૉ. આંબંડકરના વિયારો જણ્ભાવો.
(૨) ‘દેશની સ્વતંત્રા’ અને ‘દદશવાસીઓની સ્વતંત્રા’ અલગ છે એમ ડૉ. આંબેડકરે શા માટે ક્યું છે.

(૫) ગામડાઓમાં જ્ઞાતિપંચોની ભૂમિકા કેવી હોય છે ?

પ્રશ્ર-૩ એક વાક્યમાં જવાબ આપો.
(9) કયા અંગ્રેજ લેખકે ભારતીય ગ્રામ પંયાયતોની પ્રશંસા કરી છે ?
(૨) ભારતીય રાજ્યની ઇમારત પાયો ગ્રામ સ્વરાજ્યની બુનિયાદ પર હોવો જોઇએ એવું કયા નેતાઓ માનતા હતા ?
(૩) આપણાં સંविધાનમાં મૂળ એકમ કોને ગણ્યું છે ?
(૪) સંવિધાનના ક્યા સંશોધનછથી ગામને એકમ તરીકેની માન્યતા આપવામાં આવી છે ?
(૫) કયા લોકો શ્રામસ્તરે પરાક્ઞિત હોય છે ?
F.O ઉदृશो
E. 9 પ્રસ્તાવनા
૬.૨ ડૉ. આાંબેડકર અને ભારતીય સામાજિક વિકાસ :
૬.૩ સામાજિક તત્વશ્ઞાન એટલે શું ?
૬. \(\gamma\) સામાજિક તત્વશ્ઞાનના ડૉ. આંબેડકરના લેખિત આધારો :
૬.૫ યાર્તુવર્ભ અંગે ડૉ. આંબેડકર:
૬.૬ ‘અસ્પૃશ્યતા’ના ઉદ્દ્ભવ અંગે ડૉ. આંબેડકરના વિયારો
E.૭ ભારતની જાતિપ્રથા અંગે ડૉ. આંબેડકર :
૬.૮ ડૉ. આંબેડકરની દ્દિ્હએએ જાતિપ્રથાના દુષ્પરિણામો
૬.૯ જાતિપ્રથા અને અસ્પૃશ્યતા નષ્ટ કરવાના ઇલાજો:
\(૬ . ૧ ૦\) સામાજિક ક્ષેત્રના ઉપાયો :
E. १૧ સંવૈધાનિક ધોરણો :
૬. ૧ ૨ રાજનૈતિક ધોરણો :
€. ૧ ૩ ધાર્મિક ક્ષેત્રના ધોરણો :
૬.૧૫ સમાપન:
૬. ૧૬ કેટલાક ઉપયોગી પુસ્તકો
૬.૧૭ તમારી પ્રગતિ યકાસો.

\subsection*{5.0 GĘशो}
- આ એકમનો ઉદૂશશ ડૉ. આંબેડકરના સામાજિક તત્વશાનને સમજવાનો છે.
- शરૂઆતમાં માત્ર ત્રણ જ વર્ણી હતી. પાછળથી બ્રાદ્મણ અને ક્ષત્રિયો વચ્યેના સંઘર્ષને લી甘ે યોથી વર્ણ કેવી ઈીતે અસ્તિત્વમાં આવી તેની માહિતી પૂરી પાડવાનો છે.
- યાર્તુવર્ણા વ્યવસ્થાને લીધે સમાજ પર તેની કેવી ઘાતક અસર થઈ એનો ચિતાર આપવાનો છે.
- શૂદ્રોને નીચાજોણું કરાવવા અને નિમ્નસ્તરે પહોંયાડવા બ્રાહ્મણોએ કૅવી વ્યુહરયના કરી તેની વિગતથી પરિચિત કરાવવાનો છે.
- अस્પૃશ્યતાના ઉદૂભવ અંગે ડૉ. આંબેડકરના વિયારો જણાવવાનો છે.
- જાતિપ્રथા મુખ્ય લક્ષણો જાણી પોતાની આજુબાજુ વસતા લોકો કેવી થીલાચાલુ રીતે અજાગૃતપણો જાતિનું આયરણ કરે છે તેની નોધ કરે એ બતાવવાનો છે.
- સમાજશાસ્ત્રીય જ્ઞાનના ક્ષેત્રમાં ડૉ.આાંડકડરે કઈ નવી વિયારણા રજૂ કરી તે અંગેની માહિતી આપવાની છે.

\section*{G.9 צ્રZતાવન1 :}

ડૉ. આંબેડકરનું વ્યßિતત્વ બહુઆયામી અને વૈવિધ્ય સભર હતું, તે પકાંડ પંડિત, લોકમિય विધિવેત્તા, મહાન ધારાશાસ્ત્રી, શકિતશાળી લેખક અને બંધારણના નિષ્ણાંત હતા.

ડૉ. આબેડકર આપझાં મહાન સમાજશાસ્ત્રી અને સામાજિક વિયારકોમાના એક હતા. "જાતિ પ્થા એની યાંત્રિક સંરયના વિકાસ" અને એના દુજ્પરિણામો અંગે એમણે લખેલા લખાણોઓ ભારતીયોને નવી દિષ્ટિ આપી છે અને પ્રગતિ માટે નવી ક્ષિતિજો ખુલ્લી કરી છે.
‘શૂદ્રો’ વિશે એમણો તારવેલા તારણો શૂદ્રોની ઉત્પત્તિ, વિકાસ અને અસ્પૃશ્યતાના ઉદ્ભભનાં કારણો વગેરે અંગે કરેલા સંશોધનો ગ્રંથસ્થ થયાં છે. જે એમની બૌદ્ધિક નિષ્ઠા અને પ્રશ્નને ઊંડાણથી તપાસવાની તીવ ઉrકંઠાનો અહેસાસ કરાવે છે.

\section*{૬.૨ ડૉ. આiબેડકz અન ભાzતીય સામાજિક વિકાસ :}

ભારતીય ઈતિહાસનું ડૉ. આંબેડકરે સુક્ષ્મ નિરીક્ષણ કર્યું છે. ઈતિહાસની ઘટનાઓનું પૃથકકરણા કર્યું છે અને સમાજશાર્ર્રી વિકાસધારામાં અનેરં યોગદાન આપ્યું છે. ડૉ. આંબેડકરે ભારતીય સામાજિક ઇતિહાસ વિશે નિર્ભયતાપૂર્વક નોંધ્યું છે કે,


 ध."

ઇતિહાસ અને સમાજવિફાનનો ગહન અભ્યાસ કરી એમણે બતાવી આપ્યું કે,



 સબડતા રહ્યા. ભારતના સામાજિક ઈતિહાસનું આા સાર તત્વ છે અનં તે અત્યંત દુ:પE અનં નિરાશાજનક も."

\section*{9. 3 सાमાજिક તत्वञ्ञान એटલे शुं ?}

તત્વફાાનને સામાજિક, રાજનેતિક, આર્થિક એવા વિભાગોમાં વિભાજીત કરવું એ દુષ્કર કાર્ય છે કારણ કે "વિષય-વસ્તુ અંગે દઢતાથી વળગી રહીને સમાજને સમગ્રતાથી સમજવાનો પ્રયાસ કરવો, એના અસ્તિત્વને નિયંત્રીત કરનારા નિયમોનું પૃथકકરણ કરી એની સ્વાભાવિકતામાં - જીવન અને કાર્યનું મૂલ્યાંકન કરવું એનું નામ તત્વજ્ઞાન છે."

તમામ સામાજિક ઘટકોનું એકમ મનુષ્ય છે. મનુષ્ય દ્વારા જ સામાજિક પ્રવૃત્તિઓ ઉદ્ભવે છે. પ્રત્યેક મનુષ્યની એક મંજિલ હોય છે. એનું ગંતવ્ય તે નક્કી કરે છે. એ માટે કેટલાક જીન મૂલ્યોને આધારે આગળ વધે છે. મનુષ્ય જીવનનો અંતિમ હેતુ શોધી કાઢવાનો પ્રયાસ એ \(જ\) સામાજિક તત્વજ્ઞાનનું કાર્ય અને હેતુ છે. ડૉ. આંબેડકરે આ સંદર્ભમાં જ કાર્ય કર્યું છે.

बિદુુઓની સામાજિક વ્યવસ્થા અને પ્રચલિત પરંપરાઓનું પોતાની તિક્ષ્ણ બુદ્ધ પ્રતિભાથી અધ્યયન કરી એના ઉપયારાત્મક ઉકેલો, પૃથકકરણ કરીને સમજવાનો પ્રયાસ ડૉ. આંબેડકરે કર્યોહતો. (૧) હિદુ સામાજિક સંસ્થાઓ પ્રણાલીકાઓથી બંધાયેલી છે. (૨) તે રૂઢિચ્રસ્ત અને અસમાનતાપૂર્ણ છે (૩) હિન્દુ સમાજ વ્યવસ્થા અને ધાર્મિક કાનૂનો, અમાનવીય, અવૈજ્ઞાનિક અતાર્દિક છે. એમ ગણાવીને સખત ટીકા કરી છે.
(૧) હિંદુ સામાજિક વ્યવસ્થાને કારણો જ દલિતો અત્યંત બેહુદી સ્થિતિમાં જીવવા મજબૂર બન્યા છે. (૨) અસ્પૃશ્યોમાં હતાશા અને નિરાશા ઘર કરી ગઈ છે. (૩) હિંદુ સામાજિક વ્યવસ્થા અને ધાર્મિક કાનૂનોને કારણો જ અસ્પૃશ્યો શોષિત, વંયિત, તિરસકૃત અને દલિત બન્યા છે. (૪) એમની અસંગઠીતતા અને દરિદ્રતાનું મૂથ સામાજિક વ્યવસ્થામાં છે, એવી ડૉ. આંબેડકરની સ્પષ માન્યતા હતી અને એટલે જ હિંદુ સામાજિક માળખાનો અને તેના ધાર્મિક કાનૂનોને ઐતિહાસિક સંદર્ભમાં તપાસવાનો એમझે નિર્ધાર કર્યો. અસ્પૃશ્યો અને શૂદ્રોની ઉત્પતિા વિકાસની પ્રક્રિયા અને અસ્પૃશ્યતાના ઘાતકી અલણનો ઊંડો અભ્યાસ કર્યો. હિંદુઓની સામાજિક વ્યવસ્થા, એના વિધિ નિષેધો, પ્રણાલિકાઓ અને માન્યતાઓમાં ઊંડા ઉતરીને એમझે શોધી કાઢ્યું કે, આવી વ્યવસ્થા સર્જવા પાછળ દંભ, ઢોંગ અને ષડ્યંત્ર છુપાયેલાં છે. કહેવાતી ઉપલીવર્ણોના બૌદ્ધિકો, ઋષि મુનીઓ અને સતાલીશોએ મેળવેલા વિશિષ્ટ સ્થાનનો ગેરલાભ ઉઠાવ્યો છે અને એવા કાનૂનો રચ્યા છે જે અમાનવીય હતા, અવૈજાનિક હતા, અતાર્fિક, અક્ષમ્ય અને માન્યામાં ન આવે તેવા હતા. સામાજિક ધાર્મિક કાનૂનો દ્વારા અતિ નિરાશાજનક સ્થિતિનું નિર્માધ થયું છે.

સામાજિક, રાજનૈતિક, સાંસ્કૃતિક અને ધાર્મિક ક્ષેત્રે એવી સ્થિતિ પેદા થઈ કે જેમાં દેશના દલિતોશોષિત, વંચિત, ઉપેક્ષિત અને તિરસ્કૃત બની ગયા. સંગઠીત થઈને પ્રતિકાર કરવાની શકિત ગુમાવી બોઠા. આર્થિક દૃષ્ષિઓ સતત પંગુતા એમના લલાટે લખાઈ ગઈ. હિન્દુઓએ નિર્માણ કરેલી કોટીકમ (ચઢતા (તરતા કમની) વ્યવસ્થા સદીઓથી અતૂટ રીતે ચાલતી આવી છે. કદાય આ નિરાશાજનક સ્થિતિનો ઉકેલ શોધવા માટે જ ડૉ. આંબેડકરને આ પ્રશ્નમાં ઊંડા ઉતરવાની ફ૨જ પડી અને તેથી જ શૂદ્રો અસ્પૃશ્યો અને જાતિપ્રથા અંગે એમણો અમર ગ્રંથોનું સર્જન કય્યું

\section*{ક.૪ સામાજિક તત્વજ્ઞાનના ડૉ. અાબેડકરના લેખિત આધારો :}

ડૉ. આંબેડકરના નિમ્નાિખિત પુસ્તકો અભ્યાસુઓઓ જોવા જેવા છે.
(9) Caste in India, It's Origin, Genesis and Mechanism.

ભારતની જાતિપ્રા - એનું મૂથ, એની પાંત્રિક સંરયના.
(2) Annihilation of Caste : જાતિ ઉચ્છેદ.
(3) Who were the Shudras and how they came to be the fourth Varna in Indo Aryan Socirty?
'શૂદ્રો કોણા હતા ? અને ઈ゙ંોો-આર્યન સમાજમાં યોથી વર્ણા તરીકે એમનો ઉદૂભવ કેવી રીતે થયો ?’
( \(૪\) ) The Untoucebles: Who were they and how they become untouchables?
अસ્પૃશ્યો કોણા હતા અને કેવી રીતે અસ્પૃશ્ય બન્યા ?
(4) The Buddha and his Dhamma. ભગવાન બુદ્ધ અને તેમનો ધર્મ.
(૬) Philosophy of Hindusim.

હિંદુધર્મનું તત્વรાન.
(c) Riddle in Hinduism.

હિંદુધર્મના ક્રટપ્રશ્રો.
( \((\) ) Essays on Untouchables and untouchability. અસ્પૃશયો અને અસ્પૃશ્યતા / ભારતની બહિમ્મૃત વસાહતોના વર્ણ બહારના લોકો.
ડૉ. આંબેડકરે પ્રસ્થાપિત કરેલી ‘થિયરી’ ની વાસ્તવિકતા, ઐતિહાસિકતા અને સંમસામાયિક ગાસંગિકતા સમજવા માટે એમના ઉપરોકત પુસ્તકોમાં લખેલા વિયારોને ઊંડાણથી વિયારી લેવા જોઇએ. આ પુસ્તકો દારા સમાજ વિજ્ઞાનના વિદ્યાર્થીઓ અને વિશેષ કરીન નૃવંશશાસ્રના અભ્યાસીઓને ઘણી ઉપયોગી પહિતી ઉપલબ્ધ થઈ શકે તેમ છે. આ પુસ્તકોના વાથનથી કેટલાક નક્કર તારણો તારવી શકાય તેમ છે. નારણોને આધારે નવી સૈદ્વાંતિક રચના કરી પ્રવર્તમાન થિયરીઓમાં રહેલા વિરોધાભાસો ટાળીને વैચારિક સ્પષ્ટતા પામી શકાય તેમ છે. આ વિષય અંગે ડૉ. આંબેડકરના વિયારોનું વિહંગાવલોકન કરી લઈએ.

\section*{i.૫ ચાતુવર્ણ અંગે ડૉ. આંબેડકર :}

એ વાત તો સર્વસ્વીકૃત છે के પ્રાયીન ભ્મારતનો સમાજ વર્ણ આધારિત હતો. સમાજને ચારવર્ણોમાં વરેંચી નાખવામાં આવેલો. બ્રાહ્ણ, ક્ષત્રિય, વૈશ્ય અને શૂદ્ર ચાર વર્ણો હતી. આ વર્ણો શ્રમ વિભાજન ખને વંશાનુગત કૌશલ્ય જાળવી રાખવાના સિધ્ધાંત અનુસાર રચવામાં આવેલી એવું કેટલાક લેખકો માને છે. શરઆઆતાં તોત્રણ જ વર્ણો હતી. ચોથી વર્ણ પાછળથી અસ્તિત્વમાં આવી.

કેટલાક સમાજશાસ્ત્રીઓ એવી દલીલ કરે છે કે, ચાર્તુવર્ભ વ્યવસ્થા આર્થિક દષ્ટિને લક્ષમાં રાખીને નિર્માણ કરવામાં આવી હતી. સામાજિક દૃષ્ટિન લક્ષમાં લેવામાં આવી નહોતી. એટલે ચાર્તુવર્ણ વ્યવસ્થા શ્રમવિભાજનની સંપૂર્ણ પધ્ધતિ હતી અને એનો આધાર वैજ્ઞાનિક હતો. પી. એય. પ્રભુ એમના પુસ્તકમાં ોંધે છે. એમનું મંતવ્ય છે કे વ્યકિતમાં રહેલા નિહિતગુણોના આધારે વિભાજન કરનારી આ પધ્ધતિ હતી.

આ તર્કને કોઈપણ સમજદાર વ્યકિત સ્વીકારી શકે તેમ નથી. કોઇપણ વ્યકિતનું ચારિત્ર્ય એના જન્મના આધારે નક્કી કરી શકાય નહી. એને યોક્કસ માળખામાં મૂકી શકાય નહીં કારણ ફे વ્યકિતના પકિતત્વના નિર્માણમાં ઘણાં પરિબળો કામ કરે છે. ઉચિત શિક્ષણ નિયોજિત તાલીમ અને પ્રોત્સાહક સામાજિક વાતાવરણમાં વ્યકિતમાં સર્જનાત્મક વલણો વિકસાવી શકાય છે. વ્યકિતમાં રહેલા નિહિતગુણોને પૂર્ણ વિકાસની તકો ઉપલબ્ધ કરાવીને વ્યઠિતત્વનું નિર્માણા કરી શકાય છે. જાતિવિચ્છેદ નામના સવિસ્તાર 1વયનમાં જાતિપ્રથા અંગેની પરંપરાવાદીઓની તમામ દલીલોના ડૉ. આંબેડકરે ઉત્તરો આપ્યા છે.

ડૉ. આંબેડકર યાર્તુવર્ણા વ્યવસ્થાની અત્યંત કડક અને કડવા શબ્દોમાં ટીકા કરી છે. એમના મત નનુસાર યાર્તુવર્ણ શ્રમ વિભાજનની પધ્ધતિ નથી ૫ણ શ્રમિકોનું વિભાજ઼ત કરનારી પધ્ધતિ છે. પ્લેટોના 'આદર્શ રાજ્ય' ની જેમ વર્ણવ્યવસ્થા પણ અતિ આદર્શવાદી અને વ્યવહારિક ક્ષેત્રે અક્ષમ્ય વ્યવસ્થા છે.

ડૉ. આંબેડકર વ્યકિત સ્વતાં્્્યના પુરસ્કર્તી હતા અને પોતાની ક્ષમતા અને પસંદગી અનુસારનો યવસાય કરવાની સ્વતત્રતા સૌને મળવી જોઇએ એવી એમની સ્પષ્ટ માન્યતા હતી. વ્યવસાયને કારણે ગૌરવ મળે, વ્યવસાયને કારણે લાભ અર્જત કરી શકે અને વ્યવસાયનો આનંદ મેળવી એમાં પૂર્ણાતા પ્રાપ્ત કરે એ પ્રકારનું સ્વાતંત્ર્ય પ્રત્યેક વ્યકિતને મળવું જોઇએ પણ હિંદુ, સામાજિક વ્યવસ્થા આ બુનિયાદી :્વાતંત્ર્ય નકારી કાઢે છે. ચાર્તુવર્ણનો સિધ્ધાંત ક્રુદરતી ન્યાયની વિભાવના વિરૂદ્નો સિધ્ધાંત છે. માનવીને એના ગૌરવથી વંચિત કરનારી વ્યવસ્થા છે. પદ્દલિત સમુહો માટે તો આ સિધ્ધાંત માનવીય ગૌરવને ઉહનારો તथા વ્યßિતના સ્વાતંત્ર્ય ઉ૫૨ કાપ મૂકનારો સિધ્ધાંત છે. ડૉ. આંબેડકરનું કથન છે કે,



ડૉ. આંબેડકર "મનુ મહારાજ" ના ઉગ્ર ટીકાકાર હતા. મનુએ રચેલી હિંદુ સામાજિક વ્યવસ્થાના તેઓ કંદ્ટરતાથી નિષેધ કરતા. એમણે ‘મનુ મહારાજની’ ની થિપરીને સંપૂર્ણપણે અસ્વીકૃત કરી દીધી. ડૉ. તાંબેડકરે લખ્યું છે.
"सામાજિક સધિકારો અiગl મનુ મહારાજના કાયEાકાનનો કરતi બEનામ
 મહારાજે સામાજિક क્ષેત્રે જે અન્યાયોની હારમાળા પેદા કરી છે સંની સામે દુनियાના તમામ અન્યાયો ઝiખા પડી જાય ત่મ છે."

ડૉ.. આબબંડકરે મનુરચિત સામાજિક વ્યવસ્થાનં તિરસકારીને ૫શ્ન પૂછયો



 ૫દ્ધતિતના ભોગ શા માટે બન્યા?"

ડૉ．આંબેડકર તો ઉદારમતવાદી વિચારધારાના પુરસ્કર્તા હતા．＂પ્રત્યેક માનવી સ્વતંત્ર રહેવા g સર્જાયો છે．શાસકો દ્વારા અમલી બનાવતા કાયદાઓ અને વ્યવસ્થાની તાર્કિકતા અને એની માન્યતાના આધારોને પડકારવાનો અધિકાર માનવી ધરાવે છે．એમણે કહ્યું કારણ કે શૂદ્રોએ અમાનવીય કાયદાઓનો સ્વીકાર કર્યો તેથી અમાનવીય క్રૂ અને ગંભીર સામાજિક વ્યવસ્થાનો ઉદૂભવ થયો．એના લીધે \(જ\) એક વિષયુકત વર્તુળ પેદા થયું અને શુદ્રો પૃથ્વી ઉપરનો સૌથી બદતર વર્ગ બનીને રહી ગયા．＂

એમણો આગળ લખતાં ઉમેર્યું કે，＂ભારતની નિમ્ન જાતિઓ સંપૂર્ણપપણે હતવીર્ય થઈ ગઈ અને પ્રતિકાર કરવાની શ઼િત ગુમાવી બેઠી．＂

મનુ રચિત ધર્મશાસ્ત્ર અને એવાં જ બ્રાહ્મણવાદી જ્રiથોમાં લખેલા અવૈજાનિક કાયદાઓનો અભ્યાસ કરવાને કારણે એમને એવડી મોટી વેદના અને વ્યથાના ભોગ પડવું પડ્યું કે એમનું માનસતંત્ર સંપૂર્ણપપણે ખળભળી ઉઠયું．એમનું ચિત્તા ચિતકાર પાડી ઉઠયું એટલે ‘શૂદ્રો અંગે એમણે ચિંતન，મનન અને અધ્યયન શર ક્યું．（Who were the shudras and how they came to be the fourth Varna in Indo－Aryan Society？）（શૂદ્રો કોણા હતા અને ઈંડો－આર્યન સમાજમાં યોથી વર્ણ તરીકે એમનો ઉદ્દ્ભવ કેવી રીતે થયો？）નામના અપૂર્વ અને અમરશ્રંથનું સર્જન કરી ઓક નવી દૃષ્ટિ રજૂ કરી．પુસ્તક લખવાનો આશય સ્પષ્ટ કરતાં પ્રસ્તાવનામાં એમણે નોંધ્યું કે，

 આવ્યા．તેમના લીધે યોથો વર્ણી અસ્સિત્વમાં આવ્યો．
 वશ્યે પ્રાયીન સમયમાં સતત સંઘર્ષ અને યુદ્દો થતાં રહેતા．જેમાં બાહણણોને જુલ્મ અને અપમાન સહેવા
 જનોઇ અર્પણા કરવાના અધિકારથી વંચિત કરી દીધા．પ્રાથીન સમયમાં，માન，મરતબા અને આર્થિક－ સામાજિક ઉચ્યતાનું પ્તતક જનોઈ બારણા કરવાને માનવામાં આવતું．બ્રાહણોઓ કેટલાક ક્ષત્રિયોને જનોઈ
 આમ જનોઇથી વંયિત શૂદ્રો સામાજિક રીતે નીયલી કક્ષાએ ઉતરી પડયા અને ત્રિવા્ણને બદલે યોથી વર્ણા પેદા થઈ．જનોઈથી વંચિતો યોથી વર્વના ગझાયા．＂

આ モલીલના સમર્થનમાં ડૉ．આiબબડકરે પુરુષસુકત，સતપથ અને ક્ષેત્રિય બાહણણશ્રંથોના ઉEાહરણો આખ્પi છે．મેકસમૂલર અને મેકસવેબર જેવા પફ્ચિમી વિદ્રાનોના મંતવ્યો પણા ટાંકયા છે．પ્રાયીન


 अને બ્રાહણ ઋષિ વશિષનો સંઘર્ષ તો એનો સીધો પુરાવો છે．＂
 નીચે મુજબ છે．
（૧）ભોટ－સોગાદો મેળવવાનો અલિકાર માત્ર બ્રાદણોનો જ હોવો જોઇઓ．ઋ સિવાયના સમુહો पर પ્રતિબંધ હોવો જોઇね．
（૨）વેદાભ્યાસ અને વેદ શિખ્વાનો અધિકાર બાઘણોનો \(\%\) હોવો જોઇએ．
（3）અને＂ભોગ＂આપવાના સ્થળે અન્ય કોઇની અવેજ઼મા માત્ર બાહણ જ 8 હોવો જોઇઓ．
ડૉ．આiબેડકરે પોતાના સંશોધન પછી એવું તારવ્યું છે કે બાઘણોઓ વ્યવસ્થિત રીતે ગણતરી પૂર્વક
 દીધા．તેથી એમની સામાજિક પ્રતિષા યઢિયાતી સાબિત થાય એેટલું જ નહીં સામાજિક અને અાર્થિક ક્ષેત્રે થયેલી ૫ડતીને અટકાવી પુન：ઉઅ્યતા પ્રાપ કકી શકાપ－જે ક્ષત્રિયો સાથેના સંઘર્ષમા બ્કાહણોઓ ગુમાવી

 મરણાતોલ પુરaાર થઈ．બાહણોોના શબ્દોમાં કહીએ તો શૂદો મસાણિયા（Grave Yardmen）બની ગયા．

ક્ષત્રિય રાજઓ બ્ઞાહણોનું અપમાન કરતા અને એમની ઉપર જેરજૃલમ કરતા．ક્ષત્રિયો શાસન કરતા એમનું રાજ્ય હતું．બ્ઞાહણી શાસન સામે બૌદ્વિક રીતે લડી લેવા માગતા હતા．એટલે એમણો બ્પાહણોમાં દ્વેત્વ અને અનંતત્વ હોવાનો પ્રયાર કર્યો．ધર્મ ઉ૫૨ みીિકાર બાહાણોનો હતો．એટલે

બ્રાહ્મણોએ ધાર્મિક કાનૂનો રચી કાઢયા અને એ ધાર્મિક કાયદાઓ સમય પસાર થતાં ‘પવિત્ર કાયદા’ ગણાવા માંડયા અને માનવામાં આવ્યા.

ડૉ. આબબડકરનો મકકમ અભ્મિપ્ય છે કે, "બ્રાહણોએ શૂદ્રોને કદાપિ પણા માફી બક્ષી નહીં એટલું ૪ નહીં એમણો શૂદ્રોની વિરૂદ્ધ સતત બૌદ્ધિક આક્રમણો યાલુ જ રાખ્યા અને શૂદ્રોની સંતતિ (આજે જેને આપણે કારીગર જાતિઓ અથવા બક્ષીપંચની જાતિઓ ગણીએ છીઓ) વિરૂદ પણ બ્રાહણોનાં વંશજોઓ એ વલણ જારી રાખ્યું. "

ક્ષત્રિયોને દંડ દેવા માટે ષડયંત્ર રચી કાઢયું અને એમને "અલગ પાડી નાખવા" અને એમની ઉ૫ર "મનાઈ ફરમાવતા" સામાજિક અને ધાર્મિક કાનૂનો ઘી કાઢયા, બ્રાહ્મણોમાં મનુમહારાજ પેદા થયા. એમણ એવા કાયદાઓ રયી કાઢ્યા જેના કારણો બ્રાહણોને આર્થિક, સામાજિક, ધાર્મિક અને સાંસ્કૃતિક ીીતે ઉચ્યતાક્રમ મ્રાપ્ત થયો અને ક્ષત્રિયોને નિમ્ન સ્તરે ધકેલી દીધા. આને લીષે જ ડૉ. આંબેડકર મનુસ્મૃતિને ‘કાળાકાયદાની પોથી’ કહેતા. મનુના કાયદાઓ શૂદ્રોનું દમન કરનારા હતા. ૧૯ર૭માં મહાડ મુકામે ખાતે એમણે મનુસ્મૃતિનું દહન પણ એટલા માટે જ કર્યું હતું.

ડૉ. આબબેડકરને "આધુનિક મનુ" કહેવા યોગ્ય નથી કારણા કે મનુમહારાજે તો બ્રાહણો સિવાયની અન્ય તમામ જાતિ સમુહોને નિમ્નકક્ષાએ ધક્કેલી દેવાનું ષડયંત્ર કર્યું હતું. જયારે ડૉ. આંબેડકરે તો ૩ંદારમતવાદી, વૈજ્ઞાનિક વાસ્તવિક વિયારધારાન અપનાવી હતી. તેનો સાં્રત સંસારમાં મોટા પાયે સ્વીકાર કરાયો છે. મનુઓ પ્રાથીન સમયમાં વિષમતા આધારિત કાયદા ઘડયા હતા તો ડૉ. આંબેડકરે સમતા આધારિત આધુનિક કાપદા ઘડયા છે એ અર્થમાં એમને આધુનિક પ્રોટેસ્ટંટ ‘મનુ’ કહી શકાય એનાથી વિશેષ કંઈ નહીં.

\section*{ز.s 'અસ્પૃશ્યતા'ના ઉદ્ભવ અંગે ડૉ. આiબેડકરના વિચારો}

પ્રાયીન કે આધુનિક સમાજશાસ્ત્રીઓ, ઇતિહાસકારો અને પૌરાણિકો કદાપિ પણ અસ્પૃશ્યતાના ઉદૂભવ અંગે એક નિર્ણય પર આવી શક્યા નથી. અનેક વિરોધાભાસો, મુંઝવણો મતભેદો અને વિકૃત ચારણાઓ છતિહાસકારોમાં અને સમાજશાસ્ત્રીઓમાં પ્રવર્તે છે. અને તેથી આજ દિન સુધીમાં ‘અસ્પૃશ્યતા’ નું કારણા અને તેનો અમલ કરવા પાછળની ભૂમિકા અને કારણો શોધવાના પ્રયાસો યાલી રહ્યા છે. હિંદુઓનન પુરાણો અને ખાહ્મણવાદી સાહિત્યમાં ચાર્તુવર્ણનો ઉલ્લેખ છે પણા ‘અસ્પૃશ્યતા’ કેવી રીતે અસ્તિત્વમાં નાવી અને પ્રયલિત બની એના વિશે ઘણું ઓછું જાણવા મળે છે.

અસ્પૃશ્યોને ‘અવર્ણા (વર્ણા વ્યવસ્થા બહારના) અને અત્યંજ જ (સૌથી છેલ્લે જન્મેલા) અંત્યવાસિત (ગામને છેવાડે વસનારા) ગણવામાં આવે છે. અસ્પૃશ્યતાના વિવાદાસ્પદ મુદાની ઐતિહાસિકતા અને પનોવૈજ્ઞાનિક પૃષ્ભૂમિકા સમજવા માટે ડૉ. બાબાસાહેબ આંબેડકરે તેમના પુસ્તક ‘અછૂતો કોણા હતા અને તેઓ અછૂતો કઇ રીતે બન્યા?" માં નોંધ્યાછે.
૬. 6 ભાzતની જતિપ્રથા અંગે ડૉ. આંબેડકર :

ડૉ. બાબાસાહેબ આંબેડકરના વિયારો અનુસાર "જાતિપ્રથાની સંસ્થા" થાર્તુવર્ફ વ્યવસ્થાના કારણો પેદા થઈ અને એનો વિકાસ થયો. સમયાંતરે ૪ વર્લોમાંથી ૪૦૦૦ જાતિઓ પેદા થઈ અને હજારો ૩ંપાતિઓનો રાફડો ફાટ્યો.

ડૉ. આબેડકર જાતિપ્રથાના કદ્ટર વિરોધી હતા અને એનાં મૂળિયાં સમૂથગા ઉચ્છેદી નાખવા આતુર હતા. એની શાખાઓ અને પ્રશાખાઓને નષ્ટ કરવા માગતા હતા. સામાજિક એકતા અને સામાજિક સદૂભાવનાને અંકુરીત થવા દેવામાં સૌથી મોટી અડયણ જાતિપ્રથાઓ પેદા કરી છે. ભારતમાં જાતિપ્રથા એક એવું નકકર એકમ છે જે એક જાતિનો બીજી જાતિ સાથે સુમેળ થવા દેતી નથી. એની ઉપર સીધા ફे આડકતરા અંકુશો પ્રગટપણો એક અપ્રગટપણો મૂકે છે. જાતિને અન્ય જાતિથી અલગ રાખી પરસ્પર ડરની ચાગણી પેદા કરે છે. જાતિભેદને કારણો સમાજના જુદા જુદા ઘટકોમાં એકતા થઈ શકતી નથી. એટલું જ નહીં જાતિ-જ્રતિ વશ્યે તિરસ્કાર અને ધૃણાનું સર્જન કરે છે. ઈર્ષાના બીજ એને કારણી રોપાયાં છે અને ચકબબીજાને નીયા જોબુું કરાવવાની મનોવૃતિનું ઘડતર થયું છે.

હિન્દુ પौરાણિકોએ અવૈજ્ઞાનિક અતાર્કીક અનુદાર અને માન્યામાં 1 આવે તેવી દંતકથાઓ ઉભી કરીને નિમ્નજાતિઓનું જ નહીં પણ વિશેષ કરીને ભારતીય સમાજનું અક્ષમ્ય નુકશાન કર્યું છે. ૉૅ. બાબાસાહેબ આંબેડકરનો સ્પષ્ટ મત હતો કે, "પુરાણકારોએ દદત્રિમ રીતે આ જાતિ સંસ્થાનું પોતાનાં ઠિતોની જાળવણ્ણી કરવા નિર્માણ કર્યું છે."

ઉચ્યવર્ણોની વંશાવળી બનાવવા વંશની ઉત્પત્તિ માટેના ઉદાતા કારણો આપીને વંશ અને જાતિને ગૌરવયુકત બનાવવાના પ્યયાસોમાં જ હિન્દુ સાહિત્ય સીમિત થયેલું છે.

નિમ્ન જાતિઓ વિરૂદ્ધ સતત દમનયક્ર યલાવવા, એમને ગરીબીની નાગચૂડમાં જકીી રાખવા, જ્રિપ્રથાનું શર્ર્ર વાપરવામાં આવ્યું હતું. બ્રાફ્મણોએ પોતાની ઉચ્યતાને સામાજિક ચીતે બરકરાર રાખવા માટેનો સતત જાગૃત પ્રયાસ ધ્વાહ્મણી સાહિત્ય દ્વારા કર્યો છે.

ડૉ. બાબાસાહેબે સ્પષ્ટ શબ્દોમાં કદ્યું છે કે,




 જાત પૂરતી જ સિમિત બની ગઈ છે－નાગરિક ભાવના સુધી પ心ોંચવાની શFિત જાતિપ્રथાઅ＇નસ્ટૂળ કરી દીધl છે．＂



 માનસિકતાાઅં જાતિવાદી વिચારોનો પ્ચાર અનં ખસાર કરવાનું જાીી રાખ્યું છે． સમાનતl，સ્વતંત્રતl，બંધુતl，સામાજિક ન્યાય અને માનવતાનl મૂલ્યો Aિ३્ங ખાஙધी મૂલ્યો ध．＂＇
ડૉ．બાબાસાહેબ સ્પષ્શ શબ્દોમાં કહ્યું છે કે，

 ઇજE કયા ほે અનં તમામ સુધારાવાદી વલહૌને રોક્વા માટે આ શસ્ત્રોનl પ્રયોગ કરવામાં આવ્યો ध．＂＂
ડૉ．આબબેડકરી દદષિએ જાતિપ્રથાના મુખ્ય લક્ષણો નીચે મુજબ છે．
（૧）ઉર્યાવય કોટિ૬મવાળી હારમાળા（પ્રત્યેક જ્ઞાતિ પોતાની ઉપરની દરેક જ્ઞાતિ કરતાં હલકી કે નીચી ગણાય અને નીચેની જાતિઓ કરતાં ઉંચી કે ચડિયાતી ગણાય．અમુક એક જાતિમાં જન્મેલી વ્ય્િિતનો સામાજિક દરજ્જો એ ઉચ્યાવય કોટિકમમાં આવેલા તેની જ્ઞાતિના સ્થાન પરથી નિર્ધારિત થાય．કોઈ ઓક જ્ઞાતિમાં જન્મવાથી તેનો દરજ્જો પૂર્વનિર્ધારિત અને અફર બની રહે，પાછળથી તે ગમે તેવી બુદ્ધિશકિતનો પરિયય કરાવે કે ગમે તેટલું દ્રવ્યોપાર્જન કરે છતા પણા તેના અસલ સામાજિક દરજ્જામાં લેશ માત્ર ફેર પડે નહીં．આમ વ્યકિતના જન્મના આધારે એના સામાજિક દરજ્જાનું નિર્ધારણ થાય તેને ＂ઉચ્યાવય કોટિકમ હારમાળા કહે છે．）
（૨）સામાજિક ક્ષમતાનો अભાવ．
（૩）સામાજિક સ્તરની ગતિવિષિનો અભાવ．
（૪）વિઘ્છેદક વલણો．
（૫）જાતિ－બહિષ્કાર
（Lack of Social efficiency）
（૬）अંતલગ્ન પ્રથા ：પોતાના કબીલામાં જ લગ્ન કરવાની પ્રથા．（Endogamy）
（૭）સમાજ વિરોધી વલણો．
s．c ડૉ．આiબેડકશની દૃષ્ટિએ જતિપ્રથાના દુષ્પરિસામો
（૧）સામાજિક સદ્શીકરણ શકય ન બન્યું．એક જાતિ બીજી જાતિને આત્મસાત કરે એવું વલણ જાતિપ્રથાને કારણો અટકી પડ્યુ．
（૨）જાતિ－જાતિ વચ્યે મતભેદો અને મનભેદો પેદા થાય જેના પરિણામે એક પ્રકારની નિષ્કીયતાના ભોગ હિંદુઓ બની ગયા．
（૩）જાતિユ્રથાને કારણો સામાજિક ક્ષેત્રે સુધારાનો માર્ગ અટકી પડ્યો．જાતિ અત્મિમાનને કારણો સુધારાના માર્ગમાં અડયણો ઉભી થઈ．
（૪）સામાજિક અને આર્થિક પછાતપણું વધ્યું．
（૫）નિમ્નજાતિઓને અન્યાયના ભોગ બનજું પડ્યું．

\section*{s．E જતિપ્રથા અન અસ્પૃશ્યતા નષ્ટ કરવાના ઇલાજો ：}

ふૉ．આંબેડકર જાતિપ્રથાના દુષ્પરિણામોથી સંપૂર્ણપણે પરિચિત હતા．જાતિપ્રથાએ સામાજિક， ધાર્મિક આર્થિક અને સાંસ્કૃતિક ક્ષેત્રે ઉાંડા મૂળિયાં નાખી દીધાં છે．આ અમાનવીય પ્રથાનો સમૂળો નાશ કરવાનાં ઉપાયો એમણે સૂયવ્યા છે．પોતાના જીવન અને કાર્ય વ્વારા સંવંધાનિક，સામાજિક，ધાર્મિક અને રાજનૈતિક ક્ષેત્રે લેવા જેવા ઉપાયો અંગે એમણો દિશા નિદ્દશ કર્યો છે．
ક． 90 સામાજિક क्षेஅના Gપાયો ：
（૧）ઉ૫જાતિઓને ખતમ કરો જેના કારણે અંતિમ તબક્ક જાતિપ્થા નષ થઈ જશે．
(2) આાંતર જ્ઞાતિય લગ્ન સંબંધો વધે એવા પ્રયાસો કરો.
(૩) આંતશ જ્ઞાતિય ભોજન સામાજિક એકરૂપતાને માટે આવકાર્ય કદમ છે.

\section*{૬.૧૧ सંવેधાનિક ધોરણો :}

અનુસૂચિત જાતિઓ અને અનુસૂચિત જનજાતિઓના હિતોનું સંરક્ષણ કરવા માટે ડૉ. બાબાસાહેબ આંબેડકરે બંધારણમાં કેટલીક જોગવાઈઓ કરી છે. આ જોગવાઈઓ પ્રોટેકટીવ ડીસ્ક્રીમિનેટીવ મેજર્સ (ભેદભાવના વલણો વિરૂદ્ધ સંરક્ષણ) તરીક ઓળખવામાં આવે છે.
(૧) કલમ ૧૫ હેઠળ ધર્મ, વર્ણા, જાતિ, લિંગ કे જન્મસ્થાનના ભેદભાવનો ઇન્કાર કરવાની ઘોષણા કરવામાં આવી છે.
(૨) કલમ ૧૭ હેઠળ અસ્પૃશ્યતાને નષ્ટ થયેલી જાહેર કરવામાં આવી છે. ડૉ. આંબેડકરે અસ્પૃશ્યતા નાબુદ્દીને બંધારણીય અધિકાર ગણાવ્યો છે અને જાહેર કર્યું છે કે અસ્પૃશ્યતા નાબુદ થછ ગઈ છે અને એનું કોઈપણ સ્વરૂમાં આચરણ કરનાર કાયદાની જોગવાઈ હેઠળ સજાને પાત્ર કરે છે.
(૩) કલમ ૪૬ હેઠળ અનુસૂયિત જાતિ - અનુસૂચિત જન જાતિ અને અન્પ પછાતવર્ગોના શૈક્ષહિક અને આર્થિક હિતોની વૃદ્ધિ કરવાના પગલાં લેવાનું ઠરાવવામાં આવ્યું છે.

\section*{s. १२ ચાજનેતિક ધોરણો :}
(૧) કલમ ૩૩૦ હેઠળ સંસદમાં ૧૦ વર્ષની સમય મર્યાદામાં અનુસૂચિત જાતિ અને અનુસૂયિત જનજાતિ માટેની અનામત બેઠકોની જોગવાઈ કરવામાં આવી છે.
(૨) કલમ ૩૩૨, રાજ્યોનાં વિધાનસભા ગૃહોમાં અનુસૂચિત જાતિ અને અનુસૂયિત જનજાતિ માટે અનામત બેઠકોની જોગવાઈ કરવામાં આવી છે.
(૩) કલમ ૩૩૫ હેઠળ અનુસૂચિત જાતિ અને જનજાતિના સભ્યો માટે નોકરીઓમાં અનામત બેઠકોની જોગવાઈ કરવામાં આવી છે.
(૪) કલમ ૩૩૮ હેઠથ અનુસૂચિત જાતિ અને અનુસૂચિત જનજાતિ માટે સ્પેશિયલ ઓફિસરની નિમझૂંક કરવાની જોગવાઈ કરવામાં આવી છે.
(4) કલમ ૩૩૯ અનુસૂચિત ક્ષેત્રો હેઠળ અનુસૂચિત જાતિઓના કલ્યાણ માટે મધ્યસ્થ સરકારના કાબૂ હેઠળ રાખવાની જોગવાઇ છે.
(૬) કલમ ૩૪૧ અને ૩૪૨ હેઠળ ભારતના રાષ્ટ્રપતિને અનુસૂચિત જાતિ અનુસૂચિત જન જાતિઓની યાદી તૈયાર કરવાની જોગવાઈ કરવામાં આવી છે.

\section*{૬. \(૧ 3\) धાર્મિક क्षेभના ધોરણો :}

જાતિપ્રથા અને અસ્પૃશ્યતા નષ્ટ કરવા માટે ધર્મ પરિવર્તન સિવાય બીજો વિકલ્પ નથી એવી પુક્ત વિયારણાથી ડૉ. આંબેડકરને પ્રતિતિ થછ. ૧૯૩૫ માં તેમણે ધર્માંતર કરવાની ઘોષણા કરેલી અને ૧ ૪મી ઓકટોબર ૧૯૫દના દ્દિસે નાગપુર ખાતે પોતાના લાખો અનુયાધીઓ સાથે એમણે ધર્માંતર કર્યું. ડૉ. બાબાસાહેબ આંબડકરે બૌદ્ધધર્મનું શરણા સ્વીકાર્યું કારણ કે બૌદ્ધધ્મમાં ઊંયનીચના ભેદભાવ નથી. એના લોકતાંત્રિક માળખામાં ‘સમાનતા’ નો પાયો છે. બૌદ્ધધર્મ એમની બૌદ્વિક નિષ્ઠા સાથે સ્વતંત્રતા, સમાનતા, ભાતૃભાવના ઉદાત્ત ગુણો વાળો નવો સમાજ સ્થાપી શકાય એવી એમની લાગણી sतl.

\section*{૬.૧૫ સમાપન :}

ભારતના અન્ય તત્વશાનીઓની માફક ડૉ.. આંબેડકરે પોતાના સિધ્ધાંતોને શબ્દબદ કરીને જ સંતોષ માન્યો નહોતો. ૫ણ પોતાના વિયારોના અમલીકરણ માટે એમણે લોકસમૂહોને સંગઠીત કર્યા હતા. ૫દદલિતોને એમણે એમના હિતોથી ભલીપેરે પરિચિત કર્યા અને પોતાના જીવન દરમ્યાન અનેક લોકલડતોની આગેવાની લઇને લોકોને સાર્થક નેતૃત્વ પુરં પાડયું.

આમ એમના વિયારો માત્ર વિયારો ન રહ્યા પણા એનું વાસ્તવિક અમલીકરણ થયું. વેEના અને વ્યથાથી પીડાતા લોકોના જીવનના સર્વાંગી વિકાસ માટે એમણે ત્રણ પ્રકારની વ્યુહરચના અપનાવી હતી. એમનાં જીવનના ત્રણ આધારભૂત સિધ્ધાંતો હતા. શિક્ષીત બનો, સંગઠીત બનો અને સંઘર્ષ કરો.

\section*{૬.૧૬ કેટલાક ઉપયોગી પુસ્તકો :}

આગલાવે (ડૉ.) પ્દીપ : મહાન સમાજશાસ્ત્રી ડૉ. બાબાસાહેબ આંબેડકર, સમ્યફ પ્રકાશન, પર્વિમપુરી, નઈ દિલ્હી. ૨૦૦૫ (હિન્દી)
કીર (ડૉ.) ધનંજય, ડૉ. આંબેડકર : જીનન અને કાર્ય (ગુજરાતી અનુવાદ) ક્રાન્તિ પ્રકાશન ટ્રસ્ટ, અમદાવાદ. ૧૯૮૪. (ગુજરાતી)

જ્યોર્તિકર (ડૉ.) પી.જી. આર્ષ દ્રષ્ટ્રા ડૉ. બાબાસાહેબ આંબેડકર, યુનિવર્સિટી ગ્રંથ નિર્માણ બોર્ડ, ગુજરાત રાજ્ય. અમદાવાદ-૬. ૧૯૮૮ (ગુજરાતી)
પરમાર (ડૉ.) રમેશચંદ્ર યુગ પુરૂષ ડૉ. બાબાસાહેબ આંબેડકર - ભાગ-૩ અને ૪ ભારતીય દલિત પેંથર પ્રકાશન, અમદાવાદ. ૧૯૯૦ (ગુજરાતી) રધુવંશી ગજેન્દ્ર વિહ્વલ ડૉ., બાબાસાહેબ આંબેડકરાંચે યિંતનાત્મક લેખ . ૨ઘુવંશી પ્રકાશન, દાદર મુંબઈ ૧૯૮૬ (મરાઠી) રાજકિશોર 'જાતિકા જહર' વાણી પ્રકાશન, દરીયાગંજ, નવીદિલ્હી. ૨૦૦૦ (હિન્દી) જાટવ (ડૉ.)ડી.આર. ડૉ. બી.આર. આંબેડકર કા રાજનીતિ - દર્શન ડૉ. બી. આર. આંબેડકર કા સમાજ દર્શન સમતા સાહ્ત્ય સદન, જયપુર. ૧૯૯૧ (હિન્દી)
જસ્ટીસ રેડી ડૉ. બાબાસાહેબ આંબેડકર : સંવૈધાનિક દીર્દદષિ
(ડૉ.) ચિનપ્પા ભારતીય દલિત પેંથર પકાશન, અમદાવાદ. ૧૯૯૦ (ગુજ. અનુવાદ)

પગારે તુલસી ભારતીય ઘટને થે શિલ્પકાર ડૉ. આંબેડકર
સુગત પ્રકાશન, નાગપુર. ૧૯૮૫ (મરાઠી)
પુજારી વિજયકુમાર ડૉ. આંબેડકર: જીનદદર્શન
ગૌત્તમ બુક સેંટર, શહાદરા દિલ્લી, ૧૯૯૩ (ગુજરાતી)
દિજ્ય પ્રતાપ 'જાતિ તોડો' લોકાયક, ૧૩, અલીપુર, દિલ્હી-૧૧૦૦૫૪, ૧૯૯૧. (હिન્દી)
૬.૧७ તમારી પ્રગતિ ચકાસો

પ્રશ્ન-૧ નીચેના પ્રશ્નોના બે અથવા ત્રણ લીટીમાં જવાબ આપો.
(૧) જાતિપ્રથાને લીધે દલિત જાતિઓ પર કેવી સામાજિક અસર થઈ ?
\(\qquad\)
\(\qquad\)
\(\qquad\)
\(\qquad\)
(૨) જાતિપ્રથાના કેવા દુજ્પરિણામો આવ્યા ?
\(\qquad\)
\(\qquad\)
\(\qquad\)
(૩) સામાજિક તત્વશ્ઞાનનું કાર્ય શ્યું છે ?
\(\qquad\)
\(\qquad\)
\(\qquad\)
\(\qquad\)
(૪) હિંદુઓની સામાજિક વ્યવસ્થાને ડૉ. આiબે૩કરે કેવી ગણાવી છે ?
\(\qquad\)
\(\qquad\)
\(\qquad\)
\(\qquad\)
(૫) क્ષત્રિયો अને બ્રાહણો વશ્યે સંઘર્ષ થવાના મુખ્ય મુદૃા કયા હતા ?
\(\qquad\)
\(\qquad\)
\(\qquad\)

\section*{(૬) ભારતીય સામાજિક ઇતિહાસ વિશે ડૉ. આંબેડકરનું શું કહેgું છે ?}
(૭) જાતિપ્રથા નષ્ટ કરવા સામાજિક ક્ષેત્રના કયા ઉપાયો સૂયવ્યા છે ?
\(\qquad\)
\(\qquad\)
\(\qquad\)
\(\qquad\)
પ્રશ્ન-૨ નીથેની ખાલી જગ્યા યોગ્ય શબ્દ મૂકીને પૂરો.
(૧) શરૂઆતમાં................વર્ણો હતી યોથી વર્ણા.............અને.............ના સંઘર્ષને લીધે પેદા थઈ.
(૨) પી.એચ. પ્રભુ વર્ણ વ્યવસ્થાને.....................ની સંપૂર્ણ પધ્ધતિ માને છે.
(ও) અસ્પૃશ્યોને...................અને................ગણાવામાં આવે છે.
(૪) સંવિધાનના અનુચ્છેદ....................દવારા અસ્પૃશ્યતાને નષ્ટ થયેલી જાહેર કરી છે.
(૫) નાગરિકોને સમાનતાનો અધિકાર સંવિધાનમાં. કલમથી આપવામાં આવ્યો છે.
પ્નશ્ન-૩ એક વાક્યમાં જવાબ આપો.
(૧) શૂદ્રોની ઉત્પત્તિ અંગે ડૉ. આંબેડકરે કયું પુસ્તક લખ્યું છે ?
\(\qquad\)
\(\qquad\)
(૨) ક્ષત્રિયોને બ્રાહ્મણોએ કયા પવિત્ર અધિકારથી વંચિત કરી દીધા હતા ?
\(\qquad\)
\(\qquad\)
(૩) ઉચ્યાવચ કોટીકમ હારમાળા કોને કહે છે?
\(\qquad\)
(૪) ડૉ. આiબેડકરે સમાજવ્યવસ્થાની કોની થિયેરીનો ઈનકાર કર્યો છે ?

રૂપરેખા
9.0 ઉદُશो
૭.૧ પ્રસ્તાવના
૭.૨ ભારતીય સંસ્કૃતિમાં ‘અર્થ’ ની અગ્રીમતા....
૭.૩ ડૉ. આંબેડકરના આર્થિક દર્શનની બુનિયાદ :
૭. \(૪\) ડૉ. આંબેડકરનો અર્થશાસ્રના અભ્યાસ અને અંધ
૭.૫ ખેતી, ઉદ્યોગ અને વીમાના ક્ષેત્રે રાજ્યસમાજવાE :
૭.૬ સામાજિક સમાનતાવાળો આદર્શ સમાજ :
૭.૭ સ્વતંત્ર મંજદૂર પક્ષનો મેનીફેસ્ટો
૭.૮ ભારતીય રીપષ્લીકન પક્ષની પરિકલૅના :
૭.૯ ભારતીય સંવિધાનમાં આર્થિક સમાનતાનો આચ્રહ :
૬.૯ જાતિપ્રથા અને અસ્પૃશ્યતા નષ્ટ કરવાના ઇલાજો :
૭.૧૦ કેટલાક ઉપયોગી હ્રંથો :
૭. ૧૧ તમારી પ્રગતિ યકાસો.

\subsection*{6.0 Gęेश}
- આ એકમમાં આપझે ડૉ. આંબેડકરના આર્થિક વિયારો - આર્થિક દશ્શન વિશે વિયારવા માગીએ છીઓ. ઓકમના ઉદૃશ્યો નીચે મુજબ છે.
- ભારતીય સંસ્કૃતિમાં ‘अર્થ' ની મહત્તા અંગે वિયારીશું.
- ડૉ. આiબેડકરના આર્થિક દર્શનની બુનિયાદ : એમના અર્થશાર્ત અંગેના શ્રંથોની માહિતી મેળવીશું.
- आંબેડકરે પોતાના આદર્શ સમાજ અંગે તથા એમની લોકતંત્રની વિશિષ્ટ વ્યાખ્યા અંગ જે કહ્યું તેની માહિતી મેળવવાનો ઉદ્દેશ છે.
- 'સ્વતંત્ર' મજદૂર૫ક્ષના મેનીફેસ્ટો' - પાછળ સ્પષ્ટ થયેલું એમનું આર્થિક દર્શન જાવાનો ઉદ્રેશ છે.
- ભારતીય રિપબ્લીકન પક્ષની પરિકલ્પનાની માહિતી આપવાનો ઉપક્રમ છે.
- ભારતીય સંવિધાનમાં આર્થિક સમાનતાના આગ્રહ સાથે એમણે તૈયાર કરેલા 'સ્ટેટ એન્ડ માઈનોરીટીઝના આવેદનપત્રની માહિતી' આપવાનો ઉદૃશશ છે.

\section*{6.9 צ्रसावना}

અંગ્રેજ્જો ભારતમાંથી ગયા ત્યાર પછી પશ શોષણની પ્રક્રુયા સમાપ્ત થઈ નહોતી, કેવળ શોષણની પદ્ધતિઓ અને શોષણકર્તાઓ બદલાયા. પઠંલાં અંગ્રેજોં દેશનું શોષણા કશીને ભારતનું ધન ઈંગ્લેન્ડ ભેગું કરતા હતા, હવે શોષણની કમાણી મોટા શહેરોમાં પહોંચી રહી છે. પહેલાં શોષણકર્તા વિદેશીઓ હતા. અત્યારે ભારતમાં શોષણખોરોનો ત્રિકોણ રચાયો છે. આ ત્રિકોણાના ત્રશ્વ પાંખિયા રાજનેતાઓ, મુડીવાદીઓ અને નોકરશાહો છે. બીજા નાના મોટા શોેણણોરોને આ ત્રિ-ગુટ પોષે છે. ભારતમાં રાજકીય સ્વતંત્રતા તો નામ માત્રની હજુ શેષ રહી છે, પરંતુ આર્થિક સ્વતંત્રતા આ ત્રિ-ગુટની મુઠીઓમાં કेદ થઈ ગઈ છે. આ ત્રિ-ગુટે દેશને પોતાના ક્રુપ્ંધથી એવો લૂંટ્યો છે કे દેશ આખો દેવાળિયો બની ગયો છે. હવે નવી અર્થનીતિ દ્વારા વૈ尺્યિકરણ, ખાનગીકરણ અને ઉદારીકરણના નામે વિદેશીઓની સહાયતા વિના દેશની ગાડી પાટે નહીં ચઢે એવી દલીલથી વિદેશીઓને નિવેશ કરવાનું ખુલ્લેઆમ નોંતરં આપી દીધું છે. વિદેશીઓ કયારેય પરોપકારીની ભાવનાથી કશુંજ આપતા નથી. એમની આર્થિક સહાયતાની શરતો હોય છે. જેને અર્થશાસ્ત્રીઓએ ‘મુક્ત વ્યાપાર’ નું રૂં નામ આપ્યું છે. આ શબ્દજાળમાં ત્રિ-ુુટે શોષझનો ભાગીદાર વિદેશીશન બનાવી ત્રિકોણમાંથી યતુષ્ષોણનું રૂપ ધારણ કર્યું છે." આ શબ્દો આપણાં લબ્ષ પ્રતિષ્ઠિત ચિંતક રાજકિશોરના છે.

આaા સંજોગોમાં ડૉ. બાબાસાહેબ આંબેડકરે રાજકીય સ્વતંત્રતાને આર્થિક-સામાજિક સ્વતતંત્રતમાં ફેશવવા જે અર્થનીતિ અને યોજના તૈયાર કરી હતી એ તો શરૂઆત વર્ષોમાં જ દેશના ત્રિ-ગુટે અભરાઈ પર યઢાવી દીધી હતી. નીજી ક્ષેત્રના વધતા જતા વ્યાપથી રોજબરોજની સાંપ્રત જિંદગીમાં આમ આદમીની વ્યથાને દલિત કવિ કિશન સોસાએ એમની કવિતામાં ધારદાર ચીતે રજુ કરી છે.
> "નીજી ક્ષેત્રનો"

\section*{ડૉ. આબેડકરનું आर्थिક દર્शન}
6.2 ભારતીય સંસ્કૃતિમાં ‘अર્થ’ ની અગ્રીમતા....

સમગ્ર સંસારમાં "અર્થ" પ્રધાન છે. "અર્થ" એ આપણા સંસારના સામાજિક જીવનનું ચાલકબળ છે. તે સમાજ જ્વનનને ‘યાલના’ પુરી પાડે છે. ગતિમાન કરે છે. વેદની ઋયાઓમાં આપણા ઋષિઓ પણ સુખ-સંપત્તિ ‘અર્થ’ ની જ યાયના કરી છે. ઋષિઓ ‘ગાય' ની કામના કરતા કારણ કे વૈદિક સમયે ‘ગાય’ ‘અર્થ’ નું અનન્ય એકમ પરિમાણ હતું. ભારતીય સંસ્કૃતિમાં ૫ણ
 અંતે જ રહે છે. અથવા કહો ધર્મ એ ‘લાસ્ટ લકઝરી છે.’

શ્રી કૃ凶્ણના બાળસખા-સાંદિપનીના આશ્રમના સહાધ્યાયી સુદામાની સાધવી સહધર્મયારિણી સુદામાને આચહ કરે છે કે, કૃષ્ઝ તમારા મિત્ર છે તો અયાચકક્રત છોડી એમને યાચવામાં વાંધો નથી. "અર્થ" માટે જ કૃષ્ણ પાસે જવાનો અતિ આચ્રહ કરે છે. જે આપણા કવિ પ્રેમાંદે સુંદર શબ્દોમાં વ્યકત કર્યું છે.

> "अंgुं ञ્ઞાન મન" ગમતું નથી ઋQ રાયक રે,
> લાवl अभ, તमને લાગુ \&f पायक रे, બાલુંડા મારાં ભૂખે ટળaળો......

મહાભારતની કથાના પાત્ર આયાર્ય દ્વોણી જેવા સમર્થ મહારથીઓ પણ પોતાનું ‘ધ્વાહણત્વ’ બાજુઓ મૂકી ‘અર્થાર્થ’ રાજકુમારોને અસ્સ-શરસ્ર શીખવવાનો વ્યવસાય (ટ્યુશન કરવાનો) સ્વીકાર્યો હતો. કારણ કે ગરીબીને કારફે તેમના એકના એક લાડકા દીકરાને દૂધ પીવડાaવા 'ગાય' નહોતી. માતા આટો ઓગાળી અશ્વથામાને આપતી. સહાધ્યાયી સખા રામ દુyદ્ર પ૬ ‘અર્થહીન’ દરિદ્ર સખા દ્રોકાઘાર્યને ભરી સભામાં હડધૂત કર્યા. વેરના વાવેતર થયાં તેની કરૂણિકા Tragady છેક મહાભારતના યુદ્ધ સુધી રહી. આ અઢાર દિવસના યુદ્ધમાં વીસલાખથી વધારે માનવી અને પંદર લાખથી વધારે હાથી-ઘોડા-પશુઓ મરાયાં હતા. ઓવું કહી લેખક યુદની ભીષણતા વર્ણવે છે.

વળી મહાભારતના મહાનપાત્ર પિતામહ ભિષ્મ બાણશેયા ઉપરથી ધર્મનો ઉપદેશ આપતાં હોય છે, ત્યારે યજ્ઞસેની દ્રોપદ્દીના ધારદાર પ્રશ્નનો ઉત્તર આપવામાં અસમર્થ એવા ત્મિષ્મપિતાને પણ "અર્થ" નું શરણું શોધવું પડયું.....અને કહેવું પડયું કે, હું અર્થદાસ છું ! હિન્દુ શાસ્ત્રોમાં વિષ્મુ અવતાર પણા ‘લક્ષ્મીપતિ' કહેવાય છે. પ્રાચીન શાસ્ત્રોમાં આવા અર્થપ્રધાન અસંખ્ય ઉદાહરણો આપણને ઉપલબ્ધ થઈ શકે. છે. સંસ્કૃતમાં સુભાષિત કહે છે - સર્वโગુણાઃ: ક્રાંચનમ્ આશ્રयंते :

આજના યુગમાં તો "અર્થ" જ સર્વ કાંઈ છે. છેક ગામ્યસ્તરના આપણાં દલિત લોક કવિ બામણવાડા (પાટણા) ના સવાનાયક લોકબોલીના કવિત્તમાં નાણાંની મહતા આ શબ્દોમાં વર્ણવે છે.
"सaો કલે સંસારમાં ધન बिનાનi મનખi धીई,
 બiલતતાં લાગે બlf, છiકરાં માને નહિ ત'ની શીખ સવi કહે સંસારમાં ધન વिનાનો મનખો ધીई.....

આપણે સામાન્ય બોલયાલની બોલીમાં પણ પરિહાસ કરતાં બોલતા હોઇએ છીએ કે, "નાણાં વગરનો નાથિયો નાણે નાથાલાલ" આમ ‘નાણાં' નું મહત્વ અનન્ય છે. તેના વિશે ચિંતન અનિવાર્ય હોય છે. તેમાંય વળી ૫દ્દલિત સમાજને તો તેની સવિશેષ આવશ્યકતા રહેતી હોય છે. તેનું તો નાણાંના અભાવે સર્વ બાજુથી (આર્થિક, સામાંજિક, રાજકીય, માનસિક, નૈતિક) શોષણ થતું હોય છે. એના અઢળક પુરાવા જોઇતા હોય તો વેદ, શ્રૃતિ, સ્મૃતિ અને બ્રાહ્મણ ગ્રંશો તપાસી જોવા. આ પરિસ્થિતિમાં આપણા ચરિત્ર નાયક બોધિસત્વ ડૉ. બાબાસાડેબ આંબેડકર આર્થિક ચિંતન કરે... અને પોતાનું આગવું આર્થिક દર્શન પ્રસ્તુત કરી તે સ્વાભાવિક છે અને સહજ છે.

\section*{6.3 ડૉ. આiબેડકરના આર્થિક દર્શનની બુનિયાદ :}

કોઇપણ ચિંતકના ચિંતનમાં-દર્શનમાં તેના સામાજિક પર્યાવરણનો પ્રભાવ રહેવાનો જ. સામ્યવાદના સર્જક કાર્લ માકર્સ (૧૮૧૯-૧૮૮૩) જર્મનીમાં જન્ખ્યા. પરિણામે તેમના યિંતનમાં યુરોપનું (સામાજિક, રાજ્કીય, આર્થિક) પર્યાવરણ પ્રમુખ સ્થાને રહું. તેવી જ રીતે ડૉ. બાબાસાહેબ આંબેડકર પણા ભારતમાં જેનો સ્પર્શ પણ 'પાપ' ગણાય તેવી અસ્પૃશ્ય જાતિમાં જન્મ્યા. દેશની ઉંચ-નીયથી પ્રદુષિત પર્યાવરણાં ઉછર્યા. તેમના પોતાના શબ્દોમાં.....
"હું ગરીબને ત્યાં જન્મ્યો છું અને ગરીબીમાં ઉછર્યો છ્ર. વળી તેમની સાથે સાત રૂપિયાના (માસિક) ભાડાની ૧૦’х૧૦'ની ખોલીમાં ભેજવાળી જગ્યામાં, કંતાનના ટુકડા ઉપર રાતો વિતાવી છે....ગંદી-ગોબરી યાલીમાં બાળપણ વિતાવ્યું છે. લંગોટી લગાવી શાળાએ ભણ્યો છું. કાવડિયાના કેરોસીનની દિવડે અભ્યાસ કર્યો છે. ગરીબીની યાતનાઓથી કેવી દારણ હોય છે. તેનો મને જાત अનુભa છે."

\section*{}

આમ ડૉ. આંબેડકરે આર્થિક યાતનાઓ સંપૂર્ણ સજાગ હતા અને આ પર્યાવરણનો પ્રમાવ તેમના આર્થिક ચિંતન ઉપર ૫ડે તે સહજ છે. પરિણામે જ્યારે તેમને વિદેશ અભ્યાસ માટેની શિષ્યવૃત્તિ અંગે મહારાજા સયાજીરાવ (૧૮૬૧-૧૯૩૯) એ ઈન્ટરવ્યુ લીધો અને પ્રશ્ન પુછપો કે તમે કયા વિષયનો અભ્યાસ કરવા માંગો છો ત્યારે તેમછે નિર્ભયતાથી કહ્ુું "અર્થશાર્ર્ર, સમાજશાર્ર્ર જાહેર નાણાતંત્ર." આ વિષયો પરની પસંદગી દર્શાવી હતી. વધુ ચર્ચામાં મહારાજા સયાજીરવના સવાલનો જવાબ આપતા કહ્યું કे,
"હું સમાજશાર્ર-જાહેર નાણાંશાર્ત્રનો અભ્યાસ કરી સમાજ સુધારણા કરવાની ખેવના રાખું છું." આમ ડૉ. આંબેડકરની સમશ્ર અવધારણા અર્થશાર્ત્ર ઉ૫૨ જ હતી. એટલે જ અમેરિકાની કોલંબિયા યુનિવર્સિટીમાં તેમણે અર્થશાર્ર્ર વિષય પસંદ કર્યો. જેમાં તેમનું પ્રથમ સોપાન હતું. (૧) ઈસ્ટ ઈન્ડિા કંપની : પ્શાસન અને તેની અર્થ વ્યવસ્થા (Evolution of Provincial Finance in British India (The National Dividend of India. Historical and Analytical Study) પોતાના પી.એચ.ડી. માટેના આ મહાનિબંધ-શ્રંથ તેમણે હજારો માઈલ દૂરथી સેકેટરી ઓફ સ્ટેટ દ્વારા કેવiં બીન જવાબદાર વહીવટ ચલાવવામાં આવે છે, જેને કારણો ભારતીય ગરીબ પ્રજાનું કેવું શોષણ થાય છે. તેની વિસ્તૃત છણાવટ કરી હતી. બારેક પ્રકરણમાં સમાવિષ્ટ उ૦૦ પૃઠનો તથ્ય અને તર્ક પચુર, પ્રવાહી શૈલીમાં લખેલો શ્રંથ આ વિષયમાં પ્રથમ હતો. યોવીસ વર્ષની ઉગતી જવાનીમાં બિટીશરોને બૌદ્ધિક રીતે ખુલ્લા પાડવાની નૈતિક હિંમત પ્રશંસનીય હતી.

જ્યારે ૧૯૨૫માં ભારતમાં હિલ્ટન યંગ (રૉયલ કમીશન ઓફ ઈન્ડિયા ભારતમાં આવ્યું ત્યારે તેની સમક્ષ રજુઆત કરવા ગયેલા. ડૉ. આંબેડકરે પોતાના ગ્થની પ્રત દરેક સભ્ય પાસે નિહાળી આનંદ પામ્યા હતા. આ રૅયલ કમિશનની ભલામझથી ભારતીય રીઝર્વ બેંકની સ્થાપના ક૨વામાં આવી હતી. જેની નોંધ આપણે લેવી જોઇઓ.

તેમણે સ્રંથમાં લખ્યું હતું કે "શાંતિના બહાને લશ્કર માટે બેફામ ખર્ય કરવામાં આવે છે જે વિકાસના કાર્ય માટે કરવો જોઇએ. ભારે લશકરી ખર્થને કારણે વિકાસ માટે કશું જ બયતું નથી. શિક્ષણ માટે પણા ખાસ જોગવાઈઓ થતી નથી. વળી લોક કલ્યાણના કાર્યો માટે પણ નાણાં નહીવત્ ફાળવવામાં આવે છે. વેપાર ઉદ્યોગ માટે પણા ઓરમાયું વર્તન દાખવવામાં આવે છે. ખેતી અને સિંચાઈની સવલતો વિશે પણ બેદરકારી હોય છે. પરિણામે ગરીબોને શોષાવું ૫ડ છે." નોબલ પારિતોષિક વિજેતા ભારતીય અર્થશાર્રી અમર્ત્યસેને પણ ડૉ. આંબેડકરના આ વિયારો સાથે સંમતિ દર્શાવી શિક્ષણ અને આરોગ્ય વિશે વધુુ નાણાં ફાળવaાની હિમાયત કરી છે. ડૉ.. આંબેડકરે લંડન સૈકૂ ઓई ઈકોનોમીકસમાંથી ડી.એસસી પદવી પ્રાપ કરી હતી. જો કે પદવીઓ પ્રાt કરવામાં ડૉ. આંબેડકર એલેકઝેન્ડર હતા. તેમનો મહાનિબંધ "રપપિયાની સમસ્યા" (Problem of Rupee) એક ઐતિહાસિક મહામૂલો દસ્તાવેજ છે. જેમાં યલણ પધ્ધતિ અને વિનિમય દર વિષયે વિસ્તૃત આંકડાકીય અધિકૃત વિગતો આપવામાં આવી છે. તેમણી પ્રસિધધ અર્થશાર્રની કેન્સની થિયરીની સામેની બાજુ રજૂ કરી ભારતના મજાજનોની ગરીબીના કારણોમાં નાણાંના વિનિમય દરને મુખ્યત્વે જવાબદાર ઠરાવ્યો હતો.
(૧) રૂપિયાનું યલા઼ - સોના અને ચાંદી એ આધારો.
(૨) ચાંદીના પરિમાણને કારણે કથળેલી રૂપિયાની સધ્ધરતા.
(૩) યાંદ્દીના કારણે અસ્થિર થયેલા રૂપિયાનાં પરિણામો.
(૪) રૂપિયાના થલણે સામે સોનાના પરિમાણની સ્થિતિ.
(૫) સોનાનું પ્રમાણ અને નાણાંનો વિનિમય.
(૬) વિનિમયની સ્થિરતા વિષેના વિયારો.
(૭) પુન: સોનાના પરિમાણ પ્રતિ ગમન કરવાની મીમાંસા

આ ગ્રંથમાં ડૉ. આંબેડકરની ‘દેશભકિત' ના દર્શન થાય છે. વિનિમયની સીફતપૂર્વકની યાલાકીથી બ્વીટીશ શાસનકર્તા ભારતીય સમાજનું કેવી રીતે શ્શોષણ કરે છે. તેને તેમણી ‘બેનકાબ' કશી હતી.

ગુજરાતના જાણીતા અર્થશાસ્તી પ્રોફે. જાફ૨ હુસેન લાલીવાલા આ અંગે નોંધે છે કે, હિંદુસ્તાનના યલણ અને નાણાંતંત્ર વિષે બ્રિટીશ સરકારે રોયલ કમિશન નીમ્યું. તેની સમક્ષ ૧૦૨૫માં ડૉ. આંબંડકરને વિયાર વિમર્શ માટે અર્થશાર્ત્રના વિદ્વાન તરીકે આમંત્રણ આપવામાં આવ્યું હતું. ડૉ. આંબેડકરે પ્રસ્તુત વિષય ઉપર પોતાનું મેમોરન્ડમ પણા ૨જૂ કર્યું હતું. તેમના પુસ્તક 'રૂિયાની સમસ્યા' માં અને રોયલ કમિશન સમક્ષ તેમણે રજૂ કરેલા મેમોરન્ડમમાં તેમજ રોયલ કમિશનના વિદ્વાન સભ્યશ્રીઓ સાથેની યર્યા કરી ડૉ. આંબેડકરે હિંદુસ્તાનના કુગાવાના કારણો અને તેને નિવારવાના ઉપાયો તેમજ સોનાધોરણ અને રૂપિયાના અવમૂલ્યન અને સોનાની આયાત વિષે જે વિયારો ૨જૂ કર્યા છે તે ત્યારે જ નહીં વર્તમાન સંદર્ભમાં જ માત્ર અતિ પ્રસ્તુત છે, પણ તે ખૂબ જ લાભદાયી અને માર્ગદર્શનરૂ૫ પુરવાર ધાય તેમ છે. તદુપરાંત ભારતના બંધારણના ઘડવૈયા તરીકે તેમણે બંધારણમાં ખેતી, ઉદ્યોગ અને વીમાના ક્ષેત્રે જે રાજયસમાજવાદને દાખલ કરાવવા સત્નિષ્ઠ પ્રયાસ કર્યા અને દલિતો માટે, દદિત બહુમતીવાળી અને મહદૂઅંશે આર્थિક રીતે સ્વનિર્ભર એવી અલગ વસાહતો (Separate Settlements) ઉભી કરવાનો આગ્રહ કર્પો. એના ઉપરથી તેમના આર્થિક વ્યવસ્થા વિષેના અર્થશાસ્ત્રીય અને સમાજશાસ્ત્રીય વિયારોની ભાળ મળે છે. અલબત્ત તેમની દૃષ્ટિએ, વાજબી રીતે જ અર્થશાર્ત્ર એ (Political Economy) હતું. સર્વ સામાજિક વિફાનો (તેમાં અર્થશાર્ર્ર તો વિશિષ્ષણણ) ઓ મેડિકલ વિજ્ઞાન જેવાં હતાં. અને તેથી તેમાં સત્યશોધન ખાતર સત્યશોધન નહિ; ૫ણ સત્યશોધન, માનaકલ્યાણ અર્થે સક્કિય થતું હતું. તેથી ડૉ. આંબેડકરે હંમેશા અર્થશાસ્ર્રનો વિયાર, દેશના દલિતો અને સર્વ ગરીબોની આર્થિક અને સામાજિક સ્થિતિ સુધારવાની દ્ષ્ટિએ કર્યો હતો અને તે માટે જે વૈકલ્પિક આર્થિક, રાજકીય, બંધારણીય અને સામાજિક વ્યવસ્થાઓ સૂયવી હતી. તેમણે રાજકીય લોકશાહીને આર્થિક લોકશાહી અને સામાજિક લોકશાહી સુધી વિસ્તારવાનો પ્રયન કર્યો હતો, કેમ કે તે વિના માત્ર રાજકીય લોકશાહી સત્વવિનાની અને પાંગળી જ રહે. એક વિદ્વાન અર્થશાસ્ત્રી તરીકે તેમનો ફાળો સમજવાને માટે તેમણે નીચે દર્શાવવામાં આવેલ વિષયો विષે જે પોતાના વिયારો રજૂ કર્યા છે અને જે すैકલ્પિક વ્યવસ્થા સૂયવી છે તે ખ્યાલમાં લેવી ૫ડે અને તેમનું મૂલ્યાંકન કરજું પડે.
(૧) ફુગાવો, રૂપિયાનું બાહ્યમૂલ્ય, સોનાધોરણ, ભાવસ્થિરતા વગેરે.
(૨) ખેતી, ઉદ્યોગ અને વીમાના ક્ષેત્રે રાજ્યસમાજવાE :
(૩) દલિતો માટે દલિત બહુમતીવાળી આર્થિક રીત બહુધા સ્વનિર્ભર એવી અલગ વસાહતો.
(૪) ધારાસભા, પાર્લામેન્ટ અને સરકારી નોકરીઓમાં દલિતો અને આદિવાસીઓ માટે અનામત જગ્યાઓ અને તેમના શેક્ષણિક વિકાસ માટે ખાસ સવલતો.
(૫) દેશના સૌ જનો માટે ઓક સરખા મૂળભૂત अધિકારો.

અલબતા આપણે અત્રે પહેલાં મુદાની મુખ્યત્વે ચર્યા કરીશું, કેમ કે અન્ય મુદાઓ અતિ મહત્વના અને પ્તુુત હોવા છતાં અને અમે તેના પ્રબળ ટે કેદાર હોવા છતાં, પહેલાં બે મુદાઓ શુદ્દપझો આર્થिક છે.
કુગાવો, ३પિયાનું બાહ્હમૂલ્ય, સોનાધોરણ, ભાવસ્થિરતા વગેરે :
કુગાવા માટે ડૉ. આંબેડકર, નાણાંના ક્રુલ પુરવઠાની વધુ પડતી વૃદ્ધિને જવાબદાર લેખે છે અને નાણાંના પુરવઠાની વધુ પડતી વૃદ્ધ માટે તેઓ સરકારને જવાબદાર લેખે છે. તેમની દિષ્ટિઓ, વસ્તુઓની અછત મોંઘવારી માટે કારણાભૂત નથી, પણા સરકાર દ્વારા કરવામાં આવતા યલણી નાણાં નો બેહહ વધારો કુગાવા માટે જવાબદાર બને છે. લોકોઓ નાણું પ્રાપ્ત કરવા માટે વસ્તુઓનું ઉત્પાદન કરવું પડે છે અને તેમાં નાણું ઓક હાથમાંથી બીજા હાથમાં જાય છે, પણ નાણાંના ફુલ પુરવઠામા વધારો થતો નથી. જ્યારે સરકાર જે યલણી નાણાંમાં વધારો કરે છે એનાથી વસ્તુઓનું કોઈ ઉત્પાEન થતું નથી અને નવું નાણું વસ્તુઓની માંગ વૃદ્ધિમાં પરિણમીને, સર્વ સામાન્ય ભાવસપાટીની વૃદ્ધि એટલે ફे કુગાવા અને મોંધવારી માટે જવાબદાર બને છે. આ રીતે આપણે જોઈ શકીએ છીએ કે, ડૉ. આંબેડકર કુગાવાના નાણાંકીય સિધધાંતના પુરસ્તકર્તા છે અને ફુગાવાનો નાણાંકીય સિધ્ધાંત,

કુગાવા માટે મુખ્યત્વે સરકારને જ જવાબદાર ગણે છે. ડૉ. આંબેડકર કુગાવાના સખત વિરોધી છે, કેમ ؛े તેમાં ભાવો વધવાથી, દેશના ગરીબ અને કમજોર લોકોની વાસ્તવિક આવકમા ઘટાડો થાય છે. અને પૈસાદાર લોકોની વાસ્તવિક આવકમાં વધારો થાય છે. આ રીત, કુગાવો એ ખરાબમાં ખરાબ પ્રકારનો કર પુરવાર થાય છે, કેમ કે સરકાર યલણી નાણાંના પુરવઠામાં વધારો કરીને જે ફુગાાવો ઉત્પન્ન કરે છે. એનાથી ગરીબ અને મધ્યમવર્ગના લોકોની વાસ્તવિક આવકમાં ઘટાડો ઉત્પન્ન થાય છે તેનો લાભ, સરકાર ઉપરાંત પૈસાદાર લોકોને પણા મળે છે.

તેથી કુગાવાને નિર્મૂળ કરવાને માટે, ડૉ. આંબેડકર સરકાર પાસેથી યલણી નાણાંના પુરaઠામાં વધારો ક૨વાની સત્તા આંચકી લેવા માંગે છે. આમ થવાથી ફુગાવો નાબૂદ થઈ જશે અને ચલણી નાણાંના પુરવઠામાં વધારો કરવા દ્વારા, કુગાવો ઉત્પન્ન કરીને ગરીબો ઉપર અન્યાયી અને બિનકાર્યક્ષમ રીતે કરબોજ નાખવાની સરકારની હિન પ્રવૃત્તિ બંધ થઈ જશે. કુગાવો એ સરકારની પેદાશ છે. લોકોની પેદાશ નથી અને તેથી સરકારે લોકોની પ્રવૃત્તિઓ ઉપર અંકુશ મૂકવાની જરૂત નથી ૫ણા લોકોઓ સરકારની પ્રવૃતતતિઓ ઉપર અંકુશ મુકવાની આવશ્યકતા છે. આ માટે હિંદુસ્તાનની યલણા વ્યવસ્થા સંબંધ ડૉ. આંબેડકરે ૧૯૨૫ની સાલમાં ચાર મુદાનો કાર્યકમ સૂયવ્યો હતો જે નીચે પ્રમાણે છે.
(ૐ) ટંકશમળોમાં સરકાર દ્વારા રૂપિયાના સિક્કા પાડવાનું (ચલખી નાણાંમાં વધારો કરવાનું) બંધ કરજું, જે ચીતે તે લોકો માટે બંધ કરવામાં આવ્યું હતું.
(બ) ટંકશચળમાં જે લોકો સોનું લાવે તેમને સોનાના સિક્કા પાડી આપવા.
(ક) જે રૂપિયા થલણમાં છે તેમને રહેવા દ્વા, પણ નવા રૂપિયા બહાર પાડવા નહિ અને સોનાના સિક્કા અને રૂપિયા વચ્ચેનો ચોક્કસ દ૨ નિયત ક૨વો.
(૩) સરકારે રૂપિયાનું રૂપાંતર સોનામાં ન કરવું અને સોનાનું રૂપાંતર રૂપિયામાં ન કરવું અને બન્ને નિયત દરે કાયદેસરના યલણી નાણાં યલણમાં સત્રિય રહે એવી વ્યવસ્થા ગોธaવી.
આના ઉપરથી એ સ્પષ્ટ થાય છે ડા. આંબેડકર પૂર્ણાપણે સોનાધોરણમાં માનતા હતા અને સોનાનો ઉપયોગ માત્ર અનામત તરીકે નહિ, પભ યલણી નાણાં તરીકે થાય એના તેઓ આચહી હતા. અલબrા, લોકો ટંકશાળમાં સોનું લાવે અને તેના સિક્કા પાડવાનો આગ્રહ કરવાને બEલે, તેની જગ્યાએ જો તેઓ ગોહડ સર્ટીફ કેટ્સનો આશ્થહ રાખે, તો તેમને તે નિમિત્તના સર્ટીફ કેટ્સ આપવા જેથી સોનાના અને રૂપિયાના સિક્કા સાથે આ ગોલડ સર્ટીફ઼કેટ્સ પણ યલણમાં નાણાં તરીકે ફરી શકે. સોનું એ વસ્તુ (commodity) હોવાથી અને તેનું સિક્કા તરીકેનું મૂલ્ય અને ધાતુ તરીકુનું મૂલ્ય ઓક સરખું હોવાથી તેમજ સોનાનું નવું ઉત્પાદન તરીકેનું મૂલ્ય ઓક સરખું હોવાથી તેમજ સોનાનું નવું ઉત્પાદન, તેના અસ્તિત્વ ધરાવતા કુલ પુરવઠાની સરખામણીમાં ઘણું ઓછું હોવાથી, નાણાંનો કુલ પુરaઠો અંકુુશમાં રહે છે અને તેથી ફુગાવો અસંભવ થઈ જાય છે.

ડૉ. આંબેડકરે સૂચવેલી આ વ્યવસ્થામાં, વસ્તુઓના ભાવો વધવાને બદલે કે સ્થિર રહેવાને બદલે ઘટવાની શક્યતાઓ વધુ છે, કેમ કे દર વર્ષ સોનાના પુરવઠામાં એટલો વધારો થતો નથી કે જેટલું રાષ્ટ્રીય ઉત્પાદન વધી રહ્યું હોય છે. સરકાર નાણાંના પુરવઠામાં વધારો કરી શાકતી નથી, કેમ કે ડૉ. આiબેડકરે સૂયવેલી વ્યવસ્થામાં એ સંબંધ સરકારના હાથ બાંધી લેવામાં આવ્યા છે. તેથી अર્થશાસ્રમાં ઉત્પાદકતા વધ્પાની સાથે જે રાષ્ટ્રીય ઉત્પાદન વધો છે તેનાથી ભાવો ઘટવાનું વલણ બતાવે છે, પકા તેનાથી ગરીબ અને મધ્યમ વર્ગના લોકોને ફાયદો થાય છે. કેમ ફે ભાવસપાટી ઘટવાથી તેમની વાસ્તવિક આવકમાં વધારો થાય છે અને ઉતપાદકતા વૃદ્ધિના ફળ આપોઆપ સામાન્ય જનતા સ્લુધી પહોંચે છે. આમ, ડૉ. આબેડકર ઉત્પાદકતા વૃદ્ધિ સાથે ભાવો ઘટતા રહે એ પ્રકારની થલણ વ્યવસ્થામાં માને છે અને તેથી જ તેમણે યલણી નાણાંના પુરવઠામાં વધારો કરવાની સરકારની સત્તા આંથની લઈને, તે બજારતંત્રને સોંપી દ્વેવાની સોનાધોરણની પરિસ્થિતિને વધારે પસંદ કરે છે, કેમ કे ભાવસ્થिરતાના સંજોગોમાં ઉત્પાદકતા વૃદ્ધિનો લાભ મેળવવા અર્થ વેતન વધારા માટે લક્ષ આપgુ ૫૩. ડૉ. આંબેડકરના મતે, રૂપિયાનું બાહ્ય યલણાં મૂલ્ય, હિંદુસ્તાનના આંતરરાષ્ટ્રીય વેપાર દ્વારા નહિ, પણ રૂપિયાની આંતરિક ખરીદશßિત દ્વારા નક્કી શાય છે. આ રીતે, તેઓ સમખરીદશકિતના સિધ્ધાંત (Purchasing Power Parity Theory) ના પુરસ્કર્તા છે અને તેઓ અર્થશાર્રના નોબેલ વિજેતા મ્રો. મિલ્ટન ફીડમેનની વધુ નજીક છે અને આ સંબંધેના કેઇન્સના એ અભ્મિગમની વિરૂધ છે. તેમણે આ સંબંધે કેઇન્સના એ અભિપ્રાયને ખોટો ઠેરવ્યો છે કે રૂપિયાનું પાઉન્ડ સ્ટાર્લિંગમાં કે ડોલરમાં મૂલ્ય, પરદેશી વેપારના બાહ્ય પરિબળો દ્વારા નક્કી થાય છે.

ડૉ. આંબેડકરે બતાવ્યું છે કે પરદેશી વેપારના આ પરિબળો તાત્કાલિક કારણ છે, પણ તે અંતિમ કારણા નથી. અંતિમ કારણ, આંતરિક છે. જેમ ખોરાકનું પેટમાં બરાબર પાયન નહિ થવાથી, શિરદર થાય છે, તે પ્રમાણે આંતરિક કુગાવાને લઈને, આપણી નિકાસ ઘટે છે અને આયાત વધવાથી, પરદેશી હુંહિયામझની માંગ વધે છે. આમ, પરદેશી હૂંડિયામझની માંગ, પરદેશી હુંßિયામણના પુરવઠાથી વધી જવાથી, પરદેશી ચલણના ભાવ વધવાનું વલણ બતાવે છે. એટલે રૂપિયાના પાઉન્ડ

સ્ટર્લિંગમાં કે ડોલરમાં ભાવ ઘટવાનું વલણ દર્શાવે છે. આ રીતે, આપણી વેપાર ખાદ્ય અને રૂપિયાના આંતરિક છે. નાણાંનું મૂલ્ય વ્યાજ નથી જેવું કે કેઈન્સ માનતા હતા, ૫ણ નાણાંનું મૂલ્ય તેની ખરીEશEિત છે જેવું કे ડૉ. આંબેડકર માનતા હતા અને જે વું મિલ્ટન ફીડમેન અને અન્ય નાझાંવાદીઓ માને છે. તેથી ડૉ. આંબેડકરે વાજબી ઈીતે જ એવું બતાવવાનો પ્રયત કર્યો હતો કे જો સરકાર પાસે યલણી નાણાંના પુરવઠામાં વધારો કરવાની સતા ચાલુ રાખવામાં આવશે તો તે તેનો દુરૅપોો કરીને, નાણાંના પુરવઠામાં વધુ પડતો વધારો પેદા કરીને, કુગાવો ઉત્પન્ન કરશે જે રૂપિયાની બાહા ખશીદશકિત ઘટાડી દેશે અને તેને પરિકામે રૂપિયાની બાહ્ય ખરીદશકિત પણ ઘટી જવાનું વલણ બતાવશો કે જેથી રૂપિયાનું પરદેશી ચલણમાં વ્યકત થતું મૂલ્ય પણા ઘટવાનું વલણા દાખવશે. આંતરિક ફુગાવાને કારણે, નિકાસકારોનું ઉત્પાદનખર્ચ વધી જવા પામશે જેથી તેઓ વધારે ભાવોએ જ વેયાણ કરવા તૈયાર થશે, પરંતુ પરદેશોમાં જો કુગાવાનું એટલું પ્રમાણ ન હોય જેટલું કે આપણા દેશમાં છે, તો આપણા નિકાસકારો પરદેશમાં તેને ઊંચા ભાવે વેથી શકશે નહીં. દેશમાં કુગાવાને કારણે, વસ્તુઓના ભાવ ઉત્તરોત્તર વધતા જતાં હોવાથી, નિકાસકારો પોતાની વસ્તુઓ, પરદેશોમાં વેયવાને બદલે, દેશમાં જ ઘરઆંગણેના બજારમાં વેયવા લલયાય છે. આ રીત, આપણી નિકાસનો દર ઘટે છે. તદુપરાંત આપણા વપરાશકર્તાઓ, આપણા દેશની મોંઘી વસ્તુઓ ખરીદવાને બદલ, પરદ્શીથી સસ્તી વસ્તુઓ આયાત કરવા લલચાય છે. આ રીતે આપણી નિકાસ ઘટવાથી અને આયાત વધવાથી, આપણી વેપારતુલામાં ખાદ્ય ઉભી થાય છે અને રૂપિયાનું બાહ્યમૂલ્ય ઘટવાનું વલણ દર્શાવે છે. આ રીતે, ડૉ. આંબેડકરે સૂયવેલ યલણી વ્યવસ્થા સ્વીકારવાથી કુગાવો લગભગ અશક્ય બને છે અને ભાવો ઘટવાથી, રૂપિયાની આંતરિક નિકાસ વધે છે અને આયાત ઘટે છે. પરિણામે લેણદેણની તુલામાં પુરાંત પેદા થાય છે અને રૂપિયો બાહ્ય રીતે પણા મજબૂત બને છે અને પાઉન્ડ સ્ટર્લંગ અને ડોલર જેવા યલણના અનુસંધાનમાં રૂપિયાનું મૂલ્ય વધવા પામે છે. આ રીતે ડૉ. આંબેડકર રૂપિયાને આંતરિક અને બાહ્ય બને ઈીતે મજબૂત કરવાનો વૈsાનિક માર્ગ સૂયવે છે. ડૉ. આંબેડક૨ મુથભૂત રીતે અર્થશાસ્ત્રી હતા ઓટલે દેશના જુEા જુEા પ્રશ્નોને એમણે અર્થશાસ્ર્રની દ્ટિ્ તપાસ્પા છે એમझે રાજ્યસમાજવાદનો કંસેપ્ટ રજૂ કરેલો. એના અંગે અહીં વિગતે વાત કરાય એવો અવકાશ નથી. છતાં આપણે એનું વિહંગાવલોકન કરી લઇશ્ુુ.

\section*{6.4 ખેતી, ઉિદોગ અન વીમાના ક્ષેत્રે રાજ્યસમાજવાદ :}

ડૉ. આંબેડકરે પોતાના સંશોધનમાં જવાબદાર રાજ્યતંત્રની હિમાયત કરી છે. હેર૯ડ લાસ્કી જેવા રાજકીય ચિંતકે પણા ડૉ. આંબેડકરને ક્રાન્તકારી માનતા હતા. કેનને પણ પોતાના શિષ્ય ડૉ. આંબેડકરની પ્રશંસા કરતા લખ્યું હતું કे "ડૉ. આંબેડકરના વિયારો મૌલિક" તાજગી અને Gદ્દીપકતાથી ભરપુર છે. "જો કે ડૉ. આંબેડકરે પોતાના મહાનિબંધ (Thesis) માં પોતાના ગુરૂ
 તે સંસ્કૃત ઉકિત સાર્થક નીવડી કહેવાય. ડૉ. આંબેડકરનું આર્થિક ચિંતન / દર્શન તે સમયની કોઈ રાજકીય ફેશન (Political Fashion) નહોતી. કે કોઇનુું ઉછી-ઉધાર લીધેલું પણ નહોતું. તેમનું આર્થિક દર્શન (ચિંતન) સર્વોપાર્જિત હતું તેમના ચિંતનની એક આગવી શૈલી હતી. આ ચિંતન-દર્શન અનુભવોમાંથી સ્કુટ થઈ કર્તવ્યની કસોટીએ કસાયેલું અને સમાજના શ્રેયાર્થ બહાર આવેલું હતું. તેમાં તથ્ય અને તર્ક ઉભયની ભરમાળ હતી. નિરીક્ષણ, પરીક્ષણ અને વિશ્લેષણ ત્રણેયનો સુભગ સમન્વય તેમાં હતો. તેમના ગરિમાયુકત ગ્રંથો ઉપરાંત છેક ૧૯૨૭શી ૧૯૩૯ સુધી કાયદા મંડળ (विધાન પરિષE)માંના તેમના આર્થિક વિષયો ઉ૫૨ના પ્રવયનો, બજેટ તેમજ આર્થિક વિધેયક વિષય ઉ૫૨ તેમझે પ્રસ્તુત કરેલા વિયારો આજે પણ એટલાજ પ્રસ્તુત જझાય છે. તે તેમના થિંતનની વિશિષ્ટતા છે.

ખેતીનાં દૂષણો દૂર કરી બેડૂતોની સ્થિતિ સુધારવા તેમજ રાષ્ટ્રીય આaક વધારવા તેમણે જમીનના એકન્રીકરણની આવશ્યકતા આંકડા સાથેની વિગતો પ્રસ્તુત કની હતી. ખેતી પ્રધાન રાષ્ટ્રની ઉત્પાદકતામાં કેવી ઈીતે વૃદ્ધિ થાય. કદાય વળી ઊંચી ઓલાદના પશુઓ ખેતી માટેના ભારવાહક પશુના આંકડા સાથેની માહિતી સાથેના નકકર સૂયનો કરનાર કદાય તેઓ પ્રથમ હતા. તેમની ૨જુઆતમાં વિપુલ માહિતી સાથે તથ્ય અને તર્ક રહેતા હતા.

ખોતી પધ્ધતિ : જેમાં ખેડૂતો પાસેથી બળજબરીએ વેરો વસુલ કરાતો ત્યારબાદ ‘મહાર વતન' બીલ લાવ્યા. જે તેમની ઉત્તમ આર્થિક કામગીરીની યશકલગી સમાન ગણાય. ‘વતનદારી' માં તો ઓક પ્રકારની ગુલામી હતી. રશિયાના ‘ખેતદાસો’ જેવી દલિતોની સ્થિતિ હતી.

આ ખેતદાસો (Serfdom) ની મુકિતનું બીલ વિધાન પરિષદમાં લાવનાર ભારતમાં તેઓ ધ્રથમ હતા. વિધાનસભામાં કેટલાક માનનીય સભ્યોએ તેમને ભારતના બુકર ટી. વાશીંગટન તરીકે નવાજયા હતા. આજે વસ્તી વધારો મ્રશ્ન એક પડકાર બની ગયો છે. ત્યારે ૧૯૩૭માં સંતતિ નિયમન અંગેની રજૂઆત કરીને આગળના અંધાણ પારખી દેશને ચેતવ્યો હતો. એમની ચેતવણી અવગણીને આપણે દુધ્પરિણામો ભોગવી રહ્યા છીએ.
"ગરીબોને કંવી ભયંકર પાતનાઓ સહન કરવી ૫\} छે તંનl મને જાત



 थाय."

\section*{७.5 સામાજિક સમાનતાવાળો આモર્શ સમાજ :}

આમ કિસાનો-કામદારોની કરુણ સ્થિતિથી વાકેફ એવા ડૉ. આંબેડકર એક "સામાજિક સમાનતાવાળા આદર્શ સમાજ" નું નિર્માણા કરવા પ્રયત્નશીલ હતા કે જે સમાજમાં.....
(૧) પોતાની સરકાર અને ઉત્તામ રાજયવ્યવસ્થા હોય.
(૨) સામાજિક, આર્થિક અને રાજનેતિક વિષમતાનો સંપૂર્ણ અભાવ હોય તેમજ સર્વને ન્યાયોચિત તક સાથે સુવિધાઓ ઉપલબ્ધ હોય, સલામતીના અભાવથી કોઇપણા બેચેન ન હોય, ડરીને જીવતો ન હોય.
(૩) કોઇ૫ણ વ્યકિત ભૂખી ન હોય, ભયપીડાને જયાં સ્થાન 7 હોય, તેમજ ઉત્તરEાયીત્વથી લોકો ભાગતા પણ ન હોય.
વળ્ી ડૉ. આંબેડકર કોઈ મહેલાતી કાF્તિ પણ નહોતા યાહતા કે જેમાં માત્ર ટોયની જ વ્યકિતઓ બદલાય પરંતુ તેઓ એક એવી સામાજિક ક્રાન્તિના પ્રણેતા હતા, કે જેનું કેન્દ્ર સતાધીશોની ભૂમિકામાં આમૂલ પરિવર્તન આણવાનું હતું. વળી સમાજમાં સમતા બંધુતા પર આધારિત માનવ સંબંધો અને વ્યવહારો સ્થાપી શકાય. સમતા સ્વતંત્રતા બંધુતા દ્વારા માનવ વિકાસની ક્ષિતિજોને વિસ્તારી શકાય. સમાજનું કલેવર બદલી તેને ઊર્ધ્વગામી બનાવી શકાય, તેવી કાન્તિના તે ઉદૂગાતા હતા વળી તેઓ લોકમતની ગતિવિધિ તथા કાયદા કાનૂનના પરિવર્તનના માધ્યમ દ્વારા જ ભારતમાં (કાન્ત) લાવવા માંગતા હતા તેઓ માત્ર કોરા આદર્શવાદી નહોતા. પરંતુ પથાર્થવાદી હતા. આ દેશની વાસ્તવિકતાથી પૂર્ણપણે વાકેફ હતા જ.

યુગપુરૂપ આંબેડકર અનોખા જ હતા. તેમના જીવની અંતિમ ક્ષણો સુધીનો ધનિષ અભ્યાસ કરવામાં આવે તો સમજશે. તેઓ સંકુચિત પરિધિનો પરિત્યાગ કરી પોતાને સમષ્ટિમાં સમર્પિત કરનાર બોધિસત્વ હતા. ડૉ. આંબેડકર સમગ્રતયા કરૂણામૈત્રીથી ઓતપ્રોત હતા. સમસ્ત ત્રસ્ત, પ્રાણીઓ માટે તેમના હદયમાં અપાર કરણા, સહાનુભૂતિ તથા પતિત દલિત પીડિત માનવીના દુઃખોને દૂર કરવાની પ્રબળ પારમિતા હતી. તેમણે સમશ્ર જીવન માનવોત્થાન માટે સમર્પિત કર્યુ હતું. તેમનું ઉદારવાદી દર્શન એક ઉદાર આદર્શ સમાજના નિર્માણ માટે જ હતું.

ડૉ. આંબેડકર માનવતાવાદી સમાજની સ્થાપના પ્રખર પક્ષપાતી હતા. શોષણના યક્રાવામાંથી માનaને મુકત કરવા માંગતા હતા. અત્યાર સુધીના તેમના આંદોલન દ્વારા તેમણે દલિત સમાજના અધિકારો અને પોતાના નેંૃત્વનો સંપૂર્ણ સ્વીકાર તો કરાવી જ દીધો હતો. પરંતુ તે બધાની પાછળ કોઠ સંસ્થા નહોતી કોઠ પક્ષ નહોતો, કોઈ પરંપરા નહોતી, એક માત્ર ડૉ. આંબેડકરનું પ્રચંડ કાન્તિકારી વ્યઠિતત્વ હતું અને તેમનું મહંત્વ કતુતુત્વ હતું મહાન ત્યાગ હતો !

ડૉ. આંબેડકરનું સમચ્ર થિંતન અને આયરણ નવ માન૧ મૂલ્યવાદી નૈતિકતાની સંસ્થાપના માટે હતું. શોષણનો સામનો કરવા માટે હતું. સમાજમાં મહત્તમ સુસભ્યતા આણવા માટે હતું. જે દરેક યુગમાં દરેક સમાજ માટે ઉપયોગી હતું. વિયારોને વફાદાર એવા સિધ્ધાંતનિષ ડૉ. આંબોડકર સત્તાને પ્રાપ્ત કરવા નહિ પરંતુ. સમાજના શ્રેયની ક્રૃતિ માટે સતત क્ઞાાશીલ કર્મવીર હતા.

\section*{ડૉ. આiબેડકરનો આદશ્શ સમાજ :}

પોતાના અપાર અધ્યન ચિંતન, અસંખ્ય અનુભવોના નીયોડ સ્વરૂપે ડૉ. આંબેડકરની એક આગવા આદર્શ સમાજની પણ સુસ્પષ-સુરેખ પરિક૯૫ના હતી. ૧૯૩૬ના પોતાના લાહોર અભિભાષણમાં તેઓએ તેને સ્પષ્ટ કરતા કહ્યું હતુ કે,


 1 f .






si. બાબાસાęબ આiબેsકરog आर्धिક モशन

 સનુભવોની રીતિ ધ. દશશ બાધવો ધત્યેના માન અને આદરનું તે આવશ્યક अलिगम धी."
આ તેમના ભારતીય સમાજ જીવન વિષેનો માપદંડ હતો. અલબાા આ સમતા-સ્વતંત્રતા બંધુતા પझ તેઓ લોકશાહીના માધ્યમ દ્વારા જ સ્થાપવા માંગતા હતા. તેઓ લોકશહીના પ્રખર પુરzક્કા હતા. અમેરિકાન્યુરોપની મહાન યુનિવર્સિટીઓમાં अભ્યાસ કઈીન ત્યાંના મુકત-લોકશાહી વાતાવરણનો તેમના પરના મભાવ પડેલો તેના કારણો, લોકશાહી સભર ૫૫ા્યાવણામાં જવાયેલા જીવનને લીધે તેમનો વિંડ લોકશાહી યુંકત થયેલો હતો. અલબત લોકશાહી માટેની પણા તેમની પોતાની આગવી વ્યાખ્યા હતી. તેઓ કહેતા,
"gે श1સન पદ્ધति रકતपात કर्या स्विवाय आर्थिક અનં સામાજिક


 લોકશાલીનું ૩પાંતર આાર્થિક અને સામાજિક ક્ષેત્ર પણા થાય અને કાન્તિકારી પરિ૬ામો લાવે એવી એમની આદર્શ લોકશાહીની માન્યતા હતી.

ધોતાના આાર્થિક વिચારોના અમલ માટે તેમણે ૧૯૩દમાં સ્વતંત્ર મજૂર પક્ષની પ્રસ્થાપના કરી હતી. અને તેનો કાર્યકમ (MANIFESTO) Yણા જહેર કરી દીધો હતો. સ્વતતંત મજૂર પક્ષ (INDEPENDENT LABOUR PARTY) ના કા્યકમમાં આપણને તેમના આાર્થિક દર્શનના અમલની તથા તત્પરતાની પ્રીતિ થાય છે. જે આ પ્રમાણે હતા.
 કિસાન વર્ગ માટે ખરીદી વિકય માટેની સહકારી મંડળીઓ ઇત્યાદિની સ્થાપના.
(૨) ખેતીની સુધારણા, આધુનિકકરણાતા ઉપર ભાર તથા જમીનના ટુકડાઓ પર અંકુકા અને ગરીબીમાં ઘટાડો કરવાની ભારપૂર્વક રજૂમાત.
(૩) ઉત્પાદન વૃદ્ધ માટે ટેકનીકલ શિક્ષણા - આધુનિકરણા અને સંશોધન.
(૪) આર્થિક સમાનતા માટે અતિઆગ્રહ તથા લોક કલ્યાણાર્થે કેટલાંક ઉદ્યોગ ષંધાનું રાષ્ટ્રીયકરझા.
(૫) કારખાનાના કામદારોના કલ્યાણ માટે નોકરીની સલામતી, વેતનવૃદ્ધિ, કામના કલાકો ૫૨ નિયંત્રણ ઇ્ત્યાદિ સાથે સાથે બોનસ, વૃદ્ધાવસ્થામાં પેનશનન, બીમારીમાં સારવાર અને અકસ્માત સમયે વથતરની વ્યવસ્થા રજૂ કરી હતી.
(६) કામદારોને રહેવા માટે સુઘડ આરોગ્યમદ રહેઠાણો તેમજ તેમના બાળકોના શિક્ષણ તथા સારા ઉછેર અંગ આનુધાંગિક સગવડોનો આસ્રહ રાખવામાં આવ્યો હતો.
(૭) ૬કસાનો, કામદારોનું શોષણા કરતાં વ્યાજખોર, શાકુકારોના પંજાાંથી કિસાનો કામદારોની ઋણામુકિ માટે સંરક્ષણા માટે કાર્યકમ આ ઉપરાંત મફત પ્રાથમિક
 શિક્ષણા માટે વિદેશ મોકલવાની માંગણીઓ હતી.
"સામાજિક સુધારણા" માટે પ્રગતિશીલ પગલાં ભરવાની ખાતરી સાથે સામાજિક બહિષ્કાર કરનાર રઢઢવાદીઓને સજ કરવાની તેમજ દરેક નાગરિકને સ્વતંત્ર નિર્ભય છીનની ખાતરી આપવામાં આવી હતી. ધાર્મિક દેવ સ્થાનોના નાફાંનો દુર્ય્યય ન થાય તની તકેદારી રાખવી તથા તેના ઉ૫र સરકારી નિયંત્રબની વાત પણા મૂક્વામાં આવી ઉતી.

આ ઉપરાંત ચ્રામોદ્વાર માટેના કાર્યક્રો જેવા કે આયોજિત ગ્રામનગર, વાંયનાલય, સાર્વજનિક હોલ, રેડિયો તેમજ ફરીી સિનેમની યોજના રજૂ કરવામાં આવી હતી. તેવી જ રીતે મફત પ્રાથમિક
 સુવિધાઓની બાંહેધરી આપવામાં આવી હતી.

કરવેરાી પ્રથલિત ૫ધ્ધતિમાં સુધારા સૂયવી કરવેરામાં રાહતની ખાતરી સાથે કરઆાવકનો પ્રજનના શ્રેય માટે ઉચિત ઉ૫યોગ પझા સૂયવ્યો હતો. વહીવટીંતં માટે પણા આમૂલ પરિવર્તનની હિમાયત કીી તેને ૪જાલક્ષી બનાવવાની તેમજ તમામ લોકોની સામેલગીીીની ખાતરી આપવામાં આવી હતી
 કામદાર, અસંગઠિત મજૂરો અને બેકાર પુવાનોના અભ્યુદયનો ધ્યેયપૂર્ણ તથા સંંૂૂશ્ણપણે લોકશાહી સમાજવાદી મૂલ્ય આધારિત નક્કર વ્યવહારૂ કાર્યકમ આખ્પો હતો.
"આ કાર્યક્રમ દ્વારા ડૉ. આંબેડકરે તહકાલીન કોંગ્રેસ પક્ષ તથા ડાબેરી યળવળને પણ પાછળ

પાડી દીધી હતી. સમર્થ મરાઠી સાહિત્યકાર બાબુરાવ બાગુલના શબ્દોમાં કહીએ તો ; આ ઓક એવો કાર્યકમ હતો જે સામ્યવાદી યળવળના કાર્યકમ કરતાં મૂળભૂત ઈીતે જવંત તથા સર્વવ્યાપી બની શકે તેમ હતો. જેના દ્વારા દેશની ૮૦-૮૫ ટકા ઉપેક્ષિત જનતાને સહેલાઈથી સાંકળી શકાય તેમ હતું. (આંબેડકરી ભારત (મરાઠી પૃ.૬૫)" તેમના કાર્યક્મી વર્તમાન ૫ત્રોએ મુકતકંる મશંસા કરી હતી. કેટલાકે કહ્યું કે, "કાર્લમાકર્સ જેમ યુરોપના ભાષ્યકાર હતા. તેમ ડૉ. આંબેડકર ભારતના બહિષ્દૃત ઉપેક્ષિત વંયિત ભારતના ભ્ષ્યકાર છે. (માકર્સવાદ, ગાંધીવાદ, બ્રાહ્મવાદ અંગેના ડૉ. આંબેડકરના વિયારો અનેં એમના બુનિયાદી મતભેદો અંગે આપણે અગાઉના એકમોમાં ચર્યા કરી જ છે. એટલે विગતોનું પુનરાવર્તન ન થાય એ માટે પુન: લખતા નથી.)

ડૉ. આંબેડકરે ભારતીય સમાજના રોગનું સાયું નિદાન કરી કર્યકમો આપ્યા હતા. તેઓ ફાતિવાદને કારણે જાતિ પ્રથાના પુરzક્ર્તા બ્રાહ્ભણવાદ સામે પણ સંઘર્ષ કરવા માંગતા હતા અને સામ્યવાદ સાથે ૫૬..... જી.આઈ.પી. રેલવે કર્મચારીઓની મનમાડની પરિષદને (૧૨ ફેબૂ, ૧૯૩૮) સંબોધનમાં તેમણે કહ્યું,
"આપણે સામાજિક અન્યાયો સામે સંઘર્ષ કરીએ છીએ. પરંતુ આજે આપણે આર્થિક અસમાનતા સામે સંઘર્ષ કરવા એકઠા શયા છીએ. આ દેશમાં કામદારોના બે શતુુઓ છે. ઓક "બ્વાહણવાદ" બીજો "મૂડીવાદ" ખ્ઞાહણવાદ એટલે સમતા-સ્વાતંત્ર્ય અને ભાતૃભાવનો અભાવ આ ક્વાહભશાલી ઓટલી વ્યાપક છે ફે તેણે આર્થિક ક્ષેત્રે પ્રાપ્ત થતી તકો પણ બંધ કરી દીધી છે." તેમની અધ્યક્ષતામાં મૈસૂરમાં મળેલા અધિવેશનમાં (સપ્ટે ૧૯૩૭)તેમણે સામ્યવાદ વિશે સાફ શબ્દોમાં કદ્યું કે, "હું સામ્યવાદ સાથે ભળું તેવી કોઈ શકયતા નથી. પોતાના રાજકીય સ્વાર્થ ખાતર સામ્યવાદીઓ પણ (બ્વાહ્મણાાદની જેમ) મજૂરોનું શોષણ કરે છે. વું તેમનો કદ્ટર શત્રુ છું."

\section*{6.८ लારતીય રીપબ્લીકન पक्षाની परिકલ્पના :}

ડૉ. આંબેડકરનો કોંગ્રેસ સામે કદ્ટર વિરોધ છે. હિન્દુ મહાસભા સાથે મેળ મળતો નહોતો. સામ્યવાદ સાથે રહેવું શક્ય નહોતું. એટલે જ તેમણો સ્વતંત્ર મજૂર પક્ષમાં મંડાણ કર્યા. વળી તેઓ રાજકારણમાં પક્ષપદ્વતિના પાકા હિમાયતી હતા. તેમને ‘સ્વતંત્ર રાજકારણી’ સ્વીકાર્ય નહોતા. ૧૯૩૮ની મનમાડની પરિષદમાં આ બાબતે સ્પષ્ટ શબ્દોમાં તેઓ કહેછે કે "રાજકારણમાં જવુ એટલે રાજકીય પક્ષની સાથે જોડાવવં અથવા પક્ષની સ્થાપના કરવી. રાજકીય પક્ષ સિવાય રાજકારણ બિનઉપયોગી છે. કેટલાક રાજકારણીઓ એવા છે કે જે પોતાનું કામ સ્વતંત્રપણે કરવા ઇચ્છતા હોય છે. આવા સ્વતંત્ર રીતે રહેવા માંગતા રાજકારણીઓ વિશે મને સંશય થાય છે. એકાદ રાજકારણી व્યßिત જો એટલો સ્વતંત્ર થઈ જાય કे તે અન્ય રાજકારણીઓ સાથે ભળી ન શકે તો તેનો કોઇ અર્થ નたી... તેનો વ્યવહારમાં ૫ણા કોઈ ઉપયોગ નથી. આવી વ્ય઼િત કાંઈ પ્રાt કરી શકતી નથી. આવા યાસ-કયારામાં ઘાસનું તણખલું પણા ઉગી શકતું નથી. આમ છતાં ઘણાં રાજકારણીઓ એવા છે કે તેઓ પોતાની વैચારિક બુદ्दिમતાનની સ્વતંત્રતા ખાતર સ્વતંત્ર રહે છે. પરંતુ હકીકતમાં એવું હોતું નથી તેઓ એટલા માટે સ્વતંત્ર રહેવા માંગતા હોય છે કે (સમય આવ્યે) રાજકારણમાં તેઓ પોતાની (હરાજ્થી) ઉંચી બોલીએ મહત્તમ કિમત ઉપજાવી શકે!! આવા સમયે તેમને પક્ષની શિસ્તનાં બંધનો અવરોધરૂપ બની શકે નહીં. રાજકારણામાં સ્વતંત રહેવાની નીતિ અખત્યાર કરતાં ઘણાં બધા લોકી વિશેનો મારો આવો અનુભવ છે." અપક્ષોના રાજકારબથી આજકાલ ભારતીય રાજકારણ ખરડાયું છે જેનો આપણને તાજો અનુભવ થયો છે.

થોડી સ્પષ્ટતા કરી દઇએ કે, "ડૉ. આંબેડકર કોઇપભ પ્રકારના જાતિવાદી પક્ષ કે સંસ્થાના પુરસક્રા કદાપિ નહોતા. તેમની સંસ્થાઓના નામ જેવાં કે બહિષ્દૃત હિતકારહી સભા, ભારતીય શિક્ષણા પ્રસાર સંઘ, સમાજ સમતા સંઘ, પીપલ્સ એજ્યુકેશન સોસાપટી......તેમનાં સામયિકોના નામ જેવા ફे મૂકનાયક, બહિષ્ધૃત ભારત, સમતા, જનતા (The People)... વળી આ તમામ સંસ્થાઓ સામાયિકોમાં સવર્વા હિન્દુ સમાજના પ્રગતિશીલ આગેવાનો પદાધિકારી તરીકે રહેતા. ૧૯૪રમાં તેમને ઑલ ઈન્ડિયા શીડયુલ્ડ કાસ્ટ ફેડરેશનની સ્થાપના કરવી પડી તે તેમની મજબૂરી અને રાજકીય પરિસ્થિતિની માંગ હતી. તે સમયના રાજકીય વાતાવરણની પેદાશ હતી. તે સમયે બધા જ પક્ષો જાતિના ધોરણે હતા. જેમકે મુસલમાનોની મુસ્લીમ લીગ, હિન્દુઓની હિન્દુ મહાસભા, શીખોનું અકાલીદળ અને કોંગ્રેસ પોતાને ગમે તે કહે પરંતુ મુસલમાનો (મહમદ અલી જિન્નાનામતે- ડૉ. આંબેડકરના મત) ના મતે મધ્યમવર્ગીય હિન્દુ સંગઠન જ હતું. આ માહોલમાં સ્ટ્રેફર્ડ કીપ્સના મેણાંને લીધે, સંજોગોની મજબૂરી લીધે શિ. કા. ફેડરેશનની સ્થાપના કરવાની ફરજ પડી હતી ૫ણ એમણો કયારેય જાતિવાદ કे સંકીર્ણ દષ્િિએ વિયાર્યું નહોતું.
"આજે ભારતીય રાજકારણ કમ સે કમ હિન્દુ ભૂમિકાનું વ્યાપારીકરણ થઈ ગયું છે. ભ્હાયારનો પર્યાય બની ગયું છે. ઘણા સુસંસ્કૃત સજજનો તો આ "ગાદવાડા" સાથે કોઈ પણ પ્રકારનો સંબંધ રાખવાનો સાફ ઈ્ન્કાર કરે છે. રાજકારણ ઓક પ્રકારની "ગટર વ્યવસ્થા" બની ગયું છે. જે અત્યંત અરચિકર તથા ગંદુ છે. વર્તમાન રાજકારણમાં રાજકારણીઓો બનજું એટલે

લોકશાહીની પ્રસ્થાપના માટે સબળ વિરોધપક્ષની આવશ્યકતાને અનુસરી એક સારા પાર્લામે-ટરીયન તરીકે તેમझે સબળ વિરોધ ૫ક્ષની હિમાયત કરી હતી."

વળ્ળી તે સમયની રાજકારણની આ તાસીર જોતાં કોંગ્રેસના વિકલ્પે એક સશક્ત વિરોખ૫ક્ષની જરરિયાત તેમને જણાઈ હતી. લોકશાહીમાં ઓછામાં ઓછા બે પક્ષો તો હોવાં જ જોઇએ. આ બાબતે પશ્ તેમનું સ્પષ માનવું હતું કે,
"એક પક્ષીય પદધતિ લોકશાહીને માફક નથી. ખરી રીતે તો એક પક્ષીય પધ્ધતિ એટલે લોકશાહીનો અસ્ત. રાજ્યતંત્ર યલાવવા માટે પક્ષોની આવશ્યકતા છે જ. પરંતુ સરકારને જુલ્મી રાજ્ય વહીવટથી દૂર રાખતા બે પક્ષોની અતિ આવશ્યકતા છે. બે પક્ષો હશે તો જ લોકશાહી સરકાર લોકશાહી તત્વાનુસાર યાલશે અને આ પક્ષો એટલે સત્તાધારી પક્ષ અને વિરોધપક્ષ વળી, જે ૫ક્ષમાં સ્ત્રીઓ, પછાતવર્ગો અને પદૂદલિતોનું પ્રાબલ્ય હશે તે જ દેશને સુખી કરશે. જાતિવિહીન સમાજ સિવાય વર્ગાવિહીન સમાજ શક્ધ નથી."

આ વિયારોને અમલ માટે તેમણે સુપ્રસિધ્ધ સમાજવાદી નેતા ડૉ. રામમનોહર લોહિયા અને એસ.એમ. જોષી, આયાર્ય અત્રે તથા ભારતના પહેલા ગવર્નર જનરલ રાજાજી જોડે પત્ર-વ્યવહાર, વિચાર-વિનિમય પણ કર્યો હતો. તેમજ લોકશાહીની પુષ્ટતા માટે તેમણે ભારતીય રિપંબ્લિકન પક્ષનું સંવિધાન અને કાર્યકમની આછી રૂપરેખા તૈયાર કરી હતી. જો કે, તેઓ પ્રથમથી જ જાતિવાદીમર્યાદિત પક્ષના ફे સંસ્થાના હિમાયતી નહોતા. સાંપ્રત સમયે ભારતીય રિપબ્લીકનપક્ષ પક્ષની પરિકલ્પના આ પ્રમાણે હતી. કોઈ પણ જાતિ, ધર્મ, લિંગ, પ્રદેશના બાધ સિવાય ભારતના દરેક નાગરિક માટે આ પક્ષના દ્વાર ખુલ્લા છે. (એક સબથ વિરોધ પક્ષ ઉભો કરવાની ઇસ્છા એમના અકાળ અવસાનને કારણ અધૂરી રહી.)
(૧) સમતા, સ્વતંત્રતા, બંધુતાની ભાવનાનો વિકાસ.
(૨) જાતિ અને વર્ગવિહીન સમાજવાદી સમાજની પ્રસ્થાપના.
(૩) ભારતીય સંवિધાનનો સાયા અર્થમાં અમલની ખાતરી.
(૪) મુઠીભર લોકોના હાથમાંથી શાસન લઇને બહુજન સમાજને સોંપવું.
(૫) કિસાન-કામદાર, દલિતો, લધુમતીઓ, શોષિતોની સરકાર.
(૬) ભૂમિહીન ખેડૂતોને જમીન તથા સામુહિક સહકારી ખેતી.
(૭) ગ્રામોધ્ધાર-ક્રુટિર ઉદ્યોગ, ગૃહઉદ્યોગને પ્રાધાન્ય.
(c) ભારતીય કરમાળખામાં આમૂલ પરિવર્તનની પ્રદ્રિયા.
(૯) ગંદી વસ્તીઓ-ઝુંપડપટ્ટીઓની જગ્યાએ સુષડ આરોગ્યપ્રદ આવાસ.
(૧૦) ભારતીય સીમા-સુરક્ષાની સક્ષમતા.

\section*{6.G ભારતીય સંવિધાનમાં આર્થિક સમાનતાનો આગ્રહ :}

ડૉ. આબંડકરના આર્થિક દર્શનનું આપણે પરિશીલન કરીશું તો આપણે સ્વીકારવું જ પડે કે તેમના આર્થિક ચિંતનમાં અરિંયનો જ અગ્રહરોળમાં રહતતા હતા. કોઇપણ પ્રકારનાા સંકોય, કે કોઈની શેહ-શરમની પરવાહ કર્યા સિવાય મોટા યમરબંધીઓને યચરે તો પણા આ પ્રાફા પુરૂષ પદ્દલિતોને પહેલાં મૂકતાં સહેજ પ૬ ખયકાતા નહોતા.

૧૯૪૦-૪૬માં રાજકીય રાજકુાણના પ્રવાહો પળે ૫ળે પરિવર્તન પામી રહ્યા હતા. "ભારત છોડોનો નારો" અપાયો. ફ્પ્સમિશન સફળ ન થતાં કેબીનેટ મિશન આવ્યુ. તો વેવેલયોજના પણ આવી. ભુલાભાઈ-લિયાકત કરાર થયા. તો સપ્રુસમિતિ વળી કાંઈ જુદુ જ કહેતી. અંતે ભારતીય સંવિધાન સભાનું સર્જન થાય એવું નક્કી થયું. જેમાં રાષ્ટ્રનું ભાવિ નક્કી થવાનું ઉતું. આવા કપરા કાળમાં ડૉ. આંબડડકર ભારતીય સંવિધાન સર્જનમાં પદ્દલિતો, વંચિતો માટે શ્રું સવલતો હોવી જોઇએ ૬े જેથી તેમનો આર્થિક વિકાસ થઈ શકે. તેમણે માર્ચ, ૧૯૪૬ ઓક મેમોરન્ડમ તૈયાર કરીને સરકારને સુપ્તત કર્યુ" (State and Minorities) રાજ્ય અને લઘુમતિઓ) આ મેમોરન્ડમમાં તેમણે લોકશાહી અને સમાજવાદ બનેનો સમન્વય કરી સ્પષ માગણી કરી કે અર્થ વ્યવસ્થા રાજય સમાજવાદ અનુરૂપ અને યરિતાર્થ કરે તેવી હોવી જોઇએ અને તે રાજ્ય સમાજવાદની વ્યવસ્થા (કાયદામંડળ) વિધાનસભાની મનસુફી ઉપર ન મૂકતાં તેને ભારતીય બંધારણમાં આમેજ કરવી જોઇએ. તે બંધારણનો ઓક મૂળમૂત ભાગ હોવો જોઇએ. તેમણો યાર સૂત્રીય કાર્યક્રમ મૂક્યો હતો.
(૧) व્યકિત એજ ધ્યેય હોવો જોઇએ.
(૨) વ્યßિતના કેટલાક अધિકારો અદ્યેય હોવા જોઇએ અને આ અધિકારો બંધારણનો ભાગ હોવો જોઈએ.
(૩) કોઈપણ વ્યકિતને સુખ, સગવડ મેળવવા માટે તે વ્યકિતને બંધારણે બક્ષેલા અધિકારો છોડવાની વેળા આaવી જોઇએ નહી.
(૪) રાજ્ય કોઈપણ ખાનગી વ્યદિત (સંસ્થા)ને અન્ય નાગરિકો ઉપર રાજ્ય કરવાનો અધિકાર આપવો જોઇね નહી.
આ યાર સૂત્રીય કાર્યક્રમ સાથે તેમણે રાષ્ટ્રના યાવીરૂપ ઉદ્યોગો (Key Industry), પાયાના

ઉદ્દોગો (Basic Industries)મહત્વના આર્થિક ઓકમો, ઉત્પાદનના સાધનોના રાષ્ટ્રીયકરણની માંગણીઓ મૂકી હતી. ખેતી વિકાસ સુધારામાં તેમણે ભૂમિહીન ખેત મજૂરી (Landless Labours) માટે વિસ્તૃત વિગતો સાથેની આર્થિક વિકાસની યોજનાઓ પણ ૨જૂ કરી હતી. (રાજ્ય અને લઘુમતિઓ આ પુસ્તકનો ગુજરાતી અનુવાદ ઉપલબ્ધ છે.)

સંજોગો એવા ઉભા થયા કે ડૉ. આંબેડકર ને જ સંવિધાનનું સર્જન કરવાનું માથે આવ્યું !! આ સોનેરી તકનો તેમણે મહત્તમ ઉપયોગ વંચિતો-શોષિતોના જ્રેયાર્થેજ કર્યા હતા. પોતાના સમાપન પ્રવયન જે આ પુસ્તકના પરિશિષ્ટમાં આપવામાં આવ્યો છે. તે વાંચતાં તે સ્હેજે સમજશે. તેમણે માત્ર રાજકીય સમાનતા (એક વ્યકિત ઓકમત, સમાન વેલ્યુ) થી સંતોષ માન્યો નહોતો પફ પોતાના સમાપન પ્રવયનમાં ઘણીજ ગંભીરતાથી એમણે દેશને ચેતવણી આપી છે. (જુઓ પરિશિષ્ટ-૫) અને લોકતંત્રના ભવિષ્ય અંગે અંદેશો વ્યકત કર્યો છે.

પ્. વિષ્ુુભાઈ રાવલ નોંધે છે કે, ડૉ. આંબેડકરે દાર ઉ૫રની આબકારી જકાતનો લોભ જતો કરવા જણાવ્યું છે. તેમણે લોકોના જીવનની ગુણવત્તા સુધારવા અને નૈતિક અધ:પતનમાંથી ઉગારવા નશાબંધીની નીતિના અમલની હિમાયત કરી છે. આજે ભારતમાં એકમાત્ર ગુજરાત સંપૂર્ભ નશાબંધીની નીતિનો અમલ કરી રહ્યું છે ત્યારે ગુજરાતને નશાબંધીની નીતિનો ત્યાગ કરવા જણાવનારાઓએ અને નશાબંધીની કારણે આબકારી જકાતની આવક ગુમાવવી પડે તેવું વવતર આપવાની બંધારણીય જોગવાઈનો અમલ કરવાનો ઇન્કાર કરનાર નાણાંપંચો અને કેન્મ સરકાર ડૉ. આંબેડકરના વિચારોમાંથી પ્રેર૬ા લઈ ગુજરાત સહિત સમશ્ર દેશમાં સંપૂર્ભા નશાબંધી નીતિનો અમલ કરી તેને કારણો ગુમાવવી ૫ડનાર આબકારી જકાતનું વળતતર રાજ્યોને આપવાનું વિયારશે અને અમલમાં भુકશે તો ડૉ. આંબેડકરને આપેલી ભવ્ય અને સાયી શ્રધ્ધાજંલિ ગણાશે.

\section*{७.૧० કેટલાક ઉપયોગી ગ્રંથો :}
(૧) કીર (ડૉ.) ધનંજય : ‘ડૉ. આંબેડકર : લાઇફ એન્ડ મિશન'

કાન્તિ પ્રકાશન ટ્રસ્ટ, નવા વાડજ, અમદાવાદ-૩૮૦૦૧ ૩.
પ્ર. સં. ૧૯૮૪ (ગુજરાતી અનુવાદ)
(૨) કુંટે (ડૉ.) બી.જ. પાઠક બી.એન.,
(ও) જ્યોર્તિકર (ડાૅ.) પી.જી. ‘આર્ષદસ્સા’ ડૉ. બાબાસાલેબ આંબેડકર’ ગુજરાત યુનિવર્સ્સિટી, ગ્રંથ નિર્માણ બોર્ડ, અમદાવાદ. (ગુજરાતી) એસેન્સીયલ ડૉ. બાબાસાહેબ આંબેડકર, સોશ્યલ ફોરમ પબ્લીકેશન્સ, નાગપુર, ૧૯૯૨ (અંગ્રેજી)
(૫) મુણગગકર (ડૉ.) ભાલચંદ્ર 'નવીન આર્થિક ધોરણ :આંબેડકર પ્રણીત દશિકોણ' સુગાવા પ્રકાશન સદાશિવ પેઠ પૂझે. ૧૯૯૫ (મરાઠી)
(૬) નાગર(ડૉ.) વિષ્પુદત્ત ડા. આંબેડકર કે આર્થિક વિચાર ઔર નીતિયi નાગર(ડા.) કૃષ્ણવલ્લભ મધ્યપ્રદેશ હિન્દીડ્રંથ અકાદમી, ભોપાલ. પ્ર.સં. ૧૯૯૫, (હિન્દી)
(૭) ஷૈસકર મનીષા 'લોકરાજ્ય' ધમ્મચક પ્રવર્તન સ્રુવર્વ મહોત્સવ विશેષાંક માહિતી અને જનસંપર્ક, મહારાષ્ટ્ર સરકાર, મહાસંચાલનાલય, भુંબઇ઼. પ્ર.સં. ૨૦૦૬ (મરાઠી)
(c) કસબે (ડૉ.) રાવસાહેબ આંબેડકરવાદ : તત્વ આહ્લિ વ્યવહાર, સુગાવા પ્રકાશન પૂફે. ૧૯૯૫ (મરાઠી) ડૉ. આંબેડકર આર્થિક વિયાર આણિ તત્વજ્ઞાન (મરાઠી) સુગાવા પ્રકાશન પૂણે. ૨૦૦૦ (મરાઠી) સ્ટેટ એ-્ડ માયનોરીટીઝ એજ્યુકેશન વિભાગ, મહારાષ્ટ્ર રાજ્ય, મુંબઈ. (अંગ્રેજ)
વિદ્રોહી વિભૂતિ : ડૉ. બાબાસાહેબ આંબેડક૨, ડૉ. બાબાસાહેબ આંબેડકર સ્મૃતિશ્રંથ સમિતિ, કાંકરીયા, અમદાવાદ. ૧૯૯૨ (ગુજરાતી)
७.૧9. તમારી પ્રગતિ ચકાસો.

નીચેના પ્રશ્નોના બે ત્રભ વાક્યોમાં જવાબ આપો.
(૧) રૉયલ કમિશન પાસે ડૉ. આંબેડકર ૨જૂઆત કરવા ગયા ત્પારે શા માટે ખુશ થઠ ગયા ?
(૨) ડૉ. આંબેડકર એક પક્ષીય લોકશાહીને શા માટે નકારે છે ?
(૩) ડૉ. આંબેડકર અંગે એમના અધ્યાપક પ્રોફ. કેઈન્સે શું કહ્યું ?

પ્રશ્ન-૨ નીચેના પ્રશ્રોના એક વાક્યમાં જવાબ આપો.
(૧) સુદામાની પત્ગિએ કયું વ્રત છોડી કૃષ્ણને ત્યાં સુદામાને યાયવા મોકલે છે ?
(૨) આયાર્ય દ્રોણે રાજકુમારોને શિક્ષણ આપવાનું કેમ શરૂ કયું ?
(૩) દ્રૌપદ્દીના કટાક્ષને લીધે ભિષ્મ પિતામહે પોતાની જાતને કેવી ગણાવી ?
(૪) ડૉ. આંબેડકર કોને આદર્શ સમાજ કહે છે ?

પ્રશ્ર-૩ પાંય-સાત વાક્યોમાં ટૂંકનોંધ લખો.
(૧) "પ્રોબ્લ્મ ઑફ રૂપિ"માં ડૉ. આંબેડકરે અંગ્રેજી શાસનની ટીકા શા માટે કરી હતી ?
(૨) ફુગાવાને નાથવા ડૉ. આંબેડકરે કઈ યોજના રજૂ કરી છે?
(૩) સ્વતંત્ર મજદૂર પક્ષના મેનીફેસ્ટોમાં ડૉ. આંબેડકરે રાજ્ સમાજવાદની રૂપરેખાના કયા કયા મુદૃા 2สૂકર્યા હતા ?

રુપરેખા．
એ－૮．O ઉદ્દેશયો．
એ－૮－૧ પ્રસ્તાવના．
એ－૮－૨（૧）યાર્તુવર્ણ ：જાતિભેદ અને અસ્પૃશ્યતા．
（૨）હિન્દુ ધર્મનું પુર્સગઠન કરવા માટેના ડૉ．આંબેડકરના પ્રયાસો．
（૩）જાતપાંત તોડક મંડળનું વાર્ષિક સંમેલન અને ગાંધીજીનો જવાબ．
（૪）હિન્દુ ધર્મનું પુર્નગઠન કરવાના સૂયનો．
（૫）પુર્નગઠનનો અંતિમ પ્રયાસ ：હિન્દુકોડબીલ．
（૬）અસ્પૃશ્યો કોણ હતા？અને તેઓ અસ્પૃશ્ય કઈ રીતે બન્યા ？
એ－૮．૩（૧）ધર્માંતરની ઘોષણા પાછળની આસ્થા：
（2）ધર્માતતર ઘોષણાના પ્રત્યાઘાતો ：
（૩）બુધ ધર્મ તરई ઢળવાના સંકેતો ：
（૪）ડૉ．આiબેડકરના ધર્મ અંગેના પુસ્તકો ：
（4）ધર્મના તત્વશ્ઞાનનું મૂલ્યાંકન ：બે કસોટીઓ
（૬）શું હિંદુધર્મ ‘સમાનતા＇માં માને છે ？
（૭）શูં હिંદુધર્મ સ્વતંત્રતાभાં भાને છે ？
（c）સ્વતંત્રતાના ઉપભોગ માટેના મહત્વના ત્રણા મુદા ：
（૯）शું હिન્દુધર્મ બંધુત્વભાવમાં માને છે ？
એ－૮．૪（૧）જાતિ व्यaસ્થા શું છે ？
（૨）જાતિ પ્રથાની વિશેષતાઓ ：
（૩）હિદુુઓની સામાજિક વ્યવસ્થ્ ：સ્વતંત્રતા，સમાનતા અને બંધુતનો અભાવ
（૪）હિંદુ સમાજ વ્યવસ્થાના ત્રણ આધાર તત્વી ：
（૫）હિન્દુ સમાજ વ્યવસ્થાની મહત્વપૂર્ધ ત્રણ અસાધારણ વિશેષતાઓ ：
（૬）હિન્દુધર્મના કૂટપ્રશ્નો
એ－૮．૫（૧）ધમ્મ અંગેના વિચારો ：
（૨）અધમ્મ શું છે ？
（૩）सદ્ધम्મ शูં धે ？
（૪）ધમ્મને સદૂધમ્મ બનાવવા માટે સામાજિક વિષમતાને લીધે પેદા થયેલ તમામ બંધનોને નષ્ટ કરી દેવા જોધએ．
（4）બौદ્ધ ધમ્મ અને અન્ય ધર્મો કરતાં કも રીતે અલગ છે ？
એ－૮．૬ યાવી રૂપ શબ્દો
み－૮．૭ કેટલાક ઉપયોગી પુસ્તકો
એ－૮．૮ તમારી પ્રગતિ યકાસો．

\section*{わ－८．० GĘશશ}

આ એકમ ડૉ．આંબેડકરના ધર્મ અંગેના વિયારોની યર્યા કરે છે આ એેકમનો અભ્યાસ કર્ય્ર પછી તમે．
－બૌદ ધર્મના વિકાસના તબક્કાઓની માહિતી આધુનિક રાજકીય સ્થિતિના સંદર્ભમાં પ્રાત થશે．
（૧）ડૉ．આiબેડકરના ધર્મ અંગેના વિયારોના ઘંડતરમાં કોણે ભાગ ભજવ્યો．તે જાણી શકાશે．
（૨）ડૉ．આંબેડકરે ધર્માતરરની ધોષણા કરી એના પરિણામે દેશના સામાજ્ઠિ ધાર્મિક અને રાજકીય જીવનમાં કેવા આઘાત પ્રત્યાઘાત પેદા ધયા તેની માહિતી મળશે．
（૩）ધર્માંતર કર્યા પહલાં ‘બુધ ધમ્મ’ તરફ આકર્ષણના સંકેતોની માહિતી પ્રાપ થશે．
（૪）ડૉ．આંબેડકરે ધર્મ અંગે કયા ગ્રંથો લખ્યા તેની વિગતથી પરિચિત થવાશે．
（૫）ડૉ．આંબેડકરે ‘હિન્દુ ધર્મ’ અને ‘બુદ્ધ ધમ્મ’’ ના તત્વશાનનું મૂલ્યiકન કરવા કઠ બે કસોટીઓનો ઉપયોગ કર્યો અને છેવટે કયા નિણયય પર તે આવ્યા તેની માહિતી પ્રાત્ત થશે．
（૬）ધમ્મ，અધમ્મ અને સદૂધમ્મ અંગે ડૉ．આબેડકરે કરેલું વિહ્લેષણ સમજવા મળશે．
（૭）આધુનિકતાના સંદર્ભમાં પ્રયલિત ધર્મોનો અભ્યાસ કરવાનું વલણ વિકસે અને સંદર્ભગ્રંથો તપાસવાની ઇચ્છા મબળ બને．

\section*{}

\section*{પ્રZ્લાવના ：}

ડૉ．આંબેડકરના ધાર્મિક વિયારો સમજતાં પહેલાં ભારતીય ધર્મ સાધનાના ઈતિહાસમાં થયેલા

સમજવામાં આ પૂર્વ ઇતિહાસ મદદરૂ૫ બની શકે છે. કારણ ફે ડૉ. બાબાસાહેબ આંબેડકરનું સંશોધન

વિક્રમ સંવતની દશમી શતાબ્દમાં ભારત વર્ષના મહાનગુરૂ ગોરખનાથનો આર્વિભાવ થયેલો. આઠમી સદીમાં વર્ણાશ્રમ ધર્મને મજબૂત કરનારા અને ભારતના યાર ખૂણો યાર મઠો સ્થાપી અદ્વૈતનું તત્વશ્ઞાન સમજાવનારા આદિશiકરાચાર્ય ધાર્મિક નવ ઉત્થાનનો પ્રયાસ કર્યો હતો. દશમી શતાબ્દિાં જો કે વર્ણાશ્રમ ધર્મ (બ્રાહ્મણ ધર્મે) પોતાનું સંપૂર્ણરપે પ્રભુત્વ અને પ્રાધાન્ય સ્થાપિત કરી દીધું હતું. છતાં પણ બૌદ્દો, શાક્તો, શૈવો વગેરેનો એક બહુજ મોટો સમાજ એવો હતો જે બાહ્મણોનું પ્રભુત્વ સ્વીકારતો નહોતો. ઓટલું જ નહીં વેદોને પણ પ્રાધાન્ય આપતો નહોતો. આ બૌદ્ધો, શાક્તો, શૈવોએ વેદોને માન્યતા આપી નહોતી. બુદ્ધ ધર્મમાંથી અલગ થધેલી શાખાઓ જેવી કે, નાથપંથના મોટાભાગના સાધકો કહેવાતી નિમ્ન જાતિઓવાળા સમાજમાં ઉત્પન્ન થયેલા હતા અને તે વૈદ્દિક પરંપરાના (બ્રાહ્મણ પરંપરાના) યાર્તુવર્ણના અને વેદના વિરોધી હતા.

ઈ.સ. ની યોથી શતાબ્દિીી ભારતીય સમાજમાં સામંતવાદી સમાજ વ્યવસ્થા આકાર ધારણ કરવા માંડી હતી. એનાં દુઠપરિણામો ભારતીય સમાજના નિમ્નસ્તરના લોકોને ભોગવaા પડતા હતા. વર્ણવ્યવસ્થાની અજગરભીંસ વધવા માંડી હતી. સામંતી વ્યવસ્થા અર્થલોલુપ અને વિલાસપ્રિય પ્રથા હતી. વેઠપ્રથા અને આમજનતાનું શોષણા એનાં મહત્વનાં આધારસ્તંભો હતા. મધ્યકાલીન સમય સુધીમાં આ સાંમતીપ્રથા બેકાબુ બની ગઈ હતી.

ઇસ્લામનું આગમન ભારતમાં થયું. મુસલમાન સામંતોનું પ્રભુત્વ વધ્યું. આખા દેશમાં હિંદુ સમાજના ઉપલીવર્ણના સામંતો અને મુસલમાન સામંતોની વચ્યે સ્પર્ધો વધી. આ સ્પર્ધાઓ દેશને બે મુખ્ય હરિફોમાં વહેંચી નાખ્યા. બે પ્રતિસ્પર્ધીઓની હરિફાઈને લીધે બે ધાર્મિક દળોમાં દેશ વહેંયાઈ ગયો. પરિણામે હાંસિયામાં ધક્કેલાઈ ગયેલી અનેક જાતિઓ અને સંપ્પદાયોને આત્મરક્ષણાર્થે આ બન્નેમાંથી કોઇ એકની પસંદગી કરી લેવાની સ્થિતિ પેદા થઈ અથવા એમ કહી શકાય કે લોકોને કોઇ એકની પસંદગી કરવાની ફરજ પડી. સમૂહ ધર્મ પરિવર્તન આ સમય ગાળાની વિશેષતા છે.

પરંપરાથી બ્રાહ્મણ અને વેદનો વિરોધ કરનારી જનતાએ બદલાયેલા રાજકીય અને આર્થિક સંજોગો અને સમયમાં બ્રાહ્મણ અને વેદના અનુયાયી થવાનું પસંદ કર્યું. આ એમની ઇચ્છા નહોતી પણ મજબૂરી હતી, તો કેટલાકે મુસલમાન બનવાનું સ્વીકાર્યું. આવી સ્થિતિમાં પણ એક વિશાળ જનસમુહ એવો હતો કे જે 'ન તો હિન્દુહતો કे ન તો મુસલમાન' હતો.

ડૉ. આંબેડકરના વૈયારિક ગુર કબીર 'ન હિન્દુ ન મુસલમાન' વાળી સંશાથી ઓળખાતા હતા. એમનું એક ૫દ છે કે,

> ‘જાંગી ગોરષ ગોરખ કરે, હિંદુ રામનામ ઉચ્ચરે'

કબીરની જેમ જ ‘ન હિંદુ ન મુસલમાન’ વાળી ભાવના વ્યકત કરનાર સંત શિરોમણી રોહિદાસનું કથન પણા છે કે,
\[
\begin{aligned}
& \text { ‘તરુક મસીતિ અલ્લાહ ઠૂંઢધ, દેઉરે હિંદુ રામ ગુસાંધ, }
\end{aligned}
\]

ઉપરોકત બાબતથી સ્પષ્ટ થાય છે કે, કબીર અને રોહિદાસના સમયમાં હિંદુ અને મુસલમાનથી અલગ એવી આસ્થા-વિ尺્વાસ રાખનાર અન્ય ધાર્મિક-દાર્શનિક પરંપરાવાળા લોકો આ દેશમાં હયાત હતા. સમશ્ર જનસમૂહ માત્ર હિંદુ કे મુસલમાન જ નહોતો. જો કे બહારથી આવેલા મુસલમાનો આ સુક્ષ્મ અને આંતરિક બાબતથી અપરિચિત ઉતા. આ ભ્ભીતરી બાબત એમની સમજ બહારની હતી. તેઓ આ આંતરિક ભેદ સમજી શเ્યા નહોતા. ઉકીકત તો એ હતી કે ભારતીય સમાજના સૂક્ષ્મતર આંતરિક ભેદોને સમજવાની આ પરદશશથી આવેલા મુસલમાનોને આવશ્યકતા પણ નહોતી અને એ માટેનો એમને અવકાશ પણશ નહોતો. એટલે હિંદુસ્તાનમાં વસતા તમામે તમામ લોકોને એમણે ‘હિન્દુ’ કહ્યા અને માન્યા.

भુસલમાનોને જે લોકો સાથે ટકકર લેવી પડી તે હિંદુ સામંતો મહદ્દ અંશે વૈદिક ધર્મના એટલે ફે વર્ણાશ્રમ ધર્મના અનુયાયી હતા. એટલે એમણે માની લીધું કે આ દેશમાં રહેનારો પ્રત્યેક માણસ વૈદિકધર્મને માનનારો હિંદુ છે. ઉદ્દુ શબ્દ કોશમાં ‘હિન્દુ’ શબ્દને ફારસી ભાષાનો શબ્દ ગણ્યો છે અને એનો અર્થ એવો કરવામાં આવ્યો છે કે, ‘હિંદુસ્તાનની પ્રત્યેક વ્યકિત જે મૂર્તિપૂજા કરે છે, અને વૈદિક ધર્માવલંબી છે તે હિન્દુછે’

મુસલમાનોએ અજાણતાં જ જેને સત્ય માની લીધું એ ભમ સામાન્ય વ્યવહાર અને સાહિત્યમાં ઘણાં વર્ષો સુધી યાલતો રહ્યો.

કારણ કે આ ભ્મથી હિંદુત્વવાદી પરિબળોને સંખ્યાત્મક રીતે ફાયદો થતો હતો, જેનો ફાયદો આજે પણા કદ્ટરતાવાદી નાત-જાતવાદી તત્વો ખૂબી પૂર્વક ઉઠાવી રહ્યા છે. લગભગ એક હજાર વર્ષ સુધી " આ નવી ઓળખ (આઈ૩ન્ટીટી) હિન્દુ હોવાનો ભ્મમ ચાલતો રહ્યો. વીસમી સદીના પ્રથમ દશકામાં આ ゃમ તૂટ્યો અને તે પણ મુસલમાનોના હાથે જ. એ ઘટના ઈ.સ. ૧૯૦૯ની છે. ડૉ. રાજદેવસિંહ "નિર્ગુણ રામભકિત અને દલિત જાતિui" નામના સંશોધન અ્થમાં નોંધી છે.

મધ્યકાળમાં કબીર, રોહિદાસ અને સંતોએ વર્ણાશ્રમ વિરોધી વિચારો રજૂ કર્યો હતો. પણા વર્ણાશ્રમમની વિવિษ બાજુઓની ૫કડ સંતોની નજર બહાર હતી. એનો તમામ સ્તરે સામનો કરી એને નષ્ટ કરવાની દ尺િિ સંતોએ વિકસાવી નહોતી અથવા સ્થિતિ અને સંજોગો એવા હતા કे તે વિકસાવી શકે તેમ નહોતા. સંતોઓ એવું કહ્યું છે કે,
"ઈશ્વરની નજરમાં સૌ સરખાં છે" એમ કહીને એમણે પારલૌકિક સમતાની વાત કરી પણ વ્યવહાર જગતમાં આચરવામાં આવતી અસમાનતા સામે યુદ્ધ ન કર્યું અને યુદ્ધ કરવાની આછી પાતળી કોશિશ કરી તો એમાં એમને સફળતા મળી નહીં.

સવાલ એ પેદા થાય છે કे આ સંતો કોણ હતા ? અને એમના ચાર્તુવર્ણા અને વેદ-બ્રાહણ વિરોધનું કારણ શું હતું ? ઈ.સ. પૂ. ૧૫૦ થી ઈ.સ. ૧૫૦ સુધીના ત્રણસો વર્ષમાં ભારતમાં શ્રીક, બેકટ્રીયન, પાર્થિયન, શ્ંુંગ, કુષાણ વગેરે વિદ્રેશી જાતિઓ ભારતમાં આવવા માંડી અને બૌદ્ધધર્મ સ્વીકારીને અહીં સ્થિર થઈ. બુદ્ધધર્મની સાથે એમણે પોતાના દેવ-દેવીઓની પૂજા યાલુ રાખી તેના કારણે બુદ્ધઘર્મના મહાયાન અને હિનયાન એવા બે ભાગ પડી ગયા.

ગુપ્ત સામાજયની સ્થાપના પછી મહાયાન શાખામાં પરિવર્તનની પ્રક્રિયા ફરીવાર શર થઈ. એતું પાંયમી સદીમાં જોવા મળે છે. આગળ જતાં બૌદધર્મને વજ્રયાન, મંત્રયાન અને સહજયાન ના નામે. ઓળખવામાં આવ્યો. અસંગકાળ (યોથી-પાંયમી શતાબ્દિ)માં રહસ્યવાદ જનમ્યો......આદ્ય આચાર્ય અનુસાર તાંત્રિક તત્વ લગભગ છઠી શતાબ્દિ પૂર્વે મહાયાન શાખામાં પ્રવેશી ચુકયું હતું.....કેટલાક વિદ્વાનો વષ્યયનની શરૂઆત ૮મી શતાબ્દ માને છે....આમ છતાં વજયાન બૌદ્દધર્મ જ હતો.....વંદનાના સ્વરૂપમાં કેટલાક પરિવર્તનો જોવા મળે છે, પણ મુખ્ય બાબત એ છે કે ગૌત્તમબુદ્ધ \(જ\) એમના શાસ્તા હતા....એમના ગુરૂ હતા. વજ્યયાન જ આગળ જતાં સહજયાન તરીકે ઓળખાતા માંડ્યો. ઓમનું મૂળ તો બૌદ્ધધર્મ જ છે. આ પરંપરા બંગાળ અને બિહારમાં "સહજિયા સંપ્રદાય" ના ૩૫માં ૧૫મી અને ૧૬મી સદી સુધી ચાલતી રહી.....નાથપંથી સિદ્દોનો સંપ્રદાય રફતે રફતે એમાં મળતો રહ્યો.....નાથ સંપ્રદાયમાં ગૌત્તમબુદ્ધને આદિનાથ અથવા ‘શિવ’ ગણવામાં આવ્યા....આચાર્ય રામચંદ્ર શુક્લનું સંશોધન છે ફे ગોરખનાથનું મૂથ બૌદધધર્મનું છે \(\qquad\) આ અંગે સારનાથના સંæહાલયમાં ૧ ૧ મી સદ્દીની પશ્થરની બનેલી ગૌત્તમબુદ્ધની મૂર્તિનું પ્રમાણ છે. જેની ઉપરનો ભાગ ‘શિવ’ નો અને નીયેનો ભાગ તથાગત બુદ્ધનો છે. બુદ્ધને ‘શિવ’ ના રૅમાં રૂાંતર કરવાનો આ પ્રયાસ છે.

૧ \(૪\) મી ૧ ૫મી શતાબ્દિ સુધી સિધ્ધ સંપંદાય અને નાથ પંધ યાલતા રહ્યા. \(\qquad\) સ્ધિધ્ધો અને નાથોની અનુભૂતિઓ અને જ્ઞાનનો સીધો સંબiધ નિર્ગુણ સંતો અને એમના સાહિત્ય સાથે છે....અર્થાત્ જે જ્ઞાન અને સામાજિક થિંતન સિધ્ધો અને નાથોઓ એક પછી ઓક ૧૪ મી ૧ ૫મી સદી સુધી આગળ વધારતા રહ્યા અને મધ્યકાળના નિર્ગુણ સંત, વિશેષ કરીને રોહિદાસ અને કબીરે આગળ વધાર્યું.....આમ બૌદ્ધધર્મ સંત રોહિદાસ અને કબીર સાહેબને નાથો અને સિધ્ધો પાસેથી વિરાસતમાં મળેલો છે.

બૌદ્ધધર્મનો વિકાસકમ નીયે મુજબ દર્શાવી શકાય.


આમ પ્રછન્ન બૌદ્વોની પરંપરામાં સંત કબીર, સંત રોહિદાસ, સંત ચોખામેળા, સંત સૈના, સંત પીપા વગેરે કાન્તિકારી સંતો દલિત જાતિઓમાં પેદા થયા હતા. આ સંતોના ચિંતન અને આચરફ બન્ને પર ધુદ્ધધર્મના પ્રભાવ હતો. જો કે આ સંતોની ભૂમિકા "ન હિંદુ ન મુસલમાન" વાળી હતી.

આ પરંપરાને વિસ્તારથી સમજવા માટે અત્યારે અવકાશ નથી પણ ઈતિહાસના પ્રવાહમાં જે ફેરફારો થયા એમાં કેવી રીતે સમાજ વ્યવસ્થા અને ધાર્મિક સમીકરણો બEલાઈ ગપા તેની નોંધ લઈ ડૉ. બાબાસાહેબ આંબેડકરના ધાર્મિક વિયારો સમજીએ.
"હિન્દુસ્તાનમાં કેવળ હિન્દુ, મુસલમાન અને ખ્રિસ્તીઓ જ રહેતા નથી." એવો અવાજ ઠુ.સ. ૧૯૦૯માં મુસલમાનોએ ઉઠાવ્યો.

ઈ.સ. ૧૯૦૯માં મુસલમાનોঔ પોતાના માટે (૧) ધારાસભ્ય (૨) કાર્યપાલિકા (૩) અને સરકારી નોકરીઓમાં એમને યથાયોગ્ય પ્રતિનિધિત્વ મળવું જોઇએ એવી માગણી કરી.

ઈ.સ. ૧૯૦૯માં એક પ્રતિનિધિ મંડળ નામદાર આગાખાનની આગેવાની હેઠળ તે સમયના વાઈસરૉય લોર્ડ મિન્ટોને મળવા ગયું. પ્રતિનિધિ મંડને એક લેખિત આવેદન પત્ર વાઇસરૉયને આપી ねવી માગણી કરી કે જે વસ્તી ગણતરી ઇ.સ. ૧૯૦૧માં કરવામાં આવી છે તે અનુસાર ભારતમાં મુસલમાનોની સંખ્યા છ કરોડ અને વીસ લાખની છે. એટલે કे સરકાર બહાદૂરની ભારતીય પ્રજાનો યોથો અથવા પાંચમો ભાગ છે.

જો પ્રકૃતિપૂજક જાતિઓ એટલે કે આદ્રિજિઓ (અનુસુચિત જનજાતિઓ) અને બીજા નાના મોટા ધર્માવલંબીઓની યાદીમાં આવતી ‘બટકતી જાતિઓ’ (નોનમેડીક ટ્રાઇબસ) અસભ્ય જાતિઓ-અસ્પૃશ્ય જાતિઓ (અનુસુયિત જાતિઓ) જેમને હિન્દુ સંખ્યામાં ગણવામાં આવે છે તે હકીકતમાં હિંદુ નથી. એમને હિંદુઓની સંખ્યામાંથી અલગ કરી દેવામાં આવે તો હિંદુઓની સરખામણીમાં મુસલમાનોની સંખ્યાત્મક સ્થિતિ વધી જાય છે.

આ આવેદનપત્ર આવ્યા પછી વસ્તીગણતરીના કમિશ્રરે ધર્માનુસાર જનસંખ્યા અંગેની જે પરંપરા ઇ.સ. ૧૮૭૦ થી ચાલી આવતી હતી એ પરંપરાને બદલીને ઈ.સ. ૧૯૧૦માં વસ્તી ગણતરી વખતે बિંદુઓના ત્રણ ભાગ પાડયા.
(१) बिन्દु.
(૨) પ્ૃૃિપૂજક આદિવાસીઓ (અનુસૂચિત જનજાતિ)
(૩) અસ્પૃશ્ય જાતિઓ. (અનુસૂચિત જાતિઓ)

અગાઉ જે ૧૦૦\% હિન્દુ ગણાતા હતા તેમની સંખ્યામાંથી આદિવાસી જાતિઓ અને અસ્પૃશ્યોની અલગ ગણના કરવા માટે વસ્તીગણતતરીના કમિશ્રરે દસ કસોટીઓ નકીી કરી. જે નીચે મુજબ છે.
(૧) જે બ્રાહણોની ઉચ્યતાને સ્વીકારતો નથી.
(૨) જે હિન્દુ દેવતાઓને પૂજતો નથી.
(૩) કહેવાતા સારા બ્વાહ્મણો જેમનું પુરોહિતપણું કરતા નથી.
(૪) જે કોઈ બ્રાહ્મણ અથવા અન્ય માન્યતા પ્રાપ્ત હિન્દુગુરૂ પાસેથી ‘ગુરુમંત્ર’ લેતો નથી.
(૫) જે બ્રાભ્મને પુરોહિત તરીકે રાખતો નથી.
(૬) જે વેદોને પ્રમાણ માનતો નથી.
(૭) જે હિંદુઓના મંદિરમાં પ્રવેશ મેળવી શકતો નથી.
(૮) સ્પર્શને કારણે અથવા નિદ્ચિત સીમા મર્યાદામાં આવી જાય તો સ-વર્ણને આભડ છેટ લાગી જા છે.
(c) જે પોતાના મુડદાઓને દાટે છે.
(૧૦) જે ગાયનું માંસ્સ ખાય છે અને ગાય તરફ આદર દાખવતો નથી.

આ કસોટીઓના મધ્યકાલિન સંતોના સંદર્ભમાં સમજીઓ તો.......
- સંતો બ્રાહભોની પ્રધાનને માનતા નહોતા.
- કોઈ બ્યાહણણ के પ્રખ્યાત ગુરૂ પાસેથી ગુરુમંત્ર લેતા નહોતા. કારણ કे કોઈ બ્વાહ્ભ ગુરુ બનવા के ગુરુમંત્ર આપવા તૈયાર નહોતા.
- સંતો વેદોનેય પ્રમાણ માનતા નહોતા.
- હिન્દु દેવદેવીઓને સંતો પૂજતા નહોતા.
- સંતો, સિધ્ધો, નાથો..........વગેરે અનેક જાતિઓ મૃતદેહોને દાટે છે. ઓનાં અનેક પ્રમાણો મળે છે.
આ રીતે સ્પષ્ટ થાય છે કે, સંતો અને સંતો સાથે સંકળાયેલી જાતિઓ ‘ન હિન્દુ ન भુસલમાન' વાળી ભાવના વાળી હતી પણા અનેક સામાજિક, રાજનૈતિક, આર્થિક અને દાર્શનિક કારણોને લીધે હિંદુઓની નીકટ આવતી ગઈ અને હિંદુઓની આસ્થાવિશ્વાસ રિત-રિવાજ વગેરે અપનાવતી થઈ. ૫ણી શરઆતમાં તો આ જાતઓઓ હિંદુઓથી તદૂન જુદી જ હતી, તે વર્ણબાા્ય હતી. એટલે કે ચાર્તુવર્ણમાં નહોતી. તે અ-વર્ણા હતી અને અંતમાં પણા ભિન્ન રહી છે. આ જાતિઓ ઓક અર્થમાં બિનસાંપ્રદાયિક જાતિઓ હતી.

\section*{એ- ૮.q ચાર્તુવર્ણ, જાતભેદ અને અસ્પૃશ્યતા :}

ડૉ. બાબાસાહેબ આંબેડકરના ધાર્મિક વિયારો અંગે વિયાર કરતી વખતે આપણે એ તથ્ય મોંધવું જેઇએれ કે, બૌદ્દિકતા અને વિદ્વતા ધરાવતા આંબેડકર ધાર્મિક વ્યકિત હતા. એમની ધાર્મિકતામાં કર્મકાંડ અને રૂઢિઓને કોઈ સ્થાન નહોતું.

ઈ.સ. ૧૯૧૭થી એમણે સાર્વજનિક જ્વનમાં પ્રવેશ કર્યો અને છેક ૧૯૩૫માં યેવલા મુકામે ધર્માંતરની ઘોષણા કરી ત્યાં સુધી હિંદુધર્મ અને હિંદુ સમાજમાં સુધારો થાય તે માટેના એમણે સતત

પ્રયાસો કર્યો હતા．એમની ઈચ્છા હતી કે હિંદુધર્મ અને હિંદુ સમાજ અસ્પૃશ્યો સાથે ઉદારતાનો વ્યવહાર કરે અને એમને એમના સ્વાભાવિક માનવીય ઉક્કો ભોગવવા દે．હિન્દુ ધર્મ અને હિંદુ સમાજ સામે એમની મોટી ફરીયાદ હતી કે તે વિષમતાનું સમર્થન કરે છે．












 ४र्मनो चl芀सझi त्याग કरशl g．＂

\section*{એ－૮．૨（૨）હિન્દુધર્મનું પુર્નગઠન કસવા માટેના ડૉ．આiબેડકરના પ્રયાસો ：}

આ અવતરણથી એટલું તો સ્પષ્ટ થાય છે જ કે ડૉ．બાબાસાહેબ આંબેડકર હિન્દુધર્મની સીમાઓને દેખાડી એમાં શુદ્ધતા અને આધુનિંકતા આવે તે માટેનો આશહ કરી રહ્યા હતા．એ સમયના વિદ્વાનો અને ધર્મોના પ્રમુખોને હિન્દુધર્મમાં જ દોષ હતા તે બતાવીને અપીલ કરતા રહ્યા હતા કે，મયત્ન પૂર્વક આ દોષોને દૂર કરી હિન્દુધર્મને વધારે સશકત બનાવે．

એ પોતે પણ હિન્દુધર્મને સમાનતાની દિશામાં લઈ જવા પ્રયત્ન કરતા રહ્યા હતા．મહાડના યવદાર તથાવનો સત્યાઅહ，નાસ્સિકના કાલારામ મંદિર પ્રવેશનો સત્યાચ્રહ，પાર્વતી મંદિર સત્યાશહ આ બાબતનાં જલવંત ઉદાહરણો છે．

વર્ણવ્યવસ્થાની અ－શાસ્ત્રીયતાને તે પોતાના અંધો દ્વારા સિધ્ધ કરી રહ્યા હતા પ队ા હિંદુધર્મના ઠેકેદારો ડૉ．આંબેડકરની વાતને ગંભીરતાથી લેવા તૈયાર \(જ\) નહોતા，એટલું જ નહીં ડૉ．આંબેડકરના સૂથનો અને પ્રયનોનો વિશોધ કચી રહ્યા હતા．

ખુદ મહાત્મા ગાંધી જેવી વ્યßિત પણા ચાત્રુવર્ણ વ્યવસ્થાનું એમની મનમાની અને તાર્કિક રીતે ગળે ન ઉતરે એવી રીતે સમર્થન કરી રહ્યા હતા．પુરૂષાર્થ જાન્યુઆરી ૧૯૩૬ના દિવસે સાતવલેકરના લેખના સંદર્ભમાં ડૉ．આંબેડકરે લખ્યું હતું કે，
＂અમે હિંદુઓ છીઅ’．હિંદુઆની સાથે જ જવીશું．અનં હિંદુઓની સાથે



 અยिકારો આપપશ．ત્યાં સુધી અમારે પતીક્ષા કરવાની છે．ચવી આપની સલા心


પત્રમાં આકોશ સાથે એમણે લખ્યું હતું કે，＂મારી દદષ્ટિએ હિન્દુ ધર્મ－ધર્મ નથી પણ લોકોને પાગલ બનાવવાની જડી－બુટી છે．＂
＂बિંદુ ધર્મની પુનિયાE વिષમતાની છ．ऐみના શાસ્ત્રી વિષમતાનો ધચાર

 आव्यो धे．

એ－૮．૨（3）જાત－પાંત તોડક મંડળનું વાર્ષિક સંમેલન અન ગાંધીપુન જ્વાબ ：
લાહોરના જાત－પાંત તાડેક મંડળના વાર્ષિક સંમેલનમાં એમને અધ્યક્ષ તરીકે નિમંત્રીત કર્યા હતા અને અધ્યક્ષીય પ્રવયન તૈયાર કરવા જણાવ્યું હતું．આ પ્રવયનમાં એમણે હિન્દુધર્મ અંગે પોતાની ધારણાઓ અત્યંત સ્પષ શબ્દોમાં વ્યકત કરી હતી．

એમનું અધ્યક્ષીય પ્પવયન જાત－પાંત તોડક મંડળના કર્તા－હર્તા આગેવાનોને પંસદ ન પડ્યું．એટલે સંમેલન રદ કરવામાં આવ્યું．જે પ્રવયન ડૉ．આંબેડકરે તૈયાર કર્યું હતું તે પોતાના ખર્યે છપાવી એમણે વિદ્વાનોને અભિપ્રાય માટે મોકલી આપ્યું．સમાજવાદી ચિંતક મધુાિમયે આ પ્રવયનને કાર્લમાકર્સના

સામ્યવાદના મેનીફેસ્ટોની કક્ષાનું ગણીને આવકારે છે પણા મહાત્મા ગાંધીજીને એ પ્રવયન નાપસંદ થયું હતું．એમણે ‘હરિજન’ સામાયિકમાં પોતાની નોંધ મૂકીને અ－સહમતિ વ્યકત કરી હતી．વર્ણવ્યવસ્થાનું ખંડન અને શાસ્ત્રો પ્રત્યેના ડૉ．આંબેડકરના વિચારો એમને માન્ય નહોતા．આ સંબંધમાં શ્રી સંતરામજી અને ગાંધીજીની નોંધ પણ પ્રકાશિત થયેલી．ડૉ．આંબેડકરે ગાંધીજને વિસ્તૃત જવાબ આપ્યો હતો એમાં એમણે નીયેના મુદાઓ સ્પષ્ટ કર્યા હતા．
（૧）જાતિ－ભેદને કારણે જ હિન્દુઓનું પતન થતું રહ્યું છે．
（૨）વર્ણા－વ્યવસ્થાના આધારે હિંદુ સમાજનું પુર્નગઠન થવું અસંભવ છે．કાનુન દ્વારા વર્ણાવ્યવસ્થા બંધ કરવી જોઇઓ．
（૩）વર્ણા－વ્યવસ્થાના આધારે જો હિંદુ－સમાજનું પુર્નગઠન થાય તો પણ એ શ્રેયકર નથી．કારણ કે આ વ્યવસ્થા સામાન્ય જનતાને જાનના અધિકારથી વંચિત રાખે છે અને એનું અધ：પતન કરે છે．તો શાસ્ર્રનો અધિકાર છન્કારીને એને પૌરુષત્વહીન કરે છે．
（૪）હિન્દુ સમાજનું પુર્નગઠન સમતા，બંધુતા અને સ્વતંત્રતાના તત્વો પર જ સંભવ છે．
（૫）આ ઉદ્રેશની સફળતા માટે જાતિ－ભેE અને વર્ણવ્યવસ્થા જે ધર્મનો આધાર છે તે આધારને નષ્ટ ક૨વો જોઈએ અને આંતરશ્ઞાતય લગ્નોને ઉત્તેજન આપવું જોઇએ．
（૬）શાસ્ત્રોને ઈશ્વરની વાણી માનવાની માનસિકતા નષ્ટ થશે તો જ જાતિ અને વર્૬નો આધાર નષ્ટ थશે．

આ પ્રવચનમાં જ તિંદુ ધર્મનું પુર્નગઠન આધુનિક સંદર્ભમાં કરવા માટે એમણે નીચે પ્રમાほેના સૂચનો કર્યા હતા．
 આવશ્યકતા નથી．ધર્મની આવશ્યકતા છે કારણ કે ધર્મ તો સમાજનો પાયો છે．＂

સાયા ધર્મના આધારે તો લોક－સરકારો ટકી રહે છે અને શકિત મેળવે છે．પરિણામે જ્યારે પુરાતનપંથી નિયમોને ૨દ કરવાની હુું વકીલાત કરું છું ત્યારે મારૂ મંતવ્ય છે કे＇સિધ્ધાંતો આધારિત ધર્મ＇હોવો જોઇએ．

\section*{એ－૮．૨（૪）હિન્દુ ઘર્મનું પુર્નગ6ન કરવાના સૂચનો．}

ડૉ．આંબેડકરે હિંદુંર્મનું પુર્નગઠન કરવા નીચેના મુદા ગણાવ્યા છે．
（૧）હિન્દુધર્મને લગતું એક \(જ\) પ્રમાણભૂત ધર્મ પુસ્તક હોવું જોઇએ．એનો અર્થ એવો થાય કે，વેદ， શાસ્ત્રો，પુરાણો વગેરે જેમને મન ફાવે તેમ પ્રમાણભૂત માનવામાં આવે છે એની પ્રમાણભૂતતા કાયદા દ્વારા દૂર કરવી જોઇએ અને આ પુસ્તકોમાં લખેલા વિધિ－વિધાનો（ધાર્મિક તથા સામાજિક સંદર્ભમાં）પ્રયાર કરનારા માટે શિક્ષાત્મક જોગવાઈ કરવી જોઇએ．
（૨）હિંદુધર્મમાં રહેલા પુરોહિતવાદનો અંત લાવવો જોઇએ．એ શક્ય બને એવું લાગતું નથી એટલે પુરોહિતવાદને વારસાગત બનતો અટકાવવો જોઇએ．હિન્દુ ધર્મ પાળતી દરેક વ્યકિત પુરોહિત બનવા યોગ્ય ગણાય એવી જોગવાઈ કરવી જોઇએ કે જયાં સુધી કોઇપણ વ્યßિત રાજય સરકાર દ્વારા લેવાતી પરીક્ષા પાસ ન કરે અને રાજ્ય સરકાર તેન પુરોહિત તરીકેની પ્રેકટીસ કરવાની સનદ ન આપે ત્યાં સ્ધુ પુરોહિતની ફરજો ન બજાવી શકે．
（૩）સનદ મેળવ્યા સિવાય પુરોહિત દ્વારા કરવામાં આવેલી વિધિ કાનૂની દષ્ટિઓ અમાન્ય ગણવી જેઇએ અને સનદ્દ મેળવ્યા સિવાય કરાતી પુરોહિતગીરી ગુન્ષો ગણાવો જોઇએ．
（૪）પુરોહિત－સરકાીી નોકર ગભાવો જોઈએ અને દેશના સામાન્ય નાગરિકની જેમ દેશના પ્રવર્તમાન કાયદાઓ સાથે－સાથે સરકારી કર્મચારીઓ પ્રમાણે આચરણ，વ્યવહાર，વિશ્વાસ અને ઉપાસના વગેરે અંગે એના ઉપર રાજ્ય સરકારનું અનુશાસન લાગુ પાડવું જોઇએ．
（૫）આઈ．સી．એસ．અષિકારીઓની જેમ પુરોહિતની સંખ્યા પણા આવશ્યકતા અનુસાર રાજ્ય દ્વારા નિર્ધારિત थવી જોઇઓ．
હિન્દુ ધર્મનું નવસર્જન અને નવજીવન માટે ડૉ．આંબેડકરે આ સૂયનો કર્યા હતા પણ તેનો અમલ ઉદારવાદીઓથી માંડીને કદ્ટરપંથીઓ સુધીના કોઈપણા કરવા તૈયાર નહોતા એટલે ડૉ．આંબેડકર ખૂબજ નિરાશ થયા હતા．

\section*{ね－૮．૨（૫）પુર્નગઠનનો અંતિમ પ્રયાસ ：હિન્દુકોડબીલ．}

ડૉ．આંબેડકરના ચિંતનના બે પ્રમુખ કેન્દ્ર બિંદુ હતા．ઓક દલિત અને બીજું સ્ત્રી．હિન્દુ કોડબીલ અંતર્ગત સ્ર્રીને વિવાહ，છુટાછેડા，ઉત્તરાધિકાર，અને દત્તક વિધાનની સ્વતંત્રતા તે આપવા ઈચ્છતા હતા． આંતરજાતિ ય विaાહને કાનૂની સંરક્ષણ આપવાની એમની ઇચ્છા હતી．જે પરિવાર અન્ય જાતિના બાળકોને Еત્તક લેવા ઈચ્છે એમને એવી સ્વતંત્રતા આપવાની એમની ઈચ્છા હતી．અર્થાત્ આ મકારની સ્વતંત્રતાથી ’ સ્ત્રી અને પુરૂષ વચ્યે સમાનતા લાવવાની，જાતિપ્રથા નષ્ટ કરવાની ફે હિંદુ સમાજને સંગઠીતરૂપ આપવાની ઇ્છા એમાં હતી．જો 广े કદ્ટરવાદી અને મુડીવાદી તત્વોઓ હિન્દુકોડબીલ નો ભારે વिરોધ કર્યો હતો． એટલે ડૉ．આંબેડકર એવું માનવા પ્રેરાયા હતા કે હિન્દુ સમાજનું પુર્નગઠન શકય લાગતું નથી．

\section*{એ-૮.૨ (ક) અસ્પૃશ્યો કોણા હતા? અન વઓ અસ્પૃશ્ય કઇ રીત બન્યા ?}

એમનું પ્રસ્ધ્ધ પુસ્તક "અસ્પૃ\&્યો કોણ હતt?" અને તેના અસ્પૃસ્ય કઈ રીતે બન્યા તેમાં તેમણે નીથે પ્રમાણેના તારણો કાઢયા છે.
(૧) અસ્પૃશ્યો અને સ-વર્ણ હિન્દુઓમાં વંશ-ભેદ નથી.
(૨) અસ્પૃશ્યો પેદા થયા એો પહેલાં હિન્દુ અને અસ્પૃશ્યો વચ્યે જે અંતર હતું તે, પરાજિત અને વિજયી વચ્યે હોય એવું હતું. બે ટોળિઓમાં સંગઠીત થયેલા લોકો (ટ્રાઇબ્સમેન) અને બહારના આક્રમણથી છિન્ન-ભિન્ન થઈ ગયેલા લોકો (બ્રોકનમેન) હતા. જે લોકો પરાજિત થવાને કારણે છિત્ન-ભિન અવસ્થામાં રહેતા હતા તેમને કાળ પ્રવાહ સાથે અસ્પૃશ્ય તરીકે જાહેર કરવામાં આવ્યા હતા.
(૩) અસ્પૃશ્યતાનો આધાર જેમ વંશ-ભેદ નથી એવી જ રીતે ઉદ્યોગ-વ્યવસાય પણ એનો આધાર tथी.
(૪) अસ્પૃश्यતાની ઉત્પતિના બે કારણો છે.
(अ) બ્રાહ્મણો અને બૌદ્ધો વશ્યે સંઘર્ષ હતો. ખાહ્મણો બૌદ્ધોનો તિરસ્કાર કરતા હતા. એમના પ્રત્યે વેરવૃત્તિ અને દ્વેષ રાખતા હતા. એવી જ વેરવૃત્તિ અને દ્વેષ પરાજિત લોકો તરફ ૫ણા રાખતા હતા.
(બ) બૌદ્ધ ધર્મના પ્રથાર-પ્રસારને લીધે અન્ય લોકોએ ખાસ કરીને બ્રાહ્મણોએ ગૌમાંસ ખાવાનું છોડી દીષું પણ પરાજિત લોકોએ મૃત ગૌમાંસ ખાવાનું યાલુ રાખ્યું.
(૫) 'થંડાલ' અને ‘અસ્પૃશ્ય' આ પર્યાયવાથી શબ્દોથી અસ્પૃશ્યો યાંડાલથી અલગ છે.
(૬) ચાંડાળોનો વર્ગ ધર્મસૂત્રની રચના થઈ તે સમયગાળામાં પેદા થયો હતો. પરંતુ એના કેટલાય વર્ષો પહેલાં લગભગ ઈ.સ. ૪૦૦માં અસ્પૃશ્યોની જાતિનું નિર્માણ થયું હતું.

ટૂંકમાં ઈ.સ. ૧૯૪૮માં પ્રસિધ્ધ થયેલ 'ધી અનટચેબલ્સ, હુ વેર ધે ઓન્ડ વાય ધે બિકમ અન્ટચેબલ્સ' શ્રંથમાં ડૉ. બાબાસાહેબ આંબેડકરે ઇતિહાસનું સંશોધન કરીને ચોકાવનારા તથ્યો રજૂ કર્યા હતા અને ઓક તદૂન નવો, મૌલિક ઐતિહાસિક સિધ્ધાંત સ્થાપિત કर्यो હतो दे,
"،જના અસ્પૃશ્યો એક સમયે બૌદ જ હતા પરંતુ બ્રાહહોોના દ્વેષ અને વેરભાવને લી甘ે ‘ખાહભા વિરૂધ બૌદ સંઘર્ષને પરિણામે આસરે યોથી સદીની આસપાસ આ છિન્નતિન્ન થયેલા બૌદ્ધો (BROKEN MAN) ને અસ્પૃશ્ય ગણી કાઢવામાં આવ્યા."
ડૉ. આંબેડકરના ધર્મ અંગેના વિયારો સમજતાં એવું લાગે છે ફे શરૂઆતમાં તેમનું હિંદુધર્મના માળખામાં રહીને અસ્પૃશ્યો માનવીય ગૌરવ પ્રાપ્ત કરે અને સન્માનપૂર્વક હિન્દુધર્મમાં પોતાનું સ્વમાનભેર અસ્તિત્વ ટકાવે એ જોવાનું હતું એ માટેના એમણે સતત પ્રયાસો કર્યા હતા પણ જ્યારે લાગ્યું કे હિંદુ સમાજ વ્યવસ્થા અને હિંદુધર્મમાં કોઇ સુધારાને અવકાશ નથી ત્યારે તેમણે ધર્માંતર કરવાનો વિયાર કર્યો અને લાંબા સમય સુધી વિવિધ ધર્મોનો અભ્યાસ કર્યો અને દલિતોની જૂની ઓળખ શોધવાનો પ્રયાસ કર્યો અને જ્યારે એમને લાગ્યું કે આજના અસ્પૃશ્યો મૂળે બૌદ્ધો છે ત્યારે તેમણે બૌદ્ધધર્મમાં શરણું મેળવવાની દિશામાં નકકર પગલાં ભરવાનો નિર્ણય લીધો. એની પૃષ્ઠભમિકા જોઇ લઇએ.

\section*{ओ-૮. 3 (૧) ધરાવતરની ઘોષણા પાછળની આર્થા :}

ઈ.સ. ૧૯૦૮માં મેટ્રીકની પરીક્ષા આબંડકરે ઉતીીર્ફ કરી ત્યારે ગુરસમાન આચાર્ય - કૃષ્કાજ્ઞ કેલુસ્કરે સ્વલિખિત 'બુધ ચરિત્ર' ની ભેટ ભીમરાવને આપી હતી તે વખતે જે બીજ નંખાયુ તે વિકસતું ગયું. ઘરમાં કબીરપંથના સંસ્કારો તો બાળપણથી જ પ્રાત થયા હતા. કબીરના ભજનો એમને મોંઢે હતા. કબીરને તો ‘પ્રછન્ન બુદ્ધ' તરીકે ઓળખવામાં આવતા હતા. આમ યુવાવયે પડેલા ધાર્મિક વિયારો તથાગત સિધ્ધાર્થ બુદ્ધ તરફ વળી યૂકયા ఆતા. રોયલ એશિયાટીક સોસાયટી (મુંબઈ) ના ઉ૫ક્રમે તા. ૨૫-૭-૧૯૫૦ના દિવસે યોજાયેલ વ્યાખ્યાનમાં ડા. આંબેડકરે ક્હું હતું કे,




\section*{み-૮-૨ (૧) ચાતુવર્ણ : જતિભેદ અને અસ્પૃશ્યતા.}

૧૯૩૫માં યેવલા (મહારાષ્ટ્ર) ખાતે યોજાયેલી પરિષદમાં એમણે ધમાંતર કરવાની ઘોષણા કીી હતી. પોતાના પ્રવયનનું સમાપન કરતાં એમણે કહેલું કે,
'सगवान कुद्ध पोताना लिधुसंघन' के उपह'श आप्यो बतों तो


 Eોરવાયા Eોરવાશો નહી. સત્યન જ વળગી રહો. સત્યનો આસરો શ્રહણt કરી.





\section*{ઋ-૮. 3 (૨) ધમાંતર ઘોષણાના પ્રત્યાઘાતો :}

ધર્માંતર કરવાની ડા. આંબેડકરની ઘોષણાઓ ભારતના વિવિધ ધર્મોમાં વૈચારિક ભૂકંપ પેદા કરી દીધો હતો. ઇસ્લામ, ખ્રિસ્તી, શીખ જેવા ધર્માના આગેવાનો એવું ઇચ્છતા હતા કે ડૉ. આંબેડકર પોતાના સમર્થકો સહિત પોતાના ધર્મમાં આવે. ૫ણ ડૉ. આબેડકર કોઇપણ પ્રકારની ઉતાવળ કરવા માગતા નહોતા. એમણો તમામ ધર્મોનો પુન: ધર્મની દ્દષ્ટિએ અને સામાજિક વ્યવસ્થાની દષ્ટિએ અભ્યાસ આરંભ्यो. ઈટાલિયન બૌદ તિક્ષુ, સવાટોરે (લોકનાથ) અને ગાંધીશીના સંપર્કમાં રહેલા વિ尺્વ પ્રસિધ્ધ બૌદ્ધ ધર્મના ધકાંડ પંડિત ધર્માનંદે કૌશાંબી સહિત અનેક વિદ્વાનોએ ડૉ. આંબેડકરની ધર્માંતર અંગેની ઘોષણા પછી એમની મુલાકાત લીધી હતી. ખ્રિસ્તી ધર્મ, ઇસ્લામ, શીખ ધર્મ વગેરે તરફથી લાલયો આપવામાં આવી હતી. પાક ડૉ. આંબેડકર માટે ધર્માંતર એ ન તો રાજનીતિ હતી કે નતો વ્યકિતગત લોભ નો મામલો હતો.

૬ર્માતતરની ઘોષણા વખતે જ એમझે દલિતોને ચેતવીને કહ્યું હતું કે,
 સનસનાટીની ઘો凶૬ા નથી. વર્તમાનપત્રોમાં નિવેદની કરાનનો મસાલો પક઼ tथी. मાન
 રब่2."
લગભગ ૧૯૩૫ થી માંડીને ૧૯૫૬ ના ઓકટોબર, ૧૪ સુધી ધર્માંતરની ઘટના વચ્યેના વીસ વર્ષના ગાળામાં ડૉ. આંબેડકરે ધર્માંતર અંગેનો અંતિમ નિર્ણય જાહેર કર્યો નહોતો પણા આ સમયગાળા વચ્યે કેટલાક સંકેતો એવા મળી રહ્યા હતા કે તે બુદ્ધધર્મ તરફ ઢળવા માંડ્યા છે. આ સંકેતો નીચે મુજબ છે.

\section*{એे-૮.3 (3) બુદ્ધ ધર્મ તરફ ટળવાના સંકેતો :}
(૧) ઇ.સ. ૧૯૪૨માં બુદ્ધપૂરિિિમાની જ઼હેરરજા માટેની માંગણી એમણે વાઈસરૉય સમક્ષ કરી હતી. ખુદ ડૉ. આંબેડકરે વાઈસરૉયની કાઉન્સીલના લેબર મેમ્બર (મજૂર મંત્રી) હતા.
(૨) ઈ.સ. ૧૯૪૪ માં દક્ષિણ ભારતના પ્રવાસ સમયે દક્ષિણ ભારતીય બૌઘ એસોસ્તીએશનન

એમનો સતકાર કર્યો અને સન્માનપત્ર સમર્પણ કરી બૌદ્ધધર્મ પ્રત્યેની એમની અતિરુચિની સાક્ષી પૂરી હતી.
(૩) લોકો આદરપૂર્વક પોતાના બાળકોના નામ સૂયaવા ડૉ. આંબેડકર પાસે આવતા ત્યારે બૌદધર્મ સાથે સંકળાયેલા નામો સૂયaતા. લોકો પણ એમના સૂૂનને ધર્મ આદેશ માની કૃતકૃત્પતા અનુભવતા.
(૪) ઉત્તરભારતના કાનપુર ખાતે મળેલા બુદ્ધપુરીના બૌદ અવશેષો સાચવવા પોતાના ઓક અનુય્યયી કરણસીંગને ડૉ. આબબડકરે કાનપુર મોકલ્યા હતા.
(૫) ઈ.સ.૧૯૪૪ માં તેમझે રાજગીર, નાલંદા, ક્રશશીનારા વગેરે બૌદ્ધ क્ષેત્રોની મુલાકાત લીધી હતી અને નાલંદામાં ખંડિત થયેલી બુદ્ધમૂર્તિઓ જોઇને એમની આંખોમાંથી ભાવુક્તાવશ આંસુ ખરી પડ્યા હતા.
(૬) જ્યારે પણ રાજકાજની વ્યસ્તતામાંથી થોડો ઘણો વિરામ મળતો ત્યારે જ્યi તથાગત બુદ્રને બુદ્ષત્વ પ્રાત્ત થયેલું તે બુદ્ધગયાના બોધિવૃક્ષ નીચે બેસી કલાકોના કલાકો ત્યાં આત્મ ચિંતન કરવામાં ગાળતા. એમને લાગતુ के ત્યાં જાણે ફे એમને બુદ્ધનો ભેટો 1 थયો હોય! આ સ્વીકૃતિ ડૉ.આંબેડકરે એમના પ્રથમ હિન્દી ચરિત્ર લેખક રામચંદ્ર બનૌધા સમક્ષ કરી હતી.
(૭) એમझે મુંબઇ ખાતે પીપલ્સ એજ્યુકેશન સોસાયટી દ્વારા સ્થાયેલી કોલેજને સિદ્ધાર્થ મહાવિદ્યાલય નામ આપેલુ અને બિલડીંગના બે વિભાગોને 'બુધ ભવન' અને ‘આનંદભવન' નામ આપી પોતાનું વલણ સ્પષ્ટ કર્યું હતું.
(c) 'એસેન્સ ઓફ બુદ્ધિઝમ' (બુદ્ધધર્મનું સારતત્વ) નામનો મોફે.પી.લક્ષ્મી નરસુએ લખેલા સુંદર પુસ્તકની ઈ.સ. ૧૯૪૮ માં પ્સસ્તાવના લખી પુનમુદ્રણ કરાવ્યુ. જેથી જિજાસુ લોકોને બુદ્ધ ધર્મ અંગેની વિગત સરળતાથી પ્રાપ્ત થાય.
(૯) ઈ.સ.૧૯૪૮ માં એમનો સંશોધનગ્રંથ ધી અનટયેબલ્સ, હુવૅર ધે એ-ડ વાય ધે બીકમ અનટચેબલ્સ (અસ્પૃશ્યો કોણ હતા અને કેવી ીીતે તે અસ્પૃશ્યો બન્યા ?) પ્રસિદ થયો જેમાં એમણે નક્કર ઐતિહાસિક પ્રમાણો અને પુરાવાઓ સાથે સાબિત કર્યું હતું કે "આજના કહેવાતા અસ્પૃશ્યો એક સમયે બૌદજ હતા પરંતુ બ્રાહણોના કારણે ‘‘્રાહ્ણ વિરુધ બૌદ સંઘર્ષ' ના પરિણામે આસરે યૌથી સદીની આસપાસ આ વેરવિખેર થયેલા બૌદ્ધો કાળાંતરે અસ્પૃશ્ય બન્યા... અથવા એમને અસ્પૃશ્ય ગણી કાઢવામાં આવ્યા. આ તદન નવતર ઐતિહાસિક સિદ્ધાંત હતો ૫ણા આ પ્રસ્થાપના પંછી તો લગભગ સૌ કોઈને લાગવા માંડ્યુ હતું ૬े ડૉ. આંબેડકર પોતાના અનુયાયીઓ સહિત બુદ્ધધર્મ સ્વીકારવાના છે.
(૧૦) શ્રીલંકાના ‘યંગ મેન્સ પુદ્વિસ્ટ એસોસીએશન' ને મે ૧૯૫૦ માં કોન્ફરન્સમાં ભાગ લેવા નિમંત્રણ પાઠવ્યું. જયાં ડૉ.આબેડકરે \(િ િ ક ્ ષ ુ સ ં ઘ ન ો ~ ધ ા ર ્ મ િ ક ~ સ ં સ ક ા ર ~(ઉ પ સ ં પ દ ા) ~ ર ા ત ન ા ~ બ ે ~\) વાગ્યા સુધી નાદુરસ્ત તબિયત હોવા છતાંય ઝીણવટથી જોયો.
(૧૧) ઈ.સ.૧૯૫૪ ના ßિસેમ્બર માસમાં બર્મામાં યોજાયેલ ત્રીજા વિશ્વ બૌદ્ધ સંમેલનમાં એમણે હાજરી આપી. ત્યાં એમણે પ્રતિષ્ઠીત બૌદ ભિક્ષુઓ અને વિદ્વવાનો સાથે ધર્મની સામાજિક વ્યવસ્થા અંગે ચર્યા કરી. અહીં પોતાના પ્રવચનમાં એમણે કહ્યું કે,









ડૉ. આંબેડકર ધર્મની સાથે વ્યक्તિગત અને સામાજિક સમતા સ્વતંત્રતા અને બંધુતાનો આદર્શ ચરિતાર્થ થાય તે માટેની ખોજ છેલ્લા વીસ વર્ષથી યલાવી રહ્યા હતા. આખરે ૧૪ મી ઓક્ટોબર ૧૯૫૬ ના દિવસે નાગપુર (મહારાષ્ટ્ર) ખાતે એમણે પોતાના લાખો અનુયાયીઓ સાથે વયોવृદ્ધ બૌદ તિક્ષુુ મહાથેરા ગુરુ ચંદ્રમણિના વરદ હસ્ત બૌદ્ધધર્મ સ્વીકાર્યો અને ભારતીય સામાજિક પરિવર્તનના ઇતિહાસમાં એક સ્વર્ણ પૃષ્ઠ ઉમેરાયું. ડૉ. બાબાસાહેબની અંતિમ ઇચ્છા સમશ્ર ભારતને બૌદ્ધમય બનાવવાની હતી પણ ૬ ડિસેમ્બર ૧૯૫૬ ના દિવસે એમની પરિનિર્વાણ થયું. એમના અવસાન પછી એમझે લખેલો ગ્રંથ "બુદ્ધ" અને એમનો "ધમ્મ" પ્રકાશિત થયો.

બુદ્ધધર્મ અપનાવ્યા પછી આ વર્ષે એની સુવર્ણજ્ર્યતિ દિક્ષાભૂમિ ખાતે ૧૪ મી ઓક્ટોબર ર૦૦૬ના દિવસે ઉજવવામાં આવી જેમાં દસ લાખ લોકોએ ઉત્સાહભેર ભાગ લીધો હતો. જેના અંગે આપણે આગળ વાત કરીશું પણ અત્યારે ડૉ. આંબેડકરના ધાર્મિક વિયારો ની નોંધ કરવા આપધો માંગીઓ છીએ.

ડૉ. આંબ્ડકરે હિંદુ, બૌદ્ધ, જૈન, બ્રિસ્તી, ઇસ્લામ અને શીખધર્મનો ઊંડો અભ્યાસ કર્યો હતો. એમણે ધર્મ અંગ મમાણમાં ઓછુ લખ્યું છે પણ ધર્મોની સામાજિક બાજુના સંદર્ભમાં ઘણું विયાર્યું હતુ. એમના ધર્મ અંગે શ્રું વિચારો હતા ? એમझો ધર્મોનો કોહ દ્રષ્ટિએ વિયાર કર્યો ? ધર્મ અંગે એમફે કયા નવા વિયારો રજૂ કર્યા. એ બાબતો અંગે આપણે સંદર્ભ સહિત આ ઓકમમાં વિયારવા માંગીએ છીએ.

ડૉ. આંબેડકરના ધર્મ વિશેના વિચારોનું અધ્યયન કરતી વખતે આપણને જ઼ાવા મળે છે ફે એમझે હિંદુધધર્મનો વ્યાપક અને સમીક્ષાત્મક અભ્યાસ કર્યો હતો.

\section*{ね-૮.3 (૪) ડૉ. આંબેડકરના ધર્મ અંગેના પુz્તકો :}
(૧) ફલોસોફી ઓફ હિંદુઝમ (હિંદુધર્મનું તત્વફાન)
(૨) રિડલ્સ ઈન હિંદુઝમ
(હિંદુ ધર્મના ફૂટપ્રશ્નો)
આ બંન્ન શ્રંથો એમના સમીક્ષાત્મક અને ચિકિત્સક અભ્યાસના ધ્રમાણો છે. આ બે ગ્રંથો ઉપરાંત....
(૩) ધી અનટચેબલ્સ : અથવા ચિલ્ડ્રન ઓફ ઈંડિયાઝ ઘેટોઝ એન્ડ અધર એસેઝ ઓન, "અનટચેબીલીટી - સોશ્યલ, પોલીટીકલ, રીલિજીયસ."
(अસ્પૃશ્યો અथવા બહિષ્કૃત વસાહતોના વર્ણબાઘ્ય લોકો: અસ્પૃશ્યતાના સામાજિક, રાજનૈતિક, ધાર્મિક અને અન્ય અંગેના નિબંધો)

(૫) ઘી અનટચેબલ્સ, ધુર્વર ધે ઓન્ડ વાય \& બિકમ અનટચેબલ્સ (अस્પૃथ्यो કોझ અને તેઓ કઈ રીત અસ્પૃશ્ય બન્યા)
(૬) એનીહિલેશન ઓફ કાસ્ટ (જીિ વિથ્తેદ)
(૭) કાસ્ટસ ઈન ઈீßિયા (ભારતમાં જાતિ પ્રथા)
(c) ધી બુદ્દા એ-ડ હીઝ ધમ્મ. (બુદ અને તેમનો ધમ્મ) આ સઘળા શ્રંથોમાં હિદુધર્મ, બૌદ્વધમ્મ તથા ધર્મદશ્શનના વિયારો પ્રસુુુ કયા છે.

؛. આંબ૩કરે (હિન્દુધર્મનું તત્વજ્ઞાન) નામના પોતાના ગ્રંથમાં ધર્મ-દશ્શન (તત્વશ્નાન) ના મૂલ્યiંકનની કસોટીઓ અંગે, તત્વજ્ઞાનના અર્થ અંગે, પૌરાહિક ધર્મશાસ, અને નાગરિકક ધર્મશાસ્ર, અંગે, ધર્માિકાસના વિવિધ તબકકા અંગે વિસ્તારથી યર્યા કચીને લખ્યું છે, કે ધર્મના તત્વ્શાનનું મૂલ્યાંકન કરવા માટેનું બે કસોટીઓ છે.

\section*{એ-c. 3 (4) મૂલ્યાંકન કરવા માટેની બે કસોટીઓ છે.}
(અ) ન્યાયની કસોટી : ન્થાય એટવે સમાનતા, સ્વતંજતા અને બંધુતા
 સામાજિક વિકાસના સંદર્ભમાં ધયોજયેલી છે.
(બ) ઉપયોગીતાની કસોટી :
ઉપયોગીતાવાદની કસોટી એટલે વધારેમાં વધારે સંખ્યાનું વધારેમાં વધારે ભલું કરવું એવો મત જેને અંગ્રેશમાં "યુટિલિટિરિયનિઝમ" કહેવામાં આવ છે. બકુજન હિતાય અને બુુજન સુખાય.

बिંદુધર્મ દર્શનનું મૂલ્યાંકન કરવા સૌથી પહેલા એને ન્યાયની કસોટીઓ કસી જેયું છે. આપણે ઉપર નોંધ્યુ એં ધમાણે ન્યાયમાં ત્રશા મહત્વના મૂલ્યોનો સમાવેશ થાય છે. સમાનતા, સ્વતતંત્રતા અને બંધુતાનો ભાવ અને વ્યવહાર.
ડૉ. આાંબેડકરે "ધુદ અને તેમનો ધર્મ" પુસ્તકમાં નીચે પ્રમાણેના મશ્નો પુછ્યા છે.

\section*{}

લગભગ તમામ હિંદુધર્માયાર્યો અને મહાત્માઓ- એટલે સુધી ફ મહાત્મા ગાંધી પણા એવું

 જાત વ્યaસ્થાનું બીજું નામ છે. એટલે જાતિવ્યaસ્થા જ હિંદુધર્મનું મહત્વપूर्ञ અંગ છે.
 મહારાજે પવિત્ર વર્झो ગણી છે.
み વસ્તુ સ્થિતિમાં જરાય શiકા રહેવી જોઇએ નહી. ફे જાતિવ્યસસ્થામાં દરજ્જો અને શ્રેણી विભાજન માટે સૌથી विશેષ જવાલEાર भનુસ્મૃति છે.
ગુલામી પ્રથાને મનુસ્મૃતિએ માન્યતા આપી છે. પણ આ ગુલામી તેમહો શુદ્રાને માથે ઠોકી
 બનાવ્યા છે. ૫સા કોઈ ઉપલી ત્રણા વર્લામાંથી કોઠ શ્રુદનો ગુલામ બની શકે નહી.
ન્યાયને માટે જે કાયદો બનાવવામાં આવ્યો છે એના પરથી આપભને બી બાબતોની ખબર ૫ડે
 નક્f કરğ. અને તમામ ગુના भાટે એ દંડ કરવો.
મનુસ્મૃતિમાં મનુぬ જે કાયદા ઘડ્યા છે ઓની સૌથી ઘાતકી વિશેષતા એ છે કे જુદા જુદા


 કાપી નાખવું જોઈએ. અને એની સઘળી સંપત્તિ છીનતી લેવી જોઇએ. (ગૌત્ામ સ્મૃતિ ૧/૨) જો કોઈ શૂદ્ર ધરभાં રહેતી વिધવા સ્ત્રી સાથે વ્યભિચાર કરે તો એને પાણા દંડ આપવો (વશિષ્ઠ ર૧/૧) અને (મુુ્મૃતિ ૮/उ૬૬) માં કહેવામાં આવ્યું છે કे જો કોઈ શૂદ બાહણા સ્ત્ર સાથે એની ઈચ્છા અનુસાર

 કરaો. જો કોઈ બ્રાઘ્ભ કોઈ વિધaા, ક્ષત્રિય, વૈશ્ય કे શૂદ્ર નારી સાથે સંભોગ કરે તો એને માત્ર પ૦૦ કાર્ષાપણા નો દંડ કરવો.

આ અસમાનતાની યાદી ઘણી લાંબી છે. પણ આપણે અત્યારે આટલે જ રોકાઈ જઇએ. આ અસમાનતા કેવળ સજા પૂરતી જ મર્યાEિત નથી. પણ વર્ણોની જુદી જુદી પ્રતિષ્ઠા અને દરજ્જો જાળવી રાખવા માટે નિર્ધારિત કરવામાં આવી છે. કારણ કे સામાજિક અસમાનતા જ મનુ અને મનુસ્મૃતિનું વાસ્તવિક તત્વ છે.

હિંદુધર્મમાં સામાજિક અસમાનતા તો છે જ પણ ધાર્મિક અસમાનતા પણા જોઈ શકાય છે. આ ધાર્મિક અસમાનતા ધાર્મિક વિધિઓ અને આશ્રમવ્યવસ્થા (બ્રાહ્મયર્યાશ્રમ, ગૃહસ્થાશ્રમ, વાનપ્રસ્થાશ્રમ અને સંન્પસ્તાશ્રમ) સાથે પણ સંબંધિત છે. હિદદુ ધર્મે માનવને હીન બનાવી દીધો છે. માનવજાતિના વ્યક્ઞિત્વને કલંકીત કરી નાખ્યું છે. એવું ડૉૅ. આંબેડકરનું માનવું છે.

\section*{એ-૮.3. (6) શું હિંદુધર્મ સ્વતંજતામા માન છે ?}

નાગરિકોના સામાજિક અધિકાર જેટલા સમાન હશે એટલી જ સ્વતંત્રતાનો ઉપયોગ નાગરિકો કરી શકે. જો સ્વતંત્રતાના હેતુ સાધ્ય કરવો હોય તો એના માટે સમાનતા અનિવાર્ય શરત છે.

બીશી બાબત આર્થિક સુરક્ષાની અને સ્વતંત્રતાની આવશ્યકતા છે. કોઇ૫ણ પ્રકારનો વ્યવસાય ૫સંદ કરવા માટે માનવીની સ્વતંત્રતા આવશ્યક છે.

જો વ્યક્તિને રોજગાર ન મળે તો તે વ્યક્તિ માનસિક તથા શારીરિક દ્રષ્ઠિએ અયોગ્ય બની જાય धે.

ત્રીજી બાબત ઓ છે કે જ્ઞાન પ્રાપ્તિનો અધિકાર સૌને માટે સુલભ હોવો જોઇએ. સ્વતંત્રતાનો ઉ૫યોગ કેવી રીતે કરવો એની જો જાણકારી કે માહિતી ન હોય તો એવી સ્વતંત્રતાનો કંઈ જ ઉ૫યોગ નથી. આ વસ્તુસ્થિતિને ધ્યાનમાં રાખીને મનુષ્યને શિક્ષણ મેળવવાનો અધિકાર-સ્વતંત્રતાનો મૂળભૂત અધિકાર ગણાવો જોઇએ.

\section*{એ-૮.3. (૮) સ્વતંभતાના ઉપપભોગ માટેના મહત્વના भહા મુદા :}

આમ સ્વતતત્રતાના ઉપભોગ માટે સમાનતા, આર્થિક સુરક્ષા મેળવવાનો અને શિક્ષણ પ્રાપ્ત કરવાનો અધિકાર-આ ત્રણ બાબતો મહત્વપૂર્ણ છે.

આર્થિક સુરક્ષાના વિષયમાં હિંદુધર્મમાં ત્રણ બાબતો જણાઈ આવે છે.
(૧) પહેલી બાબત તો એ છે કે વર્ણવ્યવસ્થા આધારિત હિંદુધર્મમાં વ્યવસાયની સ્વતંત્રતા આપવામાં આવી નથી. પ્રત્યેક વ્યક્તિએ વંશાનુગત વ્યવસાય કરવો જોઇએ. અન્ય વ્યવસાય પસંદ કરવાના અધિકાર પર બંધન મૂકવામાં આવ્યું છે. ખૂદ ગાંધીજી પણ આ વાતને સ્વીકારતા હતા.
(૨) બીજી બાબત એ છે કે, બીજાઓ દ્વારા પસંદ કરવામાં આવેલા સાધ્યોને માટે લોકો પાસે કામ કરાવવા માટે હિંદુ-ઘર્મ-(વર્ણવ્યવસ્થા) સખ્તાઈથી કામ કરાવે છે. ઉચ્યવર્ણના લોકોની સેવા કરવા માટેજ શૂદ્રોનો જન્મ થયો હોય એવું વર્ણાશ્રમવાળા હિન્દુધર્મમાં બતાવવામાં આવ્યું છે.
(૩) હિંદુધર્મમાં શૂદ્રોને સંપત્તિ ઓકઠી કરવાનો અધિકાર આપવામાં આવ્યો નથી.

આમ વર્ણાશ્રમવાળા ધર્મમાં વ્યવસાય પસંદ કરવાની સ્વતંત્રતા નથી. આર્થિક સ્વતંત્રતા નથી તેથી આર્થિક દ્રષ્ટિથી શૂદોની સ્થિતિ અત્યંત દયનીય અને ભયજનક છે.
શ્ઞાનના પ્રસાર માટે બે મહત્વપૂર્ણ બાબતો જરૂી છે.
(૧) શિક્ષણ સમાજોન્મુખી હોવી જોઇએ.
(૨) બીજી બાબત સમાજમાં સાક્ષરતા હોવી જોઇね.

આ બન્ને બાબતો પૂર્ણ t થાય તો જ્ઞાનનો પ્રચાર-પ્રસાર થઈ શકે નહી. વર્ણાશ્રમ ધર્મ (હિંદુધમી) માં સમાજોન્મુખ શિક્ષણની કલ્પના સીમિત સ્વરુપમાં છે. વેદોની આગળ બીજું કશ્રુંજ શ્ઞાન નથી. એવી હિંદુઓની ધારણા અને માન્યતા હતી. એટલે શિક્ષણ કેવળ વેદાભ્યાસ સુધી જ સીમિત છે. વેદાભ્યાસ માટે જે પાઠશાળાઓ હતી એનો ઉપયોગ કેવળ બ્રાહભો માટે જ હતો. કલાકારો અને વ્યાપારી જ્ન અંગેની-કળા તથા વિજ્ઞાનના અધ્યયન માટેની શિક્ષણ સંસ્થાઓ શરૂ કરવાની જવાબદારી સરકારી વહીવટી વ્યવસ્થાએ એ સમયે લીધી નહોતી.

પ્રત્યેક જાતિએ પોતપોતાનો ૫રંપરાગત વ્યવસાય કરવાનો હતો એટલે દરેક જ્ઞ પોતાના व्यવસાયમાં व્યસ્ત રહેતા. વ્યવસાયનું શિક્ષણ પોતપોતાના પરિવારમાંથી કામ સાથેના અનુભવથી મળી રહેતું. એમાં નવીનતા અને કલાત્મકતા માટેનો અવકાશ ઘણો ઓછો રહેતો .... કોઇપણ નવાજાનનનો વિકાસ શાક્ય બનતો નહી. અનુભવ આધારિત વ્યવસસાિક જ્ઞાન સિવાય અન્ય વ્યવસાયો, કલા, વિજ્ઞાન વગેરેનું જ્ઞાન મળતું નહીં. વદાભ્યાસ માત્ર, બ્ઞાહ્મણ, ક્ષત્રિય અને વैશ્ય પૂરતુંજ સીમિત હતું. બાહ્મણોને જ વેદાભ્યાસ અને અધ્યાપનનો અધિકાર હતો. શૂદ્રોને માટે તો વેદાધ્યયનની મનાઈ હતી. એટલું જ નહીં. વેદવયનો સાંભળવાનો અધિકાર પણ ઝુંટવી લેવામાં આવ્યો હતો.

આ રીતે વર્ણાશ્રમ ધર્મ (હિંદુધર્મ) માં લેખન-અધ્યયનનો અધિકાર કેવળ ઉરયવર્ભીય લોકોને મળેલો હતો, પરિણામે બાકીના લોકો વ્યાપક શિક્ષણથી વંચિત રહી ગયા. વર્ભાશ્રમધર્મમાં સાક્ષરતા મર્યાદિત રહી.

આ ધ્રમાણે વિશ્લેષણ કરી ડૉ. આંબેડકર કહે છે કે સ્વતંત્રતા માટે જે જરૂી સ્થિતિ અને વાતાવરણt આવશ્યક છે એનો અભાવ હિંદુધર્મમાં છે અને હિંદુધર્મમાં સ્વતંત્રતા માટે અવકાશ નથી. હિંદુધર્મ સ્વતંત્રતાનું તત્વ નકારી કાઢયું છે.

\section*{એ-૮. 3 (૯) શું Pિન્દુધર્મ બંધુત્વलાવને માન છે ?}

વ્યક્તિવાદ વિરુદ્ધ બંધુત્વભમવ છે. બંધુત્વનું બીજું નામ આપણા૫ણાની ભાવના છ. આ ભાવનાથી બીજાઓના સારાગુણોની ઓળખ પ્રાપ્ત થાય છે. એટલે બીજાનું હીત સ્વાભાવિક રીતે જ એનું પોતાનું હિત પણા બની જાય છે, કારણ ફે બંધુતા નો ભાવ હોય તો બીજ વ્યકિત પોતાનો હરિફ છે એવો વિયાર સામેની વ્યક્તિને આવતો નર્થી.

\section*{એ-૮.૪ (૧) જ્તત વ્યવસ્થા શું छે ?}
(૧) વર્ણાશ્રમ ધર્મ - (હિન્દુધર્મ) માં ચાર વર્ણોમાંથી અસંખ્ય જાતિઓ પેદા થઈ છે.
(૨) જાતિઓ-ઉપજાતિઓમાં વિભાજીત થાય છે. જેને કારણે સામાજિક જીવનનું નાના નાના ટુકડામાં વિભાશત થાય છે.
(૩) ફૂટફાટ અને વિભાજનની આ પ્રક્રિયા સતત યાલતી રહેતી હોય છે. એટલે જાતિઉપજાતિના અસંખ્ય ટુકડા થતા રહે છે.
(૧) જાતિવ્યવસ્થ અમુકવર્ગને સબળ બનાવવ્યની અને અન્યને નિર્બળ બનાવવ્યની વ્યવસ્થા છે.
(૨) જાતિ વ્યવસ્થા સબળના અધિકારની અને નિર્બળતા અનાધિકારની વ્યવસ્થા છે.
(૩) આ વ્યવસ્થા ओક વર્ગની બીજા વર્ગ પરના પ્રભુત્વની વ્યવસ્થા છે.
(૪) આ વ્યaસ્થામાં એક જાતિ સૌથી ઉ૫ર એક જાતિ સૌથી નીચે હોય છે.
(4) આ બંન્ને જાતિઓ સિવાય બાકીની જાતિઓ એકબીજાની ઉપર અથવા એકબીજાથી નીચે રહેતી હોય છે.
(૬) જાતિની શ્રેષઠતાનો ૬મ તિંદુધર્મની વિધિ સાથે જોડાયેલો છે.
(૭) જાતિ વ્યવસ્થાના અધિકારપદની રયનાને કારણો સામાજિક મનોવિફાનનું નિર્માણ થાય છે.
(c) પહેલા ભાગમાં વિવિધ જાતિઓને પ્રતિષ્ઠા આપીને પ્રતિસ્પર્ધાની ભાવના પેદા કરવામાં આવી છે. બીજા એટલે કे યઢતા કમ પ્રમાણે દ્વેષની તથા ઉતરતા કમે તિરસ્કારનું નિર્માણ થાય છે.
(૯) પરસ્પર દ્વેષ અને તિરસ્કારનું સામાજિક મનોવિજ્ઞાન ભારતમાં વિવિધજાતિઓ અને ઉપજાતિઓ વશ્ચે જોવા મળે છે એની અસંખ્ય લોકોક્તિઓ સમજીએ તો સ્પષ્ટ થાય છે.
(૧૦) ભારતમાં જાતિ અને વર્ગદ્વેષથી પ્રેરીત થઈને વર્ગયુદ્ધો પણ થયા છે. ઈતિહાસમાં એના ઉЕાહરણો છે. બ્રાહ્મણો અને ક્ષતત્રિયો વख्ये તીવ્ર યુદ્ધો થયાં છે. હિંદુ વર્ણવ્યવસ્થા આધારિત ધર્મમાં વર્ગપદ્ધતિ ૫૨ જે સાહિત્ય છે એનો મોટો ભાગ બ્રાહ્મ તથા ક્ષત્રિયવર્ણના વર્ગયુદ્ધોથી ભરેલો છે.
ડૉ. આiબેડકર જાતિવ્યવસ્થા - વર્ણવ્યવસ્થા અને જાતિભેદના ઉપરોકત ૧૦ મુદૃાઓ તારવીને જશ્વ્વ્યું છે કે,
 માટે પરસ્પર સુખ દુ:ખમાં ભાગીદાર બનવાનl પ્રાસ કરવો આવશ્યક છછ.







 વર્તુળ સીમિત રહે છે."


 अલग बlय धे．＂


 शક्या tशी．बिंदुधर्म वर्भव्यवस्था ऊं निषंधा पेहा 丂या हो के（q）
 અંતર રાખજો（ \((\) ）દોસ્તી કરશો નહી．＂આ બยી બાબતો શરમ જનક もો．
આપણે આગળ જોયું તેમ ન્યાયની કસોટી અનુસાર એટલે કे સમાનતા，સ્વતંત્રતા અને બંધુતાભાવની કસોટીઓ હિંદુધર્મ（વર્ણાશ્રમધર્મ）ને કસી જોતા આપણે એવા નિર્ણય ૫૨ ૫હોંથીએ છીね કે，
（૧）વર્ણાશ્રમ ધર્મ（هિંદુધમ）સમાનતાનો વિશોધી અને દ્વેષ કરનારો છે．
（૨）વર્ણાશ્રમ ધર્મ સ્વતંત્રતા આપતો નથી．તે સ્વતંત્રતા વિરોધી છે．
（૩）વણ્ણโશ્રમ ધર્મમાં બંધુત્વભાવ સીમિત છે．તે વધારેમાં વધારે જાતિપૂરતો જ મર્યાદિત છે．
હવે આપણે ઉપયુક્તતાની કસોટીએ અર્થાત્ ઉપયોગીતાવાદની કસોટીએ વર્ણાશ્રમ ધર્મનું મૂલ્યાંકન અને પરીક્ષણ કરીએ．（૨）ઉપર્યુક્તતાની કસોટી（યુટિલિટેરિયેનીઝમ－વધારેમાં વધારે સંખ્યાનું વધારેમાં વધારે ભલુ કરવાનો મત．બહુજન હિતાય－બહુજન સુખાય．

આપझે જાણીઓ છીએ કે，વ્યક્તિની દ્રષ્ષિએ જે બાબત અન્યાયી હોય તે સમાજની દ્રષ્ટિએ ઉપયોગી હોઠ શકે નહીં．વર્ણવ્યવસ્થા જાતિવ્યવસ્થા પર આધારિત છે．અને હિંદુસમાજમાં ઓકમાત્ર વાસ્તવिકતા હોય તો તે જાતિ છે．જાતિ સિવાય બીજી કહેવાતી બાબતો માત્ર છળુ－કપટ કे બનાવટ ગણી શકાપ．અનેક હિંદુ વિચારકો અને બૌદ્ધિકો જાતિવ્યવસ્થાની ઉપયોગીતાનો દાવો કરે છે．ઓટલું જે નહીં．આ વર્ણવ્યવસ્થાને વિચારપૂર્વક અત્યંત દ્રષ્ટિ સંપન્ન રીતે તૈયાર કરવામાં આવી છે અને તેને हैવી અનુમતિ પ્રાત્રાઈ છે．એમ ગણીને મનુમહારાજની મુક્તકંઠે સ્તુતિ કરવામાં આવે છે． ધર્મગ્રંથોમાં એનાં પુઠ્કળ વખાણ કરવામાં આવ્યા છે．પ્રાચીન સમયની વાતને જવા દઇએ તો આધુનિક યુગના મહાત્મા ગાંધી પણ કહે છે ફે，હિંદુધર્મનું સાથું નામ વર્ણાશ્રમધર્મ છે．આ વર્ણાશ્રમધર્મને સાયવી રાખવા એમણે ‘વર્ણવ્યવસ્થા＇નામનું પુસ્તક પણ્લ લખ્યું છે．જે ગુજરાત विદ્યાપીઠનું પ્રકાશન છે．ગાંધીજની કાલ્પનિક વર્ણવ્યવસ્થાને તક્બબદ્ધ રીતે એમના જ તત્વશ્શાની અનુયાયી દાદાધર્માધિકારીએ નિરર્થક ગણuવી છે．

ふૉ．આંબેડકરે જાતિવ્યવસ્થા અને વર્ણવ્યવસ્થાનું ઉપયોગીતાની દ્રષ્ટિઓ પૃથ્થકરઘ અને परिक्षझ કर्युं ఆતું．

જાતિ પ્રથાની ઉપયોગિતા અથવા નિરુપયોગિતાને સમજવા માટે આપણે જ્રિિપથાની કેટલીક વિશેષતાઓથી પરિચિત થવું પડશે．અને તેના આધારે આપણો નિર્ભય કરી શકીશ્ูું．

\section*{એ－૮．૪（૨）જ્રતિ પ્રथાની विશેષતાઓ ：}

જાતિ પ્રथાના કેટલીક વિશેષતાઓ નીચે પ્રમાધે છે．
（૧）જાતિમ્રાની વ્યવસ્થાએ શ્રમિકોનું વિભાજન કર્યું છે．
（૨）જાતિપ્રથાએ વ્યક્તિની મનપસંદગીનો વ્યવસાય કરવાનો અધિકાર ઝૂંટવી લીધો છે．
（૩）જાતિપ્રથાએ પારસ્પરિક માનવસંબંધોમાં વિકાસ કરવાની ઇસ્છાને રુંધી નાખી છે．
（૪）જાતિ વ્યવસ્થાએ એક સ્થળેથી બીજા સ્થળે જવા ઉપર પ્રતિબંધ મૂફ્યો છે．
જાતિ વ્યવસ્થાએ હિંદુઓને કોઈપણ વ્યવસાય કરવાની સ્વતંત્રતા આપી નથી．વ્યક્તિ જે વર્ણમાં જન્મી હોય એ જ વર્झનો વ્યવસાય કરવો એને માટે નિર્ધારિત 刃તો．બ્રાહ્મણ，ક્ષત્રિય，વૈશ્ય અન શૂદ્દના વ્યવસાયો પૂર્વનિર્ધારિત હતા．એટલે એકને એક વ્યવસાય સાથે સંકળાઈ રહેવાને લીધે વ્યક્તિમાં રહેલી સાહસવૃત્તિ，નવીન સર્જન કરવાનો ઉત્સાહ ન રહેવાને કારણી વિકાસની ગતિ થંભી ગઈ．આ વ્યવસાય પરિવર્તન બંધીને લીધે અનેક યુવકો બેરોજગારીના શિકાર બન્યા ધે．

જાતિવ્યવસ્થા એ શ્રમવિભાજનની સ－રસ વ્યવસ્થા હતી એવી ભોળી－છીછરી બુદ્ધિના લોકોની દલીલમાં તથ્ય ને બરાબર ઘ્યાનમાં લેવામાં આવ્યું નથી．જાતિવ્યવસ્થા શ્રમ વિભાજનની

સાથે શ્રમિકોનું પણા વિમાજન કરે છે. એમાં વૈયક્તિક પસંદગી - ના પસંદગી - ક્ષમતા - અક્ષમતા, કૌશલ્ય - અ-કોશલ્યનો વિચાર જ કરવામાં આવતો નથી. વ્યક્તિને મનપસંદ વ્યવસાય ન મળે એટલે પ્રમાદ વષે, ગમે તેમ કરીને કામને પુરુ કરવાની ઇચ્છા બળવત્તર બને પરિણામે વ્યાવસાયિક કૌશલ્યનો વિકાસ થાય નહીં. ભારતમાં અનેક વ્યવસાયો એવા છે જેને હિંદુઓ હલકો વ્યવસાય ગણે છે. વ્યવાસયને વ્યવસાય તરીકે ગણાવાને બદલે એને પ્રતિઠા સાથે અને જાતિના અભિમાન સાથે સાંકળામાં આવે છે. પરિણામે આવા પ્રકારનું કામ કરતા લોકો અયકાય છે. અને જેને તે કામ કરાવની ફરજ પાડવામાં આવે છે. એનું માનવીય જીવન તિરસ્કૃત, ઘૃણાસ્પદ અને નૈરાશ્યથી બદૂતર બની જાય છે. ડૉ. આંબેડકરે સાયુ નિદાન કર્યું છે કे જાતિ વ્યવસ્થા એ માત્ર શ્રમવિભાજન જ નથી પણા શ્રમિકોનું ઉશ્યનીચની ભાવના પેદા કરતું અ-વૈજ્ઞાનિક વિભાજન પણ છે.

જાતિ व્યવસ્થાનો સૌથી મોટો દોષ એ છે કે, એણે બુદ્ધિ અને કામ વશ્યે ભેદ પાડી દીધો છે. શૂદ્રોને માથે માત્ર શ્રમ અને સેવા કાર્ય સોંખ્યું છે જ્યારે બ્રાહણોએ માત્ર બૌદ્ધિકકામ રાખ્યું છે એક બાજુ બૌદ્ધિક વિકાસ થયો તો બીજા બાજુ માત્ર શ્રમ રહ્યો પરિહામે બુદ્ધિએ પાખંડનો વ્યવહાર કર્યો જ્યારે શ્રમ કરનાર લોકોની બુદ્ધિનો વિકાસ \(જ\) થયો નથી. આમ બંન્ને વચ્ચે મોટી ખાઇ ઉભી થઈ. એમાંથી અસમાનતાભર્યો સમાજ પેદા થયો. સમચ્ર સમાજનો વિકાસ હંમેશને માટે એક સપનું બની ગયો.

ડૉ. આંબેડકરનું કથન છે કે


 भ्रम बिना કेवथ शिक्षाज निरुपयोगी सनं निरर्धक जनी भाय छ. शिक्षफ़ अने श्रम विना अ'કठी કरवामां आवेबी संपति दूरतालरी अने

 आवश्यकता ध."."
(Caste devitalizes a man. It is a process of sterilization Education, wealth, labour are all necessary, for every individual if he is to reach a free and full manhood. Mere education without wealth and Labour is barren wealth withour education and labour is brutal. Each is necessary to every one. They are necessary for the growth of a man.)
વર્ભાશ્રમધર્મ (હિંદ્ધુર્મ) અનુસાર બ્રાહ્મણોને શિક્ષણ પ્રાપ્ત કરાવનો, ક્ષત્રિયોને શર્ય વિદ્યાનો અને શસ્ત્રો રાખવાનો, વૈશ્યોને વ્યાપાર કરવાનો અને શૂદ્રોને માત્ર સેવા જ કરવી એવું વિધાન અને સામાજિક બંધારણા છે. આ એક પારિવારિક વ્યવસ્થા પદ્ધતિ જેવું લાગે છે. ત્રણેય વર્ણોનો સાથ હોય તો પછી શૂદ્રોનો સંપત્તિ એકઠી કરવાની શી જરૂરીયાત ? હકીકતમાં તો વર્ણાવ્યવસ્થાને લીધે એવી ભાવના પેદા થાય છે કે શૂદ્ર સેવક છે અને અન્ય ત્રણોય વર્ણો એની પાલક છે.

આમ, એક જાતિનું બીજી જાતિ પર આધારિત રહેવું અનિવાર્ય અને અટલ છે. સવાલ એટલો જ છે કે પોતાની મનપસંદ આવશ્યકતાઓના વિષય અંગે ૫ણ એક બીજા પર નિર્ભર શા માટે રહેજું ? બીજાઓ પર આધારિત રહેવાની ફરજ શા માટે પાડવામાં આવે છે ?
(૧) પ્રત્યેક व्यक्તિને શિક્ષણ તો મળવું જ જોઇએ.
(૨) પ્રત્યેક વ્યक्તિને પોતાનું સંરક્ષણ કરવા માટે સાધન હોવુંજ જોઇએ.
(૩) પ્રત્યેક વ્યક્તિને પોતાના વિકાસ માટે સંપત્તિ અને ૬ન હોવુંજ જોઇઓ.
(૪) પાડોશીનો સુશિક્ષિત અને સશસ્ત્ર વ્યકિત અશિક્ષિત અને નિ:શર્ત્ર વ્યक्તિની મદદ કરશો \(જ\) એવું કઈ રીતે સંભવ બને ? વ્યવહારમાં આવું ભાગ્યેજ બનતું હોય છે.

યાર્તુવર્ણ વ્યaસ્થા અંગે ઉપરોક્ત પ્રશ્રો પૂછીને ડૉ. આંબેડકર કહે છે કे યાર્તુવર્ણા વ્યવસ્થાનું આ સંપૂર્ણ દર્શન અનુચિત, અવાસ્તવિક છે. ચાર્તુવર્ણ વ્યવસ્થા માં પાલક-સેવકના સંબંધનો ઉલ્લેખ છે, આ છતાં પ્રત્યક્ષ અને વાસ્તવિક રીતે તો તે માલિક અને નોકરનું જ સ્વરૂ૫ છે.

ભારતમાં સામાજિક ક્રાંતિન થઈ એનું મોટામાં મોટુું કારણ તો યાર્તુવર્ણ વ્યવસ્થા છે. યાત્તુવર્ણ વ્યવસ્થાને કારણો વર્ણાશ્રમધર્મમાં નીચેના સ્તરે રહેલો સમાજ જાતે જ કંઠ કરી બતાવવાની દ્રષ્ટિથી અપંગ બની ગયો. તે શસ્ત રાખી શકતો નહી. અને શર્ત વિના વિદ્રોહ પણા કરી શકતો નહોતો.

હિંદુ ધર્મમાં તત્વશાનનું પરીક્ષણ કરીને ડૉ. આબેડકરે એવો અતિપ્રાય વ્યક્ત કર્યો કે

ઉ૫યોગીતાવાદની દ્રષ્ટિએ ઉપયોગી નથી．તેમજ ન્યાયની કસોટીએ જોતાં પણ નિરુપયોગી સાબિત

હિંદુધર્મના તત્વશ્ઞાનને ચિકિત્સકની પૃથ્થકરણ કરવાની રીતે પરીક્ષણ કરીને ડૉ．આંબેડકર એવું તારણ તારવે છે કે，
 માનવi（Super－man）નું સ્વર્ગ અને સામાન્ય માझસસોની નરક યાતના સમાન
\(\vartheta\) ．（The philosophy of Hinduism is such that it can not be called the religion of humanity．It is superman＇s heaven and common man＇s damanation）＂
આ રીતે ડૉ．આંબેડકરે ધર્મ－દર્શનનું પરીક્ષણ કરવા માટેની બે કસોટીઓ＇ન્યાય＇અને ‘ઉપયોગીતા’ ની બનાવી છે．આ બન્ને કસોટીઓને આધારે એમણે હિંદુધર્મનું મૂલ્યાંકન કર્યું અને એવું તારણ તાર્વ્ં 子े હિંદુધર્મ દર્શન ન્યાય અને ઉપયોગિતાની દ્રષ્ટિએ ખરો ઉતરતો નથી．
એ－૮．૪（3）厄િદુઓની સામાજિક વ્યવસથા ：સ્વતંஅતા，સમાનતા અને બંધુતાનો ચભાવ
‘‘િદ્દુ સમાજ વ્યવસ્થાના સ્વરૂપને સ્પષ્ટ કરતાં પહેલાં મુકત સમાજ વ્યવસ્થાની સંકલ્પનાને સ્પષ્ટ કરવી આવશ્યક છે＇એવું ડૉ．આંબેડકરનું કહેવું છે કે＇भુકત સમાજ વ્યવસ્થાની બે વિશેષતાઓ છે．＇
（૧）પહેલી વિશેષતા વૈયકિતક સ્વરૂપની છે．જે સમાજ વ્યવસ્થામાં વैયકિતકસ્તરે વ્યકિત્વનો વિકાસ થાય તે વ્યવસ્થાને સ્વતંત્ર વ્યવસ્થા કહી શકાય．

આ પ્ધ્ધતિમાં વ્યકિતની તુલનામાં સમાજને મોટો માનવામાં આવતા નથી．જો વૈયકિત સ્તરે મનુષ્ષે સમાજમાં બીજી ભૂમિકા સ્વીકાર કરે તો આ બીજી ભૂમિકા પણ વ્યકિતના હિતને માટે જ હોય છે．એની ખાસ નોધધ કરવી જોઈએ．
（૨）બીજી વિશેષતા પરિવારના સસ્યોના સંબંધ અંગે અથવા પારિવારિક સહજીનની છે． સ્વતંત્રતા，બંધુત્વભાવ તથા સમાનતા આં ત્રણ સૂત્રો પર સહજીવન પધ્ધતિ આધારિત હોય છે．



 प\}े も.







 व्यवस्थामां हैШातl बोय धे．જ＇ने सीछे समाg व्यवस्थामां पारिवारिक



એ－૮．૪（૪）たિદુ સમાજ વ્યવસ્થાના શ્ર આધાર તત્વો ：
ાિદુુ સમાજ વ્યવસ્થા નીચે લખેલા ત્રણ તત્વો પર આધારિત છે．
（૧）અસમાનતા એ પહેલું તત્વ છે．વર્ણાશ્રમધર્મમાં ક્રાહ્મણ，ક્ષત્રિય，વૈશ્ય અને આ ચાર વર્ણા સમાન નથી．આ ચાર વર્ણા અસમાન છે．એટલું જ નહીં પણા એનો સામાજિક દરજ્જો પભ સમાન નથી．બ્પાફણ પહેલી શ્રેણીમાં છે．એની નીચે ક્ષત્રિય છે．क્ષતત્રિયની નીચે વૈશ્ય છે અને
 કહેવામાં આવે છે．આ વર્ણશ્રેણીને łૈવથ સુવિધાજનક જ ગણાવામાં આવી નથી પણ એને આધ્યાત્મિક，નૈતિક તથા ન્યાયિક અધિષ્ઠાન ૫૬ા આપવામાં આવ્યું છે．
（૨）બીજું તત્વ છે પ્રત્યેક વર્ણને માટે વ્યવસાય નિશ્ચિત કરવામાં આવ્યો છે અને એજ વ્યવસાયને પેઢી દર પેઢી આગળ ચાલુ રાખવાનો હોય છે．જે વ્યકિત જે વર્ણનો હોય તે વર્ણ માટે

નિર્ધારિત વ્યવસાય જ એને ક૨વાનો હોય છે.
(૩) હૈદુ સમાજ વ્પવસ્થા જે ત્રીજા તત્વ પર ઉભેલી છે તે છે વ્યકિત જે વર્ગનો હોય, એ જ વર્ગમાં એ વ્યકિતને જકીીને રાખવામાં આે છે. પોતાના વર્ગ બહાર જવાની એને મનાઇ છે.
આમ ડૉ. આંબડકરે સ્પષ્ટ કર્યું છે કે, હિંદુ સમાજ વ્યવસ્થા વ્યકિતગત પ્રકારની નહીં પણ વર્ગ૫ધ્ધતિ પર આધારિત છ. આ વ્યવસ્થામાં વર્ગોની શ્રેકીઓ છે. જે એક બીજાની ઉપર છે. આ સમાજ વ્યવસ્થામાં પ્રત્યેકનો દરજ્જો અને વ્યવસાય નિદ્વિત કરવામાં આવેલ છે. હિંદુ વ્યવસ્થા કઠોર વ્યવસ્થા છે. વ્યકિતનો વ્યકિતગત તથા સામાજિક દરજ્જો બદલવાની વ્યવસ્થા તિદદુ સમાજ વ્યવસ્થામાં નથી.

\section*{એ-૮.૪ (૫) હિન્દુ સમાજ વ્યવસ્થાની મહત્વપૂર્ર ઋણ અસાધારણ વિશેષતાઓ :}
"ઉપરોકત ત્રझ તત્વોની જેમ ત્રણ મહત્વપૂર્ણ વિશેષતાઓ હિંદુ સમાજ વ્યવસ્થામાં છે. આ विશેષતાઓ અત્યંત મહત્વપૂર્ણ છે. આ સંદર્ભ સમજ્યા વિના હિંદુ વ્યવસ્થનનું અધ્યયન અધુરં રહેશે." એવું ડૉ. આંબેડકરનું સ્પષ્ટ વિધાન છે.
(૧) "હિદુ સમાજ વ્યવસ્થાંની ઓક वિશેષતા અતિમાનવ (Superman) ની પૂજા છે. અતિમાનવ વ્યકિત બ્યાણ છે અને સર્વ સામાન્ય માણાસ શૂરૂ છે. અતિમાનવ પાસે અધિકારો છે, પણ કર્તવ્ય કંઈ નથી. પ્રત્યેક બાબત બ્વાહણોના હિતને ધ્યાનમાં રાખીને જ બનાવવામાં આવી છે. એનાથી વિપરીત શૂદ્રોને ઉતરતો Еરજ્જો આપવામાં આવ્યો છે. બ્વાહભોની સરખામણીમાં શૂદ્રોને જીવવાનો અધિકાર નથી. ખાહ્મણોની પ્રતિષ્ઠાને માટે એણે પોતાનું સર્વસ્વ ત્યાગવા માટે સદાય તૈયાર રહેવું જોઇએ. ખાહ્ભોોે માટે ત્યાગ કરવો એ જ મહત્વપૂર્ણ કર્તવ्य શૂદૉોનું છ."
 કરવા માટે એમણે એક તંત્ર ઉભું ક્યું છે. આ તંત્રને Aિકસિત ક્યું છે. આ તંત્ર બે પ્રકારનું છે."
(અ) પહેલાં આ તંત્રનું રક્ષણ કરવાની જવાબદારી એમણો રાજાઓને સોંપી હતી. રાજાને ગૌ-બ્માહણ રક્ષક ગણાવામાં આવતો.
(બ) સ્થાપિત સમાજ રચનાની સુરક્ષા માટે જે બીજું તંત્ર ઉભું કર્યું છે તે પહેલાં થી બિલકુલ અલગ પ્રકારનું છે અને તે હિંદુ સમાજની વાસ્તવિકતા છે.
આ તંત્ર અનુસાર શૂદ અને અસ્પૃશ્યોને...
- શિક્ષણનો
- विद्દोહ કરवાનો અને
- શસ્ત્રોનો પ્યોગ.....વગેરે કરવાનો અધિકાર આપ્યો નહીં. આ એવી તરકીબ હતી કे જેના લીધે સમાજ વિરૂজ થનાર વिદ્રોહને રોકવાની ક્ષમતા વ્યવસ્થામાં જ ઉભી કરી દેવામાં આવી હતી. હિંદુ સમાજ વ્યવસ્થી સસ આ તંત્ર અપનાવીને શૂદ્રો અને અસ્પૃશ્યોના અધિકારોનો જે ઇન્કાર કરી દીધો હતો.
(૩) "હિદુ સમાજ વ્યવસ્થાની ત્રીજી ખાસ વિશેષતા સ્વ્યં દેવો દ્વારા તૈયાર કરવામાં આવેલ દૈવી આટેશ છે, જેને પવિત્ર હોવાને કારણી ૨દ કરી શકાય નહીં, એમાં સુધાપર કરી શકાય નહીં, કૅવળ એટલું જ નહીં, ૫ણ સાર્વજનિક રીતે ટીપપણી ક ટીકા પણ કરી શકાય નહીં. "

તિંદુ સમાજ વ્યવસ્થાની કેવળ આ એક જ ખાસ વિશેષતા છે એવું નથી. પણ આ ઓક અસાધારણ વિશેષતાઓ છે. સંસ્કારો દ્વારા ધાર્મિક શ્રધ્ધાની છાપ મન પર પડે એવી પાકી ગોઠવણા કરવામાં આવેલ છે. આ બધું સંસ્કારો દ્વારા જ શીખવવામાં આવે છે અને તે પરમ પાવન શ્રધ્ધા છે એજુ ઠસાવવામાં આવે છે. દુનિયાભરમાંની કોઈપણ સમાજ વ્યવસ્થમાં એવું ઉદાહરણા નહીં મળે જેમાં ધર્મ દ્વારા સમાજ વ્યવસ્થા પ૨ સંસ્કારની વ્યવસ્થા લાદીને એને પविત્રતામાંનો ઓપ આપ્યો હોય! પझ Aિશ્વમાં હિંદુઓ જ ઓક માત્ર એવા લોકો છે જેમની સમાજ રયનામાં વ્યકિત વ્યકિત વચ્યેના સંબંધો પર ધાર્મિક પ્રભાવ ૫ડે છે. વिશ્વમાં હિંદુઓ જ એક માત્ર એવા લોકો છે જેમની अર્થવ्यवસ્થામાં શ્રમિક અને અન્ય શ્રમિકો વચ્યેના સંબંધો પર ધાર્મિક સંસ્કાર पs્યા છે"

૧．અતિમાનવની પૂજા．（બાહ્મણી પૂજા）

\section*{ચ－૮．૪（૬）Pिન્દુधર્મના કૂટપ્મશ્ના}

ડૉ．આંબેડકરે તિદુુ ધર્મનું અત્યંત વસ્તુનિષ્ઠ（ઓબ્જકેટીવ）રીતે અધ્યયન કરીને લગભગ ૩૩
 विस्તારथી લખ્યા છે．એમના અપ્રસિધ્ધ લખાણોમાંથી મળી આવેલા લખાણોમાંથી આ પુસ્તક સંપાEિત કરીને પ્રકાશિત કરવામાં આવેલ છે，જેમાં બ્વાહણી ધર્મશાર્તનો શ્રધ્ધા અને સમજદારીનું વાસ્તવિક સ્વરૂપ પ્રગટ કરવાનો એમણે પ્રયાસ કર્યો છે．
‘尺િંદુ સંસ્દૃતિ સનાતન અથવા અપરિવત્તનીય નથી．તિંદુસમાજ વખતોવખત બદલાતો રહ્યો છે． એમાં वિવિધ તબક⿱ પરિવર્તનો થયાં છે．કયારેક આવાં પરિવર્તનો મૂળભૂત સ્વરૂપના હતા＇એ વસ્તુ સ્થિતિનું ડૉ．આંબેડકરે તિદદુધર્મનું અત્યંત સમીક્ષાત્મક પધ્ધતિથી ઊંડુ અધ્યયન કર્યું છે．તિંદુધર્મનું અધ્યયન કરતી વખતે એમછે સંશોધકની ભૂમિકા નિભાવી છે．

\section*{એ－૮．૫（૧）धમ્મ अंગેના विયારો ：}
 ભગવાન બુદ્ધે પોત્ની આગવી ઈીત ધર્મોનું ધમ્મ，અધમ્મ અને સદ્ધર્મ એમ ત્રણ વિભાગમાં વર્ળીકરણ કર્યું છે．જેને ડૉ．આાંબેડરરે નીચે પ્રમાણે રซૂ ક્યું છે．

\section*{अधમ્મ शู่ छे ？}

જીનની પવિત્રતા ત્રણ પ્રકારની છે．મનસા，વાચા，અને કર્મણા，વ્યકિત હિંસા，ચોરી અને મિથ્યાયારથી દૂર રહે તેને કર્મણા અથવા દેહની પવિત્રતા કહે છે．અસત્ય ન બોલવું．આ વાયા પવિત્રતા છે．હ્દયની મલિનતu，અનૈતિક વિયાર વગરેથી દૂર રહેવું તે મનસા－માનસિક પવિત્રતા છે． હંમેશu સમ્યફ દૃષ્ટિ રાખવી જોઇએ આમ કાય，વuણી તથા મનથી શ્રુઘ રહીને જ્વન પવિત્રતાનું પાલન કરવું જોઇએ．
（બ）ઉવનમi પूर्巴तા પ્રાપ્ત કરवી み ધમ્મ છે．
શારીરિક，માનસિક અને વાચિક એમ ત્રણ પ્રકારે જીવનમાં પૂણ્હાતા પ્રાપ્ત કરી શકાય છે．રાગ， દ્વેષ－અહંકારનો ત્યાગ કશીને પૂર્ભતા પ્રાપ્ત થાય છે．આ પ્રકારની પૂર્ણતા પ્રાપ્ત કરવી ‘બોધિસત્વ＇ને માટે આવશ્યક છે，કારણા કે એને પોતાનું અને સાર્વજનિક કલ્યાણ કરવાનું હોય છે．જીવનમાં પૂર્ણતા પ્રાપ્ત કરવાના આધારે જ આવું થઈ શકે．

વાસ્તવિક આનંદ નિવ્વાણ સિવાય બીજી કોઇપણ શીતે મળી શકે નહીં．રાગદ્યેષથી દૂર રહેવું． ઈંદ્દિયી પ૨ નિયંત્રझા રાખવું．એ નિa્વ［झની ખ્રી્તિ માટે આવશ્યક છે．અષ્ટiગિક માર્ગનું પાલન કરીન જ નિવ્વાણની अવસ્થા સુધી જઈ શકાય છે．નિર્વાણની સ્થિતિ સદાચારની અવસ્થા છે．ઈીદ્રિયો પર પૂર્ણ નિયંત્રझ રાખ્યય પછી જ નિર્વાझ પ્રાt્ત થઈ શકે છે．નિયંત્રણ જ સદાચારના માર્ગ દોરી જાય છે．
（S）વृष्ણाનો ત્થાગ ધમ્મ છે ：
દુ：ખોનું મૂળ કારણ તૃષ્ણા છ．તૃષ્ણાને કારણે દુઃખ પેદા થાય છે．તૃષ્ણા－લાલય રાખવી ઠીક નથી．ઓનું કારણ બુદ્ધે આનંદને（બુદ્ધના શિષ્ય）જણાવ્યું છે કे ઘણી ખરાબ અને દુષ્ટ વાતોનો જન્મ તૃષ્ણ્પને કારણે થાય છે．આ તમામનું મૂળ કારણ તૃષ્ણ્ અથવા લોભ લલલયમાં છે．ડૉ．આiબેડકર કહે છે 弓 વર્ગ સંઘર્ષના વિષયમાં બુદ્વનુુ વિશ્લેષણા યોગ્ય છે．એમાં કોઈ શંકા છે નહીં．એટલે બુદ્ધે પોતાના ધમ્મમાં dૃષ્ણાના ત્યાગને મહત્વનું ધ્યેય માન્યું છે．
（ઇ）તમામ સંસ્કારો અશાશ્વત છે，એવું માનવું ઘમ્મ છે ：
અશાશ્વત અથવા અનિત્ય સિધ્ધાંતોના ત્રણ આયામ છે．
（૧）अનેક તત્વોથી બનેલી વસ્તુ અનિત્ય છે．（ર）व्यકિતગત રૂપથી भાણી अનિત્ય છે．
（૩）પ્રतिત્યસમુત્પન વસ્તુનું મૂથતત્વ અનિત્ય છે．
આ વૈઞ્ઞાનિક તथ્યોનું બહુ જ મોટું મહત્વ છે．બુદ્ધ કહે છે 子＇કોઈ પભ વિષયની આસકિત

નહીં રાખવી જોઇએ．કારણ \} તમામ વસ્તુ, મિત્ર, સગસંબંધી અનિત્ય છે. આ બધા પ્રત્યે આસકિત

＂સમાજમાં નૈતિક વ્યવસ્થા કોઈ પણ ઇેશ્વરીય અથવા દૈવી શકિતનું દાન નથી．૫ણ ઓનું મૂથ સ્ત્રોત સ્વયં વ્યકિત પોતે જ છે．વ્યકિતના યોગ્ય અથવા અયોગ્ય કર્મ જ નૈતિક વ્યવસ્થાનું મૂળ હોય છે．કર્મને નૈતિક વ્યવસ્થાનું કારझ માનવું જોઇએ．＂

\section*{એ－૮．૫（૨）अधમ્મ शु่ છે ？}

બુદ્ધના શિક્ષણના આધારે ऊૉ．આંબેડકર ‘અ－ધમ્મ’ નું નીચે પ્રમાણે વિશ્લેષણ કર્યું છે．
（i）દૈવી ચમતકકર પર વિશ્વાસ રાખવો＇અ－ધમ્મ＇છે．
બુદ્ધનો ધમ્મ બુદ્ધિવાદી શીખવે છે．બૌદ્ધધર્મ બુદ્ધिવાદથી અલગ નથી．મનુષ્ય પકૃતિનું એક અંગ છ．．．．તે કાળ，નિસર્ગ，આકસ્મિકતા，ઈશ્વર દૈવ，વગેરેના હાથોનું રમકડું છે નહીં．જો व्यકિત સ્વતંત્ર 7 હોય તો પછી એના જીવનનું કોઈ મહત્વ જ રહેતું નથી．દૈવી ચમતકકારોનું ખંડન કરવા ખછળ બુદ્ધના ત્રણ ઉદ્દેશો હતા．
（૧）व्यકિતને બુદ્ધિવાદી બનાવવો．
（૨）વ્યકિતને સ્વતંત્રતાપૂર્વક સત્યની શોધ કરે તે માટે પ્રવૃત્ત કરી લાયક બનાવવો．
（૩）જે ભ્રામક બાબતો મનુષ્યની શોધ－ખોળ કરવાની પ્રવૃત્તિ ને નેષ્ટ કરે છે એના ઉદ્ભવ સ્થાનને નષ્ટ કરવું．
આને બૌદ્ધધર્મનો ‘ધમ્મ સિધ્ધાંત＇અथવા ‘હેતુવાE＇કહહ છે．આ હેતુવાE બૌદ્ધધર્મનો भુખ્ય સિધ્વાંત છે．
（ii）छ્ُષર પર વિ尺્વાસ રાખવો એ ધમ્મનું આવશ્યક અંગ નથી．
બુદ્ધે ઈશ્વરને સૃષ્ટીકર્તા માન્યો નથી．કારણા 子े ઈશ્વર અજ્ઞાત અને અદશ્ય છે．એટલે સમચ સંસારનો નિર્માતા ઇ尺્વરને માનવી એ ખોટી બાબત છે．સંસારની રચના કરવામાં આવી નથી， બલ્કે તેનો વિકાસ થયો છે．એટલા માટે બુઉ્ધ ક્હે છે，＇ઇે્વર પર આધારિત ધર્મ્સ ઉપયોગી નથી．હકીકતમાં એને કારણો ભમ પેદા થાય છે．＇
（iii）ધ્રદ－સામુજ્ય પર આધારિત ધર્મ＇અ－ધમ્મ＇છે．
＂છશ્ઘ પર વિશ્વાસ રાખવો એ ધમ્મનું અંગ નથી એ જ પ્રમાણે ‘બ્યન＇પણ ધમ્મનું આવશ્યક અંગ નथી．એવું બુદ્ધનું માનવું છ．ઇ尺્વરની જેમ જ＇બ્રહ્ પણ અદશ્ય છે એનો કોઈપણ अનુભa કરી શકતો નથી．એટલે જે લોકો ‘ધ્મા＇ની વાત કરે છે તે＇કાલ્પનિક＇છે．એના પર विश्વાસ કરવો એ અંધશ્રધ્ધ પેદા કરવા સમાન છે．＂
（iv）આત્મા पर વिશ્વાસ ‘અ－ધમ્મ’ છે．
બુદ્ધના ઉપદેશ અનુસ્સર＂આત્મા પર આધરિત ધર્મ કાલ્પનિક ધર્મ છે．કોઈઓ આત્માને જોયો નથી．અથવા આત્મા સાથે સંવાદ કર્યો નથી．આત્મા અશ્ચા અને અદશ્ય છે．＂જે વાસ્તવિક છે તે આત્મા નહીં પણ મન છે．મન આત્મા નથી．એટલે આત્મા પર વિશ્વાસ કરવો તે નિ₹ર્થક અને નિરૂપયોગી છ＂
（v）યક્ંોં દ્વારા પર વિન્યાસ રાખવો ‘અ－ધમ્મ’ છે．
＂બાહણી ધર્મ（વૈદ્કિ ધમ）યજો પર આધારિત હતો．યજ્ઞોમાં પશુઓની બલિ આપવામાં આaીી નથી．બુદ્દે યજ્ઞ અને યજમાં અપાતી પશ્રુબલિનો ભારે વિરોધ કર્યો હતો．યજ－યાગ પર विళ્વાસ રાખવાથી મનુષ્યની સમ્યફ દૃષિ સમાપ્ત થઈ જાય છે．જે ધર્મ પશુબલિ અર્પણા કરીને મનુષ્યના કલ્યાણની અપેક્ષા રાખે છે તે ધર્મ અયોગ્ય છે．＂
（vi）કાલ્પનિક અનુમાનો પર આધારિત ધર્મ ધમ્મ નથી．
＂આ विશ્વની ઉત્પત્તિ કેવી રીતે થઈ ？સંસાર કયારે અને કેવી ચીતે નષ્ટ થશે？એવા પ્રશ્નોનો वियાર કરal，તે પોતાનો અમૂલ્ય સમય તथા જીવનને નષ્ટ કરવા બરાબર છે．આ પ્રશ્રોના ઉત્તરમાં મનુષ્ય તथા સમાજનું કલ્ય્ણ થાય એ બાબત સાથે સંબંધ ધરાવતી નથી．આ પ્રકારના પ્રશ્નો કરવા અને આ સંદર્ભમાં સમય બરબાદ કરવો વ્યર્થ છે．＂
（vii）ધર્મચ્રંથોને કેવળ વાંયવા એ જ ધર્મ નથી．
＂જે વિદ્વાન છે એની પાસે ‘શીલ＇પણ હોવું જોઇએ．કારણ કે ‘શીલ＇રહિત વિદ્યા નાશકારક
છ．＇શીલ＇પણ ‘વિદ્ય＇વિના અપૂર્ણ છે．શીલ અને વિદ્યા બન્ને હોવા જોઇએ．કેવળ વિદા ધમ્મ નથી．શીલ રહિત વિદ્યાનો દુરૅપયોગ પણા થઈ શકે છે．＂
（viii）＇ษમ્મ પુસ્તક＇પમાદાતત છે みવું માનવું ‘અ－ધમ્મ＇છે．
 વ્યકિતની શ્ેધખોળની વૃત્તિ રહતી નથી．એવી જ ચીતે ધાર્મિક શ્રંથો પર ટીકા પણા કીી શકતા નથી．પ્રત્યેક બાબતની પશીક્ષા થવી જોઇએ．અને એની સ્થથ સમયનુુસાર ઓમાં પરિવર્તન કરું प（I）आवश्य5 छे．＂

\section*{એ－૮．૫（3）સદ્ધમ્મ શું છે ？}
 ધમ્મમાં સદ્વમ્મુું विश्बેષણ નીચે મુજબ ક્રું છે．
 છે．તમામ Fिયાઓ પર મનનો કાધુ હોય છ．મનમાં જેવ વिયાર હશે તુંં જ કાર્ય અને તેaા
 શુભ ઉશે અને તેને લીધે પેદા થનાર સદ્દભાવથી સુખ ઉત્પન્ન થાય છે．જે મનુષ્યના પડછાયાની જેમ ねની પાછળ યાલે છે．જેને કાર્ી સમાજના દયા，સદ્ભ્મવના，પ્ષેમ，મૈત્રી જેવ માનીય ગુझો વિકસે છે અને સમાજમાં ન્યાય અન શiંતિની ભાવનુું નિમ્માझ થયય છે．
 અન એકકતનન માટે આવશ્યક છે．＂


 લીલ્ધા્મ રાજ્ય બની શકે છે．સંસરમાંથી દુંખોનો નાશ કરવા માટે સદાચાર અત્યંત જરરી છે એટલે ધમ્મ રાજ્ય અને સદાયારમાં ધનિષ સંબંધ છે．＂




મનુષ્યના જીવનનો આ ઉદ્દેશ સાધ્ય કરવા માટે બૌદ્ધ ધર્મ પંયશીલ પાળવાનો આચહ રાખે છે． પંયશીલ નીચે મુજબ છે．આ પંયશીલને અકુશલ ધર્મ કહેવામાં આવે છે．
（૧）હિસા નહીં કરવી．
（૨）થોરી નહીં કરવી．
（૩）અસત્ય નહીં બોલવું
（૪）દારૂ નહીં પીવો．
（૫）વ્યભિયાર નહીં કરવો．
એવી જ રીતે અષ્ટાંગિક માર અને દસ પારમિતાઓનું પાલન કરવું પほા આવશ્યક છે．
（૧）सમ્યફ દ田
（૨）સમ્યફ સંકલ્પ
（૩）સમ્યફ વાયા
（૪）सમ્યફ ધर्भ
（૫）સમ્યફ આજીવિકા
（६）સમ્યફ व્યાયામ
（૭）સમ્યફ વિયાર
（c）સમ્યફ સમાધિ．
આ અષ્ષાંગિદ માર્ગ છે．અષ્ટાંગિક માર્ગનો ઉદૃશ ચિત્તની નિર્મળતા અને આયાર वियારની શુદ્ધિ છે．સમ્યફનો અર્થ થાય છે યોગ્ય અથવા કુશળી દસ પારમિતાઓમાં（૧）શીલ
 （૧૦）નૈષ્કમ્ય．પારમિતા શબ્દોની અર્થ પરિશુધ ગુણ，પરમોત્તમપૂરણતા વગેરે સાથે જોડવામાં આવે છે પરંતુ આ શબ્દથી પરમોચ્ય અવસ્થા，પરમોત્તમ દશા તથા પૂર્ણતાનો બોધ થાય છે．
＂પંયશીલ，અષ્ટાંગિક માર્ગ અને દસ પારમિતાઓ પર બુદ્ધિ ધમ્મ આધારિત છે． આ ત્રણના અનુસરણાથી મનુષ્ય સદાયારી બની શકે છે．ઓક મનુષ્યને બીજા મનુષ્ય સાથે અનુયિત વ્યવહારને પરિણામે દુઃખ પેદા થાય છે．મનુષ્યે અનુચિત વ્યવહાર ટાળવો જોઇએ જેથી દુ：ખ પેદા થાય નહીં．＂
＂મનુષ્યને કુશળ કર્મ કયા છે એની ખબર ૫ડવી જોઇએ．કુશળ કર્મ પ્રમાણે આયરણ કરવું જોઇએ．એવી જ રીતે અકુશળ કર્મ કયા છે．તેની ખબર ૫ડવી જોઇએ અને તેનાથી વિરત રહેવું જોઇએ．＂

આ સિવાય સદ્ધમ્મના બીજા બે મુખ્ય ઉદ્રેશ છે．
（૧）ધમ્મનો પહેલો ઉદૃશશ વ્યકિતને ધાર્મિક વિધિઓ，યશયાગ વગેરે શીખવવાને બદલે એની ખાદૃતિક પ્રવૃત્તિને દ્ટિશા આપવી એટલે કે સંસ્કારિત કરવી．
（૨）ધમ્મનો બીજો ઉદૃશશ જેને બુુ્વ ખૂબ જ મહત્વપૂર્ણ માને છે．તે એ છે કે જે કોઇ તત્વ ઉચિત છે અને જાભ્યા પછી જો કોઠ સહારો ન મળે તો પણ ધીરજપૂર્વક આ માર્ગથી વિયલિત થવું જોઇએ નહીં．

જો લોકોઓ આ માર્ગનું અનુસરણ કર્યું તો સમાજમાં બુરી બાબતો નષ્ટ થશે અને સમાજમાં શાંતિ અને ન્યાય સ્થાપિત થશે．
ધમ્મને સદ્દર્મ બનાવવા માટે પ્રશ્ચનો પ્રચાર કરવો જોઇઓ．
（૧）＂ધમ્મને સદ્ધદ્મનું રૂપ આ૫વા માટે પ્રજ્ઞાને ઉત્તેજન આપતું જોઇઓ．જ્યારે ધમ્મ તમામને विद्યા આપवાનો પ્રયત કરે છે તો તે સદ્દધમ્મ બની જાય છે．ચાતુતર્ણ વ્યવસ્થામાં જ્ઞાન કેવળ બ્વાહણ，ક્ષત્રિય અને વैध्यो જ પ્રાપ્ત કરી શકતા 刃તા．શૂદ્રોને જ્ઞાન્રહણ કરવાનો અધિકાર નહોતો．પરંતુ બુદ્દે એનો વિશોધ કર્યો અને જ્ઞાનાર્જન કરવાનો અધિકાર સૌને મળે એ જ સદ્ધમ્મ છે એવું પતિપાદન કયુુ．＂
（૨）કેવળ વિદ્યા જ પર્યાપ્ત નહીં．માત્ર વિદ્યાર્થી પાંડિત્ય પેદા થાય છે．વ્યકિત ગમે તેટલો વિદ્વાન હોય પણ એણે બીજાઓને તિરસ્કાર કરવો ન જોઇએ અને પોતાને શ્રેષ ન માનવો જોઇએ．
（૩）ધમ્મ જ્યારે પ્રજ્ઞાની આવશ્યકત્ય ચિંધ છે ત્યારે જ તે સદ્ધમ્મનું રૂપ ધારણ કરે છે．બુદ્ધ પજ્ઞા અને વિદ્યામાં ફરક કર્ય છે．વિદ્યા કેવળ જ્ઞાન છે．પ્રજ્ર યોગ્ય અને અયોગ્યનો विયાર કરવાની બુદ્ધि છે．પ્ઞા વિનાનું જ્ઞાન હાનીકારક છે ઓટલે બુદ્યે સદ્ધમ્મમાં પ્ઞ્ઞને અધિક મહત્વ આપ્યું છे．
ધમ્મને સદ્ધમ્મ બનાવવા માટે મૈત્રીને ઉત્તેજન આપતું જોઇઓ．
（૧）કૅવળ પ્રશા \(જ\) બષું છે એવું ન માનવું જોઈએ．પ્રજ્ઞાની સાથે ‘શીલ＇પણ હોવું જોઇએ．એવું શિક્ષણ ધમ્મ આપે છે．પ્ર્ઞા આવશ્યક છે પણ એથીય વિશેષ આવશ્યકતા＇શીલ＇ની છે．શીલ વિના પ્રશા ભયાનક છ．વિયાર ધમ્મ અર્થાત્ યોગ્ય વિયાર કરવાની પદ્ધતિ છે，તો શીલ આયારધમ્મ અર્થાત્ યોગ્ય વ્યવહાર કરવાની પદ્ધતિ છે．‘શીલ＇અંગે બુદ્ધે પાંચ મૂળતત્વો બતાવ્યા છે．એને જ પંચશીલ કહે છે．શીલ પ્રારંભ તથા અંત છે．તમામ પ્રકારના કલ્યાણનું ઉદ્ભભવસ્થાન શીલ છે．તમામ કુશળ અવસ્થાઓમાં તે ઓક સર્વોતામ અવસ્થા છે એટલા માટ પ્રજ્ઞાની સાથે શીલ પણ હોવું જોઇね．
（ર）ડૉ．આંબેડકરે પ્રતિપાદન કર્યું છે રે，પ્ર્મ તથ્ શીલની સાથે જ્યારે કરૂણા ભળે છે ત્યરેે ૬મ્મ સદ્દ્મ્મનું ર૩૫ ધારણ કરે છે．પ્રજા બુદ્ધધમ્મનો આધાર સ્તંભ છે．એવી જ રીતે．કફણાપણ મહત્વનો આધાર સ્તંભ છે．＇કરૂણાના ભાવ વિના માનવ સમાજ જ્િિત રહી શાર નહીં．કરૂણ વિના શીલ ૫ણ અఁિક પ્રભાવશાંળી બની શકે નહી．એટલા માટે પ્રજ્ઞા અને શીલની સાથે કરૂ૬ાનું હોવું આવશ્યક છે．
（૩）જ્યારે ધમ્મ કરૂ૬૫થી વધારૈ મૈત્રી આપે છે ત્યારે તે સદ્ધર્મનું રૂપ ક્પપ્મ કરે છે．કરૂણ્નવો અર્થ થાય છે પ્રાણીમાત્ર પ્રત્યે દયા અને મૈત્રી ભાવ－અર્થાત સમસ્ત જીવ－જાતિ પ્રતત્યે પ્રેમભાવ．બુદ્ધ કેવળ કરણા સુધી જ સ્વીિત રહ્ય નથી ૫ણા તે સમસ્ત જીવ－જાતિઓન પ્રેમ કરવાનો ઉપદેશ અને આદેશ આપે છે．મૈત્રીનો અર્થ અંત：કરણની સ્વતંત્રતા છે．તે તમામ પૂર્ણકર્મોને પોતનનામા સમાવીને ચમકે છે．પ્રકાશિત થાય છે અને પ્રજ્જવલિત રહે છે．એટલા માટે બુધ મૈત્રીને अધિક મહત્વ આપે છે．

み－く． 4 （જ）ધમ્મન સદૃધમ્મ બનાવવા માટે સામાજિક विષમતાન લીધે પેદા

（૧）＂ધમ્મ ને સદ્ધમ્મનું ર૩૫ પ્રાપ્ત થાય તે માટે મનુષ્ય－મનુષ્ય વચ્યે ઉભા કરવામાં આવેલા ભેદભાવોને મટાડી દેવા જોઇઓ．હિંદુઓની વર્ણવ્યવસ્થા મનુષ્ય－મનુષ્ય વચ્યે ભેહભાવ ઉભો કરનારી સામાજિક નિયમો પર આધારિત છે．બુદ્ધધમ્મ એ યાત્તુવર્ણ વ્યવસ્થ્ય અને જીતિભેદનો પ્રબળ विરोધ કર્યો છે．બુદ્ધધમ્મ અને જાતિ，પંથ，શ્રેષ，કનિષ એવી કોઈ પણ વાતને માન્યતા આપી નથી．જેને લીધો મનુષ્ય－મનુष्य कચ्ये विषમતા પેદા થાય．બુધ્ધ માને છે 子े તમામ મનુશ્યો એક સમાન છે．＂
（૨）＂ધમ્મ ને સદ્દમ્મનું ૩ૅ૫ પ્રાપ્ત થાય તે માટે મનુષ્યની મહાનતા ૬ મોટાઈ જન્મથી નહીં બલ્કે એના કાર્યૉથી નિર્ધારિત થાય છે．＂ઓવું બુદ્ધનું માનવું છે વર્ણવ્યવસ્થા અને જાતિ વ્યવસ્થાનો બુદ્दे વिરોધ કર્યો હતો કારણ કे બન્ને વ્યવસ્થાઓ અનુસાર વ્યકિતની મહાનતા એના જન્મના આધારે નક્કી કરંવામાં આવે છે વ્યકિતના ગુણા અથવા કાર્યને મહત્વ આપવામાં આવતું નથી．
（૩）＂ધમ્મ ને સદ્ધમ્મ બનાવવા માટે મનુષ્ય－મનુષ્ય વચ્યે સમાનતાનો ભાવને વધારવો જોઇએ． અસમાનતા કોઈને કોઈ રૂપે જોવા મળે છે．જીવન જીવા માટે ગમે તેવા મનુષ્યને સંધર્ષ કરવો ૫૩ે છે．જો જીવન સંઘર્ષમાં વિષમતાને માન્યતા આપવામાં આવે તો દુર્બળ વ્યકિતની સ્થિiિ અસહ્ય બની જાય．આ વસ્તુસ્થિતિને ધ્ય્યનાં રાખીને બુદ્ધનો ધમ્મ સમતા શીખવે છે．એટલા માટે ધમ્મને સદ્ધમ્મ બનાવવા માટે સમતાની ભાવના વધારવી જોઇએ એવું બુદ્ધ આxહૂૂર્વક જણાવે છે．＂

\section*{ઋ－૮．૫（4）બૌદ્ધ ધમ્મ અને અન્ય ધર્મો કરતા કઇ રીત અલગ છે ？}

બૌદ્ષ ધર્મ અન્ય ધર્મો કરતાં કઈ ઈીતે અલગ છે એનું વિસ્તારથી વિશ્લેષણ ડૉ．આંબેડકરે પોતાના અ્રંથમાં કર્યું છે．એનું સ્પષ્ટીકરશ નીચે મુજબ છે．
（ધમ）：ઈશ્વર પર શ્રધ્ધા，આત્માનું અસ્તિત્વ અને એના અંગેનો વિશ્વાસ，ઇશ્ષરપૂજા，પ્રાર્થના વિષિ， તથા પશયાગ વગેરે દ્વારા પરમેશ્વરને પ્રસન્ન કરવો અા તમામનો અર્થ＂ધર્મ＂શા્દમાં વ્યકત थાય \(છ\).
（૬મ્મ）：ધર્મનો अર્થ જોતાં ગૌતમ બુદ્ધ જેને ધમ્મ કહે છે તે ધર્મથી મૂલભૂત રીતે અલગ છે એવું સ્પષ્ટ દેખાઈ રહ્યું છે．

ગૌત્તમ બુદ જેને ધમ્મ ક્હે છે તે યુરીપિયન ધર્મવેત્પઓ જેને（Religion）કહે છ ઓની સાથે માત્ર કંઈક અંશે સમાન છે．એટલે તો યુરોપિયન ધર્મવેતાઓ બુદ્ધધમ્મને Reli－ gion માનવા માટે જ તૈયાર નથી．

Religion વैયß્તિક છે．જેને પ્રત્યેક વ્યßિતએ સ્વયં સુધી જ સીમિત રાખવો જોઇએ．સાર્વજનિક જીવનમાં એને ભેળવવો જોઈએ નહીં．એવું કહેવામાં આવે છે．પણ ડૉ． આiબેડકર જેને ધમ્મ કહે છે તે સામાજિક છે．મૂળભૂત રીતે અને તાત્વિક શીતે તે સામાજિક છે． ધમ્મનો સદાયરણ છે．અર્थાત જીવનના પ્રત્યેક ક્ષેત્રમાં માનવી－માનવી વચ્યેનો ઉચિત વ્યવહાર રહ．આથી સ્પષ્ટ થાય છે કે，મનુષ્ય જો ઓકલો જ રહેતો હોય તો એને ધમ્મની આવશ્યકતા નથી પણ જ્યારે બે મનુષ્યો કોઈપણ કારણને લીધે પારસ્પરિક નિકટમાં આવે છે ત્યારે એને પસંદ હોય કે પસંદ ના હોય પણ ધમ્મની આaશ્યકતા રહે છે．એના વિના છૂટકો નથી．એટલે જ ડૉ．આંબેડકર કહે છે કે સમાજ ધમ્મ વિના રહી શłે નહી．સમાજનો પાયો જ ધમ્મ છે．

પ્રશા તથા કરણાને બુદ્દ પોતાના ધમ્મમાં વિશેષ સ્થાન આપ્યું છે．＂પ્ર્ઞાનો અર્થ થાય છે નિર્મલ બુદ્ધ．અહી જુઠી અથવા નિરથક માન્યતાઓને માટે કોઈ સ્થાન નથી．ક૩ણાનો અર્થ છે પ્રેમ．કફણા વિના સમાજ જવી જ શકે નહીં．અથવા ઉન્નતિ કરી શકે નહીં．એટલે બુદ્ધનો ધમ્મ કરણu અને પ્રશા પર આધ્રિત છે．＂

Religion（મજહબ）ની વ્યાખ્યયની અપેક્ષાએ ધમ્મની વ્યાખ્ય અલગ છે ઓવો ડૉ．આંબેડકરનો મત છે．બુદ્ધધમ્મની વ્યાખ્યા ઘણી પ્રાચીન છે．તેમ છતાં તે આધુનિક યુગને અનુકુ છે．તે જેટલી પુરાતન છે એટલી જ નૂતન છે．

ટૂંકમાં બુદ્ધનો ધમ્મ પ્રજ્ઞા અને કરૂ઼ાનું અપૂવ મિશ્રણા છે．જેને સ્વતંત્રતા જોઇતી હોય એ囚ો ધમ્મનો સ્વીકાર ક૨વો જોઇね．ધર્મ અને ધમ્મના પ્રયોજનમાં ૫ણ ફરક છે．ધર્મનું પ્રયોજન વિશ્વના નિર્માણનું સ્પષ્ઠીકરણ કરવાનું છે，જ્યારે ધમ્મનું પ્રયોજન．સંસારની પ્રજ્ઞા અને કરણા આધારિત પુર્નરયના કરવાની છે．

વસ્તુત：ધર્મમાં નીતિનું પ્રાથમિક સ્થાન નથી ધર્મનો વિષય દેવ，આત્મા，પરમાત્મા， સ્વર્ગ－નર્ક，પવિત્ર，કર્મકાંડ，વિધિ વિધાન તथા યજ્ઞો છે．જ્યારે મનુષ્યનો અન્ય મનુષ્ય સાથે સંબંધ થાય છે．ત્યારે નીતિનો આરંભ થાય છે．સમાજમાં શાંતિ અને સુવ્યવસ્થા રાખવા માટે ધમ્મ（નીતિ）ની આવશ્યકતા છે．‘તમારા પાડોશીઓ સાથે સારો વ્યવહાર રાખો કારભ કે તમે બન્ને પરમેશ્વરના સંતાનો છે＇એવી ધર્મની વિચારધારા છે．પ્રત્યેક ધર્મ નીતિ શીખaે છે પણ નીતિ એ તમામ ધર્મોના મૂળમાં નથી．ધર્મમાં તથા વ્યવહારમાં નીતિનું કાર્ય આકસ્મિક અથવા પ્રાસંગિક છે．જેને લીધે ધર્મમાં નીતિ પ્રભાવશાળી સાબિત થતી નથી．

૫ણ્ બુદ્ધના ધમ્મમાં નીતિને માટે વિશેષ સ્થાન છે．કારણ ક નીતિનો અર્થ જ ધમ્મ થાય છે．નીતિ સ્વયંનું અને અન્યનું હિત કરે છે．બંધુતનનો અર્થ માનવી માનવી વચ્ચે 囚તતુભાવ


ડૉ. આંબેડકરનું કથન છે કે, બુદ્ધનો ધમ્મ તો એક પ્રાત્તિ છે. કારણ કે સંસારના જીવનનું ગહન અધ્યયન કરીને તે પ્રસ્થાપિત કરવામાં આવ્વું છે, જે સ્વ્યભાિક પ્રવૃતિમાં મનુષ્ય જન્મ લે છે એની ક્રિયા-પ્રક્રિ, છતતિહાસ, પંરપરાને કારણો પ્રાપ્ત થયેલા સારા-ખોટા અનુભવીને પરિશુધધ કરવાથી ધમ્મ ધ્રાપ્ત થયેલ છે. ધર્મ મોક્ષનું આક્વાસન આપે છે. ગૌત્તમ બુદ્ધ મોક્ષનું આશ્વસન આપતા નથી. તે મોક્ષદાતા નથી પણ માર્ગદાતા છે. તે માત્ર માર્ગ યિંે છે અને નિર્વાझ પ્રાપ્ત કરવા સ્વતતત્રત્ય આપે છે. એટલે પરંપરાગત ધર્મા કરતાં બુદ્ધધમ્મ અલગ છે.

ડૉ. આંબેડકરના મતાનુસ્મર બૌદ્ધધમ્મ યથાર્થવાદી ધમ્મ છે. "કેવળ કાલ્યનિક વતતી ૫૨ બુદ્ધ પોતાના ધમ્મનું નિર્માણ કર્યું નથી. ઈશ્વર, આતમા, પુર્નજન્મ વગરે બાબતોને બુદ્ધ માનતા નથી. જેનો મનુષ્ય અનુભવ ન કરી શકે એવી કોઈ પણ વાતમાં બુદ્ધ વિશ્વાસ મૂફતા નथी."

વેદ, આત્મu, પુર્નજન્મ યાતુવવર્ણ્ય, ઈશ્વર, મોક્ષ, યશ્યાગ વગેરે તમામ બાબતી તથા અન્ય પ્રકારે એનું સમર્થન કરનારી સઘળી બાબતોને બુદ્ધધમ્મ અસ્વીકૃત કરે છે. બૌદ્ધ ધમ્મનો પ્રત્યક્ષ સંબંધ માનવ અને સમાજ સાથે છે. બુદ્ધધમ્મનો મુખ्य ઉદૃશશ માનવ કલ્યાણનો છે. એટલે ડૉ. આiબેડકર કહે છે કे બૌદ્ધ ધમ્મનું સ્વરૂપ પ્રારંભથી માંડીને અંત સુધી માનવતાવથદી છ.. ઈُ શ્વવાદी નथी.

કોઠપણ ધર્મ દશ્શન યોગ્ય છે. કે અયોગ્ય છે એની કસોટી ન્યાય અને ઉપયોગીતા છ. ન્યાય એટલે સમાનતા, સ્વતંત્રતા અને બંધુતા. ડૉ. આંબેડકરે આ બન્ને કસોટીઓને આધારભૂત કસોટીઓ માની છે. આ કસોટીઓના સંઘર્ષમાં જ એમણે હિંદુ ધર્મની જેમ જ બુદ્ધધમ્મની પঙ સમીક્ષા કરી છે.

આ બન્ને કસોટીઓને આધારે બુદ્ધધમ્મનું વિશ્લેષણા કરીને ડૉ. આંબેડકરે બુદ્ધ ધમ્મના સંદર્ભમાં નીચે પ્રમાણેના પશ્રો ઉપસ્થિત કર્ય છે.
(૧) શูં બુદ્દે ન્યાય (સમાનતા, સ્વતંત્રતા અને બંધુતા) નું શિક્ષણ આપ્યું છે ?
(૨) श્રું બુદ્ધ प्रેમ (મેત્રી)નું શિક્ષણ આપ્યું છે ?

બુદ્ધધમ્મનું સમીक्षात्मક विશ्લેષણ કશીને ડૉ. આંબેડકર કહે છે કે "મારો ઉત્તર ‘むાઁ' માં છે. ‘‘ુુદને સામાજિક સંદેશ આપવો હતો’ એટલે બુદ્ધે સમતા, સ્વતંત્રતા, બંધુતા, ન્યાય તથા સમાજમાં ‘ઉ૫યોગિતાના સંબંધમાં પોતાનું દર્શન પ્રસ્તુત કર્યું છે."
 પહેલા સમાજ સુધારક માને છે અને તમામ સમાજ સુધારકોમાં શ્રેષ માને છે. સામાજિક સુધારના ઈતિહાસની શરૂઆત બુદ્ધથી શરૂ કરવી પડશે અને ભારતમાંના સુધારાનો ઇતિહાસ એમનું મૂલ્યાંકન કર્યા વિના પૂરો થઈ શકે નહી.'

ઉપરોકત વિશ્લેષણથી સ્પષ્ટ થાય છે કे દર્શનનું મૂસ્યાંકન કરવા માટેની 'ન્યાય' અને ‘ઉપયુકતતા’ (ઉપયોગિતા) આ બન્ને કસોટીએ કસી જોતાં બૌદ્વધમ્મ શુધ્ધ સોનાની જેમ સાયો પુરવાર થાય છે. કારણ ેे બૌદ્ધધમ્મમાં 'સમતા', 'સ્વતંત્રતા’, ‘બંધુતાન્યાય' અને ‘ઉપયુકતતા' ના માનaતાવાદી તત્વો છે. એટલે બુદ્ધધસ્મ દર્શનન જેટલા અંશે અપનાવવામાં આaશે એટલે અંશે સંસારમાંથી કલહ અને યુધ્ધ દૂર થશે અને શાંતિ સમીપ આaશે. ઓટલે 'भાનaતાનું સંપૂણ્ણ સંરક્ષણ કરવા માટે સંસારમાં બૌદ્ધધમ્મનો સ્વીકાર કરવો જોઇએ' એવી સ્પષ્ટ માન્યતા ડૉ. આંબેડકર ધરાવે છે.

આ રીતે ડૉ. આંબેડકરે ધર્મના સંદર્ભમાં પોતાના વિયારો પ્રસ્તુત કર્યા છે. આ वियારોથી આપણે જાણી શકીએ છીએ ફे ધર્મ અંગે એમની દદષ્ટ વ્યાપક હતી. ધર્મ કેવળ કર્મકાંડો સુધી સીમિત નહીં રહેવો જોઈએ. સમાજનો પ્રત્યેક વ્યકિતને સમતા, સ્વતંત્રતા અને ન્યયય મળવો જોઇએ. અને બંધુતનનું નિર્માણા થવું જોઇએ. ધર્મ આ વ્યાપક તત્વો પર આધારિત હોવો જોઈれ. બૌદ્ધધમ્મ માનતાવાદી તત્વો પર આધારિત છે. એટલે વ્યકિત, સમાજ અને રાષ્ટ્રના કલ્યાણને માટે બૌદ્ધધમ્મ સ્વીકારને તે આવશ્યક માની આહ્વાન કરે છે.

ડૉ. આંબેડકરની અધ્યયનની અને વિશ્લેષણની પદ્ધતિ વૈજ્ઞાનિક છે. એટલે એમના તારણો વસ્તુનિષ્ઠ છે. માનવતા અને đૈજ્ઞાનિક ડૉ. આંબેડકરના દ્ટિ્ટિોણનો પાયો છે.
ઋ-૮.૬ ચાવી ३૫ શબ્દો
ધમ્મ : (૧) જીવની પવિત્રતા જાળવવી. (૨) જીવનમાં પૂર્ણતા પ્રાત્ત ક૨વી (૩) નિર્વાણમય જીવન (૪) તૃષ્ણાનો ત્યાગ (૫) સંસારની અનિત્યતામાં વિશ્વાસ (૬) કર્મને માનવ જ્જવન માટેનું નૈતિક સાધન માનવું તે ધમ્મ છે. ધમ્મ અને ધર્મમા ફરક છે. ધમ્મનો સાર ઓટલે સદાયાર.
(૧) સમ્યફ દૃષ્ટિ:

સમ્યફ દ્ટ્ટિનો અંતિમ ઉદ્રેશ્ય અવિધાનો નાશ. વ્ય૯િત કર્મકાડ વિધિ વિગેરેને વ્યર્થ સમજે, શાસ્ત્રોની પવિત્રતાની ખોટી માન્યતામાંથી મુકત બને, પ્રકૃતિના નિયમ વિરૂદ કશું જ થઈ શકે નહીં એવું જાણે, વ્યકિત મિથ્યા ધારણાઓ અને કલ્પનાઓથી મુકત થાય. એ સમ્યફ દિ્ટિનો હેતુ છે.
(૨) સમ્યફ્ વાણી :

व્યકિત સાયું બોલે : અસત્ય ન બોલે, નિંદા ન કરે, ગાળાગાળી ફે કઠોર વયનો ન કહે, વિનમ વાણી રાખે, મૂર્ખતાપૂર્ણ વાતો ન કરે, વાણી બુદ્ધિ સંગત, સાર્થક અને ઉદૃશ્યવાળી હોય તેને સમ્યક્ વાણી કહે છે.
(૩) सમ્યફ કર્માંત :

યોગ્ય વ્યવહારનું શિક્ષણ આપે. જીનના જે મુખ્ય નિયમો છે. તેની જોડે સમન્વય રાખે તેને સમ્યફ કર્માંત કહે છે.
(૪) સમ્યई व્યાયામ :

અવિદ્યાનો નાશ કરવાનો મયાસ. ચિત્ત પ્રવૃત્તિઓની ઉત્પત્તિ રોકવી, ઉત્પન્નથઈ હોય તો તેને દબાવવી, અષાંગિક માર્ગનાં સહાયક બનવું. સમ્યફ વ્યયયામના ઉદૃશ્યો છે.
(૫) સમ્યई સ્મૃતિ :

દરેક વસ્તુ પર જાગરૂક રહીને ધ્યાન આપવું. મનમાં જે અકુશળ વિયાર ઉદૂભવે તેની ચોકીદારી કરવી.
(૬) સમ્યફ સંકલૅ :

અ-વિદ્યાથી ઉત્પન્ન સમસ્ત સંસ્કારોને પરિશુધ કરીને શાનમય સંકલ્પ એ જ સમ્યફ સંકલ્પ છે.
(૭) સમ્યફ આજીિકા :

અશુભ અને અનુચિત ઉપાયોથી આજીિિકા મેળવવાના સાધનોનો ત્યાગ કરવો તે સમ્યફ આજીવિકા છે. યોરી, છળક૫ટ, હિંસા, શોષણ, જુઠથી આજીવિકા કમાવી એ નિષિધ્ધ છે.
(c) સમ્યł સમાધિ :

ઉપરોકત સાત માર્ગોમાં પ્રવિબ થયા પછી ભિક્ષુ સમ્યફ સમાધિ માટે પ્રવેશને યોગ્ય બને છે. સમાધિની યાર અવસ્થાઓ છે. જેનો ભિક્ષુએ અનુભવ લેવાનો હોય છે.

\section*{એ-૮.6 ક્ટેટાાક ઉપપયોગી પુzતકો}
(૧) ડૉ. પ્રદીપ આગલાવે, અનુવાદ : મીના કાંબલે, મહાન સમાજશાસ્ત્રી, બાબા સાહેબ આંબેડકર, સમ્પફ પ્રકશનન, ૩૨/૩, કલબ રોડ, પક્તિમપુરી યોક, નીી દિલ્લી (૨૦૦૫)
(૨) ૉૉ. બી. આર. આંબેડકર: ફિલોસૉફી ઑફ હિન્દુઇઝમ' ડૉ. આંબેડકર રાઇટીંગ્સ એન્ડ થીઝ વોલ્યુમ-૩ એજ્યુકેશન ડીપાર્ટમેન્ટ, ગવર્નમેન્ટ ઑફ મહારાષ્ટ્ર, મુંબઈ (૧૯૮૭)
(૩) ડૉ. બી.આર. આંબેડક
(૪) ડૉ. બી.આર. આંબેડકર,
‘એની હિલેશન ઑફ કાસ્ટ'
ડૉ. આંબેડકર રાઇટીંગ્સ એન્ડ ચીઝ વોલ્યુમ-૧ એજ્યુકેશન ડીપાર્ટમેનટ, ગવર્નમેન્ટ ઑફ મહારાષ્ટ્ર, भુંબઈ (૧૯૮૯)
' \(ઇ ન ્ ડ િ ય ા ~ એ ન ્ ડ ~ ધ ી ~ પ ્ ર ી-ર િ ક વ ી ઝ ી ટ ~ ઑ ફ ~ ક મ ્ ય ુ ન ી ઝ મ ' ~\) ડૉ. આંબેડકર (વોલ્યુમ) રાઇટીંગ્સ ねન્ડ થીઝ, એજ્યુકેશન ડીપાર્ટમેન્ટ, ગવર્નમેન્ટ ઑફ મહારાષ્ટ્ર, મુંબઈ (૧૯૮૭)
‘રીડલ્સ ઈન હિન્દુઇઝમ’ ડા. આંબેડકર રાઇટીંગ્સ એન્ડ સ્પીરીઝ વોલ્યુમ-૪, (૧૯૮૮)
‘રિવોલ્યુશન એન્ડ કાઉન્ટર રિવોલ્યુશન’ ડૉ. આંબેડકર રાઇટીંગ્સ એન્ડ સ્પીરીઝ વોલ્યુમ-૩, ગવર્નમેન્ટ ઑફ મહારાષ્ટ્, મુંબઈ (૧૯૮૭)
(૭) ડૉ. બી. આર. આંબેડકર, અનુ. ડૉ. પી.જ઼. જ્યોર્તિકર, ભગવાન બુધ અને તેમનો ધર્મ, શ્રંથ-૨૨, ડૉ. બાબાસાહેબ આંબેડકર : સંપૂર્ણ અક્ષરદેહ, ગુજરાત રાજ્, ગાંધીનગર (૨૦૦૬)
(c) ડૉ. ડી. આર. જાટવ,
ડૉ. આંબેડકર કા સમાજદર્શન તથા બુદ્ધ ઔર ધર્મ દર્શન,
(c) પી. લક્ષ્મી નરસૂ, (१०) ધર્માનંદ કૌસાંબી, (૧૧) ભદંત આનંદ કૌશલ્યાયન,
(१२) સંઘ રક્ષિત ભિક્લુ,
(૧૩) યતુરસેન આયાર્ય, (૧૪) ડૉ. રમેશચંદ્ર પરમાર, સમતા સાહિત્ય સદન, ૪૦, મીના કોલોની, ઈમલીવાલા ફાટક, જムપुर (૧૯૯૬)
'ધી ઈસેંન્સ ઑફ બુદ્ધિઝમ, ઠકકર એન્ડ કંપની, भुંબઈ (૧૯૪く)
‘ભગવાન બુદ્દ' જીવન और દર્શન, લોકભારતી પ્રકાશન, અલ્હાબાદ, (૧૯૮૨)
તથાગત કા શશ્વત સંદેશ, વાય.એમ.બી.એ. પ્રૉશન, નાગપુર-૧૯૭૩.
આંબેડકર એ-ડ બુદ્ધિઝમ, વિન્ડ હોર્સ પબ્લીકેશન્સ, ગ્લાસગો (૧૯૮૬)
બુદ્ધ અને બૌદ ધર્મ, અફણ મકાશન, નવી દિલ્હી (૧૯૯૨) વિદ્રોહી વિભૂતિ, ડૉ. બાબાસાહેબ આંબેડકર, સ્મૃતિચ્રંથ સમિતિ, વિજયનગર સોસાંયટી, કાંકરિયા, અમદાવાદ.

એ-૮.૮ તમારી પ્રગતિ થકાસો.
પશ્ન-૧ નીચેના પ્રશ્રોના યાર ફ઼ પાંય વાક્યોમાં જવાબ આપો.
(૧) બુદ્ધધર્મમાં મહાયાન શાખામાં કોછે કોણે પ્રવેશ મેથવ્યો ?
(૨) વર્ણવ્યવસ્થા સામેના સાર્થક વિદ્રોહમાં સંતો નિષ્ફળ કેમ નીવડ્યા ?
(૩) સંતોએ કઈ પ્રચલિત માન્યતાઓનો વિરોધ કર્યો ?
(૪) હિંદુધર્મનું પુર્નગઠન કરવા ડૉ. આંબેડકરે કયા કયા પ્રયાસો કર્યા ?
(૫) હિંદુધર્મનું પુરગગઠન કરવા ડૉ. આંબેડકરે કયા સૂયનો કર્યા ?
(૬) "બોધિવૃક્ષના મૂથ સુકાયા નથી" એવું ડૉ. આંબેડકરે શા માટે ક્્યું ?
(૭) ડૉ. આંબેડકરે ધર્માતરની ઘોષણા કરી તેના કેવા પ્રત્યાઘાતો ૫ડયા ? अंगेनા विचાz)

પ્રશ્ન-ર નીચેના પ્રશ્રોના એક-એક વાક્યમાં જવાબ આપો.
(૧) મુસ્લીમોનું પ્રતિનિધિ મંડળ કઈ સાલમાં વાઇસરૉયને મળ્યું ? શા માટે ?
(૨) બૌદ્ધ ધર્મની કઈ બે શાખાઓ અલગ પડી ?
(૩) કયા લોકોને યોથી સદીમાં અસ્પૃશ્ય ગણી કાઢવામાં આવ્યા ?
(૪) ધમાંતરની ઘોષણા કયારે, કયાં અને કોધે કરી ?
(૫) ડૉ. આંબેડકરની મુલાકાત કયા બૌદ્ધ વિદ્વાનોએ લીધી ?

પ્રશ્ન-૩ ખાલી જગ્યા પૂરો.
(૧) ડૉ. આંબેડકરે બૌધભિખ્ખુ..................ના હસ્તે ધમ્મ દિક્ષા લીધી હતી.
(૨) હિંદુ સામાજિક વ્યવસ્થામાં અને. નો અભાવછે.
(૩) વસ્તી ગણતરીના કમિશ્નરે હિંદુઓના. .અને. .એમ ત્રણ ભાગ ૧૦ કસોટીઓને આધારે કર્યા.

રુપરેખા
जી-૮.O ઉદેશો
બી-૮.૧ ધસ્તાવના
બી-૮.૨ (૧) મહિલાઓની મુકિત માટે ડૉ. આંબેડકરના વિયારો અને તેમણે આદરેલી પ્રવૃત્તિઓ.
(૨) સ્ત્રી મુGિત માટે શિક્ષણની આવશ્યકતા.
(૩) ભારતીય હિન્દુ સમાજમાં સ્ત્રીઓ अંગે પ્રયલિત કુપ્રથાઓ.
(૪) આંદોલનમાં મહિલાઓની ભાગીદારી : નવતત પ્રયોગો.
(૫) કામઠી આiદોલન.
(૬) શ્રમિક મહિલાઓ માટે કાયદા
(૭) ભારતીય દલિત મહિલા કોન્ફરન્સીસ.
(c) મુસ્લીમ મહિલાઓ અને બુરખા પધ્ધતિનો વિરોધ.
(૯) ૧૮મી સદ્દીનો ઘૃણિત રિવાજ : બ્રાહ્મણો દ્વારા દલિત સ્ત્રીઓને સ્તન પ્રદેશ ખુલ્લો રાખવાની પડાયેલી ફરજ.
(૧૦) વ્યવસ્થિત વસ્ત્રો પહેરવાની તાલીમ.
(૧૧) દિક્ષાભૂમિ પ૨નો ચમતકાર.
(૧૨) ઔरંગાબાદમાં કન્યા મહા વિદ્યાલય

બી-૮.૩ (૧) બંધારણ ઘડતર અને સંવિધાન દ્વારા નાગરિક તરીકે સ્ત્રીઓ તથા પુરૂષોને મળેલા માનવાધિકાર અને ડૉ. આંબેડકરનું યોગEાન.
(૨) સંવિધાનનો મુસદૃ ઘડનારી સમિતિ.
(૩) સંવિધાન નિર્માતા ડૉ. આંબેડકર.
(૪) સંવિધાન દ્વારા નાગરિકોની મળેલા માનવાધિકારો.
- સમાનતાનો અધિકાર.
- સ્વતંત્રતાનો अધિકાર.
- શોષણ વિરૂદ્ધનો અધિકાર.
- ધાર્મિક સ્વાતંત્ર્યનો અધિકાર.
- सંસ્કૃતિ અને શિક્ષણ સંબંધી अધિકાર.
- સંवैधાનિક ઉપચારોનો અધિકાર.

બી-૮.૪ (૧) તિંદુકોડબીલની ૨ચના - વિરોધીઓનો ચક્વ્યુહ અને ડૉ. આંબેડકરનું કેબિનેટ મંત્રી તરીકે રાજનામું.
(૨) હિંદુકોડબીલ તૈયાર કરવાની આવશ્યકતા અને તેના અંગેના કારણો. - ૧૦૦ વર્ષના સીમાસ્તંભો.
(૩) बિંદુકોડબીલ પહેલાં કાનૂની અને ભૌતિક પ્રશ્નો ઉકેલવાના આધારો.
(૪) હિંદુકોડબીલને કેબિનેટની મળેલી મંજૂરી
(૫) ડૉ. આંબેડકર પર સંસદમાં કૃતક આક્ષેપોનો મારો અને કૃતક આંદોલન.
(૬) ‘અમારો ધર્મ - अમારી સંસ્કૃતિ’ : સનાતનની હિંદુ ધર્માયાર્યોનો ૫૩કાર.
(૭) પડદા પાછળનું રાજકારણ અને નહેરૂશની પીછેહઠ.
(C) કૃતક લડાઈની મોડસ ઓપરેંડી.
(c) અખિલ ભારત વર્ષીય હિંદુ કોડબીલ विરોધી સમિતિ અને તેના ઠરાવો.
(૧૦) ડૉ. આંબંડકરનું રાજનનામું અને કારણોની ખુલાસો.

બી-૮.૫ (૧) હિંદુકોડબીલમાં સમાવેશ થયેલા કાયદાઓ.
(૨) હિંદુ વિવાહિત સ્ત્રીઓને અલગ રહેવાનો અને ભરણ પોષણ મેળવવાનો કાયદો.
(૩) હિંદુEત્તક પુત્ર ગ્રહણ તथા ભર૬પોષણ અધિનિયમ.
(૪) अશકત વૃદ્ધો અને અનાથોને દત્તક લેવાની અને આપવાની વ્યવસ્થા અંગે.
(૫) ભરझાપોષણ મેળવવાનો વિશિષ્ટ સ્થિતિઓમાં અધિકાર.
(૬) હિંદુ સગીરાવસ્થા તથા અભિભાવકતા અધિનિયમ.
(૭) હિન્દુ વિવાહ અધિનિયમ
(c) હિન્દુ ઉત્તરાધિકાર અધિનિuમ અને તેનો પ્રભાવ.
(C) હિન્દુકોડબીલ એટલ નિરાધાર લોકોને એક પ્રકારનો જીન-વીમો.

બી-C. ૬ કેટલાક ઉપયોગી પુસ્તકો
બી-૮.૭ તમારી પ્રગતિ ચકાસો.

\section*{जी-C. 0 Gद्धेशो :}
૭.૦ સ્ત્રીઓની મુકિત અંગે ડૉ. આંબેડકરના વિચારોનો સંદર્ભ સહિત સમજવાનો છે. તેને નીચે પ્રમાણેના ઉદૃશો ધ્યાનમાં રાખીને લેખન કરવામાં આવ્યું છે.
(૧) મહિલાઓની સામાજિક અને પારિવારિક સમસ્યાઓ અંગે ડૉ. આંબેડકરના યુવાવયથી માંડન નિર્વાણ સુધીના સમયગાળામાં વિયારોની માહિતી મેળવવાનો છે.
(૨) દલિતોના વિકાસનું પ્રથમ ચરણ મહિલા વિકાસ શરૂઆત થાય છે એવું માનનારા ડૉ. આંબેડકરે સતીપ્રથા, વૈધવ્ય જાતિપ્રથા વગેરે અંગે ઇ.સ. ૧૯૧૬માં લમેલા વિયારપ્રેરક પેપરથી પરિચિત ધવાનું છે.
(૩) ડૉ. આંબેડકરે શ્રમિક મહિલાઓ અંગે લીધેલા કાનૂની પગલાની માહિતી મેળવવાનો છે.
(૪) સ્ત્રીઓના શિક્ષણ માટે ડૉ. આંબેડકરે કરેલા પ્રયાસોથી પરિચિત થવાનો છે.
(૫) સંવિધાનના ઘડતર વખતે નાગરિક તરીકે સ્તીઓને મળેલા માનવાધિકારોની માહિતી આપવાનો છે.
(૬) હિન્દુકોડબીલની રયના કરવા પાછળના કારણોનો ઇતિહાસ તપાસવો.
(૭) મનુસ્મૃતિના દહન પછી નવી સ્મૃતિ ૨યીને મુકિતનો માર્ગ મોકળો કરવાની ઇચ્છા પૂરી કરવા આંબેડકરે શું કર્યું તેની विગતોની જાણાકાીી મેળવવાનો છે.
(૮) કદ્ટરપંથી હિંદુત્વવાદીએ શ્રું કર્યું એનાં લેખાં જોખા કરવાનો ઉદૃશશ છે.
(૯) સ્થાપિત હિતો દ્વારા સંયાલિત આંદોલનની પાછળ ઉભી થતી કૃતક સંસ્થાઓનું રાજકારણ સમજવાનું છે.
(૧૦) ડૉ. આંબેડકરને શા માટે મજબૂર થઈ કેબિનેટમાંથી રાજીનામું આપનું પડ્યું તેની વિગતો તપાસવાનો છે.
(૧૧) હિન્દુકોડબીલની કાનૂની જોગવાઈઓથી પરિચિત કરાવવાનો છે.

\section*{जी-८. \(૧\) yzतावना :}

જ્યારે સમાજની સ્થાપિત વ્યવસ્થાઓ ઉ૫ર રઢીઓ અને પરંપરાઓનું વર્થસ્વ સ્થપાઈ જાય ત્યારે મૂળ વ્યવસ્થાઓ ભૂલાઈ જાય છે. ભારતમાં રૂઢિઓ અને પરંપરાઓ જ્યારે બળવન બની ત્યારે ધર્મના ઠેકેદારો અને સ્મૃતિકારોઓ તનનું સમર્થન કય્યું. પરિષામે ભારતની નારી નિ:સહાય, પરતંત અને ઘરકુકડી બની ગઈ. પુરૂષવર્ગ સ્ત્રીઓના પારિવારિક અધિકારો સુદ્ધાં છીનવી લીધાં અને સ્ત્રીને દાસી બનાવી દીધી. આ સ્થिતિમાંથી મુકિત અપાવવા અનેક સમાજ સુધારકોઓ અને સમાજ ક્ંતિકારીઓね પોતાની શકિત-મતિ મુજબ પ્રય્યસ કર્યા. મહાત્મા જ્યોતિબા ફૂલે અને ડૉ. આંબેડકરનું નામ સમાજ કાન્તકારીઓમાં અત્રિમ પંક્તિમાં મૂકી શકાય ઓવું તેજસ્વી છે. મહિલાઓને એમના માનવીય અધિકારો અપાવવા માટે ડૉ. આંબેડરે જે પ્રયાસો કર્યા તેની વિગત આ લેખમાં આપણો નીચેના ત્રણ મુદાઓના સંદર્ભમાં લેવા માગીઓ છીઓ.
(૧) મહિલાઓની મુકિત માટે ડૉ. આંબેડકરના વિયારો અને એમણે આદરેલી પ્રવૃત્તિઓ.
(૨) બંધારણા ઘડતર અને સંવિધાન દ્વારા નાગરિક તરીકે સ્ત્રીઓ તથા પુરૃષોને મળેલા માનવ્ધિકારો અને ડૉ. આંબેડકરનું યોગદાન.
(૩) હિદદુોોડબીલની રચના-આશય, વિશોધીઓનો ચકવ્યુહ અને ડૉ. આંબેડકરનું કૅબિનેટ મંત્રી તરીકનું રાજીનામું.
 भ्रğत्तिओ.

સ્ત્રી મુકિત વિના Eલિત શોષણ મુકિત સંભવ નથી એવી સ્પષ્ટ ધારણા ડૉ. આંબેડકરની હતી એટલે તો છેક ૧૯૧૩માં સયાજરાવ ગાયકવાડે માન્ય કરેલી સ્કોલરશીપની સહાયથી કોલંબિયા વિદ્વવિદ્યાલયમાં અભ્યાસ કરવા ગયા ત્યારે માત્ર ૨૨ વર્ષની યુવા વયે પોતાના એક હમદર્દ વડીલને લખેલા પત્રમાં એમણી લખ્યુંહતું કे



जી-C. ૨ (૨) સ્ત્રી મુકિત માટે શિક્ષણની આવશ્યકતા :
યુaક આંબેડકરની ચિંતા અને લાગણી વાજબી હતી કારણા કે કોઇપણા વ્યકિતની ઉન્નતિને માટે શિક્ષણ અતિ આવશ્યક છે. સાથી દિશાનું શિક્ષ૬ મુકિતનો માર્ગ મોકળો કરે છે. સમાજ જીનના રथના બે પૈડાં છે સ્ત્રી અને પુરૂષ. બને શિક્ષિત હોય તો પરિવારની પ્રગતિનો માર્ગ અવરોધ મુક્ત બને છે. શિક્ષીત માતા એક આખા પરિવારન આગળ લઈ જઇ શકે છે.

ડૉ. આંબેડકર માનતા હતા કे શિક્ષણા ఔર કોઈ જાતિ વિશેષ કे વર્ગ વિશેષનો ઈજારો નથી. શિક્ષણ ૫૨ કોઈ ઓકાષિકારનો દાવો કરી શકે નહીં. સમાજના દરેક વર્ગન અને દરેક વ્યકિતને શિક્ષણનો સમાન અધિકાર મળવો જોઇએ. એવી માન્યતા એમના માનસમાં વિદ્યાર્થીકાળમાં જ સ્થિર થઈ ચૂકી હતી. વિદેશમાં અભ્યાસ કરવા ગયા તે દરમ્યાન દલિતો અને ર્રીઓ સહિત સમાજના પ્રશ્રો સંમજવામાં એમણે ઉંડો રસ લીધો હતો. એટલે તો ૧૯૧૬માં ગોલ્ડનવેજર દ્વારા આયોજતત સેમિનારમાં સતીપથા, વૈધવ્ય અને જાતિપ્રથા aગરે અંગે ‘કાસ્ટ ઈન ઈન્ડિયા, ધેર મિકેનીઝમ, જેનેસીસ એન્ડ ડલવપમેન્ટ' નામનું વિયારકપ્રેરક પેપર રજૂ કર્યું હતું જેની ભારોભાર પ્રસંશા થયેલી.

\section*{બી-૮.૨ (3) ભારતીય સમાજ્માં પ્રયલિત ક્પ્રથાઓ :}

ભારતીય હિન્દુ સમાજમાં સ્ત્રીઓ અંગે પ્રયલિત કુપ્રથ્થઓ જેવ కે દેવદાસી પ્રથા, બાલ વિવાહ, સતીપથા, નિયોગગ્રથા, બહુપતિત્વ, બહુપત્તિ્વ, વિધવા પુર્નવિaાહ બંધી, દહેજ પ્રથ જેવી મૂર્ખતપપૂણ પ્રથાઓ દ્વારા નારી શ્રેષણ થતું હતું. મનુસ્મૃતિના કાનૂનો દ્વારા આ પ્રથાઓને ધાર્મિક-સામાજિક સ્વરૂ૫ આપવામાં આવ્વું હતું. ડૉ.. આંબડકરે પોતાના ઓક લેખ "હિન્દુ નારીકા ઉત્થાન ઔર પતન" માં આ અંગેની તમામ જવાબદારીઓ મનુમહારાજની મનુસ્મૃતિને તથાહિન્દુ ધર્માચારીઓ, શાર્રકારો અને સ્મૃતિકારોને માથે નાખી છે.

મુંબઇમાં મહિલાઓની એક સભામાં પોતાના પ્રવયનમાં એમફી હાકલ કરીં હતી కે,

 छु:ખึોનl अंત आवशे न囚l.'
દલિત મહિલાઓને સામાજિક આઝાદીની લડાઇમાં સામેલ થવા નાગપુરની મહિલા કોન્ફરન્સમાં એમણે આહ્વાન ક્યું હતું કે,








નર ઋને નારી વચ્યે સમાન સ્વરૂપે પારસ્પરિક ભાગીદારી ઉભી થાય એને ડૉ. આંબેડકર અનિવાર્ય માનતા હતા. એમણે કહ્યું કે

 આવે છે. જે સમાજમાં મહિલાઓનું મહત્વ સ્વીકારાય છે, અને व्यवહારમાં み'નl
 Gaતિ સંMa નथी.'

\section*{બી-૮.૨ (૪) આiદોલનમાં મહિલાઓની ભાગીદારી : નવતર પ્રયોગો}

ડૉ. આંબેડકર માત્ર પ્રવચનો દ્વારા જ નહીં. ૫ણ કર્મ દ્વારા મહિલાઓને પોતાના આંદોલનમાં સાંકળતા હતા. ૧૯૨૦માં બાબા સાહેભ આંબેકકરે પોતાના આંદોલનોનો શુભારંભ કર્યો. મહિલાઓને જાહેરસભામાં ગીતો ગ્વા અને પોતાના વિયારો જાહેરમાં વ્યકત કરવાના એમણે અવસરો આપ્યા પરિણામમે લડાયક દલિત મહિલાઆની આખી ફોજ તૈયાર થઈ.

૧ ૩ નdેમ્બર ૧૯૨૭ના રોજ કાલારામ મંદિર પ્રવેશનું પ્રયંડ સરધસ નીકળ્યું ત્યરે હજારો મહિલાઆોએ ઉત્સાહભેર એમાં ભાગ લીધો હતો. પોલીસો, રૂઢીવાદીઓ અને બ્રાહ્મણોએ હુમલા કર્યા. હુમલામાં ઘ્યયલ થયા છતાં અનેક દલિત મહિલાઓ મંદિરના દરવાજાથી દૂર થઇ નહોતી. એક નવી જ જાગૃતિ આવી હતી જે અસ્મિતા સર્જક સાબિત થઈ હતી. મહાડ સત્યાચ્મહ અને મનુસ્મૃતિ દહનના કાર્યક્રમમાં તો હજારો મહિલાઓએ સક્રિય ભૂમિકા ભજવી હતી. ઓક બાજુ રાષ્ટ્રીય રાજકીય યળ વળમાં ગાંધીજીની આગેવાની હેઠળ ભદ્રવર્ગની મહિલાઓ ભાગ લઈ રહી હતી, તો બીજી બાજુ સામાજિક આઝાદીની યળવળમાં દલિત વંયિત મહિલાઓ ડા. આંબેડકરની આગેવની હેઠળ મોટા પાયે ભાગ લેતી થઈ હતી જે ર૦મી સદીનો દલિત મહિલા જાગૃતિનો ચમત્કાર ગણી શકાય.

\section*{બી-૮.૨ (૫) કામઠી આiદોલન :}

મુંબઇમાં ડૉ. આંબેડકરની આગેવાની હેઠળ કામઠી આંદોલન શર થયું હતું. ગરીબ સ્ત્રીઓને, એમની , ગરીબી અને અશ્ઞાનનો લાભ ઉઠાવી સ્થાપિત હિતો વેશ્યાવ્યવસાયમાં ધકેલતા હતા તેથી તેમની મુકિત માટેની લડત શર થથ્. ડૉ. આાંબેડકર વેશ્યાઓની વચ્યે ગયા અને કહ્યું કે
 સન્માન જળવાયતં માટૈનl આચહ્હ રાખી. '

દ્વેવદાસી પ્રથાને કારझે વેશ્યાલયો ઉભરાતા હતા. આવી મહિલાઓનું પુર્નસ્થાપન કરવા માટે ઓક સંગઠન ઉભું કરવામાં આવ્યું અને માર્ગ ભૂલેલી મહિલાઓને નેક કાર્યોમાં સહાયભૂત થવાનો ધ્યાસ આ સંગઠને કર્યોહતો. ભદ્રવર્ગીય મહિલાઓની રાજકીય યળવળની સરખામણીમાં ડૉ. આiબેડકરે યલ્વેલું કામઠી આંદોલન મહિલા મુકિતનું નકકર અને પાયાનું આંદોલન હતું. જેની નોંધ ઇતિહાસે લેવી જ રહી.
બી-く.૨ (ร) શ્રમિક મહિલાઓ :
ડૉ. આંબેડકરે માત્ર દલિત મહિલાઓ માટે જ નહીં ૫ણ કારખાનાઓમાં કામ કરતી શ્રમિક સ્તીઓને મજૂરીના સ્થળે સારી સગવડ, પ્રસુતિની રજાઓ, દવા-દારની સગવડ અને પુરષોની સરખામણીમાં ઉચિત વેતન આપવાના કાયદાઓ કર્યા હતા અને મજૂરમંત્રી તરીકે એનો અમલ પણા કરાવ્યો હતો. ડૉ. આંબેડકરની સ્પષ્ટ માન્યતા હતી કे કાયદાનું શસસન સ્થપાgું જોઇએ અને તેને માટે પ્યેયક કાયદાનો નિઠ્ઠાપૂવક અમલ થવો જોઇએ. માત્ર કાયદા કરવાથી કશું જ થતું નથી. કાયEો જ ન્યાયનો આધાર બનવો જોોઈએ. કાયદો પાળવાનું નાગરિક વલણ વધવું જોઇએ.

\section*{બી-૮. 2 (6) ભાzતીથ દલિત મહિલા કોન્ફzન્સીસ :}

ડૉ. આંબેડકર પોતાની સામાજિક અને રાજકીય યળવળની સાથે દલિત મહિલાઓને એમાં જોડતા રહ્યા હતા. એમફે વારંવાર મહિલાઓની સમસ્યાઓ અંગે પોતાના વિચારો રજૂ કર્યા અને દલિત મહિલાઓ નિયમિત ફીતે પોતાના પ્રશ્રીને વાચા આપવા, પોતાની મુદિતના માર્ગો શોધવવ મળતી રહે એઠું અખિલ ભારતીય માળખું પણ એમબે ઊભુંું ક્યુ ఆતું. જેમ રાજકીય પક્ષો પોતાના વાર્ષિક સંમેલનો યોજે છે, ઠરાવે કરે છે અને ઠરાવોના અનુસંધાનમાં કાર્યકમો ઘડી કાઢે છે. એવી જ રીતે મહિલાઓ પણ અખિલ ભારતીય સ્તરે દર વર્ષ ભારતીય દલિત મહિલા કોન્ફરન્સ ભરે, વિચાર-વિમર્શ કરી પોતાનો કાર્યક્રમ ઘડી કાઢે એવો એમનો આશહ હતો. અને એમાં એમને મોટી સફળતા મળી હતી.

૧૯૪૨માં ખુદ ડૉ. આંબેડકર અખિલ ભારતીય દલિત મહિલા પરિષદની કોન્ફરન્સમાં હાજર રહ્યા હતા. આ કોન્ફરન્સમાં ૨૦ હજાર કરતાં વધારે મહિલાઓઓ ઉમકાભેર ભાગલીધો હતો. સંમેલનનું અધ્યક્ષપદ સુલોયના ડોંગરેએ સંભાથ્યું હતું. એવું જ સંમેલન ૧૯૪૪માં કાનપુર મુકામે ભરાયું હતું. જેની અધ્યક્ષતા શાંતાબેન દાણીએ કરી હતી. દલિત મહિલાઓમાં ડૉ. આંબેડકરના પ્રયાસોન કારણો અભૂતપૂર્વ જાગૃતિ આવી હતી. અને આ જાગૃતિથી તે પોતે ભારે સંતુષ થયા હતા.

દલિત મુકિતની યળવળની સાથે-સાથે નારી મુકિતની યળવથ સમાંતરે યાલતી હતી. ભારતમાં ૧ ૮મી સદીનો એક એવો જમાનો પણા હતો જ્યારે દલિત પુરૂષો હૂંહણથી નીચે ધોતી પહેરી શકતા નહીં અને માથું ખુલ્લું રાખી ફરી શકતા નહીં. એવી સ્થિતિમાં સ્ત્રીઓની કેવી કપરી દશા હશે એની તો કલ્પના જ કરવા જેવી નથી. રાજકીય ગુલામી કzતાં સામાજિક ગુલામીની જંજરોની ભયંકર યાતના દલિત-વંયિત વર્ગોન વેઠવી પડતી હતી. જેનો એક લાંબો શરમ અને ઘૃણા ભર્યો ઈતિહાસ છે.

\section*{બી-૮.૨ (c) મુસ્લીમ મહિલાઓ અને બુરખા પધ્ધતિનો વિરોધ :}

માત્ર હિન્દુ મહિલાઓ જ નહીં પણ મુસ્લીમ મહિલાઓમાં પ્રયહિત બુરખાના રિવાજનો ડૉ. બાબા સાહેબ આiંબેડકર સખત વિશોધ કરતા હતા. બુરખા પ્રથાને લીધે મુસ્લીમ મહિલાઓના જીનના પ્રત્યેક પાસા ૫૨ થતી હાનીકારક અસર અંગે પોતાની સૂગા દર્શાવતા એમણ પાકિસ્તાન ઓર પાર્ટીશન ઑવ ઈન્ડિયા પૃ. ૨૩૦ ૫૨ નોંધ્યું છે કે,

બી-૮.૨ (લ) ૧૮મી સદીનો ઘૃగિત રિવાજ : બ્વાહ્મો વ્વારા દલિત ર્મીઓન સ્તન પ્રદેશ ખુલ્લો રાખવાની પડાયેલી ફરજ :

પરદાપ્રથાના દુષ્પરિણામો ફકત મુસ્લીમ કોમને જ વેઠવiં પડે છે એવું નથી. હિદના જાહેરજીવન પર ૫ણ એની અસર થઇ છે. અર્થાત્ હિન્દુઓથી મુસ્લીમ અળગા પડી જાય છે. હિન્દના કેટલાક ભાગોમાં હિન્દુઓ ૫ણ ઓઝલ પ્રथામાં માને છે. મુસ્લીમોની જેમ એમને ધાર્મિક માન્યતા મળી નથી.
'પરદાપ્રથાના મૂળ હિન્દુ કરતા મુસ્લીમોમાં વધારે ઊંડા છે એને દૂર કરવાનો માત્ર એક જ ઉપાય છે ધાર્મિક આદેશો અને સામાજિક જરૂરિયાતો વચ્યે જે અનિવાર્ય સંઘર્ષો પેદા થાય છે. તેનો મુકાબલો કરવો. પરદા્રથા મુસ્લીમો માટે ભારે સમસ્યારૂપ છે. પણ મુસ્લીમોઓ પરદાપ્રથા દૂર કરવા કોઈ પ્રયાસો કર્યા હોય
દેખાવ, ડાથ-પગમાં ધીરે ધીરે આવી જતી Aિકૃતિઓl મુસ્લીમ મહિલાઓમાi જોવા

એવા કશા જ પુરાવા મળતા નથી.' આજે પણા હિન્દુઓમાં ઘુંઘટ પ્રથા અને મુસ્લીમોમાં બુરખામ્રથા અસ્તિત્વ ધરાવે છે.

૧૮મી સદ્દીમાં દલિતવર્ગની મહિલાઓને કમ્મરથી ઉપર ઉ૫વસ્ર્ર પહેરવાની સવર્ણો અને બ્વાહણોોએ મનાઈ ફરમાવી હતી. મહારાષ્ટ્રમાં દલિત સ્ત્રીઓ ભદ્રવર્ગીય સ્ત્તીઓની જેમ ક૫ડાં પહેરે એને સવર્ણો પોતાનું અપમાન ગણતા હતા. દલિત મહિલાઓનો સ્તન મદેશશ ખુલ્લો રાખવાની ફરજ પાડનારો કહેવાતો ઉપલો સમાજ કછ સાંસ્કૃતિક વિરાસત ધરાવે છે તે મોટો પ્રશ્ન આજે શાંત ચિત્તે વિયાર કરીઓ છીઓ ત્યારે લાગે છે.

\section*{બી-c. ₹ (૧૦) व્યવस्थिત વસ્ગો પહેચવાની તાલીમ.}

ડૉ. આંબેડકરની ચળવળમાં અનેક સવર્ષ[ વિયારવંતો પોતાનો સહકાર આપતા હતા. જેમાનાં એક શ્રી કમલકાંત ચિત્રે હતા. દલિત મહિલાઓ સ્વસ્છ વસ્ત્રી પહેરે, સાડી એવી શીતે પહેરે કે જેથી એમના પગ ઉઘાડા ન દેખાય. પાછળ કાછડો મારીને સાડી પહેરવાની શીત પણા સારી નહોતી. ડૉ. આંબેડકરે કમલકાંત ચિત્રેના પત્નિ ઇન્દિરાબાઈ અને અન્ય સવર્ણ મહિલાઓને સૂયના આપી કે, દલિત મહિલાઓ સારી ચીતે વર્ર્ર પહેરતાં શીખે તે માટેની તાલીમ આપો. મહિલા પરિષદની કોન્ફરન્સના પ્રસંગે એક અલગ મંડપ તૈયાર કરવામાં આવેલો જ્યાં દલિત મહિલાઓને વ્યવસ્થિત રીતે સાડી પહેરવાનું શિક્ષણ આપવામાં આવ્યું હતું. આ વાત અત્યારે ભલે ને સામાન્ય લાગતી હોય પણ તે સમયે એક કાન્તિકારી પરિવર્તન લાવનારી घટના હતી. દલિત મહિલાઓનાં વક્ષસ્થળ ખુલ્લું રાખવાનો દુરાચ્રહ રાખનારી બ્રાહણી માનસિકતા સામે આ વિદ્યાયક વિદ્રોહ હતો અને તેનપપ્રેરક હતા. ડા. આંબેડકર.

ડૉ. આંબેડકર માત્ર બ્રાહ્મણી ગુલામીમાંથી જ મહિલાઓને મુદિત અપાવવા માગતા નહોતા પણા પુરૂષ પ્રધાન સમાજવ્યવસ્થાની યુંગ્યલમાંથી પણ મુકિત મળે તે માટે પ્રયાસરત હતા. એક કોન્ફરન્સમાં એમછે હાકલ કરેલી કે,

\section*{}




 જો Eારૂડિયો લોય તો સેનું ખાવાનુ બંધ કરી हૂજી.'
ડૉ. આંબેડકરના શબ્દ જી પાથરી દ્નારી દલિત-મહિલાઓઓ અક્ષરસહ એમના આદેશનું પાલન કર્યુંહતું અને પુરૂોની ખફા મરજ જોરી લઈને પણ પરિવારની પ્રગતિનું કાર્ય કર્યું હતું.
બી-૮.૨ (૧q) દિક્ષાભૂમિ પરનો ચમત્કાર.
૧૪્મી ઓકટોબર ૧૯૫૬ના દિવસે નાગપુરની દિક્ષાભૂમિ ખાતે ધર્માંતરની અભૂતપૂર્વ औતિહાસિક ઘટનામાં લાખો દલિત સ્ત્રીઓ સફેદસાડી અને સફેદ વસ્ત્રી ધારણ કરીને આવી હતી. સફેદીનો મહાસાગર છલકાતો હતો દિક્ષાભૂમિમાં. કારણ કે ડૉ. આંબેડકરે આદેશ આપ્યો હતો કे ધર્માંતરની દિક્ષા લેતી વખતે શુભવસ્ત્રો ધારણ કરીને આવજો. અનેક ગરીબ-મહિલાઓઓ પોતાના વાસણો વેચીને સફેદ સાડીઓ ખરીદી ૩તી. કહેવાય છે કે ઓ દ્ટિવસોમાં નાગપુર અને મુંબઇની કાપડ બજારોમાંથી સફેદ સાડીઓનો જથ્થો ખલાસ થઈ ગયોહતો.

ડૉ. બાબા સાહેબ આંબેડકરે માત્ર દલિત મહિલાઓને નજરમાં રાધીને મહિલા શોષણ મુહિતનો પોતાનો વિયાર પ્રસ્તુત કર્યો નહોતો. દલિત મહિલાઓ શોષિત અને વચિત દશામાં જીતતી ఆતી એટલે પ્રાથમિકતાની દિષ્ટિએ એમના તરફ સૌથી વિશેષ ધ્યાન એમને આપવું પક્યું જે સ્વાભાિક છે. ખુદ પોતે પણા દલિત સમાજમાં જનમ્યા હતા એટલે દલિત હોવાનું દર્દ ઓ જેટલું સમજ્યા હતા એંુુ કયારેય કોઈ હિન્દુ સુધારક સમજી શકકો નહોતો. એમના અનુભવો તળભૂમિના હતા અને ઓટલે જ દલિત પુરૂષ અને દલિત મહિલાઓની વેદનાઓનું આકલન પોતાની વિશિષ્ટ સંવેદનશીલતાથી તેમણે કર્યું હતું. પણ એનો અર્થ કદાપિ એવો થવો ન જોઈએ 子े એમની દ્દિ્ટિની વ્યાપકતા નહોતી. એમના પગ જમીન પર હતા તો એમનું ઉડ્યન આકાશમાં હતું.

આઝાદી મળી એ પહેલાં ૧૯૪રમાં તે વાઇસરૉયની એકઝીક્યુટીવ કાઉન્સીલમાં શ્રમમંત્રી હતા અને તમામ શ્રમિકો અને મહિલાઓના હક5 હિતો જાળવવા એમણે પ્રયાસ કર્યો હતો. શ્રમિકોના વેતનમાં વધારો. કોયલા ખાણમાં કામ કરતી મહિલાઓની સુરક્ષા અને પ્રસુતિની ૫ગ૫ર સાથેની રજાઓ આપવી, મનોરંજનના સાધનો અને કામના કલાકો નિક્વિત કરવાના કાર્યો એમછે કર્યા હતા. સમાનકાર્ય માટે સમાન વેતનની નીતિ તેમણે અપનાવી હતી અને અધિકારો અપાવ્યા હતા.

\section*{બી-૮.々 (૧૨) ओરંગાબાદમાં ક્ના મહાવિધાલય :}

ડૉ. આંબેડકર સ્ત્રી સમાજને શિક્ષણના સઘળા અવસરો મળતા રહે એવો સતત આચ્રહ રાખતા હતા. ઔરંગાબાદ (મહારાષ્ટ્ર)માં એમણે મિલિંદ મહાવિદ્યાલય ઉભુ કર્યુ. સંસ્થાની આર્થિક સ્થિતિ સારી નહોતી. નવું વિદ્યાલય સુપેપે ચલાવવામાં પ્રાથમિક તબક્કે \(જ\) અનેક મુશ્કેલીઓ હતી. ક્યાઓ કોલેજમાં આવતી થાય

તે માટે એમણે કન્યા મહાવિદ્યાલય ઉભું કર્યું. શરૂઆતમાં માત્ર યાર કન્યાઓએ પ્રવેશ મેળવ્યો. તે તમામ કન્યાઓ સવર્ણ સમાજમાંથી આaતી હતી. અન્ય કોઈ વ્યકિત હોત તો યાર બાળાઓ માટે કોલેજ યલાવવાનું જોખમ ઉઠાવવા તૈયાર જ ન થાય. ૫૬ા આર્થિક મુશીબતો વેઠીને પણા એમણે મહિલા મહાવિદ્યાલય થાલુ રાખ્યું. કારણ 子 ؛ એમની સામે ઓક મહાન આદર્શને પૂરો કરવાનું લક્ષ્ય હતું કે સદીઓથી ગુલામીમાં સબડતી મહિલાઓને भુકિત મળે.

શિક્ષણ મુદિતનું भોટું સાધન હતું. ડૉ. આંબેડકરે ડર્યા વિના મહિલા વિદ્યાલયને ચલાવ્યું હતું. આજે મહારાષ્ટ્રભરમાં મહિલાઓમાં આવેલી જાગૃતિનાં અંકુર આ નાનકડી ઘટનામાં જોઈ શકાય છે. મહારાષ્ટ્રમાં પ્રગટેલી જાગૃતિ પછી તેની વ્યાપક અસર દેશભરરમાં થઇ.

ડૉ. આંબેડકર સંકક્પસિધ્ધ પુરૂષ હતા. એમણે જે જે સંકલ્પો કર્યા તે અવસર મળતાં જ એમણે પુરા કરી બતાવ્ય હત્ત. દેશને આઝાદી મળી અને પ્રથમ પ્રધાનમંડળમાં કાયદા પ્રધાન બનવાનો અને દેશને માટે બંધારણ ઘડવાનો અવસર હાથમાં આવ્યો. ત્યારે શારીરિક બિમારીઓ, સામાજિક અને રાજકીય મજબુરીઓને એમણે ગણકારી નહોતી. ૨૫ ડિસેમ્બર ૧૯૨૭ના દિવસે એમણો મનુસ્મૃતિનું હહન કર્યું હતું. મનુસ્મૃતિને સ્થાને દાદાધર્રાધકકારીના શબ્દોમાં કહીઓ તો એમણે સંવિધનનના સ્વરૂપે નવી "ભીમ સ્મૃતિ" દેશને સમર્પિત કરવાની હતી. ઓક સ્મૃતિ બાળી તો બીજી સ્મૃતિ બનાવી સંકલ્પ સિધ્ધ કરવાનો હતો. બંધારણ ઘ ઘવાની મહત્વનુું કામ એમને પૂર્હ કરવાનું હતું અને એમની પાસે સમય થોડો હતો.

\section*{બી-c. 3 (૧) બંઘારસ ઘડતર અને સંવિધાન દ્દારા નાગરિક તરીકે ર્રીઓ તથા પુइષોન મળેલા માનવાધિકારો અને ડૉ. આiબેડકરનું યોગ઼ાન :}

૧૫મી ઓગસ્ટ ૧૯૪૭ના દિવસે અંગ્રેજોની ગુલામીમાંથી ભારતને રાજકીય આઝાદી મળી તે પહેલાં જુલાઈના પ્રથમ સપ્તાહમાં સ્વતંત્ર ભારતના પહેલા મંત્રીમંડધની જાહેરાત પંડિત જવાહરલાલ નહેરૂના વડ૫ણ હેઠળ કરવામાં આવી હતી. વિવિધ૫ક્ષોના વैચારિક મતભોદો અને પૂર્વચ્રહોને બાજુએ મૂકી દેશના નવનિર્માણમાં ઉપયોગી થઈ શકે એવી તમામ પ્રતિભાઓને પ્રથમ પ્રધાનમંડળમાં સ્થાન આપવાની ઉદારતા કોંᄏ્રેસપક્ષે બતાવી *dી.

જનસંઘના સ્થાપક સભ્ય અને હિન્દુ મહાસભાના અચ્રણી ડૉ. શ્યામા પ્રસાદ મુખરશી, ઓ.બી.સી. વર્ગના ડૉ. દેશમુખ સહિત દલિતોના મસિહા ડૉ. બાબા સાહેબ આંબેડકરને પ્રધાનમંડળમાં સમાવવામાં આવ્યા હતા. સ્વતંત્ર ભારતના પ્રથમ કાયદાપ્રધાન તરીકે ડૉ. આંબેડકરની નિયુકિત કરવામાં આવી હતી.

આપણાં દેશના રાજકીય ઈતિહાસનું આ સોનેરી પ્રકરણ છે જેમાં વિવિધ વિચારધારાઓ ધરાવતા સેનાનીઓએ પોતાના આચહો અને પૂર્ચહોને બાજુએ મૂકીને રાષ્ટ્રના ભાવિ ઘડતર માટે ખભેખભો મિલાવીને ફૂૂૂકદમ માંડી હતી. સમશ્ર રાષ્ટ્ર એકતાના સૂત્રથી બંધાઇ યૂક્યાની પ્રતિતિ પ્રથમ પ્રધાનમંડળની રચનાને જોતા થાયછે.

\section*{બી-૮. 3 (z) સંવિધાનનો મુસદ્દો ઘડનારી સમિતિ :}

ર૯મી ઓગસ્ટ ૧૯૪૭ના દિવસે બંધારણ ઘડનારી સભાએ બંધારણનો મુસદૃો ઘડવા માટે સમિતિની ઘોષહા કરી. ડૉ. બાબા સાહેબ આંબેડકરને આ સમિતિના અધ્યક્ષ બનાવવામાં આવ્યા. સમિતિના સભ્યોમાં સર અલાદી કૃષ્झસ્વામી, સર બી. એન. રાવ, શ્રી સૈયદ એમ. સાદુલ્લા, સર એન. ગોપલલસ્વામી આયંગર, શ્રી કનૈૈયલાલ મુન્શી, શ્રી બી. એલ. મિત્તર અને શ્રી ડી. પી. ખતતાન વગેરેનો સમાવેશ કરવામાં આવ્યો હતો. પાછળથી સર બી. એલ. મિત્તરને સ્થાને એન. માધવરાવ અને શ્રી ડી. પી. ખેતાનને સ્થાને શ્રી ટી. ટી. કૃષ્ણમાયારીને સમિતિના સભ્ય બનાવવામાં આવ્યા હતા.

ફેબુઆઆી ૧૯૪૮માં છેલ્લા અઠવાડિયામાં સંવિધાનનો મુસદૃ તૈયાર કરવાનું કામ પુરં કરી દેવામાં આવ્વું. આ મુસદ્દાને બંધારણ સમિતિ સમક્ષ સ્વીકૃતિ મેળવવા માટે રજૂ કરવામાં આવ્વું.

ભારતનું લૅખિત બંધારણ અનેક વિશેષતાઓ ધરાવતું અદ્વિતીય બંધારણ છે. આ િિસ્ષृત લેખિત દસ્તાવેજ છે. સમચ રાષ્ટ્રની તાત્કાલ્લિન અને ભાવિ આવશ્યકતાઓને ધ્ય્યમાં લઇને એનું ઘડતર કરવામાં આવ્યું છે. ઓક નવો નાગરિક સમાજ અસ્તિત્વમાં આવે અને નવા ‘નાગરિક ધર્મ’ થી સમશ પ્રજામાં એકતા સ્થપાય ઓ ઉદ્ટેશ નજર સમક્ષ રાખીને સમતા, સ્વતંત્રતા, બધુંતા અને ન્યાયને આધાર બનાવીને બંધારણ ઘડવામાં આવ્યું છે. આ બંધારણામાં તરલતા છે અને જરૂરીયાત ઉભ્મી થાય તો એને પહોંચી વળાવાની તમામ ક્ષમતા અને સગવડતાઓ બંધારણના માળખામાં રાખવામાં આવી છે. લોકતાંત્રિક વ્યવસ્થાને જીવનનો આધાર બનાવવાનો આ અદ્ભૂત દસ્તાવેજ આપણુંું બંધારણ છે.

સંવિધાન સભ્માની પહેલી બેઠક ૯ ડિસેમ્બર ૧૯૪દના દિવસે થઈ હતી. ભારતીય સંવિધાનની રયના કરવામાં લગભગ ત્રણા વર્ષ જેટલો સમય લાગ્યો. સભાના કુલ ૧૧ સત્ર થયેલાં અને ૧૬૫ દિવસ બેઠકો મળેલી. એને અંતિમરૂપ અપયુું ત્યૂરે સંવિધાનમાં ૩૯૫ અનુચ્છદ અને આઠ-આઠ અનુસૂયિઓ હતી. સંવિધાન ૨૬મી જાન્યુઆરી ૧૯૫૦ના દિવસે લાગુ પાડવામાં આવ્યું.

આપણો આગથ જોયું તેમ મુસદો ઘડનાર સમિતિમાં સાત સભ્યો હતા. પણ વાસ્તીિકતા તો એ હતી ફे ભારતીય સંવિધાનનો મુસદૃો ઘડવાનું મહાન અને મહત્વપૂરી કાર્ય એકલા ડૉ. આંબેડકરન જ ક૨વું પડ્યું હતું. આ વાસ્તવિકતાનો ઘટસ્ફોટ શ્રી ટી. ટી. કૃષ્ણમાચારીએ પોતાના પ્રવયનમાં કર્યો હતો.

૫ નવેમ્બર ૧૯૪૮ના દ્ટિવસે સંવિધાન સભા સમક્ષ પ્રવચન કરતાં શ્રી ટી. ટી. કૃષ્ણમાયારીએ જે વકતવ્ય આપ્યું તેમાં જણાવ્યું કે, "ડૉ. બાબા સાહેબ આંબેડકર પોતે જ સંવિધાનના મુખ્યનિર્માતા છે. મુસદૃા સમિતિમાં કહેવા પૂરતા સાત સભ્યો હતા ઓ વાત સાથી. ૫ણ સાતમાંથી ઓક સભ્યનું અવસાન થયું હતું. અને એમના સ્થાને અન્ય કોઈને લેવામાં આવ્યા નહોતા. એક સભ્ય તો પોતાની પ્રાદિશક રાજનીતિમાં ગળાડૂબ રહેતા એટલે સમિતિમાં ભાગ લઈ શકતા નહોતા. એક સભ્ય દ્ટિલ્હીથી દૂર રહેતા હતા એટલે મુસદૃા સમિતિમાં ભાગ્યે જ હાજર રહેતા હતા.

શ્રી કૃષ્ણમાયારીએ પોતાના વકતવ્યમાં ડૉ. બાબા સાહેબ આંબેડકરની પ્રતિભાનાં વખાણ કરતાં કહેલું కે, "છેવટે સંવિધાનનો મુસદૃ ઘડવાનો ભાર ડૉ. આંબેડકરને માથે આવી પડ્યો હતો અને મને ઓ વાતનો સ્વીકાર કરતાં જરાય અતિશયોકિત લાગતી નથી કે, આપણે સૌ કોછએ ડૉ. આંબેડકરના ઋણી બનવું જોઇએ. કારણ જે મુસદો ઘડવાનું પાયાનું મહત્વ્પૂર્ણ કાર્ય એકલા હાથે જે રીતે એમણો કરી બતાવ્યું છે તે હકીકતમાં તો પ્રસંશાને પાત્ર છે."

નોંધપાત્ર બાબત એ છે કે, આ એવો સમયગાળો હતો જ્યારે ડૉ. આંબેડકરનું સ્વાસ્થ્ય કથળતું જતું હતું. એમને ડાયાબીટીશની બિમારી લાગુ પડી હતી. લોહીનું ઊંચુ દબાણ હતું પગની વિડીઓમાં ભયંકર દર્દ થતું હતું. રાતભર એમને નિંદર આવતી નહોતી. આંખોમાં દુઃખાવો થતો હતો. દાંતમાં કળતર થતી હતી. ક્યારેક આંખે અંધારા આવી જતા. આવી અસ્વસ્થ શારીરિક સ્થિતિ હોવા છતાંય ડૉ. આંબેડકરે દુ:ખ અને વેЕનાને ગભકાર્ય વિના પોતાના કાર્યમાં તલ્લીન થઈને નિષ્ઠાપૂર઼્ પોતાનું કાર્ય ચાલુ રાખ્યું હતું. સમર્યझ ભાવનાને લીધે જ એમની બિમારી એમને નડતર૩ૂ થતી નહોતી. રોજનું ધ્રભાત એમને નવીન પ્રણાતત્વ પુરં પાડતું. શારીરિક અશકિત અને રોગની પકડ જાણે ઢીલી પડી જતી અને ડૉ. આંબેડકર પુન: શકિત પ્રાપ્ત કરીને પોતાનામિશનને પુરૂં કરવા કામમાં રૂબી જતા.

૨૬ નવેમ્બર ૧૯૪૮ના દિવસે બંધારણ સભાએ સંવિધાનના મુસદૃાન અંતિમ સ્વરૂપે સ્વીકાર કર્યો. સંવિધાનના મુસદા પર જોરદાર ચર્યા થઇ. ઓક-ઓક શબ્દ ઉપર વાંધા અને શંકાઓ રજૂ કરવામાં આવી. આ યર્ચાઓમાં સંસદ વાસ્તવિક રીતે ચેતનવંતી બની ગઈ હતી. વિદ્વાનોનો ચર્યા યોરો ખીલી ઉઠયો હતો. બંધારણના મુસEાની એકે એક કલમ પર સભ્યોએ પોતાની બુદ્ધિ અને સ્થાનિક, સામાજિક, રાજકીય સ્થિતિ લક્ષમાં રાખીને ચર્ચામાં વાંધા ઉઠાવ્યા. દરેકના પ્રશ્રો હતા તો ડૉ. આંબેડકરની પાસે પ્રત્યેક મશ્નોના બુદ્ધિગમ્ય, તાર્કીક અને દૂરદશ્શ જવ્વબો હતા. એમણે સ્વસ્થ દિમાગે દરેકને સંતોષ મળે એવા જવાબો આપ્યા. શંકાઓનું સમાધાન ક્યું. ટીકા ટીખણી, કટાક્ષો અને શૂબ્દિક તિરંદાજી તો થતી હતી પણ એમાંય એક ગૌરવભરી લાક્ષણિક્કતા છતી થતી હતી જ્યારે ડૉ. આંબેડકર ઉત્તર આપવા ઉભા થતા ત્યારે સદનમાં બેઠેલો એકે એક સભ્ય એમને પૂરી તલ્લીનતાથી સાંભળતો અને શiંકાનું સમાધાન થાય એટલે પ્રસંશાના પુષ્પો ખુલ્લા દીલે વરસાવતો.

ડૉ. આંબેડકર કાયદાશાર્ર, સમાજશાર્ર, ઇતિહાસ, તત્વશ્ઞાન અને વિશ્વના સંવિધાનોના અધિકારી વિદ્વાન હતા. એમની પ્રકાંડ યોગ્યતા ભારતીય સંવિધાન નિર્માણમાં સહાયક બની.

સંવિધાન નિર્માણ દુનિયામાં કયાંય પણ એક વ્યકિતનું નિર્માણ હોતું નથી. જેમ યુદ્ધભૂમિમાં વિજય મેળવવામાં અનેક સૈનિકો અને સેના અધિકારીઓની શૌર્યગાથા કારણભૂત હોય છે, પણ વિજયનો શિરપાવ તો સેનાપતિને જ આપવામાં આવે છે. તે જ પ્રમાણો બંધારણ ઘડતરની પ્રદ્દિયામાં અનેક વિદ્વાનો અને તજજોનો સાથ સહકાર માપ્ત થયો ઉતો પझ એનાં બૌદ્ધિક તારતમ્યો અને વિશ્લેષણા અને પ્રશ્રોના ઉકેલ તथા એની સર્યચ્રી સમીક્ષા તો ડૉ. આંબડકકરે જ કરી હતી. બંધારણ એમના મુખથી સ્પષ્ટ રીત રજૂ થયું હતું એટલે તો કેટલાક સભ્યોઓ એમને ‘આધુનિક મનુ’ કહીને નવાજ્યા હતા. જો કે ડૉ. આંબેડકરને આ સરખામણી કયારેય રૂચિકર લાગી નહોતી. મનુ સામાજિક અન્યાય અને શોષણના પ્રવકતા હતા તો ડૉ. આંબેડકર સામાજિક ન્યાય અને શોષણ મુGિતના સેનાની હતા.

મનુ મહારાજે મનુસ્મૃતિ દ્વારા યાત્તુવણ્ણ વ્યવસ્થાની સ્થાપના કરી જેના કારણે જાતિભેદ થયો. યાર વર્ણમાંથી ચાર હજા કરતાં વધારે જાતિઓ અને દશ હજાર કરતાં વધારે ઉપજાતિઓ પેદા થઈ ગઈ. દરેક જાતિ એક બંધિયારવાડો અને ઉંંયીનીયની સડેલી માન્યતાનો કેદી બની ગઈ છે. ડૉ. આંબેડકર આ વ્યવસ્થાને નષ્બષ્ટ કરી એક ‘નવો નાગરિક સમાજ' પેદા કરવા ઇચ્છતા હતા. એક એવો સમાજ જેમાં સ્વતંત્રતા, સમતા, બષુંતા અને ન્યાય આધારિત સમાજજવન સતત ધબકતું અને પ્રગતિ કરતું રહે.

ડૉ. આંબેડકર જનતંત્રના મહાન ઉપાસક હતા કારણા ફे એમની એવી માન્યતા હતી કે લોકશાહી એ માત્ર શાસન કરવાની પદ્ધતિ જ નથી, પણt ઓક જીવનશૈલી અને જીવનમાર છે. ઓક નવા સમાજના નિર્માણનું આધાર બિંદુ છે. એમનો આxહ હતો કे લોકશહીીુું કાર્યક્ષેત્ર કૅવળ રાજય શાસન કરવા સુધી જ મર્યાદિત રહેવું જોઇએ નહીં પણ અર્થકારણ અને સમાજકારણને આવરી લેનારું હોવું જોઇઓ. એટલું જ નહીં પણ એના દ્વારા "લોહીનું ટીપું વહાવ્યા વિના આર્થિક સામાજિક જીવનમાં ઋાન્તિકારી પરિવર્તન સંભવ બને" એવી સ્થિતિનું નિર્મા૬ કરનારં હોજું જોઇએ. ડૉ. આંબેડકર અરાવી સ્થિતિને લોકતંત્ર કહેતા હતા.

ર૬ જાન્યુઆરી ૧૯૫૦ના દિવસે બંધારણનો અમલ શરૂ થયો. ભારતને એક પ્રજાતાંત્રિક ગણરાજ્ય જાેે કરવામાં આવ્યું. ભારતને રાજકીય સ્વાતંત્ર્ય મળ્યું.એશિયા અને આફિકાના અન્ય દેશોને પણ આ ગાળામાં આઝાદી મળી હતી. પણ ત્યાં લોકશાહી શાસન લાંબો સમય ચ્લી શક્યું નહીં. લોકતાંત્રિક પૃષ્ઠભૂમિના

અભાવે अન્ય દેશ્રેમાં શuસનતંત્રે છિન્નભિન્ન થઈ ગયાં અને સરમુખત્યારશાહીએ કબજોજમાવી દીધો. ભારતમાં આવી સ્થિતિ પેદા થઈ નથી એનું ઓક કારણ આપણું બંધારણ છે એ વાત સ્વીકારવી જોઈઓ.

ભારતમાં પ્રજાતંત્ર કેટલા અંશે સફળ થયું? તે એક વિવાદનો મુદો હોઇ શાે છે. પરંતુ પ્રજાંત્રને સફળ બનાવવા માટે જરૂી એવી પરિસ્થિતિઓનું નિર્માણ કરવનનો સંવિધ્યન દ્વારા દેશના અશ્રણીઓએ પ્રયાસ કર્યોછે.
(૧) દ્રેશેે લેખિત સંવિધાન મળ્યું છે.
(૨) પુખ્તવયના સ્ત્રી પુરૂષોને નાગરિક મતાષિકાર મળ્યો છે.
(૩) દેશને ધર્મનિરપેક્ષ રાષ્ટ્ર ધોષિત કરવામાં આવ્યું છે.
(૪) એન્તતમામ નાગરિકોને સમાનરૂપે અધિકારો પ્રાત્ત થયા છે.
(૫) સમસ્ત નાગરિકોને વિયાર, ભાષણ, સંમેલન, સંગઠન અને પ્રેસની સ્વતંત્રતા મળી છે.

લિખિતરૂપમાં આ અધિકારો પ્રાt્ત થયા છે પણ એનો વાસ્તવિકસ્વરૂપે અમલ થાય તે નાગરિકોની રાજકીય જાગૃતિ પર આધારિત છે. પણ આપણે નોંધવું જોઇએ કે સ્વતંત્રતા, સમાનતા, બધુંતા અને ન્યાય આધારિત સમાજ નિર્માણ થાય તે માટે સંવિધાનમાં જ જોગવાઈઓ કરવામાં આવી છે. જે ડૉ. બાબા સાહેબ આંબેકકર અને બંધારણના ઘડવૈયયઓની દીદદ્હિ્િન પુરાવો છે. સંવિધાનમાં નાગરિકોને નીચે પ્રમાણેના અધિકારો આપવામાં આવ્યાછે.

\section*{- સમાનતાનો અधिકાર}

આપણાં બંધારણના અનુચ્છેદ ૧૪ થી માંડીને ૧૮ સુધીની કલમોમાં તમામ નાગરિકોને આપવામાં આવેલી સમાનતાનો ઉલ્લેખ કરવામાં આવ્યો છે. આ મૌલિક અધિકારો દ્વારા નાગરિકોને નીચે પ્રમાણેની સમાનતાઓ આપવામાં આવી છે, જે સ્વાભાવિક ચીતે નાગરિક હોવાને નાતે સ્રી સમુદાયને પણા સુલભ બની શકી છે. બંધારણના આમુખમાં પણ એનોઉલ્લેપ થયેલો છે.
(૧) કાનૂન ની સમક્ષ સમાનતા.
(૨) સામાજિક સમાનતા.
(૩) સરકકારી પદોની પ્રાપ્તિ માટે અવસરની સમાનતા.
(૪) અસ્પૃશ્યતાનો અંત-પદ્દલિત જાતિઓને અન્ય જાતિઓ જેવી સમાનતા.

\section*{- સ્વતંभતાનો અધિકાર}

ભારતીય બંધારણના અનુઘ્છેદ ૧૯ થી માંડીને ૨૨ સુધીમાં સ્વતંત્રતાના અધિકારોનો ઉલ્લેખ કરવામાં આવ્યો છે. આ આધિકાર દ્વારા ભારતીય નાગરિકો-સ્ત્રી-પુરૂષોને નીચે પ્રમાણેની સ્વતંત્રતાઓ પ્રાપ્ત થયેલી છે.
(૧) विયાર અને અભિભ્યકિતની સ્વતંત્રતા.
 સ્વતંત્રતા.
(૩) સમુદાય અને સંધોનુંનિર્માણ કરવાની સ્વતંત્રતા.
(૪) દેશમાં પ્રત્યેક સ્થળે ఱમણ કર ર્ની સ્વતંત્રતા.
(૫) ગમે તે સ્થળે દેશભભરમાં રહેવાની ફૅ નિવાસ કરવાની સ્વતંત્રતા.
(૬) ગમે તે વ્યવસાય કરવાની સ્વતંત્રતા.
(૭) કાનુનુું ઉલ્લઘંન ન થાય ત્યાં સુધી દંડરહિત રહેવાની સ્વતંત્રતા.
(c) જીવન અને શરીરના રક્ષણનો અધિકાર.
(c) બંદીકરझાની અવસ્થામાં મળેલા અધિકારો.

\section*{- शोषस वि३દ્ધ चधिકાર}

સંવિધાન અસ્તિત્વમાં આવ્યું તે પહેલાંના સમયમાં ખેત મજૂરો, સ્તીઓઓ, દલિતો અને કમજોર વ્યકિતઆ ૫૨ સવર્ણ વર્ગ્યે અને વ્યકિતઓ દ્વારા અત્યાયાર ગુજારવામાં આવતો હતો. આ વસ્તુસ્થિતિ ને રોકવા માટે ભારતીય સંવિધાનના અનુઘ્છે ૨૩ અને ૨૪ દ્વારા નાગરિકોને શોષણ અને જુલ્મ વિરૂદ અધિકાર ઉપલબ્ધ કરાવવામાં આવ્યો છે. આ અધિકારોને વાસ્તવિક સ્વરૂપ આપવા માટે જુલાઈ ૧૯૭૫માં બંધક મજદૂર મથાને ગેર-કાનૂની ઘ્યોષિત કરવામાં આવી છે. સબળા વર્ગોથોડા ઘણાં પૈસા આપી વરસોના વરસ સ્ત્રી પુરૂષોન બંધક મજદૂર બનાવીને શોષણા કરતા હતા તે પ્રથાનો આ કાયદાથી અંત આવ્યો છે.

\section*{- ઘાર્મિક સ્વતંxતાનો અधિકાર}

ભારતના બંધારણના અનુય્છેદ ર૫થી માંડીને ૨૮ સુધી દેશના નાગરિક સ્ત્રી-પુરૂષોન ધાર્મિક સ્વંત્રતાના અધિકારો આપવામાં આવ્યા છે. જે નીયે પ્રમાણે છે.
( ) ધાર્મિક આચરણ અને પ્રયારની વ્યવસ્થા.
(૨) ધાર્મિક સંસ્થાઓ બનાવવાનો અને એનું સંયાલન કરવાની વ્યવસ્થા.
(૩) ધાર્મિક કાર્યો પર થતા ખર્ચની ૨કમને કરમુક્ત કરવાની વ્યવસ્થા.
(૪) શિક્ષણ સંસ્થાઓમાં ધાર્મિક શિક્ષણ મેળવવાનો અથવા તો નહીં મેળવવાની સ્વતંત્રતા.

\section*{- સંસ્દૃતિ તथા શિક્ષણ સંબંધી અધિકાર :}

આપણાં બંધારણના અનુચ્છેદ ર૯ અને ૩૦ દ્વારા ભારતના સમસ્ત નાગરિકોને સંસ્કૃતિ તથા શિક્ષણ સંબંધી અધિકારો આપવામાં આવ્યા છે.

સંવેધાનિક ઉપપચારોનો અધિકાર：
ભારતના બંધારણ દ્વારા નાગરિક સ્ત્રી－પુરષોને સૌથી મહત્વનો અધિકાર સંવૈધાનિક ઉપયારોના નામે આપવામાં આવ્યો છે．આ વ્યવસ્થા અંગે બંધારણના મુખ્ય સુત્રધાર ડૉ．આંબેડકરે સંસદસભ્યોને જણાવ્વું હતું ૬े＂સંવૈધાનિક ઉપયારોનો અધિકાર ઓ બંધારણનું હ્દય અને આત્મા છે＂ભારતીય નાગરિકોને અનુચ્ઇેદ ૩૨ દ્વારા આ અધિકાર ઉપલબ્ધ કરાવવામાં આવ્યા છે．જે અનુસાર કોઈપણા વ્યકિતના મૌલિક અધિકારોનું હનન થાય તો ન્યાયાલય દ્વારા નીચે પ્રમાણેના પાંય પ્રકારના આદેશો કરાવી શકે છે．
（૧）બંદી પ્રતિક્ષીકરણા－કેદીને રૂબરૂ હાજર કરો．Writ of Habeas Corpus．
（૨）પરમા દેશ（ઓર્ડર ઑવ પરફોર્મન્સ）Writ of Mandamus．
（૩）ઉल્થેષણ．Writ of Certiorari．
（૪）અધિકાર પૃચ્છા．Writ of quo warranto．
（૫）પ્રતિષેધનું આશાપત્ર．Writ of prohibition．
ડૉ．આંબેડકરની માન્યતા હતી ફે સ્થાયી અને સફળ લોકતાંત્રિક શાસન પ્રણાલી હેઠળ નાગરિકોની ઉન્નતિ અને એમના વ્યકિતત્વના વિકાસને માટે આવશ્કકબાબત ね છે કે，બંધારણની અંદર જ કેટલાક મૂથભૂત અધિકારોનો સમાવેશ થવો જોઇએ．જેનુંઉલ્લંધન ન તો કાર્યપાલિકા કરી શકે કે ન તો વિધાનમંડળ કરી શકે．

આ તથ્ય વિશેષને ધ્યાનમાં રાખીને ભારતીય સંવિધાનમાં નાગરિકોને માટે સાત भૌલિક અધિકારો આપવામાં આવ્યા હતા．પરંતુ ૪૪માં સંવૈધાનિક સંશોધન દ્વારા（૧૯૭૯）‘સંપત્તિના અધિકાર’ ને મૌલિક અધિકારના રૂપમાં સમાત્ત કરી દેવામાં આવતાં તે હવે ઓક કાનૂની અધિકાર માત્ર રહ્યો છે．સંપત્તિનો મૌલિક અધિકાર સમાપ્ત થઈ જતાં કુલછ મૌલિક અધિકારો બચ્યા છે．

આપણે નોંધવું જોઈએ ⿳े ભારતીય સંવિધાનभાં નાગરિકોને જે મોલિક અધિકારો મળ્યા છે．તે સંયુક્તા રાષ્ટ્રસંઘ દ્વારા માનવ અધિકારોની જે ઘોષણા કરવામાં આવી છે તેને અનુરૂપ છે．

સંવિધાને આ અધિકારો એના તમામ નાગરિકોને આપ્યા છે તેથી તે નારી સમુદાયને પણ સ્વાભાવિક ઈીતે \(\%\) માત્ત થયા છે．ભારતીય બંધારણ નારી મુધિતના અધિકારોનો સર્વツથમ લખિત દસ્તાવેજ છે．

મનુસ્મૃતિઓ સ્તીઓના જીવનને અન્યાય，અત્યાયાર અને શ્ષોષણની યક્કીમાં પીસી નાખ્યું હતું．આઝાદ ભારતમાં માત્ર દેશને જ નહીં પણ નારી સમુદાયને પણ મુકિતનો શ્વાસ લેવાની તક પ્રાત્ત થછ છે．એમાં બંધારણ દ્વારા ક૨વામાં આવેલી જોગવાઇઓ મહૂદઅંશે કારણભૂત છે．એટલે તો વિયારકો ડૉ．આંબેડકરને સ્ત્રી શોષણ મુકિતના સેનાની માને છે．એમણે સંવિધાનમાં સ્વતંત્રતા，સમાનતા，બધુંતા અને સામાજિક ન્યાય ના મૂલ્યોને કાનૂની આધારભૂમિ પૂરી પાડી છે．

\section*{બી－દ．૪（૧）たિદુકોડબીલની રચના－આશય，વિરોધીઓનો ચક્ક્યુહ અન}

\section*{ડૉ．આiબેડકરનું કેબિનેટ મંभી તચીકેનું રાજુનામું ：}

પ્રત્યેક સફળ માણસ સમયનો યોગ્ય શીતે ઉપયોગ કરતો હોય છે．સમયના વહેણની સાથે રહી સમયનો વધારેમાં વધારે ઉપયોગ કરીને જ સફળતાના સોપાન સર કરી શકાય છે．પણ જેડે સમયથી વિપરીત જઇને સમાજનું પરિવર્તન કરવું હોય તેને માટે તો ક્ષણો ક્ષણનો સહુપયોગ કરવા સિવાયનો બીજો કોઈ અન્ય વિકલ્પ રહેતો નથી．સંવિધાનને સ્વીકૃતિ અપાવવાની કપરી કામગીરી ડૉ．આંબેડકરે પૂર્ણ કરી．સ્વાસ્થ્ય અને અન્ય કાર્યો માટે તે મુંબઈ ગયા．

મુંબઈથી પરત ડૉ．આંબેડકર દિલ્હી આવ્ય．પળનોય વિલંબ કર્યા વિના જીવનનું બીજું મહત્વનું કામ એમણે હાથમાં લીધું એ કામ હતું હિન્દુકોડબીલ તૈયાર કરવાનું અને સંસદમાં રજૂકીીન એને કાયદાકીય સ્વરૂપ આપવાનું．

\section*{બી－૮．૪（૨）હિ૦્દુકોsબીલ તૈયાર કરવાની આવશ્યકતા અંગેના કારણો ：}

૧૯૩૦ના દશકામાં અસ્તિત્વ ધરાવતા તમામ હિન્દુ વ્યકિતગત કાયદાઓ ને પરિષ્દૃત કરીને યોગ્ય રીતે સાર્વભૌમ કાનૂન હેઠળ લાવી સમાન નાગરિક સંહિતાનું રૂપ આપવાની માગણી અનેક લોકી તરફથી કરવામાં આવી હતી．સ્ત્રીઓના હિતોનું રક્ષણ કરવા ઇચ્છતા જુથો，નારીવાદીઓ અને પ્રગતિશીલ તત્વોની આકમક માગણીના સંદર્ભમાં સરકાર દ્વારા શ્રી બી．ઓમ．રાવની અધ્યક્ષતામાં એક સમિતિ નીમવામાં આવી હતી，સર અકબર હૈદરી વગેરેએ ૧૯૪૪માં હિન્દુકોડ અંગે એક મુસદોો તૈયાર કર્યો હતો અને સરકારને સોંપ્યો હતો．શ્રી બી．એન．રાવના રિપોર્ટ પર આઝાદી મળ્યા પછી પણ કોહ કાર્યવાહી કરવામાં આવી નહોતી． સરકારે તૈયાર કરાવેલા અહેવાલો જો સરકારને લાભદાયક ન લાગે તો મહદૂઅંશે એને અભરાઇઓ ૫૨ મુકી દઈને ભૂલાવી દ્વામાં આવે છે．કાયદાખાતાના સચિવાલયની અભરાઇઓ પર અનેક અહેવાલોનો ઢગલો પડ્યો હતો．શ્રી રાવનો અહેવાલ પણ ધૂળ ખાતો અભરાઈ પર ૫ડી રહ્યો હતો．એને કોઈ યાE કરવા પણા તૈયાર નહોતું．પ૬ા ડૉ．આંબેડકરની બાજ નજર બહાર આ અહેવપલ નહોતો રહ્યો．

આપણે જાણીએ છીએ કे ડૉ．આંબેડકર સમાજ જીવનની તમામ અસમાનતાઓ અન્યાયો અને અત્યાયારો સર્જનારી વ્યવસ્થાઓને જડમૂળથી ઉખાડી ફેંકવા આતુર હતા．એમનું સમશ્ર જીવન આ ઉદાત હેતુ નજર સમક્ષ રાખીને એમણે યુદ્ધભૂમિમાં ઝંપલાવી દીધું હતું．ૉૅ．આંબેડકર તો કહેતા હતા \} સંવિધાન નિર્માણથીય અદકેરી દિલયશ્પી મને હિન્દુકોડબીલ પાસ થાય એમાંછે．

એટલે દિલ્હી પહોંચીને કાયદાખાતાના અભિલેખાગારમાં અભરાઈ ઉપર ચઢાવી દેવાયેલા ધૂળખાતા અહેવાલને એમझે શોધાવ્યો અને એને નવો ઘાટ આપવાના કામમાં પરોવાઈ ગયા. હિન્દુકોડબિલના માધ્યમથી તે સ્ત્રીઓને પુરૂષો જેવા જ સામાજિક-આર્થિક હક્કો અપાવવા કૃત સંકલ્પ હતા.

ડૉ. આંબેડકર અભ્યાસુ બેરિસ્ટર હતા. તે જાણાતા હતા કे માત્ર કાયદો બનાવવાથી સામાજિક પરિવર્તન થતું નથી. પણા સાથે સાથે એ સત્ય પણ જાણાતા હતા કે કારગર કાયદો ન હોય તો સામાજિક પરિવર્તન થતું નથી. કાયદાને સમાજની માન્યતા મળવી જોઇએ. સમાજની માન્યતા વિના કોઇપણ કાયદો અમલી બની શકતો નથી અને એનું ઉલ્લંઘન થતું રહે છે. સંવિધાનમાં અનુય્છેદ ૧૩, ૧૪, ૧૫, ૧૬, ૧૯ અને ૨૫ દ્વારા સ્વતંત્રતા, સમાનતા અને બંધુતા તથા ન્યાય આધારિત સમાજ વિકસાવવાની વ્યવસ્થા એમણે કરી જ દીધી હતી. એટલે પ્રાયીન સમયથી યાલતા આવેલા હિન્દુકાયદામાં જો સુધારો ન થાય તો સંવિધાનની જોગવાઇઓ અપૂરતી રહી જશે એવી એમની સ્પષ્ટ ધારણા હતી. એટલે હિન્દુકોડ બિલમાં હિન્દુ ધર્મ શાસ્ત્રોના આધાર સાથે જે જનતાને કાયદા પાળવાના છે એમની સંમતિ અને સહકાર લેવાનું વલણ ઓમણ અખત્યાર ક્યું હતું.

જૂના હિન્દુ કાયદાઓને કારણ પ્રસ્થાપિત થયેલી હિન્દુ સામાજિક વ્યવસ્થામાં સ્ત્રીઓ, શૂદ્રો અને અતિશૂદ્રોંું જીન નારકીય બની ગયું હતું. આ વંચિતવર્ગાને સામાજિક ન્યાય અપાવી, રાષ્ટ્ર નિર્માણમાં એમને ભાગીદાર બનાવવાની ઉતકૃષ ઇચ્છા ડૉ. આંબેડકરની હતી.

\section*{બી-૮.૪ (3) Rિન્દુકોડબીલ પદેલાં કાનૂની અને ભોતિક ખ્રશ્ભો ઉકેલવાના આધારો :}

હિન્દુધર્મી ગણાતી પ્રજાઓના કાનૂીી અને ભૌતિક પ્રશ્રી ઉક્રૅવાની સ્થિતિ જ્યારે જ્યારે પેદા થતી હતી, ત્યારે ત્યારે ધર્મશાસ્ત્રો, શ્રૃતિઓ, સ્મૃતિઓ અને તેના પર લખાયેલા વિવિધ ભાષ્યોના આધારે નિર્ણય લેવામાં આવતો. જેમાં મુખ્યત્વે ગૌત્તમ સ્મૃતિ, બોધાયન સ્મૃતિ, આપસ્તંબ ધર્મસૂત્ર, વશિષ્, વિષ્પુ, નારદ, બૃહસ્પતિ વગરે સ્મૃતિઓ ઉપરાંત યાશવલ્ક્ય તથા કયારેક કાટિલ્ય્યના અર્થશાસ્ર્રના નિયમોનો આધાર લેવામાં આaતો. જો કેઆ હિન્દુકાનુનદાતાઓમાં મનુમહારાજ લિખિત મનુસ્મૃતિનું મહત્વ સૌથી વિશેષ હતું.

ઇ.સ. ૧૯૨૭માં ડૉ. આંબેડકરે સ્ત્રીઓ, શૂદો અને અતિશુદોની દુદ્દશા કરનારી મનુસ્મૃતિનું જાહેરમાં દહન કર્યુ હતું. આમ છતાં હિન્દુકોડબિલમાં ધર્મશાસ્ત્રો અને સ્મૃતિઓના સારા તત્વો સાયવીને આધુનિક મૂલ્યોનો કાયદામાં સમાવેશ કશીને સહુ કોઇને સ્વીકારવા યોગ્ય હોય એવું સ્વરૂપ હિન્દુકોડબિલને આપવાનું તે યૂફ્યા નહોતા. મહાન પુરષોનો ઓક માપદંડ ઓ છે કે સાર્વજનિક હેતુને પાર પાડવા માટે પોતાની વ્યકિતગત લાગણીઓ, વિયારો અને આશ્રહોને બાજુએ મૂકી સૌનો સહકાર મેળવે છે. પ્રાચીન પરંપરાઓ અને આધુનિક આવશ્યકતાઓ નજર સમક્ષ રાખીને એમણો હિન્દુકોડબિલ ઘડ્યું હતું.

સિધ્ધાર્થ કોલેજના વિદ્યાર્થીઓ સમક્ષ પ્રવચન કરતા જાન્યુ. ૧૯૪૮ના દ્દિવસે એમણે કહેલું 子ु ‘હિન્દુકોડ ની રચના કરતી વખતે ધર્મશાસ્ત્રો, સ્મૃતિઓ અને ભાષ્યોનો આધાર સ્વીકારવામાં આવ્યો છે.'

\section*{બી-૮. \(૪\) ( \((\) ) હिન્દુકોsબીલને કેબિનેટની મળोલી अंજૂરી :}

ડૉ. આંબેડકરે તૈયાર કરેલો હિન્દુકોડબિલનો મુસદો ૯મી એપ્રિલ ૧૯૪૮ના દ્વિવસે બંધારણ સમિતિ સમક્ષ રજૂકર્યા અને મંત્રીમંડળની સંમતિ મેળવી લીધી. મંત્રીમંડળની મંજૂરી મળતાં ડૉ. આંબેડકરને વિશ્વાસ અને આશ્વાસન મળ્યું કે એક મોટો અવરોધ દૂર થયો છે અને સબળ સમર્થન મળ્યું છે.

ભારત સરકારના કાયદા ખાતા તરફથી ૩૯ પૃષ્ઠોની એક પુસ્તીકા તૈયાર કરાવીને સંસદ સભ્યોમાં વિતરીત કરવાની ચીવટ પણા ડૉ. આંબેડકરે રાપી હતી. આ પુસ્તિકામાં ‘હિન્દુકોડબિલનું સ્વરૂપ અને ઉદ્ધેશ’ વગરેસેસ્પષ્ટ કરવામાં આવ્ય હતા. બિનજરૂી વાદ વિવાદ પેદ થાય નહીં અને સંસદ દારા સરળતાથી અને સુમેળથી હિન્દુકોડબિલનો સ્વીકાર કરવામાં આવે એવી ભાવના પુસ્સિકામ્રસિધ્ધ કરવા પાછળ હતી.

ઓકટોબર ૧૯૪૮માં સેન્ટ્રૂ એસેમ્બલીમાં વિચારણાર્થ બિલને ૨જૂ કરવામાં આવ્યું. ડૉ. આંબેડકરે અત્યંત મહેનત લઇને બિલને તૈયાર કય્યું હતું. આ બિલમાં હિન્દુ મહિલાઓને ઉત્તરાધકકર તથા સંપત્તિમાં અધિકાર આપવાની જોગવાઈ કરવામાં આવી હતી. ' એની સાથે દતાક લેવાની જોગવાઈને વ્યાપક બનાવવામાં આવી હતી. લગ્ન ઇચ્છુક વર-કન્યાની ઉંમર મર્યાદા વધારવાની, સ્ત્રીઓને પણા છૂટાછેડા માગવાનો અધિકાર હોવાની, છૂટાછેડાના બદલામાં વળતર મેળવવાનો અધિકાર આપવાની અને દહેજને પણ સ્ત્રીધન માનવાની જોગવાઈ કરવામાં આવેલી હતી.

પ્રધાનમંત્રી પંડિત જવાહરલાલ નહેરૂ અને કાયદાપ્રધાન ડૉ. આંબેડકરે સદન બિલને પાસ કરે તે માટેની તમામે તમામ શક્ય કોશિશો કરી હતી.

\section*{બી-૮.૪ (૫) ડ̌. આiબેડકર સંસદમાં દૃતક આક્ષેપોનો મારો અને કૃવક આંદોલન :}

ઓકટોબર ૧૯૪૮માં ૫હેલીવાર ડૉ. આંબુડકરે સેંટ્ર્લ એસેમ્બલીમાં બિલન રજૂ કર્યુ ત્યારે ભારે તોફાની વાતાવરણ પેદા થયું. ડૉ. આંબેડકર ઉપર આક્ષેપોની વર્ષા કરવામાં આવી. બિલની વિરૂદમાં જાતજાતના અને ભાત-ભાતના બિન જરરીી મુદાઓ રજૂકરવામાં આવ્યા. આ તોફાની વાતાવરણમાં ડૉ. આંબેડકર સંપૂર્ણપણો શાંત રહ્યા. જે જે ટીકાઓ બિલની વિર્દમાં કરવામાં આવી હતી એને ધ્યાનમાં રાખીને એમણે ૧૯૫૦માં ફરીવાર બિલનું લેખન ક્યું. બીજી વખતની મહેનત પાછળનો આશય એટલો જ હતો કે અનાવશ્યક યર્યાને માટે કોઈ અવકાશ રહે નહીં, અને બિલને સદન સરળતાથી અને સર્વસંમતિથી પાસ કરે.

બિલ રજૂ થયું ત્યારથી જ હિન્દુધર્મના ધર્માચાર્યો અને મારવાડી શેઠીયા તેમજ ધનવાન લોકો અને

કોંગ્રેસ પક્ષના કેટલાક આગેવાનો તથા વિપક્ષના લોકો બિલની વિરૂદ્ધમાં મેદાનમાં આવી ગયા હતા. મારવાડી શેઠીયાઓએ પોતાનું ધન વહેંચાય નહીં અને દિકીીન એમાંથી ભાગ મળે નહીં એટલા હેતુસર પૈસા દ્વારા ભાડુતી લોકો ઉભા કરીને કૃત્રિમ આંદોલન ઉભું કીી દીધું હતું.

સમાચાર માધ્યમો દ્વારા તીવ પ્રચાર હરિફાઈ શરૂ કીી દીધી હતીં. રોજે રોજ સંસદ ભવન સામે અજ્ઞાન, અભણ અને ભાનભૂલેલી મહિલાઓની ટોળકીઓ બનાવીન દેખાવો યોજવા માંડ્યા હતા. એમને ખબર નહોતી ફे કોનું લશકર કયાં લડાવાઈ રહ્યું છે. પોતાનું જ લશકર પોતાના હિતો સામે લડ તેવી વિચિત્ર સ્થિતિ પેદા કરવામાં આવી હતી. જેની ખબર આંદોલનકારી સ્તીઓને નહોતી.

\section*{બી-૮.૪ (ક) 'અમારો ધર્મ - અમારી સંસ્કૃતત' : સનાતનની હિદુ ધમાચાર્યોનો પડકાર.}

અમારો ધર્મ અને અમારી સંસ્દૃતિ વિશ્વમાં સૌથી પાથીન છે. અમારા ધર્મ સદીઓના અનુભવે અમારા નૈતિક નીતિ-નિયમ ઘડયા છે. જેની સરખામણી દ્રુનિયાની કોઇધજા સાથે થઇ શકે નહીં. અમારા નૈતિક વિયારોને ધર્મનું પીઠબળ મળેલું છે. એટલે તે ઇશ્વરકૃત છે. એમાં Еખલ દેવાનો કોઇને અધિકાર નથી એવી બૂમરણ સાધુ સંતો અને મઠાધિપતિઓね મયાવી દીધી. સ્વામી કરપાત્રજી, માધ્વાયાર્યજી, દેવનાયકાચાર્યજ અને પુરીના શંકરાયાર્ય બનેલા નિરંજનદેવ તીર્થ વિરોધમાં મોખરે ઉભા થઈ ગયા હતા. સનાતની વર્ગની હિન્દુધર્મ પ્રત્યેની આસ્થાનો રાજકીય શીત બેહૂદો દુરૂપયોગ થઇ રહ્યો હતો. આંબેડકર અછૂત જીતિમાં જનમ્યા હતા. હિન્દુધર્મમાં સુધારો કરવાનું કામ અસ્પૃશ્ય આiબ઼કકર કરે તે વ્વત આ મઠાધિપતિઓ અને ધર્માચારીઓને જરાય કબૂલ મંજૂર નહોતી.

તા. ૮-૧૦-૧૯૫૦ના દિવસે સંકેક્વરપીઠના જગદરુુૂ શiકરાયાર્યે પંઢ૨પુરના ર૩કમણિ મંદિરના પટાંગભમાં કદ્ટરતાભર્યું પ્રવયન કરતાં કહેલું ખે, "ડૉ. આંબેડકર ગમે તેટલા વિદ્વાન ભલે હોય, પરંતુ તેઓ મહાર (અછૂત) છે અને તે અમારા કાયદામાં યંયુપાત કરે તે વાત અમને હરગીજ સ્વીકાર્ય નથી. તે ગટરમાં પડેલા દૂધ-ગંદવાડ સમાન છે. વળ્ની તેમણે અમારી સારસ્વત બ્રાહ્મણની દિકરી છીનવી લીધી છે."

મૂડીવાદીઓ, મારવાડી શેઠિયાઓ, ધર્માયાર્યો સહિત હિન્દુત્વના સ્વયં બની બેઠેલા પહેરેદારોએ સમશ વાતાવરણ ઝેરી બનાવી દીધું હતું. સંસદ સામે વિરોધનું તૂત રોજેરોજ ઉભું કરવામાં આવતું હતું અને એમાં મોટેભાગે ગરીબ સ્ત્રીઓને જ આગળની પંકિતમાં ખડી કરી દેવામાં આવતી હતી.
બી-く.૪ (6) पSEI પાછળનનું રાજકારસ અને નહે ३ગની પીછેહઠ.
રામ જન્મભૂમિના નામે અત્યારે જે પ્રારની ફૃતક લડાઈ લડવામાં આવી રહી છે, એવી જ લડાઈ હિન્દુકોડબિલની સામે તે સમયે ઉભી કરવામાં આવી હતી. વાતાવરણ સ્ફોટક બનવા માંક્યું ઉતું. પંડિત જવાહરલાલ નહેરૂ હિન્દુકોડ બિલના શરૂઆતથી સમર્થક હતા પણ જે પ્રકારે આંધી ઉભી થઈ તને કારણ એમનો જુસ્સો ઢીલો પડવા માંડ્યો. એક૫ળે તો એમણે કોશ્રેસ પક્ષને યીમકી પણા આપી કे જો હિન્દુકોડ બિલ પાસ નહીં થાય તો પોતે વડાપ્રધાનપદેથી રાજીનામું આપી દેશે. એની સીધી અસર થવાને બદલે અવળી અસર થછ. રાજકારણના ધૂર્ત ખેલાડીઓ સત્તાના સ્થાને અગાઉથી જ ગોઠવાઈ ગયા હતા. કોંગ્રેસપક્ષ ખમતીધર અન દેશ સ્વીકૃત પક્ષ હતો. શરૂઆતમાં કોંગ્રેસપક્ષે હિન્દુકોડબિલનું સમર્થન કર્યું હતું. ૫ણા સમય પસાર થતો ગયો તેમ પક્ષમાં đૈચારિક ભંગાણ પડવા માંક્યું અને કોંગ્રેસી એકતામાં દરાર પડવા માંડી. રાજકીય રીતે કેટલાક લોકીબિલની વિરૂદ્ધમાં ઉભા થવા માંડ્યા. ખુદ ભારતના પ્રથમ રાષ્ટ્રપતિ ડૉ. રાજેન્દ્ર્પસાદ અને નાયબવડામ્રધાન સરદાર પટેલ અને લોકસભાના સ્પીકર અનંતશયન આયંગર બિલની તરફદારી કરવા તૈયાર નહોતા. નહેરની શકિત ચકાસવા એક નવું સત્તા કેન્દ્ર સક્ક્ય બન્યું. નહેરૂને પોતાની ગ્દી ખસકતી લાગી તેથી નહેરેઓ પોતાની મકમતા છોડી અને બોલેલું ફેરવી તોળ્યું.

\section*{}

જ્ય્યરે પણા સ્વાર્થી તત્વો આંદોલન ઉભુ કરતા હોય છે ત્યારે તાબડતોબ વિવિધનામોની સમિતિઓ અને સંસ્થાઓ ઉભી કરી દેવામાં આવે છે. આંદોલનમાં એની અધિકૃતતા કોઈ યકાસતું નથી. એનો આશય તાત્કાલિક હેતુ પૂરતો જ હોય છે. આવી કૃત્રિમ સંસ્થાઓ નિવેદનબાજી માટેનું માધ્યમ બની જાય છે. એનાથી વાતાવશણને ઝેરીલું બનાવી શકાય છે. ક્યારેક સમાયાર માધ્યમો સાથે સંકળાયેલા લોકો જ આવી સંસ્થાઓને પીઠબળ પુરૂં પાડે છે. ખબર૫ત્રીઓનો કટકી વ્યવસાય વિકસે છે. ખોટી ખબરો વહેતી કરાય છે જે તતકાલ કાર્યસાધક પૂરવાર થાય છે. હિન્દુકોડબિલનો િિરોધ કરવા માટે ઠેર-ઠેર આવી સંસ્થાઓ ઉભી થઇ ગછ હતી.અને ખોટી ખબરો વહેતી કરવાનું શરૂ થયું હતું.

\section*{} અખિલ ભારત વર્ષીય હિન્દુકોડ બિલ વિરોધી સમિતિનું નિર્માજ થઈ ચૂફ્યું હતું. રામાવતાર પાંડ નામના એક બ્રાહ્મ ગૃહસ્થને સચિવ બનાવવામાં આવ્યા હતા. આ સમિતિના ઉપ્કમે ઠેર ઠેર સભાઓ, સંમેલનો અને બેઠકો યોજવાનું શરૂ થયું હતું. એને ભારે પ્રસિદ્ધિ આપવામાં આવી હતી.

તા. ૧૬/૧૭ અને ૧ ૮ ડિસેમ્બરના રોજ રાજસ્થનના જયપુર ખાતેત્રિદિવસીય સંમેલન યોજવામાં આવ્યું અને એમાં જે ઠરાવ પસાર કરવામાં આવ્ય તે જેતાં હવાનો રૂખ કેવો બદલાવા માંક્યો હતો. એનો અંદાજ આવી જાય છે. રૂઢીચુસ્ત લોકોની વિયારણા અંગેના દસ્તાવેજ તરી\} કાયમ યદ રાખવા જેવા આ ઠરાવો છે. પુરાવાઓ કે તાર્કિકતાઓ આવા ઠરાવોમાં કયયરેય હોતી નથી તથા તેને સર્વસ્વીકૃત ગણી લેવામાં આવે છે.

જયપુર ખાતે યોજાયેલ આ અખિલ ભારત વર્ષીય હિન્દુકોડ વિરોધી સંમેલનમાં એવું ઠરાવવામાં આવે છે 子े આ સંમેલન અન્ય કારણો ઉપરાંત નીચે જણાવ્યા મુજબના કારણોને લીધે હિન્દુકોડબિલનો સખતં વિરોધ કરે છે અને અપીલ કરે છે કे સદરબિલને પરત ખેંચી લેવું જોઇએ.
(અ) આ બિલ હિન્દુ કાનૂનના વૈદિક અને શાસ્ત્રીય મુળિયાં પર આધાત પહોંચાડે છે અને ગંભીર પ્રકારનું અને અનિવાર્યરેે હિન્દુધર્મ, હિન્દુ સંસ્કૃતિ અને હિન્દુઓના સામાજિક માળખામાં રહેલી પાયની બાબતોને નુકશાન પહોંચાડે છે.
(બ) આ બિલનો લગભગ સંપૂર્ણ હિન્દુ સમાજે (?) નક્કર વિરોધ કર્યો છે તેમ છતાં આ બિલ હિન્દુ કાયદામાં મૂળામૂત, પાયાગત અને કાંતિકારી પરિવર્તન લાવવાની વ્યવસ્થા ઉભી કરનારું છે.
(5) આ બિલની વિવાહને લગતી, છુટાછેડાને લગતી અને વારસાઈ હક્કને લગતી કલમો હિન્દુઓનું અહિત કરનારી અને સનાતન માન્યતાઓનો વિરોધ કરે છે.
(3) વારસાઇ હકકમાં સ્ત્રીઓની ભાગીદારી અંગે નવી કલમોનો ઉલ્લેખ કરવામાં આવ્યો છે. એનાથી માત્ર મતભેદમાં જ વધારો થવાનો નથી, પરંતુુન્દ્રુ પરિવાર વ્યવસ્થામાં ૫ણ અડચણો ઉભી થવાની છે. યુગોયુગી થી પારિવારિક સંબંધોનું સંરક્ષણ થતું આવ્યું છે. હિન્દુઓ વચ્યે દ્ટુંબની સ્થિરતા भાટે, પરિવારની સંપત્તિ સહકારી સંસ્થાના રૂપમાં કાર્યરત રહી છે. એમાં ૫ણ હિન્દુકોડબિલની જોગવાઇઓથી બાધા અને ગરબડ ઉભી થશે.
(4) આ બિલ ખૂબજ વિવાદાસ્પE અને હિન્દુ સમાજ પર દૂરગમમી પ્રભાવ પાડનારું છે. એટલે હિન્દુઓની કોઈ મોટી સંસ્થા (?) દ્વારા એના ઉપર પૂરેપૂરો વિયાર કરવામાં આવે નહીં ત્યાં સુધી એને પાસ કરવામાં આવે નહીં.
(૨) વર્તમાન સંવિધાન સભાની યૂંટણી ભારત માટે બંધારણ ઘડવાનો યોકકસ હેતુસર કરવામાં આવી હતી અને વધારેમાં વધારે તો કોઠ કામકાજ યલાવવા પૂરતા અથવા તાક્કાલિક જરૂરિયાત હોય તેવા અથવા જે ધારો અવિવાદાસ્પદ પ્રકૃતિનો હોય એવા પ્રારનો કાયદો ઘડવાનો અધિકાર વર્તમાન સંસદને છે. એથી વિશેષ નહીં.
(લ) વર્તમાન સંવિધાન સભાની યૂંટણી પુક્તમતાધિકારનો ઉપયોગ કરીને અથવા અન્ય સંવૈધાનિક કારણોને આધારે કરવામાં આવેલ નથી. એટલે ભારતીય રાષ્ટ્રીય કોંગ્રેસના અધ્યક્ષે અને સંવિધાનસભાના અધ્યક્ષે સંકેત કર્યોછે, ઓ સંદર્ભમાં આટલો ગંભીર, મહત્ત્વપૂર્વ અને પ્રકૃતિથી જ પ્રભાવશાળી એવો આ કાયદો હોવાથી એને પાસ કરવો જોઇએ નહીં.
(a) આ બિલને હાલ પૂરતું તો પાછું ખેંયી લેવું જોઇઓ અને એમાં જે જોગવાઇઓ કરવામાં આવી છે. એને આગમમી યૂંટણી પહેલાં મતદારોની સામે રજૂ કરવી જોઇઓ. જો મતદારો એને પોતાની મંજૂરી આપી દે તો જ એના ઉપર વિયાર કરવો જોઈએ.
ઠરાવ (z) આ સંમેલન પોતે ખૂબજ વિયાર ક્રા પછી પોતાનો અભિમતની ઘોષણા કરે छे के :
(ૐ) આબિલની વિ૩૩ધ સમચ્રહિન્દુ સમુદાય છે. આમ છતાં એના પ્રયોજનારાઓ જો ધારાસભાઓના માધ્યમથી આ કોડને બિલના સ્વરૂપે પાસ કરવા દબાણ કરે તો સભાના તમામ સભ્યોને અનુરોધ છે કે તેઓ સામુહકક અને વ્યકિતગત રીતે એનો વિરોધ કરે.
(બ) જે બંધારણ સભાના સભ્યો બિલનો વિરોધ કરવામાં અસમર્થ હોય તો મતદારોને યૂંટણીમાં પોતાનો દૃષિકોણ રજૂ કરવાનો અવસર આપવો જોઇએ.
(5) સંવિધાનસભાના અધ્યેક્ષે પહેલાં જ આ બાબતનો ઉલ્લેખ કરી જ દીધો છે કે, આ બીલ અંગે લોકમત જાભવા માટે એનું લોકોમાં વિતરણ કરવું જોઇએ. આ ઉપરાંત રાજા રજવાડાઓની સરકારોનો અભિપ્રાય લેવામાં આવ્યો નથી. કારણ કે હિન્દુકોડબિલ જ્યારે રજૂ થયું ત્યારે તે રાજા-૨જવાડાઓની હકુમતમાં લાગુ પાડવાનું નહોતું. હવે જો આ બિલ રાજા-૨જવાડાઓ સહિત સમશ્ર ભારતમાં લાગુ પાડવાનું હોય તો રજવાડાઓ તથા ભારતના નાગરિકોનો અભિપ્માય ૫ણ મેળવવો જોઇઓ. તથા રજવાડાઓના અભિપ્રાયો પણ સામેલ કરવા જોઇએ.
(3) આ બિલ હિન્દુધર્મમાં ખતરનાક અને કઢંગો હસ્તક્ષેપ કરવાના ઈરાદાઓથી લાવવામાં આવ્યું છે. આ એક ઉપયોગી અને હિતસાધક સંવિધાનના મૌલિક સિધ્ધાંતોનું ઉલ્લંઘન કરે છે.
ઠરાવ (૩) આ સંમેલન સંવિધાનસભાને ભલામણ કરે છે કે નવા બંધારણમાં ધાર્મિક અને સાંસ્દૃતિક સુરક્ષાનો પૂરેપુરો અને એની ઉપરવટ ન જઈ શકાય એવી ગેરંટી આપવી જોઇએ અને એવી વ્યવસ્થા પણ કરવી જોઇએ કે સંસદ વ્યદિતગત કાયદાઓમાં હસ્તક્ષેપ ન કરે.

ઠરાવ (૪) હિન્દુકોડબિલનો વિરોધ કરવા માટે સમચ્ર દેશમાં બેઠકો યોજવી જોઇએ અને પત્રો લખીન તથા તાર કરીને બિલના વિરોધમાં હસ્તાક્ષર અભિયાન યલાવવું જોઇએ. તમામ ઠરાવોની સૂયનાઓ સરકારને આપવી જોઇએ.

ઠરાવ（૫）દેશમાં સામાજિક અને ધાર્મિક બાબતો સાથે જોડાયેલી કેટલીક ફિલ્મો દેખાડવામાં આવી રહી છે．જેનાથી હિન્દુઓની ભાવનાઓને ઠેસ પહોંયશે એટલે આ સંમેલન સરકારને અપીલ કરે છે ૬ે તે આ પ્રકારનીફિલ્મો પર પ્રતિબંધ લગાવે．

દરિયાગiજ Eિલ્હી．

રામાવતાર પiા૩
સથિa અખિલ ભારતીય હિન્દુકોડ વિરોધ સમિતિ
અખિલ ભારતીય મહિલા સંઘના મહામંત્રી શ્રીમતિ શાંતાદેવી．હિન્દુકોડબિલનો વિરોધ કરવા આમરણાંત ઉપવાસ પર બેસી ગયા．ગાંધી જેવો મહાપુરૂષ વાતાવરણ જોઇ અને સર્જીને આમરણાંત ઉ૫વાસ પર બેસે તો પુના કરાર કરાવી દલિતોના અધિકારો ડુબાવી પોતાનો કકકો ખરો કરી બતાવે，પણ નાસમજ લોકો અતિ ઉત્સાહમાં આમરણાંત ઉપવાસે બેસી જાય તો નાહકનો જીવ ગુમાવે．શાંતાદેવીની તબિયત ચાર જ દિવસમાં લથડી જો કે આ જાહેરાતે બળતામાં ઘી હોમવાનું કામ જરૂર કર્યુ．એટલી એની અહેમિયત સ્વીકારવી જોઈએ．

પાંય ફેધ્નુઆરી ૧૯૫૧ના દિવસે બિલને ફરીથી સંસદસમક્ષ વિચારણાર્થ ૨જૂ કર્યું．ત્રણા દ્વિવસ સુધી એના અંગે યર્યા થઇ કેટલાક સંસદસભ્યોએ બિલની તરફણણ કરી તો ઘझાં સભ્યોએ બિલનો વિરોધ કર્યો．એન． વી．ગ્ડગીલ，જવાહરલાલ નહેરે，એચ．વી．કામઠ，ડૉ．હૃયનાથ કુંઝરુ，શ્રીમતી રેઘુુાર રે，શ્રીમતી દુર્રાબાઈ વગરરેઓ બિલનું સમર્થન ક્ર્યુ．ડૉ．આંબેડકરે દરેકે દરેક આલોચનાનો બુદ્ધિગમ્ય આધારો સહિત ઉત્તરો આપ્ય． ત્રણ દ્વિવસની ચર્ચા પછી પફ્મ બિલ પર કોઈ નિણ્ય લેવામાં આવ્યો નહીં．

ત્યાર પછીના ૧૭મી સપ્ટેમ્બર ૧૯૫૧ના દિવસે ફશીથી બિલ ઉપર વિયાર કરવામાં આવ્યો પરંતુ બિલના વિવાહ અને છૂટાછેડાની જોગવાઈઓ ઉપર જ યર્યા વિચાર૬ા થઈ．

હકીકતમાં મોટાભાગના કોંચ્રેસી સભ્યો ઇચ્છતા નહોતા 子 બિલ સંસદમાં પાસ થાય．પંડિત નહેરૂની ઇં્છા હતી ફे બિલ પાસ થાય તો સારં પણા બિલની વિરૂદ્વમાં એટલો બધો હોબાળો મયાવી દ્વામાં આવ્યો હતો કે સામે આવી રહેલી યૂંટણીઓને જેતાં તેઓ પણ ઢીલા પડી ગયા હતા．કોંગ્રેસી સાંસદો યૂંટણીમાં જોખમ ઉઠાવવા તૈયાર નહોતા અને કોં્રેસી આંતરિક રાજકારણ એમની વિફૂદ જવા માંડ્યું હતું．

જનસંઘના સ્થાપક સભ્ય અને આજના ભારતીય જનતાપક્ષના પૂજ્ય પુરૂષ ગણાતા ડૉ．શ્યામાપ્રસાદ મુખરજી જેવી વ્યકિત－મંત્રીમંડળના સભ્ય રહ્યા હતા ત્યારે બિલનો વિરોધ નહોતો કર્યો પણ મંત્રીમંડળમાં છુટા થયા પછી એનો વિરોધ શરૂ કરી દ્દીધો હતો．સંસદની અંદર અને સંસદની બહાર પ્રયારની આંધીએ વાસ્તવિક સત્યનું ગળું દબાવી દીધું હતું．હિન્દુકોડબિલ પાસ થાય એટલા માટે જ ડૉ．આંબેડકર કેબિનેટના સભ્ય તરીકે ચાલુ રહ્યા હતા．છેવટે તેમણે રાજીનામું આપવાનો નિર્ણય લીધો．

\section*{બી－c．૪（૧૦）ડૉ．આiબેડક2નું રાપુનામું અને કારણોની ખુલાસો．}

ડૉ．આંબુડકરે ખૂબજ પ્રભાવશ્ળી રીતે બિલના વિરોધમાં ઉઠાવવા આવેલા વાંધાઓના ઉત્તરો આપ્યા હતા．સદનમાં યાલેલી ચર્યાઓ દરમ્યાન સાંસદો વ્યકિતગત આક્ષેપબાજી કરવાની કક્ષાએ આવી ગયા． આક્ષેપબાશમાં પંડિત નહેરેને પણા લપેટી લીધા．એટલે નહેરં પોતાનું સંતુલન ગુમાવી બેઠા અને બિલને પરત લેવાનું એમણો નિવેદન કરી દીધું જે એમણે ક૨વું જોઇતું નહોતું．

કેટલાય દિવસોની ચર્ચાને અંતે ૨૫ સપ્ટેમ્બર ૧૯૫૧ના દિવસે હિન્દુકોડ બિલના થાર ખંડ પાસ થઈ શક્યા હતા．બિલનો વિaાહ અને છૂટાછેડાનો ભાગ પણ સંપૂર્ણ રીતે પાસ થઈ શક્યોં નહોતો．

ડૉ．આંબેડકર માટે આ અત્યંત દુ：ખદ અને અપમાનજનક બાબત હતી．પોતાના કથળતા સ્વાસ્થ્યની ચિંતા કર્યાવિના એમણે બિલ માટે ભારે પરિશ્રમ કર્યો હતો．નહેરૂઇએ બિલને પરત લેવાનું જે નિવેદન કર્યું ત પછી ડૉ．આંબેડકર જેવી સ્વમાની અને હેતુલક્ષી વ્યકિત માટે મંત્રીમંડળના સભ્ય બની રહેવું શક્ય જ રહુું નહોતું．

ડૉ．આંબેડકરને લાગ્યું હતું કે હિન્દુોડબિલને નહેરજજ ટલ્લે યઢાવી રહ્યા છે．ઓટલે એમફે પોતાની રાજીનામાનાં કારણોનું લેખિત નિવેદન તૈયાર કર્યું．સંસદમાં તે નિવેદન વાંયવા માગતા હતા પણા સ્પીકરશ્રીએ એમને નિવેEન વાંથવાની પરવાનગી આપી નહીં એટલે ડૉ．આંબે૩કરે સભાનો ગૃહત્યાગ કર્યા અને પત્રકારોને પોતાનું લેખિત નિવેદન આપ્યું જેથી લોકો ખરા કારણો જાહી．નિવેદન માનો હિન્દુકોડબિલને લગતો ભાગ નીચે भુજબ છે．
＂સંસEને સતાવાર કे બિનસતાવાર રીત માહિતl મળી ગઈ હશે કે લં 囚ં




 આ विનંતl માન્ય રાખવી み મારી ફરજ 囚તી．＂

＂સંસદની કર્ય્ય૬પલી અનુસાર જે પધાન રાજનામું આપે તને પૌતાના














 પ્રધાનમંડળા છોડવા માગો છે અને વધુ સમય તે સંયુુા જ્વાબEારી ઉપાડવા તૈયાર нथी."







 તરફEારી ક土ે છે તેમને વધુ સારા બતાવવાનો અને જેંઓની તેઓો તરફદારી કરતા નથી, તમનન ખરાબ ચીતરવાની દી્િિઅ તનની રજુઆા કરે છે. મારા કિસ્સામાં પ૬઼

 કરવાનો નિર્ધय ક્યાછ."

 બતl અને ૧૯૪૬માં વયગાળનની સરકાર સ્થપાઈ તમાં સલકાર કરવા મને અયોગ્ય










"ઉવ જે કારझોસર મારે મારા સાથીદારો સાથેના સંબંધનો સંત લાવaાની
 મને ઉrકટ ઇચ્છા થયા કરતી ઉતી."




 बत्या અंग આગળ જધルव्यु दे,




 ષતી. પुરા みક વર્ષ સુધ तो સી
















































 ચીફ कીપ, જેની ફરજ સરકારનl સમયનો બચાવ કરી સરકારી કાર્યને અાગાી વધારવાની છે; તહિન્દુકોડબિલની ચર્ચાના સમયે પદ્ધતીસર રીત ગરરહાજર રહેતા. મેં

 સંગઢનમાં બઢતી આપવામાં આવી હતી. આવી સ્થિતિમાં ખધાનમંડ૮માં ચાલુ રહંgં મારે માટે અસંમવ હતું.








 મળી ఆતl."





























 સરકાર હિન્દુકોડબિલનં વરેલી છે અનં તે みન પસાર કરાવશો જ. સરકાર ત દિશામાં






 પ૬t આ બિલના હાદમાં રહહલી આર્થિક-સામાજિક સમસ્યાઓ અંગેના પાયાના


 જરૂશી."
 મારે માટે સંસદને ખાતરી આપની જૂરૂી નથી કે સરકાર શા્યતાની મયાદામાં રહીન बिન્દુકોડબિલને પસાર કરવાની દિશામાં આગળ વધવા માગો છે. જ્યાં સુધી અમન
 આવ્યો છે. મને આશા છે કे આવી તક વર્તમાન સંસદના કાળ દરમ્યાન જ બભી थश?."
૫૬ษ આભાર માનું ધુ."

ડૉ. આંબેડકરે આપેલું ઉપરોકત નિવેદન વાંચતા ઓટલું તો સ્પષ્ટ થઈ જ જાય છે કे હિન્દુકોડબિલ સંસદમાં પસાર થઈ શક્યું નહીં એના કારણે તે ભારે વ્યથિત થયા હતા. સત્તામાં યીટકી રહેવાને બદલે એમझી રાશીનામું આપવાનું પસંદ કર્યું. આ ઘટના ડૉ. આંબેડકરની સિધ્ધાંત પ્રિયતા અને નિસબત ધરાવતા કારણ માટેની સમર્પિત ભાવનાને ઉજાગર કરે છે. તો બીજી બાજુ ભારતીય સંસદના ઇતિહાસમાં એક કલંકિત ઘટનાનું પ્રકરણ પણ ઉમેરે છે, કારણ કे ત્યાગ૫ત્ર આપનાર પ્રધાનને કારણો જણાવતું નિવેદન સદન સમક્ષ રજૂ કરવાની તકથી વંયિત કરવામાં આવ્યાહતા.

સ્પીકરશ્રીના સિંહાસને બેઠેલા ઉપસભાપતિઓ ‘નિવેદનની અત્રિમ નકલ મંત્રીશ્રીએ આપી નથી’ એમ જ઼઼વી નિવેEન કરવાની મંજૂરી આપી નહોતી.

સંવિધાનને સ્વીકૃતિ અપાઈ ત્યારે ભારતના પ્રથમ રાષ્ટ્રપમુખ અને સંવિધાનસભાના અધ્યક્ષ ડૉ. રાજે ન્દ્રસાદે કહેલા શબ્દો યા કરવા જેવા છે એમझે કહેલું, "સંવિધાન સભાના અધ્યક્ષને નતે બંધારણનો મુસદ્સો ઘડવાની રોજબરોજની કાર્યવાહી મે નિકટતાથી જોઇ છે. સંવિદાન મુસદા સમિતિના સભ્યો અને એમાંય વિશેષ કરીને એના અધ્ય્ષ બનેલા ડૉ. આંબેડકરે જે ઉત્સાહ અને નિષાથી પોતાની અસ્વસ્થ તબિયતને ગણકાર્યા વિના આ કાર્યને પૂણ્હ કર્યું છે એવું બીજી કોઇપણ વ્યકિત કરી શાકી હોત નહીં."
"અત્યાર સુધીમાં અમે એવા નિર્ણયો લીધા નથી અને કદાય ભવિષ્યમાં પા લઇ શકીશ્ચું નહીં, જેવો નિર્ષયય બંધારણનો મુસદ્દો ઘડવાની સમિતિના અધ્યક્ષ તરીકે ડૉ. આંબેડકની વરણી કરીને લીધો છે. એમહી અમારી પસંદગીન યોગ્ય ઠેરવી છે. એટલું જ નહીં ૫ભ પસંદગીને એક વિશેષ ગૌરવ અપાવ્યું છે."

લોકતંત્રની પ્સ્થાપના અને અદ્વિતીય લોકતાં્રિક દસ્તાવેજ દેશને આપનાર ભારતના પનોતા પુત્રને પોતાનું નિવેદન સંસદગૃહની જેવી લોકતંત્રની સર્વૉશ્ય સંસ્થાના પ્રાંગણમાં આપવાની ઉદારતા સંસદગૃહના વ્યવસ્થા તંત્રે આપવાની કાનૂન સુલભ ઉEારતા બતાવી નહીં. એટલે પોતાના ગૌરવની રક્ષ કરવા ડૉ. આંબુકકરે પોતાની બેઠક પર રહેલા કાગળો એકઠા કર્યા, સ્વસ્થતાથી ઉભા થયા અને સEનની બહાર જવા સિંહડગ માંડ્યા. સંસદસભ્યો સ્તબ્ધ થઈ ગય્ય. ઓક ક્ષણ સત્નાટો પ્રસરી ગયો. સદન બહાર જતા ડૉ. આંબેડકરની મકક્મતાને સૌથી પહેલા વિશોધ પક્ષે તાળીઓથી વધાવ્યું અને ત્યાર પછી તો તમામ સાંસદોね પોતાના વીરની વીરતાને તાળીઓના ગડગગડાટથી વ૬ાવી લીધી. જો કે સંસદમાં સ્વસ્થ પરંપરાને મજબુત કરવાની ૫ળ હાથમાંથી સરી પડી હતી. મોટાભાગના સભ્યો ડૉ. આંબેડકરને સાંભળવા ઇ્છતતા હતા પણ ઘટનાક્કમ અવળો થઇ ગયો.

આ ઐતિહાસિક ઘટના એ હકીકત વિશેષનું અનુપમ ઉદાહરણ છે કે મહાન વ્યકિતનું વ્યક્તિત્વ પ્રધાનપદથી ઘણ્હું ઉંયુ હોય છે. સમાચાર પત્રોએ બીજા દિવસે ડૉ. આંબેડકરે લીધેલા પગલાંની ભારોભાર પ્રસંશ કરી અને સભાપતિએ સદનની કર્યવાહીની ધારા ૧ ૨૮ હેઠળ ત્યયગપત્ર આપનાર મંત્રી પાસેથી અગ્પઉીી નિવેદનની નકલ મેળવવાનો સ્પષ્ટ અધિકાર નથી એમ જણાવી ઉ૫-સભાપતિએ લીધેલા પગલાની ટીકા કરી बतl.

ડૉ. આંબેડકરે સ્વમાનભેર પ્રધાનપદેથી નિવૃત્તિ લીધી. ૧૯૫૫-૫૬ સુધી બિલને ઓક અથવા બીજા કારણોસર રજૂ ન કશીને લટકતું રાખવામાં આવ્યુ.. હિન્દુકોડબિલને ચાર ભાગમાં વિભાજિત કર્યું અને છતાં ધાર્યું પરિ૬ામ આવ્યું નહોતું. કોંશ્રેસના આંતરિક રાજકારણે અને મૂડીવાદીઓના ઈશારે બિલનો આત્મા જ હણી बેવાયો. ટુકરે ટુક૩ હિન્દુકોડબિલ પાસ કરવામાં આવ્યું.

ભારતમાં જે કાયદા-કાનૂનો બન્યા એમાં હિન્દુકોડબિલ સૌથી અધિક મહત્ત્વપૂર્ધ છે.અને તેના લીધે સ્ત્રીઓન જે અધિકારો મષ્યા તેની નોંધ લઇね.

\section*{બી-૮.૫ (૧) હિદ્દુકોsબીલમાં સમાવેશ થયેલા કાયદાઓ :}

હિન્દુકોડબિલમાં નીચે પ્રમાણેના કાયદાઓનો સમાવેશ થાય છે.
(૧) હિન્દુ વિવાહિત સ્ત્રીઓને પૃથક નિવાસ અને ભરણ પોષણા અધિનિયમ (હિન્દુ મેરીડ વિમેન્સ સેપરેટ રેસિંગન્સ એન્ડ મેટેનેન્સ એકટ)
(૨) હિન્દુ Еતક પુત્ર અહણ તથા ભરણ પોષણ અધિનિયમ.
(હिન્દુ સક્સેશન ઓકટ)
(૩) હિન્દુલગ્નારો. (હિન્દુ મેરેજ ઓકટ)
(જ) અસમર્થ વૃદ્ધો અને અનાથોની વ્યવસ્થા અંગેનો ધારો.
(હિન્દુ એડોપ્શન એ-ડ મેન્ટેનન્સ એકટ)
(૫) હિન્દુ સગીરાવસ્થા તથા અભિભાવ્કતા અધિનિયમ (હિન્દુ માઈનોરીટી એન્ડ ગાર્ડીયનશીપ એકટ)

ઉપરોકત બધાજ અધિનિયમો ભેગ કરવામાં આવ્યા છે. જેનેહિન્દુકોડબિલ નામ આપવામાં આવ્વુંછે.

(૧) ૧૯૪૬્માં હિન્દુ વિવાહીત સ્ત્રીઓને અલગ રહેવાનો અને ભરણપોષણા પ્રાપ્ત કરવાનો અધિકાર અષિનિu (હિન્દુ મેરીડ વીમેન્સ રાઈટ્સ ટુ સેપરેટ રેસિડેન્સ એન્ડ મેન્ટેનન્સ ઓકટ) ભારત સરકાર દ્વારા પાસ કરવામાં આવ્યો હતો. આ કાયદાની જોગવાઇઓ હેઠળ હિન્દુ વિવાહીત સ્ત્રી નીચે પ્રમાણેના કારણોને લીધે અલગ રહેવાનો અધિકાર મેળ છે અને પોતાના ભરણપ્ોણણ માટે પતિ પાસેથી ધન માગી શકે છે.
(ૐ) જો વિવાહીતાનો પતિ તેની સાથે ફ્રૂ વર્તાવ-વ્યવહાર કરતો હોય કे જેથી પતિની સાથે રહેવું અયોગ્ય બની ગયું હોય અને વિaાહીતાનું જીન જોખમમાં હોય એવા સંજોગોમાં.
(બ) જો પતિ પતિનની ઇં્છા વિરૂદ એનો ત્યાગ કરતો હોય.
(5) જો પતિઓ બીજો વિaાહ કરી લીધો હોંય.
(s) જ્ પતિ હિન્દુધર્મ છોડી બીજો ધર્મ સ્વીકારી લેતો હોય.
(ઈ) જો પતિ રખાત રાખતો હોય.
(ફ) અન્ય યોગ્ય ગણી શકાય એવા કારણો. પરંતુ સતીત્વભંગ થયેલ હોય અથવા ધર્મપરિવર્તનની દશામાં સ્ત્રી પતિ પાસે ભરણપોષણનો અધિકાર મેળવવાને પાત્ર બનતી નથી.
બી-く. 4 (3) Pિન્દુદત્તક પુશ્ર ગ્રહણ તથા ભરણMોષણ અध્રિનિયમ :
ઈ. સ. ૧૯૫૬માં ભારત સરકારે હિન્દુદત્તક ચહણા તથા ભરણપોષણ અલિનિયમ (હિન્દુ એડોપ્ન એન્ડ મેન્ટેનન્સ એકટ) પાસ કર્યો. જે અનુસાર સંતાનને ગોદમાં લેતી વખતે પતિએ પોતાની સ્ત્રીની સંમતિ લેવી આવશ્યક છે અને વિધવા જો નિ:સંતાન હોય તો ઓને પુત્રને ખોળે લેવાનો અધિકાર આ કાનૂનથી મળેલો છે. સંતાનને ખોળે લેવા અંગે કાયદામાં નીચે પ્રમાખેના નિયમો ઘડવામાં આવ્યા છે.
(૧) પતિના મરી ગયા પછી પ્રત્યેક સ્વસ્થ માનસિકત્મની સ્થિતિ ઘરાવતી પુષ્તવયની વિษવા સ્ત્રીન બીજા કોઈના પુત્રને ખોળે બેસાડવાનો અને પુત્રને બીજા કોઈ દ્વારા ખોળે લેવા માટે આપવનનો પૂરે પुરો અધिકાર છે.
(૨) ધ્રત્યેક સ્વસ્થ માનસિક સ્થितિ ધરાવતા પુพ્ત્યના પુરુષને ખોળે લેવાનો અને આપવાનો અધિકાર છે. પરંતુ પન્નિી સંમતિ વિના ખોળે બેસાડવાનો કાનુની દિ્ટિઓ કાયદેસર ગણવામાં આવશે નહીં.
(૩) अવિવાહીત સ્ત્રીને ખોળે લેવાનો અથિકાર છે.
(૪) ખોળે બેસાડેલ બાળક ૧ ૫ વર્ષથી આછી ઉંમરનો તથા સામાન્યત: અવિવાહીત હોવો જોઇ ઓ પણ કેટલીક જાતિઓમાં બાળવયે જ Aિવાહ કરી દેવાનોરિવાજ હોઇ તેવા સંજોગોમાં આનિયમ છૂટછાટને પાત્ર છે.
(૫) આ કાયEા અનુસાર પુત્રીને પણt Eત્તક લેતી વખતે દત્તક આપતી વખતે વ્યવસ્થા થઈ શકે. અવિવાહીત અથવા विધુર પુરૂષ તथા અવિવાહીત સ્ત્રી અથવા વिધવાને કમશ: બાળક કે બાલિકાને ખોળે લેવાનાં
 અવિવાહીત વ્યકિત કન્યથથી ઓછામાં ઓછા ૨૧ વર્ષથી વધારે વયની હોવી જોઇએ. એવી જ રીતે બાળકને ખોળે લેનાર અવિવાહીત અથવા વિધવા સ્ત્રી બાળકની ઉમર કરતાં ઓછામાં ઓછી ર૧ વર્ષથી વધારે ઉંમર ધરાવતી હોવી જોઇએ અને દત્તક લેતી વખતે બાળક અથવા બાલિકાની ઉંમર ૧૫ વર્ષથી ઓછી હોવી જોઇએ.
બી-૮. 4 (૪) અશકત વૃદ્ધો અને અનાથોને દત્તક લેવાની તથા આપવાની વ્યવસથા અંગઃ :
પુત્ર ફे પુત્રીને ખોળે બેસાડવાના નિયમોની સાથે-સાથે હિન્દુ દતtક પુત્ર તથા ભરણપોષણ-વ્યય કાનુનમાં

ભરણપોષણની વ્યવસ્થા પણ કાનૂનમાં કરવામાં આવી છે．જેના અનુસાર નીચે પ્રમાણની મહત્વપૂર્ણ વ્યવસ્થાઓનિર્ધારિત કરવામાં આવેલી છે．

（૧）હિન્દુ પત્નિ－જેનો વિવાહ આ કાયદો બન્યા પહેલાં થયો હોય અથવા પાછળથી થયો હોય છતાં પોતાના જીવન－કાળમાં પોતાના પતિ દ્વારા ત્યજી દેવામાં આવી હોય અથવા પતિથી અલગ રહહવાની ઇચ્છા ધરાવતી હોય એવી સ્ત્રીને કેટલીક વિશિષ્ટ પરિસ્થિતિઓમાં પતિથી અલગ રહેવા છતાં પझા એને ભરણપોષણ મેથવવાનો અધિકાર રહે છે．
જો પતિ રખાત રાખે，ધર્મ પરિવર્તન કરી લે，પતિ પાશવિક ફૂરતાનો વ્યવહાર કરે，કોઢ અથવા અન્ય ઘૃણાસ્પદ રોગથી પીડીત હોય તો આવી બધી દશાઓમાં પતિથી અલગ રહેવા છતાં સ્ત્રીને ભરણપોષણ મેળવવાનો અધિકાર છે．
（૨）વિaાહિત પુત્રવધૂ અથવા વિધવા પૌત્રવધૂ પણા સસરા તરફથી ભરણપોષણ મેળવી શકકશે．
（૩）विધવા અથવા અપરણિત કન્યાને પિતા તરફથી ભરણપોષણ મેળવવાનો અધિકાર છે．
（૪）સગીરાવસ્થા ધરાવતા બાળકો，ભલેને પછી તે બિન－કાનૂની જ કેમ નથી હોતા，છતાં પોતાની સગીરાવસ્થાના સમયગાળામાં માતા－પિતા તરફફથી ભરણપોષણ મેળવવાનો અધિકાર ધરાવે છે．

\section*{બી－૮．૫（5）હિન્દુ સગીરાવસ્થા તથા અભિભાવકતા અહિનિયમ ：}

ઇ．સ．૧૯૫૬માં ભારત સરકારેહિન્દુ સગીરાવસ્થા તથા અભિભાવકતા અધિનિયમ（હિન્દુ માઇનોરીટી અને ગuર્ડીયનશીપ ઓકટ）પાસ કર્યા．આ કાનુૅ દ્વારા અભિભાંકકતાના વિષયમાં નીચે પ્રમાણની વ્યવસ્થાઓ કરવામાં આવી છે．
（ૐ）બાળક પોતાની ઉંમરના પ્રથમ પાંચ વર્ષ સુધી માતાની દેખરેખ હેઠળ રહેશે．એ પછી જ પિતાને એનો કાયદેસરનો સંરક્ષક માનવામાં આવશે．પિતાના મૃત્યુ પછી માતા જ બાળકની અતિભાવક ગણાશે．
（બ）અપરણિત ક્ન્યા અથવા ગેરકાનૂની પુત્રોની બાબતમાં માતા જ સંરક્ષક ગણાશે．એ પછી પિતાને આ અધિકાર મળશે．વિવાહીત કન્યાનો અભિભાવક એનો પતિ ગણાશે．
（5）સ્વાભાવિક અભ્મિભાવક（Guardian）ને તમામ કામ કરવાનો અષિકાર રહેશે，જે સગીરન્પ હિતમાં આવશ્યક અને ઉચિત હશે પરંતું તે એમના હિતની વિરૂદ કોઇપણા કામ કરી શકશે નહીં．એને સગીરની કોઈ૫ણા મિલ્કતનો એમિલકતના કોઈપણા ભાગને ગિરવે મૂકવાનો，વેયવાનો કે ખર્ચ કરવાનો અથવા આપવાનો અધિકાર રહેશે નહીં．
（s）૧૮વર્ષથી ઓછી ઉંમરના બાળકને સગીરાવસ્થા ધરાવતું બાળક માનવામાં આવશે．

\section*{બી－૮．૫（६）હિન્દુ－વિવાહ અધિનિયમ ：}

ઈ．સ．૧૯૫૫માં હિન્દુ વિવાહ અધિનિયમ
（હિન્દુ મેરેજ ઓકટ）પાસ કરવામાં આવ્યો．
આ અધિનિયમ અન્વયે હિન્દુ વિવાહને ત્રણ શ્રેણીઓમાં વહેંયવવામાં આવેલો છે．
（૧）विधि માન્ય લગ્ન（Valid）વ્યર્થ જવા લાયક લગ્ન．（Voidable）અને વ્યર્થ લગ્ન．（Void marriage）વિવાહ．
（૨）विવાહ માટેની ઉંમર મર્યાદા છોકરર માટે ૧૮ વર્ષ અને છોકરી માટે ૧૫ વર્ષની નિ⿸્⿰亻⿱一𫝀口十ત કરવામાં આવી છે．
（3）આ व્યવસ્થાને લીધે એક મહત્વપૂર્ણ સુધારો એક પતિ－પતિત્વ विવાહને આધાર મળ્યો．એની પાંયમી કલમ અનુસાર બે વ્યક્તિઓનો વિવાહ ત્યારે જ થઈ શકે છે જ્યારે વિવાહ વખતે કોઈ \(ણ\) ऐ એક વ્યકિતનો અન્ય કોઈ જીવન સાથી જીવીત ન હોય．આ પ્રકરે આ એકટથી સ્તી－ પુરષષ વચ્યે સમાનતા સ્થપાઈ છે．
（૪）આ अધિનિયમ અનુસ્મર પિતા પછી માતાને જ બાળકોનો સંરક્ષક માનવામાં આવેલ છે． આ અધિનિયમની સૌથી મોટી દેણગીી વિશેષ શર્તોને આધીન છૂટાછેડાની વ્યવસ્થા સાથે છે． विqહના પહેલા ત્રણ વર્ષોમાં છૂટાછેડા આપી શકાતા નથી．આ ગાળામાં કેવળ ન્યાયને અનુકુળ અલગ વસવાટ（Judicial Separation）જ હોઈ શકકે છે．આ કાયદાની ૧૩મી કલમ અનુસાર કોઇપણ પતિ અથવા પતિ વિવાહનો આ કાયદો પાસ થયાં પહેલાં અથવા ત્યાર પછી કયારે પણ થયો હોય તો નીચે મ્રમાણેની શરતોને આધીન રહીને છૂટાછેડા મેળવવા માટે કોર્ટમાં અરજી કરે શકે છે．
（अ）व્યભિયાર．
（બ）ધર્મ પરિવર્તન કરી લીધા બાદ．
（ક）થી（૫）અરજી આપતાં પૂર્વ ૩ વર્ષના અસાધ્ય ગાંડપણ，અસાધ્ય કોઢથી પીડાતો અથવા યૌન ， સંબંધી રોગથી પીડાતો હોય．．．．જે અન્ય લાગુ પડી શકે．
（૫）કોઈ ધાર્મિંક વિશ્વાસને લીધે સંન્યાસી બનીને સાંસારિક સંબંધો તોડી યૂક્યો હોય．
（૬）એના જીીીત હોવાના સમાયાર સાત વર્ષ અથવા તેથી વધારે સમયથી એવા લોકોને પણ ન મળ્યા હોય
જેઓ સ્વાભ્મવિક રીતે જ એના સમાયાર મેળવી શાકતા હોય．
(૭) ધારા (૧૦) અનુસાર ન્યાયિક પૃથ્થકરણની ડિકી મથતાં બે વર્ષ અથવા એનાથી વધારે સમય સુધી આવેદનકર્તાને સાથે સહવાસ (Cohabitation) t ક્યો હોય.
(c) આ ધારા અનુસાર થયેલ દાંપત્ય કાર્ય ને પુન: સ્થાપનની હિકી (Decree For Restitution of conjugal Act) ની ડિકી જાહેર થયા પછીના બે વર્ષ અથવા એનાથી વધારે સમય સુધી પાલન ન કરવામાં આવ્યું હોય.
પતિને નીચે લખેલા બે કારણોસર પણ પતિથી છૂટાછેડા લેવાનો અધિકાર છે.
(e) આવેદનપત્ર આપતી વખતે પતિની બીજ પતિ જીવીત હોય.
(૧૦) જો વિવાહ પછી પતિ બળાતકાર (Rape) પુરૂષ મૈથુન (Sodomy) અથવા ૫શુમેથુન (Bestiality) નો અપરાધી હોય.
છૂટાછેડાી અરજ વિવાહ પછીના ૩ વર્ષ પછી કરી શકાય. આ સમયગાળા દરમ્યાન નીચે લખેલી અવસ્થાઓમાં ન્યયયિક પૃથ્થકરણ થઈ શકે છે.
(૧ ૧) અરજીપત્રની તિથિના બે વર્ષ પહેલાં આવેદનકર્તા પક્ષને બીજા પક્ષ દ્વારા પરિત્યાગ (desertion) થયોહોય.
(૧૨) ફ્રૂરતાનોવ્યવહાર थતો હોય.
(૧૩) અરજ ૫ત્રની તિથિથી ૧ વર્ષ પહેલાં બીજા પક્ષનું ભયંકર કોઢથી પીડાતો હોય અથવા એવો સ્પર્શજન્ય રોગ જે અન્યને લાગુ પડતો હોય, પરંતુ જે રોગ અરશી કરનારને લાગુ પડતો ન હોય.
(૧૪) બીฆે પક્ષ અરજ્પત્ર લખ્યા પૂર્વ બે વર્ષથી સતત પાગલ હોય.
(૧૫) વિવાહ પછી પતિ અથવા પતિમાં કોઇકની પતિ અથવા પતિને છોડીને અન્ય કોઇ સ્ત્રી અથવા પુરૂષ સાથે સહવાર કરવો. અદાલત દ્વારા છૂટાછેડા મળી જતાં છૂટાછેડા મેળવનાર સ્ત્રી અથવા પુરષ 9 વર્ષ સુધી પુનર્વિવાહ કરી શકશે નહીં.

\section*{બી-૮.૫ (c) હिન્દુ विवाહ અधिનિયમ અન dેનો પ्रભાવ}

ભારત સરકારે ઇ.સ. ૧૯૫૬માં હિન્દુ ઉત્તરાધિકાર અધિનિયમ (Hindu succession Act) પાસ કર્યો. આ કાયદા દારા પુત્રીને પિતાની સંપત્તિમાંથી બરાબરીનો અષિકાર આપવામાં આવ્યો છે. આ કાપદા અનુસાર સ્ત્રીઓને પણ પોતાની સંપત્તિનો જેવો ઈચ્છે એવો ઉપભોગ કરવાનો, સંપત્તિને ગિરવે મૂકવાનો, વેયવાનો, દાન કરવાનો વગેરેનો અધિકાર મળ્યો છે.

આ કાયદાથી સમાજ અને સ્ત્રીઓની સ્થિતિ પર ઘણો પ્રભાવ ૫ડ્યો છે. આ પ્રભાવ નીચે લખ્યય પ્રમાણો ગણાવી શકાય.

\section*{- સ્રી-પुइષोન સમાન अधिકાz :}

આ કાયદા દ્વારા જીવનના પ્રત્યેક ક્ષેત્રેમાં સ્ત્રી-પુરૂષના અધિકાર સમાન થઈ ગયા છે. પિતા અને પતિની સંપત્તિમાં અધિકાર, પુત્રને ગોદ લેવાનો અધિકાર, વિધવા થાય તો પુનર્લગ્ન કરવાનો અધિકાર, અત્યાયાર થાય તો છૂટાછેડા લેવાનો અધિકાર તથા સિવિલ-વિવાહ કરવાનો અધિકાર વગેરે મળવાથી હિન્દુ સ્ત્રીઓનું સામાજિક જીવનમાં થતું શોષણ કાયદાની દૃષ્ટિએ સમાપ્ત થઈ જાય છે. હવે સ્ત્રીને પુરૂષની દાસી ગણવાનો અધિકાર કોઈને રહેતો નથી. સ્ત્રીને પુરૂષનો પડછાયો ગણવાની રૂઢીનો અંત આવ્યો.

સ્ત્રી પર મનમાન્યા અત્યાચારો કરી શકાય નહીં. સ્ત્રીને ફૂરૂ, વ્યભ્ભિયારી અને પાગલ પતિ સ્થે જીવનભર બાંધી રાધી શકાય નહીં. એની સંમતિનો આશ્રય છીનવી શકાય નહીં. બીજાઓની દયા ઉપર જીવન ગુજારો કરવાની એને ફરજ પાડી શકાય નહી.. સ્ત્રીને ૫ણા માનવ સુલભ અઘિકારો મળેલા છે અને તેનો તે ઉપભોગ કીી શખે છે. પુરૂષોની જેમ જ સ્ત્રીઓ પણ પોતાનો માનવીય વિકાસ કરી શકે છે.

\section*{સંથુક્ત પたિવારની અખંડતાને અસર :}

આ કાયદાથી સ્ત્રીને વ્યાપક અધિકાર મળ્યા છે, અને તને લીધે સ્ત્રીઓમાં પરિવારના બંધનો પર વિદ્રોહની ભાવના પેદા થ્ એ સ્વાભાવિક છે. સંયુક્ત પરિવરોોમાં નવપરણિત યુગલ એક શુંગળમમણ અનુભવતુું હોય છે. સરકારે આ કાયદો પસાર કરીને સ્ત્રીને સ્વાતંત્ર્ય બક્ષ્યું છે. જેની સીધી અસર સંયુક્ત પરિવાર પ્રથાને અસરકતતા બની છે. સંયુક્ત પરિવારનું બંધન ઢીલું પડ્યું છે પભ સમજદાર સંધુક્ત પરિવારમાં પરસ્પરના હિતને સાયવવામાં મુશ્કેલી પેદા થતી નથી.

\section*{- પરિવારમાં પુરષની ધ્રુતાની સમાસિ :}

હિન્દુકોડબિલના કાયદાઓથી પુરૂષની પ્રભુતા સમાt્ત થઈ ગઈ છે. પુરૂષ પ્રધાન સમાજ માટે આ ઓક મોટો ફટકો છે. હેે સ્થિતિ એવી નિર્માણ થઇ છે કે પતિની સંમતિ વિના પુરૂષ પુત્ર કे પુત્રીને દતક લઈ શકતો નથી. કન્યાઓની સંરક્ષિકા તો માતાને જ માનવામાં આવી છે. પરિ૬ામે પુરૂષો અગાઉ સ્ત્રીઓ પર જો હુકમી ચલાવવા હતા અને મનમાની રીતે વર્તતા હતા એવી રીતે હવે અત્યાયાર કરી શકે તેમ નથી, કારણા કે સ્ત્રીઓ પણ છૂટાછેડા મેળવી શકે છે. એટલું જ નહીં પુરૂષ થી અલગ રહીને જીવનભર પુરૂષ પાસેથી ભરણ-પોષણનો ખર્ય પતિ પાસેથી મેળવી શાેે છે.

સંપત્તિમાં પુત્રીઓ અને વિધવાઓને અધિકાર મળવાને લીધે પુરૂષોની જો હુકમી અને પ્રભુસત્તા સમાપ્ત થઈ ગઈ છે. મનુસ્મૃતિના કાયદા અનુસાર અગાઉ સ્ત્રીને બયપભમાં પિતાની, યુવાવસ્થામાં પતિની અને

વૃદ્દાસ્થ્થાં પુપ્રોની દયા ૫૨ જવવાની વ્યવસ્થા મનુસ્મૃતિ દ્વારા કરવામાં આવેલી．સ્ત્રીનું સમશ્ર જીન પુરૂષના
 જવાબદારી અને સમાન અધિકાર મળ્યા છે．બાળકોના ઉછેર માટે પણ1 માતા－પિતા બન્નેની સમાન જવાબદારી છે અને ખન્નેને સંતાનોના સંરક્ષક માનવામાં આવ્યા છે．

\section*{－जહ विवाह पद्धतिनो अंत ：}

હિન્દુ વિવાહ અધિનિયમથી હિન્દુ સમાજમાં બાલ વિવાહ અથવા શિથુુ વિવાહ（Child Marrage） નો અંત કરવામાં આવ્યો છે．હવ વિવાહના સમયે છોકરા－છોકરીની ઉમર અનુકેમે ૨૧ વર્ષ અને ૧૮ વર્ષની હોવી આવશ્યક છે．જો આ શરત મુજબની સ્થિતિ ન હોય તો એવા લગનન કાનૂની ગણી શકાશે નહીં．

\section*{}

આ કાયદા દારા પુત્રીન પિત્તની સંપતિમાંથી，પતિ અથવા વિધવનન પતિની સંપતિ મેળવવાનો અધિકાર

（૧）પુરષની સંપતિમાં એની વિધવા પતિત，મા，દિકરા અનીદિકીીઓને સમાન અધિકાર મળેલ છે．
 ભાગ મળે છે．
（૩）પિતાના રહેઠાણના મકાનમાં अપરણિત પુત્રી，વिધવા કे みવી દિકરી કे જેના પતિઓ ત્યન દીtી છે એવી ત્યક્તાન અથવા છૂટાકેડા આપ્ય હોય તને રહેવાનો અષિકાર છે．તે અષિકાર ભાઇઓની મરજ પર આધારિત નથી．કાયદ્દેસર અધિકારી રુએ તે વિતાના ઘરમાં રહી શ઼ે છે．
（જ）પતિના મૃત્યુ સમયે જો પતિનના ગર્ભમાં બાળક હોય તો \(ત\) બાળકન પિતાની સંપત્તિમiથી ભાગ भેળવવાનો अ氏िકાર છ．
（૫）સ્ર્રીના નામે જે પझ મિલકત के જાયદાદ，ધરેણાં અથવા ધન હોય જે みને લગ પહેલાં ફे લગન પછી અથવા લગના સમયે મળ્યા હોય તે એનું સ્ત્રીધન ગણાય છે．એની ઉ૫ર સ્ત્રીનો પુરેપૂરો उड
（छ）વારસાઇમાં કે ભેટ તરીકે મળેલી અથવા છૂટાછેડા મેળવ્યા પછી ભરણ－પોષણા પેટે જે કંઇ સંપત્તિ મળે તની ઉપર સ્ત્રીનો સંપૂણ અષિકાર છે．ઓના અંગે તે પોતાની મરજી મુજબ વસિયતનામું કીી शtร．
（૭）સ્ત્રીને પાતે કમાયેલી અથવા પરિવાર દ્વારા મળેલી સંપત્તની ગમે ત્યારે વસિયત કીી શકે છે．આ

 \(\gamma\) આપaામાં આ બે બલ્క કોઈ ટ્રસ્ટ અથવા સંસ્થા અથવા કોઈ અન્ય વ્યકિતને પણા આપી શકાય
 જબマદસ્તીથી લઈ શકાય નહીં．


 ડુધાયી શકાય Tહીં．
（૧૦）સંયુક્ત પરિવારમાં વિધવા પોતાના પતિના હિસ્સની વારસદાર છે પણ એને ભાગીદાર માની शเાય નહીં．

\section*{બી－૮．૫（લ）Bિન્દુકોsબિલ એટલે નિરાઘાર લોકોન એક પ્રકારનો ળીવન－વીમો ：}

આ કાયદાથી અસહાય અશકત દૃદ્દો，બાળકો અન વિખવાઓ વગરેને જાણ કે જવન વીમો મળી ગધો
 અનિવાર્ય બની ગ્યું છે．અપરણિત સ્ત્રી વિતા પાસેથી，વિવાહીત સ્ત્રી પતિ પાસેથી，વૃદ્ધ માતા－પિતા પુત્રો પાસેથી ભરણ－પોોષણ મેળવવાનો અવિકાર ધરાવે છે．

\section*{－વાલીપણામાં સ્રી અને પુરૅનો સમાન અધિકાર ：}

આ કાયદા દારાર મા અને બાપ બન્નને બાળકના અભિભાવક ગણાવામાં આવ્યા છે．૧૫ વર્ષની ઉંમર સુધી બાળકની વાલીએ પછી પણ કન્યાની અત્િિભાવક માનવામાં આવી છે અને જે પિતાની હ્યાતિ ન હોય તો સગીીરyત્રન મભિભાભાવક માનવામાં આવે છે．

\section*{－પરિવાર અન વિવાહ જેવી સંસ્થાओમાં સ્ધુધારો ：}

આ કાયદાને લીધે ભારતમાં પરિવાર વિવાહ વગેેેે સંસ્થાઓમાં ઘણો ભારા સુધારો થયો છે．આ સુધારા પહેલાં ભારતીય સમાજમાં સ્તીઓની દશા ઘણી યિંતાજનક અન વિષમ હતી．એમનુંજવન ભારોભાર વદનાઓ， અને યાતનામોથી ભરેલું હતું કારણા કે એમને પુરૂો જેવા અધિકારો પ્રાસ થયા નહોતા．

\section*{－छૂટાછેડા લેવાનો અધિકાર ：}

હિંદુકોડબિલને લીધે સ્ત્રીઓને છૂટાછેડા મેળવવાનો અષિકાર મળ્યો અને અત્યાયારી પતિની ફૂરતાનો

કાનૂની રીતે સામનો કરવાનો ઉપયાર પણ હાથમાં આવ્યો. બીજા શબ્દોમાં કહીએ તો સ્ત્રીને કાનુની શકિત પ્રથમવાર પ્રાપ્ત થઈ. નિ:સંતાન સ્ત્રીને દત્તક લેવાનો અધિકાર હિન્દુકોડબિલને લીષે મળ્યો. પિતાની સંપત્તિના વારસદાર તરીકેનો મોભો મળ્યો. એક રીતે સ્ત્રી સ્વનિર્ભર બની. પુરૂષ પ્રધાન સમાજમાં સ્ત્રીઓને એમના ન્યાયી આધારો અને અધિકારો ઉપલબ્ધ થયા.

હિન્દુકોડબિલને લીધે ઓક અદૂભૂત જાગૃતિ સ્ત્રી જીવનમાં આવી છે. આજે હિન્દુ સ્ત્રીઓમાં જે યેતના જોવા મળે છે. એનુંશ્રેય હિન્દુકોડબિલને ફાળે જાયછે.

\section*{- विधવા જવવનમાં સુધારો :}

હિન્દુ વिવહહ પુર્વિવવહ અધિનિયમથી વિધવાઓના જીવનમાં મોટો સુધ્યો થયો છે. ભારતીય સમાજમાં વિધવા विવાહ એક સામાન્ય ઘટના ગણાવમાં આવે છે. વિધવા વિવાહ ઉપર કોઈપણ પ્રકારની રોક-ટોક રહી નથી.

\section*{- जાળ विवાહ :}

બાલ વિવાહ જેવી પ્રથા આજે પણા અસ્તિત્વ ધરાવેછે. એના ઉપર કંટ્રોલ હજી સુધી આવ્યો નથી. પરંપરાગત સમાજ જીવન જીવતા રઢીયુસ્ત કુટુંબો બાળવિવાહ ની બદી પ્તત્યે જાગૃત બન્યા નથી. તે અટકાવવી જોઇએ.

\section*{- દहेજ પ્રથા પર પ્રતિલંધ:}

દહેજની પ્રથા હિન્દુ કન્યાઓ અને સ્ત્રીઓ માટે તથા એમમના મા-બાપને માટે ઓક મોટી આફત અને અભિશ્પ રૂ૫ પ્રથા ગણાતી હતી. દહેજને લીદે અનેક કન્યાઓને મોતને ઘાર ઉતારી દેવાના અસંખ્ય દાખલો બન્યા છે. આ પ્રથા સામે હજુ કોઈ નકકર પગલાં લેવામાં આવ્યા નથી. કાયદામાં વ્યવસ્થા કરવામાં આવી છે પણ તે પૂરતી નથી. આ પ્રથાના ભયંકર દુષ્પરિણામો સમાજ જોઇ રહ્યો છે. આજે ર ૧મી સદીના પ્રથમ દશકામાં કન્યાનો જન્મ થતાં જ કેટલાક ઘરોમાં અંધારૂં છવાઈ જાય છે. જ્યાં સુધી દહેજ પ્રથાના મૂળમાં ધા કરવામાં નહીં આવે ત્યાં સુધી સ્ત્રીઓની દશામાં સુધારો થવાના એંધાણ જોઈ શકાય તેમ નથી.

હિન્દુકોડબિલ દ્વારા એક ઐતિહાસિક સીમા ચિન્ઉ અંકાયું છે. સમાજમાં યેતના લાવવાનો અને સ્ત્રી ઉજ્રિનો માર્ગ પ્રશસ્ત કરવાનો અપ્રતિમ પ્રયાસ આ બિલ દ્વારા કરવામાં આવ્યો છે. સ્ત્રી સમાજ પોતાના મુદિતદાત1 ડૉ. બાબા સાહેબ આંબેડકરની સ્મૃતિ સદાય પ્રજ્વલિત રાખશે. જો કે હજુ પણ સામાજિક ક્ષેત્ર ઘણાં પગતિશીલ પગલાં લેવાની આવશ્યકતા છે. અત્યારે દહેજ નિયંત્રક અધિનિયમ માત્ર કાયદાથી થશે એવું પણા માનવું ખોટું છે. સમાજ પોતે જ સભ્ય સમાજ બનવાનો આચહ રાખે અને દહેજ્રથા વિરૂદ્ કડકવલણ અખત્યાર કરે તો જ સુધારો શકય છે. એવું આજની પળે તો સ્પષ્ટ રીતે જોઈ શકાય છે.

હિન્દુકોડબિલ પાસ થશે તl હિન્દુધર્મ, હિન્દુ સંસ્દૃતિ અનેહિન્દુ સમાજ વ્યવસ્થનું ધનોતપનોત નીકળી જશે ねવી


\section*{બી-૮. 5 કેટલાક ઉપયોગી પુસ્તકો}
(૧) રણસુભે (ડૉ.) સૂર્યનારાયણ, "ૉૉ. આંબેડકર" લક્ષ્મી કોલોની, લાતૂર, મહારાષ્ટ્ર ૧૯૯૧ (હિન્દી)
(૨) ભટનાગર (ડૉ.) રાજેન્દ્ર "ડૉ. આંબેડકર : જીવન ઔર દર્શન" કિતાબધર, દરીયાગંજ, નયી દિલ્હી. ૧૯૯૨. (હિન્દી)
(૩) રાષ્ટ્રપાલ પ્રવીફ, "વરશીપીંગ ફોલ્સ ગૉડ : એક અવલોકન" સ્વમાન: ફાઉન્ડેશન ફોર દલિત લિટરેચર, અમદાવાદ (૧૯૯૯)
(૪) આનંદ (ડૉ.) તેલતુંબડે, "ડૉ. આંબેડકર અને મુસ્લીમો : શું સાયું, શું જુઠ્ઠ઼" વિકાસ અધ્યયન કેન્દ્ર, મુંબઈ, ૨૦૦૩ (ગુજરાતી અનુવાદ)
(૫) ધર્મdીર (ડૉ.) "આંબેડકર કી પ્રભાવવાદી વ્યાખ્યા" શેષ સાહિત્ય પબ્લીકેશન, શાહદરા, દિલ્હી ૧૯૯૦. (હિન્દી)
(૬) કવલોકર (ડૉ.) ક. કે. "પોલિટીકલ આઇડીંયાઝ એન્ડ લિડરશીપ ઑફ ડૉ. આંબેડકર" ચૌસલકર (ડૉ.) એ.એમ.
વિશ્યનિલ પબ્લીકેશન્સ, પૂझે-૩૦, (૧૯૮૯) અંગ્રેજ
પરમાર (ડૉ.) રમેશયંદ "યુગ પુરૂષ ડૉ. આંબેડકર : ભાગ-૧-૪" દલિત પેંથર, પ્રકાશન : ગોમતીપુર, અમદાવાદ-૨૧. ૧૯૯૦. (ગુજરાતી)
(c) ખૈરમોડે ચાંગદેવ / ભaાનરાવ "ડૉ. આંબેડકર આણિ હિન્દુકોડબીલ"

સુગાવા પ્રાશનન, પૂझે-૩૦ - ૨૦૦૨ (મરાઠી)

વાણી પ્રકાશન, નયી દિલ્હી-૧૧૦૦૦૨ - ૧૯૯૭ (હિન્દી)
(૧૦) જાટવ (ડૉ.) ડી.આર. "ડૉ.. બી.આર. આબબડકર કા રાજનીતિ દર્શન / નૈતિક દર્શન / સામાજિક દર્શન" સમતા સાહિત્ય સદન, જયપુર, ૧૯૯૦ (હિન્દી)
(૧૧) મેઘવાલ ભાગીરથ "ભારત કા ઈતિહાસ" શ્રમણ બ્રાહણ સંસ્કૃતિયોં કા સંઘર્ષ મૂલનિવાસી પ્રકાશન, ઉદયપુર, રાજસ્થાન, ૨૦૦૫ (હિન્દી)

\section*{બી-૮. 6 તમારી પ્રગતિ ચકાસો.}

પ્રશ્ર-૧ નીચેના પ્રશ્નોના ત્રભ ફે ચાર વાક્યોમાં જવાબ આપો.
(૧) ભારતીય સમાજમાં સ્ત્રીઓ અંગ કઈ કઈ કુપ્રથાઓ પ્રયલિત હતી ?
\(\qquad\)
\(\qquad\)
\(\qquad\)
(૨) ડૉ. આંબેડકરે પોતાના સ્વાસ્થ્યને ભોગે સંવિધાન નિર્માણનું કામ પુરૂં કયું હતું એમ શાથી કહેવાય છે ?
(૩) કામઠી આiદોલનને મહિલા મુકિતનું પાયાનું આં......................................................................................... માટે કહામાં આવે ?
(૪) આબંડકરની યળવળને મહિલાઓની જાગૃતિનો યમત્કાર કેમ ગણાય છે ?
(૫) આપણu દેશનું સંવિધાન ઘડવા ૨ચેલી મુસદા સમિતિમાં કોણ કોણ સભ્ય તરીક હતા ?
(૬) શ્રમમંત્રી તરીકે ડૉ. આંબેકકરે શ્રમિક મહિલાઓને કયા અધિકારો અપાવ્યા ?

પ્રશ્ન-૨ નીયેના પ્રશ્રોના એક વાક્યમાં જવાબ આપો.
(૧) સમાજ જીવનના રથના બે પૈડા કયા કયા છે ?
(૨) ૧૯૪૪માં દલિત મહિલાઓની કોન્ફરન્સ કયાં અંગે કોના અધ્યક્ષપદ્ યોજાઈ હતી ?
(૩) ડૉ. આંબેડકરના મતે લોકશાહીનો આશય શું છે ?

\section*{(૪) આપણું સંવિધાન ઘડવામાં કેટલો સમય લાગ્યો હતો?}
(૫) સ્વતંત્ર ભારતના પહેલા પ્રધાનમંત્રી કોણ હતા ?

પ્રશ્ન-૩ યોગ્ય શબ્દ પસંદ કરી ખાલી જગ્યા પૂરો.
(૧) औरંગાબાE કન્યા મહાविદ્યાલય શરૂઆતના વર્ષો કન્યાઓ ભણવા આવેલી. (યાર, દસ, અને વીસ)
(૨) કઈ સાલમાં હિંદુકોડબીલનો કાચો મુસદો તૈયાર કરવામાં આવ્યો હતો. (૧૯૪૭, q૯૪८, q૯૪૪)
(૩) ડૉ. આંબેડકરે.
બાળી હતી. (ગૌત્તમસ્મૃતિ, મનુસ્મૃતિ, બોધાયન સ્મૃતિ)
(૪) ભારતને..............ના દિવસે સ્વતંત્રતા મળી. (૧૫ ઓગષ, ૨૬ જાન્યુઆરી, \(૮\) ઓગસ્ટ)
(૫) ડૉ. આંબેડકર કોલંબિયા યુનિવર્સિટીમાં ભણાવા ગયા ત્યારે એમની ઉંમર. नी बतl.
(१૬ વर्ष, ૨૨ વર્ષ, ૨૦ વર્ષ)
(9)
(2)
(3)
( \(\gamma\) )
(4)

પ્રશ્ર-૪ નીચેના પ્રશ્રોના બે ફે ત્રભ વાક્યોમાં જવાબ આપો.
(૧) ગરીબ દલિત મહિલાઓએ સફેદ સાડી મેળવવા શું કર્યું હતું. ?
(૨) ઈંદિરાબાઈ ચિત્રને કઈ જવાબદારી સોંપવામાં આવી હતી ? શા માટે ?
(૩) મુસ્લીમ મહિલાઓની કઈ પ્રથાને જોઈ ડૉ. આંબેડકર નાખુશ હતા ? શા માટે ?
(૪) ટી.ટી. કૃષ્ણમાચારી ડૉ. આંબેડકરને સંવિધાન નિર્મતા કેમ કહે છે ?
(૫) આપણાં બંધારણમાં આપણને કયા કયા અધિકારો આપવામાં આવ્યા છે ?
(૬) સંવૈધાનિક ઉપચારોનો અધિકાર મહત્વનો શા માટે ગણાવામાં આવ્યો છે ?

પ્રશ્ર-૫ ૮-૧૦ લીટીમાં મુદાસર ટૂંક નોંધ લખો.
(૧) હિન્દુકોડબીલને પરિણામે સ્ત્રી જીવનને કયા કયા ક્ષેત્રે મુકિતનો અનુભવ થયો?

રૂપરેખા
સી-૮.૦ ઉદ્દેશો
સી-૮.૧ પ્રસ્તવના : દાદા આંબેડકરના સંતાન .... !
સી-૮.૨ ૧. ડૉ. આંબેડકરની પ્રાથમિકતા :
૨. અડધા ઉપચારો વિરૂદ્ધ ડૉ. આંબેડકરનું પૂર્ણ નેતૃત્વ:
૩. દલિત સાહિત્યની વિદ્રોહી ધારા:
૪. દલિત સાહિત્ય આંદોલન:
૫. દલિત શબ્દના સૂયિતાર્થો :
૬. સાંધ્રત દલિત સાહિત્યની ગતિવિધિ :
૭. દલિતેતર સાહિત્યકારોની ટીકાટીપ્પણી :
૮. મહારાષ્ટ્રમાં દલિત સાહિત્યની બળવાન ધારા:
૯. દલિત પેંથરની ચળવળ અને દલિત સાહિત્ય :
१०. ગુજરાતમાં ગણનાપાત્ર દલિત સાહિત્ય ધારા :
૧૧. ૧૯૮૧ અને ૧૯૮૫ના કહેવાતા અનામત વિરોધી આંદોલનોનો સાહિત્યિક પ્રતિકાર:

૧ ૨. હિન્દીભાષી રાજ્યોમાં દલિત સાહિત્ય ધારા:
१૩. પંજાબી દલિત સાહિત્ય :
૧૪. દક્ષિણ ભારતમાં દલિત સાહિત્યની યળવળ :
૧૫. દલિત સાહિત્ય : વૈવ્વિકતા તરફ પ્રયાણ :

સી-૮.૩ કેટલાક ઉપયોગી પુસ્તકો :
સી-૮.૪ તમારી પ્રગતિ યકાસો.

\section*{સી-૮.○ GĘશ̀}
- આ એકમનો ઉદેશ ડૉ. બાબાસાહેબ આંબેડકરના પરિનિર્વાણ પછી દલિત સાહિત્યની દેશભરમાં વ્યાપક બનેલી સાહિત્યિક યળવળનો આછો પાતળો પરિયય આપવાનો છે.
- દ \(િ\) - સાહિત્યની વિદ્દોહી ધારા કઈ રીતે ઉદૂભવી તે બતાવવાનો ઉપક્રમ છે.
- દલિત સાહિત્ય દેશમાં કયાં કયાં વિસ્તર્યું છે અને અત્યારે ત્યાં કેgું કામ થઈ રહ્યું છે એની માહિતી આપવાનો ઉદ્દેશ છે.
- દલિતેતર સાહિત્યકારોની શરૂઆતમાં કયા પ્રકારની પ્રતિક્રિયા હતી તેનું ધ્યાન દોરવાનો ઉદ્શેશ છે.
- દલિત સાહિત્યની ધારા વૈગ્વિક સ્તરે કેવી રીતે વિકસી છે અને પાઠયપુસ્તકો તથા ઓકેંેંમિક સ્ટડીઝનો વિષય બની છે ઓની માહતીી આપવાનો છે.

\section*{સ્તી-૮.q પ્રZ્તાવના :}

દたિત સાહ્ત્યની આ એકમમાં યર્યા કરીએ છીઓ ત્યારે સાંસ્કૃતિક યળવળ તરીકે 'પ્ત્તાવના' માં ગુજરાતના અભ્યાસુ દલિત કીિ ‘નીરવ પટેલ' ના કીિતા સંચ્રહ 'પહિજ્દૃત ફૂલો માંથી..... દાદા આંબેડકરના સંતાન...... કવિતા ૨જૂ કરી છે.'

\section*{モાEા આiબેડકરના સંતાન.......!}

ગુરૂદક્ષિણાની તારી ક્કુટિલ દાનત જાણી યૂકેલા
મારા મનુને ઓકસફર્ડ
અને મારા કૌટિલ્યને કેમ્બ્રિજમાં જવા દે
પછી તને રથી આપશે ન્યાયી સ્મૃતિઓ
ને નવલાં શાસ્ત્રો.
તારી દેવભાષા ॐથીય અદકેરા એકાદ અક્ષર માત્રથી
એ જગત આખાને અપાવશે મોક્ષ.
માણસને ભગવાન બનાવી આપશે
ને યાર ધામ જ નહિ
ગામે ગામને તીર્થ બનાવી આપશે.

સરયૂ કાંઠેના અડા જેવા તારા આશ્રમોમાં ભલે તું એકલવ્યને એડમિશન ન આપે， ને યેલમ્માની દ્વદલિતાઓ જોડ તું તારી જંઘાઓ દબાવડાવ કે તારા લિંગનું પૂજન કરાવડાવે．

> પણા યાદ રાખ શંકરાચાર્ય, મારા વીર્યવાન સંતાનો આવીને તારી વિદ્યા અને શકુંતલા બેઉને જીતી લેશે. સાઇબીરિયા કે સાઉદીઆઓનો ન્યાયદંડ તારી પિતાંબરી પીઠ ૫૨ ફટકારશે.

એમધે તારી આiખનું જ નહિ તારા આસુરી આકાશનું 4 નિશાન તાક્યું છે．

\section*{સી－૮．૨ દલિત ચેતના અને દલિત સાહિત્ય ：વેમ્વિકતા તરફ પ્રયાણ}

ભારતના સમશ્ર છતિહાસમાં પહેલીવાર દલિતો માટે જ સમર્પિત નેતૃત્વ કોઈએ કર્યું હોય તો તે ડૉ．બાબાસાહેબ આંબેડકરે કર્યું છે．એમની પહેલી પ્રાથમિકતા દલિતો હતા કારણ કે સમાજમાં સૌથી નબળી કીી દલિતો હતા．ઇીિહાસમાં દલિતોને હાંસિયા બહાર ધક્કેલી દેવાના સતત પ્રયાસો થતા રહ્યા હતા．એટલે તો ડૉ．આંબેડકરે પોતાની પ્રાથમિકતા આ શબ્દોમાં વર્ણવી છે，

\section*{q．ડૉ．આંબેડકスની પ્રાથમિકતા ：}

 बફાEારી છે અછૂત સમાજ ધત્યેની．જ＇માં મારો જન્મ ધयो धે અનં જેની





ના માહિતગાર નાગરિકો，શઠ સમાજસેવકો，દોષ દેખું દંભી નેતાઓ અને બુદ્ધિગીરે મૂકનારા બુદ్ધિજીીઓને ટીકા કરવાની અઢળક સામશી ઉપરોકત કથનને કારણો એમની હયાતિમાં તો મળી જ હતી પણ્રૉ．બાબાસાહેબ આંબેડકરના પરિનિર્વાણના ૫૦ વર્ષ પછી ૫ણ વિરોધીઓને આજે પણ આ કથરથી મળી રહે છે．આંબેડકરની સત્યનિષા અને સમર્પિત નેતૃત્વનો ઉદાત્ત નમૂનો ટીકાકારોને દેખાતો નથી．ઓક બીજું કથન જોઇ લઇઓ．


 ષું આતમમત્યl કરીને મારો આા આપી Eもશ．＂

\section*{2．ચડધા ઉપયારો विइঞ્ધ ડૉ．આiબેડકzનું પૂર્ણ નેતૃત્વ ：}

ओવું તો નથી જ કे ઇતિહાસમાં દલિતોને અમાનવીય યાતનાઓમાંથી મુબિત અપાવવા કેટલાક ઇતિહાસ પુરૂષોએ પ્રયાસો કર્યા નથી．પ્રયાસો થયા છે ખરા，પણ એમાં તીવ્રતા નહોતી．‘દલિત મુકિતનો સંઘર્ષ＇અન્ય મહાપુરૂષોને પૂરેપુરો દેખાયો નહોતો કे સમજાયો નહોતો．આ એક \(જ\) સંકુલ અને બુનિયાદી પ્રશ્ન માટે સમશ્ર જીવન સમર્પિત કરવાની પ્રાથમિકતા પણ અન્ય મહાપુરૂોમાં નહોતી．કયાંક તો દેખાવ થયો છે，કયાંક થાગડ－થીગડ ઉપયારો થયા છે，જયાં નસ્તર મૂકયા સિવાય વિકલ્પ જ નહોતો ત્યi પાટાપીંડીથી ચલાવી લેવામાં આવ્યું છે એટલે તો સદીઓથી થતા રહેતા અત્યાયારોમાં કમી થઇ નથી વધારો અને અત્યાચારોમાં વિધિધતા વધતી ગઈ，એનો ઇલાજ આંબેડકર સિવાય અન્ય કોણા કરી શકે？

＂મારતનl ઇતિહાસે ડા．આબબેકરનં પામ કરીને પiતાની સદીઓ

 આતુરતાપૂર્વક પતિક્ષા કરવામાં આવી રહી હતી，જે સ્ત્રીઓ અને શૂદી માટે


રહું 囚તું. ડૉ. આબબડકરના જન્મ સાથે આ તડ૫ મટી છે. આા લડાઈના તે જુની હજાર આયામી ગુલામીમાંથી ‘દલિત મુકિતનું સુપ્રભાત' સંભવ જ કઈ રીતે બને ?

\section*{3. દલિત સાહિત્યની વિદ્રીહી ધારા :}

ડૉ. બાબાસાહેબ આંબેડકરના સફળ અને સાર્થક નેતૃત્વને કારણી મહારાષ્ટ્રના દલિતોના સામાજિક, શેક્ષણિક, રાજનૈતિક અને ધાર્મિક દૃિ્િકોણમાં ગુણાત્મક પરિવર્તન આવ્યું અને ઓક નવી પેઢી શિક્ષણ મેળવીને તેયાર થઈ, જેણે વર્ણાવ્યવસ્થા જનિત સામાજિક, આર્થિક, શેક્ષણિક અને સાંસ્કૃતિક અસમાનતાને સંવેદનશીલ દદષ્ટિથી જાણી-પ્રમાણી અને હાથમાં કલમ લઇને એને શબ્દસ્થ કરવાની જદોજહેમત આચરી. દલિત જીવનની વેદના અને વ્યથા, સાંપ્રત જીવનની કઠોરતાના અતિત સાથે સંકળાયેલા તંતુ અને ભાવિ ઉજ્જવળ જીવનની અપેક્ષાઓને વ્યક્ત કરતી વિદ્રોહી ધારા ઇતિહાસમાં પહેલીવાર શબ્દોમાં ફૂટી નીકળી તે દીિતત સાહિત્ય. એના જનક એક અને એકમાત્ર ડૉ. બાબાસાહેબ આંબેડકર. સમતા, સ્વતંત્રતા અને બંધુતાના મૂલ્યોને આચરણમાં મૂકીને વર્ણા-વર્ગ-શોષણ રહિત નવા સમાજની સ્થાપના અને માનવને માનવ હોવાનું ગૌરવ અને પ્રતિષ્ઠા પ્રાપ્ત થાય એ એની बૈયારિક નિષ્ઠા અને વૈવ્વિક મંજિલ. એ સિવાયનું બધું લખાય તે ગેરમાર્ગે દોરનારં.... અથવા તો નિરર્થક બૌદ્ધિક કસરત.

મરાઠી ભાષામાં દલિત સાહિત્યની ત્રણેય પેઢીઓ છેલ્લી અડધી સદીથી સર્જન ક્ષેત્ર પ્રવૃત્ત છે. ફેટલાક ઝીબું કાંતનારા દલિત સાહિત્યનું સૂત્ર સંસ્કૃત સાહિત્યમાં કે બૌદ્વકાળમાં અથવા તો મધ્યકાલિન સંતોના વિદ્રોહમાં જુએ છે પણ આવી નિરર્થક ખણખોતર કરનારા લોકો એ વસ્તુસ્થિતિ ભૂલી જાય છે કે દલિત વિદ્રોહની સામુહિક અત્મિવ્યકિત એ સમયે થઈ નહોતી. એટલું જ નહીં પણ જૂના-વાહણી મૂલ્યોને પડકાર આપવાની અને એ મૂલ્યો બદલવાની પ્રવૃત્તિ ઓ સમયમાં થઈ નહોતી. આખી લડત સીમિત અને બિન જરૂી મુદે લડાઈ હતી એટલે સાર્થક સફળતા કઈ રીતે મળે? ડૉ. આંબેડકરનું કથન છે ફે,






ડૉ. બાબાસાહેબ આંબેડકરનું એક બીજું કથન પણ આ સંબંધમાં નોંધી લઈએ જેથી દલિત સાહિત્યની વિભાવના વધારે સ્પષ્ટ થાય અને એની નવીન સ્થાપના પાછળનો મર્મ અને માર્ગ સ્પષ્ટ થાય.
"જ્રાહ્ભોએ સમાજમાં પ્રવર્તતા ઓકે ઓક દોષનો બૌદ્ધિક રીતે બયાવ કર્યો, કારણ ફે બૌદ્ધિક દષ્ટિએ સમાજ ૫૨ એમનું પ્રભુત્વ હતું અને એમનો ગુજારો ૫ણ આ દોષનો બચાવ કરવાથી જ થતો હતો. એમણે અસ્પૃश્યતાને ન્યાયી ઠરાવી. જાતિભેદનો બયાવ કર્યો. બાળલગ્ન અને ફરજ્યાત વૈધવ્યનો બયાવ કર્યો. વिધવાને જીવતી સળગાવી દેવાની ઘૃણિત પ્રથાનો બયાવ કર્યો અને સમાજમાં પ્રવર્તમાન શ્રેણીબદ્ધ અસમાનતાઓનો બયાવ કર્યો." જેનો સામનો અગાઉ ક્યારેય થયો નથી.

ડૉ. આંબેડકરે પોતાના મસિહા અને દલિત કાન્તિના ઓકમાત્ર પ્રતિક પુરૂષ તરીકે જોઇને શિક્ષિત થયેલી દલિતોની નવી પેઢીએ જીવનના ડગલે અને પગલે શ્રેણીબદ્દ અસમાનતાઓ અને બૌદ્વિક ભષ્ટાયાર જોયો છે એની વેદના અને વ્યથા અનુભવી છે. આ શ્રેણીબદ્ધ અસમાનતાને લીધે પેદા થયેલ અન્યાય, અત્યાયાર, શોષણ ધાર્મિક જડતા, અંધશ્રધધા, અપમાન, ઘૃણા, તિરસકાર અને અવસરોની યોતરફી લૂંટનો ગગ્નનાય સ્વતંત્રતાને નામે ભાળ્યો છે અને એને બેનકાબ કરવાનો શ્રમ આદર્યો છે.

સ્વાભાવિક રીતે જે પ્રશ્ર ઉભો થશે કે, મહારાષ્ટ્રનું દલિત સાહિત્ય આંદોલન શું કરી રહ્યું છે? બાબાસાહેબે દલિત સર્જકોને કહેલું કે,
 સાહતત્યસર્જન દ્વારા ઉEાત જ્નન મૂલ્યો અનં સાંસ્ટૃતિક મૂલ્યોનો बિકાસ કરો.
 બનાવો. તમારી વાકીને ચાર દિવાલોથી મુકત કરો. તમારી કલમનો ધકાશ તમારા \(\%\) આંગણામાં મયાદિત \(t\) રાખતા ગામે ગામના ઘનધોર અંધારાને हूर


 અને સાહિત્ય દારા તેમનુ જ્નન ઉજ્ર બનાવaા તમે તમારી સર્જન શßિત સમર્પિત કરો અમાં ખરી માનaતા છે."

\section*{4. モલિત શબ્દના સૂચિતાર્થો :}

દલિત સાહિત્યમાં સૌથી મહત્વપૂર્ણ શબ્દ છે દલિત. જે લોકો ઉપરછલ્લી રીતે દલિત શબ્દને 'જાતિ' નો પર્યાયવાયી શબ્દ માને છે એવા લોકો પોતાની ધારણા અને પૂર્વશ્હહ મુજબ દલિત સાહિત્ય અંગે વિવાદ ઉભો કરીને મૂથભૂત બાબતને ગેર-માર્ગ દોરે છે અને વિવાદને વકરાવે છે. ઉકીકતમાં દલિત શબ્દ જાતિવાયક શબ્દ નથી.

Еલિત શબ્દનો અર્થ વિનાશ પામેલો. મસળી નાંખેલો, કચડી નાખેલો, ખંગિત કરેલો....યૂરેયૂરા કરાયેલો.....એવો જોડણી કોશનો અર્થ છે. સમાજના જે જે ઘટકોને સામાજિક, આર્થિક, 'રાજનૈતિક અને સાંસ્કૃતિક ક્ષેત્રમાં નિમ્નસ્તરે પહોંયાડી કાયમને માટે કચડી નાખવાનો અસમાનતાનો ભોગ બનાવાયેલો તેને માટે ‘દલિત’ શબ્દ વપરાયો છે.

ઓક અન્ય अર્થ પ૬ા અભ્મિપ્રેત છે... દલિતમાં ‘દલ-(દળ) જુથ-સમુહ’ નો અર્થ છે. ભારતીય સમાજમાં અગાઉ શૂદ્ર, અતિશૂદ્ર, યાંડાલ, દસ્યુ, અસુર, પંયમ અથવા પંયમાં, અછૂત, અત્યંજ, અંત્યવાસિન-જેવા નામોથી જે લોકોને ઓળખવા માટે પ્રયોગમાં લેવાતો એવા Eળ-સમુહ આ દલિત શબ્દમાં સંકળાયેલો છે.
'અસ્મિતા દર્શ' ના તંત્રી ડૉ. ગંગાધર પાનતાવણે દલિત શબ્દની વ્યાખ્યા આપતાં લખે છે ફે દલિત એ કોઈ જ્ઞાતિ-જાતિ સૂયવતો શબ્દ નથી. દલિત એ પરિવર્તન-કાન્તનું પ્રતિક છે. દલિતો માનવતાવાદમાં માને છે એટલે તેઓ ભગવાન, પુર્નજન્મ, આત્મા, પવિત્ર ગ્રંથોના અસ્તિત્વને નકારે છે કારણ કે તેઓ એવું માને છે કે, ભગવાન, પુર્નજન્મ, કર્મવાદ, આત્મા - પવિત્રગ્રંથોએ ભેદભાવો અને મીથ ઉભી કરી, શ્રધધા અને સ્વર્ગ-નર્ક વિશે શીખવીને ખોટી પરંપરાઓ દલિતોને ગુલામ બનાવ્યા છે.

ડૉ. બાબાસાહેબ આંબેડકરે દલિત શબ્દનો પ્રયોગ અંત્યજ, બહિન્દૃત સમૂહો માટે કર્યો છે. ગાંધીજએ વાપરેલો ‘હરિજન’ શબ્દ એમને સ્વીકાર્ય નહોતો.

દલિત પેંથરના મેનીફેસ્ટોમાં દલિત શબ્દની વ્યાપક વ્યાખ્યા કરવામાં આવી હતી, જેમાં અનુસૂચિત જાતિઓ, જનજાતિઓ, ધર્માંતરિત બૌદ્ધો, જમીન વિહોझા શ્રમિકો અને આર્થિક રીતે તમામ શોષિત સમૂહોનો સમાવેશ કરવામાં આવેલો. અર્થાત દલિત એટલે એવો વર્ગ સમૂહ જેનું સામાજિક, આર્થિક, રાજનૈતિક અને સાંસ્કૃતિક શોષણા કરીને અસમાનતાનો ભોગ બનાવી-વંયિત દશામાં જીવવા મજબૂર કર્યા છે...

ભારતીય દલિત સાહિત્ય એકેડમમીની ગતિવિધિ અને સંકલન સાથે સંકળાયેલા ડૉ. સોહનપાલ સુમનાક્ષરનું કહેવું છે કे,
‘દલિત શબ્દ મૂક નથી તે પોતે જ પોતાની પરિભાષા સ્પષ્ટ કરનારો શબ્દ છે... દલિત એ છે જેનું દલન કરવામાં આવ્યું....ઉપેક્ષિત, અપમાનિત પ્રતાડીત કરવામાં આવેલા માનવ સમૂહને ‘દલિત’ શબ્દ લાગુ પડે છે દલિત સાહિત્યની વ્યાખ્યા કરવા જઈએ તો જે સદીઓથી સામાજિક વર્ણવ્યવસ્થા અને જાતિવાદને કારણો શાપિત છે તે દલિત છે. ઉપેક્ષિત અપમાનિત અને સામાજિક બંધનોથી બંધાયેલી સ્ત્રીઓ, બાળકો, ભૂમિહિન ખેતમ મજૂરો, અછૂતો દાસ, ગુલામ દીન અને પરાશ્રિત લોકો દલિત છે.
" ‘દલિત' શબ્દ જયાં વ્યકિતની અસ્તિમતા, સ્વાભિમાન અને ગૌરવપૂર્ણ ઈતિહાસ ૫૨ દ્દિપિા કરવા મજબૂર કરે છે ત્યાં વર્તમાન દીન-હિન અને તિરસ્કૃત જીવનના વિષયમાં વિયારવા પ્રેરે છે. अમે કોણ હતા? કેવા હતા? अને અત્યારે કેવા છીએ? વગેરે પ્રશ્નોને શોધવા અને ઉકેલવા ‘દલિત' શબ્દ પ્રેરિત કરે છે. આ શબ્દનો સંબંધ જયાં સિંધુ સરસ્વતી ઘાટીની સભ્યતા સાથે છે ત્યાંના નિવાસીઓ અને મોહંજો દડો અને હડપ્પા તથા સંશોધનો દ્વારા શોધાયેલા અન્ય શહેરો સાથે જોડાયેલો છે. તો એવા વિદેશી લૂંટારાઓ જેમણે ભારતનું ધન અને સંપતિતિના આકર્ષણને કારણો આ

સભ્યતતાના સર્જનકર્તાઓને પરાજિત કરી નેસ્સનાબૂદ કરવાના પ્રયાસો કર્યા, એમની સંસ્કૃતિ ધર્મ અને સાહિત્ય પર કબજો કર્યો, અપનાવ્યો અને એના પર સામાજિક બંધનો લાદી દછ એમને ગુલામો

Eલિત ચેતના ચને દલિવ સાહિત્ય : वैßिક બનાવી દીધા. શિક્ષણ ગ્રહણ કરવાનો ધન કમાવવાનો અને બીજાઓ પાસેથી સમાનતાનો અધિકાર મેળવવા પર સદાને માટે પ્રતિબંધ લગાવી દીધો.... એટલે દલિત શબ્દ વ્યકિતને પોતાના ગૌરવપૂણૂણ અતીત તરફ નજર નાખી, પ્રવૃત્ત થવા પ્રેરે છે."

\section*{૬. સાંપ્રત દલિત સાહિત્યની ગતિવિદ્ધ :}

આજકાલ દલિત સાહિત્યકારો આખેઆખી હિંદુ પરંપરાનું પૂર્નમૂલ્યાંકન કરી રહ્યા છે. એમણે બિન દલિતોએ લખેલા સાહિત્ય સામે પ્રશ્રો ઉભા કરવાનું સાહસ આરંભ્યું છ. એમના પ્રશ્રો ધારધાર અને મૌલિક તથા બુનિયાદી છે. પરિણામે પરંપરામાં લખવા, જીવવા અને જોવા ટેવાયેલા લોકો આ નવીન સાહિત્ય આંદોલનથી ખળભળી ઉઠયા છે. કલા, સંવેદના, મૂલ્ય, વૈયારિક પ્રગતિશીલતા જેવા વ્યાપક અર્થછાયા ધરાવતા શબ્દોની પોતાની આગવી કસોટીએ કસવા માંડયા છે. દલિતોની પીડાનું આખ્યાન દલિતો જ પ્રમાણિકકાપૂર્વક લખી શકે એવો ભારે આચ્રહ દલિત સાહિત્યકારોમાં જોવા મળે છે. અત્યારે મરાઠી દલિત સાહિત્ય એટલું વિપુલ પ્રમાણામાં લખાવા માંડ્યું છે કે એને અવગણીને સાહિત્યની ચર્યા જ અસંભવ બની ગઇ છે.

\section*{6. とલિતેતર સાહિત્યકારોની ટીકાટીપપપણી :}

શરૂઆતમાં એક સમય એવો પણ હતો કે પ્રસ્થાપિત દલિતેતર સાહિત્યકારો દલિત સાહિત્ય સામે અનેક પ્રકારના અસંબંધ પ્રશ્રો અને ટીકાઓ કરતા હતા. સાહિત્યમાં વળી દલિત શું અને બિન દલિત શું ? લ્યો, રાજનીતિનો જાતિવાદ હવે સાહિત્યમાં પણ આવી ગયો.... ઠીક છે ‘દલિતો પર સાહિત્પ લખાય તો લખાવો દો’..... ભઇ, દલિત સાહિત્યમાં સાહિત્ય થોડું અને ઈર્ષા દ્વેષ વધારે છે,.... આ તો સંકુચિત સાહિત્ય છે.... એમાં સાહિત્યની સૌંદર્ય દદષ્ટિ જ કયાં છે ? વધારે પડતું બોલકું છે...... પ્રચાર પ્રિય છે... આવી ટીકા ટીપ્પણીઓ શરૂઆતના વર્ષોમાં થતી હતી. કેટલાક કહેતા કે સાહિત્ય દલિત હોતું જ નથી. સાહિત્યકાર પણ દલિત હોતો નથી પણ હે સ્થિતિ બદલાઈ ગઈ છે. આક્ષેપ અને આરોપ મૂકનારાઓને જવાબો મળી ગયા છે. સાર્થક માનવતાવાદી શબ્દોના ધસમસતા પ્રવાહને અવગણવાનું હવે અશક્ય બની ગયું છે.

\section*{く. મહારાષ્ટ્રમાં દલિત સાહિત્યની બળવાન ધારા :}

મહારાષ્ટ્રના દલિત સાહિત્યકારોમાં ઘણાં પ્રભાવશાળી લેખકો અને કવિઓ પેદા થયા છે. તેમણે સ્વયં પ્રેરણાથી સાહિત્યનું સર્જન કયું છે. દલિતેતર સાહિત્યકારોના સાહિત્ય કરતાં આ સાહિત્યકારોનો દદષ્ટિકોણ અલગ છે અને પરિપ્રેક્ષ પણ અલગ છે તેમનો સાંપ્રત અતિતથી જોડાયેલો છે એટલે ભારતીય સંસ્કૃતિ સાથેનો એમનો સંબંધ પણ અલગ છે. દલિત સાહિત્ય મનુષ્યકેન્દ્રી છે તે મનુષ્યને મહાનતા अર્પે છે અને માનવીય સ્વતંત્રતાની ભાવનાને જોરશોરથી પ્રતિપાદિત કરે છે. એટલે દલિત સાહિત્ય કેવળ અછૂત, આદિવાસી, દુઃખી પીડિત માનવ સમાજ સુધી \(જ\) સીમિત નથી ૫ણ સંપૂર્ણ માનવ સમાજ એનું ક્ષેત્ર છે. એની પ્રાથમિકતા વંચિતો છે. યાર્તુવર્ણ વ્યવસ્થા, પરંપરાગત બ્રાહ્મણાહી અને રૂઢિવાદની સામે દલિત સાહિત્ય સંઘર્ષ અને નવનિર્માણ કરવા છચ્છે છે એટલે , શબ્દ પ્રામાણય, વ્યકિતપૂજા, અંધશ્રધ્ધા, સ્થ પ્રામાણ્ય, આત્મા, ઈશ્ષર અને એને આધારિત નૈતિકતા, વ્યવસ્થા અને ધર્મસત્તાનો अંસ્વીકાર કરે છે. પરિવર્તન શીલતાનો અસ્વીકાર કરનાર તમામ ધર્મોનો દલિત સાહિત્ય નિષેધ કરે છે. આવી ક્રાન્તિકારી ભૂમિકાને કારણે દલિત સાહિત્ય પર ભાત ભાતની ટીકાઓ અને આક્ષેપો થતા રહા છે. દલિત સાહિત્ય સાંપ્રતને દલિતોની નજરે પ્રમાણી નવી ભાત ઉપસાવે છે.

માકર્સવાદ જેવી પ્રગતિશીલ વિચારધારાએ સર્જેલ ધ્રગતિશીલ સાહિત્યધારાએ ભારતની ચાત્તુવર્झ વ્યવસ્થાનું જે વિશિષ-અમાનુषી સ્વરૂપ છે એના તરફ ધ્યાન આપ્યું નહોતું. હaે માકર્સવાદને શૂદ્ર-દલિતની તળવાસ્તવિકતા મોડે મોડે સમજાઈ છે. નહીં તો દલિત સાહિત્ય પ્રત્યેની નારાજગી પ્રગતિશીલ સાહિત્યકારોએ પણ ઓછી જાહેર કરી નહોતી.

\section*{લ. દલિત પેંથરની ચળવળ અન Еલિત સાહિત્ય :}

માકર્સવાદથી રંગાયેલા અન્નાભાઉ સાઠે અને ત્યાર પછી બાબુરાવ બાગુલ દયા પવાર, અર્જુન ડાંગળે, યાદવરાવ ગાંગુર્ડે, બંધુમાધવ, યોખા કાંબળે, હીરા બન્સોડ વગેરે કવિઓ અને લેખકોનું દલિત સાહિત્ય સર્જન પ્રકાશિત થયું.

દલિત પેંથરની યળવથ મહારાષ્ટ્રમાં પ્રભાવી બની ત્યારે વામન નિંબાળકર, ત્ર્ંબક સપકાળે, અર્જુન ડાંગળે, નામદેવ ઢસાળ, ઉમાકાંત રણધીર, જ.વી. પવાર, અરણ કાંબલે, અવિનાશ મહાતેકર, તારાચંદ ખાંડેકર, યોગીરાજ વાઘમારે, અવિનાશ ડોલાસ, યોગેન્દ્ર મેશ્રામ, ભીમરાવ શીરવાળે, રામદાસ સોરટે, પ્રહલાદ યેંદવણકર, પ્રશાવંત ગૌત્તમ, નારાયણ કાંબળે, નીલકાંત યૌહાણ, રવિયંદ હડસનકર, ભીમસેન દેઠે, ભ.મા. પરસવાળે, સુરેશકદમ, રામદુંતાડે, પ્રકાશ જાધવ, સુખરામ હિવરાળે, નરેશ ઈંગળે, કેશવ મેશ્રામ, રમેશચંદ્ર કાંબળે, વસંત શેડે, અફણકુમાર ઈંગળે, જેવા કવિઓના કાવ્ય સંગ્રહો પ્રકાશિત થયા.

બદલાયેલી આર્થિક સ્ષિથતિ અને ગ્રામ્ય સ્તરે દલિતો પર થઈ રહેલા અત્યાયારોની ઘટનાઓને દલિત પેંચરના યુવકોઓ આકમક પ્રતસાદ આપ્યો．ભૂમિહિન ખેત મજૂરો，મહિલાઓ， દલિત કર્મયારીઓ，બેરોજગાર યુવકો，શિક્ષિત યુવજનો દલિત પેંથરની યળવળમાં જોડાવા માંડ્યા અને આ યળવળે મહારાષ્ટ્રાં જ નહીં પભા મહારાષ્ટ્ર બહાર પભા પોતાનો પડઘો પાડ્યો．દીલિત
 નેતાઓ લેખકો，કવિઓ，ચિત્રકારો અને ગાયકો હતા．

આ ગાળામાં મરાઠી દલિત વાર્તાઓઓ લોકોનું ધ્યાન ખેંય્યું．જેમાં બાબુરાવ બાગુલની જેલ્હા મી જીત યોરલી આહે，મરણા સ્વસ્ત હોત આહે，સૂડ，ફૅશ્વ મેશ્રામની હીીકત આણિ જટાયું，અર્જુન ડાંગબેની ‘બી બાંધાવરયી માણાસ＇，યોગીરાજ વાઘમારેની ‘ઉદ્રેક＇，યોગેન્દ્ર મેશ્રામની રક્તાળલેલી લકતરે，વામન હોવાળની＇બેનવાs＇，અભિતાભની ૫ડ વગરે．

આ ઉપરાંત આત્મકથામાં દયા પવારની બલુંત，માધવ કોંડવીલકરની મુક્કામ પોસ્ટ：દ્વૈવાચે ગોઠબ્લી，શiકરરાવ ખરાતની તરાલ અંતરાલ，પ્રોફે．પ્ર．ઈ．સોની કાંબલેની આઠવણીચે પક્તી，લક્ષ્મણા માનેની ઉચલ્યા，શાંતાબાઈ કાંબલેની ‘મેરે જન્મ કી કથા＇，શરણકુમાર લિંબાળેની ‘અક્કરમાશી’， નરેન્ર જાધવ＇આમયી બાપ આન યામી＇જેવી આત્મકથાઓનો રાફડો ફાટ્યો છે．

દલિત યળવળમાં ગેય કાવ્યો અને નાટકો તથા ઓકાંકીઓ લોકજ઼ૃતિમાં મહત્વનું પદાન ક્ર્યું છે．જેમાં દત્તા ભગતનું ‘આવર્＇પ્રેમાનંદ ગજવીનું ધોટભર પાણી，ભિ．શિ．શિંદેનું ભિક્યુણી વાસવદત્તા，પ્રૉ⿳ે．ક્ષિરસાગરનું ભગવાન હાજિર હો，ભીમસેન દેરેનું આાંધી વચ્યે દિ૫૬，કમલાકર ડહાનનું ધોરખો દીયો વગેરે ગણાવી શકાય．

ઉકીકતમાં દたિત સાહિત્ય અને આંબંડકરી સાહિત્યનો વ्यાપ ઓટલો બધો વધ્યો છે કे ૨૦૦ પાનાની ઓક આખી હિરેકટરી પ્રસિધ્ધ કરવી પીી છે．

૨૦૦૬ના વર્ષમાં ધમાતતરની ઘટનાને ૫૦ વર્ષ પુરા થયાં એની ઉજવણી નાગપૂર ખાતે ૭ દિaસ સુધી યાલી．જેમાં દેશભરમાંથી દસ લાખ લોકોએ દિક્ષાભૂમિની મુલાકાત લીધી．અનેક સાંસ્દૃતિક કાર્યકમો યાલતા રહા．નોંધપાત્ર બાબત એ હતી કे ભગવાન બુદ્，ડૉ．બાબાસાહેબ આંબેકકર અને દલિત સાહિત્યના ત્રાસો બુક સ્ટોલોમાં બે કરોડ રૂપિયાના પુસ્તકો，મૂર્તિઓ， બૈનરોનું વયયાણ થયું．દર વર્ષ આ સીલસીલો યાલતો રહ્યો છે．પ્રો．વામનુુીલેનું અવલોકન છે કે，મહાકુંભ કે અન્ય ધર્મ સ્થળોઓ જેટલા લોક ભાગ થાય છે એટલા દલિતો નાગપુરમાં ધર્માંતરની ટિક્ષાભૂમિમાં ભેગા થાય છે ફ૨ક એટલો કे અહીં પુસ્તકો ખરીદવા લોકોની પડાપડી થાય છે તો કુંભમેળાાં મોક્ષની．

અન સંપાદકોઓ વસવસો વ્યકત કર્યો છે 子े અનેક પકાશકો અને લેખકોઓ પોતાના પ્રકાશનો અને કૃતિઓની માહિતી મોકલવાની દરકાર કરી નથી．પરિણામે આ ßેરેકટરી પરિપૂર્ણ નથી．આ કામ ભવિષ્યની પેઠી શ્રમ કરીન અ૫ડેટ કરશે તો દલિત સાહિત્યનો પ્રાાહ કેવો ધોધમાર વહેવા માંડ્યો છે એની પ્રતતિિ થશે．

\section*{૧૦．ગુજ્રાતમાં ગણાનાપાજ દલિત સાહિત્ય ધારા ：}

ગુજરાતી દલિત સાહિત્ય અંગે શ્રી ભી．ન．વણકકર નોંધ છે કે，
＂દલિત સર્જકો માટે ડૉ．બાબાસાહેબ આાંબેડરનું કાન્તિકારી જીન દર્શન અને સર્જન પ્રેરણાइ૫ હતું．તેમજ અમેરિકન કાળી પ્રજનું સામાજિક અને સાહિત્યિક આાંદોલન－બ્લેક પેંથર અને બ્લકક લિટરેયર＂આદર્શર૫ હતા．પરિણામે મહારા્ટ્રમાં દલિત પેંથર અને દલિત સાહિત્યનો પ્ર્દુભ્ભાવ થયો．એની અસર ગુજરાતમાં ૫ણ થઈ＂અને દલિત સાહિત્યની ધારા ગુજરાતી સમાજ અન ગુજરાતી આબોહવાની પૃઠભૂમિમાં વહેવા માંડ．

\section*{૧q．q૯૮૧ અન q૯૮૫ના કહેવાતા અનામત વિરોધી આiદોલનોનો સાહિત્થિક} प्रतिકार ：
ગુજરાતમાં ૧૯૮૧ના અને ૧૯૮૫માં અનામત વિરોધના નામે ફલ લાયેલાં જાતિયુદ્વોમાં
 હિંસક હુમલા કર્યા．આર્થિક；સામાજિક，રાજનૈતિક નિર્યોગ્યતાઓથી પીડાતી પદ્દલલત પ્રજના ઝુંપડાં સળગાવ્યા．અનેક લોકોના જા ગયા，ધરવખરી લૂંટી લેવામાં આવી，અનેક લોકોને હિજરત કマીી પડી．ગામોના ગામો ખાલી ઘયા．૧૨૦ દિવસ સુધી આ કહેવાતા અનામત વિરોધી આાંદોલન નામે ખુલ્લું જાતિુુ સરકારીતંત，પ્રસાર મિßિયા અને સવર્ણી લોકો દ્વારા યાલ્યું ત્યારે દલિત જાતાને લાગ્યું fे બંધારણો બક્ષેલી ખાત્રીઓ હવે ખતમ શવા માંડી છે．પ્ુુદ્ધ પુરૂો અને સંવદનશીલ સર્જકો Aિ：સહાય બનીને બેસી રહ્ય．સમાયારપત્રોઓ સાયી માહિતીથી આમ જનતાન માહિતગાર રાખવાને બદલે ખોટા，ઉપજાવી કાઢેલા，વિકૃત અને અર્ષસત્ય સમાયારો વહેતા કર્યા．
 ＇તમન્ન1＇，‘કાળો સૂરજ＇，＇લાલ સૂરજ＇，દ્રીલંધુ જેવા અસંબ્પ સામાથિકોની કલમ a3 વિદ્રોહની

みવિલ ૧૯૮૭નો આંબેડકર જયંતી અંક ‘દલિત અસ્મિતા જુંુેશ’ ના મ્રથમ સોપાન તરીક કવિતાનો અંક પગટ થયો હતી．જેના તંત્રી હતા રમેશયંદ્ર પરમાર અને સંપાદકો હતા．નીરa，પદેલ，દલપત ચૌહાझ，પ્રવીણા ગઢવી અને યોગેશ દવે，૧૯૮૧માં ૬૩ સર્જકોની ૧૩૯ કવિતાઓનો સંચ્રહ ગણ્પત પરમાર અને મનીીી જ્નીએ પગર કશીને દલિત સાહિત્યમાં ઓક કદમ આગળ માંડ્યું અને ઓક પ્રવાહ ધોધમાર રીતે વહેવા માંડ્યો．જે ગુજરાતના લલિત સાહિત્યથી અલગ દલિત સાહિત્ય અન દલિત અસ્મિતાન સમર્પિત હતો．

દલિત સાહિત્યનો આં નોખો ધવવાહ જીવાતા જવનની વાસ્તવિકતાઓ સાથે સંકળાયેલો છે． એનાં વિવિધ સ્વરૂપોમાં જબરૂ ખેડાણ થયું છે．કવિતા，વાર્તા，આત્મકથા，નવલકથા，રેખા યિત્રો， નાટકો，વિવિયનો，સંશોધન，अત્યાયારોના રિપોોો વગેરે ઉપરાંત ડૉ．બાબાસાહબબ આંબડકરના જ્રનન દશ્શન તથા દદિત સમાજના પૂર્વ પુરષોના જીનન યરિત્રો લોક સાહિત્ય વગરે પર નાંધપાત્ર સર્જન બે－xશા દાયકામાં થયું છે．

દ氏િત સાહિત્યમાં જોસેફ મેકવાન કૃત આંગળિયાત（નવલકથા）અને વ્યથાના વીતક（ેેખા ચિત્રો）ને માત્ર પ્રદદેશિક ભાષામાં જ નહીં ૫ણા રાષ્ટ્રીય અને આંતરરાષ્ટ્રીય ખ્યાતિ પ્રાત્ત થઈ છે ગુજરાતી દલિત સાહિત્યનો મહાપ્રાહ વહેવા માંડ્યો છે અને તેના ઉલ્લેખ વિના કોઈપાt સાહિત્યિક થર્યા અધૂરી જ રહેવાની સ્થિતિ પેદા થઈ છે．

આજે Еલિત સ્હિત્યકારો અને એમના સર્જનોની માત્ર યાદી આપવામાં આવે તો પણા એક આપું પુસ્તક બની જ્ય એટલું સાહ્તિય સજ્રુું છે અને મરાીી દલિત સાહિત્યની લગોલગ આવીન ગુજરાતી દહિત સાહિત્ય બભું છે．એનાં ભારતની અન્ય ભાષાઓમાં અનુવાદો પ૬ા થયiં છે કેટલીક રથનાઓ અંગ્રેશ અને વિદેશની અન્ય ભાષાઓમાં પ૬ા પહોંચી છે．જેને સાંસ્કૃતિક યમનકકાર કહી શકાય．અને હવે દીિત સાહિત્ય પાઠય પુસ્તકોનો વिષય બન્યું છે．ખામી માત એટલી જ છે કे આ સમઃ સ્સહિત્યનું કેટલોગ તૈપાર કીીન એક જ સ્થળેથી બધું જ સાહિત્ય સરળતાથી ઉપલબ્મ થઈ શક અને સંશોધકો અને નવી પેઠીન પ્પાપ્ત થાય એવી કોઈ વ્યવસ્થા ઉભી કરવાની જરૂ છે．હજુ દીલિત સાહિત્યકારોન સમજહ નથી．હવે તો આદિવાસી અસ્મિતાનું સાહિત્ય તથા બહુજન સમાજનું બ્રાહણીી પરંપરાથી અલગ એોું સાહિત્ય પझા લખાવા માંડ્યું છે．ગુજરાતમાં દલિત સામાવિકોની એક લાંબી ૫રં૫૨ા છે．આ સામાયિકો ભલે લાંબુ જવી જવી શક્યા નથી ૫૬ા જેટલું જી્યા છે એટલું ય પ્રસંશને પાત્ર છે．નવી પેઢીને આક્વર્યમાં મૂકીદે એવાં આ સામાયિકોનું સંગ્રહસ્થાન થાય એ આaશ્યક છે．સાહિત્ય કૃતિઓઓના પકાશન માટે સરકારી આર્થિક સહાય મળવાની યોજનાથી દલિત સાહિત્યની સંખ્યાત્મક કૃતિઓ વષી છે પણા એમેં बીંડણા અને પ્રતિબદ્વતા ઓછી છ．એ જ્યારે
 ૫૩ે છે．સરકારી યોજનાઓ અને પુરસ્કારોઓ અનેક સ્વાભિમાની અને ખુદાર સાહિત્યકારોને સચ્ચિવાલયની ગલિયારીઓમાં લાઇનબંધ ખડાં કરી દીધાં છે અને ગોઠવણોના રાજકારહમાં પોતાનો અસલી યહેરો ખુલ્લો કરી દ્દીધો છે એવું કેટલાક લોકોનું કહેંું છે．

\section*{૧૨．Pિન્દીભાષી ચાજ્યોમાં દલિત સાહિત્ય ધારા ：}

રાજસ્થાન，મધ્યપદોશ，ઉારાપદેશ，બિહાર વગેરે હિન્દીભાષી પદેશોમાં દલિત પેંધરની યળવળની સાથે દલિત સાહિત્યનો વ્યાપ પશ્ વધ્ધો છે．૧૯૭૭૫માં સારિકાનો દલિત સાહિત્ય विशेषांક અને સંચેતનાનો ૧૯૮૨માં મરાઠી દીલિત સાહિત્યનો વિશેષાંક પ્રસિધ્ધ થયો ね પહેલાં ચંદ્દિકા્રસાદ જિજ્સુ，બિહારીલાલ હરિત，માતાપ્રસાદ વગેરેએ દલિત સ્હિત્યનો પાયો નાખ્યો હતો． ડૉ．આiબંડકરનું સાહિત્ય હિન્દીમાં પ્િસ્ધ થતું રહ્યું હતું．આઠમા દશકમાં હિન્દીમાં નવા કવિઓની પેઢી મવૃતા થઈ એમાં ડૉ．મનોજ સોનકરનો શોષિતનામા，રામશિરોમણીનો શવનરાગ，
 ભાગીરથ મેધવાલનો સૃ®િતો સ્યુંદશથી，ડા．સોહનપાલ સુમનાક્ષરનો અંધા સમાજ और બહરે લોગ， ડૉ．ચંદ્રકુમાર વરઠેનો અધૂરી યિક્ઠી રોશની કી，ક્રી આમપ્રાશ વાલ્મકીનો સદિયોં કા અંતાપ， ৬ૉ．ओન．સિંહનો સતહ સે ઉઠતે લોગ，પુરૂષોત્તમ સત્યપ્પેમનો સવાલોં ફे સૂરજ，મલખાનસિંહનો
 બાબાસાહેબના તત્વશ્ઞાન અન વિયારો ૫र ઐતિહાસિક કાર્ય કર્યું છે．જેને આંતરરાષ્ટ્રીય ક્ષેત્ર સન્માન પાપ્ત થયું છે．સુુબબીરસિંહ，યંદ્રકુમાર વરઠે，શ્યોરાજસિંહ બચેન，ડૉ．ધર્મવીર，ડૉ．સોહનપાલ સુમનાક્ષર，કંવલ ભારતી，ઉમેશ મેશ્રામ，ઓમપકાશ વાલ્મિકી，જયપ્રકાશ કદ્દમ，નંદદુમાર જાટવ， મોહનદાસ નૈમિશરાય，ડૉ．જુસુમ મેધવાલ，બાપુરાब પથીડે વગેરે સાહિત્યકારો ઉપરાંત અનેક લોકો સほિય બન્યા છે．દિલ્હીમાં ડાં．સોહનપાલ સુમનાક્ષરે દલિત સાહિત્ય અકાદમી દ્વારા વિવિધ અોવોડા દર વર્ષ આપવની પ્રથા શરૂ કીી છે．પરિણામે છેલ્લા વીસ વર્ષથી દર વર્ષ ડજરોની સંખ્યામાં દલિત

 લોકોનો વાંધો છે છતાં પણા વિધાયક રીતે વિયારીએ તો એના લીધા નવા નવા રયનાકારોને

પ્રોત્સાહન પ્રાત્ત થાય છે અને દલિત ચેતના વ્યાપક બને છે. આ દિવસે દેશભરમાં સર્જાતું હિન્દી અંગ્રેજી દલિત સાહિત્ય વેચાણ માટે ઉપલબ્ધ થાય છે. હવે તો દેશભરમાંથી સાહિત્યકારો આ દિવસે એકઠા થાય છે.

\section*{૧3. પંજબી દલિત સાહિત્ય :}

એડવોકેટ ડૉ.. એસ. એલ. વીરદીએ દાિત પેંથરની ચળવથને આઠમાં દશકામાં પંજાબમાં પ્રભાવી બનાવી એ પહેલ઼ં સંત રેદાસની ધાર્મિક પરંપરાથી દલિતોમાં ચેતના તો હતી જ. અનેક દલિતો વિદેશમાં જઇને સ્થાઈ બન્યા હતા. એટલે ચામ્યસ્તરે વિદેશની કમાણીથી જમીનના માલિક થોડે ઘણે અંશે બન્યા હતા. ભીમ પ્રત્રિકાના એલ.આર. બાલીએ ડૉ. બાબાસાહેબ આંબેડકર વિચારોને પંજાબમાં ઘેર ઘેર પહોંચાડ્યા હતા એટલે દલિત સાહિત્યની ચિનગારીની અસર પંજાબમાં ૫ડતાં જ એક આગની જેમ પંજાબી સાહિત્યમાં દલિત સાહિત્ય પ્રકાશી ઉઠયું. અrારસિંહ, નાનકસિંહ, કરતારસિંહ દુગ્ગલ, જશવંતસિંહ કંવલ, સુંદરસિંહ નરલા, ગુરૂ દયલલસિંહ, સોહનસિંહ, શીતલ, નિંદર ગીલ, પ્રેમ ગોરખી, એસ.બીરદી, ડૉ. હરચરભસિંહ, બલવંત ગાર્ગી, શ્રી લાલસિંહ દ્ટિલ, સુરદાસ રાવ, મનજત કાદર, મદનવીરા, ગુરમીત કબબ્બર વગેરે સર્જકો દલિત સાહિત્યની ધારાને સશકત બનાવી રહ્યા છે. ગુરૂદયાલસિંહને તો જ્ઞાનપીઠ એવોર્ડ પ્રાત્ત થયો છે.

\section*{૧૪. Еક્ષિણા ભારતમાં દલિત સાહિત્ચની ચળવળ :}

દક્ષિણ ભારતમાં તમિળ, મલયાલમ અને કશ્ન વગેરે ભાષાઓને દ્રવિડકુળની ભાષાઓ ગભવામાં આવે છે. જેમ મહારાષ્ટ્રમાં મહાત્મા જ્યોતિબા ફૂલેથી માંડીને ડૉ.. બાબાસાહેબ આંબેડકરની આકમક અને નવતર બિન-બ્રાહ્મણ યળવળ સો વર્ષથી ચાલતી આવી હતી એજ રીતે દક્ષિણ ભારતમાં ૫ણ બિન-બ્બાહણણ ચળવળ રામસ્વામી નાયકર નારાયણગુરૂ અને અન્ય પૂર્વ પુરૂષો દ્વારા યલાવવામાં આવેલી અને જસ્ટીસ પાર્ટી નામની બિન-બાહણ પાર્ટી કાર્યરત હતી. પ્રગતિશીલ સાહિત્યના આંદોલને કારણી દલિત પીડિત શોષિત નિમ્નવર્ગોના સંઘર્ષનું લેખન કિરણકુમાર, ગોખલે, શાસ્ત્રી અને કાલીપદ્ટનમ્ જેવા લેખકોના લેખનમાં જોવા મળતું હતું. તેલુગુ કીિ એન્ડલૂરી સુધાકર, મહાકવિ જાષુવા ગુરૂવા, તેમજ અન્ય લેખકો દ્વારા ડૉ. બાબાસાહેબ આંબેડકરના વિદ્રોહી દર્શનનો સુમેળ થતા તેલુગુ દલિત સાહિત્યની નવતર ધારા પ્રગટી. ઈ.સ. ૧૯૮૫માં કમરયેડુની ઘટના બાદ દલિત સાહિત્યે આાદોલનાત્મક સ્વરૂપ ૫કડયું. કારણા ફે ૧૯૮૧ના અનામત વિરોધી આંદોલનના સમાચારોથી શિક્ષીત લોકો દક્ષિણમાં ભારે નારાજ થયા હતા. વી.ટી. રાજશેખરે અંગ્રેજી ભાષામાં દલિત વૉઇસનું પકકાશન આરંભ્યું. (ડૉ. રમેશયંદ્ર પરમાર એના સંપાદક મંડળમાં) છેલ્લા ૨૫ વર્ષથી દલિત વૉઈસ અને તેના પ્રકાશનો દ્વારા નિરંતર દેશમાં અને દ્નુનિયામાં દલિત તત્વશ્ઞાનને ફેલાવી રહ્યું છે. એ સિવાય અન્ય સાહિત્ય સંગઠનો પણ અવિરત કાર્યરત રહ્યાં છે. શિવસાગર, સલધ્રા, શમ્બૂક, એન્ડલૂશી સુધાકર, સ્કેબાબા, ચિન્ની મદદદૂરી, નાગેશબાબુ, એમ. વેકટ, વિજયલક્ષ્મી, જી.વી. રત્નાકર, થગડાલ નાગેન્દર વગેરે પ્રમુખ કવિઓ છે. જાલારંગ, ક્રુસુધર્મન્ત, નકકા, એન. વેંકટ્યા, નૂતડિકક અબ્રાહમ, પેમચ્યા વગેરે નોંધપાત્ર સાહિત્યિકો છે.

આંધ્રના તેલુગુ દલિત કીિ બોઈ તિમમન્ન, દલિત સાહિત્યનું રાષ્ટ્રીય સંમેલન બોલવનારા બોજ્જ તારક્કમ, કૃિ પદ્દમારાવ, પાહ્હ્રહી સાંબિશિપરાવ, કાન્તિકરશ, વેંકનજી, અંજપ્યા વગેરે નૉ ધપાત્ર સાહિત્યકારો છે. તમિલભાષામાં દહિતત લેખિકા શિવાકામી, દલિત લેખિતા વીગરઈયા ઇદાયાવેન્દાન, દલિત સમર્પિત બામા, સુંદરમૂર્તિ નયનાર, નંધી ગોપાલકૃષ્ભ ભારતીય વગરરેની ઓક લાંબી યાદી થઈ શકે તેમ છે.

કન્નડ દલિત સાહિત્યમાં ‘દલિત’ અન ‘બંડાપ્યા’ જેવી બે ધારાઓ છે જેમાં સ્વયં દલિત સર્જકો પ્રતિધધ્ધતાપૂર્વક પોતે અનુભવેલી સંવેદનાઓ આલેખે છે. તો બીશ ધારામાં બિન-દદિત લેખકો દલિત સહાનુભૂતિનું સાહિત્ય સર્ઠે છે. તેે બંડાપ્યા કહે છે. કન્નડ દલિત સાહિત્ય સર્જકોમાં યેન્નણા વાલીકર, ડૉ. સિધ્ધાલિંગૈયા, વેદનૂર મહાદેવ, ઇન્દુધર હોજાનપુર, મંગાશ્વર મુદલિયા અને કુંજાવીરૂ ભદ્રપ્પા વગેરે નામાંકિત સાહિત્યકારો છે.

મલયયલમ દલિત સાહિત્ય સર્જકોમાં વલ્લતોર અને કુમાર આશાન આધુનિક કવિ ગણાય છે અને એમને શ્રેષ સાહિત્ય સ્વામીઓનું સ્થાન પ્રાપ્ત થયું છે. પી. કે. પી. કરુપ (૧૮૮૫) સૌ પ્રથમ તેમના સર્જન દ્વારા દલિત અસ્મિતાનો પરિયય કરાવ્યો હતો. ઈ.સ. ૧૯૭૦ ૫છી મલયાલમ દલિત કવિતા સાયા અર્થમાં નવા સ્વરૂપે જોવા મળે છે. કલ્લડ શશી, કે. કે. એસ. દાસ, રાઘવન રૂણ઼, કવિક્કડ અને કે. તન્કીયન જેવા અત્યારે દલિત સાહિત્યના નામાંકીત નામો છે. મલપાલમ દલિત સાહિત્યમાં નાટક, રંગભૂમિનું પભ સારૂં યોગદાન છે.

મહારાષ્ટ્રમાંથી શર થપેલું દલિત સાહિત્યનું આંદોલન ગુજરાત, રાજસ્થાન, ઉત્તાર્રદેશ, બિહાર, પંજાબ, હરિયાણા ઉપરાંત છેક આસામ અને બંગાળ સુધી વિસ્તર્યું છે. ડૉ. સોહનપાલ સુમનાક્ષર દર વર્ષ દલિત સાહિત્ય અકાદમી દ્વારા સાહિત્યકારોને પુરસ્કારે છે એમાં કારિમરથી માંડીને કેરાલા તથા ગુજરાતથી માંડીને બંગાથ સુધીના આછુ પાતળું લખનારથી માંડીને છેક મહારથીની કક્ષામાં મૂકી શકાય એવા સાહિત્યકારો દરવર્ષે ભેગા થાય છે. અત્યાર સુધીના પુરસ્કાર

વિજેતાઓની એક રાજ્યવાર યાદી તેયાર કરવામાં આવે અને એમનો બાયોડેટા પ્રકાશન કરીને પ્રસિધ્ધ કરવામાં આવે તો એક સમશ્ર ચિત્ર મળી આવે તેમ છે. મહારાષ્ટ્રમાં ડૉ. ગંગાધર પાનતાવણે પણા અસ્સિમતાદર્શનના માધ્યમથી સાહિત્ય સંમેલન મહારાષ્ટ્રના જુદા જુદા ભાગમાં યોજે છે. દેશભરમાં દલિત સાહિત્ય સાથે સંકળાયેલી અને સાહિત્યને સમર્પિત હજારો સંસ્થાઓ અને તેે વેશ આપનારા સામાયિકો જોતાં દલિત સાહિત્ય પાસે ઘણી અપેક્ષાઓ છે.

અંતમાં ગુજરાતના દલિત સાહિત્ય સમીક્ષક ભી. ન. વણકકરની 'દલિત સાહિત્યની વૈક્યિક માન્યતા' માટેના આશાવાદની નોંધ લઈ આ એકમ પુરં કરીએ.

\section*{૧૫. દલિત સાહિત્ય : વેß્વિકતા તરફ પ્રયાણા :}

પ્રારંભમાં દલિત સાહિત્ય પ્રત્યે કેટલાક વિવેયકો અસ્વીકારની ભાવના સાથે, ‘દલિતવાદ’ ની આશiકરા સાથે ઉપેક્ષા કરતા હતા. પરંતુ આજે રાષ્ર્રવ્યાપી તમામ ભાષાઓમાં દલિત સાહિત્ય પ્રગટ થઈ રહ્યું છે. પ્રતિભા સંપન કલમો દ્વારા પસ્થાપિત બની રદ્યું છે. દલિત સાહિત્ય યુગનો આવિર્ભાવ બનીને પ્રગટી રહ્યું છે. દલિત-પીડિત-શોષિત જનતાની યાતનાને વાયા આપવાનું કામ યુગે યુગે મહાન સાહિત્યકારો દ્વારા થયું છે. પાતાનાની ભક્ટીમાં બળીઝળીને સ્વયં આગની જ્વાળા બની સર્જકોઓ કરેલા સર્જનમાંથી મહાકાવ્યો પ્રગટ્યાં છે. મહાકવિ વાલ્મિ|F, વેદવ્યાસ, સંત તિરુવલ્લુવર, કબીર, રૈદાસ ઉદાહરણો કાંઈ ઓછા નથી.

સાં્્રત યુગ વિષમતા, વિસંવાદિતા, વિછિન્નતાનો છે. સાંધ્રત સમાજની સંકીર્ણ મનોવૃત્તિના કારણે સંક્કુબ્ધતા અને સંઘર્ષનું વાતાવરણ છાયું છે. ત્યારે સમાજમાં, ધર્મમાં, શિક્ષણમાં, અર્થકારણમાં, રાજકારણમાં સર્વત્ર બુદ્ધિમાનો અને બળવાનોની સાંઠગાંઠ સાથે ધર્મસત્તા, સમાજસત્તા, શિક્ષણસત્તા, રાજ્યસત્તા, अર્થસતા, સાહિત્ય સત્તા કબજે કરી, ધોડાક લોકો વિશ્વ ઉપર પોતાની કાતિલ ફ્રૂસતા અજમાવી રહ્યા છે અને ઘણા બધા લોકો સર્વહારા, શ્રમિકો, દલિતો, પીડિતો, શોષિતો દીન-દુ:ખિયા તેના ભોગ બની રહ્યા છે ત્યારે નવયુગની આબોહવામાં ડૉ. બાબાસાહેબ આબેડકરનું આવા લોકોને સંગઠિત બનવવાનું, શિક્ષિત થવાનું અને સંઘર્ષ કરવાનું આહ્વાન મળ્યું છે. વૈગ્યિક સ્તરે પરિaર્તનનો પોકાર પડી રહ્યો છે, કાન્તિનો સૂર્ય પ્જજ્વલિત બની રહ्યો છે, અને પજા સમતા, સમાનતા, ન્યાય અને બંધુતાની ઝંખના માટે જાગી રહી છે. પછી આફિકા અને અમેરિકાના કાળા લોકો હોય કે ભારતના દલિતો અને આદિવાસી પ્રજા હોય કे વिશ્વની મહિલાઓ હોય કे પછી સર્વહારા શ્રમિકો કે શોષિતો હોય.... સૌએ પોતીકો અવાજ ઉઠાવ્યો છે. નિજી યાતના અને ઉપેક્ષાઓ, પોતીકા આદર્ષો અને અપેક્ષાઓ-અત્મિવ્યકત થઈ રહી છે. નિજ કલમ વરે, પછઠી તને 'બ્લેક લિટરેયર' કહો કે ‘E巴િત સાહિત્ય' કહો, આ સર્જકો કહે છે ફૂલ અને ચંદ્રમાની તમારી રમણીય કવિતાઓ કરતાં ભૂખે, દુ:ખે કણસતા યાતનાગ્રસ્ત દલિત, પીડિત, શોષિત જનતા અને જનેતાની યીસ અમારે મન વિશેષ છે, ભૂખ્યા બાળકનું આકકંદ, રોગથી કણસતા, કારખાનામાં શોષાતા, ઉપેક્ષાથી મૂંગા, તિરસ્કૃત માનવોની અછૂતી વેદના અમારે મન સવિશેષ છે. છેવાડાના ઉપેક્ષિત માણસની પાતનાઓને પામવી અને આલેખવી દલિત સર્જકોનું પરમ કર્તવ્ય છે ત્યારે સર્જક પ્રતિભા કોઈ કહેવાતા વર્ણના કે સમૃ๔્ધ વર્ગની ગુલામ નથી. સર્જક પ્રતિભા તો પ્રગટશે યાતનાની કારમી થીસમાંથી, ભભૂકતી આગની જ્વાળામાંથી રોમરોમ પ્રજળી રહેલા હંયામાંથી, ભોંય ભીતર ધરબાયેલી, કારમી યાતનાની મૂંગી વેદનામાંથી....આજે ભલે શબ્દના તણખખા અનુભવાતા હોય, અંતે તો સૂર્ય પ્રતિ પ્રયાણ છે. ટીકાકારો ‘વાદ’ ની વાત ભલે કરતા આવતી કાલે દલિત સાહિત્ય વૈભ્યિકતા ધાર૬ા કરશે જ કરશે...

\section*{८. 3 કેટલાક ઉપયોગી પુસ્તકો :}

ભી.ન. વણૅકર : ‘દલિત સાહિત્ય' ભી. ન. વણ૬ร૨, ગાયત્રી સોસાયટી, સેકટર-૨૭, ગાંધીનગર. મ. સં. ૨૦૦૫ (ગુજરાતી)
પરમાર રસિલાબેન :
\begin{tabular}{|c|c|c|}
\hline \multicolumn{2}{|l|}{\multirow[t]{3}{*}{પટેલ (ડૉ.) અર્જુન :}} & \multirow[t]{2}{*}{ગુજરાતમાં દલિત અસ્મિતા : ઉદૂભવ, ઘડતર અને સંવર્ધનની પ્રદ્રિયા સેંટર ફોર સોશ્યલ સ્ટડીઝ, દ. ગુજરાત યુનિ. કેમ્પસ, સુરત,} \\
\hline & & \\
\hline & & ห.સં. ૨૦૦૫ (ગુજરાતી) \\
\hline \multicolumn{2}{|l|}{ભટનાગર (ડૉ.)} & ડૉ. આંબેડકર : જીવન और દર્શન \\
\hline \multicolumn{2}{|l|}{રાજેન્ર્ર મોહન} & Fિતાબઘર, નયી દિલ્હી, પ્ર. સં. ૧૯૯૨ (હિન્દી) \\
\hline \multirow[t]{2}{*}{ભગવાનદાસ} & : & ડૉ.આંબેડકર કે વિયાર મધ્યપ્રEેશ હિન્દી ગ્રંથ અકાદમી, ત્રોપાલ, \\
\hline & & પ્ર.સં. ૨૦૦૨ (હિન્દી) \\
\hline \multirow[t]{2}{*}{જોસ કન્નીકીલ} & : & શોડ્યુલ્ડ કાસ્ટસ ઈન સર્ય ઓફ જસ્ટીસ, \\
\hline & & ઈંડીન સોશ્યલ ઈન્સ્ટીટયુટ, ન્યુ દિલ્હી. (અંગ્રેજ) \\
\hline
\end{tabular}


જ્યોર્તિકર（ડૉ．）પી．જી．

કર્દમ જ્યપકાશ

જાટવ（ડૉ．）ડી．આર．સામાજિક ન્યાય કા સિધ્ધાંત，સમતા સાહિત્યસદન， જયપુર．૧૯૯૩（હિન્દી）
૨તુન નાનકચંદ ડૉ．આંબેડકર：ક્કુછ અન છુએ પ્ંંગ， સમ્યફ પ્રકાશન，પહ્વિમપુરી ચોક，નયી દિલ્હી．ર૦૦૩（હિન્દી）

વિ尺્વભૂषણ ડા．બાબાસાહબ આબેડકર， શ્રી ગજાનન બુક ડીપો，પૂહે．૧૯૭૨（મરાઠી）
દલિત સાહિત્ય ：ઓક આકલન， અજબ પુસ્તકાલય પ્રકાશન，કોલ્હાપુર． भ્．સં．૧૯૮૧（મરાઠી）
ડાંગળે અર્જ્ઠન દલિત સાહિત્ય ：ઓક અભ્યાસ સુગાવા મકાશન，ભાનુ વિલાસચોક，પૂણે，૨૦૦૫，（મરાઠી）
સી－c．ત તમારી પ્રગતિ ચકાસો ：
ધ્રશ્ન－૧ નીથેના પ્રશ્નોના એક વાક્યમાં જવાબ આપો．
（૧）ડૉ．આiબેડકરના નેતૃત્વને સમર્પિત નેતૃત્વ શા માટે કહે છે ？
（૨）ડૉ．આંબેડકરે દલિત શબ્દનો મ્રયોગ કયા શબ્દોમાં કર્યો છે ？
（૩）અમેરિકન કાળી પ્રજાના સામાજિક－સાહિત્યિક આંદોલનને કયા નામે ઓળખવામાં આવે છે？
（૪）અનામત વિશોધી આંદોલન વખતે સાહિત્યિક પ્રતિકાર માટે કયા સામાયિકોએ કાર્ય કર્યું ？

પ્રશ્ન－૨ નીચેના વિશે પાંથ સાત વાક્યોમાં ટૂંકનોંધ લખો． （૧）મરાઠી ભાષાનું દલિત સાહિત્ય અનેં સાહિત્યકારો．
（૩）‘દ代ત’ શબ્દ શું સૂયવે છે ？

\section*{(૪) સાંપપત દલિત સાહિત્યે કઈ બાબતમાં પરિશ્રમ ઉઠાવવા માંડ્યો છે ?}
(૫) પંજાબ દલિત સાહિત્યના ધુરંધર સર્જકો કોણા કોણા છે ?
(૬) દલિત સાહિત્ય અકાદમીનું પ્રસંનીય કાર્ય કયું છે ?

\section*{३૫रेખા}

ふી－૮．૦ अદ્દેશો
ふી－૮．૧ પ્રસ્તાવના
ડી－૮．૨ વિદ્યાપુરૂષ ：ડૉ．આંબેડકર ：દલિતો માટેનું રૉલ મોડેલ．
૧．अપમાનોથી ધવાયેલું બાળ માનસ ：કડવા અનુભવોની સ્મૃતિ．
૨．અભ्યાસેતર પુસ્તકો ખરીદીને વાંચવાનો શોખ．
3．भુંબઈ પ્રાંતના પ્રથમ દલિત ગ્રેજ્યુએટ．
૪．વડોદરા નરેશ સયાજીરાવ ગાયકવાડની મુલાકાત અને વિદેશ અભ્યાસની છાત્રવૃત્તિ．
૫．કોલંબિયા યુનિવર્સિટીમાં અભ્યાસ．
૬．છાત્રવૃત્તિની સમય મ મર્યાદા પૂર્ણ ：અને ભારત પરત．
૭．પુન：અધૂરા અભ્યાસની પૂર્ણતા માટે વિદેશગમનની તૈયારી．
く．अધ્યાપક આંબેડકર અને આચાર્ય આંબેડકર
૯．એમ．એમ．સી．，ડી．એસ．સી．અને બેરીસ્ટર બની વતન પરત．
ડી－૮．૩ ચ્રંથ પ્રેમ અને શ્રંથાલય
૧．ડૉ．આંબેડકરના શિક્ષણની વિદ્યાર્થીઓ પર અસર：
૨．શેક્ષહિક સંસ્થાઓ અને તેનો વષ્લો વ્યાપ．
૩．બદલાયેલા રાજનૈતિક સમીકરહો ：
૪．ધમાંતરની સાંસ્કૃતિક અસર ：
૫．દલિત સામાયિકો વધેલો વ્યાપ：
૬．પુસ્ત્તક પ્રકાશનની પ્રવૃત્તિ ：
૭．＇Eલિત＇શબ્દને મળેલી વૈવ્ષિક માન્યતા ：
ડી－૮．૪ તમારી પ્રગતિ ચકાસો．

\section*{sl－c．0 Bę̨શो}
－ડૉ．બાબાસાહેબ આંબોડકરના શિક્ષણ અંગેના વિયારો જાણવા．
－ડૉ．આંબેડકરે કેવા સંજોગોમાં શિક્ષણ મેળવ્યું તેનાથી પરિચિત થવું．
－ડૉ．આંબેડકરના પ્મભાવને કારણે થયેલ સાંસ્દૃતિક ચેતનાનો અહેવાલ મેળવવો．

\section*{sी－C．\(q\) צ્રzતાવના}

આજ ભારતમાં રોગીઓ，ગરીબો，અભણોની સંખ્યા વિશ્વની જનસંખ્યાની આ શ્રેણીની તુલનામાં અનેક ગણી વધારે છે．માનવ વિકાસ રિપોર્ટ ૧૯૯૩ અનુસાર ભારતમાં ૪૨ કરોડ દરિદ્રો હતા આજે એ સંખ્યામાં વધારો થયો છે．૧૫ વર્ષથી ઉપરની ઉમરના લોકોમાં ૨૮ કરોડ નિરક્ષરો હતા．સર્વ શિક્ષા અભ્મિયાન કાગથ પર ચાલે છે અને લૂંટનો પર્યાય બની ગછ છે．૫ વર્ષથી નીચેની ઉંમરના ૬૫\％બાળકો કુપોષણથી પીડાય છે．દેશની ક્રુલ આબાદીમાં ૩૫\％લોકોને શુદ્ધ પીવાનું પાર્ણી ઉપલબ્મ નથી શિક્ષણની તો એવી દુર્ર્શા છે કે જેટલા બાળકો પ્રારંતિક કક્ષાઓમાં પ્રવેશ મેળવે છે． એનો અડધો ભાગ તો કોઈપણ યોગ્યતા મ્પાત્ત કર્યા વિના વિદ્યાલય છોડી દે છે．શિક્ષણનું ખાનગીકરણ કરવામાં આવી રહ્યું છે．એટલે જેટલા ભ્મષ તત્વો હતાં એણે એનું વ્યાપારીકરણ કરીને લૂંટ ચલાવવાનો પરવાનો મેળવી લીધો છે．દદશમાં ભૂતિયા નિશાળો，ભૂતિયા વિદ્યાર્થીઓ અને ભૂતિયા શિક્ષકોને નામે સરકારી અનુદાન પડાવી લેવાય છ．રાજ્યની જવાબદારી શિક્ષભની હતી．હવે રાજ્યે હાથ ખંખેરી લીધા છે ઓટલે નફાખોરો એ હાથ અજમાવવા શર કર્યો છે．
＂ડૉ．બાબાસાહેબ આંબેડકર તો માનતા હતા કे＂શિક્ષણ એ પરિવર્તનનું માધ્યમ છે શાથાએ ઉત્તમ નાગરિકો ઘડવાનું મંદિર છે．શિક્ષણ દ્વારા રાષ્ટ્રીયતા માનવતા અને અશાનતા દૂર કરી રાષ્ટ્રને ઉశ્નત બનાવી શકાપ．વિદ્યાની સાથે＇શીલ＇જરૂીી છે．＂આજના નફા અને વેપાલક્ષી શિક્ષણના કઢંગા વાતાવરણમાં પણ ૫દ્દલિત જાતિઓ અને અન્ય ગરીબોએ શ્ક્ષણિક ક્ષેત્રે જે થોડી ઘણી પ્રગતિ કરી હતી તે ઉદારીકરણ，ખાનગીકરણ અને વૈવ્વિકરણની આર્થિક નીતિમાં છીનવાઈ જશે એવો ડર છે．＂（ડૉ．એમ．એ．યૌહાણ）

આ સંદર્ભમાં ડૉ．બાબાસાહેબ આંબેડકરનું શિક્ષણા અને શિક્ષણા અંગેના તેમના વિયારોને આપણે સમશુઓ．
ડી－c．₹ વિધાપુફષ ：ડૉ．આiબેડકર ：દલિતો માટેનું રૉલ મોડેલ
આ એકમમાં આપણે ડૉ．આબબડકરની શેક્ષહિક કારકીર્દિ અને તેને પગલે થયેલ રચનાત્મક સાંસ્કૃતિક વિકાસ અને નવોત્થાન અંગે જ વિયાર કરવાના છીએ．

ભીમરાવ આંબેડકર વિદ્યાર્થી તરીકે ખૂબજ બુદ્ધિમાન હતા, પણ ભણવામાં એમનું મન ચોંટતું નહોતું. પ્રાથમિક શાળાના અભ્યાસકાળ દરમ્યાન જ અછૂત જાતિમાં જનમ્યા હોવાને લીષે એમને અનેક પ્રકારના અપમાનો વેઠવાં પરેલા. અહીં આપેલા ઉદ્ધરણો જાહેરસભાઓ અને મંયો પરથી બોલાયેલા કે લખાયેલા છે. જેની ભારે અસર દલિત સમાજના પરિવર્તનમાં થઈ હતી.

\section*{9. अપમાનોથી घवાચેલું બાળ માનસ : કડવા અનુભવોની સ્મૃતિ}

અનેક કડવા અનુભવોમાંથી એમને પસાર થવું પડ્યું હતું. ધોતાના પ્રવયનમાં એકવાર એમણો કહેલું કે,
"मારા पिता લश્કरनी शाणामां शिद्धाF षतા. चंमझi q૪ वर्ष

 સંયદાયના અનુયાયી હોવાને લીધે ઘરમાં માંસ-મદિરાનું નમમો Aિશન નહોુુ.

 सिवाय રસોડામાં પdશશ કશી શકાતl નલી."

 ચનો યશ મારા પિતાન' શા धે."
"शાળામાં મારા બાળમાનસ पर पડેલી घટનાઓ ષું જ્રીનભર ભૂલી





 જઈને પાほી પીgું પડતું અથવા પટાવાવા ચકલી ખોલી આપે ત્યારે જ પાફી थावा मवाुु."
આવી જ ઓકબીજી ઘટના અંગે ડૉ. આંબેકકરનું કથન છે કે,




 पउెधी."






 નવીત્થાન માટેનl પલંલો પતિકાર ષતી.

\section*{2. भુંબઇ પ્રાંતના પ્રથમ \(\varepsilon\) લિત ગౌજ્યુએટ :}

૧૯૧ ૩ના જાન્યુઆરીમાં પહેલા અઠવાડિયામાં બી. એ.નું પરિણામ આવ્યું અને ભીમરાવ એમાં પાસ થયા. ડૉ. બાબાસાહેબ આંબેડકરના જીવન અને તત્વશાન ઉપર મહાનિબંધ લખી પી.એચ.ડી.ની ઉપાધિ મ્રાપ્ત કરનાર શ્રીમતી ઇલિયાનોર ઝિલોટના શબ્દો અહીં નોંધી રાખવા જેવા છે જેથી સાંપતત સાથે તેની તુલના થઠ શકે.
"એ સમયે આખા મુંબઇ પ્રાંતમાં (અર્થાત્ર ગુજરાત, મહારાષ્ટ્ર, કચ્છ અને વિદૂર્ભ સહિતનો પ્રદેશ) એક માત્ર અછૂત શ્રેજ્યુએટ ભીમરાવ આંબેડકર હતા. પાંય-સાત જझાં મેટ્રીક પાસ હતા અને થોડાકે શાળાકીય શિક્ષણા મેળવ્યું હતું."
(ડૉ. બાબાસાહેબ આંબેડકર : વિદ્શીઓની નજરે, સંપાદક : ડૉ. રમેશચંદ્ર પરમાર)
જો એમણે પ્રમ વર્ગ મળ્યો નહોતો એટલે તે નારાજ થપેલા. પોતાના કોલેજ જીવનના સમયને યાદ કરીને ડૉ. આંબેડકરે ક્યું છે કે,
"એ જમાનામાં કોલેજનું શિક્ષાણ શ્રીમંતોના નબીરા પુરતું જ મર્યાદીત હતું. સારામાં

સારાફેશશેબલ ક૫ડાં ૫હેરવા અને ગરીબ વિદ્યાર્થીઓની મશકરી કરીી એ ધનિકોના સંતાનોની આEત હતી．કોલેજના કકેટમાં，હોકી，ટેનીસ，બ્ડમિંગટન જેવા ખેલોમાં આ વિદ્યાર્થીઓ સમય

\section*{3．વડોદચા નરેશ સયાજીરાવ ગાયકવાડ૦ી મુલાકાવ અન વિદેશ અભ્યાસની છाभवृत्ति ：}

બી．ঝ．સુધીના અભ્યાસ માટે ડૉ．આંબેડકરને વડોદરા રાજયની રૂ．૨૫－૦૦ ની માસિક સ્કોલરશીપ મળતી હતી．એટલે ગ્રેજ્યુએટ થયા પછી મહારાજનુું ઋણ યૂદૃવaા તે aોોદરા ગયા અન નોકીી લીtી પほા વડોદરામાં તો અસ્પૃશ્યતાનું બેફામ અને બેસુમાર વાતાવરણા હતું．એમને રહેવાનું કોઇઓ વડોદરામાં ઘર ૫झા નહોતું આપ્યું．એટલે મહારવાડામાં કોઇકને ત્યાં જમી લેતા અને આર્યસમાજના આતત્મારામ અમૃતસરીને ત્યાં કાર્યાલયમાં કામથલાઉ ગોઠવણા કરી．એવવામાં પિતાનું અવસાન થતાં તે મુંબઈ આવ્યા અને ત્યાંજ રોકાઈ ગયા．વડોદરાના મહારાજ મુંબઈ આવ્યા ઓટલે સાથી કર્મયારીઓો અને અધિકાીઓની ભેદભાવ ભરી વત્તથુંક，અપમાનીત કરવાની ઘટનાઓ તથા રહેવા－જમવાની તકલીફો જझાવવા તે મહારાજીને રબરૂ મળવા ગયા．અંગ્રેશ ભાષા પરનું આiબૉડકરનું પ્રભુત્વ અને સુંદર મરોડદાર અક્ષરોથી લખેલી વડોદરાની આપવીતીથી મહારાજાન
 ફશી મળવા બોલાવ्या．

નિયત સમયે ડૉ．આiçડકર રાજના મહેલમાં પહોંચ્યા．મહારાજね સીધો જ પ્રશ્ર પૂછયો， ‘તમને ક્યા વિષયોમાં વિશેષ રસ છે？＇
 પૂછયું ！ત વિષયોનો अભ्यાસ કરી શું કરશો？
 મળશે，તે માર્ગ યાલી સું સમાજ સુધારકાનું કાર્ય કરીશ．＇

ત્રૅવીસ વર્ષના યુવકના આ ઉમદા विયાર જેઈ મહારાજねે હસતાં હસતાં ક્યું＂તમે તમારી નોકરી કરોન ！તમે તે નોકરી કરશો，અભ્યાસ કરશો ૬ે સમાજ સેવા કરશો？ત઼્ેય કામ \}઼વી રીત पार पsさ？？＂

આiવકકરે કહ્યું，‘મને તક મળશે તો ષું તે બધુંજ સ્કાર કરી બતાવીશ．＇
મહારાજે કહ્ูું，‘ુું એવું વિયારી રહ્યો છું．તને વધુુ અભ્યાસ માટે અમેરિકા મોકલવાની મારી ઇચ્છા છે，તુ જઈશ ફे નહીં ？＇

ભીમરાવ જવાબ આપ્યો ‘જરૂ જઈશ，મહારાજ＇
મહારાજ ：તો એમ કર રાજ્યના વિદ્યાધિકારીને પરદેશ વિદ્યાભ્યાસ કરવા અંગે અરજી કીી દે．શિષ્યવૃત્તિની માગણી કર અને તેની મને જાણા કર．

૧૫ જૂન ૧૯૧૩થી ૧૪ જૂન ૧૯૧૯ સુધીના ત્રા઼ વર્ષ માટેની છાત્રૃત્તિ મંજૂર થતા ઘરની બધી સામાન્પ વ્યaસ્થા કરી ર૦મી જુલાઈ ૧૯૧ઉના દિવસે આંબંડકર ન્યુયોક્ક શહેરના બંદરે ઉતર્યા અન પૂછતાં પૂછતાં યુનિવર્સિતી ભવન પહોંચી ગયા．

\section*{૪．કોલંબિયા યુનિવર્સિટીમાં અભ્યાસ ：}

ન્યૂયોર્કની કોલંબિયા યુનિવર્સિટીની કયેરીમાં જઈ સપ્ટેમ્રર સેંશન માટે રાજયશાસ્ર，
 અભ્યાસ ક૨નાર આ ભારતનો પ્રથમ અસ્પૃશ્ય વિદ્યાર્થી હતો．કોલંબિયા યુનિવર્સિટીના રેકોર્ડમાં તેમझેશ પોતાનું નામ ‘આiબેડકર ભીમરાવ રામારાવ’ નોંધાવ્યું．‘ナવલ ભાથેના’ નામના પારસી

વિદ્યાર્થી સાથે ઓળખાણ થઈ અને તે સમગ્ર જવન સુધી જળવાઈ રહી. જ્યારે જ્યારે આંબેડકરને આર્થિક પરેશાની ઉભી થતી ત્યારે આ નવલ ભાથેના સહાય૩ૂપ બનતો.

જીવનમાં આવેલી અલભ્ય તકનો ક્ષણે ક્ષણનો ઉપયોગ કરી લેવાના આશયથી ડૉ. આંબેડકરે ‘વિદા ઉપાસના’ શર કરી. રોજના ૧૮ કલાક વાંયનમાં અને વિષયને લગતી નોંધો કરવામાં ગાળવા માંડ્યું. એટલે સાધન સંપન્ન અને છેલબટાઉ ધનવાનો છોકરાઓ મશકરી કરવા માંડયા ફે ‘આ તો ‘વેટિયો’ છે’ યુનિવર્સિટીમાં પહેલો આવવાનો છે. અન્ય ગપ્પા મારનારા વિદ્યાર્થી ટોળીના ત્રાસમાંથી બયવા આંબેડકર રમના બારણાં બંધ કરી, કાનમાં રનાં પૂમડાં નાખી રાત દ્ટિવસ અભ્યાસમાં લીન રહેતા. એમની તૈયારી એવી હતી ફે એમના અધ્યાપક પોફ. સેલ્ગિમેને ભારતીય રાષ્ટ્રીય નેતા લાલા લજપતરાયને કહ્યું કે, "આ ભીમરાવ આંબડકર માત્ર હિન્દી વિદ્યાર્થીઓમાં જ નહીં પણ અમેરિકન વિદ્યાર્થીઓની સરખામણીમાં સર્વશ્રેષ છે."

આજકાલ વૈજ્ઞાનિક ઉપકરણો અને ટેકનોલોજીનો વિસ્ફોટ ઘયો છે. ઘેર બેઠા બેઠા કોમ્પ્યુટરનેટવર્ક પર દ્રુનિયાભરનું જ્ઞાન સરળતાથી ઉપલબ્ધ થછ શકે છે. પુસ્તકો અને પુસ્તકાલયોનો યુગ જાણે કે સમાપ્તિના આરે આવી ગયો છે. એવા સમયે ૧૮ કલાક ઘર અને પુસ્તકાલયમાં અભ્યાસ ક૨નાર ડૉ. આંબેડકરને કેવો ભારે શ્રમ લેવો પડયો હશે એની સહેજે ક૯્૫ના કંરી શકાય તેમ છે.

આંબેડકર એકે ઓક ઉપલબ્ધ ક્ષણનો અને એકે એક પાઇ-પેસાની ગણાતરી કરી બયાવ કરીને અભ્ય્યસમાં મચી પડ્યા હતા.

જૂન ૧૯૧૫માં ઉત્તમ પરિણામ સાથે એમણે એમ.એ.ની પદવી પ્રાપ્ત કરી અને પોતાના પ્રાધ્યાપકોની પ્રેરણાથી પી.એચ.ડી.ની પદવીનું કામ શર કર્યું. ઉવે સંશોધનનો સવાલ ઉભો થયો.

ભીમરાવે લખ્યું છે કે,











 वधी અને અंતે સંશોધનકાર 千न्यो."
Evolution of Provincial Finance in British India (The National Dividend of India : Historical and Analytical Study) નામનો શોધ પ્રબંધ લખી ૧૯૧૬માં પશ્યીસ વર્ષની યુવાનવયે પી.એચ.ડી.ની હિચ્રી પ્રાપ્ત કરી.

આ સંશોษનગ્રંથ એમझો મહારાજા સયાજીરાવ ગાયકવાડનં 'As a loken of my gratitudes of his help in the matter of my education' શબ્દો સાથે સમર્પિત કર્યો.

બારેક પ્રકરણોમાં ૩૦૦ પાનાનો આ ગ્રંથ તર્કબદ દલીલો અને ૨સપ્મદ માહતી સાથે પ્રવાહી શેલીમાં લખાયો છે.
"બ્રિટીશા સામ્માજય" "ઈડિયન ગવર્નમેન્ટ" હજારો માઇલ દૂર આવેલી ఢિિટીશ પાર્લામેન્ટ તેમજ સેકેટટી ઑવ સ્ટેટ્સ્સ દ્વારા ભારતभાં કેવો વહીવટ યલાવે છે અને તેના દ્વારા યાલતી સરકાર કેવી બેજવાબદાર રીતે વર્તે છે અને આ કારણે ભારતીય ગરીબ પ્રજનું કેવું ભયંકર શોષણા થઈ રહ્યું છે તેની વિસ્તૃત વિગતો આ ગ્રંથમાં આપવામાં આવી છે. આ પહેલો ગ્રંથ છે જેમાં અંગ્રેજોના વહીવટની હકીકતો સહિત ટીકા કરવામાં આવી છે. કિસાનો અને કામદારોનું કેવું ભયંકર શોષણ થઈ રહ્યું છે તેનો ચિતાર લખ્યો છે અને સમાપનમાં તારણ કાઢયયું છે કે ભારતનો વિકાસ ત્યારે જ થઈ શકે જ્યારે ભારતીય જનતાના મતો ઉપર જ ચૂંટાયેલી સંપૂર્ણપણે ચાલતી સરકાર હોય. આવી સરકાર આવે તો જ ભારતીય આમ જનતાના પ્રશ્નો હલ થઈ શકે"

યુવા આંબેડકરની આ રાષ્ટ્રભઝિતનો ઉદાતા નમૂનો તો છે જ પણા સાથે સાથે એમની નિર્ભયતાનો Eસ્તાવેજ છે.

પ્રાંતિય અને કેન્દ્રીય કાયદામંડળના સભ્મોનું બનેલું હિલ્ટન યંગ કમિશન (રૉયલ કમિશન ઑફ ઈંડિયા : કરન્સી) ભારતીય ચલણ પંય સમક્ષ જ્યારે ડૉ. આંબેડકર રજૂઆત કરવા ગયા ત્યારે પંચના બધા જ સભ્યો પાસે પોતાનો જ્રંથ નિહાળી એમના આનંદનો પાર રહ્યો નહોતો. એમણે એક વખત પોતાના જ્રંથ પ્રકાશન અંગે વિધાન કર્યું હતું કે,
"મારે ત્યાં યાર સંતાનો નો જન્મ થયો, તેમ છતાં પુત્ર જન્મ વખતે જેટલો આનંદ થાય એથીય અદકેરો આનંદ જ્યારે મારૂ પુસ્તક છપાય છે ત્યારે મને થાય છે"
"Caste in India : Their Mechanicm, Genesis and Development" નામનું વિયારોત્તેજક પેપર એન્થ્રોપોલોજી સેમિનાર સમક્ષ વાંચ્યું હતું (જેની વિગત અગાઉ અપાઈ યૂકી છે.)

\section*{4. છાજવૃત્તિની સમય મર્યદાપૂર્ણ અન ભારત પરત.}

સયાજીાવ ગાયકવાડે મંજૂર કરેલી સ્કોલરશીપની અવદિ પૂરી થઈ ગઈ હતી. દ્ટિવાન કોઇપણ કાળે સમય વધારવા રાજી નહોતા ઓટલે પ્રોફ. સેલિગ્મનની ભલામણ સાથે ડૉ. આંબેડકર સયાજીરાવને અરજી કરી. બે વર્ષને બદલે માત્ર એક જ વર્ષ વધારી આપવામાં આવ્યું.

ઓકટો. ૧૯૧૬માં ડૉ. આબેડકર લંડન સફફલલ ઑફ છકોનોમોßિસ એન્ડ પોલિટીકલ સાયન્સમાં અર્થશાસ્ત્રની એમ.એસ.સી. તથા ડી.એસ.સી.ના અભ્યાસ માટે પ્રવેશ મેળવ્યો. નવેમ્બર ૧૯૧૬માં ગ્રેઝઈન (Graysinn) માં બેરીસ્ટરીના અભ્યાસમાં લાગી ગયા.

વર્ષ પુરં થઈ ગયું અને અનિરછાએ ડૉ. આંબેડકરને અભ્યાસ અધૂરો મૂકી વતન પરત આવવાં નીકળ્યા. ૧૯૧૭ની ર૭, ઓગસ્ટે ક્રેસરે હિંદ જહાજ દ્વારા ડૉ. આંબેડકર મુંબઇના બંદરે ઉતર્યા પણા મકકમ નિર્ધાર કર્યો 子 કમાણીમાંથી પાઈ પાઈ બચાવી પુન: લંડન આવી અધૂરો અભ્યાસ પૂરો કરીને જ જંપીશ.

\section*{5. પુન: અઘૂરા અભ્યાસની પૂર્లતા માટે વિEેશગમન કરવાની તેયારી}

ભારત આવ્યા પછી વડોદરાની નોકરી, આકરા અપમાનો, પારસીઓનો હુમલો, અધિકારીઓનો તિરસ્કાર અને વડોદરાની વ્યથા કથા પાછળ મૂકી ડૉ. આંબેડકર મુંબઇમાં આવી કંઇક કમાઇને ઘરનું પુરૂં કરવા અને બચત કરી પુન: અધૂરો અભ્યાસ કરવા વિદેશ જવાના સોણલાં જોવા માંડ્યા.

મુંબઈમાં નોકરી તો ન મળી એટલે નવલભાથેનાની ભલામણથી બે પારસી કુટુંબમાં માસિક રૂ. ૫૦/નાં બે ટ્યુશનો મળ્યાં અને દાવર કોલેજમાં પાર્ટટાઈમ અર્થશાર્ર, બેંકીંગ અને વેપારી કાયદાના વ્યાખ્યાતા તરીકે માસિક રૂ. ૫૦/- ની નોકરી માંડ મળી. વિદેશની શ્રેષ્ઠ ડીગ્રીધારી આંબેડકરને ગરીબાઈમાં સબડડું પડ્યું. દેશના અન્ય કોઈ નેતાને ટ્યુશન કરી જીવન નિર્વાહ યલાવવો પડ્યો હોય એવો એક પણા દાખલો મળતો નથી.

\section*{๒. અધ્યાપક આiબેડકર અને આચાર્ય અiબેડકર}

આ અરસામાં મુંબઈની સરકારી સિડનહામ કોમર્સ કોલેજમાં અર્થશાર્રના અધ્યાપકની એક જગ્યા ખાલી પડવાથી ડૉ. આંબેડકરે અરશી કરી અને પોતાના સર્ટિફ઼ કેટો સાથે પોતાના વિ⿸્વ વિખ્યાત અધ્યાપકોના ધ્રમાણપત્રો પણા સામેલ કર્યા. મુંબઇના ભૂ.પૂ. ગવર્નર જેમનું નામ આ કોલેજ સાથે સંકળાયેલું હતું. એમણો પણ ડૉ. આંબેડકર માટે ભલામણા કરી હતી એટલે છેવટે ૪૫૦/રૂપિયાની મોભાદાર નોકરી માત્ર બે વર્ષ માટે ડૉ. આબબેડકરને મળી.

૧૨ નવેમ્બર ૧૯૧૮ના દિવસે ઇન્ટર કોમર્સના વર્ગમાં વ્યાખ્યાન આપવા ડૉ. આબંડેડર પહોંચ્યા. ધોડીક વિમાસણ તો થઠ પણા એકવાર વ્યાખ્યાન શરૂ થયું કે પછી સતત યાલતું રહ્યું. વિદ્યાર્થીઓ પફ આ નવા અધ્યાપકની છટા, સમજાવવાની શીત, અને પ્રવયન શેલીથી અભિભૂત થઠ ગયા. પહેલા જ દિવસે આંબેડકર યુવક-વિદ્યાર્થીઓ પર છવાઈ ગયા. ઓક પ્રભાવી અધ્યાપક તરીકેની એમની છાપ ૫ડી. અન્ય કોલેજના વિદ્યાર્થીઓ સંમતિ મેળવી એમના વર્ગમાં બેસતા. એજ રીતે ૧૨જૂન ૧૯૨૮માં તે લૉ કોલેજમાં અધ્યાપક થયા અને ત્યાર પછી સરકારી કોલેજમાં આયાર્ય થઈ કોલેજનો બેનમૂન વિકાસ કર્યો. ગુજરાત રાજ્યના ભૂ. પૂ. મુખ્યમંત્રી બાખુભાઈ જ. પટેલ એમના विद्યાર્थी હતા.

પોતાના વ્યાખ્યાનો પૂરાં થતાં તઓ અધ્યાપક ખંડમાં બેસવાને બદલે લાયબ્રેરીમાં જઈ પોતાના અધૂરા મૂકેલા એમ.એસ.સી. અને ડી.એસ.સી. પ્રબંધો માટે પૂર્વ તૈયારીઓમાં લીન થઈ જતા કારણ કે અધ્યાપક ખંડમાં અન્ય સ-વર્ણા પ્રાધ્યાપકોનું વલણ આભછેટિયા અને તિરસ્કારપૂર્ણ હતું.

સ-વર્ણ અધ્યાપકોએ તેમના માટલામાંથી ભીમરાવને પાણી પીવાની મનાઈ ફરમાવી હતી. રિસેસમાં યા-નાસ્તા સમયે યપરાશી પણ તૂટેલા કપ-રકાબીમાં યા-નાસ્તો આપતો. આવા ગૂંગળામણ ભર્યા વાતાવરણમાં અધ્યાપક ખંડમાં બેસવાને બદલે આંબેડકર મોટે ભાગે લાયબ્રેરીમાં જ બેસીને અભ્યાસ અને આરામ કરતા.

અધ્યાપકની નોકરીમાંથી ફા. ૭૦૦૦/- બયાવેલા. થોડાક મિત્ર નવલભાથેના પાસેથી ઉધાર લીધા તો ૧૦૦૦/- રૂપિયા અને લંડનમાં એક મિત્રનો ભલામણપત્ર છત્રપતિ શાહુ મહારાજ (કોલ્હાપુરના રાજા) પાસેથી ઉછીના લઈ ડૉ. આંબેડકર અધૂરા મૂકેલો અભ્યાસ પૂર્ણ કરવા ૫ જૂન, ૧૯૨૦ના દિવસે ‘સિટી ઑફ એકિસટર’ જહાજ દ્વારા ડૉ. આંબેડકર લંડન પહોંચ્યા.
c. એમ. એસ. સી., ડી. એસ.સી. અન બેરીસ્ટર બની વતન પરત :

પ્રથમ એમણે એમ.એસ.સી. નો મહાનિબંધ પૂરો કરવા ધ્યાન આપ્યું. 'Provincial

અંગે એમણે ઘણું વાંથ્યું અને નોંધ્યું હતું માત્ર ૧૩ મહિનામાં જ એમझે મહાનિબંધ પૂરો કરી એમ.એસ.સી.ની પદવી પ્રાપ્મ કરી. ડી.એસ.સી.ના મહાનિબંધની અને બેરીસ્ટરી માટેનો અભ્યાસ ૫ણ આરંભી દીધો.

ડૉ. આંબેડકરની ધૂન હતી કે જે કંઇ સમય અને નાણાં હાથમાં છે એની મર્યાદામાં રહીને અધૂરો અભ્યાસ ગમે તે ભોગે પૂરો કરી દ્વેવો છે. એટલે રાત-દિવસ ભૂખ-તરસ નીંદર કે આરામ જોયા વિના તે અભ્યાસમાં મંડી પડયા અને આખરે The Problem of Rupee It's origin and Solution નામનો ધ્રબંધ (ઓકટોબર ૧૯૨૨)માં પૂર્ણ કરી યુનિવર્સિટીમાં ૨જૂ કર્યો. પોતાના અધ્યાપકને પ્રબંધની કાર્યવાહી સોૉી પોતે જર્મનીની બોન યુનિવસિર્ટીની અર્થશાર્રની પદવી માટે જર્મની પહોંચી ગયા. આવી વ્યસ્ત જિંદગીમાં પણ ભારતમંત્રી મોંટેગ્યુ યેમ્સફર્ડને મળી ભારતીય રાજકારણ અને અસ્પૃશ્યોના પ્રશ્નોની સાચી હકીકતો રજૂ કરી આવ્યા હતા. લંડન ટાઇમ્સના તંત્રી સાથે મૈત્રી કરી ભારતના દલિતોની સમસ્યા અંગે લોકમત કેળવવાનું પણ ચૂક્યા નહોતા.

માર્ચ ૧૯૨૩માં એમને બેરીસ્ટરની પદવી પ્રાત્ત થઇ. લંડનમાંથી એમના અધ્યાપકનો તાર આવ્યો કે ‘તમારા પ્રબંધ માટે પરિક્ષક સમિતિને વાંધો ૫ડયો છે એટલે જલ્દી લંડન પહોંયો.'

પ્રો. કેનનની સલાહ અનુસાર મહાનિબંધમાં થોડાક ફેરફાર કરવાના કામમાં જોતરાઈ ગયા અને પોતાનાં તારણો જાળવી રાખી મામુલી ફેરફાર કરી મહાનિબંધ યુનિવર્સિટીમાં રજૂ કરી દ્વીધો. જર્મનીની બૉન યુનિવર્સિટીમાં અભ્યાસ ક઼રવા માટે નાણાંની જોગવાઈ તો હતી જ નહીં. ૧૪ એપ્રિલ ૧૯૨૩ના દિવસે ડૉ. આંબેડકર ભારત પાછા આવ્યા "ધી પ્રોબ્લેમ ઑફ ધી રૂપી" પર લંડન યુનિવર્સિટીએ એમને ડી.એસ.સી.ની પદવી એનાયત કશી. દુનિયાના અર્થશાસ્ત્રીઓમાં આ મહાનિબંધની પ્રશંસા થર્ઈ.

ડૉ. આબેડકરની આ શેક્ષાણાક કારકીર્દિજ એમને વિદ્યાપુરૂષનું બહુમાન અપાવે છે. અમેરિકાની કોલંબિયા પુનિવર્સિટીની એમ.એ. અને પી.એય.ડી. લંડન યુનિવર્સિટીની એમ.એસ.સી. અને ડી.એસ.સી. શ્રેજઈનની બાર-એટ-લૉની ગૌરવવંતી પદવીઓ ધરાવનાર ડૉ. આંબેડકરને એટલે તો ભારતના પ્રથમ વડાપ્રધાન જવાહરલાલ નહેરૂ, 'જવેલ ઑફ માય કેબિનેટ' (મારામંત્રી મંડળનું રત્ન) કહીને વિદેશીઓને ઓળખાણ આપતા.

બંધારझા ઘડતરનું મહાન કાર્ય પૂર્ધ કર્યું ત્યારે અમેરિકાની કોલંબિયા યુનિવર્સિટીઓ ૫ જૂન ૧૯૫૨ના દિવસે પોતાના હોનહાર विદ્યાર્થી આંબેડકરને એલ.એલ.ડી.ની માનદ્દ પદવી આપીને विદ્યાપુરૂષ તરીકે સન્માન કય્યું. તો ૧૨ જાન્યુઆરી ૧૯૫૩ના દિવસે હેદ્રાબાદની ઉસ્માનિયા યુનિવર્સિટીએ ડૉકટર ઑફ દિટરેટર - ડી.લીટ્ ની માનદ પદવી આપી. જે भુંબઇ યુનિવર્સિટીના તે વિદ્યાર્થી હતા અને જેના વિકાસમાં એમનો મોટો ફાળો હતો એ મુંબઈ યુનિવર્સિટી પોતાના શ્રેઠ વિદ્યાર્થીને સન્માનવાનું યૂકી ગઇ.

\section*{૯. અભ્યાસેતર પુસ્તકો ખરીદીન વાંચવાનો શોખ.}
"મને અભ્યાસકમ સિવાયનાં ઈતર પુસ્તકો વાંચવાનો ભારે શોખ હતો. દૂંકો પગાર, પેન્શન અને બહોળું કુરુંધ- મહેમાનોની સતત અવર-જવર. મુંબઈ જેવા શહેરમાં બે પાંખિયા ભેગા કરવામાં મુશકેલી. મને સારાં ક૫ડi મળે, પુસ્તક઼ો મળે અન્ય સગવડો સયવાય એવી પિતાની ઇરછા પણા આર્થિક વિટંબણા ઘણી."






 Eાગીનો છોડાવી બહેનને પહોંયાડી Eેતા."

આપણો ડૉ. બાબાસાહેબ આંબેડકરની જ્ઞાન-સાધના અંગે જો વિયારીઓ તો એમણે જીનની ક્ષણે-ષ્ષનો ઉપયોગ કર્યો છે. જાહેર જીવનની સક્કિયતા અને પોતાના વ્યવસાય પાછળ આપવા ૫ડેલા સમય સિવાય એમનો મોટાભાગનો સમય પુસ્તકો વાંચવામાં જ પસાર થયો છે. એમનું વ્યઠિતગત પુસ્તકાલય એટલું વિશાળ હતું કે એકવાર પંડિત મદન મોહન માલવિયાએ "હિંદુ વિશ્વવિદ્યાલય" માટે બે લાખ રૂપિયામાં આ પુસ્તકાલય ખરીદવાની ઓફર કરી હતી. આ વાત ૧૯્ર૨ની છે... પણ ડૉ. આંબેડકરે ઇિનકાર કરી દીધો હતો, જો કે આ વિશાળ ગ્રંથાલય પોતાની સ્થાપેલી સિધ્ધાર્થ કોલેજ અને મિલિંદ મહાવિદ્યાલયને નજીી โ̧મતે એમણે આપી દીીધું હતું.

એમના પુસ્તકો પ્રત્યેનો અને વિશેષ કરીને એમણી ખરીદેલા પોતાના શ્રંથાલયના પુસ્તકો પ્રત્યે એટલો મોહ હતો કे એકવાર એમણે ઉશ્કેરાઈને કહેલું 子 "સંજોગોવસાત્ જો કોઈ કોર્ટનો બાલિફ મારા ઘરનો કબજો લેવા આવે અને અન્ય યીજોની સાથે મારા પુસ્તકોને હાથ લગાડે તો હું એને ગોળીબાર કરીને ત્યાં ને ત્યાં ઠાર કરી દઉ. મારા જીતે જી મારા પુસ્તકોને હાથ પણા લગાડવા ન દઉ."

લંડનમાં ભૂખ્યા પેટે રહી બયાવેલા નાણાંથી એમણે જૂના પુસ્તકોની દુકાનોમાંથી કેટલાક અ્રંથો ખરીદ્યi હતા. જે તેમझે ‘થોમસ ફूક એ-ડ કંપની દ્વારા સાલસેટ નામના જહાજમાં મોકલ્યા હતા તે વિશ્વયુધ્ધ યાલતું હોવાથી દુશમનોની ટોરપીડોના હુમલાથી જહાજ ડૂધી જતાં સામાન અને પુસ્તકો બદું દરીયામાં ડૂબી ગયું. વીમાના થોડા ઘણાં નાણાં તો મળ્યા પણ પુસ્તક પ્રેમી આંબેડકરના પુસ્તકો ડૂબી જવાથી બેહદ દુઃખ થયું.'

\section*{ડી-૮.3 ગુંથ મ્રેમ અન ગ્રંથાયલ}

ડૉ. આંબેડકરના વ્યદિતગત ગ્રંથાલયમાં ઈતિહાસને લગતા ૨૩૦૦, દેશ વિદેશના મહાપુરૂષોના જીવન યરિગો ૧ ૨૦૦, સાહિત્યના ૧ ૧૦૦, અર્થશાસ્ત્રના તો અસંખ્ય ગ્રંથો, રાજકારણને લગતા ૩૦૦, જુદા જુદા ધર્મોના - અને ધર્મશાસ્ત્રોના ૨૦૦૦, અસંખ્ય સરકારી Еસ્તાવેજો અને અધિકૃત અહેવાલો ૧૦૦૦, ભાષા વિજ્ઞાનના ૬૩૦, મરાઠી સાહિત્યના ૮૦૦, દર્શન શાસ્ત્રોના ૬૦૦, બૌદ્ધધર્મ તથા પાલિ સાહિત્યના ૨૦૦૦, સંસ્કૃતના આસરે ૨૦૦૦, યુદ્ધ કળા અને યુદ્ધ વिषયક ૩૦૦, સંદર્ભ શ્રંથો ૪૦૦, જેમાં સર્વસંચ્રહ, એનસાઈકલોપીડિયાના લગભગ બધા જ ગ્રંથો, હિન્દી ભાષાના ૫૦૦ અને કેણવણી વિષપ સેંકડો અ્થંથો 刃તા.

ડૉ. આંબેડકરના પત્નિ ડૉ. સવિતા આંબેડકરે આ લેખકને રબરૂ જણાવ્યું હતું કે અમે ભાગ્યે જ અમારા ઘરમાંથી બહાર નીકળીને સમય પસાર કરતા. માત્ર દર રવિવારે સાંજે પાંય વાગ્યે મોટર લઇ દિલ્હીની કોનાટ પ્લેસની દસ-બાર પુસ્તકોની દુકાન જતા. ત્યાં અમારે માટે નવા ધકાશનોના બંડલો સ્ટોરના માલિકી બાંધી રાખતા. અમે જઇએ એટલે પુસ્તકો ૩૩કીમાં મૂકી દેવાતા. ઘેર આવીઓ એટલે ડૉ. સાહેબ લાવેલા પુસ્તકો ઉથલાવી જોતા. રાખવા જેવા રાખી લેતા અને બાકીના પરતત મોકલાવી દેતા. મહિના આખરે બીલ યૂકવી દેતા. તા. ૧૫-૧૨-૧૯૫૨ના દિવસે એહિફસ્ટંટ કોલેજમાં પ્રવચન કરતાં કહેલું કે, "આ શહેરના પુસ્તકોના જેટલા મોટા બુક્્ટોલ છે એની મને ખબર છે. આજે ૫ણ મારે ૧૦૦૦ પુસ્તકોના પેસા યૂકવવાના બાકી છે."

\section*{9. ડૉ. આiબેડકરના શિક્ષણની વિદ્યાર્થીઓ પર અસર :}

ડૉ. આંબેડકરનો દર વર્ષે વિદાર્થીઓના સંમેલનમાં સંવાદ થતો રહેતો. ડૉ. બાબાસાહેબ આંબેડકરાંચી વિદ્યા્થ્યાં સાઠી ઉદૂબોધક ભાષણે (સંપાદક વિ.ગો.દુગ્ગ) ઘણાં પ્રવયનો ચ્રંથસ્થ કર્યા છે. જે જોતાં ડૉ. આંબેડકર શિક્ષણને કેટલું મહત્વ આપતા હતા એનો ભરપૂર ખ્યાલ આવે છે. આંબેડકર જયંતિએ દેશભરમાં દાલિત પ્રકાશનોના લાબો રૂપિયાના પુસ્તકો વેયાઈ જાય છે એને સાંસ્કૃતિક ચમતકાર ગણવો જોઇએે. આ વર્ષે નાગપુર દિક્ષા ભૂમિમાં ૩૦૦ સ્ટોલ્સમાંથી ૨ કરોડના પુસ્તકો વેયાયાનો રેકોર્ડ છે.

ડૉ. આંબેડકર દલિતોના મસિહા અને તારણહાર ગણાય છે. એમના આદર્શ મુજબ દલિત જ્રિઓના લોકોએ પયાસ વર્ષના ગાળામાં તો જૈક્ષણિક ક્ષેત્રે જે નામના કાઢી છે તે અયંબામાં નાખી દે એવી છે. એક જમાનામાં આખા મુંબઈ પ્રાંતમાં ડૉ. આંબેડકર દલિતોમાં એકમાત્ર શ્રેજ્યુએટ હતા. તેની સરખામણીમાં હજારો ડૉકટર્સ, એન્જીનીયર્સ, લૉયર્સ, આર્યીટેકટસ, જજજી, આઇએએસ, આઈપીએસ, આઇએફએસ, અધિકારીઓ, લેખકો, કલાકારો, કવિઓ, ટેકનોકેટસ, વૈજ્ઞાનિકો પેદા થઈ ગયા છે અને દેશના નાગરિક તરીકે સત્તા અને સમૃદ્ધિમાં ભાગીદારી માગે છે ત્યારે સમાજ જીવના કેટલાક સ્થાપિત ખૂણાઓમાં ભારે દ્વેષ અને યણભણાટ શરૂ થઈ ગયો છે જે કમનસીબી છે. 2. શેक्षણिક સંસથાઓ અન તેનો વધેલો વ्यાપ.

૨૦ જુલાઈ ૧૯૪૫માં મુંબઈમાં શિક્ષણને ઉત્રોજન આપવા માટે ડૉ. આંબેડકરે પિપલ્સ એજ્યુકેશન સોસાયટીની સ્થાપના કરી. અનેક પકારના અભાવો વશ્યે ૨૦ જૂન ૧૯૪૬ના દિવસે મુંધઈમાં સિધ્ધાર્થ કોલેજનો પ્રારંભ કર્યો. શરઆતમાં ઘણી મુશ્કેલીઓ અને આર્થિક નુકશાન વેઠને પણા સંસ્થાને નૈતિક આદર્શો અનુસાર ચાલુ રાખી આજે સિધ્ધાર્થ કોલેજ ઓક પ્રતિષ્ઠીત કોલેજ છે એમાં વિવિધ ફકકલ્ટીઓના અભ્યાસક્રમો ચાલે છે. મુંબઇમાં દલિતોની શેક્ષલિક સંસ્થાઓ સ્થપાઈ છે એને સફળ રીતે શૈક્ષણિક ધોરણો જાળવી કામ કરે છે. સંસEીય પ્રથાથી વિદ્યાર્થીઓ પરિચિત થાય એ માટે છેલ્લા ૫૦ વર્ષથી विદ્યાર્થી સંસEના કાર્યકમો યાલુ રહ્યા છે.

એવી \(જ\) રીતે ઔરંગાબાદ મુકામે મિલિંદ મહાવિદ્યાલય અને નાગસેનવનનું નિર્માણ કર્યું. અનેક મુશકેલીઓ વેઠી મિલિંદ મહાવિદ્યાલયનું સુંદર મકાન ઉભું કર્યું અને દલિત સહિત તમામ લોકોના શિક્ષણની વ્યવસ્થા કરી. મિલિંદ મહાવિદ્યાલય આજે એક શેક્ષણિક સંક્રુલ બની ગયું છે. મરાઠાવાડ વિશ્વ વિદ્યાલયને ડૉ. આંબેડકરના નામ સાથે જોડવા મહારાષ્ટ્ર અને દેશભરમાં એટલા બધા સંમેલનો, સભાઓ, સરઘસો, આવેદનપત્રો આપવામાં આવ્યા છે જેનો દુનિયામાં જોટો મળે તેમ નથી. ગુજરાતમાં જેમ અનામત વિશોધી આાદોલનોને નામે જાતિયુદ્ધ ફેલાવાયા હતા એમ મરાઠાવાડ विश્વ विદ્યાલય સાથે ડૉ. આંબેડકરનું નામ જોડવા વૈધાનિક રીતે આગળ વધવા છતાં દલિતો વિરૂદ મહિનાઓ સુધી રમખાણો સર્જાયા હતા અને આખરે એક નાની વાત માટે દલિતોને કરોડો રૂપિયાની [fમમત યૂકવવી ૫ડી હતી. આખરે રાજકારણની રીતે પ્રશ્ર ઉકેલવામાં આવ્યો. પણ ડૉ. બાબાસાહેબ પ્રત્યે લોકોની કેવી અસીમ શ્રધ્ધા હતી તેની ખબર ૫ડે છે એટલે તો દલિતો એવું માનતા થયા છે કे

\section*{3．બદલાયેલા રાજનેતિક સમીકરણો ：}

રાજનીતિમાં દલિતોની ભાગીદારી થતાં અનેક શૈક્ષણિક સંસ્થાઓ દેશભરમાં ઉભી થઇ છે． દિલ્હીનું આંબેડકર ભવન પझ બેનમૂન બની રહ્ંું છે．લખનૌનું આંબેડકર ગાર્ડન પણા બદલાયેલા સંજોગોનું પ્રતિફલન છે．લોકતાંત્રિક રાજ્ય વ્યવસ્થાને લીધે હાંસિયામાં ધક્રેલી દ્વાયેલા દલિતો ધીમે ધીમે કેન્દ્ર बिંદુ તરફ કૂય કરી રહ્યા છે．

\section*{૪．ધમાતરની સાંસ્કૃતિક અસર ：}

ડૉ．આંબેડકરે લાખો અનુયયયીઓ સાથે બૌદ્ધધર્મ સ્વીકાર્યો એની સાંસ્કૃતિક અસર એ થછ છે પૂર્વ Eલિતોમાં સાંસ્કૃતિક ધાર્મિક જાગૃતિની સાથે બૌદ્વવિહારો ઠેર ઠેર ઉભા થવા માંડયા છે．みક જમાનામાં બૌદ્ધ ભિખ્ખુઓની કતલ કરીને દેશ－વિદેશમાં ભગાડી દઈ્ બુદ્ધધર્મનો અસ્ત થયો છે．એવું જે લોકો આશ્વાસન લેતા હતા એમને કયાં ખબર હતી કે બુદનો ઉપદેશ અને બુદ્ધના સંસ્કાર તો આ દેશની રજેરજમાં હતા જ，એને નવું સિંયન થયું છે અને વિપશ્યના કેન્દ્રો，પેગોડાઓ，ચૈત્યો，બુદ્ધ પ્રતિમાઓ， બૌદ પ્રતિકી，બૌદ્ધ અને આંબેડકરી સાહિત્ય，યલચિત્રો，નાટ્યગૃહો અને રંગભૂમિ，પેંઈટીગ્સ અને ચિત્રો， ઐતિહાસિક સંશોધનો，બૌદ્ધ પ્રાચીન તીર્થ સ્થળોનો પુનરધ્ધાર વગગરે ઓક નવી સભ્યતા અને સંસ્દૃતિનું નિર્માણ ધીરે ધીરે અદૂભૂત આકાર ધારણ કરી રહ્યું છે．જાપાન，થાઇલેંડ，મલયેશિયા，શ્રીલંકા，અમેરિકા， ઈંગ્લેન્ડ વગેરેના બૌદ સંગઠનો દેશમાં શેક્ષણિક，સાંસ્દૃતિક અને ધાર્મિક નવોત્થાનના કાર્યમાં મદદ કરી રહેલ છે，જે ડૉ．બાબાસાહેબ આંબેડકરના મ્રયત્નોની જ ઉપલબ્બી છે．
4．Eલિત સામાひિકો વધેલો વ्यાપ ：
ડૉ．બાબાસાહેબ આંબેડકરે મૂકનાયક（૧ ૩ જાન્યુ ૧૯૨૦）બહિષ્દૃત ભારત（૩ એપ્રિલ ૧૯૨૭）સમતા（૨૯ જૂન ૧૯૨૮）જનતા（૨૪ નવેમ્બર ૧૯૩૦）મ્ુુદ્ધ ભારત（૪ ફ્બુઆરી ૧૫૫૬）જેવા સામાયિકો કાઢયા હતા．આજે દલિત સામાયિકોની દેશભરમાં સંખ્યા હજારોમાં અને વિવિધ રાજયભ્માષાઓ（વર્નાક્યુલર લેગ્વેજજ）માં પ્રસિધ્ધ થઠ રહ્યાં છે．આર્થિક અડયણોને કારણે લાંુુ જીવન આ પત્રિકાઓનું હોતું નથી પણ જેટલું જીે છે તે અદૂભૂત，આકમક અને આકર્ષક હોય છે．

\section*{5．પुસ્તક પ્રકાશનની પ્રવૃતિ ：}

પુસ્તક પ્રકાશનની પ્રવૃત્તિ ૫ણા એટલી જ જોરદાર છે．ડૉ．આંબેડકરના જીવન અને તત્વશ્ઞાન， દલિત સાહિત્ય કૃતિત，ભગવાન બુદ્ધનું દર્શન，ઐતિહાસિક દલિત સંઘર્ષો અને નવીન સંશોધનો ૫ર અઢળક પ્રકાશનો થવા માંડયા છે．કેટલીક રાજ્ય સરકારો આ પ્કાશનોમાં મદદરૂ૫ થવાની યોજનાઓ યલાવી છે．ડૉ．બાબાસાહેબ આંબેડકરનું સમશ્ર અંગ્રેજી સાહિત્ય દેશની વિવિધ ભાષાઓમાં અનુવાદિત કરીને સસ્તી โfમતે લોકોને પહોંચાડવાનું અભૂતપૂર્વ કહી શકાય એવું વિદ્યાકીય કામ થઈ રહ્યું છે．૧૯૯૧ પહેલાં હાથવશું સાહિત્ય જ નહોતું．સાંસ્કૃતિક જાગરણ આજકાલ યાલી રહ્યું છે．

\section*{6．＇モલિત＇શબ્દન \(भ ળ ે લ ી ~ વ ે દ ્ વ િ ક ~ મ ા ન ્ ય ત ા ~: ~\)}

ડૉ．બાબાસાહેબ આંબેડકરે સ્વતંત્ર મજૂર પક્ષ（૧૫ ઓગસ્ટ ૧૯૩૬）શેડયુ૯ડકાસ્ટ ફેડરેશન અને આર．પી．આઈ．（૩ ઓકટો．૧૯૫૭）શફ કરી હતી．દલિત રાજનીતિ અત્યારે દિશાહીન લાગે છે．નેતાઓના અહમૂ પરસ્પર ટકરાતા રહે છે પણ રાજ્યીી અનામતને કારણે ધારાસભા，સંસદ અને અન્ય એજન્સીઓમાં દલિતોના પ્રશ્નો પર ઓક થવાની નેતાઓને ફરજ ૫ડે છે．
‘દલિત＇શબ્દ હેે દ્રેશી વિવિષ ભાષાઓમાં જ નહીં，૫ણા વિશ્વ સમશ્રમાં પ્રયલિત બની ગયો છે．સંયુકત રાષ્ટ્રસંઘના વિવિધ મંચો પર દહિતોની વાતને સબળતાપૂર્વક કહેવાઈ રહી છે． કેટલાક અંગ્રેજીમાં પ્રસિધ્ધ થતા દલિત સામાયિકોનો પણ એમાં મહત્વનો ફાળો છે．જે લોકો દલિત શબ્દને નિરર્થક માને છે．એમનો કોઈ વૈગ્વિક દ્દિકો૬ા છે નહીં．

દલિત સ્ત્રીઓ હવે મહદ્યંશે વંચિત，તિરસ્કૃત કે શ્શોષિત રહી નથી．એમની વેEના જગત ચોકમાં હવે સંભળ્ય છે．જો કે હજુ પણા જોઈએ એટલી પ્રગતિ થઈ નથી．સાંસ્કૃતિક નવોત્થાનના અનેક આયામો અને અનેક સ્તરો છે．જેને મર્યાદિત પૃષમાં આલેખવાનો અહીં અવકાશ નથી પણ ડૉ．બાબાસાહેબ આંબેડકરના સંઘર્ષનો અને બદલાયેલા માહોલનો આ પ્રતાપ છે એવી અંતિમ નોંધ સાથે આ સાંસ્કૃતિક નવોત્થાનની વાત અહીં પૂરી કરીએ છીએ．
ડી－૮．૪ તમારી પ્રગતત યકાસો．
પ્રશ્ન－૧ નીચેના પ્રોનો એકવાક્યમાં જવાબ આપો．
（૧）ડૉ．આંબેડકરને પર્શિયન ભાષા કેમ ભણવી પડી ？
（૨）બેરીસ્ટરની ડી્રી ડૉ．આંબેડકરે કઈ શૈક્ષણિક સંસ્થામાંથી મેળવી ？
(૩) કોલંબિયા યુનિવર્સીટીમાં આંબેડકરે પોતાનું નામ કેવું લખાવ્યું ?
(૪) ડૉ. આંબેડકરને આર્થિક સહાય આપનાર કોણ કોણ હતા ?
(૫) ડૉ.. આંબેડકરે વિદેશમાંથી કઈ કઈ શૈક્ષણિકક ડશીીઓ મેળવી હતી ?

પ્રશ્ન-ર નીચેના પ્રશ્રોના બે ફે ત્રણા વાક્યોમાં જવાબ આપો.
(૧) ડૉ. આંબેડકરના માનીતા અધ્યાપકો કોણ કોણા હતા ?
(૨) કઈ બે યુનિવર્સિટીઓઓ ડૉ. આંબેડકરનું સન્માન માનદૂ ગીગ્રી આપીને ક્ય્યુ ?
(૩) ભીમરાવ આંબેડકરના પિતા દિકરીના ઘરેશાં શા માટે ગિરવી મૂકતા ?
(૪) પંડિત મЕન મોહન માલવિયાઓ ડૉ. આંબેડકર પાસે કઈ માગણી કીી હતી? શા માટે ?
(૫) મહારાજા સયાજીરાવ સામે ડૉ. આંબેડકરે કયા વિષયોનો વિદેશમાં અભ્યાસ કરવાનું કહ્યું ? શા भાટે ?

\section*{પ્રશ્ર-૩ નીથેના ધશ્નોની યાર-પાંય વાક્યોમાં ટૂંકનોંધ લખો.}
(૧) ડૉ. આંબેડકરનો પુસ્તક પ્રેમ.
(૨) ડૉ. આંબેડકરના વ્યકિતગત શ્રંથાલયમાં કયા ક્યા વિષયના પુસ્તકો હતા ?
(૩) ડૉ. આંબેડકરના શિક્ષબની વિદ્યાર્थીઓ પર કેવી અસર થઈ ?
(૪) કયા કયા ક્ષેત્રોમાં સાંસ્કૃતિક નવોત્થાન થઈ રહ્યું છે ?

\section*{परिशिष्टो}

પરિશિષ્ષ- (૧) ‘ભારતની સ્વતંત્રતા અને દલિત વર્ગોના રાજનૈતિક અધિકારો’’ વિષય ૫૨ લંડન મુકામે બોલાવેલી પહેલી ગોળમેજી પરિષE (૧૯૩૦-૩૧) માં આપેલું ધારદાર પ્રવથન.
(૨) સ્વતંત્ર ભારતમાં દલિતો સમાન ગણાશે. ગોળમેજી પરિષદ (લંડન) ખાતે આપેલું પ્રવયન.
(૩) "આપણો આદર્શ આર્થિક પ્રજાતંત્ર સ્થાપવાનો છે." બંધારણસભામાં આપેલું પ્રવયન. ૧૯-૧q-q૯૪く.
(૪) કોમન સિવિલ કોડ હોવો જોઇએ ? (બંધારણસભામાં આપેલો પ્રત્યુત્તર) તા. ૨૪-૧૧-૧૯૪૮.
(4) "હું દُઢ અને મજબૂત કેન્દ્ર સરકારનું સમર્થન કરું છું" ૧૭ ડિસેમ્બર ૧૯૪૬ના દિવસે આપલું પ્રવયન.
(૬) બંધારણસભામાં અંતિમ પ્રવયન : રાષ્ટ્રને ચેતવણી. "આપણે વિરોધાભાસો ભરેલી જિંદગીમાં પ્રવેશી રહ્યા છીઓ"

पनिशिम्ट : 9

\section*{}

अध्यक्ष મહોદય,
આ કોન્ફરન્સમાં સંબોધન કરવા ઊભા થતી વખતે મારો મુખ્ય ઉદ્શ ઓટલો જ છે કે, જે દલિતવર્ગનું ઠુંું અને મારા સાથીદાર રાવબહાદુર શ્રીનિવાસન પ્રતિનિધિત્વ કરી રહ્યા ખીએ, એમનો દ્રષ્ષિકોણ એમનાં હિતોને દદષ્ટિમાં રાખી, નaા વિધાનમાં જે ધકારનાં પરિવર્તનો કરવા જોઇએ, એને તમારી સમક્ષ રજૂ કરું.

આ દ્રષ્ટિકોણા બ્વિટિશ-ભારતના ચાર કરોડ અને ૩૦ લાખ લોકોનો દ્રષ્ટિકોણ છે અને એમની જનસંખ્યા ભારતની જનસંખ્યાનો પાંયમો ભાગ છે.

દલિત વર્ગ પોતેજ ઓક અલગ વર્ગ છે. આ વર્ગ મુસલમાનો કરતાં સ્પષ્ટરપે ભિન્ન છે અને અલગ છે જોકે આ વર્ગની ગણતરી હિંદુઓમાં કરવામાં આવે છે અને છતાંય હિંદુજાતિની કમીને પૂરી કરનારો-ね જાતિનો હિસ્સો નથી. એટલું જ નહીં એનું પૃથ્ધક અસ્તિત્વ છે. ઉપરાંત એને એવો દરજ્જો આપવામાં આવ્યો છે જે ભારતમાં બીજી કોઈ જાતિસમૂહને પ્રાપ્ત થયેલા દરજ્જા કરતાં સ્પષ્રપે અલગ અને ભિન્ન પ્રકારનો છે.

હિંદુસ્તાનમાં એવા જાતિસમૂહો છે જેમને સીડીના સૌથી નીચલા પગથિયે નિમ્નતમ્ સ્તર પર રાખવામાં આવ્યા છે, પણ નિમ્નતમ્ સ્તરે રાખવામાં આવેલી જાતિઓમાં પણ દલિતવર્ગોનો જે દરજ્જો છે તે તEનન જુદો જ છે. એમનો દરજ્જો કહેવો હોય તો વાઠિયા ખેતમજૂરો કे ગુલામો જેવો જ કંઇક અંશે છે. એમને ગુલામોનો દરજ્જો પ્રાત થયેલો છે એવું સરળતાથી કહી શકાય તેમ છે.

ફર'ક એટલો જ છે 'ગુલામો’ ગુલામ હોવા છતાં ‘અસ્પૃશ્ય' નથી, ૫ણા આ સમચ્ર દલિતવર્ગ હંંદુસ્તાનમાં 'અસ્પૃશ્ય' છે.

જે સૌથી ખરાબ બાબત છે તે એ છે કે આ જબરદસ્તીથી ઠોકી બેસાડેલી ‘ગુલામી' છે અને 'અસ્પૃશ્યતા' ને કારહે ‘સામાજિક અલગતા' એવી ભયંકર પેદા થછ છે જેના પરિણ૫મે સાર્વજનિક જીવનના યવહારો અને પવૃત્તિઓમાં એમને કોઈ પણ પ્રકારનો ભાગ લેવા માટે અયોગ્ય ઠરાવી દેનારી સ્થિતિ પ્ર્તે છે.

જેના ઉ૫૨ માનવ અસ્તિત્વનું ગૌર૧ નિર્ધારિત છે, એવી કોઇ પણા તકને આ અસ્પૃશ્યતા અસંભવ 'भનાવી દે છે. એટલું જ નહીં એમને નાગરિક તરીકેના અધિકારોનો ઉપભોગ કરવામાં ૫ણ બાધારૂપ બની જાય છે. નાગરિક અધિકારો અને માનવીય ગૌરવથી આ વર્ગ વંચિત છે.

ઈગ્લે-ડ અને ફાન્સની જનસંખ્યા જેટલી વિશાળ સંખ્યા ધરાવતા ભારતના દલિત વર્ગો જે સંપૂર્ણ રીતે ‘બંધનચ્રસ્ત’ છે. એમનો દ્રષ્ટિકોણ હુું તમારી સમક્ષ રજૂકરી રહ્યો છું. જેથી હું આપને સહાયક બની શકું અને એટલે જ પ્રારંભમાં જ હું આ દલિતવર્ગોના દ્રષ્ટિકોણથી આપ સૌ કોઇને પરિચિત કરાવી દેવાની ડ્છા રાખું છ્ું.

હું એવો પ્રયાસ કરીશ કે શક્ય તેટલા ઓછા શબ્દોમાં એમની વિપત્તિ અને દૃષ્ટિકોણ આપની સમક્ષ રજૂ કરું. મારે ટૂંકમાં કહેજું હોય તો ભારતની વર્તમાન નોકરશાહી સરકારને સ્થાને એક એવી પ્કારની સ્થાપના કરવી જોઈએ જેને જનતાની સરકાર કહી શકાય. જેને જનતા દ્વારા સંચાલિત સરકાર કહી શકાય. જેને જનતાનું હિત કરનારી સરકાર કહી શકાય. મને લાગે છે કે દલિતવર્ગોનો આ દૃષ્ટિકોણ જોઇને કેટલાક યોંકી ઊઠશે તો કેટલાકને આશ્વર્ય થશે.

અંશ્રેજો સાથે દલિતવર્ગનો જે સંબંધ રહ્યો છે તે ઓક અર્થમાં કંઇક અનોખો જ રહ્યો છે. દલિતવર્ગોઓ અંગ્રેજોનું સ્વાગત કંઇક એવી ભાવનાથી કર્યું હતું કે કદ્ટરપંથી હિંદુઓ એમના ઉપર જે જોરજુલમ અને અત્યાચાર યલાવતા રહ્યાં છે, એમાંથી એમને મુક્તિ અપાવશે અને એટલે જ અંગ્રેજોનો પક્ષ લંઇને અછૂતવર્ગોઓ હિંદુઓ, भુસલમાનો અને શીખો સામે યુદ કર્યું અને અંગ્રેજોને ભારતના આટલા મોટા માલિક બનવામાં એમણો સહાયતા કરી. અંગ્રેજો પોતે પફા જાણે કે દલિતવર્ગોના હિતરક્ષક હોય એવી છાપ એમણે પેદા કરી નથી. અંગ્રેજો અને દલિતવર્ગો વશ્ચે એવો નિકટનો સંબંધ હોવા છતાંય ભારતમાં અંગ્રેજી શાસન પ્રત્યે દદિતવર્ગના દ્રષ્ટિકોણાાં આવેલું પરિવર્તન અસંદિગ્ધપણો એક અસાધારણ અને મહત્વપૂર્झ પરિવર્તન છે એમ કહેવું પડે છે. તો પછી આ પરિવર્તન શાથી થયું ? આવું પરિaર્તન થવાનાં કારણો એવાં તો નથી ફે જેનો અંદાજ ન લગવી શકાય કે જેની ભાળ ન થઈ શકે.

અમે આ પ્કારનો નિર્ણય એટલા માટે તો નથી જ લીધો કે ભારતમાં બહુસંખ્યકોની નાવમાં બેસીને વૈતરણી પાર કરવા કે ડૂબી મરવા અમે તેયાર થયા છીએ. એમની સાથેનો અમારો જે સંબંધ છે ઓ તો ઉંદર-બિલાડી જેવો જ કંઇક છે.

અમોએ જે કંછ નિર્ણય લીધો છે એ અમારો સ્વતંત્રતાપૂર્વક સમજી વિચારીને લેવામાં આવેલો નિર્ણય છે, કારણા કે અમે વર્તમાન શાસનવ્યવસ્થામાં અમારી સ્થિતિની કરુણતા જોઈને આ નિર્ણય લેવા પ્રેરાય છીね. અમને લાગે છે કे સુશાસનની દ્રષ્ટિને અંગ્રેજોના શપસનમાં અનેક પ્રકારની ઊણપો વિદ્યમાન છે.

અંચજો ભારતમાં આવ્યા એ પહેલાં ભારતીય હિંદુ સમાજમાં અમારી સ્થિતિ કેવી હતી ઓની તુલના અમે વર્તમાન સ્ધિતિ અને પરિસ્થિતિની સાથે કરીએ છીઓ તો અમને શ્રું જોવા મળે છે ? અમો તો કોઈ પભ પ્રકારની પ્રગતિ કરી જ શક્યા નથી. અમારી હાલતમાં કોઈપભ પ્રકારનું પરિaર્તન આવ્યું જ નથી. અમે તો અનુકૂળ સમય આવશે અને અમારાં દુ:ખો દૂર થશે એવી આશાના તંતુએ બેઠા ને બેઠા જ રહી ગયા છીઓ.

અંગ્રેજો ભારતમાં આવ્યા ત્યારે અસ્પૃશ્યતાના ઘૃણાસ્પદ વ્યવહારથી ત્રસ્ત અને એના શિકાર બનેલા હતા. શ્રું અંશ્રેજ શાસને આ સ્વિતિમાંથી અમને ઉગારવાનો પ્રયાસ કર્યો છે ?

અંગ્રેજો ભારતમાં આવ્યા એ પૂર્વ અમે હિંદ્દુઓના મંદિરમાં પ્રવેશ કરી શકતા નહોતા. તો શુું અત્યારે પ્રવેશી શકીએ છીએ ? અંગ્રેજો ભારતમાં આવ્યા એ પહેલાં અમને પોલીસદળમાં પ્રવેશ આપવામાં આaતો નહોતો, તો શું અત્પારે અમને પોલીસદળમાં લેવામાં આવે છે ? અંગ્રેજોના આગમન પૂર્વે લશ્કરમાં અમને દાખલ કરવામાં આવતા નહોતા. શું અત્યારે અમારી ભરતી લશકરમાં કરવામાં આવે છે ?

આ ઓવો પ્રશ્ર છે જેનો હકારાત્મક રીતે ઉત્તર આપી શકાય તેમ છે જ નહીં. મારે કહેવું જોઇઓ કે અંગ્રેજોના સુદીર્ધ શ્શાસનકાળમાં એમના આગમન પછી કેટલાંક પરિવર્તનો જરર થયા છે, પણ એ વાત અમારે સ્પષ્ટ રીતે કહેવી છે કે અમારી સ્થિતિમાં કોઇપણ પ્રારનું પરિવર્તન આવ્યું જ નથી. અમારે તો સ્પષપણી જણાવી દેવું છે કे જે ખકારની સામાજિક સ્થિતિ અંશ્રજોના આગમન પૂર્વ હતી એવી ને એવી સામાજિક સ્થિતિને અકબંધ જાળવી રાખવાનું જ કામ અંગ્રેજોએ કર્યું છે, જેમ પેલા ચીની દરજીએ કર્યું હતું.

પેલા ચીની દરજીની વાત યાદ આવે છે. જ્યારે એને નમૂના રપે જૂનો કોટ આપી નવો સીવવાનો આદેશ આપ્યો ત્યારે દરજ્એ જૂનાની હુબહુ નકલ કરી. એટલી જબરદસ્ત નકલ કરી કે જ્યાં કાણાં હતા ત્યાં કાણાં પાડ્યાં અને જ્યાં થીગડાં હતાં ત્યાં નવા કોટ પર થીગડાં ૫ણા ચોઢયાં. અંગ્રેજોએ ભારતમાં કુલ દોઢસો વર્ષનું શાસન કર્યું છે. અમારી સ્થિતિમાં તો રજમાત્રનો ફરક પડ઼યો નથી. અમારી સામે જે વ્યવહાર દોઢસો વર્ષ પહેલાં હતો તેવો જ દોઢસો વર્ષના શાસન બાદ આજે પણા આચરવામાં આવી રહ્યો છે.

અંગ્રેજોએ અમારી સમસ્યા અંગે ઉપેક્ષા સેવી છે એવું દોષારોપણા હું કરવા માગતો નથી. એમના પ્યાસોમાં સહાનૂભિતિનો અંશ નહોતો એવો આક્ષેપ પણ ક૨વા માંગતો નથી, પણા અમને હવે સ્પષ્ટ સમજાઈ ગયું છે કે, તમારાથી અમારી સમસ્યાનું સમાધાન થઈ જ શકશે નહીં. જો માત્ર ઉપેક્ષાની જ વાત હતી તો ઓ કંઠ મોટી વાત નહોતી અને એના કારણે અમારા દ્રષ્ટિકોણમાં આવુું મોટું પરિવર્તન આવ્યું છે, ねવું પભ નથી. જો કે અમે પરિસ્થિતિનું ઉુું ગંભીરતાપૂર્વક વિશ્લેષભ કર્યું છે અને આ પ્રારના તારણ પર પહોંટ્યા છીએ એમાં એવી વાત તો છે જ નહીં ફે કોઈની ઉ૫૨ અમે ઉપેક્ષાભાવનું દોષારોપણ કરી શકીઓ, ફક્ત એટલું જ કહી શકીએ તેમ છીઓ કે અંગ્રેજો દ્વારા અમારા અનેકવિષ પ્રશ્રોના ઉકેલો સંભવ બની શકે તેમ છે જ નહીં. અંગ્રેજો આ બાબતમાં અસમર્થ છે.

ભારતના દલિતવર્ગો તો સ્પષ તારણ પ૨ આવ્યા છે ફे ભારતની અંગ્રેજ સરકારની સામે બે પ્રમુખ અડયણો છે. એક અડયણ તો આંતરિક છે જેના કારણો શાસનકર્તાઓ પોતાની સ્થિત, પ્રવૃત્તિ અને સ્વાર્થાને લીધે એવી રીતે શાસન યલાવે છે કे જેનાથી એમને દલિતવર્ગોની સમસ્યાઓ દેખાતી જ નથી. એમની આંતરિક બાધાઓને કારણો અમારી આકાક્ષાઓ પ્રત્યે સહાનુભૂતિભર્યું વલણા અખત્યાર ન કરવા મજબૂર કરે છે. અમારા શિક્ષણની બાબતમાં એમનો દ્રષ્ટિકોણ આશાસ્પદ નથી પણ વિરોધી બની ગયો છે.

આ સરકારના માર્ગમાં જે બીજ બાધા છે તે બાહ્ય પ્રતિરોધના ડરની છે. ભારતની અંગ્રેજ સરકારને એ વાતની તો ખબર છે જ ફે ભારતની સામાજિક બુરાઇઓ એવી છે જે ભારતીય સમાજને ભીતરથી ઉંધઈની માફક કોરી ખાય છે અને દૂર કરવાની આવશ્યકતા પણા અનુભવે છે.

આ સરકારને એ પણ ખબર છે કે ભારતના જમીનદારો જનતાનું ખૂન યૂસી રહ્યા છે. અંગ્રેજ સરકારને ઓ પણ ખબર છે કે મૂડીવાદી લોકો શ્રમિકોને એમના શ્રમના પ્રમાણમાં મજૂરી આપતા નથી. એમને ઉચિત ઢંગથી જીવન જીવવાની સુવિધા પણા ઉપલબ્ધ કરાવતા નથી.

આ બષું હોવા છતાંય કેટલા દુ:ખની વાત છે કે અંગ્રેજી શાસને એનો અંત લાવવા માટે એક આંગળી ૫ણ વિરોધમાં ઊંચી કરી નથી. આવુ કેમ છે ? શું એટલા માટે અંગ્રેજો આ દૂષણો દૂર કરી શક્યા નથી કે એમને આ અંગેનું કાનૂની પ્રાવધાન મળ્યું નથી ? કાયદા કરવાની સત્તા અને કાયદાનો અમલ કરવાની સત્તા એમની પાસે નથી એવું તો અંગ્રેજ શાસકો કહી શકે તેમ નથી. તો પછી આ બધું કેમ ચાલતુ રહ્યું છે ? એનું એક માત્ર કારણ છે કે સરકાર ડરે છે. એને એવો ડર છે કે વર્તમાન સામાજિક અને આર્થિક જીવન પદ્ધતિમાં જો કોઈપણ મકારનો ફેરફાર કરવામાં આવશે તો (નિહિત સ્વાર્થો તરફથી) એનો વિરોધ કરવામાં આવશે.

જ્વવનીી તમામ પ્રગતિ, જીવનનું સમશ્ર સૌઠ્વ અને ગૌરવ આવી સરકારને આધીન રહેવાથી નષ્થઈ જાય છે. કારણ આ સરકાર આંતરિક અને બાહ્ય એમ બે પ્રારની બાધાઓ વચ્યે અનિર્ણયાત્મક સ્થિતિમાં ગૂલતી રહી છે. અમારે તો એવી સરકાર જોઇએ છે જેના હાથમાં શક્તિ હોય અને શક્તિ એવા લોકોના હાથમાં હોય જેને લાગે ફે આવું કરવું ન્યાયયુક્ત છે અને સમયની માંગ છે તો એવુ કાર્ય કરતાં સામાજિક અને આર્થિક માળખામાં પરિવર્તન કરવામાં પાછી પાની ન કરે. દેશના સર્વોચ્ય હિતને લક્ષમાં રાખીને આગળ વધે. લોકો સરકારી અજાઓનું ઉલ્લંઘન કરશે એવા ડરથી ડરે નહીં. પરિવર્તન થાય ત્યારે વિશો甘 તો થાય છે જ. પાક અમને લાગે છે કે અંગ્રેજ સરકાર અને શાસન પાસે આવી અપેક્ષા રાખી શકાય તેમ છે જે નહીં. આવી સ્થિતિમાં જનતાની સરકાર હોય એની જ પાસે કંઇ અપેક્ષા રાખી શકાય. સરકાર જે જનતાની હોય, જનતા માટે હોય અને જનતા દ્વારા સંચાલિત હોય !

આ પ્રશ્નો જે દલિત વર્ગને ઉત્તેજીત કરે છે અને મેં કહ્યો એ ઉત્તર જ એનો ઉકેલ છે. પરિણામે દલિતવર્ગ અનિવાર્યપझા એવા પરિણામ પર પહોંચયો છે ફे વર્તમાન નોકરશાહ ભલે ને અમારી ગમે તેટલી શુભચિંતક હોવાનો દાવો કરતી હોય, છતાંય તે અમારી ફરિયાદોને દૂર કરવા માટે અસમર્થ જ રહેવાની છે. અમને એવું સ્પષ્ટ જણાઈ આવ્યું છે કे જ્યાં સુધી અમારા હાથમાં સત્તાના સૂત્રો આવશે નહીં ત્યાં સુધી અમારા પ્રશ્નોના ઉકેલ આવી શકવાનો નથી અને ઓ પણ એટલું જ સ્પષ્ટ છે કે જ્યાં સુધી અંગ્રેજ સરકાર સત્તાસીન હશે ત્યાં સુધી રાજનૈતિક સત્તાનો નાનકડો ભાગ પણ અમારા હાથમાં આવવાનો નથી. કેવળ ‘સ્વરાજ્’’ મળે તો જ એ સંભવ બની શકે. અમારા હાથમાં રાજનૈતિક સત્તા આવશે તો અમારા ઉધ્ધારના માર્ગો સરળ બનશે અમે ઓક એક કદમ આગળ વષતા જ જઇશું.

મહોદય, એક વાત પ્તત્યે છું આપનું વિશેષ ધ્યાન દોરવાની ઇર્છા રાખું છ્હ. એ વાત એ છે ફ દલિતવર્ગનો દૃષ્ટિકોણ આપની સમક્ષ રજ્ કરતી વખતે ‘ઉપનિવેશક સ્વરાજ્’’ શબ્દનો ઉપયોગ મેં કર્યો નથી. એનો અર્થ એવો તો નથી જ કે ફું એ શ્ન્દનો વ્યવહારિક અર્થ સમજતો નથી. અથવા એવું પણા નથી કે દલિતવર્ગ ‘ઉપનિવેશક સ્વરાજ્ય’ની પ્રાપ્તિનો વિરોધી છે. આ શબ્દ નહીં ઉચ્યારવાનું સૌથી મોટું કારણ એ છે કે આ શબ્દ દલિતવર્ગની ભાવનાઓનું સાંગોપાંગ પ્રતિનિધિત્વ કરાનારો નથી. ઉચિત સંરક્ષણો આપ્યા વિના ઉપનિવેશક સ્વરાજ્યમાં દલિતવર્ગો સાથે કેવો વ્યવહાર કરવામાં આવશે એ એક એવો પ્રશ્ન છે જેના પ્ત્યે જું આપનું ધ્યાન દોરવા માગું છું. જો તમે ઉપનિવેશક સ્વરાજય આપવાના હો તો અમારા સાથે કેવા પ્રકારનો વ્યહવાર કરવામાં આવશે એની સ્પષતતા થઈ જવી જેઇ. રાજનૈતિક શક્તિનું કેન્દ બિિદુ ક્યું હશે અને રાજનૈતિક શક્તિ કોના હાથમાં હશે ? શું દદિતવર્ગ પણા આ સત્તાનો ઉત્તરાધિકારી બનશે ? આ કેટલાક પ્રશ્રો છે જે દલિતવર્ગ માટે યિંતા પ્રેરે એવા છે.

ભારતના નવા બંધારણમાં જે રાજનૈતિક માળખુંુંુુુ થશે એનું નિર્માણા જો ઉચિત પ્રકારે કરવામાં આવશે નહીં તો દલિત વર્ગ્ગના હાથમાં રાજનૈતિક સત્તા નામ માત્રની આવવાની નથી. સટલે જ સંવિધાનના નિર્માભામા ભારતીય સમાજ વ્યવસ્થાની કેટલીક મૂળભૂત બાબતો અને નક્કર હકીકતો પ્તત્યે આંખમિંચામણા કરવાથી ચાલવાનું નથી, કારણ કે ભારતીય સમાજ, સન્માનની ઉપલી શ્રેણીઓ અને અપમાનની નીયલી શ્રેણીઓ દર્શાવતી એક નિસરણી સમાન છે. એમાં પ્રત્યેક ઉપલી શ્રેણીનો વર્ગ પોતાનાથી નીચેની શ્રેણીને અવમાનની નિહાળે છે અને પોતે સન્માનની ખેવના રાખે છે. નીચલી પ્રત્યેક સ્તરને ઉપલા સ્તરની અને ઉપરથી નીયે જોતાં એ ઘૃણાની સીડીઓ છે. ભારતમાં એવી સામાજિક વ્યવસ્થા છે જેમાં પ્રજાતાતત્રિક શાસન પદ્ધતિનો, સમાનતાનો અને ભાતૃભાવનો તEૂન અભાવ છે.

ओ વાત પ્રત્યે પણ હું આપનું ધ્યાન દરવા માગું છુ કे ભારતમાં જે ભણેલોગણેલો વર્ગ છે ત ભારતીય સમાજનો મહત્વપૂર્ણ વર્ગ તો છે જ. ૫ણ તે આખો વર્ગ ઉપલા સ્તરનો બનેલો છે અને ઉપલા ક્તરનું જ પ્તતિધિત્વ કરે છે. આ શિક્ષિતવર્ગા દેશના નામે બોલે છે, રાજનૈતિક આંદોલનનોનું પ્રતિનિધિત્વ કરે છે, છતાંય એ વર્ગની પ્રવૃત્તિ સમાજના એવા વર્ગની પ્રવૃત્તિ છે. જેનામાં નિમ્નસ્તરના વર્ગો માટેની ઘૃझાનો અંત હજુ સુધી આવ્યો નથી.

બીજા શબ્દોમાં આની આ વાત જો મારે કહેવી હોય તો હું મારી સમગ્ર શક્તિથી એ વાત રજૂ કરવા માંગુ છુ કે ભવિષ્યમાં જ્યારે સ્વતંત્ર ભારતનું બંધારણ ઘડાય ત્યારે એ વાતનું ધ્યાન અવશ્ય રાખવામાં આવે. જેમાં નિમ્નવર્ગોના હિતોનું રક્ષણા થાય અને એમની આકાંક્ષાને અનુરૂપ જોગવાઈઓ એમાં હોવી

જ જોઇએ. જો આવું ન બની શકે તો એવી સંભાવનાનો ઈન્કાર થઈ શકશે નહી ફે બંધારણ ગમે તેટલું સારુ હોય, પણા એ બંધારણા ઉપયોગી સાબિત થશે નહીં, કારણા કે, નીચલા વર્ગોની ભાવનાઓને એમાં સ્થાન મળ્યું નહીં હોય !

આ વિષયને સમાત્ત કરતી વખતે એક ખાસ બાબત પ્રત્યે કંઇક કહેવું મને ઉચિત અને આવશ્યક લાગે છે. કેટલાક લોકો એવી પોકળ દલીલો કરે છે કે અસ્પૃશ્યોની સમસ્યા રાજકીય સમસ્યા નથી. ઓ તો સામાજિક સમસ્યા છે અને એનો ઉકેલ પણા રાજકીય ચીતે નહીં પણ અન્ય રીતે શોધવાનો રહેશે. અમે આ વાત સાથે સોઓ સો ટકા અસહમત છીએ. અમારું સ્પષ્ટ માનવું છે કે જ્યાં સુધી દલિતવર્ગોના હાથમાં રાજસત્તા આવશે નહીં ત્યાં સુધી એમની એક પણ સમસ્યાનો નિકાલ થવાનો જ નથી.

જો મારું વિધાન સત્ય હોય, અને મને લાગે છે ફे એ સંપૂર્ભ સત્ય છે, અને એના વિરોધમાં કશું જ કહી શકાય તેમ નથી. તો મારે માત્ર એટલું જ કહેવાનું છે કે, દલિતવર્ગની સમસ્યા મુખ્યત: રાજનૈતિક સમસ્યા છે અને એને રાજનૈતિક સમસ્યા ગણીને જ એનો ઉકેલ લાવવાનો પ્રયાસ અહીં થવો જ જોઇએ.

અમારા આર્થિક, સામાજિક અને ધાર્મિક જીન ઉપર જેમનો ઓકાધિકાર છે, અને રહ્યો છે એમના હાથમાં હવે સત્તનું હસ્તાંતરણ થવાનું છે. આવું થાય તો એમાં અમને કોઈ વાંધો છે જ નહીં. જો કે સત્તાના હસ્તાંતરણ સાથે જ અમારી ઉપર આચરવામાં આવેલા જુલમો જબરદસ્તી અને અત્યાયારોની યાદ પણા તાજી થઈ આવે છે. ભૂતકાળમાં અમારી સાથે જેવું આચરણા કરવામાં આવ્યું છે એ પળભર માટે ૫૬ા વિસરાતું નથી અને એટલે જ ભવિષ્યમાં એનું પુનરાવર્તન ન થાય એનો સતત ડર અમને રહ્યા કરે છે. આ બાબતમાં અનિવાર્યપણે જે જે ખતરો ઉઠાવવો પડ તેમ છે એને ઉપાડી લેવાની અમારી તૈયારી તો છે જ. કારભ કે વિશ્વના દેશો સ્વાતંત્ર્યની હવા માગી રહ્યા છે ત્યારે અમારા દ્દેશમાં પણ શાસનનાં સૂત્રો આવશે એ વિચાર અમને પ્રોત્સાહિત કરે છે. અમે એજ વાતે આ બાબતમાં તૈયાર થઈ રહ્યા છીએ કે અમારી સમસ્યાઓને હજુ વધારે સમય માટે સ્થગિત કરવામાં આવશે નહીં. દલિત વર્ગોએ લાંબો ગાળો પ્રતિક્ષામાં ગાળ્યો છે. અંશ્રેજ શાસને જ્યારે જ્યારે ભારતમાં પ્રતિનિધિત્વપૂર્ણ સરકારના અધિકારોને વ્યાપક સ્વરૂપ આપ્યું છે, ત્યારે ત્યારે દલિતવર્ગોની આકાંક્ષાઓ પ્રત્યે ઓક પ્રકારની ઉપેક્ષાજ સેવી છે. એમની રાજકીય સત્તા પ્રાત્ત કરવાની માંગણી પ્રત્યે જરાય ધ્યાન આપ્યું નથી. આ મકારની બેદરકારી વिરુદ હું भારી પૂરી શક્તિથી વિશોษ દર્શાવું છું અને ઘોષણા કરું છું કે, હવે આ પ્રકારની બેદરકારી અને ઉપેક્ષા અમે જરાય સહન કરવા તૈયાર નથી.

મારું સ્પષ્ટ કહેવાનું છે કे અમારી સમસ્યાના સમાધાન માટે રાજકીય સત્તાના હસ્તાંતરણ વખતે થતી સમજૂતીમાં અમને પણ અનિવાર્યપણ હિસ્સેદાર ગણવામાં આવે. અમને ભાવિ શાસકોની દયા અને સહાનુભુતિની મૃગમરિયિકા ઉપર છોડી દેવામાં ન આવે. દલિતવર્ગોને પોતાની વાત આટલા જોરથી રજૂ ક૨વી ૫ડ છે એનાં કારણો જરાય અસ્પષ્ટ નથી.

આપણે સૌ કોઈ જાણીએ છીઓ કે જે વ્યક્તિનો કોઈ ઓક વસ્તુ પર અધિકાર હોય છે તે વ્યક્તિ अધિકારવિહીન વ્યક્તિ કરતાં અનેક ઘझો શક્તિશાળી હોય છે.

આપણે એ વાત પણે જાણીએ છીએ ફे જેના હાથમાં અધિકાર હોય છે તે સ્વેચ્છાએ પોતાના અધિકારો છોડવા તૈયાર થતો નથી.

એટલે અમારું સ્પષ્ટ માનવું છે કે એકવાર રાજકીય સત્તા એવા લોકોના હાથમાં આવી જશે પછી અમારા પ્રશ્નોના નિકાલ કદાપિ થાવનો નથી. કારણા ફे અધિકારો છોડવા એમના માટે ગેરલાભનો સોદો સાબિત થૈવાનો અને આવું બને તો અમારે માટે માત્ર ઓક જ રસ્તો બાકી રહેશે એ તે ઓ કે આજે અમે જેમના સત્તાના સૂત્રો સોંપવામાં સહાક બનીએ છીએ. એમની જ સામે આવતી કાલે અમારે વિદ્રોહનો ઝંડો ઉઠાવી કiંતિ કરવી પડશે.

અમે અત્યંત વિ尺્વાસ મૂકીને અમારા હાથે જ અમારા વિનાશના બીજ રોપનારા બનવાને બદલે અત્યારે શiકાશીલ ગણાઈને ઘૃણાપાત્ર બનવાનું વધારે ઉયિત માનીએ છીએ. આiધબો વિશ્વાસ મૂકી મૂર્ધ બનવું એના કરતાં શંકા ઊઠાવીને ચોખ્ખી વાત કરવી વધારે ઉયિત છે.

એટટલે જ જું માનું છે કે દલિતવર્ગની આવી વર્તભૂંક ન્યાયસંગત અને ઉચિત છે. અમે અત્યારે એટલા માટે જ જોરદાર રીતે અમારા પ્રશ્નોના નિકાલ માટેની ખાતરી આ મંય ઉપરથી ઇચ્છીએ છીઓ અને અમને ખાતરી ત્યારે જ મળી ગણાણા જ્યારે ભાવિ રાજકીય માળખામાં અમને અમારા પ્રમાણનો હિસ્સો ઉપલબ્ધ થાય. અત્યારે જે લોકો રાજયાધિકાર પર એકાધિકાર છચ્છે છે એવો એકાધિકાર કે જેને કોઇ ભવિષ્યમાં પડકારી શકે નહીં, એવા લોકોના ભાગમાં અમારો પભ ભાગ હોવો જોઇઓ. ઓ વાત અનિવાર્ય રીતે અહીં નિર્ણીત થઈ જવી જોઈએ.

દ巴િતવર્ગોની સુરક્ષા અને સંરક્ષણ માટે ભાવિ રાજનૈતિક માળખામાં કેવી ભૂલોનું પુનરાવર્તન ન થજું જોઇઓ ઓ વાત તો યોગ્ય સમયે આ કોન્ફરન્સ સમક્ષ હું રજજૂ કરીશ પણા અત્યારે તો મારે એટલું જ નિવેદન કરવાનું છે કે અમે પણા ઉત્તારદાયિત્વપૂર્ણ સરકારની ઇચ્છા રાખીએ છીએ પણ અમે એવી સરકાર હરગીઝ ઈચ્છતા નથી જેમાં કેવળ અમારા માલિકો બદલાય. જો તમે ઉત્તરદાપી સરકારની સ્થાપના કરવા માગતા હો તો સૌથી પહેલી આવશ્યકતા એે છે કે બંધારણ બનાવનારી સભા વાસ્તવિક રીતે જનતાનું સાચેસાયું પ્રતિનિધિત્વ કરનારી હોવી જ જોઇએ.

અધ્યક્ષ મહોદય, મને અફસોસ છે કે મારે સ્પષ્ટ શબ્દોમાં આ બધું કહેવું પડે છે પણ એ સિવાય હું બીજું કરી શક્ંું એમ પણ નથી. દલિતવર્ગો સાથે ક્યારેક કોઇએ મિત્રતાનો વ્યવહાર કર્યો નથી. સરકારે પોતાને ચિરંજી બનાવવા માટે દલિતવર્ગોનો માત્ર ઉપયોગ જ કર્યો છે. એવી જ રીતે હિંદુઓ અછૂત જાતિઓને પોતાની જ ગણો છે. જેથી દલિતોને સાર્થક અધિકારો આપવાથી રોકી શકાય અથવા સારા શબ્દોમાં કહીએ તો દલિત વર્ગોના અધિકારોને હડ૫ કરી શકાય.

મુસલમાનો પણ દલિતવર્ગોના પૃથફ અસ્તિત્વનો સ્વીકાર કરતાં ડરે છે કારણા કે એમને ડર છે ૬, દલિતવર્ગોને પૃથફ અસ્તિત્વને કારફો જો થોડાક અધિકારો ઉપલબધ થશે તો અત્યારે એમને જે વિશેષ અધિકારો પ્રાપ્ત થયેલા છે એમાં ક્યાંક ને ક્યાંક કાપ થશે જ.

સરકાર દ્વારા નિરાશાપ્તા, હિંદુઓ દ્વારા દબાયેલા અને મુસલમાનો દ્વારા અસ્વીકૃત દલિતવર્ગોની દુર્દશા અવર્ણનીય છે. આજ દિન સુધી દુનિયામાં કોઈ વર્ગ આટલો અસહાય નહીં બન્યો હોય! અને એટલે જ એમની દયનીય અવસ્થાને આપની સમક્ષ રજૂ કરવાનું અને આપનું ધ્યાન દોરવાનું મને યોગ્ય લાગ્યું છે.

મને અફસોસ છે કે ચર્યાને માટે જે બીજો પ્રશ્ન ઉપસ્થિત કરવામાં આવ્યો છે એને તો માત્ર પૂંછડિયો મ્રશ્ન ગણીને સામાન્ય વિવાદનો મુદો બનાવી લેવામાં આવ્યો છે. આ પ્રશ્ન એટલો મહત્વનો છે કे માત્ર આ પ્રશ્ન ઉપર જ એક અલગ બેઠક યોજવી જોઇતી હતી. આ એક એવો પ્રશ્ન છે જેમાં દલિતવર્ગોની ઊંડી દ્લયશપી છે અને આ પ્રશ્નને દલિતવર્ગો મહત્વપૂર્ણ માને છે એટલા માટે ફे અમે પણ લઘુમતી છીઓ. એટલે અમે કેન્દ્ર સરકાર તરફ એવી આશા લગાવીને બેઠા છીઓ કે પ્રાંતિક સરકારો અલ્પસંખ્યકો ઉપર અત્યાથાર આયરે ત્યારે કે ન્દ્રીય સરકાર અનિવાર્ય ીીતે એમાં હસ્તક્ષેપ કરે જ ક કરે.

સંયુક્ત રીતે ઓક સરકાર હોય એવી જ સરકારનું હું સમર્થન કરું છુ કારણ કે ભારતીય રાષ્ટ્રીયતાના વિકાસમાં એક અદના ભારતીય તરીકે મને એમાં ઊંડી દિલચશ્પી છે. મારે સ્વીકાર કરવો જોઇઓ કે આવી સંયુક્ત સરકારમાં કોઈપણ પ્રકારની ફેરબદલ કરવામાં આવે તેને હું પસંદ કરીશ નહી. ઓક સંયુક્ત સરકાર જ ભારતીય રાષ્ટ્રીયતાના વિકાસમાં મહત્વનું યોગદાન આપી શકે તેમ છે. અત્યાર સુધી સંયુક્ત ગણાતી સરકારને કારણી જ રાષ્ટ્રીયતાના વિકાસનો માર્ગ પ્રશસ્ત થયો છે. જો કે સજુ પૂર્ર મંજિલે પહોંચી શકાયું નથી. જો સંયુક્ત સરકાર નહીં હોય તો આ ઉદૃેશને પરિપૂર્ણ કરવામાં આપભો નિષ્ફળ નીવડીશું.

અત્યારે જે સ્વરૂપે આ પ્રશ્ર ઉપસ્થિત કરવામાં આવ્યો છે એ તો માત્ર જાણે કे શાસ્ત્રીય ચર્ચાનો જે વિષય ન હોય એવી રીતે રજૂ કરવામાં આવ્યો છે. એટલે સંઘીય શાસન પદ્ધતિ પર મારા વિયારો વ્યક્ત કરવા માટે હું તૈયાર રહીશ. મારી શરત માત્ર એટલી જ છે કે સ્થાનીય સ્વયત્તતા કેન્દ્રીય ઓકતાની વિરુદ્ધ ન હોવી જોઇએ.

अધ્યક્ષ મહોદય, દલિતવર્ગના પ્રતિનિષિની હેસિયતથી દલિતોની સમસ્યા અંગે મારે જે કંઈ કહેgું હતું તે નિવેદન મેં કરી જ દીધું છે. હવે જો એક ભારતીય તરીકે મને એકબે બાબતો अંગે વાત કરવાની મંજૂરી આપો તો કું કંઈક રજૂ કરવા માગું છું. अત્યારે જે ગંભીર સ્થિતિ પ્રવર્તે છે એ અંગે ઘણું કહેવાયું છે અને એમાં વિશેષ કંઇ કહેવા જેવું છે નહીં, જો કે હું પણ યાલી રહેલા આાદોલનનો મૂક દર્શક નથી. મને ચિંતા એ વાતની છે કે આપણે સમસ્યાનો ઉકેલ શોધવા માટે સાચે રસ્તે પ્રયાણા કરી રહ્યા છીઓ ફे કેમ ? अત્યારે જેે સમસ્યા આપણી સામે છે એનો ઉફેલ એ વાત પર નિર્ભર છે ફે બ્રિટિશ પ્રતિનિધિઓ કેવો દ્રષ્ટિકોણ અપનાવે છે !

મારા તરફથી તો મારે એટલું જ કહેવાનું છે કે તમે આ પ્રશ્રને સુલેહ સમજૂતીથી પતાવવા માગો છો, કे આiદોલનને બળપૂર્વક દબાવવા માગો છે ઓ તમારે નકકી કરવાનું છે, કારણ કે અંતિમ જવાબદારી તો તમારી જ છે. આપનામાંથી જે લોકોનો ઝુકાવ બળપયોગ કરીને પ્રશ્નનો નીવેડો લાવવાનો છે, જે લોકોનો ખ્યાલ એવો છે કે, હાથકડીઓ અને કારાગૃહો જ આ પ્રશ્રનો ઉકેલ લાવી શકે તેમ છે ઓમને હું રાજનીતિશાસ્તના મહાન આયાર્ય એડમંડ બર્કના શબ્દોનું સ્મરણ કરાવી દેવા માગું છું. જે સમયે બ્વિટિશપ્રજાની સામે અમેરિકન ઉપનિવેશોની સમસ્યા હતી એ વખતે એડમંડ બર્ક બ્રિટિશમ્રાને સંબોધન કરતાં કહેલું કે:
"કેવળ બથ પ્રયોગનું પરિણામ અસ્થાયી હોય છે. થોડા સમય માટે બળપ્રયોગ કારગત સાબિત થઈ શકે પરંતુ એનાથી સંભાવના એંવી રહે જ છે ફે પુનઃ તે જાતિને જતતાની આવશ્યકતા પેદા થાય છે જ . જે પ્રા ઉ૫૨ વારંવાર બળપ્રયોગ કરવો કરવો પડે એ જીતિ પર શાસન કરી શકાય નહીં. બળપ્રયોગ અંગ બીશ આપત્તિ એ છે કે, એમાં અનિશ્ચિતતા હોય છે. બળપ્રયોગથી લોકો હંમેશાં ભયભીત થતા હોતા નથી. શસ્ત્રોનો પ્રયોગ કાયમને માટે વિજ્યી બનાવી શકતો નથી. બળપયોગોમાં જો સફળતા ન મળે તો બીજો વિકલ્૫ ૫ણ રહેતો નથી. એના કારણો તો સુલેહ સમજૂતીનો માર્ગ પણ બંધ થઈ જાય છે. ઉદારતાનો વ્યવહાર કરીને આપણે શક્તિ અને અધિકાર બન્ને પ્રાપ્ત કરી શકીએ છીએ. પણ જો બળપ્રયોગ એકવાર નિષ્ફળ નિવડ્યો તો પણા શક્તિ અને અથિકારની માગણી આપણે ભીખના સ્વરૂપે કરી શકીએ નહીં. બળપ્રયોગ સામે ઓક બીજો વાંધો પણ ઉઠાવી શકાપ છે અને તે એ છે કે, તમે જે વસ્તુની સુરક્ષા ઇર્છો છો; બથપ્રયોગને કારણે એને જ નુકસાન પહોંચાડો છો. ધારી લો કે તમે લોકોની વફાદારી જીતવા માટે જ

બળપ્રયોગ કરી રહ્યા છો તો એ વફાદારી તમારા હાથમાં આવશે એવું પણ નથી બનતું. હાથમાં જે વસ્તુ આવશે તે તો છિન્નભિન્ન, નષ્ટ થયેલી અને સંઘર્ષમાં ષ્ષષ્ટ થયેલી જ આવવાની છે.

એડમંડ બર્કની આ સલાહ અને એની યથાર્થતાથી તમે સૌ કોઈ પરિચિત છો જ. તમે આ સલાહ પ્રત્યે ધ્યાન ન આપ્યું અને અમેરિકાનો મહાદ્વિપ તમારા હાથમાંથી સરકી ગયો. આ સલાહનો યથાર્થ રીતે તમે ઉપયોગ કર્યો અને પરિણામે શેષ ઉપનિવેશો આજે આપના કાબૂ હેઠળ છે. તમારામાંથી જે લોકો શાંતિ અને સમજૂતીનો માર્ગ અપનાવવા માંગે છે એમને એક વાત હું કહેવા માંગું છુ. આ ગોળમેશી પરિષદમાં જે પકારે કાર્ય થઈ રહ્યું છે એનાથી તો એવો અભાસ ઊભો થયો છે કે, અહીં જે પ્રતિનિધિઓને નિમંત્રિત કરવામાં આવ્યા છે એમને ઉપનિવેશક સ્વરાજયની બાબતમાં પક્ષમાં કे વિપક્ષમાં જાણે શાસ્ત્રાર્થ ક૨વા નિમંત્રિત કરવામાં આવ્યા ન હોય ! અને ઉપનિવેશક સ્વરાજ્ય આપવું કે ન આપવું એનો આધાર કયો પક્ષ શાસ્ત્રાર્થમાં વિજયી થાય છે એના આધારે નકકf કરવામાં આવશે.

જે લોકો બૌદ્વिક તૈયારીઓ કરી રહ્યા છે એમના પ્રત્યે સન્માન પ્રદર્શિત કરીને હું એટલું જ કહેવા માગું છું કે આ રીતે એક જીતા-જાગતા સળગતા પશ્રને તર્કની કસોટીએ કસવા માત્રથી એનો ઉકેલ આવી શકવાનો નથી. હું પોતે તો તર્કશાસ્ર કે તાર્કિકોની વિરુદ્ધમાં ક્યારેય હોતો નથી. પણ જો તર્કશાસ્ત્રી પોતાની પ્રતિજાઓની પસંદગી કરવામાં બેદરકાર બન્યા તો એમણે જે નિષ્કર્ષો તારવ્યાં હશે એના દુધ્પપરિણામો ભયંકર આવશે. સવાલ માત્ર એટલો જ છે કે તમે પોતપોતાના સ્વભાવ અનુસાર તર્ક નિષ્પત્તિ તારવો છો કે નહીં. ડૉ. જોન્સને બર્કલેનાં અસત્યાભાસોને પોતાના પગ તળે કચડી નાખ્યા હતા. તમે એવું વલફા અખત્યાર કરી શકો તમે છો?

આવું સ્પષ્ટ વક્તવ્ય મારે આપતું પડે છે કારણ ફે અહીં જે પ્રારના પ્રવાહો ગતિમાન થાય છે એટલે જ મને ભીતિ લાગે છે કે એવું કોઈ પણ બંધારણ કોઈપણ પ્રકારે ઉપયોગી નહીં બની શકે જેને બહુમતનું સમર્થન પ્રાપ્ત થયું નહીં હોય!

એક એવો સમય હતો જ્યારે તમે અહીં બેઠા બેઠા ભારતના ભલાબૂરાનો નિર્ણયય લેતા હતા અને ભારત એનો સ્વીકાર કરી લેતું હતું. પણ મારે સ્પષ કહેવું છે ફે એવો સમય હવે આવવાનો નથી. એવા દિવસો તો ક્યારનાય સમાપ્ત થઈ ગયા છે. જો તમે એવું ઇચ્છતા હો કે ભાવિ બંધારણ કોઈ ને કોઈ પ્રકારે ઉપયોગી સિદ્ધ થાય તો ઓની ઓકમાત્ર કસોટી એ છે કે બંધારણે લોકોની સ્વીકૃતિ પ્રાત્ત કરવાની રહેશે. લોકસ્વીકૃતિ હશે તો પછી તર્ક સિદ્ધ હોવાની આવશ્યકતા રહેશે નહીં.
(પ્રથમ ગોળમેજી પરિષદ (૧૯૩૦-૩૧) માં આપેલ પ્રવયન) અનુવાદ : ડૉ. રમેશયંદ્ર પરમાર परिशिम्ट : ?

\section*{}

પ્રધાનમંત્રી મહોદય,
કોઈ પણા જાતિના રાજનૈતિક જીનને સંગઠિત કરતી વખતે પેદા થાય એવા બે પ્રશ્નોનો ઉકેલ લાવવાનો પ્રયાસ ગોળમેજી પરિષદે કરવાનો છે. એમાં ઓક પ્રશ્ન છે ઉત્તરદાયી સરકાર અને બીજો પ્રશ્ર છે. પ્રતિનિષિત્વ કરનારી સરકાર. આ બે મહત્વપૂર્ણ પ્રશ્નો આપણે ઉકેલવાના છે.

પ્રાંતોમાં પ્રતિનિધિત્વ કરનારી સરકારો અંગે મારે વિશેષ કહેવાનું નથી. મારા વિરોધ સાથે મેં જાેર કર્યું છે કે મારા વિરોધી વિચારો હોવા છતાંય સુંું કમિટીનો અહેવાલ સ્વીકારીશ અને એનો અમલ થાય ઓ માટે ષું કમિટીનું સમર્થન કરીશ અને સહકાર આપીશ.

કેન્ર્રમાં ઉત્tરદાયિત્વપૂર્ધ સરકારની સ્થાપના અંગેનો મારો દૃષ્ટિકોણ જુદો છે. કેન્દ્રીય શાસન-સબ કમિટીએ અહેવાલ આપ્યો છે કे અત્યારે જે વહીવટી માળખું છે એમાં પરિવર્તન કરવાની જરૂરિયાત નથી. જો કे આપણે ભારતમાંની નોકશશાહીથી પરિયિત છીએજ. પણ મારું માનવું છે ⿳े આ આ પકારનું વલણા અખત્યાર કરવું એ તો છીછરું, ઉપરછલ્લું અને બનાવટી પરિવર્તન છે. એમાં ઉત્તરદાયિત્વ માત્ર દેખાવ પૂરતી જ છે. આ વાત કોઇને ગમે કે ન ગમે ૫ણા મારે સ્પષ્ટ શબ્દોમાં રજૂ કરવી જ જોઇએ. જોં ુું આ પ્રકારે સ્પષતાથી ન કહું તો મારે માટે એ ઇમાનદારી નહીં ગણાય.

લોર્ડ ચાન્સેલરે તો કહી દીધું છે કे એમણે બીજ રોપી દીધું છે. હવે એને સિંયવાનું કામ આપણાં માથે છે.આ કોન્ફન્સમાં લોર્ડ યાન્સેલરે આટલો બધો સમય આપ્યો એ બદલ અમે એમના આભારી છીએ. પણ એમણો જે બીજ રોપ્યું છે એ ઊગી નીકળશે એવું ખું કહી શક્રું એવી સ્થિતિમાં નથી. મને તો એવું લાગે છે કે એમझે જે અનાજ બીજના રુષે પસંદ કર્યું છે તે સંભવત સડેલું છે અને જમીનમાં એ ઊગી જ નીકળશે એવું દાવા સાથે કહી શકાય તેમ નથી.

મેં ભારતના સંઘીય શાસન અંગેના બંધારણ વિશે મારા વિયારો લેખિત રુપે આપી જ દીધા છે. મને ખબર નથી કे જે સમિતિના તે અધ્યક્ષ છે ઓ સમિતિએ મારા વિયારોને ધ્યાનમાં લીધા છે કે નહી. કારણ કે સમિતિએ જે અહેવાલ આપ્યો છે એમાં એના અંગેનો ઉલ્લેખ છે જ નહી. એટલે એવા કોઇપણ બંધારણનું હું સમર્થન કરી શકું નહીં જેમાં મારા વિયારો અંગેની કોઇપણ વિયારણા જ કરવામાં આવી ન હોય ! હકીકતમાં વર્તમાન શાસન પદ્વતિ અને દ્વિસ્તરીય શાસન પદ્વતિમાંથી મને પસંદગી કરવાનો અવસર આપવામાં આવે તો નિ:શાંકાપણે વર્તમાન શાસન પદ્ધતિ ઉ૫ર મારી પસંદગી ઉતારીશ.

પણ મહોદય, જો આ કોન્ફરન્સના માર્ગદર્શક, Eાર્શનિક અને કોન્ફરન્સથી અલગ રહેલા સર તેજબહાદુર સમુ માટે સંતોષપ્રદ હોય, પોતાને તરુણ ભારતના પ્રતિનિિ ગણાવતા બેરિસ્ટર જયકરને માટે સંતોષપ્રદ હોય, અબ્રાહણોના પ્રતિનિધિ ગણાવતા સર એ.પી. પત્રો માટે એ સંતોષપ્રE હોય તો પછી આ અંગે વિરોધ ઉઠાવવાનું મારું કામ નથી. એટલે હું અત્યારે એનું સમર્થન કરતો નથી પફ સાથોસાથ કોઇપણ પ્રકારની બાધા પર ઉપસ્થિત કરવા માગતો નથી. જે લોકો આ વાત સાથે સંમત છે તેઓ ઓને આગળ વધારે અને એનો અમલ કરાવે.

જે લોકોનું હું પ્રતિનિષિત્વ કરું છું એમણે શાસન પદ્ધતિ કેવી હોવી જોઇઓ એના અંગે મને કોઈ૫ણ પ્રકારનો આદેશ આપ્યો નથી એટલે મારું વલણ ઉચિત છે. પણ મને એક આદેશ તો મળેલો જ છે કે, હું ઉત્તરદાયિત્વપૂર્ણ સરકારનો વિરોધ ન કરું અને સાથોસાથ જનતાનું પ્રતિનિધિત્વ કરનારી સરકાર ન હોય તો કોછ૫ણ કાળે એનું સમર્થન ન કરું. કોન્ફરન્સના પ્રતિનિિિઓ બાબતમાં જે કહેવાયું છે તેથી મને ખરેખર દુઃખ થયું છે. મતદાન અને વિધાનસભામાં વિવિધવર્ગોનુુ પ્રતિનિધિત્વ ધરાવતા લોકો આ બે મુખ્ય સ્તંભો છે. જેના પર જનતાનું વાસ્તવિક પ્રતિનિધિત્વ કરતી કોઈપણ સરકારી ટકી રહે છે.

આપझે સૌ કોઈ જાણીએ છીએ છે કે નહેરુ સમિતિઓ પુપ્તવયના તમામ નાગરિકોને મતાધિકાર આપવાનું સ્વીકાર્યું છે અને સમિતિઓ તૈયાર કરેલા એ ભાગનું સમર્થન તમામ રાજકીય પક્ષોઓ કક્યું છે. જ્યારે હું આ સંમેલનમાં સામેલ થયો ત્યારે તો મને એ વિશ્વાસ હતો કે જ્યાં સુધી મતાધિકારના પ્રશ્નને લાગેવળગે છે ત્યાં સુધી એ લડાઈ તો જીતી લેવામાં આવી છે. મતાધિકાર અંગે હવે વિશેષ ચર્યાને અવકાશ છે જ નહીં, પણ મતાધિકાર અંગેની સમિતિઓ ચર્ચા દરમિયાન જે વલણ અખત્યાર ક્યું. એનાથી મારી ભ્ણા ભાંગી ગઈ છે. આંખો પરનો પડદો હટી ગયો છે. જે જે લોકોએ નહેરુ સમિતિના અહેવાલમાં સહીઓ કરી છે, એવા લોકાના મનમાં વાસ્તવિક રીતે જ કંઇક બીજ બાબત રમી રહી હતી. એટલે સુધી કે ભારતીય નરમ-દળના નેતાઓ છે એમને પણા સાર્વત્રિક પુખ્તમતાધિકાર અંગે સમજાવવામાં મુશકેલી પેદા થઈ હતી. પ્રાંતિય વિધાનસભાઓ માટે જનતાના ૨૫\% ભાગને મતાધિકાર અપાય એ વાત ૫ણ યર્યા દરમિયાન નકારવામાં આવી હતી. અત્યારે મોટો પ્રશ્ન એ ઊભો થયો છે ફે જો પ્રાંતિય વિધાનસભા માટે આવી સ્થિતિ પ્રવર્તતી હોય તો કેન્દ્રીય વિધાનસભા માટે મતાધિકારની માત્રા કેટલી હશે ? ૫ણ મને એ બાબતમાં શiકા છે જ નહીં કે કેન્દ્રીય સરકાર પ્રાંતિય સરકારોની અપેક્ષાઓ જનતાનું અધિક પ્રતિનિધિત્વ ક૨નારી સરકાર બની શકશે. આટલો સીમિત મતાધિકાર ભારતનીભાવિ સરકારમાં યૂંટાયેલા વર્ગોનું જ આમજનતા પર શાસન લાદી દેવાના છીઓ. આમ જનતા ૫૨ વિશિષ્ટ વર્ગોનું જ શાસન સ્થપાઈ જશે.

બહુમત અને અનેક અલ્પસંખ્યક સમુદાયોને વિધાનસભામાં કેટકેટલાં સ્થાન પ્રાપ્ત થાય? આ પ્રશ્ન અંગે જ આપણી ગાડી રોકાયેલી છે. મને લાગે છે ફે આ ગતિરોધ મુખ્યત્વ આપણાં ભૂતકાળનાં કર્મોનું જ પરિણામ છે. મને લાગે છે કે ભૂતકાળમાં આપણાં અધિકારપ્રાપ્ત લોકોએ કોઇપણ પ્રકારનો પક્ષપાત કર્યા વિના ન્યાયપૂર્વક કામ હાથમાંલીધું હોત તો આજે આ સમસ્યાએ વિકટ રુપ ધારણ કર્યું છે ઓ થયું હોત નહીં.

બ્વિટિશ સરકારે જે જે વર્ગોને લીધે જેટલી માત્રામાં પોતાનો રાજકીય સ્વાર્થ સિદ્ધ થતો જોયો, એમને અધિકારો આપીને બીજ વર્ગો પ્રત્યે અસાધારણ પક્ષપાતપૂર્ણ વલફ અખત્યાર કર્યું હતું. આ અંગે સૌથી અધિક અન્યાયના શિકાર દલિતવર્ગોને જ થવું પડ્યું છે.

હું આ કોન્ફરન્સમાં ઓ સિદ્ધાંતને માન આપીને ભાગ લઈ રહ્યો છું કે, અન્યાયપૂર્ભ નિર્ણય ઓ નિર્ભય જ હોતો નથી અને એટલ્લે દલિતવર્ગોને જેટલી બેઠકો ન્યાયસંગત રીતે મળવાપાત્ર છે એટલી બેઠકો એમને આપવામાં આવશે અને જૂના ધોરણોને બદલવામાં આવશે. ૫ણા હકીકતમાં એવું થયું નથી. અન્ય લધુમતી સમૂહોની માગણીઓ સ્વીકારી લેવામાં આવી છે અને ઓને કાયમી સ્વરુપ આપવામાં આવ્યું છે. ષવે તો આ અધિકારપાપ્ત સમૂહો માટે એટલું જ કરવાનું છે ફे અહીંતહીંની ધુદ્ધિપૂર્વક કાપફૂપ કરીને એને સત્તાના માળખામા ફીટ કરી દેવાય. પરિવર્તન કે સુધારો જે ંંઈ કરવું હોય તે કરજો ૫ણા ઓક વાર જે પાયો નાંખવામાં આવ્યો છે એને નવેસરથી ખોદી કાઢવાનો પ્રયાસ કરશો નહી. દલિતવર્ગની કથા તો તદૃન ભિન્ન છે. એમની વાત તો ભાગ્યે જ સાંભળવામાં આવી છે. એમના અંગે હજુ સુધી કોઇ નિર્ણય જ લેવામાં આવ્યો નથી. મને ખબર નથી કे દલિતવર્ગોને શું મળવાનું છે ? મને みજું લાગે છે కे, દલિતવર્ગોની અસહાય સ્થिતિનો લાભ ઉઠાવીને પરસ્પર બંદરબાંટ અને ખેંયતાણ કરતાં જૂધોની લાલસાને શાંત કરવા માટે દたિતોના ન્યાયી અધિકારો કાપી નાખીને અન્ય અલ્પમતોને આપી દેવામાં આવે, કારણ કે અન્ય અલ્પમતો અધિકમાં અધિક ભાગ અને અધિકાર મેળવવા ઇચ્કે છે.

આવી કઢંગી સ્થિતિ પ્રવર્તતી હોય ત્યારે મારે દલિતવર્ગોની સ્થિતિને સ્પષ કરી દેવી જોઈએ, કારણ કે ભાવિ શાસનવિધાનમાં દલિતવર્ગોના અધિકારોનો સ્પષ્ટ ઉલ્લેખ કરવામાં જ આવ્યો નથી. એટલે જ્યારે અધિકારો સોંપવા અંગેની કોઇ ઘોષણા કરવામાં આવે ત્યારે એ વાતનો સ્પહ ખ્યાલ રાખવામાં આવે કे દલિતવર્ગોને માટે ભાવિને દ્રષ્ટિમાં રાખી કેવા અધિકારો અને કેવી સંરક્ષણ વ્યવસ્થા કરવામાં આaશે. એના અમલ માટે કેવી પ્રભાવશાળી વ્યવસ્થા કરવામાં આવશે એની સ્પષ્ટ ઘોષણા આ મંય પરथી કરવી જોઇએ. અત્યારે જે स्थिતિ પ્રવર્તમાન છે એ જોતાં મારે દલિતવર્ગની આકાં્ષાની સ્પષ્ટરુપે ૨જૂ કરી દેવી જ જોઇએ. મારે ભાર દઇને એ વાત જણાવવી છે કે અમે એવી કોઇપણ વાત જે આ અંગે હું

અને મારા સાથી આ કોન્ફરન્સની આગળની કાર્યવાહીમાં ભાગ લઈ શકીશું નહીં．અમારે કાર્યવાહીમાં અસહયોગનું વલझ અખત્યાર કરવું પડશો．

अધ્યક્ષ મહોદય，જયારે ધું આવી સ્પષ વાત આપને જ૬્ઞું છું ત્યારે મારો કહેવાનો મુદો એટલો જ છે કे બંદરબાંમમાંની અત્યારની સ્થિતિમાં માત્ર અમને મળેલાં વયનોનું પાલન કરવામાં આવશો． એનાથી અધિક કશું જ અમારે જોઇતું નથી．બ્રિટિશ પાર્લામેન્ટ અને અન્ય લોકો જે આા અંગે સક્ષમ છે તેઓ કહેતા રહ્યા છે కે，તેઓ દલતતવર્ગના હિતોના સંરક્ષક છે．ટ્રસ્ટીઓ છે．મને વિન્વાસ છે કૅ આ કથન માત્ર ઔપચારિક ફे अસત્ય નથી．માનવીય સંબંધોને મધુર બનાવવા માટેના આપझા સૌના પ્યાસોમાં આ बોષણાનો ગંભીરતાપૂર્વક ઉપયોગ કરવામાં આવશે એવી મને ખાતરી છે．એટલે \(\%\) અધ્યક્ષ મહોદય， કોઠધણ સરકાર અહીં હોય અને વેશેષ રુપે જ્યારે લેબર૫ાર્ટી（મજૂર૫ક્ષ）ની સરકાર અત્યારે છે，ત્યારે સરકારનું કર્તવ્ય બની જાય છે ફે，તે દલિતવર્ગના વિજ્વાસનો દ્રોહ નહીં કરે．દલિતવર્ગીના વिજ્વાસને અખંડિત જાળવી રાખશે．

પ્ધાનમંત્રી મહોદય，મને એવું કહેવા દેવાની છૂટ આપો કે，જેમણો અમારાં સુખ－દુ：ખનો ક્યારેય વિયાર કર્યો નથી અને જેમનાં ઐશ્ષર્ધનાં મહાલયો અમારા વિનાશ અનેપતનના પાયા પર નિમાણા થષેલા છે，એમની દયા અને એમના ભરોસે જે અમને છોડી દેવામાં આવશો તો અમારી સાથે મોટામાં મોટા विક્ઘાસઘાત કરવામાં આવ્યો છે એવું સ્પ૨૫ણો કહેવું પડશે．દલિતવગ એવું માને તો એમાં એમનો દો凶 ગણાશે નહીં．

આવી સ્પ્ સ્પિતિ છે અને મારે લાગ－લપેટ વિના આવું કહેંું પડે છે એટલે ભારતના કહેવાતા રાષ્ટ્રવદીી અને દેશભક્તો મને સાંપદાવિક અને કોમવાદી કહેશે．જો કે મને એની થિંતા છે નહીં． ભારત એક વિચિત દેશ છે અને એનાં કહેવાતા રાષ્ટ્રવાદીઓ અને દેશભક્તો પણા વિચિત્ર માહીઓો છે．

ભારતમાં રાષ્ટ્રવદ્દી અને દેશાભબ્તો એવા લોકોને કહેવામાં આવે છે જે ખુલ્લી આંખ પોતાના જ ભાઇઓ સાથે પશુઓો કરતાંય બદતર વ્યવષાર થતો જોયા કરે છે અને છતાંય એમનુુ હદય વિદ્રોઠ કરી ઊઠતું નથી．આ લોકો જા઼ો છે 广े એમના \(~\) દેશની સ્ત્રીઓ અને વિશાથ પુરુષ સમુદાય નાગરિકતાના અઘિકારોથી વંચિત છે અને છતાંય એમને અરેરાટ થતી નથી；કે આ અંગે કંધ કરવું જોઇね．

તઓઓ જ઼ો છે કे સમાજનો એક વિશિષ વર્ગ એવો છે જેને ક્યાંય નોકરી કરવાનો અલિકાર નથી．તેઓ અષિકાર વંચિત છે અને છતાંય એમમની સંવદના સળવળતી નથી．

મનુષ્ય અને સમાજને હાન પહોંયાડનારી સેંકડો કુરૂઢિયો આ દૃશભક્તા અને રાષ્ટ્રવદદીઓ જુએે છે પ઼્રેને મટાડવા માટેની એમને થિંતા \(જ\) થતી નથી．આ રાષ્ટ્રવાદીઓ પોતાના માટે અને
 રાખતા નથી．

મને આનંદ એ વાતનો છે કે આ પકારનો દેશભક્ત હું નથી．હું તો એક એવા વર્ગનો પ્રતિનિ氏 છું જે વર્ગ માત્ર જનતંત્રનો પક્ષપાતી છે．અમારો આદર્શ છે અને અમે ねવી આશા રાખી રહ્ય છીઓ કે માત્ર विયારોમાં જ નહીં પણા વ્યવહારમાં પણા બખા માણાસો સમાન અને સરખા હોય એવું માનવામાં આવ અને એવું જ આયરણ કરવામાં આવ．રાજનૈતિક ક્ષેત્રમાં，સામાજિક ક્ષેત્રમાં અને આાર્થિક ક્ષેત્રમાં
 અમારા ઉદૃશશ સુધી પહોંયવામાં સહાયક સિદ્ધ થશો અને એવી સરકાર જ અમારા માટે સાધન અને સાધ્ય છે．ઓટલં જ અમે આપની પાસે આ પ્રકારની ઘોષણાની અનિવાર્ય૩પે અપેક્ષા રાપીઓ છીઓ．આપની સહાનુભૂતિ દલિતવર્ગો સાથે છે એવી સાર્થક ઘોષણા કરીને આપ અમને આશ્ષસ્ત કરી શકશો．

મારું એટલું જ કહેંું છે કे આહત લોકોને આનાથી વिशેष બીશٍ કોઈ બાબતની આવશ્યકતા નથી．મારું વલભા શiકાપ્રેરિત કે એવું દોષારોપણા આપ મારી ઉપર કરો તો પશા હું એ સ્વીકારવા તૈયાર છું．કારણા કે અત્યાધિક વि尺્વાસ કરીને પોતાના હાથે જ પોતાના વિનાશના બીજ વાવવા કરતા અત્યાધિક શiકાશીલ બનીનં ઘૃझાપાત્ર બનવું પડે તો ね બનવું બહેતર છે એવું મારું માનવું છે．
（ગોળમેજી પરિષદમાં આપેલું પ્રવયન）અનુવાદ ：ડૉ．રમેશયંદ્ર પરમાર परिशिष्ट ： 3

\section*{}

ઉપાધ્યક્ષ મહોદય，
નિર્દેશક સિદ્વાંતોમાં રુચિ રાખનારા આ સભાના કેટલાક સભ્યોમાં સંવિધાનના ઉપબંધો અંગ પર્યાપ્ત મૂંઝ્રવણ કे æમ છે એવું હું માનું છું．

મેં મારા પ્રારંભિક પ્રવયનમાં આ અંગે કોઇપણ પ્રકારનો ઉલ્લેખ કર્યો નહોતો．એટલે મને લાગે છે કે સંવિધાનના ઉપબંધો અંગે સભ્યોમાં આ મશ્નના સ્વરૂપ અંગે થોડોક બ્મમ ઊભો થયો લાગે છે．કદાથ એવું પણ હોય કे આ અંગ બરાબર અને પૂરેપૂરી સ્પષતા મેં કરી નથી．

આ સભાની સમક્ષ આ અંગે પૂરેપૂરી સ્પષ્ટતા હું કરવા માગતો ન હતો એવું તો નહોતું，એટલે મેં

આ અંગે મૌન રાખ્યું હતું. એવું પણ કહી શકાય તેમ નથી. હું તો સભા સમક્ષ સમશ્ર બાબતને પૂરેપૂરી રજૂ કરવા ઈચ્છતો જ હતો પણ મારું પ્રારંભિક પ્રવયન અત્યંત લાંબુ થઈ ગયું હતું અને તેથી કદાય અરુયિકર પझ બની ગયું હશે અને એટલે એવું વિયારીને એ પ્રવચન અધિક અરુચિકર બનાવવાની મારી ઇચ્છા નહોતી. પરંતુ મને લાગે છે કે આ બાબત અંગે થોડોક સમય લઇને સંભાના મનમાં ઊભા થયેલા પ્રશ્નો અંગે થોડીક સ્પષતા કરી લઉં કે આ બાબતમાં બંધારણની આધારભૂત માન્યતા કઈ છે ? હું પહેલાં જ કહી યૂક્યો છું કે શાસન પ્ાલીની દ્રષ્ટિએ આ સંવિધાન, સંસદીય પ્રાતંત્રની સ્થાપના કરે છે. સંસદીય પ્રજાતંત્રનો અર્થ છે કે ઓક વ્યક્તિ, એક મત - આપણો આ અંગે એવો આશય પણ્ છે કે પ્રત્યેક સરકાર પોતાના પ્રત્યેક દિવસના કારોબાર બાબત, એક નિશ્વિત સમયગાળામાં પોતાના કાર્યકાળને આંકવા માટેનો અવસર મતદાતાઓને પ્રદાન કરશે. આ સંવિધાનમાં રાજનૈતિક પ્રજાતંત્રની સ્થાપના આ કારણો જ કરેલી છે કે જેથી કોઈપણ પ્રકારના કોઈ એક વિશેષ જનસમાજની તાનાશાહી સ્થાપિત થાય નહી. જો કે આપણો રાજનૈતિક મજાંત્રની સ્થાપના તો સંવિધાન દ્વારા કરી જ દીધી છે. આપણી ઈચ્છા તો એની છે કે બંધારણમાં આર્થિક પ્રજાતંત્રના આદર્શની રૂપરેખા પણ અમે એમાં આપી દઇએ.

આપણે કેવથ એક એવું તંત્ર સ્થાપિત કરવા નથી ઈચ્છતા જેમાં જનતા માત્ર સત્તાશહ્ભ કરી લે પણ આ સંવિધાનનો આશય એ પણ છે કે, ભવિષ્યમાં જે લોકો મંત્રી મંડળમાં હોય એમના માટે એક આદર્શ પણ મૂકી દઇએ. આ વિયાર છે આર્થિક પ્રજાતંત્રનો. જ્યાં સુધી મને લાગેવળગે છે ત્યાં સુધી હું તો એનો એજ અર્થ માનું છું. શું એક વ્યક્તિ એક મત દ્વારા આપણે આર્થિક પ્રાતંત્રની સ્થાપના માટેનો નિક્વિત વિયાર મૂકી શકીઓ તેમ છીએ ? એવી અનેક વિધિઓ છે જેના દ્વારા લોકો વિશ્વાસ મૂકી શકે કे આ બંધારણ દ્વારા માત્ર રાજનૈતિક પ્રજાતંx જ નહીં પણ આર્થિક પ્રજાતંત્રની પણ સ્થાપના કરી શકાય તેમ છે.

કેટલાક એવા લોકો પણ છે જે એવો વિશ્વાસ ધરાવે છે કે, વ્યક્તિવાદ એ જ આર્થिક પ્રજાતંત્રનુંઉત્તમ સ્વરૂપ છે. એ ઉપરાંત એવા સમાજવાદી લોકો પણ છે જે રાજ્યને આર્થિક પ્રજાતંત્રનું સર્વોત્તમ રૂપ સમજે છે, તો કેટલાક સામ્યવાદી વિયારો અનુસાર આર્થિક મજાતંત્ર સ્થાપવાનું બિલકુલ સાયું રુપ સમજે છે.

આ બધા વિચારોને નજર સમક્ષ રાખીને, એવી અનેક વિધિઓ છે જેના દ્વારા આર્થિક પ્રજાતંત્ર સ્થાપિત કરી શકાય તેમ છે. એટલે અમે જાણીબૂઝીને નિર્દેશક સિદ્ધાંતોમાં એવી ભાષાનો મ્રોગ કર્યો છે જે નિશ્ચિત અથવા કઠોર હોય નહીં. ભિન્ન ભિન્ન વિયારધારા ધરાવતા લોકો આર્થિક પ્રજાતંત્રની પ્રાપ્તિ માટેનો આદર્શ હાંસલ કરવા પોતાની નીતિ અનુસાર પ્રયાસ કરે, મતદારાઓ સમક્ષ જઇને એ આદર્શને ૨જૂ કરે છે એવું સાબિત કરે. ટૂંકમાં વિવિધ વિચારધારાના લોકો જે રીતે કામ કરવાની ઇચ્છા રાખે ઓ પ્રકારે કામ કરી શકે એનો પૂરેપૂરો અવસર પ્રદાન થઈ શકે એ માટેની પૂરી સવલત આપણાં બંધારણમાં કરવામાં આવેલી છે.

મહોદય, આટલા કારણસર જે ભાગ-૪ના અનુચ્ઇદની ભાષા આ સ્વરૂપની રાખવામાં આવી છે અને પ્રારૂ૫ સમિતિએ પણ આ રુપને જ ઉત્તામ ગણ્યું છે.

એવી કોઇ પણા વસ્તુ જે કઠોર નથી, પરિaર્તન જેનો મૌલિક ગુણ છે અને જે પરિસ્થિતિ તथા સમયને અનુરુપ પરિવર્તનશીલ હોવી જોઈએ ઓને નિશ્વિત અને કઠોર રુપ આપવાથી કોઈ લાભ થઈ શเકતો નથી. એટલે જ નિર્દેશક સિદ્ધાંતોનું કોઠ મૂલ્ય જ નથી એવું કહેવાનો કોઈ અર્થ રહેતો નથી. મારી દ્રષ્સિ નિદ્દેશક સિદ્ધાંતોનું મોટું મૂલ્ય છે, કારણ કે આ સિદ્વાંતો આપણu આર્થિક પ્રજાતંત્રનો આદર્શ રજૂ કરે છે.

સંવિધાનમાં આપણેં જાીબૂૂીને નિર્દેશક સિદ્ધાંતોનો સમાવેશ કર્યો છે અને આપણે એવું એટલા માટે જ કર્યું છે. આપણે એવું ઇચ્છતા નહોતા ફे આપણા બંધારણામાં વિવિધ શાસનપ્રણાલી દ્વારા આપણી ઓક કોરા તથા એવા સંસદીય પ્રજાતંત્રની સ્થાપના કરવા માગીએ છીએ જેમાં એવો નિદ્દેશ ન હોય ક આપણો આર્થિક આદર્શ શું છે ? એને આપણ કેવી સામાજિક વ્યવસ્થા ઇય્છીએ છીઓ ?

ુું માનું છું 亏े જે મ્રશ્ન अંગે મિત્રો ઉત્તેશીત થઈ ગયા છે. તેઓ એ વાતને ધ્યાનમાં રાખે, જે મેં હમણા હમણાં રજૂ કરી છે. અર્થાત્ આ સંવિધાનના નિર્માણ પાછળ આપણાં બે ઉદૃશેશો છે.
(૧) રાજનૈતિક પ્રજાતંત્રનું સ્વરૂપ નક્કી કરgુ.
(૨) એ પણ નકકી કરી લેવું કે આપણો આદર્શ આર્થિક પ્રજાતંત્ર સ્થાપિત કરવાનો છે.

અને જે કોઈ સરકાર સત્તા ઉપર હોય એણે એવો પ્રયાસ કરવાનો છે ફे આર્થિક પ્રજાતંત્રની સ્થાપના થાય.

મને લાગે છે ૬ે આટલા સ્પષ્ટીકરણ પછી જે સભ્યોમાં મિથ્યાભમ પેદા થયો છે ઓ દૂર થછ જશે. મારા મિત્ર શ્રી ત્યાગીએ મને અનુરોધ કર્યો છે કે પ્રયાસ શબ્દ અને એવા \(જ\) કેટલાક શબ્દોને કાઢી નાખવામાં આવે. હું માનું છું કે અમે પ્રયાસ શબ્દનો પ્રયોગ જે કારહે કર્યો છે. એનો એમહે ખોટો અર્થ ચ્રહણ કર્યો છે. મારા વિચાર મુજબ પ્રયાસ શબ્દ જે સંવિધાનના ખરડામાં આવ્યો છે તે ખૂબજ મહત્વપૂર્ણ છે. અમે એનો મ્રયોગ એટલા માટે કર્યો છે કे એવી પરિસ્થિતિ પણ પેદા થાય જ્યારે નિર્દશક સિદ્વાંતોનું પાલન કરવામાં સરકારના માર્ગમાં રૂકાવટો અને બાધાઓ ઊભી થાય, તો પણ એવી વિષમ પરિસ્થિતિમાં આર્થિક પ્રજાંત્રનો આદર્શ નજર સમક્ષ રાખીને પ્રયાસ કરવાનું યાલુ રાખે એ આશયથી પ્રયાસ શબ્દ મુકવામાં આવ્યો છે. નહીં તો સરકાર એવું પણ કહી શકે કે, પરિસ્થિતિ એટલી બગડી ગઈ હતી, ધન એટલું ઓછું હતું કે અમે સંવિધાનનું અનુસરણ કરવાનો પ્રપત્ન પણ કરી શકતા નથી.

ુું भાનું છું કે મારા મિત્ર ત્યાગી આ અંગે વિયાર કરશો 广े આવા પ્રસંગે પ્રયાસ શબ્દ મહત્વપૂર્વી
(બંધારણની વિશદ્ ચર્ચા વખતે આપેલું પ્રવચન) અનુવાદ : ડૉ. રમેશચંદ્ર પરમાર
परिशिष्ट : \(\gamma\)

\section*{sोसल fिविब sोs elवी وोधध ?}

મારા મિત્ર શ્રી છુસેન ઈમામે અનુચ્છેદ ૩૫ માં સંશોધનનું સમર્થન કરતી વખતે પૂછ્યું હતું ક, "શું આવડા મોટા બૃહદૂ દેશમાં કાનૂનોની સમાન આયારસંહિતા બનાવવી સંભવ અને વાંછનીય छे ?"

મારે સ્વીકાર કરવો જોઇએ કે, મને એમની વાત સાંભળીને નવાઈ લાગી હતી, કારણ કે આપણાં દેશમાં માનવીય સંબંધો અંગે લગભગ પ્રત્યેક ક્ષેત્રમાં કાનૂનોની સમાન સંહિતા છે જ. આપણે ત્યાં દંડ વિધાનમાં સમાન અને સંપૂર્ણ ફોજદારી ધારો છે જે સમશ્ર દેશમાં લાગુ પાડવામાં આવ્યો છે.

આપણા દેશમાં સંપત્તિ હસ્તાંતરણનો કાયદો છે જે સંપત્તિ અંગેના સંબંધો બાબતમાં આખા દેશમાં સમાનપશે લાગુ પાડવામાં આવ્યો છે. આ સ્થળે અસંખ્ય અધિનિયમોનું ઉદાહરણ આપી શર્કું તેમ છ઼ં. જેનાથી એવું સાબિત થઈ શકે કે આ દેશમાં વ્યવહારિક રુપે લગભગ ઓકજ આચારસંહિતા સમાન ધોરણે સમસ્ત દેશમાં લાગુ પાડવામાં આવેલી જ છે. અત્યાર સુધીમાં કેવળ ઓક જ ક્ષેત્ર એવું બાકી છે જેમાં સિવિલ ધારાઓ હસ્તક્ષેપ કર્યો નથી એ છે વિવાહ અને ઉત્તાધિકારનું ક્ષેત્ર. આ એક જ એવો ખૂझો બાકી છે જેમાં આપझે ઉસસ્તક્ષેપ કર્યો નથી. જે લોકો અનુચ્છેદ ૩૫ ને સંવિધાનનો ભાગ બનાવવા ઇચ્છે છે એમની ઈચ્છા આ અંગે જ સુધારો કરવાની છે. એટલે અત્યારે જે તર્ક રજૂ કરવામાં આવ્યો છે ફे આપણે આવું કરવું જોઇએ કे ના કરવું જોઇએ એ તર્ક જ મને તો અનુચિત લાગે છે. કારણ કે હકીકતમાં તો આપણે સમાન આચારસંહિતામાં નિહિત હોય એવા તમામ વિષયો ઉ૫ર કાનૂનો બનાવી લીધાં જ છે એટલે અત્યારે એ સમય તો પસાર થઈ જ ગયો છે, કे હdે આપણે એવું ન પૂછી શકીએ કे શુંં આપણે આવું કરી શકીએ ? મારું એટલું જ કહેજું છે કे આપણો એવું આ પહેલાં કરી જ યૂક્યા છીઓ.

સંશોધન અંગેના વિષયમાં હું કેવળ બે જ બાબતો કહેવા ઈચ્છું છુ. મારે પહેલી વાત કહેવી છે : જે સભ્યોએ આ સંશોધન પેશ કર્યું છે તેઓ કહે છે કે, મુસલમાનોનો વ્યક્તિગત કાનૂન જ્યાં સુધી દેશને સંબંધ છે ત્યાં સુધી સમચ ભારતમાં અટલ અને સમાન હતો એ વાતને હું પડકારવા માગતો નથી. મારા વિયાર પ્રમાણે મારા અધિકાંશ મિત્રો, જેમણો આ સંશોધન ઉ૫ર વક્તવ્યો રજૂ કર્યાં છે, તેઓ ભૂલી જાય છે કે ઇ.સ. ૧૯૩૫ સુધી પશ્વિમોત્તર સીમાર્તાંતના મુસલમાનો ૫૨ હિંદુકાનૂન લાગુ પાડવાનો બંધ કરીને શરિયતનો કાનૂન લાગુ પાડવો પડ્યો હતો. કેવળ એટલું જ નથી મારા માનનીય મિત્રને હું યાદ અપાવું કે ૧૯૩૭માં પશ્ચિમોત્તર સીમાપ્રાંત સિવાય બાકીના ભારતમાં પણ વિભિન્ન ભાગોમાં તથા સ઼ંયુક્તપ્રાંત, મધ્યપ્રાંત અને भુંબઈ પ્રાંતમાં ઉત્તરાધિકારના વિષયમાં મહ્હઅંશે મુસલમાનો ઉપ૨ હિંદુુ કાનૂન લાગુ પાડવામાં આવ્યો હતો. એમને અન્ય મુસલમાનોની સાથે જેઓ શરિયતના કાનૂન મમાણે યાલતા. હતા, એમને માટે ૧૯૩૭માં વિધાનમંડળને ઉસ્તક્ષેપ કરવો પડેલો અને શેષ ભારત પર શરિયતનો કાનૂન કરવા માટે ઓક કાયદો બનાવવો ૫૩ેલો.

મારા મિત્ર કરુહાસર મેનને મને બતાવ્યું કે ઉત્તર મલબારમાં મરૂમકતાયમ કાનૂન કેવળ હિંદુ ૫૨ જે નહીં મુસલમાનો પર પझા લાગુ પાડવામાં આવ્યો હતો. યાદ રાખવું જોઇએ કે, મરૂમકતાયમ કાનૂન માતૃપ્રધાન કાનૂન છે. પિતૃપ્રધાન કાનૂન નથી.

એટલે ઉત્તરે મલબારમાં મુસલમાનો આજ પર્યંત મરૂમકતાયમ કાનૂનનું અનુસરણ કરે છે. એટલે જ એવું કહેવાનો કોઈ અર્થ છે જ નહીં કે મુસ્લિમ કાનૂન એક અટલ કાનૂન છે, જેનું તેઓ પ્રાચીન સમયથી અનુસરણ કરી રહ્યા છે. તે કાયદો એવા જ સ્વરૂપમાં કેટલાક ભાગોમાં લાગુ નહોતો પણ છેલ્લા દસ વર્ષથી જ લાગુ કરવામાં આવ્યો છે એટલે જો આવશ્યક લાગે કે સમસ્ત નાગરિકો પ૨ એમના ધર્મનો વિચાર કર્યા વિના એક જ સિવિલ સંહિતા કરવા માટે અનુચ્છેદ ૩૫ માં નિર્દેશીત નવી સ્સિવિલ સંહિત્માં હિંદ્દુ કાનૂનન કેટલા અંશો મૂકી દેવામાં આવેલા છે - એનું કારણ એ નથી કે તે હિંદુકનનૂનના અંશો છે પણ એટલા માટે કે તે સર્વાધિક યોગ્ય લાગે છે, તો મને વિશ્વાસ છે કે કોઈપણ મુસલમાનને એવું કહેવાનો અધિકાર નહીં હોય ફે સિવિલ સંહિતાને બનાવનારાઓઓ भુસ્લિમજાતિની ભાવનાઓ પ્રત્યે કઠોરતાનો વ્યવહાર કર્યો છે.

મારી બીશ વાત એ છે કे ુું એમને આશ્વાસન આપવા માગું છું કે આ વિષય અંગે એમની ભાવનાઓને હું પૂર્ણત: સમજુ છું પરંતુ મારા વિયાર મુજબ અનુચ્છેદ ૩૫ની બાબતમાં એમણે ઘણું ઝીળું કાંત્યું છે. આ અનુચ્છેદમાં તો કેવળ એટલું જ સૂયન છે કે, રાજ્ય દેશના નાગરિકોને માટે એક સિવિલ સંહિતાના નિર્માણનો પ્રયતકકરશે. એમાં એવું કહેવાનો તો આશય છે જ નહીં કે, સંહિતાના

નિર્માણ પછી રાજ્ય એનાં તમામ નાગરિકો પર કેવળ એજ આધારે લાગુ પાડી દેશે કે તેઓ નાગરિક છે．એવી સંભાવના પણા નકારી શકાય તેમ નથી કે ભાવિ સંસદ－શરૂઆત કરવાના હેતુથી આ સંહિતાને કેવળ એવી જ વ્યક્તિ પર લાગુ．પાડે જે લોકો એનું પાલન કરવાની તૈયારી બતાવે，જેથી આ સંહિતા પૂર્ભફ૩પની એચ્છિક આધારે લાગુ પાડી શકાય．સંસદ એવા અધિકારનો કોઈ અન્ય રીતે પણ઼ અમલ કરી શકે．આ કંઈ તEન નવી જ રીત નથી．એને ૧૯૩૭ના શરિયતના અધિનિયમમાં અપનાવવવામાં આવી હતી．પશ્ચિમોત્તર સીમાપ્રાંત છોડીને અન્ય ક્ષેત્રો ૫૨ લાગુ પાડવામાં આવ્યો હતો．

કાયદામાં એવું કહેવામાં આવ્યું હતું કે આ શરિયતન કાનૂન છે જે મુસલમાનો ઉ૫૨ લાગુ પાડવો જોઇね．શરત માત્ર એટલી જ છે ફे જે મુસલમાનો શરિયતના કાનૂનને અનુસરવા ઈચ્છે છે અને રાજ્યના કોઈ અધિકારો સામે એવી ઘોષણા કરે પછી જ તે અને તેનાં ઉત્તરાધિકારીઓ આ કાનૂન અંતર્ગત આવી જાય છે．સંસદ માટે આ પ્રકારની વ્યવસ્થા કરવી સંભવ છે．અને આ પ્રકારની જોગવાઈ પુનસ્થાપિત કરે，જેનાથી અહીંના મારા મિત્રોએ જે આશંકા પ્રગટ કરી છે તે વ્યર્થ સાબિત થાય． （સંવિધાનસભા વાદવિવાદ ખંડ－૭，૨૪ નવેમ્બર，૧૯૪૮ પૅ．૮૦૯）અનુવાદ ：ડૉ．રમેશચંદ્ર પરમાર परिशिए ： 4

\section*{}

अધ્યક્ષ મહોદય，
（ુંં આપના પ્રત્યે આભારની લાગણી વ્યક્ત કરું છું કે આ સંકલ્પે• પર મને બોલવા માટે આપે આમંત્રિત કર્યો．હું એ વાતનો સ્વીકાર અવશ્ય કરીશ કે ；તમારું આમંત્રણ મેળવીને હું થોડોક આક્ષર્યમાં પડી ગયો．વીસબાવીસ સભ્યોના નામ યાદીમાં મારી ઉ૫૨ છે．એટલે મેં ધારણા રાખેલી કે જો મને બોલવાનો મોકો મળશો તો તે પણા કાલે જ મળશશ અને આ વાત હું પણ પસંદ કરતો હતો．કારણ ફે આજે સું કોઈ પણ તૈયારી કર્યા વિના જ આવ્યો છું．મારી ઇચ્છા તો એવી હતી ફे આ વિષય ઉ૫૨ હું વિસ્તૃત ચિંતન કરી પ્રવયન આપું અને એટલા માટે એની તૈયારી કરી લેવા માગતો હતો．આ ઉપરાંત આપે વક્તાઓ માટે માત્ર ૧૦ મિનિટનો જ સમય ફાળવ્યો છે．આ સંજોગોમાં હું નથી માનતો કે સંકલ્પ ઉ૫૨ સમૂચિત પ્રકાશ પાડવા હું સમર્થ બની શકીશ．પણા આપે અવસર આપી જ દીધો છે ત્યારે જ્યાં સુધી શક્ય હશો ત્યાં સુધી હું સંક્ષિપ્તમાં આ અંગે મારો પોતાનો મત વ્યક્ત કરીશ．

ગઈ કાલથી જે ચર્ચા ચાલી રહી છે અને નજર સમક્ષ રાખીઓ તો સંકલ્પને બે વિભાગમાં વિભાજિત કરી શકાય તેમ છે．સંકલ્પનો એક હિસ્સો એવો છે જેના અંગે કોઇપણ પ્રકારના વાદવિવાદ માટે અવકાશ છે જ નહીં．જ્યારે બીજો વિભાગ વિવાદાસ્પદ છ．સંકલ્પની પ થી ૭ એવી બાબતો છે જેમાં વિવાદ છે જ નહીં．આ ફકરાઓમાં દેશના ભાવિ સંવિધ્ધાનના લક્ષ્યો ઉપર પકાશ પાડવામાં આવ્યો છે． સંકલ્પની રજૂઆત પંડિત નહેરુએ કરી છે જે એક સમાજવાદ્દીની હેસિપતથી મશહૂર છે．પણા હું એ વાતનો અવશ્ય સ્વીકાર કરું છુ કે，મને મોટી નિરાશા થઇ છે．જો કે આ મુદ્દાઓ વિવાદમૂલક તો નથી જ．
 su्यो Bel ：
 પ્રગર કરે છે અન નિક્યય કરે છે \}ે : એના ભાલિ શાસનને માટે એક બંધારશ બનાવવામાં આવે.
（૨）જેમાં み તમામ પ્રEેશોનો ઓક સંધ રહે જે આજે બ્રિીીશ ભારત તથા દેશી રિયાસતોની અંદર આવેલા અથવા みની બહાર પશા છે અને જે આગળ જતાં સ્વતંત્ર સાર્ઠભૌમ ભારતમાં સામેલ थવા યાહે છે．

 દરજ્જો મળે，એમને તમામ બાકીના અધિકારો પ્રાપ્ત થશે；જે સંઘ સરકારને સોંપવામાં આવ્યા નહીં હોય；અન તેઓો શાસન અને વ્યવસ્થ્ય અંગેના તમમ અલિકારોનો ઉ૫યોગ કરી શકશો．જે અધિકારો અન કાર્યો સંધન

 સત્તા（અલિકાર）જનતા દારા પ્રાત થશો．
 સામાજિક，આર્થિક અન રાજનૈતિક ન્યાય，પ્રતિષા અરે અવસરની સમાનતા અને કાયEા અનુસ્પર વियાર
 કરવાનો અ亻િકાર રહેશે અને માનવામાં આવશે．
（દ）જેમાં લધુમતીઓને માેે，પછાતવર્ગી અને અદિવ્પસી ક્ષ્ત્રો માટે તથા દલિત અને અન્ય પછાતવર્ગો માટે Чर्याप સુરक्ष ઉપાયો રહેશે．
（૭）જેમાં આ જનતંત્રની अખંડતા（આંતરિક ઓકતા）રક્ષિત રહેશે અને જળ，સ્થળ અને હવા પર એમનો સૌનો તમામ અલિકાર，ન્યાય અને સભ્ય રાષ્ટ્રન1 નિયમો અનુસાર રક્ષિત રહેશે．
 હિત સાધવનની ઈેચ્છાથી પૂર્ર યોગદાન કરશે．

ષું તો એવી આશા રાખતો હતો કે પંડિતજી એનાથી આગળ જશે, જેટલા આગળ આ પ્રસ્તાવમાં તે વધ્યા છે. ઇતિહાસના વિદ્યાર્થી તરીકે આ ભાગને સંકલ્પમાં સામેલ \(જ\) ન કર્યો હોત તો સારું થાત ! સંકલ્પને વાંચતા જ પેલી ઈતિહાસ પ્રસિદ ફાંસની વિધાન પરિષદની માનવ અધિકારોની ઘોષણા અચાનક \(જ\) યાદ આવી જાય છે. હું તો માનુંુું કે આજે ૪૫૦ વર્ષ ધયાં છતાંય તે ઘોષણા અને એમાં આપેલા સિદ્ધાતો લોકોના દ્લિદ્ટિમાગમાં જકડાઈ ગયા છે. હું તો એટલે સુધી કહેવાની હિંમત કરું છું કે દ્રુનિયાના સભ્ય દેશોને રોશની આપનાર માનવીઓના દિમાગમાં જ નહીં ૫ણા હિંદુસ્તાન જેવા દેશમાં જયાં વિયાર અને સામાજિક જીવનમાં એટલી કદ્ટરતા અને રૂઢિવાદિતા વ્યાપ્ત છે. જેટલી અન્ય કોઇ દેશમાં નહીં હોય, ત્યાં પણ આ ઘોષણાની ઉપયોગિતાનો સ્વીકાર કરવામાં કોઈપણ પ્રકારની આંય આવશે નહીં. આ વાતોનું પુનરાવર્તન કરવું એ તો કેવથ પાંડિત્ય પ્રદર્શન કરવા બરાબર છે અને અત્યારે કરવામાં આવેલી ઘોષણાને પણ એ કક્ષા જ મૂીી શકાય. માનવાધિકારોનો સિદ્ધાંત આ દ઼ેશની વિયારધારા અને દ્રષ્ષિકોણમાં વ્યાપ્ત છે એવું માનીને એની પુન: ઘોષણા કરવી અને એવું માનવું કે આ સિદ્ધાંતો અમારા સિદ્ધાંતોનું જ એક અંગ છે તો તે તદન અનાવશ્યક છે.

આ સંકલ્પમાં બીજુ પણ કેટલીક ત્રુટિઓ છે. પ્રસ્તાવનાના ભાગમાં જો કે અધિકારોની યર્યા કરવામાં આવી છે પણ સુરક્ષાનો કોઈ ઉપાય સુયવવામાં આવ્યો નથી. આપણે બધાજ ઓ વાતને બરાબર જાણીઓ છીઓ, કે જ્યાં સુધી અધિકારોની સુરક્ષાની વ્યવસ્થા ન હોય ત્યાં સુધી અધિકારોનું કોઈજ મહત્વ નથી. અધિકારોનું અતિકમझ થાય ત્યારે એનો બચાવ થઈ શકે એવી કોઈક વ્યવસ્થાનું નિર્માણ પણા હોવું જ જોઇએ. આ પ્રસ્તાવમાં અધિકારોની સુરક્ષાનો અભાવ સ્પષ્ટ વર્તાઈ આવે છે. એવા સામાન્ય સિદ્ધાંતનો ઉલ્લેખ પણા આ પ્રસ્તાવમાં નથી કે કોઈ પણ નાગરિકના જીવન, સ્વતંત્રતા અને સંપત્તિનું અપહરણ ત્યાં સુધી કરવામાં નહીં આવે જ્યાં સુધી કાનૂનની પ્રદિયા પૂરેપૂરી તપાસ કરવામાં આવી નહી હોય ! સંકલ્પમાં ઉલ્લેખિત મૌલિક અધિકારોને પણ કાનૂન અને સદાયારને આધિન મૂકી દ્વામાં આવ્યા છે. એ વાત તો સ્પષ જ છે કે કાનૂન અને સદ્યઆચરણ એટલે શું ? એનો નિર્ણય તો વર્તમાન કાર્યપાલિકા જ કરી શકશે. પરિણામે કોઈક એક પ્રબંધનો ઓક ફંસલો થશે અને બીજા પ્રબંધનો બીજો ફેંસલો થશે. ઓકરૂપતા જળવાઈ રહેશે નહીં. કારણ કे આ સંકલ્પથી આપણો નિશ્ચિત રૂપે એવું કહી શકીઓ તેમ નથી કે આ મૌલિક અધિકારોની સ્થિતિ કેવી રહેશે ? જો શાસનપ્રબંધની મરશ ઉપર મૌલિક અધિકારોને છોડી દેવામાં આવે તો મૌલિક અધિકારોની સ્થિતિ વિશે યોકકસપણે કોઈ નિર્ણுય બાંધી શકાશે નહીં.

સંકલ્પમાં સામાજિક, આર્થિક અને રાજનૈતિક ન્યાયની વ્યવસ્થા પણા રાખવામાં આવી છે. જો સંકલ્પમાં કોઈ વાસ્તવિકતા હોય, એમાં સચ્યાઈ હોય અને મને કહેવા દો કે એમાં સચ્યાઈ છે કારણ કે પંડિત જવાહરલાલ નહેરુએ આ સંકલ્પ રજૂ કર્યો છે એટલે હું એવી આશા પણ રાખું છું કે આ બાબતમાં પझ એવી કોઈ વ્યવસ્થાનો ઉલ્લેખ થવો જોઇએ જેના દ્વારા સામાજિક, આર્થિક અને રાજકીય ન્યાય પ્રદાન કરવામાં રાજ્યને સરળતા રહે કે ફરજ ૫૩ે. એટલે સંકલ્પમાં આ બાબતનો અસંદિગ્ધ શબ્દોમાં - સાફ સાફ શબ્દોમાં ઉલ્લેખ કરવામાં આવે જેથી સામાજિક, આર્થિક અને રાજકીય ન્યાય અપાવવામાં કોઈપણ જાતની આડખીલી ઊભી થાય નહીં. જ્યાં સુધી ઉદ્યોગધંધાઓનું અને જમીનનું રાષ્ટ્રીયકરણ કરવામાં નહીં આવે ત્યાં સુધી મારી સમજમાં એ વાત બંધ બેસતી નથી કે સામાજિક, આર્થિક અને રાજકીય ન્યાય આપણે કેવી રીતે આપી શકીશું ? જ્યાં સુધી દેશની અર્થનીતિ સમાજવાદી ન બન ત્યાં સુધુ આ
 સામેલ કરવા બાબતે મારી કોઈ આપત્તિ છે જ નહીં અને છતાંય સંકલ્પ મારે માટે નિરાશાપ્રદ છે. આટલું કહીને આ પ્રશ્નને સું અહીં જ પડતો મૂકં છું.

હવે હું પ્રસ્તાવનાના પ્રથમ ભાગ અંગે થોડુંક કહેવા માગું છું. આ ભાગમાં યાર ફકરાનો સમાવેશ થાય છે. સભામાં થયેલી થર્યાવિયારણાને અનુલક્ષીને મેં કહ્યું હતું કे આ વિભાગ વિવાદાસ્પE થઈ ગયો છે. સમશ્ર વિવાદ "રિપબ્લિક" શબ્દ ઉપર કેન્દ્રીત થયો છે. ફકરા યારના વાક્ય તમામ શક્તિ, તમામ અધિકારો જનતા દ્વારા પ્રાપ થશે. એના અંગે જ બધો વિવાદ ઉભો થયો છે. એટલે ડૉ. જયકરે કાલે જે વાત કહી કે, મુસ્લિમલીગની ગેરહાજરીમાં આ સંકલ્પ ઉપર વિયાર કરવો એ ઉચિત નથી અને એના અંગે જ સમચ્ર વિવાદ પેદા થયો છે.

આગળ જતાં આ દેશનો કેવો વિકાસ થશે એ વાત અંગે મારા મનમાં જરાય સંદેહ નથી. હું જાળું છું કે; આજે આપણે રાજકીય, આર્થિક અને સામાજિક એમ તમામ દૃષ્ષિએ વિભાજિત છીએ. આજે આપણો દેશ અનેક લડાયક જૂથોમાં વહેંયાયેલો છે. હું તો એટલે સુધી કહેવા તેયાર છું કે એવા જ એક લડાયક જૂથનો ધું પોતે આગેવાન છું. પરંતુ અધ્યક્ષ મહોદય, આ બધી બાબતો હોવા છતાં પભ મને એ વાતનો પૂરો વિશ્વાસ છે ફे, સમય અને પરિસ્થિતિ અનુકૂળ થશે; તો દુનિયાની કોઈપણ તાકાત આ દેશને ઓક થતો રોકી શકશે નહી. જાતિ અને ધર્મની ભિન્નતા હોવા છતાંય આપણે કોઇને કોઇ સ્વરૅમાં એક થવાના છીએ. એના અંગે મારા મનમાં લેશમાત્ર શંકા નથી. મુસ્લિમલીગ આજે વિભાજન માટે ભયંકર આંદોલન કરી રહ્યું છે પણ એક એવો દિવસ આવવાની સંભાવના પણ હું જોઇ રહ્યો છું કे ખુદ મુસલમાનોમાં જ એવી સમજझ આવશે અને તેઓ સમજવા માંડશે કે, સંયુક્ત ભારત \(જ\) ઓક કલ્યાણકારી માર્ગ છે એવું કહેવામાં મને જરાય શંકા લાગતી નથી. (તાળીઓનો ગડગડાટ)

એટલે જ્યાં સુધી આપણાં લક્ષ્યને સંબંધ છે, ત્યાં સુધી આપણામાંથી કોઈને ય આશiકા રહવીજોઇએ નહીં. આપણી યિંતા એ નથી ફे આપણું ભવિષ્ય કેંેં થશે ? આપણી સિંતા તો એ જ છે ફे આટલી બધી વિરાટ જનશક્તિ ધરાવતો દેશ હળીમળીને એક એવો ફંસલો કરે એને એવો માર્ગ અપનાવે કે આપછે લડાયક જુથોમાં વહેંચાયેલા સૌ એક થઈ જઇએ. આપણી મુશ્કેલી ઈતિને લઈને નહીં પણ અથને લઇને છે. અંતિમ નહીં પણ મારંતિક પરેશાની છ. આપણું લક્ષ્ય શું છે ઓ તો સ્પષ્ટ જ છે પણ પરેશાની એટલી જ છે કે કામનો પ્રારંભ ક્યાંથી કરીએ ? આપણાં દેશના બધાજ લોકો ઓકજ માર્ગના યાત્રી બને, બધાની નવા સંવિધાનમાં સહમતી મળે, બધાજ વર્ગોની રજામંદી મળે એ માટે જે બહુમતી ધરાવે છે એવી રાજનૈતિક પાર્ટીની મોટી જવાબદારી થઈ જાય છે કे જે ગલત ધારણાઓને દૂર કરવા કેટલીક સુવિધાઓ અને સવલતો આપીને આપણી સાથે યાલવા માટેનો અનુોોધ કરવામાં પાછી પાની ન કરે. આવી ભાવના બહુમતી પક્ષમાં પેદા થશે અવી ભાવનાથી જ હું આ અનુરોધ કરું છું. આપણે ઋવો
 અન ભય Gત્પશ્ષ થાય. પોતાના વિરોધીઓમાં જે પક્ષપાતી ધારકાઓ બંધાઈ ગઈ છે એમને સવલતો અને સુરક્ષા આપીને સમજાવી લેવામાં આવે જેથી સ્વેચ્છાથી આપણી સાથે કદમ મિલાવીને ચાલી શકે અને આપほે જે માંગ્ગ અખત્યાર કરવા માગીએ છીએ એ મંજિલે સકુશળ પહોંયી શકીએ. સું અહીં ડૉ. જયકરના સૂચનોનું સમર્થન કરું છું તો એટલા માટે જ કે આપણે જે રસ્તો પસંદ કર્યો છે એના ઉદ્દૃશથી આપણે ઓટલું સમશી શકીઓ કે ; આ પ્રશ્ર માત્ર કાનૂની નથી.

આપણ઼ે સાયા છીઓ કે ખોટા છીએ, આપણે જે માર શ્રણ કર્યો છે તે આપણાં કાનૂનો સાથે સંગત છે ફે નહીં ? ૧૬ મી મે અને ૬ ડિસેમ્બરના દિવસે આપવામાં આવેલાં આપણાં વક્તવ્યો સાથે સુસંગત છે કे કેમ ? એ બધી વાતોને અત્યારે બાજુએ રાખી દો. આપણી સમસ્યાઓ એટલી ગહન અને ગૂંયવझભભરી છે કे માત્ર કાનૂની અધિકારોથી એનું સમાધાન નહીં થાય. આ કાનૂની સમસ્યા છે જ નહીં. આપણે કાનૂની ખ્યાલને છોડીને કંઇક એવો પ્રયત્ન કરવો જોઈએ. જેનાથી એવા લોકો પણ જે આમાં સામેલ થયા નથી, એ લોકો પણ સામેલ થઈ જાય. તે લોકો ૫ણ઼ અહીં આવીને બેસે એવું સંભવ બને. મારી તો બસ એટલી જ પ્રાર્થના છ.

યર્યા વખતે જ બે એવા પ્રશ્નો ઊભા કરવામાં આવ્યા જે મને ખટક્યા હતા અને મેં બન્ને પ્રશ્નો નોંધી લીધા છે. એક પ્રશ્ન તો મારા મિત્ર બિહારનાં પંતપ્રધાને ઉઠાવ્યો હતો. ગઈકાલે સભામાં એ બોલી રહ્યા ડતા. એમધે કહેલું કે આ પ્રસ્તાવ મુસ્લિમ લીગન વિધાનપરિષદમાં સામેલ થવા અંગે કઈઈ રીતે રોકી શકે ? આજ મારા મિત્ર ડૉ.. શ્યામાપ્રસાદ મુખરજએ બીજો પ્રશ્ન ઉઠાવ્યો છે કે શું આ પ્રસ્તાવ 弓ુબિનેટ મિશનના પ્સાવથી વિપરીત છે ? મારું માનવું છે કे આ બન્ને પ્રશ્નો ગંભીર છે અને એનો ઉતાર - માત્ર ઉત્તર નહીં સ્પષ ઉતાર આપવો આવશયક છે. આ પ્રસ્તાવ ખૂબજ સમજ विચારીને અને શાંતચિત્તથી પ્રસ્તુત કરવામાં આવ્યો છે એવું હું માનું છુ. શક્ય છે કे કેવળ સંયોગવશ આ પ્સ્તાવ ઘડાયો હોય! ૫ણ મને એવું સ્પષ જણાય છે કે મુસ્સિમ લીગ આને પરિણામે બહાર જ રહી જશે ! ભલે ને પછી એ પરિણામની સંભાવના જાણીન જ આ પ્રસ્તાવ કેમ મૂક્યો ના હોય! આ અંગે હું સંકલ્પના ફકરા નં.૩ પ્તત્યે આપનું ધ્યાન દોરવા માગું છું જે મારી દ્રષ્ટિએ ખૂબજ મહત્વપૂણા અને આવશ્ક છે. આ ફકરામાં ભારતના ભાવિ સંવિધાનની તસવીર રજૂ કરવામાં આવી છે. મને ખબર નથી કે પ્રસ્તાવક મહોદયનો શું આશય રહ્યો છે. પझા હું માનું છું કે, જે આ પ્રસ્તાવ મંજુર થઈ જ્ય તો સંવિધાન સભા માટે આ પ્રસ્તાં ઓક અર્થમાં આટેશમૂલક બની જશે અને એના ફકરા નં.૩ અનુસાર જ સંવिધાન બનશે. ફકરો ૩ શ્રું કહે છે ? ફકરો તો એવું સૂચવે છે કે, આ દેશમાં ભિન્ન તિનન્ન રાજ્ય પદ્ધતિઓ હશે. એક તો એવા સ્વાયત્ત પ્રાતતોની, રિયાસતોની અને અન્ય પ્રદેશોની જે ભારતીયસંઘમાં સામેલ થવા ઇરછે છે. આ સ્વાયતા પ્રદેશોને તમામ અધિકારો મ્રાત થશે અને વिશેષમાં अન્ય અધિકારો પણ પ્રાપ્ત થશે. આ સ્વાયત પ્રદેશો ઉપર એક સંઘ સરકાર કાર્ય કરશે જેના કેટલાક અધિકારો હશે! જેમાં કાયદો બનાવવાનો, અને શાસન ચલાવવાનો અધિકાર ૫ણા હશે ! પ્રસ્તાવના આ હિસ્સામાં જૂથ અંગેનો ક્યાંય ઉલ્લેખ નથી. આ જૂથ સંઘ સરકાર અને ઘટકો વચ્યેનું એક મધ્યવર્તી સંગઠન છે. કેબિનેટ મિશનના વક્તવ્યને દૃષ્ટિમાં રાખીએ અને કોંગ્રેસના વર્ધા મુકામે થયેલા પ્ત્તાવને નજર સમક્ષ રાખીએ તો હું એ સ્વીકાર કરું છું કે, પુદ મને એ વાતનું આક્વર્ય છે કે પ્રસ્તાવમાં જુથબંધીની કલ્પનાનો ક્યાંય ઉલ્લેખ જ નથી. વ્યક્તિગત રીતે हું માંતોની આવી જૂથબંધીના વિચારને પસંદ કરતો નથી.

ઝું તો એક દૃઢ અને સંયુક્ત કેન્દ્રની તરફેહનું સમર્થન કરનારો છ્બુ. ૧૯૩૫ના કાયદા અનુસાર
 પરંતુ સભાપતિ મહોદય, આ ઇર્છાઓ અને અભિમ્રાયોથી સ્થિતિ ઉપર કોઈ અસર પડશે નહીં. આપણે ખૂબજ આગળ વધી ગયા છીએ. હું તો એવું કહીશ કે, કોંશ્રેસ જાતે જ દૃઢ કેન્દ્રને વિઘटિત કરal રાજી થઈ ગઈ છે. છેલ્લા ૧ ૫૦ વર્ષના શાસન પછી એક કેન્દ્ર બન્યું છે અને હું તો આવા કેન્દ્ર નો પ્રસંશક છું, એને સન્માન આપું છું અને કલ્યાણકારી માનું છુ. પભ જ્યારે આપણો આ સ્થિતિનો ત્યાગ કરી દીધો છે અને આપણે જાતે જ એમ કહેવા માંડયા છીએ કે અમારે મજબૂત કેન્દ્રની જરરતત

નથી，જ્યારે આપણે માની જ લીધું છે \}ે સંઘસરકાર અને પ્રાંતો વચ્ચે ઉપસંઘ જેવી એક મધ્યવર્તી રાજ્ય
 કરવામાં આવ્યો નથી ？હું જાણું છુ કે કોંગ્રેસ પક્ષ，મુસ્લિમ લીગ અને સમાટની સરકાર ત્રણેયની યોજના જૂથબંધી અંગે ધારાના અર્થ બાબતે મતભેદ ધરાવે છે પરંતુ હું તો હંમેશાં એવું સમજતો રહ્યો છું કે，કોંગ્રેસ એ વાત સ્વીકારી લીધી છે કे ભિન્ન ભિન્ન જૂથોના પ્રાંત પોતાનો ઉપ મહાસંઘ બનાવવા રાજી હોય，તો કોચ્રેસને આ વ્યવસ્થા अંગે કોઇ આપત્તિ હોવી જોઇએ નહીં．મને લાગે છે ફे કોંગ્રેસ પક્ષની વિયારધારાનું મારું અર્થઘટન સાયું છે．હું એ પૂછવા માગું છું કે પ્સ્તાવક મહોદય અને એમના પક્ષે જે શરતો ઉપર ધાંતોની જૂથબંધી અથવા એનો ઉપમહાસંઘ બનાવાની કલ્પનાનો સ્વીકાર કર્યો હતો એ પ્રસ્તાવનો હવાલો કેમ આપ્યો નથી？આ પ્રસ્તાવમાં મધ્યવર્તી સંઘનો ઉલ્લેખ શા માટે અલગ રાખવામાં આવ્યો છે ？આ મ્રશ્રનો મને કોઈ જવાબ મળતો નથી．શ્યામાપ્રસાદ મુખરજીએ જે પ્રશ ઉકાવ્યો છે કે ભલા，આ પ્રસ્તાવ ૧૬ મી મેના વક્તવ્યથી विपરીત કેવી રીતે છે અને આને લીછે લીગને સંવિધાનસભામાં આવતા કેવી રીતે રુકાવટ થાય છે ？એના ઉત્તરમાં તો હું એટલું જ કહીશ કે，આ પ્રસ્તાવના ત્રીજ ફકરાનો લાભ મુસ્લિમ લીગ અવશ્ય ઉઠાવશો અને લગાતાર પોતાની અનુપસ્થિતિનું ઔચિત્ય પણ સાબિત કરશે．

સભાપતિશ，ગઈ કાલે મારા મિત્ર ડૉ．જયકરે પોતાની માન્યતાનું પ્રતિપાદન કરવા કંઇક કાનૂની ઢંગથી પ્રસ્તાવ અંગે રજૂઆત કરી કે，આપણને આવો પ્રસ્તાવ પાસ કરવાનો અధિકાર છે કે કેમ ？એમझ઼ે કૅબિનેટ મિશનના વક્તવ્યના કેટલાક અંશો વાંચી સંભળ્વ્યા જે આ સભાની કાર્યવાહી સાથે સંબંધ ૬રાવે છે．એમનું મંતવ્ય હતું કે，આ પ્રસ્તાવ પર તરત નિર્ષય કરવાની પદ્ધતિ સભા અપનાવી રહી છે જે કૅબિનેટ સમક્ષ બીશ રીતે મૂકવા માગું છું．હું એવું નથી પૂછતો કे આ પ્રસ્તા૧ને ઉતાવળે પાસ કરી દ્વાવનો આપણને અધિકાર છે કे કેમ ？પણ એ વાત સું આપને પૂછવા માગું છું કે આવું ઉતાવળિયું વલણ જો આપણે લઈએ અને પ્રસ્તાવને પાસ કરી દઇએ તો તે બુદ્ધમાની અને વિવેકનું પગલ્લું ગણાશે ？

अधिકાર ઓક વાત છે અને બુદ્ધिમતા બીજી વાત છે．હું માનું છું કે，સભા આ બાબતમાં બીજ કમના દૃષ્ટિકોણથી વિયારે．આ સભાને આવો પ્રસ્તાવ પાસ કરવાનો અધિકાર છે એવું માનીને નહીં પણે એવો ખ્યાલ નજર સમક્ષ રાખીને વિયાર કરે કે，આ પ્રસ્તાવને અત્યારે જ પાસ કરી દેવો એમાં કોઇ બુદ્ધिમતા અને નીતિમતા છે ખરી ？મારો તો સ્પષ્ટ અત્મિપ્રાય છે કે આમ કરવું ઓ ધુદ્ધिમતા अને નીતિમત્તા બન્નેથી વिપરિત છે．

મારું સૂયન છે કે，કોંગ્રેસ અને મુસ્લિમ લીગના ઝગડાનો ઉકેલ લાવવા માટે પ્રયાસ કરવો જોઇએ．આ મામલો એટલો મહત્વનો અને દૂરગામી છે કે，એક અથવા બીજા પક્ષની પ્રતિષ્ઠાને નજર સમક્ષ રાખીને એનો ફેંસલો કરવો જોઈએ નહીં．જ્યાં રાટ્ટ્રના ભાગ્યનો ફેંસલો કરવાનો હોય
 ત્થાં તો રાષ્ટ્રના ભાગ્યન જ સર્વૉપરી મહત્વ આપપું જોધઅ．આ અર્થમાં જ હું જયકરના પ્રસ્તાવનું સમર્થન કરું છું．કારભ કે સંવિધાન સભા સુસંગઠિત સ્વરૂપે પોતાનું કાર્ય કરે અને કાર્યારંભ કરતાં પહેલાં મુસ્લિમ લીગની પ્રતિદ્રિયાને જાણી લઇએ，એટલું જ નહીં，આપણી એ વાત પણા સારી રીતે સમજી લેવી જોઇね કે ઉતાવળે કરવામાં આવેલા કાર્યને લીષે આપણા ભવિષ્યનો ફેંસલો કેવી રીતે થશે ？મને ઓ વાતની ખબર નથી કે કોંશ્રેસના દિમાગમાં આ અંગેનું કેવુ ચિત્ર છે કારણા કે કોંગ્રેસ પક્ષ બહુમતી ધરાવતો પક્ષ છે．એમના માનસમાં શ્ંું થાલી રહ્યું છે એ જાણી લેવાની દૈવી શક્તિ મને પ્રામ્ત થયેલી નથી．એમની યુક્તિ અને યુદ્ધકૌશલ શ્રું છે હું જાણતો નથી પકા અત્યારે જે સ્પિતિ ઉત્પન્ન થહ છે એમાં ઓક બહારની વ્યક્તિ તરીકે હું મારું દિમાગ લગ્વું છું તો મને ત્રભ જ રસ્તા જોવા મળે છે，જેનાથી આપણે ભવિષ્યનો નિર્ણય કરી શકીઓ．એક રસ્તો તો ઓ છે કે，એક દળ બીજ દળની ઇચ્છા સામે આત્મસમર્પણ કરી દે．બીજો રસ્તો એ છે કે આપણે પરસ્પર વિયાર વિનિમય કરીને સમજૂતીનો માર્ગ શોધી કાઢીએ અને ત્રીજો માર્ગ ઓ છે ફે દિલ ખોલીને લડાઈ લડી લઈね．

સભાપતિજી，પરિષદના કેટલાક સભ્યો તરફથી મને એવું પझ સાંભળવા મળ્યું છે કે，તેઓ યુદ લડી લેવા તૈયાર છે．ુું પણે તેનો અવશ્ય સ્વીકાર કરું પણા મને લાગે છે ફે，આ દેશની કોઠuल વ્યક્તિ એવું विયારે કે યુધ્ધ દારા તે દેશની રાજનીતિક સમસ્થા હલ કરી લેશે み વિયાર માજ હં કંપી ઊઠું छું．મને એનીય ખબર નથી કે દેશના કેટલા લોકો આ વિયારનું સમર્થન કરશે ？ઘણા લોકો આ ખોટા વિયારનું સમર્થન કરશે અને ઘણા લોકો એટલા માટે સમર્થન કરશે કे એમની લડાઈ અંગ્રેજો સામે છે．જો આ યુદ્ધ જે મનુષ્યના માનસમાં છે，તે સીમિત કક્ષામાં થાય，અને ફક્ત અંગ્રેજો પૂરતું જ મર્યાદ્તિત હોય તો મને આ યુદ્ધકોશલ અને યુક્તિ ઉ૫૨ કોઈ આપત્તિ હોત નહીં．પરંતુ શું તમે એવું માનો છો，ફे યુદ્ધ ફક્ત અંગ્રેજોની જ વिરુદમાં થશે ？ મને એ કહેતા જરાય વસવસો થતો નથી અને આ સભા સમક્ષ હું સાફ સાફ શબ્દોમાં કહી દેવા માંગુ છું કે，જો દેશમાં યુદ્ધ થયું તો પછી એ યુદ્ધ માત્ર અંગ્રેજો પૂરતુ જ સીમિત રહેશે નહીં．યુદ્ધ ૬े આ પકારનું યુધ બીજી કઈ રીતે અલગ હોઈ શકે ? એની ભયાનકતાની મેં તો ક૯્૫ના કરી જ

વિદ્વાન ધુકના પ્રસિદ્ધ ભાષણના અંશો હું સભાની સમક્ષ ટાંકી બતાવવા માગું છું જે એમણે અમેરિકા સાથે મેળમિલાપ કરવા અંગે પાર્લામેન્ટમાં આપ્યું હતું. મારો આશય છે ફे સભાના ઉદૂશશ પ૨ એની કોઇક અસર ૫૩ે. તમે જાણો છો કે અંગ્રેજો અમેરિકાના વિદ્રોહી ઉપનિવેશોને જીતી લઈ એમની મરજી વિરુદ્ધ પોતાને આધીન રાખવાની કોશિશ કરી રહ્યા હતા. આ ઉપનિવેશોને જીતી લેવાનો વિયાર છોડી દ્વામાં આવે એ અંગે બ્રુક મહોદયે કહ્યું હતું :

























હું આપનો અધિક સમય લેવા નથી ઈચ્છતો. પુનઃ એડમંડ બર્કનું વિધાન ટાંકીને મારું પ્રવયન સમાખ કરી દેવા માગું છું. બર્ક મહોદયે ક્યાંક એવું વિધાન કર્યું છે కે, "શક્તિ આપવી તો સહજ-સરળ કાર્ય છે. પણ્ પુદ્ધિ આપવી એ તો મુશકેલ કાર્ય છે. ચાલો આપણી આપણાં આચરણથી એ વાત પ્રમાણિત
 સત્તાનો પ્રયોગ બુદ્ધિમાનીપૂર્વક જ કરશે. આ જ એક માત્ર રસ્તો છે જેના દ્વારા આપझે દેશના તમામ વર્ગ્નન સ્પથે લઈને યાલી શકીશું. એ સિવાય બીજો કોઈ માર્ગ નથી. જેના દ્વારા આપણે એકતા સિદ કરી શકીઓ. આ બાબત અંગે આપણાં સૌના મનમાં કોઈ સંદેહ રહેવો જોઇએ નહીં.
(સંવિધાનસભા વાદવિવાદ ખંડ-૧ ૧૭ ડિસેમ્બર-૧૯૪૬, પૃ.૧૪-૨૧)
परिशिष्ट: 4

\section*{जबारघनालाया भतिभ धवयन : \\ }

મહોદય,
આ સંવિધાનસભાએ કરેલા પાછલા કાર્યો તરફ ધ્યાન આપતાં એજું જોઈ શકારે ફે, જયારે પ્રથમવાર ૯ ડિસેમ્બર, ૧૯૪૬ના રોજ પ્રથમ સભા મળી ત્યારથી અત્યાર સુધીના બે વર્ષને અગિંયાર મહિના તથા સત્તર દિવસોો સુધી કાર્ય થયું છે. આ સમયગાળામાં સંવિધાનસભાનાં કુલ ૧ ૧ સત્ર થયાં. આ ૧૧ સત્રોમાં પ્રથમ છ સત્ર્ લક્ષ્યમૂલક સંક૯્પ પસાર કરવા અને મૂળભૂત અધિકારો, સંઘવિધાન विષયક સંઘને મળેલા અધિકારો વિષયક, અલ્પસંખ્યક સમુદાયો વિષયક, તથા અનુસુચિત ક્ષેત્રો અને અનુસૂયિત જાતિ જનજાતિ વિષયક સમિતિઓના પ્રતિવેદનો પ૨ વિયાર કરવામાં થયાં. સાત, આઠ, નવ, દસ અને અગિયાર સત્રોમાં સંવિધાનનાં મુસદા ઉપર વિયાર કરવામાં આવ્યો. સંવિધાનસભાના આ ૧૧

સત્રોમાં ૧૬૫ દિવસ કાર્ય થયું. સભાઓ ૧૧૪ દ્વિવસ સંવિધાનના મુસદાા સંગે વિયાર-વિમર્શ કરવામાં ગાળ્યા.

સંવિધાનસભા માટે મુસદા સમિતિનું નિર્વાયન ૨૯ ઓગષ, ૧૯૪૭ના દિવસે કરવામાં આવ્યું. ઓની પહેલી બેઠક ૩૦ ઓગષ્ટ, ૪૭ના દ્ટિવસે થઈ. આ બેઠક ૧૪૧ દિવસો સુધી યાલી અને આ સમયગાળા દરમિયાન સંવિધાનનો મુસદા તૈયાર કરવામાં વ્યસ્તતા રહી. મુસદૃા સમિતિનું કાર્ય કરવાને માટે સંવૈધાનિક પરામર્શ દાતા દ્વારા તૈયાર કરવામાં આવેલા સંવિધાનના મૂળ પ્રારૂ૫માં ૨૪૩ અનુસ્છેદ અને ૧૩ અનુસૂયિઓ હતી. મુસદા સમિતિ દ્વારા જે રુપમાં સંવિધાનનો પ્રથમ મુસદો પેશ કરવામાં આવ્યો હતો. એમાં ૩૧૫ અનુચ્છેદો અને ૮ અનુસૂચિઓ હતી. વિયાર-વિમર્શ પૂરો થતાં સંવિધાનના મુસદામાં અનુચ્છેદોની સંખ્યા વધી ૩૮૬ થઇ ગઈ. સંવિધાનના અંતિમ મુસદામાં ૩૯૫ અનુચ્છેદ અને \(૮\) સૂયિઓ છે. સંવિધાનના અંતિમ મુસદા અંગે આવેલાં કુલ સંશોધનોની સંખ્યા લગભગ ૭૬૩૫ હતી. એમાંથી સભામાં ૨૪૭૩ સંશોધનો રજૂ કરવામાં આવેલાં.

આ તથ્યોનો ઉલ્લેખ મેં એટલા માટે કર્યો છે ફे એક એવી સ્થિતિ પણ આવી ગઈ હતી જ્યારે સોંપવામાં આવેલા કાર્યને પૂર્ણ કરવામાં ઘણો અધિક સમય લેવામાં આવ્યો છે, એવી આલોયના પણ થઈ. સમિતિ આરામથી કામ કરી રહી છે અને લોક-ધનનો અપવ્યય કરી રહી છે એવી ટીકા પણ થછ હતી. "રોમ ભકકે બળી રહ્યું છે અને નીરો ફીડલ વગાડવામાં મસ્ત છે." એવી કહેવતનો ઉપયોગ કરીને સંવિધાન સમિતિ સામે તીર ૫ણા તાકવામાં આવ્યું હતુ. શું આવી ટીકાઓ કોઈપણા અર્થમાં ન્યાયસંગત છે ખરી ? વિશ્વના અન્ય દેશોના બંધારણ ઘડવાં થયેલા સમય અંગે થોડોક ખ્યાલ મેળવી લઇએ તો આપણી બંધારણ સમિતિઓ કરેલાકાર્યની તુલના કરવાનો મોકો સભ્યોને મળી જશે.

અમેરિકામાં બંધારણ સંમેલન ૨૫ મે, ૧૭૮૭માં મષ્યું અને ૧૭ સપ્ટેમ્બર, ૧૭૮૭ માં એમફે બંધારણ ઘડવાનું કાર્ય પૂર્ણ કર્યું અર્થાત્ ચાર મહિના આ કાર્ય માટે લાગ્યા હતા.

ફેનેડાનું સંવિધાન બનાવવાનું સંમેલન ૧૦ ઓક્ટોબર, ૧૮૮૪માં થયું અને બે વર્ષ પાંચ મહિનામાં માર્ય ૧૮૮૭માં સંવિધાન વિધિના રૂપમાં અમલમાં આવ્યું.

ઓસ્ટ્રેલિયાનું સંવિધાન માર્ય ૧૮૯૧ માં નવ વર્ષનો સમય પસાર કર્યા પછી ૯ જુલાઈ ૧૯૦૦ માં પુરુ થયું અને વિધિના રૂપમાં અમલમાં આવ્યું.

દક્ષિણ આફિકાનું બંધારણ સંમેલન ઓક્ટોબર, ૧૯૦૮માં થયું અને એક વર્ષ બાદ ૨૦ સપ્ટેમ્બર, ૧૯૦૯ના દિવસે સંવિધાન વિધિ તરીકે અમલમાં આવ્યું.

એ વાત સાથી છે કે અમેરિકા અને દક્ષિણ આફકાના સંવિધાન સંમેલનોએ જેટલો સમય લીધો એટલો સમય ભારતીય સંવિધાન ઘડવામાં અમે લીધો નથી પણા એનાથી વધારે સમય લીધો છે. ૫ણા ઓસ્ટ્રેલિયા કરતાં તો અમે ઘણો જ ઓછો સમય લીધો છે. આ કાર્યમાં સમય અંગેનો આધાર લેતી વખતે એ વાત પણ યાદ રાખવી જોઇએ કે, અમેરિકા, કેનેડા, દક્ષિણ આફકા અને ઓસ્ટ્રેલિયાના સંવિધાન આપણાં બંધારણની તુલનામાં ખુબજ નાનાં છે. હુું આગળ કહી જ યૂક્યો છું કે આપણું બંધારણા ૩૯૫ અનુચ્છેદ ધરાવે છે જ્યારે અમેરિકાના સંવિધાનમાં સાત અનુચ્છેદ માત્ર છે. જેમાં પ્રથમ ચાર ધારાઓમાં વહેંયવામાં આવેલ છે જેની ક્કુલ સંખ્યા ૨૧ છે.

ફેનેડાના સંવિધાનમાં ૧૪૭, ઓસ્ટ્રેલિયાના સંવિધાનમાં ૧ ૨૮ અને દક્ષિણ આફિકાના સંવિધાનમાં ૧૫૩ ધારાઓ છે. બીજી બાબત એ છે કે, અમેરિકા, કેનેડા, ઓસ્ટ્રૅિિયા અને દક્ષિણ આફિકાના સંવિધાનોના નિર્માતાઓને સુધારાઓ અને સમસ્યાઓનોં સામનો ち૨વો જ પડ્યો નહોતો. એમણે જેવું બંધારણ રજૂ કર્યું એવું જ એને સ્વીકારી લેવામાં આવ્યું. જ્યારે અહીં તો આપણી સંવિધાનસભાને ૨૪૭૩ જેટલા સુધારાઓ પ૨ વિયાર કરવો પડ્યો હતો. આ તથ્યો જો ધ્યાનમાં રાખવામાં આવે તો સમય બરબાદ કરવાનું દોષારોપણ મને નિરાધાર પ્રતિત થાય છે. ખરેખર તો આટલા બધા જટિલ અને મહાન કાર્યને આટલા અલ્પ સમયમાં પુરુ કરવા માટે સંવિધાનસભાને ધન્યવાE આપવા ઘટે.

શ્રી નઝીરુદ્દીન અહમદે તો મુસદા સમિતિ એ કરેલા કાર્યને વખોડી કાઢવાનું જ પોતાનું કાર્ય માની લીધું છે. એમના અભિપ્રાય મુજબ તો સમિતિએ જે કાર્ય કર્યું છે, તે પ્રસંશાને પાત્ર તો નથી પણા અનિવાર્ય રીતે જે સ્તરનું હોવુ જોઇએ એ કરતાં નિમ્ન સ્તરનું છે એવું કહ્યું છે. મુસદા સમિતિએ જે કાર્ય કર્યું છે એ અંગે દરેક વ્યક્તિને પોતાનો અભિમ્રાય બાંધવાનો અને અભિવ્યક્ત કરવાનો અધિકાર છે એ હું સ્વીકારું છું. શ્રી નઝીરુદૃને પોતાનો અભિપ્રાય બાંધ્યો છે તેનું સ્વાગત છે. શ્રી નઝીરુદૃીન એવું માની બેઠા છે કे સમિતિમાં કાર્ય કરતા સભ્યોની અપેક્ષાએ એમનામાં વિશેષ બુદ્ધિમત્તા છે. સમિતિ એમના દાવાને પsકારવા માગતી નથી. એટલું જ કહેવાનું છે ફे જો સભાએ એમને મુસદૃા સમિતિમાં નિયુક્ત કરવાને યોગ્ય માન્યા હોત તો સમિતિ એમને મેળવીને એમનુ સ્વાગત કરત! સંવિધાનનો મુસદો ઘડવાના કાર્યમાં સમિતિમાં એમને સ્થાન મળ્યું નથી એમાં મુસદા સમિતિનો તો કોઈ દોષ છે નહીં.

વસ્તુત: મુસદૃા સમિતિ પ્રત્યે પોતાનો તિરસ્કાર અને ધૃણા પ્રગટ કરવા માટે જ શ્રી નઝીરુદૃી અહમદે ઓનું ઓક નવું નામાભ્મિધાન કર્યું છે. તેઓ એને મુસદા સમિતિ (Drafting Committee)ને બદલે વિષયાંતર કરનારી (Drifting Committee) કહે છે અને આ વ્યંગ કરીને શ્રી નઝીરુદૃીન જરૂ સંતોષ પામતા હશે. ૫૬ તેઓ એ વાત ભૂલી જાય છે કે, કૌશલ સહિત વિષયાંતર કરવું અને કૌશલ રહિત

વિષયiંતર કરવું એમાં આસમાન જમીનનો ફરક છે. એક વાત યાદ રાખવી જોઇએ કे મુસદા સમિતિએ વિષયાતર કયુ છે, તો તે પરિસ્થ્થતઓઓનું પૂણ્ણ જાન પ્રાત કર્યા વિના કયું નથી. સમિતિએ કંઇ આંધળાનો ગોળીબાર કર્યો નથી કે માછલી ૫કડવા અનાયાસ પાણીમાં બંસી ફેકી નથી. સમિતિ તો જે માછલીની ખોજ કરતી હતી એને પકડવા માટે એણે પરિચિત તમામ જળાશયોમાં શોધ કરવા માટેની ભારે જહેમત ઉઠાવી છે. કોઇ ઉત્તામ વસ્તુ પ્રાપ્ત કરવા માટેનો પ્રયાસ કરવો એને વિષયાંતર કહી શકાય નહીં જો કે નઝીરુદ્દીન અહેમદના શબ્દો મુસદ્દ સમિતિની પ્રસંશા કરવા માટેના નથી, છતાંય હું એને એક અર્થમા પ્રસંશાપૂર્ણ શબ્દોના અર્થમાં જ સ્વીકારું છું. મુસદૃ સમિતિએ જે સંશોધનોને ઉપયોગી માન્યા છે એને સ્વીકારવાની હિંમત અને સર્યાઈ બતાવી છે એટલે કર્તવ્યપાલન કરવાની જૂઠી માનમર્યાદાની ભાવના રાખવાનો દોષ સમિતિને માથે થોપી શકાય તેમ છે જ નહીં. મુસદૃા સમિતિએ જો ક્યારેક ભૂલ કરી હોય તો એ ભૂલને સ્વીકારતાં ક્યારેય આનાકાની કરી નથી, ઓટલું જે નહીં ભૂલને સુધારવામાં તત્પરતા દાખવી ઓનો અમલ કર્યો છે.

મને એ વાતની પ્રસન્નતા છ કે, મુસદા સમિતિએ કરેલા કાર્યની પ્રસંશા એક સભ્ય સિવાય મહદ્રંશે સભ્યોએ કરી છે અને મને લાગે છે ફे મુસદૃસમિતિના સૌ સભ્યો આ પ્રસંશાથી પ્રોત્સાહિત અને રાશ થશે. જે ઉદાર શબ્દોમાં અમારા કાર્યની વખાણવામાં આવ્યું છે અને મારી તથા મારા સહયોગીઓ ઉ૫૨ જે અભિનંદનની વર્ષા થઈ છે એના કારણે પ્રસન્નતાથી હું એટલો બધો લાગણીવશ થઈ ગયો છું કે કૃતશતાના શબ્દો પ્રકટ કરવા યોગ્ય શબ્દો પણા મારી પાસે હાલ નથી.

સંવિધાનસભામાં અનુસૂચિત જાતિઓના સમુદ્દાયોના હિતની રક્ષા કરવા સિવાય અન્ય કોઈ મહાનતમ આકાંષ્ષા સાથે હું આવ્યો નહોતો કे કોઈ મહાનતમ કાર્ય કરવા માટે મને આમંત્રિત કરવામાં આવશો.

આ કારહે જ જ્યારે મુસદૃા સમિતિમાં મને નિમંત્રિત કરવામાં આવ્યો ત્યારે તો મારા અયરજનો પાર રહ્યો નહોતો અને જ્યારે મને મુસદૃા સમિતિનો અધ્યક્ષ બનાવ્યો ત્યારે તો મારા આક્ષર્યની અવધિ રહી નહોતી. મુસદ્ાા સમિતિમાં મારા કરતાં સારી અને સક્ષમ વ્યક્તિઓ હતી. જેમ ફે મારા મિત્ર શ્રી અલાદિ કૃષ્ણાસ્વામી એંયર. સંવિધાનસભા અને મુસદા સમિતિનો હું આભારી છું કે જેમણો મારામાં આટલો વિશ્વાસ અને ભરોસો મૂક્યો અને એક સાધન બનાવી દેશની સેવા કરવાની મને તક આપી.

મને જે શ્રેય આપવામાં આવ્યું છે ખરેખર તો સું એનો અધિકારી નથી. એના અધિકારી તો શ્રી વી.એન.રાવ. છે, જે આ સંવિધાનના સંવૈધાનિક પરામર્શ દાતા છે અને જેમણે મુસદૃા સમિતિને વિચારાર્થ સંવિધાનનું એક માળખું તેયાર કયું હતું. કેટલોક પશ મુસદૃા સમિતિના સભ્યોને પણ મળવો જોઈઓ. જેમણે ૧૪૧ દિવસ સુધી બોઠકોમાં હાજરી આપી અને નવા સૂત્રો શોધવાનું કોશલ્ય બતાવ્યું. વિભિત્ર દ્રષ્ટિકોણો પ્રત્યે સહાનુભૂતિપૂર્ણ આકલન, વિચારપૂર્ણ સામર્થ્ય વિના સંવિધાન નિર્માણનું કાર્ય આટલી સફળતાથી સમાપ્ત થઈ \(જ\) શક્યું હોત નહી. સૌથી વिશેષ શ્રેય તો આ સંવિધાનના મુખ્ય મુસદા લેખક શ્રી એસ.એન.મુખર્જનન છે. જટિલમાં જટિલ શબ્દાવલીઓને સરળમાં સરળ વૈધાનિક ભાષામાં સુસ્પષ્ટ ઈીતે ૨ชૂ કરવાની એમની યોગ્યતાની બરાબરી ન તો કોઇની સાથે કરી શકાય તેમ છે કે ન તો કઠણ઼ પરિશ્રમ કરવાનું એમનું સામર્થ્ય કોઇને સાથે સરખાવી શકાય તેમ છે. આ સભાને માટે તે એક ઉપયોગી વ્યક્તિ હતા. જો એમની સહાયતા ન મળી હોત તો આ સંવિધાનને અંતિમ સ્વરૂપ આપવામાં અનેક વર્ષો લાગી ગયા હોત! શ્રી મુખર્જીની દેખરેખ હેઠળ કાર્ય કરનારા કર્મયારીઓને પણ્ આ પ્રસંગે ભૂલવા નહીં જોઈએ કારણ કे સું જાણું છું કે એમણે કેવો સખત પરિશ્રમ ઉઠાવ્યો છે અને કેવી શીતે ક્યારેક તો અડધી અડધી રાત સ્રુધી પણ એમણે અવિરત કાર્ય કય્યું છે. એમના પરિશ્રમ અને સહયોગ માટે ુું એ સૌને ધન્યવાદ આપું છું.

સંવિધાનસભા વિભિન્ન વિયારો ધરાવતી વ્યક્તિઓનો સમુહ હોત તો મુસદૃા સમિતિનો કાર્ય અત્યંત કષ્ષદાયક અને મુશકેલ બની જાત! ઓક ઉબળખાબળ જમીન ઉપર ક્યાંક કાળો પત્થર અને ક્યાંક ધોળો પત્થર હોય અને જમીન બદૂસૂરત લાગે એમ સમિતિના દરેક સભ્ય કे દરેક સમુદાય પોતાને વિષિવેત્તા સમજે તો કેવી સ્થિતિ પેદા થાય! આવું બને તો માત્ર અવ્યવસ્થા જ સર્જાય, બીજું ંંઠ નહી. સભામાં કોંગ્રેસ પક્ષની ઉપસ્થિતિએ આવી વ્યવસ્થાની સંભાવનાને જ ખતમ કરી દીધી. એના કારણે કાર્યવાહીમાં વ્યવસ્થા અને અનુશાસન બન્ને જળવાઈ રહ્યા. કોગ્રેસપક્ષના અનુશાસનને કારણે મુસદા સમિતિએ નિશ્રિત સ્વરૂપે પ્રત્યેક અનુચછેદ અને પ્રત્યેક સંશોધનનું ભાગ્ય શું હશે એ જાણીને સંવિધાનનું સંચાલન કરી શકી. એટલે આ સભામાં સંવિધાનનાં મુસદાનું શાંત સંચાલન થવા દેવા માટે અને કરવા માટે કોંગ્રેસપક્ષ પણ શ્રેયનો અધિકારી છે.

આ પક્ષના અનુશાસનને જો બધા જ લોકોએ માની લીધી હોત તો સભાની કાર્યવાહી ખૂબજ નીરસ બની જાત! પક્ષના અનુશાસનનો કઠોરતાથી અમલ કરવામાં આવ્યોહોત તો સંવિધાનસભા જી હજુરિયાઓની સભા બની જાત! સૌભાગ્ય એ હતું ફે એમાં કેટલાક વિરોધીઓ પણ હતા. શ્રી કામઠ, ડૉ. પી.એસ. દેશમુખ, શ્રી સિંધવા, પ્રો.સકસેના અને પંડિત ઠાક્રુદાસ ભાર્ગવનો ઉલ્લેખ કરું છુ. એની સાથે મારે પો.કે.ટી.શાહ અને પંડિત હЕયનાથ ક્કુંજરુનો પભ ઉલ્લેખ કરવો જોઇએ. એમણે જે પ્રશ્નો ઉઠાવ્યા તે ખૂબજ સૈદ્ધાંતિક હતા. એમના સૂયનોને સ્વીકારવા હું તેયાર નહોતો એટલા માટે જ એમના સૂયનોનું મૂલ્ય ઘટી જતું નથી કે ન તો એમની સેવાભાવનામાં કોઇ કમી આવે છે. હકીકતમાં એમણ

સભાની કાર્યવહીને રોયક બનાવી છે．ુું એમનો આભારી છું．જે તે ન હોત．તો સંવિધાનમાં Aિહિત
 યંત્રવત્ કાર્યની અપેક્ષાઓ એમનું યોગદાન પણ મહત્વપૂર્ણ છે．

અંતમાં અધ્યક્ષ મહોદય，મારે આપને ધન્યવાદ આપવા જોઇએ કે આપે ખૂબજ કુશળતાપૂર્વક આ સભાનું સંચાલન કર્યું．આપે સભાસદો મત્યે જે ઉદારતા અને સહાનુભૂતિ બતાવી છે તે પ્રશંસાપાત્ર છે．એવા અવસરો પણ આવ્યા જ્યારે મુસદૂા સમિતિને પારિભાષિક શબ્દોને આધારે રોકવાનો પ્રયાસ થયો હતો અને એવી ક્ષણો મારે માટે અત્યંત યિંતાપૂર્ણ બનેલી．．ુંં આપનો આભાર એટલા માટે માનુ છું ૬े આપે સંવિધાન નિર્માણના કાર્યને વિધિવાદ（Legalism）નો વિજય થવા દીધો નહીં．

મારા મિત્ર શ્રી અલ્લાદૃી ફૃષ્ણાસ્વામી ઐયર અને શ્રી ટી．ટી．કૃષ્ણામાયારીએ આ સંવિધાનનો જેટલો બયાવ થઈ શકે એટલો બચાવ અને સંરક્ષણ કરવાનો પ્રયાસ કર્યો છે．એટલે આ સંવિધાનના ગુણો વिશે હું ંંઇ વિશેષ કહેવા માગતો નથી．કારણ કे મારં માનવું તો એવું છે કે，




સંવિધાનનું કાર્યકરણ પૂર્ણતયા સંવિધાનના પ્રકાર ઉ૫૨ નિર્ભર કરતું નથી．સંવિધાન કેવળ વિધાન મંડળ，કાર્યપાલિકા અને ન્યાયપાલિકા જેવા અંગોને માટે વ્યવસ્થા કરી શકે છે．રાજ્યના આ અંગોનો अમલ તો જનતા ઉપર અને જનતા દ્વારા પ્રસ્થાપિત રાજનૈતિક પક્ષો ઉપર નિર્ભર છે．જે સંविધાનની ઇરછા અને નીતિનું પાલન કરવાના સાધન હોય છે．ભારતના લોકો અને ભારતના રાજનૈતિક પક્ષો આ સંવિધાન સાથે ભવિષ्यમાં કેવો વ્યવહાર કરશે ઓના અંગે અત્યારે તો શું કહી શકાય？શ્રું ભારતના રાજકીયપક્ષો પોતાના પ્રયોજનો સિધ્ધ કરવા માટે સંવૈધાનિક સાધનોનો ઉ૫યોગ કરશે કે કાન્તિકારી સાધનોને પ્રાથમિક આપશે？જો તેઓ કાન્તકારી સાધન અપનાવે તો આ સંવિધાન ભલે ને ગમે તેટલું ઉત્તમ કેમ ન હોય，તે અસફળ પુરવાર થશે એવી આગાહી કરવા કોઈ દેવદૂતતની આવશ્યકતા નથી．એટલે ભારતની જનતા અને ભારતના રાજકીય પક્ષો કેવા પ્રકારની પ્રૃૃત્તિઓ કરશે એના અંગે કોઠ વિધાન કરુું આજની પળે તો નિરર્થક છે．

આ સંવિધાનની નિંદા અધિકતર બે ક્ષેત્રોમાંથી કરવામાં આવી છે．તે છે સામ્યવાદી પક્ષ અને સમાજવાદી પક્ષ．આ માટે આ બન્ને પક્ષો દ્વારા સંવિધાનની આલોચના કરવામાં આવે છે શું એટલા માટે के સંવિધાન ખરાબ છે？હ⿹勹弋一𧰨丶 સ્પષ્ટ કહેવાનું સાહસ કરૂ છું કे બંધારણ ખરાબ નથી．

સામ્યવાદી પક્ષ શ્રમિકોની તાનાશાહી આધારિત સંવિધાન ઈરછે છે．તેઓ સંવિધાનની આલોયના એટલા માટે કરે છે કે સંવિધાન સંસદીય લોકતંત્ર ઉપર આધારિત છે．

સમાજવાદીઓ બે વાતો ઈચ્છે છે．પહેલી વાત તો એ છે કે，એમના હાથમાં શિિત આવી જાય તો સંવિધાન દ્વારા એમને કોઈ પણ પ્રકારનું વળતર યૂક્યા વિના સંપતિતનું રાષ્ટ્રીયકરણ કे સામાજિકકરझ કરવાની સ્વતંત્રતા મળવી જોઇએ．બીજી બાબત સમાજવાદીઓ એવું ઈંચે છે કે， સંવિધાનમાં ઉલ્લેખિત भૂળભૂત અધિકારો નિરપેક્ષ થતા કોઇ ૫ણે પ્રકારના સીમાવિહીન હોવા જોઇએ．જેથી જ્યારે એમનાં હાથમાં શહિત આવે ત્યારે માત્ર આલોયના કરવા માટે જ નહીં પભા રાજ્યને ઉલટાવી નાખવાની પફ પૂશી સ્વતંત્રતા પક્ષને મળવી જોઇએ．

મને લાગે છે કे આ જ મુખ્ય બાબતો છે જેના કારહે સંવિધાનની આલોચના કરવામાં આવ છે．હું એવું તો નથી કહેવા માગતો કે，વળતર ચૂકવ્યા વિના સંપત્તિ સર્જન કરવાનો સિધ્ધાંત ઓટલો પવિત્ર छે કે એની અવહેલના કરી જ શકાય નહી．હું એવું પણ નહીં કહું કે મૂળભૂત અધિકારો નિરપેક્ષ અને કોઈ પણ પ્રકારની મર્યાદા લગાડયા વિનાની ન હોઈ શકે જેને હઠાવી જ શકાય નહીં． હા，હું એટલું અવશ્ય કહીશ કे સંવિધાનમાં જે સિધ્ધાંત નિહિત છે તે વર્તમાન પેઢીના વિયારો છે અને મારા આ વિધાનમાં જો તમે કોઈ અતિશયોકિત ગણો તો હું કહીશ કે，તે સંવિધાનસભાના સભ્યોનો વિયાર છે．તો પછી એને સંવિધાનમાં સામેલ કરવા માટે માત્ર મુસદા સિમિતને માથે દોષ શા માટે મૂકવામાં આવે છે？હું એવું પણ કહેવા તૈયાર છું કे સંવિધાન સભાના સદસ્યોને જ શા માટે દોષિત ગણવામાં આવે છે ？અમેરિકાના મહાન રાજનીતિશા જેફરસન જેમણે અમેરિકાનું બંધારણ ઘડયું એમછો કેટલાક ગંભીર વિચારો વ્યકત કર્યા છે જેની ઉપેક્ષા સંવિધાનનું નિર્માણા કરનારા કયારેય કરી શકેે નહીં．


 Aિવાસીઓનં બંધનમાં બાંધी શ૬તી નたी．＂

એક અન્ય સ્થળે એમણે બીજું કથન કરેલું છે \} :













 પરમસત્ય છે．એના અંગે કોઈ વiધધો ઉઠાવી શકાય \(જ\) નહી．જેફરસન દ્વારા નિધ્ધારિત આ સિધ્ધાંતનું જે સંવિધાન સભાઓ પાલન ન કર્યું હોય તો તે અવશ્ય દોષને પાત્ર જ નહીં પણા નિંદાને પાત્ર પશા ગણૈાત！૫ણા ષું ખરેખર み પૂછવા માગું છું કે સંવિધાનની મુસદા સમિતિ દોષને પાત્ર છે ખરી？ મારો જ્વાબ છે કे બિલકુલ નહી．આન માટે કેવળ સંવિધાનના સંશોધનો અંગેના ઉપબંધો નું પરીક્ષझા કરgું જોઇએ．

જનતાને સંવિધાનમાં સંશોધન કરવાનો અવિકાર આ બંધારહી આપ્યો છે．કેનેડાના સંવિધાનમાં આવી જેગવાઈ નથી કે અન્ય બંધારણોમાં સંશોધન કરવા અંગેના જટિલ નિયમો અને શરતો જેમ અમેરિકામાં અને ઓસ્ટ્રૅલિયામાં લાગુ પાડવામાં આવી છે એવું કરવામાં આવ્યું નથી．આ બંધારણ સભાઓ તો સંવિધાન સભાઓ આવg કરવાથી પોતાની જાતને રોકી છે એટલું જ નહીં સંશોધન કરવા માટે અત્યંત સુવિધાજનક પ્રફિયાની જોગવાઈ બંધારભ સભાઓ ભાવિ પેઢીને માટે
 બતાવો અને સિદ્ધ કીી બતાવો કે，અત્યારે જે પરિસ્થિતિઓ પ્રવર્તી રહી છે，અને દેશ જેમા ફસાયો છે，ત્યારે સંવિધાનમાં સંશોધન કરવા માટે આટલી સુવિખાજનક જોગવાઇઓનો કોઇ જગ્યાઓ કરવામાં આવી છે કे કેમ？જે લોકો આ સંવિધાનથી અસંતુષ અને નારાજ છે એમझો માત્ર ર／૩ ખહુમતી માત્ત કરવાની છે અને જો પુખ્નમતાઘકકાર દ્વારા નિર્વાચિત સંસદમાં ર／૩ જેટલી ખહુમતી પણા જો પ્રાત \(t\) કીી શકે તો એંવું 7 માનવું જોઇએ ફे જનસાધારણા એમના આદોલનમાં અને અસંતોષમાં સાથ આપી રહી છે．

सંદ̈ધાનિક મહત્વ કેવળ ねક જ વાતમાં છે જેનો સું ઉલ્લેખ કરવા માંગુ છું．સભાએ એવી

 ધારણાઓ ૫र આધારિત છે，સંવિધાન યથાર્થરપમાં કઈ કઈ વાતોનો પ્યાસ કીી રહી છે？
 સમગ્ર બાબત આધારિત છે．સંધીય શાસન પધ્ધતિને મૂળભૂત સિtધાંત એ છે કे विधાયી （Legislative）અને કાર્યપાલિકા પ્વાકિર（Exicutive Authorrity）નું વિભ્મ૪ન કેન્દ્ર અને રાજ્યોમાં కેન્ર દારા Aિર્મિત કોઠ ૫ણા વિAિ દ્વારા નથી થતું પણા સ્વયં સંવિધાન દ્વારા કરखામાં આવ છે．આ સંવિધાન દ્વારા \(જ\) ધશે．આપણાં સંવિધાનને આધીન રાજયો પોતાના વિધાથી અને
 પ્રકારે 弓ેન્ર પર આષ્રિત નથી．આ વિષયમાં કૅન્દ્ર રાજ्योની સ્થિતિ સમાન છે．મને તો ね જ ખબર
 એ શક્ છે ફे અન્ય કોઇ સંધીય સંવિધાનમાં કેન્દ્રને વિધાથી અને કાર્યપાલિકા માટે જેટલા અ｜િકારો આપવામાં આવ્યા છે એનાથી વિશેષ विષયો કેન્ર્નને આપવામાં આવ્યા છે．ઓવું પણા શક્મ છે સવિશિષ્ટ શકિતઓ（Residuary Power）કેન્રનન આપવામાં આવેલી છે પણા સંઘીય શાસન પદ્ધति（Fedaralism）ની આ \(જ\) જે भુખ્ય બાબતો tથી．ถું આગળ કહી યૂર્યો છ્ં તેમ
 કાર્યપાલિકા પાધિકારોનું વિભાજન થાય．આ સિધ્ધાંત આપણાં સંવિધાનમાં નિહિત છે એના અંગે
 એ ખોટું છે．કૅન્ર્ર પોતાની સ્વેચછાશી આ વિભાજનમાં પરિaર્તન કીી શકે નહીં ન તો એમાં ન્યાયપાલિકા પણા પરિવર્તન કરી શકે છે ઓ અંગે તો બચિત જ કહેવાયું છે કે ：

ન્પાપાલય ર૫ભેહ（Modify）કીી શકે છે પણા ઓકને સ્થાને બીજ વાત મૂકી શકતું નથી． પૂર્વના અર્થગઠનોમાં તે પરિaર્તન કરી શકે છે．નવા મુદાઓ ઉપસ્થિત કરી શકે છે．એક સીમા
સુધીના મામલાઓનાં વિભાજન પંકિતને આ તરફ ફે તે તરફ કરી શકે છે. પણ઼ કેટલાક એવા અવરોધો છે જેને પાર પાડી શકે તેમ નથી. નિક્સિત સ્વરૂપે સોંપવામાં આવેલ શબિતઓનું પુનર્વિભાજન કરે શકે નહી. વર્તમાન શહિતઓને તેઓ વ્યાપક સ્વરૂપ પ્રદાન કરી શકે પરંતુુોઈપણ પ્રાધિકાર ને સ્પષ્ટ રૅ૫ીી આપવામાં આવેલ શકિતને કોઈ અન્ય પ્રાધિકારને સોંપી શકે નહીં.

れટલે કેન્દ્રીકરણ અંગે લગાડવામાં આવેલો દોષ કે આરોપ સંઘવાદને નિર્મૂળ કરે છે. ઓ આરોપ સિધ્ષ થતો નથી. બીજો અત્મિયોગ એ છે కે: કેન્ર્નને રાજ્યોનું દમન કરવાનો અધિકાર સંવિધાન દ્વારા આપવામાં આવ્યો છે. આ અભિયોગને સ્વીકારી લેવો જોઇએ. પણ આ અભિયોગનો સ્વીકાર કરતા પહેલાં કેટલીક બાબતોનું ધ્યાન રાખતું જોઇઓ.

પહેલી વાત તો એ છે કે: આ અતિકમણકારી શ઼િતઓ આ સંવિધાનનું સામાન્ય સ્વરૂ૫ નથી. એનો પ્રયોગ અને પ્રવર્તન સ્પષ્ટ રૂપથી માત્ર કટોકટીના કાળમાં જ કરવા પૂરતી સીમિત છે.

બીશ વાત એ છે કे : જ્યારે કટોકટીની સ્થિતિ આવી ૫ડે ત્યારે કેન્ર્મને આ अતિકમણકારી શાિતઓ આપવાનું ટાળી શકાય તેમ છે. જે લોકો કટોકટીની પરિસ્થિતિમાં ૫ણા આવી શ઼િતઓ આપવાનું ઇન્કારે છે ત્યારે એવું પ્રતિત થાય છે કે આ વિષયના મૂળમાં જે સમસ્યા છે એનું સ્પષ્ટ ફાન તે લોકો ધરાવતા નથી. ‘ધી રાઉન્ડ ટેબલ' નામની પ્રસિધ્ધ પત્રિકાના ßસેમ્બર ૧૯૩૫માં અંકમાં એક લેખકે આ સમસ્યાઓનું સ્પષ ર૩ આપ્યું છે. એમનું કથન સું નીચે પ્રમાણે ક્ષમાયાયના સાથે ટાંકુ છુ. લેખકનું કહેજું છે ફे :

રાજનૈતિક પધ્ધતિઓ - અધિકારો અને કર્તવ્યોનો સમૂહ છે, જે છેવટે તો એ મશ્ન પર નિર્ભર કરે છે ૩े કોના પ્રત્યે અથવા કયા પ્રાધિકારીમાં નાગરિક નિષ્ઠા રાખે ? શાંતિકાળમાં આ મશ્ન ઉપસ્થિત થતો નથી. કારણા કे વિધિ સરળતાપૂર્વક કાર્ય કરતી હોય છે અને નાગરિક કોઠ એક સ્થિતિમાં ઓક પ્ર્ધિકારીની કે અન્ય પ્રાધિકારીની આશાનું પાલન કરતો હોય છે અને તે દ્વારા પોતાનું કાર્ય યલાવે છે ૫ણા સંકટકાળમાં શક્ય છે કे પ્રાધિકાર વિષયક દાવામાં સંઘર્ષ થઈ જાય અને એ સમયે એ સ્પષ થઈ જાય ફે વસ્તુત: દાવાનું અંતિમરૂપથી કોઈ ન્યાયમંડળ અર્થગઠન (Juristic interpretation) ફે વિિિ-નિવ્વાચન (Statutes) દ્વારા નિક્ટિત કરી શકાય નહી. વિધિ ઓ તથ્યોને અનુરૂપ હોવી જોઇઓ અને આ જ વિધિનો દોષ છે જ્યારે આ બધી વાતોને દૂર કરી દ્વામાં આવે છે. તો પછી પ્રન એટલો જ રહી જાય છે કે કયો પ્રાલિકારી (Authority) નાગરિકની અવશિષ્ટ નિષા (Residual Loyalty) નો અધિકારી છે. શું કેન્દ્ર અધિકારી છે કે સંગઠક રાજ્ય ?

આ સમસ્યાનો ઉપાય એ પ્રશ્નના ઉત્તર પર આધારિત છે જે આ સમસ્યાનો સારભૂત પ્રશ્ન છે. એમાં સંદેહ નથી કे જનતાના એક વિશાળ ભાગની સમ્મતિ અનુસાર કટોકટીકાળમાં નાગરિકની
 લક્ષ્યને માટે તથા સમશ્ર દેશના સામાન્ય હિતને માટે પ્રયત્નશીલ થઈ શકે છે. કટોકટીના સમયે પ્રયોગ કરવા માટે કેન્દને કેટલીક અતિકકમકારી શકિતઓ આપવાના પક્ષમાં આ ઓક મોટું પ્રમાણ છે. અને વળ્ળી કટોકટીના કાળમાં સમચ્ર રાષ્ટ્રને સાંકળી રાખવા સંગઠક રાજ્ય પર બોજ કેવી ઈીતે લાદી શકાય? કટોકટીના સમયે સ્થાનિક હિતોની સાથે સમચ્મ રાષ્ટ્રની સંમતિ અને હિતોનો વિચાર પझા કરવો પડ. એટલે મારં કહેવું એટલું જુ છે કે જે લોકોઓ બંધારણ અંગે ફરીયાદ ઉભી કરી છે તે લોકોએ સમસ્યાની ગંભીરતાનો વિચાર જ કર્યો નથી.

આટલા સ્પષીકરણ પછી ફું અહીં જ મારં પ્રવયન પુરં કરી દેવા માગતો હતો પરંતુ મારં મસ્તિક આપણા દેશના ભવિષ્ય માટે કંઇક વિમાસણ અનુભવે છે એટલે આ વિષયમાં થોડુંક કહેવાની મારી ઇચ્છા છે.

૨૬મી જાન્યુઆરી ૧૯૫૦ના દ્વિવસે ભારત એક સ્વતંત્ર સાર્ષભૌમ દેશ ગણાશે ત્યારે એની સ્વાધીનતા શું થશે? શું તે પોતાની સ્વાધીનતાની રક્ષા કરી શકશે કे અને ગુમાવી દેશે? મારા મનમાં સૌ પ્રથમ આ વિયાર આવે છે. એવું તો નથી જ કે ભારત સ્વાધીન દેશ રહ્યો જ નથી, પણા વાત એટલી જ છે કे એકવાર સ્વાધીનતા ગુમાવી દીધી છે તો શું બીજીવાર પણ તે ગુમાવી દેશે? આ જ એક એવો વિયાર છે જેના ભવિષ્ય અંગે દું ખૂબ જ ચિંતિત છ્હુ. જે તથ્ય મને સૌથી વિશેષ પરેશાન કરે છે તે એ છે કે: ભારતે એકવાર પોતાની સ્વાધીનતા ગુમાવી જ નથી પણ પોતાનાં જ કેટલાક લોકોની ક્રૃધતા અને ફૂટને કારણે સ્વાધીનતા આવી અને ગઇ છે.

મહંમદ બિન કાસમે સિંધ પર આક્રમझ કર્યું તે સમયે રાજા દાહિરન સેનાપતિઓઓ મહંમદ બિન કાસમના અભિકરતાઓ પાસેથી લાંચ લીધી હતી અને પોતાના રાજાન યુધ્ધ કરવથીી રોક્યો હતી. મહંમદ ઘોરીએ ભારત પર આક્રમણ કર્યું ત્યારે પૃથ્વીરાજ સાથે યુદ્ધ કરવાનું નિમંત્રણ એના જ ભાઈ જયયંદે આપ્યું હતું. એટલું જ નહીં ધોરીને પોતાની અને સોલંકી રાજાઓની સહાયતા આપવાનું વયન આપ્યું હતું.

જ્યારે શિવાજી હિંદુઓની મુકિત માટે યુદ્ધ કરી રહ્યા હતા ત્યારે અન્ય મરાઠા સરદારો અને , રાજાઓ મોગલ બાદશાહની તરફેણમાં રહીને યુદ્ધ કરી રહ્યા હતા. જ્યારે અંચ્રેજો શિખ શાસકોને નષ કરવાના કાર્યમાં પ્રવૃત્ત હતા ત્યારે भુખ્ય સેનાપતિ ગુલાબસિંહ યુપયાપ બેઠો રહેલો. અને શિખ રાજાને બયાવવા એણે મદદ કરી નહોતી. ૧ ૮૫૭માં જ્યારે ભારતના એક વિશાળ ભાગે અંગ્રેજો વિરૂધ

શું આ ઈતિહાસનું પુનરાવર્તન થશે？આ विયારને લીધે મારં મન ચિંતાથી ઘેરાઈ જાય છે． જજાતિ અને મતમતાંતરોના રૂપમાં પ્રાચીન દુશ્મનો તો આપણી સાથે જ છે．એમાં વળી વિરોધી રાજનૈતિક મતમતાંતરોના આધારે કેટલાય રાજનૈતિક પક્ષો આપણે બનાવતા જવા માંડ્યા છીઓ． અને તેથી આ ચિંતા અધિક ઉચરૂપ ધારણ કરવા માંડી છે．શું ભારતીયો મતમતાંતરો કરતાં દેશને શ્રેષ્ઠ માનશે ⿳े一 દેશ કરતાં મતમતાંતરોને શ્રેઠ માનશે？મને એવું લાગે છે કે：પક્ષપાતને દ્દેશ કરતા શ્રેઠ માનીશું તો ફરીથી આપણી સ્વતંત્રતા ખતરામાં પડી જશે．અને સંભવત：સEે૧ને માટે સ્વધધીનતા હાથમાં સરકી જશે．આવું સંકટ ઉભું \(t\) થાય તે માટે આપણે દઢઢતાથી દેશનુું રક્ષણા કરવું પડશે．આપણા લોહીના અંતિમબિદુથી આપણો આપણી સ્વતંત્રતાનું રક્ષણ કરવાની દઢઢ પ્રતિજા લેવી पडशे．

ર૬મી જાન્યુઆરી ૧૯૫૦ના દ્વિવસે ભારત એક લોકતાંત્રિક દેશ બનશે．એનો અર્થ એ થયો કે તે દ्विવસથી ભારતમાં જનતાનું，જનતા દ્વારા યલાવાતી સરકારનું શાસન થશે．ફરીથી એ જ પ્રશ્ર મારા માનસમાં ઉપસી આવે છે કे આ લોકતંત્રાત્મક સંવિધાનનું શું થશે？શું દેશ એનું રક્ષણા કરી શકશે？ફे એનેય ગુમાવી દેશે？આ ઓક બીજો પ્રશ્ન છે જે મારા મનમાં પેદા થાય છે અને પહેલાં વિયારની જેમ જ મને વ્યથિત કરે છે．

ભારત લોકતંત્રને જાઅતું જ નથી એજું તો છે નહીં．ઓક ઓવો સમય હતો જ્યારે ભારત ગણરાજ્યોથી સુસજ્જિત હતો અને રાજાઓ હતા પણા તેમની ય ચૂંટણી થતી હતી．એમના અધિકારો પ૬T સીમિત રહેતા હતા．એમને પરમાધિકારો પ્રાપ્ત થયેલા નહોતા．ભારત સંસદ કे સંસદીય પ્રણાલિકાથી પરિચિત નથી．એવું ય નથી．બોદ્ઘસંઘના અભ્યાસથી એવું જાવા મળે છે કે ：કેવળ સંસE જ નહીં પભ સંઘ－સંસદ સિવાય બીજું કશું જ નહોતું．હકીકતમાં આધુનિક યુગમાં સંસદીય પ્ર અને નિયમો，પ્સ્તાવો，સંકલ્પો，ગણપૂર્તિ，સચેતક，મતગણના，શલાકા દ્વારા મતદાન，અવિશ્વાસ પ્રસ્તાવ，વ્યવસ્થા પહેલાં નિહિત થયેલ અભિયોગ વગેરે સંબંધમાં નિયમો હતા જો કે બુધ આ નિયમોને સંઘની બેઠકોમાં લાગુ પાડતા હતા ૫રંતુ એમझે આ નિયમોને દેશની તત્કાલિન રાજનૈતિક સભાઓોમાં પ્રયલિત નિયમોમાંથી જ લીધેલા હતા．

ભારતમાંથી આ લોકતંત્રતાત્મક વ્યવસ્થા મટી ગઇ．તો શું પુન：આ વ્યવસ્થા મટી જશે？હું કહી શકકતો નથી પરંતુ ભારત જેવા દેશમાં જયાં લોકતંત્રનો દ્ર્ઘકાળથી અમલ થયો નથી એટલે એની નવીન વ્યવસ્થા માનવામાં આવે છે．સંભવત：લોકતંત્રના સ્થાને સરમુખત્યાર શાહી સ્થપાવાની કટોકટી તો કાયમને માટે વિદ્યમાન છે જ．એવી પણ સંભાવના છે ફे ：આ નવજાત લોકતંત્ર પોતાનું સ્વરૂ૫ જાળવી રાખવા વાસ્તવમાં પોતાના સ્થાને સરभુખત્યારશાહીની જ સ્થાપના કરી દે．જો કોઈ દુર્ષટના થાય તો બીશ સંભાવના જ સાકાર થવાની સંભાવના અધિક છ．

જો આપણે લોકતંત્રને માત્ર સ્વરૂપમાં જ નહીં પણ યર્થાથમાં બનાવી રાખવા માગતા હોઇએ તો આપણે શું કરવું જોઇઓ ？

મારા विચાર અનુસાર તો સોથी પહેલાં આપહો みવું કૃવું જોઇ્ કे
 સંવેધાનિક ચીતિઓન દટતાપૂર્વક અપનાવી જોઇ્એ．એનો અર્થ એટલો જ કે કાન્તિની નિર્મમ રીતિઓનો આપફે ત્પાગ કરવો જોઈએ．એનો અર્થ એ પણ થયો કે સવિનય અવફા， અસહયોગ અને સત્યાચહનો માગ છોડી દેવો જોઇએ．જ્યારે આર્થિક અને સામાજિક ઉદૃશોની પૂર્તિ સંભવ 8 t હોય ત્યારે અને જ્યારે કોઠ માર્ગ જ ન રહે ત્યારે અસંવેધાનિક ઉપાયો પ્રયોજી શકાય અને એને ન્યાયપૂર્ભ ગણી શકાય．પરંતુ જયાં સુધી સંવૈધાનિક ઉપાયો શકય હોય ત્યiં સુધી અસંવૈધાનિક ઉપાયો પ્રયોજવા એ ન્યાયસંગત ગણી શકાય નહીં．અસંવૈધાનિક ઉપાયો ધ્રયોજવાથી અરાજકતા ફેલાય છે．એટલે એનો જેટલો વેળાસર પરિત્યાગ કરી શકાય એટલી ત્વરાથી ત્યાગ કરવો જોઇએ．એ દેશ માટે ઉપકારક છે．

બીશી બાબત આપણ એ કરવાની છે ફे જહોન સ્ટુઅર્ટ મીલે લોકશાહીને બયાવવા યિંધી છે． ખાસ કરીન લોકતંત્ર બયાવવાની રૂચિ રાખનાર સૌ કોઇને એમની સલાહ સ્વીકારવી જોઇએ અને તે એ કે કોઈ પણ મહાન વ્યઠિતના યરણોમાં આપણા સ્વાતંત્ર્યને ધરી દેવી ન જોઇએે．અથવા એવાં પરિબળોના હાથમાં આપણું સ્વાતંત્ર્ય ન સોંપી દઈね જે પરિબળો લોકતાંત્રિક સંસ્થાઓને જ મટાડવા માગે છે．જે મહાન વ્યકિતઓઓ દેશની સેવા કરવા માટે પોતાનું સર્વસ્વ હોમી દીદું છે એવી વ્યકિતઓ પ્રત્યે આભારની લાગણી વ્યકત કરવી કે કૃતશશતા પ્રગટ કરવી એમાં કોઈ બુરાઈ છે નહીં પણ કૃતશત્તની પણા એક સીમા છે．મર્યાદા છે．આયલેંડના દેશભકત ડૈનિય આ કોનલે સાયું જ કહ્યું છે ફे， ：＇પોતાનું સ્વમાન ગીરવે મૂફીને કોઇ પુરૂષ કૃતશ બની શકે નહી．પોતાનું સતીત્વ ગુમાવીન કોઈ સ્ત્રી કૃતશ બની શકે તહીં અને પોતાનું સ્વાતંત્ર્ય ખોઈ દઈને કોઈ રાષ્ટ્ર જૃતજ્ થઈ શકે નહી．＇

કોઈપફા અન્પ રાષ્ટ્ર કરતાં આ યેતવણી ભારત માટે અત્યંત ઉપયોગી છે કારણા કे ભારતમાં ભકિત અથવા ભકિતમાર્ગ અથવા જેને વીર પૂજા（Hero worship）કહેવામાં આવે છે એવું

ભારતની રાજનીતિમાં એટલું મહત્વિyૂ์ બની યુક્યું છે જેટલું અન્ય કોઈ દેશની રાજનીતિમાં છે

ત્રીજી બાબત જે આપણે ધ્યાન આપવાની છે ઓ તે છે ફे આપણે રાજનૈતિક લોકતંત્ર માત્રથી સંતુષ્ટ થઈ જવાનું નથી．આપણાં રાજનૈતિક લોકતંત્રને આપણે સામાજિક લોકતંત્રમાં પરિવર્તિત કરવાનું છે．જો સામાજિક લોકતંત્ર સ્થપાય નહીં તો રાજનૈતિક લોકતંત્ર સદૈવ બની રહે એવું શક્ય પણ નથી． રાજકીય લોકતંત્રનો આધાર સામાજિક લોકતંત્ર પર અવલંબે છે．સામાજિક લોકતંત્રનો શ્થું અર્થ છે ？

એનો અર્થ જવન જીવવનો ઓનો માર્ગ છે જેમાં સ્વતંત્રતા，સમનાતા અને બંધુતાના આદર્શો જીવનમાં વણાયેલા હોય．સ્વતંત્રતા，સમાનતા અને બંધુતાને અલગ અલગ નહીં પણા સંયુકત રીતે જ ચરિતાર્થ થયેલા હોય તો જ એ સામાજિક લોકતંત્ર છે．આ ત્રબેય મૂલ્યોના સંયુકતકરણથી તે પેદા થાય છે અને એકનો બીજ સાથે વિzછેદ કરવાથી એનું મૂળ પ્રયોજન જ નષ્ટ થઈ જાય છે． સ્વાતંત્ર્યને સમતાથી પૃથક કરી શકાય નહીં．એવી જ રીતે સ્વતંત્રતા અને સમાનતાને બંધુતાથી અલગ પાડી શકાય જ નહીં．

સમતાવિહીન સ્વાતંત્ર્રથી કેટલીક વ્યકિતઓનું અનેક વ્યકિતઓ ઉપર પ્રભુત્વ પેદા થઈ જશે． સ્વાતંત્ર્યવિહીન સમતા વ્યકિતગત ઉ૫કમને નષ્ટ કરશે．
બંધુતા વिના સ્વાતંત્ર્ય અને સમતા પોતાનો સ્વાભાવિક માર્ગ શ્રહણ જ નહીં કરી શકે．એના પ્રશસ્ત કરવા માટે તો સિપાછની આવશ્યકતા પેદા થશે．

આ મૂલ્યોના અનુસંધાનમાં જ આપણી કાર્યારંભ કરવો જોઇએ．કારશ કે ભારતીય સમાજમાં બે બાબતોનો પૂર્ણ અભાવ છે．એમાં ઓક છે સમતા，સામાજિક સ્તરે આપણો ભારતીય સમાજ ઓક એવો સમાજ છે જે ૬માનુસાર નિક્દિત અસમતાના સિધ્ધાંત પ૨ આર્કિત છે．જેનો અર્થ એટલો જ થાય કे કેટલીક વ્યકિતઓની ઉજ્નતિ અને કેટલાકનું પતન．

આર્થિક સ્તરે આપણો સમાજ એક એવો સમાજ છે જેમાં કેટલાક લોકો એવા છે જેમની પાસે અઢળક સંપત્તિ છે અને કેટલાક એવા છે જે નરી નિર્ધનતામાં સબડવું ૫ડ છે．

૨૬મી જાન્યુઆરી ૧૯૫૦ના દિવસે આપझે વિરોધાભાસો ભરેલી જિંદગી（A Life of contradiction）માં પ્રેેશી રહ્યા છીએ．રાજકીય જીવનમાં તો આપણે સમાનતા ભોગવીશું． જ્યારે સામાજિક અને આર્થિક જીવનમાં અસમાનતાની બોલબાલા બરકરાર હશે．રાજનીતિમાં આપણે ઓક વ્યકિત ઓક મત（Oneman Onevote）ના સિદ્ધાંતને માનીશું．જ્યારે આપણાં સામાજિક અને આર્થિક જ્વનમાં આપણાંમાં પ્રવર્તમાન સામાજિક અને આર્થિક વ્યવસ્થાને કારણો એક વ્યકિત ઓક મૂલ્યના સિધ્ધાંતનું આપણે ખંડન કરતા હોઇશું．આવું વિરોધાભાસીપૂર્ણ આપણે કયાં સુધુધી જીવીશું่？આવું જ્વન લાંબા સમય સુધી ચાલતું રાખીશું．અને એનું ખંડન નહીં કરીね તો આપણે આપણ઼ાં રાજનૈતિક જીવનને જ ખતરામાં મૂકી દઇશું．આપણે તાત્કાલિક ધોરણે આ વિરોધાભાસોને ખતમ કરવા પ્રવૃત્ત થવું પડશે．નહીં તો જે લોકી અસમાનતાથી પિડાય છે．શોષાય છે તેઓ આ રાજનૈતિક લોકતંત્રને જેની આપણી બંધારણા સભાએ પરિશ્રમપૂર્વક સ્થાપના કરી છે みને જ ખતમ કરી દઇશું．

ઓક બીશ બાબતનો ઉલ્લેખ કરવા માંગુ છું．આપણાં જીનમાં બંધુત્વના સિધ્ધાંતનો અભાવ છે．આપણે બંધુતાના મૂલ્યને યરિતાર્થ કરવાનો છે．બંધુત્વનો શ્રું અર્થ છે ？બંધુત્વનો અર્થ ઓ છે કे સમસ્ત ભારતીયોમાં ભાઇયારાની ભાવનાને ઉદય．જો સમચ્ર ભારતવાસીઓ એક છે એમ આપણે કહેતા હોઇએ તો આ સિધ્વાંત દ્વારા આપફાં સામાજિક જીનમાં દઢઢતા અને ઓકતા પેદા થશે．એને પ્રાત કરવું મુશ્કેલ છે．બંધુતાનો આદર્શ મૂર્તિમંત કરવો કેટલો અઘરો છે એનુ ઉEાહરણ હું જેમ્સ ધ્રાઉનની વાર્તાન આધારે રજુ કરવા માંગુ છું．સંયુકત રાજ્ય અમેરિકા અંગે અમેરિકન કોમનવેલ્થ विषય ૫૨ જેમ્સ ધાઉને જે કહાની કહી છે તે એમના જ શબ્દોમાં હું રજૂ કરવા માંગુ છું．

કેટલાક વર્ષ પહેલાં અમેરિકાના પ્રોટસ્ટંટ એપિસ્કોપલ અર્યમાં ત્રૈવાર્ષિક સંમેલનમાં પોતાની પૂજયવિધિની પધ્ધતિનું પુર્નનિરીક્ષણ કરવામાં આવ્યું．નાના નાના વાક્યોવાળી પ્રાર્થનાઓમાં ઓક પ્રાર્થના સમસ્ત જનતાને માટે પણ નક્કી કરવામાં આવે એવું ઠરાવવામાં આવ્યું અને ઈંગ્લેંડના એક નવા પ્રસિધ્ધ પૂજારી એ（બીશપે）નવી પ્રાર્થનામાં ‘હે，ઈશશ્વર અમારા રાષ્ટ્રને આશીર્વાદ આ૫’ શબ્દો મૂક્યા．બપોર પછી તતક્ષણ એનો સ્વીકાર કરવામાં આવ્યો પણા બીજા જ દિવસે એના ઉપર પુનર્વિચાર ક૨વામાં આવ્યો．ઓ સમયે જનસાધારણી ‘રાષ્ટ્ર’ શબ્દ પ૨ આપત્તિ ઉઠાવી કે આ શબ્દને પડતો મૂકવો જોઇએ．એટલે＇રાષ્ટ્ર＇ને બદલે ‘હે，ઇેશ્વર આ સંયુકત રાજ્યોને આશીર્વાદ આપ．＇

સંયુકતરાજ્ય અમેરિકામાં જાતિ સમંસ્યા છે નહીં．ભારતમાં તો જાતિઓ છે．આ જાતિઓ રાષ્ટ્રીિરોધી છે．કારણ કे સામાિકક જ્વનમાં તે અલગતાનો વuડો ઉભો કરે છે．ઓક અન્ય અર્થમાં ૫ણ જાતિ વિરોધી છે．કારણ 子े જાતિઓને કારછ જ પરસ્પર જાતિ વિદ્દેષ અને ઈર્ય્યા ઉત્પન થ્ય છે પરંતુ જો આપલે સાયા અર્થમાં ચાષ્ટ્ર બનવા માગતા હોઇએ તો આપણો આ તમામ મુશ્કેલીઓ ઉપર વિજય પ્રાપ કરવો ૫૩．કારબા ઓટલું જ ક બંધુત્વ ત્યારે જ સિધ્ધ થાય જ્યારે આપણે એક રાષ્ટ્રની વિભાવનાને સાર્થક

આપણી સામે જે સમસ્યાઓ છે એના અંગે આ મારા વિચારો છે. શક્ય છે કે કેટલાક લોકોને આ વિચારો પસંદ ન પડે. પણ ઓક વાતનો ઇનકકાર કરી જ શકાય તેમ નથી క સદ્ઓીઓથી આ દેશમાં રાજકીય શßિત માત્ર આંગળીને વેઢે ગણી શકાય એટલા લોકોના કાબૂમાં અને કબજા હેઠળ રહી છે. જ્યારે અધિકાંશ લોકો તો ભાર વેંઢારનારા પશુઓ જ નહીં હકીકતમાં પશુઓઓ જેવું જુવન જીવવા મજબૂર બનેલા છે. આવા એકાધિકારને પરિભામે બહુજન સમાજ પોતાની Eશા સુધારવાના અવસરોથી જ વંયિત રહ્યો નથી. પણ એથીય વિશેષ તો જીવન માટેનું મહત્વનું જે તત્વ ગણી શકાય એ પझ નીયોવી લીધું છે. આ દલિત વર્ગો શાસિત હોવાન લીધે જ પરેશાન છે. હવે તેઓ પોતે જ પોત્યના ઉપર શાસન કરવા માટે પ્રવૃત્ત થયા છે અને એની બેચેનીથી રાહુુ જુએ છે. પદ્દલિત વર્ગોમાં અત્યારે જે સ્વાનુભૂતિ પેદા થઈ છે. તેને વર્શસંધર્ષ के વર્ગયુદ્દમાં પરિણીત થવા દેવી ન જોઈઓ. એવું થશે તો વિભાજન થઈ જશે. અને એ દિવસ વાસ્તવમાં પ્રલયનો દિવસ હશે! અબ્વાહમ લિંકને સાયુ જ ક્્ુું છે કે ‘જે સભામાં સ્વયં મતભેE હોય તે સભા લાંબા સમય સુધી ટકી શકતી નથી. એટલે વંચિતોની આકાંષ્ષાઓની જેટલી શીક્રતાશી પૂર્તિ કરી શકાય એટલી ઝડપદી કરવી. શોડીક વ્યકિતઓની સ્વાધીનતા બનાવી રાખવા માટે પણ જરરી છે, અને એમાં જ લોકતંત્રની જેં રૂપરેખા સંવિધાન રચીને આંકી છે એમાં સૌની ભલાઈ છે. આ ત્યારે જ શક્ય બને જ્યારે સમતા અને બંધુત્વ જ્રીન તમામ क્ષેત્રોમાં પાંગરે અને વિકસે. અને એટલા માટે જ મેં આ મૂલ્યો પર આટલું Еબાણપૂર્વક કब्बुं છે.'

આ સભાને હું વધારે કંટાળો આપવા માંગતો નથી. સ્વાધીનતા તો આનંદનો વિષય છે, પફ આપણી એ વસ્તુ ન ભૂલીએ કે, સ્વાધીનતાએ આપણી ઉપ૨ મોટી જવાબદારી સોંપી છે. હવે આપણે કોઈ પझા ત્રુટિ માટે અંગ્રેજેને દોષ દઈ શકીશું નહીં. હવે જે કંઈ દોષ જોવા મળશે એની જવાબદારી આપણે માથે છે ઓ સતત યાદ રાખવું પડશે. ત્રુટિઓ થશે એનો ડર તો રહેશે જ કારણ કે સમય અત્યંત તીવ્રગતિથી બદલાતો જાય છે. નીી વિચારધારાઓથી જનતા પ્રભાવિત થતી જાય છે એમાં આપણ્ં દેશની જનતાનો પશ સમાવેશ થાય છે જ. શાસન દ્વારા જનતા એ બાબત અંગે ઉદાસીન છે કે શાસન જનતાનું, અને જનતા માટે હોય કે ન ૫ણા હોય ૫ણ શાસન ઉદાર હોય ઓ જરૂી છે.

જે આપણે આ સંવિધાનનું રક્ષણા કરવા માંગતા હોઇね તો આપણે સંક૯્પ કરવો પડશે કે જનતાનું, જનતા દ્વારા, જનતા માટેનું શાસન એ માટે આપણા માર્ગમાં જે બુરાઈઓ છે તે બુરાઈઓને સમજવામાં વિલંબ ન કરીઓ. અને એ બુરાઈઓને હઠાવવામાં નિર્બળતા t દાખવીઓ. દેશની સેવા કરવાનો આ જ ઓક માર્ગ છે અને એનાથી વધારે સારા માર્ગનો મને પરિયય નથી.
"આજે વર્ણાશ્રમધર્મ મરી ૫૨વાર્યો છે." જો કે પાછળથી તો તે વર્ણાશ્રમધર્મની પુન: સ્થાપનાની આવશ્યકતાનું પ્રતિપાદન કરવા માંડયા હતા. વર્ણાશ્રમધર્મમાં માણસના ધંધાઓનો નિર્ણય પહેલાથી જ કરી દેવામાં આવે છે. માણસ પોતાના ગુજરાન માટે પોતના બાપદાદાના ધંધાનું અનુસરણ કરે તે જ વર્ણાધર્મ. ગાંધીજીને પૂほેલા કેટલાક પ્રશ્રો અને જવાબો જોઇએ.
મ્રશ્ન : શું માણસને પોતાની પસંદગીનો ધંધો કરવાની છૂટ નથી?
ગાંધીજી : પણા બાપ દાદાઓનો ધંધોજ એનો એક માત્ર ધંધો હોવો જોઇએ આવો ધંધો કરવામાં કોઇ બુરાઈ નથી.
પ્રશ : કોઈ શૂદ્રમાં બ્રાહ્મણના બધાજ ગુણ હોયતો તે બ્રાહણનો વ્યવસાય ન કરી શકે ?
ગાંધીજી : શૂદદને બ્રાહ્મણ ન જ કહી શકાય અને પોતે જે વર્ણમાં જનમ્યા નથી તેને તે ધારણ ન કરે તેજ તેના માટે સારું છે. ઓ સાચી નમતાની નિશાની છે.
પ્રશ્ર : આપ એમ માનો છો કે વર્ણના ગુણો વારસામાં જ મળે છે. અને સ્વપ્રયતેન ન મેળવી શકાય ?
ગાંધીજી: મેળવી શકાય. વારસામાં મળેલા ગુણો દ્રઢ કરી શકાય ૫ણા આપણે ધન મેળળવાને સારુ નવા નવા માર્ગો શોધવાની જરુર નથી. તે શોધવા અઘટિત છે. આપણાં બાપદાદાઓ તસફथી જે ધંધા મળ્યા હોય તે શુધ્ધ હોય ત્યાં સુધી માત્ર તેમનાથી જ સંતોષ માનવો જોઇએ.
પશ્ન : કોઈ માણસના કુટુંબનાં ગુણો કરતા જૂદી જાતના ગુણો છે એવું આપ નથી જોતા ?
ગાંધીજી : એ અઘરો સવાલ છે. વ્યક્તિનો બધો ભૂતકાળ આપણે જાણતા હોતા નથી. પझા મેં તમને સમજાવ્યો છે એવા ધર્મને સમજવા સારુ ઊંડા ઉતરવાની જરુર નથી. મારા પિતા વેપારી હોય તો હ્હું વિના પગારે સૈનિક તરીકે દેશની સેવા ભલે કરું ૫ણ મારે મારી આજીિિકા તો વેપારમાંથી \(જ\) મેળવવી જોઇએ અને સંતોષ માનવો જોઇએ.
પ્રશ્ર : આજે જે જાતિભેદ દેખાય છે તે તો માત્ર વર્ણાંતર - રોટી બેટીના વ્યહવાર વિશેના બંધનોમાં જ આવી રહેલો છે. વર્ણની રક્ષા સારુ આ બંધનો કાયમ રાખવાની જરૂ ખરી ?
ગાંધીશી : ના, જરાય નહીં. વર્ભની શુદ્ધતમ અવસ્થામાં કોઇપણ પ્રકારના બંધનો કાયમ ન હોઠ શકે.
પ્રશ્ન : એે બંધનો દૂર કરી શકાય ?
ગાંધીજી : કરી શકાય. બીજા વર્ણમાં પરણવાથી પણ વર્ણા તો સયવાય છે.
પ્રશ્ન : ત્યારે એમાં સ્ત્રીનો વર્ણ કયો ગણાય ?
ગાંધીશી : પતિનો વર્ણ એ પત્નિનો.
પ્રશ્ન : આપે વર્ણધધર્મના સિદ્ધાંતોનું જે વિવરણ કર્યું છે એવું આપણા ધર્મશાસ્ત્રોમાં મળે છે ? ક આપનું પોતાનું છે ?
ગાંધીશ : મારું પોતાનું નથી. મેં ભગવદ્ગીતામાંથી મેળવેલું છે.
પ્રશ્ર : આપ તો ભગવદ્ગીતાને અનુસરો છો. એમાં તો કહેલું છે કે; વર્ણ-ગુણ અને કર્માનુસાર નક્fી થાય છે ત્યારે આપે જન્મથી વાત શી રીતે આણી?
ગાંધીશ : હું ભગવદ્ગીતાને અનુસરું છુ. કારણ ફે એ એક \(જ\) ગ્રંથ એવો ધર્મ ગ્રંથ છે. જેમાંથી દુષણ કાઢવા જેવું મને કશુંજ જક્યું નથી. એ માત્ર સિદ્વાંતો રજૂ કરે છે અને એનો અર્થ શોધી લેવાનું આપણને સોંપી દે છે. વર્ભ ધર્મ ગુણ અને કર્મને અનુસરે છે, એમ ગીતા કહે છે ખરી, પણા ગુણ-કર્મ જન્મત: વારસામાં મળે છે. ભગવાન કૃષ્ણી કહ્યું છે કે ચાર્તુવર્ણ્યમ્મયા સૃષ્મ્ એમાંથી હું જન્મત: નો અર્થ કારું છું વર્ણ ધર્મ જન્મત: ન હોય તો એનો કશો અર્થ નથી.
ગાંધીજીના ઉપરોક્ત વિયારો મુજબ તો વિદ્વાન ડૉ. આંબેડકર એક અતિશૂદ્ર ગણાય. આ જોતાં ગાંધીજના વિયારો કોઈ૫ણ સ્વમાની અસ્પૃશ્ય માનવીને આઘાત ન પહોંયાડ તો બીજું શું કરે ? અને આધાત પામેલો માણસ ગાંધીજી પ્રત્યે કેવો ભાવ બતાવે ?

\section*{૪. ફિલસુફ દાદાધમાધ尸કારીની તર્ક :}

ગાંધીજના વિયારોને વ્યહવારિક કસોટીને યડાવીને ગાંધીવાદી ફિલસુફ દાદા ધર્માધિકારીએ ગાંધીજની વર્ઞ-વ્યવસ્થા વિશે બોલતાં કહ્યું હતું કે,
"હું એવા નિષ્કર્ષ પર પહોંસ્યો છું કे વર્ણવ્યવસ્થાનો અંત આણી દેવો જોઇએ. વિધિપૂર્વક અને સન્માનપૂર્વક. વર્ણવ્યવસ્થાને કારણે સમાજ વ્યવસાય નિષ્ઠ-ધંધાદારી બની ગયો. અને વ્યવસાયનિષ્ઠ સમાજમાં એક ધંધાદારીને બીજા ધંધાનું જ્ઞાન ધરાવવું ખોટું લાગે છે. ૫ણ એથી વધુુ તો એ છે કે એ બીજાધર્મોને ૫૨ધર્મ માની બેઠો છે."
"ધારો કे મેં વણકરનો ધંધો કરવાનું નક્કી કર્યું અને વણકર બન્યો. પછી મારે ઘેર દિકરો જનમ્યો. હું એને કયો ધંધો શીખવીશ? મારો જ ધંધો મારા દિકરાને શીખવી દઉં છું. હવે એના લગ્ન કરવા છે તો કોની છોકરી શોધીશ? સોનીની દ્ટિકરી સાથે એને પરણાલું તો ઘરમાં એક એવી છોકરી આવશે જેને વણકકરીના હુન્નરનું નામ માત્ર આવડતું નથી. એટલે વણાકરી જાણનારી છોકરી સાથે એને પરણાવવો પડશે. એજ
દ્રષ્ટિથી એ પણ જોવું પડશે કે વણાકરનું ઘર પણ એવું હોય જ્યાં પેઢી દર-પેઢીથી વણાકરી યાલતી હોય, કેમ કે```


[^0]:    આ વ્યવસ્થા વિરુધ્ધ મધ્યકાલિન સમયમાં ભક્તિસંપ્રદાય પેદા થયો. નિર્ગુણની ઉપાસના કરનારા સંતોએ યાર્તુવર્ણાવ્યવસ્થાનો विરોધ કર્યો. દક્ષિણ ભારતમાં સંત તુકારામ, સંત વામદેa, સંત નામદેa, ‘સત યોખામેળા, સંત જ્ઞાનેશ્વર વગેરેએ સમાનતાનો ઉપદેશ આપ્યો અને વર્ણભેદ અને જાતિભેદનો વિરોધ કર્યો. ઉત્તર ભારતમાં સંત-કબીર, ગુરુ નાનકદેવ, સંત રોહિદાસ, ગોરખનાથ, સંત ઘાસીદાસ વગેરેએ
    માનવ એકતા અને સમાનતાનો ઉપદેશ આપી કર્મકાંડો, બાહ્યાચારો, અંધવિદ્વાસો, સમાનતા વિરોધી કર્યો. ઉત્તર ભારતમાં સંત-કબીર, ગુરુ નાનકદેવ, સંત રોહિદાસ, ગોરખનાથ, સંત ઘાસીદાસ વગેરેએ
    માનવ એકતા અને સમાનતાનો ઉપદેશ આપી કર્મકાંડો, બાહ્યચચારો, અંધવિ尺્વાસો, સમાનતા વિરોધી વिયારો अને પાખંડી પ્રચારનો પોતાના ભજનો અને પ્રવયનો વડે સક્ર્યય પ્રતિકાર કર્યો. આ સમગ્ર સંતપરંપરામાં સૌથ્રી વિશેષ અસરકારક અને આકકમક સંત કબીરની વાણી હતી. કબીર માત્ર હિન્દી સાહિત્યના જ મહાન કવિ જ નહોતા પણા માનવ-મનના ઊંડાણને સમજનારા મનીષી હતા. ભારતીય સમાજમાં ओકતા, સમતા અને બંધુભાવ પેદા થાય, પારસ્પરિક દ્વેષ, ઈર્ષા અને અહંકાર નષ્ટ થાય તે માટે તેમણે જીવનભર સંઘર્ષ કર્યો હતો અને અનેક લોકોનો રોષ વ્હોરી લીધો હતો. કારણા કे સમાજમાં પ્રસ્થાપિત થયેલી ખોટી રુઢિઓને તોડવાનો એમણે મ્રયાસ જીવનભર યાલુ રાખ્યો હતો.

