ગુજરાતના જિલ્લા

1.કેષ

- પ્રાચીન નામ : સીરકા (બાણગંગા)
- સ્થાન : ગુજરાત રાજ્યની સ્થાપના સમયે કેષ જિલ્લાની સ્થાન કરવામાં આવી હતી (1 મે, 1960)
- કેષખણ: 45652 યો.કી.મી.
- મુખ્ય મંદિર : પૂણ
- કુલ વસ્તી : 70.6% (2011 પ્રમાણે)
- જાતિ પ્રમાણ : (12 1000 પુરાણી દીક્ષિતઓ) 908
- વસ્તી સ્થાનકટા : (અંક યો.કિમી. દીક્ષ્ટ્ટિફાલ) 46
- તાલુકા : (1) બુજ્જ (2) લિકપત (3) અબડાસા (4) નાજમાના (5) માંડવી (6) સંગ (7) અંગરા (8) સામ (9) રામપર (10) ગાંધીધામ
- જિલ્લાની સીમા : પવમાંબનાસકાઠા, પાટણ અનેમોરબીજલા દ અનેપ. માંઅરબસાગર ઉરમાં પાક
- ઉદ્યોગ: બુજ્ઝ - ચાંદના કલામકઆૂષણો, અંરમાંછર - ચપા, એડનો ઉદ્યોગ.

ઉદ્યોગ:

- બુજ્ઝ સોના - યાંડીના દલામક ખાસ્યાંતરો માટે જાડીએ છે.
- પાંચઓ, પાંચઓ અને અંતરાંગનનું કલામક કરવામાં આવેછે.
- જિલ્લા સુરેશ-નવા, જીવની ઉદ્યોગ, શાહ-બુજ્ઝ માટે જાડીએ છે.
- IFFCO (Indian Farmers Fertilizers Co. Operative) નું રાજાયોજના પ્રતિભાવ કરવામાં આવેછે.

16 જૂન, 1819 ની પૂજાની અર્થાકંદ તરખે વ્યારનાખ છે.

- બુજ્ઝ સોના - યાંડીના દલામક ખાસ્યાંતરો માટે જાડીએ છે.
- પાંચઓ, પાંચઓ અને અંતરાંગનનું કલામક કરવામાં આવેછે.
- જિલ્લા સુરેશ-નવા, જીવની ઉદ્યોગ, શાહ-બુજ્ઝ માટે જાડીએ છે.
- IFFCO (Indian Farmers Fertilizers Co. Operative) નું રાજાયોજના પ્રતિભાવ કરવામાં આવેછે.
गुरु द्वारा अदेक्प, गांधीनगर

> विशेषताओं:
- विस्तारी दृष्टिगोचर भारतीय सौंदर्य स्थलों के क्रम से.
- गुजरात की सौदागरी मंडल अन्य सुरक्षा संगठनों के साथ साझेदारी के लिए.
- क्रमांकों की विविधता के साथ साझेदारी के लिए.
- विशेषताओं की अनुपस्थिति के साथ साझेदारी के लिए.
- लोगों की भावनाओं से जुड़े साझेदारी के लिए.
- नाटकों के लिए साझेदारी के लिए.

> क्रमांकों के लिए:
1. 16 जून, 1986 आयोजन
2. 1868 क्रमांका लालकर
3. 26-01-20007 बुधवार

* वाणिज्य क्षेत्र के सिद्धांत के अनुसार निर्माण अनुसंधान का क्रमांक देखें.

भारत ज्योति प्रकाश SEZ बंदर क्रमांक ४।

विनिर्देश प्राथमिक पुरस्कार

क्रमांकों पुरस्कार सात

1. गुजराती (भाषार्) 2. शिक्षा (भाषार्) 3. सुरक्षा (राजकीय) 4. देशव्यापी (भाषार्)

विषयों से अनुपस्थित भाषाओं के लिए, विषयों से अनुपस्थित भाषाओं के लिए, क्रमांकों बारे में - उल्लेख नहीं किया।

जाने क्रम नहीं देखा उसने कुछ नहीं देखा - अग्रिम अध्ययन

भारतीय संयुक्त तत्कालीन औद्योगिकी वि.ज.डब्ल्यू.जी.बी.ए. पारित क्रमांक उपलब्ध है।

नाम: नाम भाषा संबंधी रूप रूप

क्रमांक शिलामार्ग शिक्षा क्षेत्र की सुधीर विषयांक शिक्षा के, जो भारतीय संयुक्त समाज अनेक विविध शिक्षा अध्ययन वर्तमान है।

बनाम सरस्वती अनुपल प्रतीक निम्नान्त देखा नामांकन क्रमांक उपलब्ध है।

गुजरात संयुक्त राज्य में जनता का गांधी जनस्वादन शिक्षा वि.ज.डब्ल्यू.जी.बी.ए. (789 ओ.डि.मी.)

क्रमांक शिलामार्ग अनुसार भाषा संवर्धन उपलब्ध अभ्यास माठ नहीं है।

भारतीय अनुपल बाल क्रमांक माथर मात्र मात्र है।

संयुक्त योजनाओं

गुजराती सेवा में "आयोजन अवधि " अन्य भारतीय नहीं पर सुधार तालुका कर्मचारी नहीं मात्र अनुभवी क्रमांक ४।

<table>
<thead>
<tr>
<th>डिग्री</th>
<th>निजी</th>
<th>डिग्री</th>
<th>निजी</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>क्रांती</td>
<td>क्रांती</td>
<td>निर्माण</td>
<td>धुरुक</td>
</tr>
<tr>
<td>सुव</td>
<td>सुव</td>
<td>इतिहास</td>
<td>महापूर</td>
</tr>
</tbody>
</table>
નાગમતી હોટલ માણ્ય રાજ્ય

રાજ્ય વોરી માળન નંબર - 8(અ) છે. નવા વહેલાવચારના માળન અનુસાર રાજ્ય વોરી માળન નંબર 49, 149, અને 23 પસાર થયે છે.

અમબાદાર

નારાયણ સરોવર, માધ્યમારા, તા. શાહપુર

શ્રીમતેદ્રહા માધ્યમારા, તા. રાપર

કૃષ્ણ અમબાદાર

તા. લખપત

કુલસરેઅતળાવ

નાગમતી હોટલ

શોધનો કિલ્લો

ટાણવ અને સરોવર:

દેસલપર અને કૃષ્ણરાય ટાણવ : લુજ

નારાયણ સરોવર : કાલીકુડ

કુલસરેઅતળાવ ટાણવ : બદાસંહ

ચાલાર ટાણવ : શાખેનેશ

વાલ/વીરા: 

પાંડવ કુટ્ટાવ : બદાસંહ

દૂધવાલાવ : બદાસંહ

કુટી: જામનાજ અને જામનાજ કુટી (રામથર વેકરા)

શૈક્ષણિક સંરચના:

શ્રીમતી ગુરુમા કૃષ્ણામાચર કૃષ્ણ ગુપ્તિનાખિયિ સુખ (રથપતા-2004)

મુજિયયમ:

કૃષ્ણ મુજિયયમ : લુજ (જુલાલ સૌથી સૌથી પ્રાચીન મુજિયયમ)

ભારતીય સંક્રમણ ધરાણ : કૃષ્ણ

અને જામાજ કૃષ્ણ ભારતદાય સંક્રમણયાય : લુજ

બાંધીઓ ઠકડ શ્રીમત મુજિયયમ : લુજ

ભારતનીઓ માધાપર મુજિયયમ : લુજ

સંસ્થાન સંરચના:

ડેટાપામ રિસર્ચ સ્ટેશન : મુદરા (એબેરે સંસ્થાન કેન્દ્ર)

અગ્નિકાંચર રિસર્ચ સ્ટેશન : બાથાઈ

સૌથી ભરત:

કૃષ્ણમણ્ય મોયી અને પાલાવાની માટ ક્રમના લોકો 'ભૂમીનામ ક્રમ કરે છે' અને 'અંદર ભરત' પણ કહેવામ છે.

અમી ભરત:

સાદેશ, રેશન કે ગ્રામ ક્રમ પર સ્થિત ઓટરને સોનાના સધારણ ઘરાણને આવવું ભરતદાય

લોક કલા:

કૃષ્ણ માં ગુજરાતી માં "ભરતદાય" પ્રોફ્રાસ જાળીયું છે.
ધોનાવીરા અને બૂબી નીચી કટલી કહેવા છે.
બુમગુટ્ટમાં જેમાંં પ્રથમ વધારાના નામાંકા અને વધુ સ્વાતંત્ર્ય નીચી અલ્લામાં આવેલા વાતો ખાડું છે.

ધોનાવીરા વરામાં દોડા નામભિ ઓળખમાં છે.

યુદ્ધ:
'કટલુ પેરિસ' કહેવા છે.
'થાર સંશોધન કેટર' કરણો 'કાત્યાની પર્વટને અદ્ભુતિક વંદર તરફની વિકસાયાનું.

ધોનાવીરા:
રાજધાની લોક પ્રધાન ભારતીય પ્રધાન મોટરસ માર્કેટ પણ માલિકમાં છે.
આંદોલને અશ્ચરાને વિશવ મિશ્ર, મુખમાં પથાર માલિક હોય છે.

gojalavanna સૌથી મહિમપોતલીણી ભારતની દોડા વચ્ચે ધ અને અનૈક કાળમાંથી વસ્તી પ્રકાશી હારી થયો છે.

ધોનાવીરા:
ધોનાવીરા કરામાં બહાદુરામાં તાલુકાના પ્રથમ પરીમાં આવેલું છે.
1960 એ કરામાં સંક્રમણ અબાધી અને સમેતા માનુષી આધુનિક જીવન કરતાર કાઠ.

1960 એ કરામાં સંક્રમણ અબાધી અને સમેતા માનુષી આધુનિક જીવન કરતાર કાઠ.

પ્રશંસા અબાધી અને સંક્રમણ અબાધી અને સમેતા માનુષી આધુનિક જીવન કરતાર કાઠ.

યુદ્ધરફાઇ ૐલાયા: 68 રાજ્યમાં અષ્ટ અને ભારતને 5 પવિત્ર સરોવરઓનું અષ્ટ સરોવર 'રાજધાની જીન સિવાલય આવેલું છે.

બુમગુટ્ટમાંથી વાહનો વધુ સ્વાતંત્ર્ય નીચી અલ્લામાં આવેલું છે.
લાલયોગધેડો અનેમોતયોકૂતરાની કથાણી છે
જૈન પંચતી શાસનમાંમાં રોજગંગાનો મેળો ભરાયછે.
ગાંધીનગર જખોજલા વાગડના મેદાનદેશમાં કથાણી છે.
કથાણી નામઆપવામાં આવેું કોઠારા જખોજલા.
અલાહીથીરણકરવા આ કથાણી ભાવતી તરકે કરવા માટે
અલાહબંધ તરકે કરવા માટે.


guru dvash ambekhri,igrantinagar


t2. bhanskankhal

muqta maqta: palanpur

sabna: gujarat ratnanbhi sabna samaye bhanskankhal

jilvani sabna kahi halali (1 me. 1960)

ksetra: 10,757 yo. dikhi.

kub vasati: 31,20,506 (2011 pramahe)

kub sakrast: 65.3% (2011 pramahe)

jaati pramahe: (er 1000 purno dihj mahilavadu) 938

vasati gineya: (ako yo. dikhi. dihj vyaktiyo) 290

rathub: (1) palanpur (2) vaikam (3) dhata (4)

amravati (5) dhanshivava (6) dhisa (7) shikori (8)

didayot (9) bhav (10) sujatam (11) adhikary (12)

vaat (19) rath (18) pramres

jilvani samta: bhanskankhal dibare rajasthan

rashth, poorubbapan sabakankhal ane mahdasana jilvao,

ekshiyama rajastha jilva vo thath padaikshama kshetru mahe.

bhoomji:

nidiyo: (1) bhansk (2) sarasvati (3) shiupu (arjuni)

(5) abwamati (6) bhalaram

abwamati nidi bhanskankhal ane sabakankhal jilvani

sabaka brepade.

arjuni nidi dhata ane abwamati tekeriyo samuapadi,

nikiro mohita gama (ta. vaikam) pathe sarasvati nidi

mahe.

shiupu nidi bhadg gama (ta. dhisa) pathe bhansk

mahe.

saravati nidi vidhu khrampam arjuni nidi tekrur

divbhej.

bhansk nidi pravain inta is "parshwa" halu.

vidiyo: muvshyamo:

soiio vam gama ane taubka dhrashvato jilvao

bhanskankhal.

bhansk nidi pravain inta "parshwa".

bhansk deeri palanpurmera abedeviye, joena strakh

gabtama paatdh. thara duhama paakdhar (ch-3)

mukk pandaro) mahe jashthini.

bhansk nidi dhanshivava reum bhagnarshay mhekatana

samaye bhansyo hato.

mahanynay - abansh jata badhe abedev.

palanpur dhivava vepahiremo makte pake ane

bhagnarshay dhana jagnatana mojshy dhisa vahariyo samman

che.

nidi dinare vaswano shakh:

bhavaram nidi: palanpur

bhanskhiyo: dhisa, dhanshivava

khatre: shikori

saravati nidi: dhata, mukutavat

shiupu nidi: shiupu

shikaiyo yojana wos: (1) bhansk nidi. dhanshivava reum

(bhagnarshay mhekatana samamam bhansyo hato.) (ta.

dhanshivava) (2) saravati nidi: mukutavat reum (ta.

vaikam) (3) shiupu nidi: shiupu vas (bhagn gama, ta.

dhisa)

shastrik hari mahe:

shastrik hari mahe namb 14 (namb 27)

jilvamahii parsh wath 9 shastrik hari mahe namb 15

(namb 68) saravatirii parsh wath pah am

jilvamahii parsh wath 9.

abhavanm:

chessiro rish abhvanm, ta. amrengd

bhavaram rish abhavanm, ta. palanpur

deki divhono: bhansk deeri: palanpur

parvto:

abwamatiyo jiviamabhii tekeriyo

mahalosha kuang (gabwarr)

veekoolku kungur

ruumoi bhamaro kuang

moriyo kuang jhadiyo sarasvati nidi nidey.

ghung kuang jhadiyo jhudey nidi nidey.
સાબરામવાપીઠ
ાવણમાં દરેક સોમવારે ભાદરવા માસની દરેક નીમે લોકમેળા અને ઉસવો છે.

આઉપરાત બનાસકાઠામાં કેટલાક સાઈટ અને જલાના પાલન નુરશાર છે.

અમીરગઢ જેને ઉોગ કરવામાં આવેલો છે.

ડુગર દાતાનો ડુગર.

સમગ્ર ગુજરાતમાં માત્ર બનાસકાઠામાં જીવના નાનો પથર, મજાકી પથર અને લાઈમટોન છે.

અમીરગઢ રાજ્યમાં કૃષિવાનકેત જ મળે છે.

ખાણના પથરમાટ આરસના પથર અને લાઈમટોન પરિણામે સરદારકૃષનગર દાતા નો છ. અમીરગઢ રાજ્યમાં અમીરગઢ સંશોધન કેટલાક જમથલછે.

ભારતની આઝાદ સમયે પાલન નુરશાર છે.

તાજોવાડા વાળીમાં કૃષિવાનકેત જ મળે છે.

બાલારામ, વડગામ, મગરવાડા, સરદારકૃષનગર, સંશોધન કેટલાક જમથલછે.

બલાનસની બાદલાદેશ.

ગંગા સરોવર,

તળાવ અને સરોવર

સંશોધનકેત જમથલછે.

બાલારામ સંશોધનકેત

સતતાવાડા હલાદનુર.

સંશોધનકેત, પોટેટો સંશોધનકેત.

મહેલ રમાં અરઉોગ અને હરાધાસવા નો પથર પાલન નુરશારો હાલ જાણીતી છે.

બટાકા સંશોધનકેત.

મહવના થળો અને મની વશેષતા.
દી દૌડ અંદેબી, ગાંધીનગર

વુલોના મૂળમાંંી થતા જરશાનું દ્રભ જોવાલાયક છે.

અંદેબા બંધના વુલોના જગલ આવે છે.

અંદેબા કોટેરનું મહિદેવ મંદર આવે છે.

અહચંદનના જગલને આવે છે.

બાલારામ મહિદેવ મંદર આવે છે.

ડાતીવાડા: કૃષુનવસટું કે છે.

ગોબરગેસલાટ ડાતીવાડામાં કૃષુન વસટું કે છે.

વાવ: નડેર મંદર અને નડાબે આવે છે.

વાવતા કાના રાધાને સોલારપાક માણથ રહે છે (નોંધ: વસતમના સ્ત્રી હે મંદર પાક ખરાબ પાટનમાં આવે છે).
3.સાબરકાંક

મુખ્યમંત્ર: હિમતનગર

સીમા: પૂર્વમાં અંતગત લીલા શિલ્લામાં ગાંધીનગર, પ્રદેશમાં મહિષાખાલ અને સાબરકાંક દીદીમા રાજ્યસરકાર રાજ્ય

કેસટકેનું: 4,173 ગોડીમા.

કુલ વસતી: 24,28,589 (2011 પ્રમાણે)

કુલ સાક્ષરતા: 75.8% (2011 પ્રમાણે)

જાતી પ્રમાણે: (પૂ. 1000 પુરાવે દીદી મહિલાઓ) 952

સૌથી ગીજતા: (અંક થોડ. ગોડીમા વયોવિતનો) 328

તારીખ: (1) હિમતનગર (2) વેદ્યગી (3) વિજયનગર (4) દેવ (5) પ્રાણિ (6) ખાડી (7) દષ્ડ (8) પોઈન્ટ

ભૂગોળ:

નરીઓ:

(1) કાઠમાણી (2) કાઠાવ (3) કોટાણી (4) લીલામા (5) સાદ માણા (6) વયોટ (7) ગુજરાત (8) મેફો (9) મહામા (10) ભાજિ (11) સાબરકાંક

નહી કેક વૃદ્ધ શહેર:

(1) હિમતનગર (કાઠમાણી)
(2) વેદ્યગી કાઠા (કાઠાવ)
(3) સાબરકાંક (સાબરકાંક)
(4) ગુજરાતમા (સાબરકાંક) (સાબરકાંક) (સાબરકાંક) (સાબરકાંક)

સિયાલિ ભેદેનવો:

(1) કાઠાવ બંધ : કાઠાવ નરી (ઉએરખડમા પાસે)
(2) કાઠામા બંધ : કાઠામા નરી (સિજયનગર)
(3) ગુજરાત બંધ : ગુજરાત નરી (અલીયા હિમતનગર)

ભાવ:

ાજહર, ખગ, ગંધરી, લખાક, કમપ્લેક્સ, તુંરંગ, તાલા, જૂવાર, વિલાષ્ય, અંડરા કેટર બ્લેક લેટરમાં આવે છે. આધુનિક પેટી માટે સાબરકાંક જાતી છે.

અનુકૂલ: અસોબિડા ભાજિ બાર બનવાની પ્રતિભા સમાપ્તી થાય હવે છે. આ વિવિધ આકાશબાંદા પાલી બનવાની માતી છે છે.

સુખોસ: 

હિમતનગર સૌંદર્યમ દ્વારા નિર્માણ માટિ પ્રદાનમાં વિકાસ કરી છે. એ વિશેષાંિ તું હવે છે. 

હિમતનગર અને દેશભરના વિકાસ કરી દીદીમા સેવા પિતા વિકાસ કરી છે.

પ્રદાનને (નમૂના પાવે નદી (48) ઝીલો નદી (8)

પ્રદાનને સાબર પ્રદાનની પટેલ દ્વારા રાજયપાર આવેલ છે.

અસ્તિત્વ વસાડ

વસાડ: કાઠ અને, હિમતનગર (ઈ.સ.1522)

હુકટ/ઠાક: સાબર (કાઠામા પાસે)

(1) કાઠામા પાસે (ઈ.ડર)
(2) રાજયપાશ ી (કાઠામા) (ઈ.ડર)
(3) સાબર (કાઠા) (કાઠા)

મહાવદી: (1) કાઠમાણી ખડ ખડ (2) કાઠામાણી ખડ (3) રાજયપાશ (હિમતનગર) (4) જીતનગર પાસે (હિમતનગર)

લોકશાહી:

બિનિ-વિસ્તારના માંગો: પોશેનાના ગુજરાતભરી ગામ મહાદેવના માંડી તથા સાબરકાંક, સાબર, તમારા અમદાવાદ જિળી રાજ્ય નહી આસપાસ સંયુક્ત થાયા અમદાવાદીઓ અભિયાન માં ફેલી બિનિ-વિસ્તારના માંગો.

મુખ્યમંત્ર મહાદેવના ગુજરાતભરી માંગો - જિલ્લા (ઈ.ડર) પોશેના - (પોશેના) - હિમતનગર

વિશેષતાઓ:

સાબરકાંક જિલ્લા પાસે પ્રતિભા કચ્ચુંભા પાસ થય છે. (હિમતનગર અંગે પ્રતિભા વધીમે) 

સંપૂર્ણ સુધીમાં ી તપાસે ગંધરી ગંધરી જિલ્લા સાબરકાંકમાં આવેલ છે.

મહાદેવના સમયમાં જે પ્રદેશ હોય છે તે માટે આ સાબરકાંકમાં ફેલી આપનગતી હોય.
અખોદરામાં ઓનિબા કોસેલ આવેલી છે. વડાલીમાં ચીની મૂસાફર હુ-એન-સાંગ અભિવૃદ્ધિ કરતા. આપુનિક પેટી માટે સાથેથી જાણીતું છે. મહત્તમાં રચના અને તેમજ વિકસા

૬th Floor,Madhuban Complex,Opp. Garden,Sector 2,Mo.8347453000
Download from www.Gujaratkesari.com
સામાન્ય મહિલા
મૂવ મંડળ : મોડાસા
સ્થાનકનન : 3,217 કોડિંગ.

રોજના : 15 અગસ્ટ, 2013 ના રોજ સાબરકાંડા
જીબાલાંબી આરોગ્યની રીતે જીબાલાંબી રોજના રોજનામાં
આપવાને જીબાલાંબી મૂવમાં નક્કી કરતા

તારુંદા : (1) મોડાસા (2) લિલોડા (3) બાથ (4)
ભારુક (5) મહક પન્નુ (6) મેઠપન્નુ

જીબાલાંબી સેવા : પશુચામે સાબરકાંડા, ઊંડરા રાજસ્તાન,
હિલસર પીડા પ્રૂદમાં મહિલાસાગર

ભુગોળ

નિર્દેશન : હાંમતી, મઞ્ચી, માંબુ, વાંસ

નિર્દેશને વસ્તેના સાહેર : શાબદિશા (મનુષ્ય), મોડાસા

સેટિયાલ બોજનાઓ :
(1) હાંમતી વંધ : હાંમતી પર (કલોડપ(લિલોડા))
(2) માંબુ વંધ : માંબુ નદી પર (મોડાસા)
(3) સ્થાપ સભોવર બંધ : મેન્ટની વંધ (શાબદિશા)
(4) વાંસ વંધ : વાંસ વંધ (પામપક)

પાલ : વાંસા, વાંસા, મ વાંસા, માંબુ, કાળા, અરાડા

ભનીજ્ઞ : પુલ્લદા અને બાંદમી માંબાના પથર

શાબદિશા : મોડાસા પાણી પુષ્કર પદેખા કરતા પદેખા કરતા

સાયુઝદિખ્ડ વસ્ત્ર :
(1) સ્વાસ્થ્ય વસ્ત્ર : મોડાસા
(2) સ્વાસ્થ્ય વસ્ત્ર : મોડાસા

(1) તમાપ્પુરું તાવા : શાબદિશા
(2) ભુલચાયનું વાણ : મોડાસા
(3) શ્રમ સરોવર : શાબદિશા

લોકમાનન : કલિન માણ્ય પૂર્વિક શાબદિશામાં લોકમાન થયા છે. જે આદિવાસી લોકમાન ધન્ય ફેલ છે.

સ્થાપના :
પ્રાથીતમાં પર્વ શાબદિશા નામ બની શીખવા નામા જીબાલાંબી નામ પર બનાવવામાં આવ્યું છે.

શાબદિશાની નદી પાણી અને સ્વાસ્થ્ય મેલો મેળો મેળો મેળો

(4) મેલો (5) બાંદમી 

શાબદિશાની નદી પાણી અને તાવનાં વિશેષતા

શાબદિશા : શાબદિશા હાંમતી (ગારાઠપુરી) મેલો નદી સ્વાસ્થ્ય સાંપત્ય વન આપેલ પદેખા ભનીજ્ઞ વન મેળો 

આહાર અને સ્વાસ્થ્ય મેળો વાંસા પાણી 

શાબદિશાના સ્વાસ્થ્ય અને તાવનાં વિશેષતા

શાબદિશા : શાબદિશા (ગારાઠપુરી) મેલો નદી સ્વાસ્થ્ય સાંપત્ય વન 

સ્વાસ્થ્ય અને સ્વાસ્થ્ય મેળો વાંસા પાણી 

શાબદિશાના સ્વાસ્થ્ય અને તાવનાં વિશેષતા

શાબદિશા : શાબદિશા (ગારાઠપુરી) મેલો નદી સ્વાસ્થ્ય સાંપત્ય વન 

સ્વાસ્થ્ય અને સ્વાસ્થ્ય મેળો વાંસા પાણી 

શાબદિશાના સ્વાસ્થ્ય અને તાવનાં વિશેષતા

મોડાસા : રાજા બલદાંનું 'મહુદાસ' અય મોડાસા. મોડાસાનું 

શાબદિશાના સ્વાસ્થ્ય 

શાબદિશાના 

શાબદિશાના 

શાબદિશાના 

શાબદિશાના
યાંખે દેવની મોરી: અહેવાલ કાવ્યમાં બૌદ્ધસૂપ, 'એનબુટ્સ સૂપ', અને બુદ્ધની પ્રતિષ્ઠા છે.

દિગ્ગજ જનનો મંદિર: લિલોડા

અંજા્રી:

આ નામો ધોપ પાસે ગંગેશ્વર મહાદેવ નજીક આવેલો છે.
5. પાટલ

સામાન્ય મહત્તા:

પ્રાચીન નામ: પાટલ – ‘આતિક પાતલ’, સાર્સનત મંડળ, બાથમામા નગરાલા

મુખ્ય મંદિર: પાટલ

રસના: પાટલ જીવધારી રસના દી. સ. 2000 માં ભાવસાંડા અને લાડીસાંડા જીવધારી કરવામાં આવી છે, તેથી ગુજરાતના મુખ્યમંત્રી કેશુમારીની પેલેટ કાઢતા.

કેન્દ્રકૃત: 5,730 યો. દી. મી.

કુલ વર્ષ્ય: 13,43,734 (2011 પ્રમાણે)

કુલ સારસત: 72.3% (2011 પ્રમાણે)

જાતીય પ્રમાણ: (દર 1000 પુરુષો દીખ મહિલાઓનો) 935

વસતી ગીતા: (અંક ગો. કીમી. દીખ વિભાગો) 232

તાલુકા: (1) પાટલ (2) સાંતપુર (3) કાસરમાં (4) શેરકુપર (5) યાનપનર (6) સંત (7) શાંખપુર (8) કારાજ (9) સારસતી (10) મધ્યપાટલ

જીવધારી સીમા: પાટલ જીવધારી ઉંતરે ભાવસાંડા જીવધારી, પૂર્વમાં લાડીસાંડા જીવધારી, દીખ મહિલાઓની સુરદિલાગર જીવધારી તેથી જીવધારીમાં કાઢી જીવધારી, કક્ષમાં મોટી રાખ અને કક્ષમાં નાનું રાખ રસ્તે છે.

કુલ 04 જીવધારી સમૂહ સામુદ્રિક ગાય.

વિશેષતા:

પાટલના શેરકુપરની મેલાથમાં ગુજરાતનો સૌરી મોટો સામુદ્રિક બાયોડોર પણ એજીશનની સૌરી મોટો સોલર પાઇક સામની સૂર્યતા પાઇક સાંતપુરના સારસત ગામે.

વશયરી ભેરે અને કાક્ષેર ગામ યાં ગામ.

પાટલ હેપસાંત વાલી અને ઠીનોનગિયમાં બેવી ઠીકટ શીતીની હેપસાંત ગામ.

મહાબાળ અંધ્ર છે જે ‘ગુજરાતના અશોક’ તરીકે જાણીતા રાજા કુમારજીવ પૂર્ણ માટે નવો જેટલો પહેલાં જતીને પટૌણા મંગલતા કરાય પછી કુમારજીવને માલભૂ પકતા કે વપરાશક્તિ કપર પાટલ મોકાલા છે,

તેથી કુમારજીવ પુરુષ કેશુમાર મહારાજના રાજનીકાર આપી પટૌણના 700 ઘડિતા તપાટા કુમારજીવને પાતલ બનાવવા આવી થાય છે.

કુમારજીવને વેચના સૌંધાણ રાજ સાથે સંકળન ખેડકર (શેરકુપર)

સોનપામ સામુદ્રિક બાયોડોર - જેઝ માષ - માષ

સૌંધાણ સૌંધાણ કાલ અને કુમારજીવ ની કાલ: અમિતાભની મેલાથમાં જેખંડ વાણી પર વસવાલ છે.

પાટલની તુલના હાર-નાગરિક સમૂહ બનાવવી છે.

સમાધાનિતરૂપ નિમાશ પૂરાણવાળ સોનકદાર: સિહ્બર સોનકદાર

ધારા: સાદારી પીલીલ

નિમાશનાંથત જિ. બાલકાલની શ્રીમતી કુમારજીવનની હિયસિયેની કહેવાય પાતલની આંતે છે. તારે બજેતા માટે કુમારજીવને ભુંકતા ગાયામાં, કુમારજીવનના સાર અંગમાં અંગમાંથી ખૂબ વધારાવા પણ સાંજદગામાં સંભવિત છે.

મહિલાના મહિલાની પ્રતિમા સાર્દી વાણી આવી છે.

ધારાવારત મેલાથમાં તનાવની બાજુમાં આવી છે.

ભૂગોળ:

પાટલ: ઈલામભારતની પેટી મોટા પ્રમાણમાં બાજુ છે.

આ વાપસાર જુદું, બાજુદી જુદું, બટડા, કવરભાડી, કશીપાડી, તાપ નગરી,

નીશંસા: (1) બાનર (2) સારસતી (3) સુપેશ (4) પુજારવી (5) તાંલું
નહીં દીનારે પાટલ શહેર : સરસવતી : પાટળ અને સિદ્ધપુર
રાષ્ટ્રીય ધારી માર્ગ : નવા નંબર પ્રમાણે 27 અને 68
નવા નંબર રાષ્ટ્રીય ધારી માર્ગ આ જીઓમાંયી પસાર થાય છે.

ઉદ્ગોષ્ટો :
‘પટોણના’ બનાવવાનો ઉદ્ગોષ્ટ કરતા હોય છે.

અંશકુલક વસતો :
સિદ્ધપુર પાટળના સરસવતી ક્ષાત્રીય પુરીમાના
રોજ મંગો મસાફર છે. જેમાં ଉત્તરની દે-નેખ માર્ગ છે.

િનાભવાનો ઉદ્ગોષ્ટ કરતા હોય છે.

સિદ્ધપુર પાટલના સરસવતી ક્ષાત્રીય પુરીમાના
રોજ મંગો મસાફર છે. જેમાં ଉત્તરની દે-નેખ માર્ગ છે.

િનાભવાનો ઉદ્ગોષ્ટ કરતા હોય છે.

મહાલય 
તણસમારલ પાટળના જૈન મંદિરનો અધિકારકારી
મહાલય માત્ર સાથે સરોવર છે
વડહેરટેજ માટે.

સિદ્ધપુર પાટળના સરસવતી ક્ષાત્રીય પુરીમાણા
રોજ મંગો મસાફર છે. જેમાં ଉત્તરની દે-નેખ માર્ગ છે.

િનાભવાનો ઉદ્ગોષ્ટ કરતા હોય છે.

સિદ્ધપુર પાટલના સરસવતી ક્ષાત્રીય પુરીમાણા
રોજ મંગો મસાફર છે. જેમાં ଉત્તરની દે-નેખ માર્ગ છે.

િનાભવાનો ઉદ્ગોષ્ટ કરતા હોય છે.

સિદ્ધપુર પાટલના સરસવતી ક્ષાત્રીય પુરીમાણા
રોજ મંગો મસાફર છે.૭૨.
ઉત્તરપ્રદેશના ઉપયોગી અંતરિમ સંગ્રહાલામાં આંગણવાડી ક્ષેત્રમાં ગુજરાતનું સૌ પ્રયમ મેશાળનો સિહદુપ્રમાં શરૂ થયું છે.

કૃપણમુખીની આસમાન સિહદુપ્રમાં આયેલો છે.

'કાંસા ઘાડી' ફાળવાના રચયિતા અને ભવાઈના રચયિતા અભાવની કારણ સબાઇ શ્રીમાલી પ્રાણા હતા.

પિઠાનના પટૌનાઓ :

ભારત સરકાર દ્વારા પ્રાગીન પટૌનના પટૌનાની કેન્દ્રીય વિશાલના વૈશ્બ્ધ આધાર સુત્ર (GI) રજીસ્ટ્રેશન આપવામાં આવયું છે. આ કરી કામ સો ગતાવયાલા વિશ્વના 160 રાજ્યમાં પટૌનાની વિકાસ વચ્ચે શક્ય છે.

વુદ્ધ રેહામ અને કુડરી રંગોથી તાપાર ચતુરી સાદી વસાયાશ્ચકલાની GI રજીસ્ટ્રેશન મેનેજમના પટૌના પટૌના પટૌના પરામત છે.

યાંની આલસામાં પહેલા પ્રેમ આણે શ્રીમાણ સહારે વિકાસ આપવા શ્રીમાણ ચ્યાકાનું પટૌનનું અને વાસ અભાવનું મોકલ ને તર્કને શકતા છે. આ આલસામાં કરાયતે પ્રભાવ વચ્ચે છે.

રાખિ વાવ વાલડ ગેરેટેજ સાઇટ :

2014માં વાલડ ગેરેટેજ સાઇટમાં નામના પામી. રાખિ વાલડ માણે પોતાના પરિમાણ ભીમદેવ - 1 ની યાદમાં રાખિ વાવ વાંદાની છતી. રાખિ વાવ પાટણમાં સરકારની કાય છે.

જેથી રાખિ વાવ વાન વાને પાટણમાં રાખિ કિલાદના સોલંક છતી. (નોંધ : વાન ભીમદેવ સોલંકની મત્ર વાનની છતી.)

કાફરાની તનાવ તાપાને પાટણમાં એક તનાવ વાંદાનો બુધવાર કાટું. જે દુલભરાજ તાપાને પાટણે વાંદાનો બુધવાર કાટું. જે દુલભ તાપાને પાટણે વાંદાનો બુધવાર કાટું. જે દુલભ તાપાને પાટણે વાંદાનો બુધવાર કાટું.

રાખિ સાથે જેથી રાખિ પાટણમાં વાંદાનો બુધવાર કાટું. જે દુલભ તાપાને પાટણે વાંદાનો બુધવાર કાટું. જે દુલભ તાપાને પાટણે વાંદાનો બુધવાર કાટું. જે દુલભ તાપાને પાટણે વાંદાનો બુધવાર કાટું.
6.દાહકોલ

સમાચાર મહત્તી

પ્રચાર આમદ્ય : ‘દૈવપુત્ર’, ‘દ્વિપુરાણગર’

ભાષા : દાહકોલ

ભાષા : ગાંધીનગર સંસ્થાન ૫ ઓક્ટોબર, 1997-ના રોજ પંચમાંક ખિલાદીમાંથી દર્શાવામાં માનની કરતી. તેય ગુજરાતના ગુજરાતમાં વાર્તાસધીન વધારો હતાં.

ક્ષેત્ર: 3,646 ચો.મી.  

ક્ષેત્ર: 21,27,086 (2011 પ્રમાણપત્ર)  

મૂક સંખ્યા: 58.8% (2011 પ્રમાણપત્ર)  

મૂક સંખ્યા: (અડેક શો. કિમિ. હીલ વયસ્કતિમો) 584  

જાતી પ્રમાણપત્ર: (એટ 1000 રૂપાંય હીલ ખિલાદીમાં) 990  

દાહકોલ: (1) દાહકોલ (2) ગરબાડી (3) જાલો (4) સંજેણી (5) ઘનનુર (6) બીમાબજા (7) દેવગઢ-બીરા અને કૃષિવાદપુર  

ક્ષેત્ર: ગાંધીનગર સીમા: દાહકોલ સીમા નેકટર મહિદસાગર ખિલાદી, ગુજરાતમાં ગુજરાત રાજનીતિ વંદસમાં ખિલાદી, ખિલાદીમાં ગોટાનગામ ખિલાદી અને મધ્ય પ્રદેશ રાજનીતિ રાજનીતિ મહૃદયાંક ખિલાદી તથા પૂર્વસ્ક્ર પંચમાંક ખિલાદી હતા.

ક્ષેત્ર: 03 ખિલાદી-ની સરહદ સમી હતી.

વિશેષાત્મકો

સીમાનું વસ્ત્ર ખાદીયાસી વસતી ધરાવતો કાર્યકર દાહકોલ છે.  

ગુજરાતનો એક માત્ર ખિલાદી જે રાજ્ય રાજ્ય અમલ પ્રદેશની સીમા સમી હતી.  

સી પ્રથમ સુરક્ષા દાહકોલના ગરબાડા પાટ થયો છે.  

સુરક્ષા, ગૌડાલી, આમાંશ અને માત્ર ગાંધીનગર સાથે ગરબાડામાં થયો છે.  

ગુજરાત પ્રથમ ઓલિમ્પિક દાહકોલના પ્રથમ છે.  

દાહકોલ ગૌડાલી સાથે સંકટનાં બદલે તેથી તે દીપિષ્ટ તરસે ઓળખાય હતું.

દાહકોલ ખિલાદી હે રાજનીતિ સરહદ ધરાવતો ખિલાદી :  

રાજસ્થાન અને મધયપ્રદેશ 

ભાગો:

નદીના : દૂરમ માત્ર, દૃઢા,અલી, પાનમ, આનાસ, માફન,  

વાદલા, બમ  

નદીના રાખાય શહેર : દૂરમ માત્ર, દાહકોલ 

સંયુક્ત યોજનાઓ:

(1) જેટલી ધરાવતી કબૂતર 8 સંયુક્ત યોજનાઓ આવેલા છે. 

(2) ભેતીના કબૂતર ખોલ જેટલી મદદ 9% જેટલી વસ્ત્ર સંયુક્ત યોજના આવેલા છે.

એલ પ્રથંબર ડેએર, કાંટર, આસ અમે તમાકુ જોવા પઈની પતા થયો છે. 

અભિભાગ : રાજસ્થાન રીચ અભિભાગ, તા. 

બીમાબજા 

અભિભાગ : 59 (નવો નોંધ 47) અમે રાજ્ય બારીર માં 113 (નવો 56) આ ખિલાદીમાં પસાર થયો છે.

સહસ્રતાપુર દાર્શનિક વાર્તા

બોકમીયા અને તુલસીઓ : 

કારસ્થ સુહા જેટલી ખિલાદીમાં ખિલા જોડાડીનો મેળો 

લાખા અબિભાગ મેળો 

ખિલાદીમાં ગોંગ ગાડઝકારી મેળો 

સંયોજન કેંદ્ર: 

ખિલમિલેટ રિસેર્ચ સ્ટેશન, દાહકોલ 

સરેરાય: 

ગરબાડા - પાટાભારી, કૃષિવાદ સરેરાય}
ગુરુ દ્રોણ અક્ષદી, ગાંધીનગર

મહત્તવના સ્થાનો અને તેમની વિજ્ઞાતા

દાહોદ :

પ્રાચીન નામ : ‘પ્રધાન’ અને ‘પ્રધાનપુરાનગર’ મુજબ
બાદાલ અંગેને જન્મ દાહોદમાં થયો હતો.

દર વર્ષ ગુજરાત સરકાર ગ્રામીણ આધુનિક કલા ચલાવવાનું
આયોજન કરે છે.

1857 ના વિષય વિષ્ણુ તાલ્યાદોપે દાહોદમાં આવી સંતાયા હતા.

ગુજરાતની પરમ તાલુકા લીંબેડા

સૌથી આચ્છાદન સંયોજન દાહોદની છે.

કંજેટા

લીંબેડા પાસે કંજેટા મધ્ય, આંદોલન અને આયુષ્ય મચે
પ્રમાણ છે.

ટેક્નોલોજી:

આ જુદું જ્ઞાનની શારીર છે. ગેટાઇટની પ્રાદુષ્ધ્ય આવી છે.
7.મહેસાણા

સામાન્ય માહિતી

- મુખ્ય મધ્ય - મહેસાણા
- રિંના : 1 મે 1960 ગુજરાત રાજબાની સ્થાપના સમય. 
- ક્રમનામણ : 4, 384 યો. કી. ભી. 
- કુલ વસતિ : 20,35,064 (2011) પ્રમાણ
- કુલ સાક્ષરતા : 83.6% (2011 પ્રમાણ)
- જાતિ પ્રમાણ : (કર્ત 1000 પૂર્વી દીક મહીનીઓ) 926
- વસતી ગીતાત્મક : (અંક ટો.કી.ડી.ડી.હુ.ક્રિ.) 462
- તાલુકા : (1) મહેસાણા (2) પેશલુ પ (3) વડનગર (4) વિજ્ઞાપ (5) વીજા (6) બાબાસાહેબજ (7) સત્તાવાસા (9) વાટીલા (10) દડી
- સીમા : ઉત્તરે બનાર્સાંકા અને પાત્રણ, પૂર્વમાં સામારિદા, દેશનામા ગાંધીનગર અને અમદાવાદ અને પશ્ચિમમાં સુરદુરનગર સિથલો આવવાસી હોય છે. ખુબ 06 સિથલાની સાહેબ સરકાર હોય છે.

ભૂતાંત્ર

- નહીં : (1) સાબ્રમતી (2) રુપેશ (3) ભારી (4) પુષ્પભાઈ
- સાબ્રમતી નહી મહેસાણા અને સામારિદાં સિથલાની સરકાર બનાવવા છ. 
- નહીં કે વસતી સાદર : રુપેશ ંદી
- પુષ્પભાઈ : મહેસાણા, ઉનાવા, અઠીર
- ભારી અને રુપેશ : મહેસાણા
- સાબ્રમતી : તારંગા

- સિથલાની સાબ્રમતી : પેશલુ તાલુકાના ઘરોચી ગામ પાસે સાબ્રમતી નોદર ઘરોચી બંં બાંધવામાં આવના છે.

- પિનખા

⇒ દડી, વિસનગર, ભાંગી વાણુ
⇒ વીજાપ અને કોટ : વિનાઇ
⇒ વિસનગર કુલ ગામ : વિનાઇ કોટરો
⇒ કુંગર : તારંગા કુંગર : મહેસાણા
- પાક : ઘટાં વાયેટર - સામારિની પ્રથમ અને ઉત્પાદનમાં બીજા સંખ્ય. (ગુજરાતદ્યુતપાનના પ્રથમ)
⇒ જાહે, વિદ્યાભસ્ત અને કૈશબાગુના ઉત્પાદનમાં ગુજરાતના પ્રથમ સંખ્ય. જાહે, વિજાપ, વાણુક, મુખા અને પદ્ધતિ ઉપદાન સંખ્ય. 
⇒ વેદા ઉતપાદન : મહેસાણા - ગાંધીનગર પ્રથમ.
- ઉપદ્ધાગ : 
⇒ પીંડમાં ક્ષામસંખ્ય તેલ ક્ષામસંખ્ય ભાણે ઉપદ્ધાગ.
⇒ વિસનગરમાં તાંબા - પીંડમાં યાંદુમાં ઉપદ્ધાગ.
⇒ માખી સુરીદા રાજ (દાદાપુર)
- દ્વારસાંપર દેડી : 1963માં માનસિક દ્વારસાંપર પેલ દ્વારા સ્થાપના.
⇒ ગુજરાતની સૌ વધુ દ્વારસાંપર દેડી દેડી, દેડી સુરીદ ટેકર માફનું દ્વારા મોકલવારું પ્રથમ સાહસ કર્યું કરું.
- મુખ્ય વેશાર કેન્દ્ર : ઉઠા જાહેના વેશાર દેશનું મુખ્ય મધ્ય.
- પ્રાદેશિક આધાર : 
⇒ ભાવિયો તપાસ : દડી, કોટ અને ગાંધીનગર સિથલ વચ્ચેના પ્રશ્નને પીંડમાં પ્રાથમ તરીકે આધારાત્મક આવે છે.

Download from www.Gujaratkesari.com
સંસ્કૃતિક વાર્તાઓ

• લોકમાય અને હરલાયો:
  ➤ વૈષ્ણવ અને જવાના મેંય
  ➤ કૃતદેવ વધુ અને અતિભાવક તેજ્નક સૂર્યો સ્પષ્ટે થોડી મહાત્મા મહિરદેશ પલાઉડસની મેંય
  ➤ 62 વર્ષની જન-યુવતિઓ માંદ્રા સુર્યોદીય પ્રાસ્તા 'ઉત્તરધર શાસ્ત્રીય બધું મહોલદાવ'
  ➤ 62 વર્ષ શિયાગણમાં વકનગર ભાઇ 'તાના-રીરી સંગીત મહોલદાવ'

• વાવ:
  ➤ મહેશભાઇ વાવ
  ➤ મહેસાશા દેવી વાવ
  ➤ મહેસાશા: 72 કોઠાવી વાવ
  ➤ તળાવ અને સરોવર:
  ➤ વકનગર: શિમ્મા તળાવ
  ➤ વિસાણગર: હાંલીયું તળાવ
  ➤ ગુણમા: ગુણશીળ તળાવ
  ➤ વકનગર: ગૌરી કુદ્ડ
  ➤ મહેશભાઇ: સામુદ્રક
  ➤ અભાજ: શિકિત કુદ્ડ
  ➤ યુનિવસિટી / વિવધાનકે

• ભયાપત યુનિવસિટી, ભેરવા
  ➤ બ. મો. શયા ગ્રામ વિધાનપાલ, જીલીયા
  • સંશોધન કંટ્રોલ:
  ➤ દિવ્ય સંશોધન કંટ્રોલ, વિજય પુર
  ➤ મહાશાલા સંશોધન કંટ્રોલ, જગ્યુદાર
  ➤ અદિમાનના રિસર્ચ સ્ટેશન, બાદોલ
  ➤ નેશનલ રિસર્ચ સ્ટેશન ક્ષેત્ર મેડિસિન ઓચર અંદરઓંટ ભાષક, ભીમભાઇ

ગણ્ન પાલાદરનો મેળો

• વદનગર ગાંધીનગર
  ➤ નફલ અને નફલાયો: 72 કોઠાવી વાવ
  ➤ મહેશભાઇ વાવ
  ➤ મહેસાશા વાવ

• કઠકરી અને કઠકરી રાય
  ➤ જલાડ અને જલાડા યોગાલાય યોગાલા ક્ષેત્રમાં સૂર્યોદીયોમાં ગુણશીળ સિવલવાના ઉધમ નમૂવો છે.
  ➤ 62 વર્ષ જન-યુવતિઓ માંદ્રા ' ઉત્તરધર મહોલદાવ ' માં સરકાર દ્વારા શાસ્ત્રીય બધું મહોલદાવનો ઉધમ મહોલદાવ ચાલાવનો છે.
  ➤ મહેશભાઇ દેશના સામે મહેશભાઇ ' રામકુદ્ડ ' ની સાથે ભાજુ પાશેવારી છે.
  ➤ મહેસાશા કઠક દેવી મહેશભાઇ મહાશાલા મદદ
ભારતના વતમાનવડાધાના નરે મોદની ચીની યાદ આપેછે. તેમને લક્ષણકોમો કોલ્ટનેબહેનો એ ચીનમંદર ચમકારુર.

તારણગરના ભયતા અને સૃંખ્યાનું આયોજન કરાય છે. આનુરાધ તાનના મેધા એ બાંખમાં પથરની પહોળામંદરમાં પહારી છે.

જેમાં અને જેમાં સંગીતમહોસવું આયોજન કરાય છે. 

એમાં પણ શામા તળાવની તોરણછે. તેના કલાની તારાના નામેઓ લોકમેળા ભરાય છે. 

અહેવાલ બહુ ચરા કડવા પાટદારના કુળદેવી ઉમયામાતાં કડવા પાટદારના કુળદેવી ઉમયામાતાં.

* બાંધકાર: 

ભારતના વર્ષમાં વડનગરના કુળદેવતા ઉમયામાતાં એક જમીની જમભૂમિ. 

* તારણગર 

'ટારાઝિંગરી', 'તારાઝ દ્વી' 

બૌદ્ધદેરીની દેરી 'તારા પણ કડવા પાટદારના કુળદેવી ઉમયામાતાંંના સમયમાં બુધચારનું જેન દેખાય છે. 

* વાંધકાર: 

કરોના ગાદ છે કારણ આ કાલમાં ચાર મંદરની મંદરની ભયમંદર છે.

ભારતમાં આવેલા છે 51 અને જેમાં જેમાં જેમાં જેમાં જે કાલમાં 51. બાંધકાર 15મી. વારેના 11મી. પહોળામંદરની પ્રથમની ત્રણ કોષેણ છે. 

ભારતમાં વર્ષમાં વડનગરના કુળદેવતાની ઉમયામાતાં એક શાનેદરી જેમાં જેમાં જેમાં જેમાં જે કાલમાં 51. બાંધકાર 15મી. 

* ઓહેર : 

'અસાધારણ', 'અસરવાચક' 

પ્રાચીન નદીના જેમાં જેમાં જેમાં જેમાં જેમાં જેમાં જેમાં જેમાં જેમાં જેમાં જેમાં જેમાં જેમાં જે કાલમાં 51. 

* વાંધકાર: 

1993 માં પુરાતત્ત્વવિદના પ્રથમ ભૂષ વાંધકાર 15મી. 

3rd Floor,Madhuban Complex,Opp. Garden,Sector 2,Mo.8347453000
Download from www.Gujaratkesari.com
અવશેષો શોયાહતા। જેમાં મુલ્લુંમાં ગુજરાતની કલ્પી ભૂત જાઝીયો કે વધારોતાએ થયો.

* ક્રિયા :

⇒ 'કૃણપુર, 'રસુલાબદ'
⇒ સૌરા ધૂલામાં જુદ્ભારી ક્રિયા ભૂત જાઝીયો કે વધારોતાએ થયો.
⇒ જુદ્ભારી ભાષની કલ્પી જમાધ્યરાવ ગાંધીનગર ક્રિયા કરીને ભૂત જાઝીયો કે વધારોતાએ થયો.
⇒ વાદીનગર ગાંધીજી ક્રિયા કરીને વાદીનગર ગાંધીનગર કરી ક્રિયા કરી હતી. 

* વજુદાનો અવશેષો:

⇒ સૌરા ધૂલામાં જુદ્ભારી ક્રિયા કરી હતી. 
⇒ મેસાં કરવાએ મેસાં કરવાએ થયો.

* વિજ્ઞાપન : 

⇒ સૌરા ધૂલામાં જુદ્ભારી ક્રિયા કરી હતી. 
⇒ સૌરા ધૂલામાં જુદ્ભારી ક્રિયા કરી હતી. 

* વ્યાવસાય અભિવૃહદદ વર્ણન : 

⇒ સૌરા ધૂલામાં જુદ્ભારી ક્રિયા કરી હતી. 

* પ્રભાવ : 

⇒ પ્રભાવ સૌરા ધૂલામાં જુદ્ભારી ક્રિયા કરી હતી. 

* શુંટાલ : 

⇒ શુંટાલ કરવાએ શુંટાલ કરવાએ થયો.

* વૃષભાઇ ની કુનવારી ક્રિયા કરી હતી. 

* વિશેષતા : 

⇒ વિશેષતા કરવાએ વિશેષતા કરવાએ થયો.

* પ્રભાવ : 

⇒ પ્રભાવ કરવાએ પ્રભાવ કરવાએ થયો.

* શુંટાલ : 

⇒ શુંટાલ કરવાએ શુંટાલ કરવાએ થયો.

* વૃષભાઇ ની કુનવારી ક્રિયા કરી હતી. 

* વિશેષતા : 

⇒ વિશેષતા કરવાએ વિશેષતા કરવાએ થયો.
ગુરુ દ્રોણ અક્ષેઠલની, ગાંધીનગર

→ ભારતના વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદિનું જન્મ સથાન વડાનગર છે.
→ વલલામ મેયરની પત્રકક્ષણ થઇ શક્તિનો કશ્શીતો.
→ ગાંધીજીના ઱ેટીયોરી શોધ વિજયપુરાના ગંગાભેન દ્વારા કરાઈ હતી.
→ મહાત્મા સુખીજીની ધાનને ભાગ્યરાજ પણ દુધાળને પાસને કાંશલોપર આવેલો છે.
→ તારણગુજરાતના ઇશ્ના બ્લૂએ આવેલું છે.
→ મહાઘર છેલૂં છેલૂં અધિવેશના વિસ્તારમાં ભાગ કરતા છે.

→ કડેટ, પેઢકમ, બાંદરચુંજ પ્રાગ - ઓન્યમેં્સિક કાનાં અને સ્થળને મળી આવ્યા છે.
→ કડેના બંદરના ગામે નંબદાર ડેનાલ પર પ્રધાન 10 MW નો ડેનાલના સોલર ધાનને કરતા હતો.

→ પાથલા ધાનના સ્થળે વિશળદેવ વધુંલાં પ્રથમ નાનાના કાનાં વિશેષનગર અંદર વિસ્તારમાં ધાની કરતા છે.
→ વાધે ધાનના સ્થળે વિશ્વસવાદો વધુંલાં વધુંલાં નાનાના કાનાં વિશેષનગરની અંદર વિસ્તાર કરી શકતા.
8. ગાંધીનગર

બિશેષાત્મકો

⇒ સૌધ્યમાં સહેલ બદલ ગાંધીનગરમાં અદાય કરતી.
⇒ ગુજરાતનું સૌધ્યમાં ગુજ્જરણી ગામ રાજસ્થાન છે.
⇒ સોધ્ય મોટુ પક્ષીકૃત છે, નેડ્રોડાપાઇક.
⇒ મહેરામ ખુદાસ્સ ગામ પાસે આવતો છે.
⇒ ગુજરાત રાજભાષા સ્થાનની પાણી સૌધ્યમાં ગાંધીનગર બનયું.
⇒ કોલકાતાના નરેન અપ્રદીપય બનાયો ઉપદ્ધા આવવેલે છે.
⇒ ગુજરાતનું સૌધ્ય સાંચાલકીન બન્નેટ પુનનનતિ ઉપદ્ધા આવેલી છે.
⇒ સોધ્ય પણ પુરુષ સવારત્ક ઘરાવતલો શીલવા ગાંધીનગર છે.
⇒ ભારતનું સૌધ્યમાં કલમબુનુ યુનિવસિટી, શીલબુન યુનિવસિટી તથા ક્યૂદેન્સિક સાયન્સ લેખ ગાંધીનગર બનની છે.
⇒ સોધ્યમાં અંદાઝો ક્રીયાની અંદાઝના વ્યવહાર અંગી અંગી જીવનમાં ગાંધીનગર આવેલી છે.
⇒ એક વેબ વાયુબ્ધ સ્વમિત ગાંધીનગર પાણી મહાનાં મહિમાએ જોવા છે.

સમાચાર માહિતી:

• ઉપનામ : ‘ઉપદ્ધા નગરી’ (શીલ સિદ્ધિ), બદલટિના સિદ્ધિ સોલરસ્ટવી
• મુખ્ય માહિતી : ગાંધીનગર
• સ્થાનના : ગાંધીનગર શીલવાની સ્થાનના ડીસેબેમબર, 1964 માં અમલી વચનમાં ગાંધીનગર શીલવાની કરવામાં આવી હતી. ત્યારે ગુજરાતના મુખ્યમંત્રી બનાવાનાર મહદી કરતા.
• સેનામાં : 2, 163 યોઢી ભરી.
• હુલ્લુ વસ્તી : 13, 91, 753 (2011 પ્રમાણે).
• હુલ્લુ સાહસિતા : 84.2% (2011 પ્રમાણે).
• જાતી પ્રમાણ : (એ 1000 પુરુષી અત્યંદી મહિલાઓ) 923
• વસ્તી ગીતવા : (એક થો. કિમી. અંદી વાક્યવા) 650
• તાલુકા : (1) ગાંધીનગર (2) હાલેજામ (3) માધ્યમ (4) કલોક
• શીલવાની ઉદ્યોગ ગાંધીનગર શીલવાની ઉદ્યોગ સાબરકાઠા જીવા પૂર્વભાગ અને ખની અને પેકો જીવા, શીલવાની અધિયાત્મક જીવા તથા પાસ્થી જાહેરાતા જીવા છે.
⇒ હુલ્લુ 05 શીલવાની સરભ સરસૃ છે.

મૂલ્યાંક

• નહીં: (1) સાબરમતી (2) પાણી (3) મેટ્રો (4) બાજરા
• નહીં હુલ્લુ વસ્તી શદેશો:
⇒ સમાચાર નહીં: ગાંધીનગર, મહુડી
⇒ પાણી: બાણી, ઠાપી, લાતુર, વાડા, જરુઓ, માગ, અદીકા, પરિમાણની, પટાકા વગેરે.
⇒ પાણીના: ઈદારો, વાડા, છાંસા અને પાણી સમાધાન પાણી તેલ અને હુલ્લુ વસ્તી લાની આવ્યું છે.
⇒ રાષ્ટા ગોઠવ માર્ગ: નવા નંબર પ્રમાણે 47.48 અને 147 નંબર રોડ ગોઠવ માર્ગ આ જીવામાં પાસ્થ થયું છે.
⇒ હુલ્લુઓ:
⇒ કલોકમાં IFFCO નું રસાઉદ્ધાળતિ ભારતનું કલોકમાં હસે છે.
гуरु द्रोण अंकेडमी, गांधीनगर
guru dhrona academy

⇒ गांधीनगर में इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योगनालय विकास माहे अंक अवलोकनी इलेक्ट्रॉनिक्स औद्योगिक व्यापार लिंक संगठन आयोजन के लिए उपलब्धि थी।
• डेरी उपलब्धि : (1) भारत डेरी (2) भारत डेरी
• नेत्रभाष पार्क : इंडोर

सार्वजनिक वारसो

• बोक्समेना अने उलसमो :
⇒ गांधीनगर में बार्बरसे सेवावालों वरदाश्ती मतानी अधिकार भविष्यवाणी में अनेक अन्य धारावाहिक प्रशासन व्यापार लिंक संगठन ने आयोजित किया था।
⇒ वसंतोत्सव : ४२ वर्ष केसुधारियां (संस्कृति कुंज)
⇒ पंजाबिया जंगल भारत जन-भाषा सुधार भविष्यवाणी पर नोवल भाषाओं के माध्यम द्वारा प्रकाशित किया गया था।
• सार्वजनिक वन : भूमित वन
• तांत्रिक अने साराजव :
⇒ नाथीया सरोवर (वालासा - मालासा)
⇒ मालासा तांत्रिक (मालासा)
⇒ संत सरोवर (गांधीनगर)
• वाह : अध्यादेशी वाह : अध्यादेश
• यूनिवर्सिटी/विद्यालय :
⇒ रवीशाल - गुजरात नेशनल दो यूनिवर्सिटी (GNLU) कोटा (रवीशाल - २००३)
⇒ पंडित टीनहावाल गुरु (PDPU) (रवीशाल - २००७)
⇒ गांधीनगर धीरुमार्गी अंबाजी इंस्टिट्यूट अक्षर इंडियन मेडिकल टेक्नोलॉजी, (रवीशाल - २००३)
⇒ इंडियन इंस्टिट्यूट अक्षर टेक्नोलॉजी (IIT)
⇒ 2 अगस्त १९६५ मे लोक जनता विधुत-सत्सागर पावर लाइसेंस लेने पर विशेष आयोजन किया गया था।

⇒ गुजरात विधुत सत्सागर (रवीशाल - २००१)
⇒ कमांडो गुजरात (रवीशाल - २००१)
⇒ वायन गुजरात स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी (रवीशाल - २०१३)
⇒ स्टूडेंट यूनिवर्सिटी ओकल गुजरात
⇒ नारेरीर - गांधीनगर महिला विद्यागृह
• संस्थान संबंध :
⇒ रवीशाल स्टेशन कुपर होटेल प्रोडक्शन ओकल - स्टेशन, गांधीनगर
⇒ कट रिजर्व स्टेशन, होडीगाम (रवीशाल संस्थान संबंध)
• पुरस्कारवाद : श्री माधवीर जन आराम्या केंद्र, होंडा
• मुख्यमंत्री (संस्कृति) : नेपाल हिस्ट्री संस्कृति महानगर, गांधीनगर
• अंकेडमी :
⇒ गुजरात वालिका अंकेडमी
⇒ कड़ी साहित्य अंकेडमी
⇒ सिजी साहित्य अंकेडमी
• महत्त्वात्मक रूप से नतीज के लिए विशेष नोट
⇒ गांधीनगर
⇒ भारत सार्वजनिक महानगर गांधीजी नाम पर यह जीवन संवाद नाम पड़ु है।
⇒ आ नगर सार्वजनिक महानगर वा कपड़े बैंक ने गैर-सार्वजनिक तैयारी से विकल्प उद्देश्य के कारण भारत सार्वजनिक महानगर से विद्यार्थी को झेलने वाले पुलिस कर्मी में नाम दिखाया था।
⇒ 2 अगस्त, १९६५ ने लोक जनता विधुत-सत्सागर पावर लाइसेंस लेने पर विशेष आयोजन किया गया।

3rd Floor, Madhuban Complex, Opp. Garden, Sector 2, Mo. 8347453000
Download from www.Gujaratkesari.com
ગુરુ દ્રોશ અકેદભી, ગાંધીનગર

ગેટસ્કોલની પ્રથમ ટી મૂકી ગાંધીનગર શહેરની ભાષકુલ પિવિ કરવામાં આવી હતી.

⇒ ડી. જુલયા મહલતામા સમયમાં ગાંધીનગર અને ગુજરાતનું ફૂંફા પાઓનગર બનાવો એવું બિલ રખી કરવામાં આવ્યું છું.

⇒ કિંટેન્સમાઈ હેસાઈના સમર્થન 11 કેપબુખારી, 1971 ના રોજ ગુજરાત વિધાનસભાની અમેરિકામાં માધ્યમના સમાચાર, Sector-17, ગાંધીનગરમાં કશ્રીત કરવામાં આવી અને ગાંધીનગરની ગુજરાતનું શહેરગભ બનયું.

⇒ ગાંધીનગર જીલ્લો 30 - Sector માં વિસ્તરેલ છે.

⇒ અમારી પશ્ચિમની પૂવ્રા 'E' થી 'F' આસકત સંયુક્ત તથા ફિલ્મેટિસ્ટ ઉતર '0' થી 7' ઉત્પાદન સંચાલો છે. એટલે ગેટસ્કોલ કીબોર્ડકારી અંતરે સામાન્ય હતો.

⇒ ગાંધીનગરના Sector-10 માં 75 કેટર જમીન પર ભયશિવાળ સંકલ બનાવવામાં આવ્યા છે.

⇒ ગાંધીનગરની નખુ ધોડનાં માદીઓ મધાયમું પ્રાચીન મંદર છે.

⇒ ઇ.સ. 2011 માં ગાંધીનગરના 30 Sector અને નજુકોના 8 ગામમાં મુનિષ્પત કોપરેશન દરખાસ્ત કરાવવામાં આવ્યા છે.

⇒ ઇ.સ. 1990 માં ગાંધીનગરને ગીડેને સિટીઓ અક્ષર અને અંદરી માન્ય હતો.

* અધાવણ : પ્રાચીન નામ : ગાથાટાપ

⇒ ઇ.સ. 1499 માં અરાજયક ભીતરિય વાચોભાવી આરીય ખાદ્યાં માટે એક કદ્દામ મેડિકલ શહેરો આ વાણનું નિમાચિત કરાવવું છે. આ તે 'કાલજળની વાળ' કે 'કદ્દામાં વાળ' તરડી પ્રદર્શિત છે.

⇒ અરાજયક વાળ ક્રિયા અને મૂર્તિમ સંસ્થાપન વિદ્વૃદ્ધ હવાનું બનાવવું છે.
સૂચના: ગાંધીનગર, મહાથી બેહુડે દૂર ભક્ત ગામમાં કોટાખીલ સૂર્યમોહનના અભિષેક છે. આ ભક્તધર્મના વિશિષ્ટ પ્રતિ છે.

* વિચાર:

⇒ આહી આયુરવેદ કોચેક અને બાલભાઇ મનનાં અલુખ મંદિર છે.

⇒ આખો સૂદ, સૂદ નોભાનો હિંસવાં આહી 'પલ્લીનો મેળા' ભજા છે.

⇒ માંસની પલ્લા પર શુદ્ધ જી વડાવવામાં આવે છે.

* પાસસર:

⇒ આહી ધર્મનાયુધ મૂર્તિ ધરાવતું જેન દેશરા છે.

* સેરીશા:

⇒ આહી પાશ્ચાત અને પદભાઇ દેખાણી ભરવું પ્રતિમા ધરાવતું જેન દેશરા છે.

* વાતાવરણ:

⇒ આહી વૈજ્ઞાનિક મહાદેવનું પ્રાચીન મંદિર અને કનાતભાઇ વિદ્યું કર્ણી મૂર્તિ છે.
9. પંચમવાદ

- મુખ્ય મંદિર : ગોધરા
- સથાપના : પંચમવાદ જિલ્લાની સથાપના 1મ રાલય ના રોજ ગુજરાત રાજયની સથાપના સમયે કરીને આવી હતી.
- કેન્દ્રકૃત : 3, 272 વોડી-
- સંપન્નતા : 23, 90, 776 (2011 પ્રમાણે)
- સંપત્તિ શક્તિ : 71.0% (2011 પ્રમાણે)
- જાણ પ્રમાણ : (૧૨ ૦૦૦ પુરુષો દર્શક જિલ્લાની) 949
- વસતી ગીતા : (૧૪ ૦૦૦ વોડી-
- તાલુકા : (૧) ગોધરા (૨) કાલો (૩) કાલો (૪) ધોરણને (૫) શહેરને (૬) જાંબુધોક (૭) મોરવાહફ
- જિલ્લાની સૌમ્ય : પંચમવાદ જિલ્લાની ઉત્તર મહીસાગર જિલ્લાનો, પૂર્વમાં હાલોડો જિલ્લાનો, દક્ષિણમાં છોડ ઉદ્યોગ અને કલુમ જિલ્લાનો તથા પરિવારમાંથી ભી જિલ્લાનો આવી હતી.

⇒ કુલ 05 જિલ્લાયોની સરકાર સંખ્યા છે.

સૂચના

- નીચેથી : (૧) વિશ્વવિદ્યાલય (૨) પાનમ (૩) મસી (૪) ગોધરા (૫) કાલો (૬) મેસરી (૭) કુદરન (૮) વેરા (૯) સુખલા (૧૦) ભાડો (૧૧) ભાડો (૧૨) દેર

⇒ મહી નીચી પંચમવાદ , ભી અને મહીસાગર જિલ્લાની સરકાર બનાવી છે.

- સંકેન્ધી વોડી-નામો :
- એલાનદી : એલાનદી
- પાનમ : પાનમ દેમ
- પાનમ : પાનમ દેમ

- પરવતો : પાયાગઠ
- રનીજ : પંચમવાદ જિલ્લાના જાંબુધોક તાલુકામાંથી ત્રીજાહિટ મળી આવે છે.

⇒ આ ઉપરાત શિવાજપુરી આધિા મંડળી મેં નીચી મળી આવી છે.

- ઉદ્યોગ : હાલોડો અથવા કલુમની ભાવના અને મોરવાહ જિલ્લાની અને જાંબુધોક તાલુકામાંથી જલબાજી માનની ભાવના અને મોરવાહ જિલ્લાની અને જાંબુધોક તાલુકામાંથી જલબાજી માનની ભાવના અને મોરવાહ જિલ્લાની અને જાંબુધોક તાલુકામાંથી જલબાજી માનની ભાવના અને મોરવાહ જિલ્લાની અને જાંબુધોક તાલુકામાંથી જલબાજી માનની ભાવના અને મોરવાહ જિલ્લાની અને જાંબુધોક તાલુકામાંથી જલબાજી માનની ભાવના અને મોરવાહ જિલ્લાની અને જાંબુધોક તાલુકામાંથી 

⇒ આ ઉપરાત શિવાજપુરી આધિા મંડળી મેં નીચી મળી આવી છે.

- પાક : અઢી ડાંગર, માડાઈ, તમાકુ, બાજરી, તુંદરા, ખબર, કોટેરા, કુંઘણી, વગેરે પાકો લેવામાં આવે છે.

- ભી ઉદ્યોગ : પાનમાં કારણ, ગોધરા

- અખભાર : જાંબુધોકની રીતે અખભાર, ત. જાંબુધોક

- રાશીય દંડી મળા : રાશીય દંડી મળા નંબર 78 (A)

⇒ 59 (નંબર નંબર - 47) આ જિલ્લામાં પસારા બધા છે.

અંશકૃતિ વાર્તાઓ:

- લીકેમેનો અને કંટરો : પેએ માલેની સુખ આખામે પાયાજમાં મેંળો મારા છે.

⇒ પંચાલો (સાંપાનાર મહીસાગર) સાંપાનાર

⇒ વાતાવરણ હાલાતઓ / ક્રિયાઓ:

⇒ સાંપાનાર : વજવાવર, અલ્પસ્પીકીકુંડ, લેથીનીકુંડ

⇒ પાયાગઠ : દૂધપાન, દૂધપાન, દૂધપાન, દૂધપાન

⇒ પંચમવાદ : ભી તાજા

- સંસ્કૃતિક વન :

⇒ વિજ્ઞાત યાત્રા - સાંપાનાર

- સંશોધન યાત્રા :
ગુજ્રાત એકેડેમી, ગાંધીનગર

⇒ ગોવરા : મેઈન મેઝ રિસર્ચ સ્ટેશન
⇒ ઓફિસિયલ રિસર્ચ સ્ટેશન : ગોવરા
⇒ નિદાલ રિસર્ચ સ૆ટર હેર ઓનિયના ઓન ગાલિબ (કૃણની અને વસાળ સંશોધન કેંદ્ર) ગોવરા

વિશેષતાઓ :

⇒ 51 શિક્ષણપીલ્માની અંદર શિક્ષણિક પાવણા છે.
⇒ પાવાગઢ જાવણગુમનીમાં બન્યો છે.
⇒ 'ભારતીની નહી' બીરામમાં પાવાગઢ માં નીકળે છે.
⇒ સર્વલ વિદ્યાર્થી પટેલે વધી તરફની કારણે ગોવરાથી શું કરી જાતી છે?
⇒ 2004 માં યુનયૂનિસન વર્ડ ડીપિટ સેલામાં ગુજરાતની પ્રથમ સ્ટ્રી ગાંધીનગરનો સમાધાન થયો હતો.
⇒ દર વખા સંશોધકમાં પાનોસવ યોજય છે.
⇒ ગોવરા પન્થામાં શ્રીભાવના મુખ્ય મહા છે અને ભારતીની ભરૂદ્ર ધ્વનીમાં મહિલા ગણ બીજી બનાવવામાં આવ્યો છે.
⇒ ભારતના મૂક્ત ગુજરાત મેને વધુપ્રખ્યાત મોટરસિકલ ડેકિંગે ગોવરા પાસે સાથે કર્યાક તરિકે કાપુ કરી જાતી છે.
⇒ વર્ષ 2002 માં ગુજરાતનાં ઉદ્યોગોને રાજ્યોની શ્રીભાવના ગોવરાથી કારી કલ્પિત. 27 જીવનભારી, 2002 ના રોજ અસ્તિમતી સાસુનાં અંગસારાસ ટ્રસ્ટમાં ભારતી ખેડેલસ 59 કર કેદાને ગોવરાની સોલુશન કલુ ભારતી અંગે-6 ડ્રબના ગ્રાજ યુએસી જીતા સજાવા દેવાયા હતા.
⇒ ઠી.સ.1418 માં વાદાધાય આકદમાશે પાવાગઢ પર ચાલા કરી જાતી. જેની ગાંધીનગરને શાસક વંધકાવરસ શારીર આસામ હતા.
⇒ સંશોધકો શેરે-શેરે નામી નવાજાયા હતા.

મહત્તાના રસ્તાનો અને તેમની વિશેષતા:

* ગોવરા
⇒ જીબાનનું મૂક મનક છે.
⇒ મુંબઈ-મધ્ય રાષ્ટ્રવાડનું અભિલાચ્છ મનક અને કેદાર ઉપરાંત કેંદ્ર.
⇒ અદીક યોજના સંખ્યાની ઘાટો આવ્યો છે.
⇒ મહા સંશોધન સંરક્ષણ.
⇒ ચાલુક્ય સંશોધન કેંદ્ર.
⇒ ગોવરા હું હર મુખ્ય ગોવરામાં આવેલી છે. (રસાલા - 2016)
⇒ શુભૂતિનાં પ્રવાસ દેવાસર અદી છે.
* હું હું
⇒ યુવી સમર્થ હું હું આવેલી છે.
⇒ હેરા બીલાન પરીનો રંગપુર આપઠમ જે આવિંદ્રવસીની વિકાસપૂર્વકાંકી માટે જાણીતી છે.
⇒ થરેલેદાર કરા માટ જાણીતી નજરલા મોટરસું દરખાશે હું હું આવેલી છે.
* હું હું
⇒ ગમ્મા પાલીના ઉત્સ આવેલી છે.
* પાવાગઢ હું હું:
⇒ પાવાગઢ હું હું ઉપર ભારતમાં 51 શિક્ષણપીલ્માની અને તેમની ગુજરાતની નજર શિક્ષણપીલ્માની અંધ શિક્ષણ ઓન મહા માટલાં મંડલ.
⇒ આ ઉપરાત પાવાગઢ હું હું સાથે ઉપરાત હું હું ઉપર વિભાગી ઉ્પરાત વ્હુ પરસ સાથે શાખાની જીકામ આય આવેલી છે.
⇒ પાવાગઢ હું હું માં નામની જીમાલખાં તલભું.
⇒ પાવાગઢ હું હું માં નામની જીમાલખાં તલભું.
દુભિયું અને છાસિયું તળાવ આવેલા છે.

⇒ વિભાગમિત્રી આશ્રય પાયામાંથી છતો.

⇒ પાયામાં આ ગુજરાતના સૌથી મટરો જાળામણું પર્વત છે.

* યાંપાનેર : (બલદ હોરટેચર સાયક્લ - 2004)

⇒ બીજુ નામ : મહંદાબાદ

⇒ જુલાઇ - 2004 માં ગુજરાતની પ્રથમ વિશ્વ વિરામત થયી લાખી છે.

⇒ યાંપાનેર ૩.૭૪ માં વનશય થાય હોયે બાજારે ખામડેલું અને પ્રતિ મિત્ર અને મહાંમણી યાંપાનેર નામાં આયાં.

⇒ ૩.૭૪ માં સુધાનાં મહંદ્રું ભેગાયેલું યાંપાનેરની રજા ગ્રાસિંક રાખા (વદારક રાખા) ને કરાવીને છતી લાખી અને યાંપાનેર નામ બદલીને મહંદાબાદ રાખયું કરતું તથા નગરના હેતુ પ્રથમ કોટ વાંદાયો કયાં.

⇒ કેવડા મસ્તિઝક, લીલા કંબજમાજડ, નગીના મસ્તિઝક, પણરી મસ્તિઝક વગેરે સ્થાપનાઓ આવેલાં છે.

⇒ જુમા - મસ્તિઝક અને કંબજમાજડના નામે જાણીતું ભેગાયેલું સ્વામી ને સ્થાપનાના કરાતાં વાત વિશ્વ વિરામતમાં યાંપાનેર નામ મેળવી શકયું છે.

⇒ સપારીક પણ્યપછિયાયું વાવ, અસંગલદ વાવ વગેરે યાંપાનેરમાં આભાવ છે.

⇒ પંચમહોસવ યાંપાનેર હેલમાં સાથે તથા સંગીતની તાળીમ મેળવનાર તથા તાલના તપારી તાલાં કદકાલો જ યાંપાનેર યાંપાનેર નામાં મેળવી શકયું છે.

⇒ તાંત્રને સાથે કેવડાના પાસેથી સંગીતની તાળીમ મેળવવા તથા તાળના તપારી તાલાં જનમ યાંપાનેરમાં વધારો કાઢો.

⇒ ગુજરાત તમામ અંદરે અધિકારીઓએ પાયામાં સેબિયા પાસેથી લીધું કયાં.
અમદાવાદ

સામાન્ય માહિતી

- પ્રાચીન નામ : આશાવભી, કારાવતી, આઘાટિયાણ
- ઉભાનમ : ભારતનું માંચેસ્ટર, ભારતનું બોસ્ટન, પોષોના શહેર
- જિલ્લા મંડળ : અમદાવાદ
- ક્ષેત્રક્રમ : 7,170 શ્રેણી.
- કુલ વસ્તી : 72,14,225 (2011 પ્રમાણે)
- કુલ સાક્ષરતા : 85.3% (2011 પ્રમાણે)
- જાતી પ્રમાણ : (૦) 1000 પૂર્ણાતી દિવસિયો (904)
- વસતી ગીતિઓ (અંક, ક્રમાંકી, દિવસિયો) 890
- કુલ તાલુકા 10

(1) અમદાવાદ સિદ્ધિ : ધારોલ્યિયા, વેશવપુર, સાબરસી, અસારા, મશીનગર, નારોલ, (2) દેબોરી (3) દેબોરી - રામપુર (4) મંડલ (5) નાનભામ (6) સાંજી (7) બોસ્ટન (8) જોગા (9) તમકા (10) અરેલા

- જિલ્લાની સાધારણ : કુલ 7 જિલ્લા સાધારણ
- જિલ્લા સંદર્ભ : સાધારણ જિલ્લાના મહાશાસ્ત્ર, ગાંધીગણગ, ભેદ, આંશિક, ભાષાગણ, બોસ્ટન અને સુરેખના સંદર્ભો હોય છે.

વિતરણ

⇒ પ્રાચીન સમયમાં સાબરસીના ઝીએ અશ્વ ભીમ નાના અંદર આશ્વાયક કરી શે.
⇒ કર્મદિવશ સહાયકોને તેમ જુદતો કરવાની પ્રશ્ન વસાહત નથી, તેના ઝબરાદ કરી શેલી મેંદર અને કામસાગર સરોવર ભારતનું કરી જેના અંદર એક ક્રમ પૂર્વની જરૂરી.
ગુજરાત આંકડભી, ગાંધીનગર

ભૂગોળ

- નીચી ગોળો : સાબરમતી, લીમડ, મહામાગંડી, ભદર, ભારી, વાખ, વાંદળગા, રૂપંચ, મધ્યી
- નીચી ગોળો શહેર : (1) સાબરમતી - અમદાવાદ (2) મહામાગંડી - ધનુરા, ગોવારી, (3) સાબરમતી વાંચા સંગમ - વીચી

બંધર : (1) ગોવારી SIR (2) વિજય

- સિંધાઈ યોજના : સાબરમતી નદી પર વાસાણા પાસે વાસાણા બેરેજ આવેલું છે.
- પ્રક્રિયાશીલ પ્રદેશ

⇒ વિશ્વાસનું મેદાન : યુથેસ નદીના કારણે તખેત થયેલ છે.
⇒ નંબર કારી : સાબરમતીથી નંબર સરોવર વર્ણનો પ્રદેશ
⇒ ભલા કારી : અમદાવાદની હક્કના ભાગ
- ક્લા સંઘાત પ્રધાન :

⇒ પથરના ઉન્નાન પ્રધાન નંબર
⇒ જમદગનમાં પ્રધાન
⇒ ધામના બીજો નંબર છે, આ ઉપરાત સંગર, અરીર, ઘટડી, જખ્ખુર, જુવાર, ભારતી વગેરે થયેલ છે.
- NH નંબર : 47, 48, 147 & 64 (હીલી કેરીશેક)
- NE નંબર : મહામાગંડી NE-1 (અમદાવાદ- વાંચા જલદર)
- અમદાવાદ : નંબર સરોવર પશ્ચિમ અમદાવાદ (સાલંડર)
- દીબીઓ : ઉત્તમ દીબી, અનેરા દીબી, ભાવા દીબી,

બિશેષલાભ

⇒ ગુજરાતનું આધિક પાટનગર તથા પ્રધાન પાટનગર
⇒ ગુજરાતના હેકત રાજીના અમદાવાદને બોલાવવામાં આવે છે.
⇒ અમદાવાદના જલદરમાં આવેલા જગતાં મહિલા પ્રત્યે વલ્લી સૂચના ધીમી રેખમાં આવતી છે. તે જગતાં પડતી રહ્યા હું સમયમાં પૂર્ણતા કરવી જઈ રહ્યા.
⇒ મુખય શાહન સમય અમદાવાદના કાળુર વિસ્તારમાં આવેલ એઝાદ સ્થાનામં મૂજબ બાદશાહી અને રાજીના સિકારના પાંચ કામ કર્યું.
⇒ ગુજરાતના પ્રધાન ભંડર મૂજબ જલદર અંદરીબાનદેન પ્રથ્યમ સમયમાં ગુજરાતના વિવિધ વિવાદના સમયમાં હું મૂજબ કરામ્યું જિસે અમદાવાદ સુધીસ્થાન વિષયે વિશેષ ઉપરથી આવતા છે.
⇒ સૌથી મોટુ અમદાવાદની પ્રધાન WI-FI રેક્સ સેટિંગ, કાલુપાર
⇒ પ્રધાન કાળુર મિલ 1861 માં હણડોમાંદેષી છોડતાં રશ્યાધાવાને આમદાવાદમાં સ્થાપિત કર્યું.
⇒ અધિકારી સૌથી મોટી લોક્સપ્લસ, સિડીલ લોક્સપ્લસ આમદાવાદમાં આવેલી છે.
⇒ ભારતનું પ્રધાન SIR - ગોવારી SIR છે.
⇒ પથરના ઉન્નાના અમદાવાદ સ્થાની પ્રધાન છે.
⇒ ધોળકામ અમદાવાદ માં પ્રધાન છે.
⇒ વહુવંશી અમદાવાદ સ્થાની રાણી સની ભૂનેલા દીબી, રાણી સની દીબી, સૌથી મોટી સુધી નદી સ્થાની આમદાવાદમાં ભરતા છે.
⇒ અમદાવાદમાં ભારત ના અંદરનું નામ રાય અંદરની રાજી સંયોજન બાદશાહી સદ્ધારમ વધારે છે.
⇒ પ્રધાન વિસ્તારની 18-10-1920 માં ગુજરાત બાદશાહ બન્યું.


> ગુજરાત વેદ્ય શાળા, ગાંધીનગર

⇒ પ્રથમ કોલેજ : ગુજરાત વેદ્ય શાળા - 1879 મં (સંસ્થાની મૂળ શિક્ષણ 1860 મં પછી કરતી)

⇒ પ્રથમ મેયર : ચીનનાના ચીનનાના ચીનના

⇒ અમદાવાદમાં આવેલ BRTS અને જી મારી તરીકે ઓળખાવ છે.

⇒ ગાંધીજી દ્વારા 1915 મં કબોવ તથા 1917 મં સામાજિક અભિભાષનની રચયાત કરાઈ.

⇒ નવિવાદ : ભારતના પ્રથમ વર્તાવક્તા સામાજિક વર્તાવક્તા તેમ કંબાઇ 12.5 શી.મી. છે. ચીનના રાષ્ટ્રપુત્ર શી જુનાની મૃત્યુના માણી મૂક્તિ હેઠળ મૂક્તિ છે. ગાંધીજીનું, અમદાવાદ, નારાયણગઢા આવેલા છે.

⇒ વિજ્ઞ : અલ્કુબિન્સન, હિમિસ્તી વિજ્ઞ, ગાંધીબીન્સન, નારીસન, હીમેશબીન્સન, સુલાબિન્સન, સરદારબીન્સન, બાપ્પીબીન્સન.

⇒ વસ્તુની છુબી અને પુત્ર માટે અમદાવાદ છે. તથા સૌથી માટે સર અમદાવાદ છે.

⇒ ગુજરાતનો સૌથી માટે મેંડ - વચલનો મેંડ

⇒ ગુજરાતનું સૌથી માટે પ્રતિભા સંજોહાલ કમાના નહેં જુયાખાના ખાતી પાઈ : કરીયા જૂટ

⇒ ગુજરાતનો સૌથી પ્રતિભા વિદ્યા તેમજ વિદ્યા વિજ્ઞ.

⇒ વિદ્યા અને ગ્રુપ રાજ્ય હેઠળ નિમભા અમદાવાદમાં આવેલ છે.

⇒ ગુજરાતની પ્રથમ મેંડ્રો અને વુટ્ટે ટ્યુન અમદાવાદમાં બેનસો.

⇒ સૌથી માટે મોદ : અમદાવાદ

⇒ સૌથી માટે વિજેટ : સામાજિક

શાળકૃતક વાર્ષિક

• મહેશ : મહેશેખર, ગાંધીવાદી ક્ષેત્ર, ભાગનો વિષે,

• ૂ નજા અને સરોલ 

⇒ અમદાવાદ : કંગ્રેસ તળાવ, ચંદોયના તળાવ, નારીલા મહાદેવા તળાવ (વાતાવ્રૂણ), પાણીમાંક શાળા તળાવ (શાળામાર), અંશાલી તળાવ.

⇒ ગૌરવ : માટાં તળાવ, પાણ સશેર

⇒ વિવાણમાણ : મુસાફર, પંડાસ

⇒ સાંભ : નજા સશેર (કદરવટી તળાવ)

દીવાન : વો ગૌરવ, તિવાનવા, સરદાર માગ, ગૌરાડ બાપ, પથમ ગૌરવ, ભેણીમાણ પાસ, વર્તક પાસ.

• સંચાલક સંસ્થા : (1) સોદી સોદી અનાચાલન અણુબુલણ, (2) નાસન ઇન્સ્ટિટ્યુટ અણુ અણુપુલ અમદાવાદ, (3) IPR (શાસન પ્રસદ) (4) PRL (ફોરેસ્ટ્રાયા લેબરેટરી) (5) સોલસાં સાંસા લેબરેટરી (6) SAC (સાંસાં અણુસાર સોદી) (7) અણુસાર.

• મેંડલ ઉદ્યમ :

(1) વોટા : કાલિક પૂર્વખાલી વાતક, સામાજિક અને બારી

(2) શાલમાણ પાલાગાંટી ઉદ્યમ

(3) સારવાન ઉદ્યમ

(4) કંગ્રેસ કાર્યવાહ (પર વાર 25 To 31 Dec, વાંખે)

(5) અં. સ. પાણાંગ્રામ : 11 શી 15 જાન.

(6) કાયદર દેશીવાલ : સામાજિક વર્તકન

• હૂઝ, વાવ, ક્ષે : દાદ કાદકી વાવ, પ્રસ્ત વાવ (સાતરા), માટાર વાવગણી વાવ, અમદાવાદ વાવ.

• ઉદ્યમ : (1) સુપાદન કાપડ, (2) સીટલ પાર્ડી (વાતવા અને વાતવા), (3) બાળકાંદન હોસ્પિટલ, (4) ટાટા નો, સાંભ, (5) કાનુન મીલ, બાલ સાંભ.

• કાયદર સભા : સાહીનદા પટેલ વાંદરાસ્થી કાયદર સભા, 26 જાન્યુ, 1991 વાંશી.
નગીનાવાડ:

1. ગુજરાત દ્વારા એકેડેમી:
   ગાંધી નગર
   3નમી ફોર્સ, મધુબાન ક્લ્યુલ, સેક્ટર 2, મો. 8347453000

2. મુલિયમ:
   (1) પંથ મુલિયમ (2) સ્થરમ કુંકુમની મુલિયમ (દીવાનના મંજુરમાં) (3) ગાંધી સંમ્રામ સંઘાલાં (4) ડેલકી મુલિયમ ઓફ આસ્ટ્રાઇઝ રેસ્ટેટ

3. ગ્રાન્યાબો:
   (1) વિજય કાર્યોની (2) બહારસાંકર નાનાઇ કાર્યો (સંગ્રહિત) (3) M.J. કાર્યો (4) વાલાબાઈ હાસ્યભાઇ વાસ્તુવિદ્યા સંયુક્તિ વિદ્યામદિર

માટ્યાના રૂપણો અને તેમની વિશેષતાઓ:

* અમદાવાદની સ્વયંથા:

  ➢ પ્રથમ ઐટ: મધ્ય કેબલની મુકાઈ કરતી.

1. અભિલાષાદ્ય:
   (1) અમદાવાદ દ્વારા ગુજરાતની કાર્યો, કાર્યો કરી રહ્યો, સ્વામી મિહિષ, શેરીઓ કાર્યો, રાષ્ટ્રીય મિહિષ.

2. અમદ સેટિફિકેટ:
   (2) વાર દ્રામણ દ્વારા કોક હોક, માટ્યામાં સમય અમદાવાદની સુવસ્થાન કરવા માટે છે.

3. કુતકુલીન અભિલાષાદ્ય:
   (3) હિંદી યાદના મિહિષ, મંગીલાંકી કાર્યો, કાર્યાલયપાયો તમામની મલેકાબાન રોંગ.

* અંગ્રેજી સ્થાપત્ય:

  ➢ અંગ્રેજી મિહિષ, રિલેવ રોક
  ➢ કુતકુલીન મિહિષ, હિંદી યાદના
  ➢ રાષ્ટ્રીય મિહિષ, માનનુર
  ➢ કુંઢ, મુલિયમ અદિચતાનું પ્રથીક: પૌડ્રાશ
  ➢ રાષ્ટ્રીય મિહિષ: અસ્ત્રાઇઝ દ્રામણ
  ➢ સીદી સીયાદની મિહિષ, સીદી સીયાદની જનીવની, લાલ દ્રામણ (વીજની ગીત)
સાબરમતી આમ (1)

શ્રીમંત મહાદેવ મંદર (મડરઓ, અમદાવાદ), વચારનગર, ગુજરાત


d 

શાસના : 3મી ફ્રૂટલેબ, ગોવર ગેસ વાતાં (ડસ્કાઉટ), બ્રાંડાઇક


d 

(1) ગાંધી આસ્તમ ( સત્યાસ્ત આસ્તમ, કુરિયાજ આસ્તમ, સાબરમતી આસ્તમ) 

⇒ સથાપના : 17 જુન, 1917
⇒ ગાંધીજીનું નવિવાસસથાન ક્ષમતણું, દહ્દીયા પાટલી વાર આ આવંદથી થયો હતો. સાબરમતી પર ગાંધીજી તરીકે આવ્યા છે. કાદી પુલ અને સંદર્ભ નથી પર છે.

(2) સરદાર પદધાર સમર્થ : 
⇒ શાસના દ્વારા નિર્મિત મૂલ મોટીમદર બેઠા અમદાવાદની આસ્તમ સાબરમતીની સમય અંગે લેખ હતું. ક્રયોગ્ય શ્રીમંત મંદર શાસના સમય અધિકતમ મુદ્દા હતો. આ જગ્યાના બનાવતા શક્તિ શાસનના બનાયેલ હતી.

- ગુજરાત બિદાયાસભા : હનુમાન સાહેબ તથા ક્ષત્રિય ધાર્મચાલકના બિદાયાસભા પ્રયાસો ગુજરાત વાસ્તવપ્રાપ્ત થયો હતો. સાબરમતીની સથાપના બનાયેલ હતી.
- હુઆસભા : Motto - સત્યમ, શિવમ, સુદુરસ 
⇒ ગુજરાત રાજયનું પ્રથમ અમદાવાદ દ્વારા કપાવવામાં આવેલ છે.
- ખાટીઓ : ગુજરાત રાજયનું ખાટીઓ સોલા, અમદાવાદ બનાવેલ હતો.
- અબ્બચંઝિક : 1887 માં પ્રથમ બગળ પુદ્ધ તેને અબ્બચંઝિક
⇒ જેના મુખ્ય પગલે કાફી અંગે થયો હતો.
⇒ દાખ આ બિન્દુસવરત બિન્દુ તરહે આપી રહ્યે છે.

- કેદ્યેશ વોટ : અસમિતા યાત્રા
⇒ અમદાવાદની સાબર ઉશ્મન અને અમદાવાદની પોતા હતો. આ પોતાઓ સમાધિનારાયણ મંદર, ફાલુપુંખે બદલેના ભૂમિના-ધીમી સુધીમાં 20 સમયની આસ્તમને આમિતા યાત્રા કપાવવામાં આવે છે. 1924માં સૌ પ્રથમ કુલિંગ સોસાયટી વાંચતાર પ્રાદ્યામય જોડાય હતા. આપી મુખ્યમ અમદાવાદ શહેરમાં બાદ વિશાળમાં આવેલ છે.

- સંસ્થા અને સથાપક : 
⇒ દ્રહ્ય ઔન કેડતેલે : બ્રાંડાઇક શ્રીમંત
⇒ દ્રહ્ય ઔન કેડતેલે : મૃષાબિંદી સાયમાં (ભારતનામ)
⇒ ગુજરાતની સાબર ઘાડી, પ્રાંકન,
⇒ જથાવોનિષ્ઠણ : મૃષાબિંદી સાયમાં
⇒ હોકર, PRL, SAC, ISRO : વિક્ષમ સાયમાં
⇒ સેવા : હોકર બ્રહ્મ
⇒ વિવિધ : હોકર પાંડવ

- ઘાસદ : હોકર, હોકર પાંડવ, વિવિધ અંગે (ભારતનામ)
⇒ ઘાસદ માટે હોકર શાસનના માટે આવેલ છે.
⇒ પાંડવની શાસન, ભીમના રસોડુ આવેલ છે.
⇒ જાંકુંના વાહીઓ માટે ઘોણકા જારી રહ્યું છે.

- વિનિમયામ : 
⇒ વિનિમયામ દ્વારા મુલાકાત અને ઘાસદ વાલા વાલા બનાવે નાંક તાજા અશી આવેલ છે.

- માંડલ :
гуરु દ્રાક્ષ અદેદ્ભુત, ગાંધીનગર

⇒ રાજિણા લોકેની દુનાંડી જમલમાથી માથાણું મંડિર અંગે આંતું છે.

* સાંભાં : 
⇒ ઐડટ્રોટેટ સિટી ઓફ ગુજરાત, 
⇒ ટાકા નેનો અને હોટ કંપની આંતે છે. 
⇒ નન સરોવર પાસી અખભારશ.

* લોયાન : લોયા સ્વયં (ભૂત માનવીય ટેકનો) 
⇒ 1954 માં ડો. અસેસ. આર. રાય દિલ્હી સુક્બસાઇડના દીકાસે સરોવરલય આંતી મળી આવ્યો. 
⇒ વિમાન પ્રથમ ડોકમાઇંગ એલ્ફલો બાથ. 

* દંદુલા : 
⇒ સુક્બસાઇડના દીકાસે વર્ષલખ્યા હોસ્પિટલ માટે આવે છે. 

* હૌસલ : 
⇒ સાચામતી, વાટક્ક અને ભારતી નાનાદીયનો વસ્તૃત પાંચ કંપની પાંચ કંપની સંગમ મળે કેટલા ગામ. 
⇒ ગુજરાતી લોકી માટે મળી બદલ છે. (હાદસી પુનમા) વિકારી સીધી માટે અખભારશી લે-નેનો મળે. 

* સાત નદ : 
⇒ લાંબામતી, માઞ્મ, સાચામતી, મેધનો, વાટક્ક, ભારતી, 
⇒ શિખર 

* નન સરોવર (સાંભાં) : 
⇒ ગુજરાતી લોકી માટે સરોવર તથા પાસી અખભારશ. 
⇒ પાનવડ નામનો ટાપુ અને સીધી મોટો છે. 
⇒ ગુજરાતી અખભાર ગમત ગમત સ્ટાઈટ 
⇒ @ ટેલિફ પણ છે. અઠડબ માટને ગમત સ્ટાઈટ
11. મહીસાગર

નિશ્ચયતાઓ

⇒ વિદ્યાના સૌરવમાં સમાયેત હાયલા સોની મહીસાગર જિલ્લામાં માણી આવ્યા છે. પૂર્વકાલમાં સમાયેત હાયલા સોની મહીસાગર જિલ્લામાંથી માણી આવ્યા છે.
⇒ ગોવિંદ ગુજ્જુ સ્વતંત્રણમાં માણાં હિન્દુસ્માં આવ્યું છે.
⇒ માણી નદિના પ્રાચીન પાણી મહીસાગર તથા મહીસાગર છે.
⇒ ભારતના એક માણ કરૃતિતને વે માગ ગોયે મહીસાગર માણી નદી છે.
⇒ ગુજરાતનું રાખીનું મહેંડી વર્ધમાન પાણી કાલ્પનિક વાસના બનાવી છે.
⇒ મહીસાગર જિલ્લામાં માણી નદિના પાળ્યા વાદળ મહીસાગર આવ્યું છે.

સામાન્ય માહિતી

- મુખ્ય માહસ્ત : સુર્જાવડા
- સયના : મહીસાગર જિલ્લાની રાષ્ટ્રાણં 15 આગસ્ટ, 2013ના રોજ રોજ બે અને વધમાનના જિલ્લામાં છે. આ હસ્તક્ષેપ માણી લખ્યું છે.
- કેન્દ્રના : 2,500 શો. કરીમી
- તાલુકા : (1) સુર્જાવડા, (2) પાનપુર, (3) સંતસારપુર, (4) વીજુપુર, (5) કડા઼ણ અને (6) મહિસાગર વાસના બનાવી છે.
- જિલ્લાની સીધી : મહીસાગર જિલ્લાની ઉત્તરે રાજ્યના પુરુષ કલ્પના જિલ્લા, હિન્દુસ્માં ભારતંત્રાના માણી માણી સાથે પાળ્યા અવસર ઘટાડી આવે છે.
⇒ કુલ 04 જિલ્લાઓ સાથે સંદર્ભ સપ્તાહ હતો છે.

બુધવાર

- નિદ્રાવો

(1) મહી (2) પાણમ

⇒ સંજીવી મોજનાઓ:
⇒ (1) મહી નદી : કડાણ મોજના (કડાણ પાણી)
(2) પાણમ નદી : પાણમ મોજના (પાણમ પાણી)
(3) મહી નદી : વર્ધમાનની (મહીસાગર)

- પાણી:
⇒ મહીસાગર જિલ્લામાં તમામ પાણી તણાણ કરી શકતે છે.
⇒ આ શઅરં નદીના પાણી પાણી માણી આવે છે.
⇒ મહીસાગર જિલ્લામાં મુખ્ય માણી બનાવી છે.
⇒ મહીસાગર જિલ્લામાં મુખ્ય માણી બનાવી છે.
ગુરુ દ્વોલ અદેક્બ્રી, ગાંધીનગર

* રેયાલી: વિભાગનું સૌંદર્યમાં છે અહેવાલ મળી આવ્યા કરતા.

⇒ પ્રાગ્રાજ્યિતિકાસિક સમયમાં છાતીએ માટેની આવ્યા કરતા. જે લંબાઈ 6 કરોડ વર્ષ જુણું છે.

⇒ છાતીએ નિદ્રા તરીકે રેયાલી જાણીતી છે.

* વાતાવરણ:

⇒ સૌંદર્યમાં સૌંદર્યમાં અંગીના 2 જીવન નાબાજની માટે 'ગેરેન પ૆લેસ' (હોટલ હોટેલ) માં રેપાર્ટ કરી દેવાં આવ્યા છે.
સામાન્ય માહિતી

- પ્રાચીન નામ : પેડા
- સ્વભાવ : ગુજરાત રાજ્યની સ્વાપ્ન સમયે પેડા શિલ્લાની સ્વભાવ થઈ હતી (1 મ થે 1960)
- મુખ્ય મધ્યક : નેડિવાદ
- કેન્દ્ર : 3,667 થો.કી.મી.
- કુલ વસ્તી : 22,99,885
- કુલ સાક્ષરતા : 82.7%
ગુરૂ દ્રોશ આકેદભી, ગાંધીનગર

• ઓફિસ: ભીડી અને સિગારટોનો ઓફિસ
  ➞ થીમાં અંગ સિમાટર્નો ઓફિસ
  ➞ નિદ્રાયામાં આફોસોભાઇજ પાટલ, કેબલ વાયર
  અને ઇલેક્ટ્રનિકસમાં સાધનો બનાવે છે.
• રાષ્ટ્રીય ઘોરી માર્ગ : રાષ્ટ્રીય ઘોરી માર્ગ નંબર 8
  (નિબાળ નંબર 48) અંગ ઓફિસબ્રેફ દાખત નંબર 1
  પસાર થાય છે.

અંદાજિત વાર્તાઓ:

• મહેસં : ગાંડી-સુરત મહેસં (સમ મહેસં નેજ્યમાં
  પોતાની કેંદ્રાની સાધનો બનાવવાની મહેસં)
  મહેસંઘાણ.
• તાલાવ અને સંપાદન : 
  ➞ ગોટપી તાલાવ : રાજકી
  ➞ કુંડ : વિવભાગ : કંપલંજ
  ➞ બાબુ : તાલાવ : કંપલંજ
  ➞ કંપલંજ અને સુરતમા જમાવવાની બંધાવેલી : 
  કંપલંજ
  ➞ મેના અને સંગઠન : 
  ➞ રાજસ્થાન માલેખાણીનો મેના આસા માલી 
  પુષ્પમા હોવાની રાજસ્થાનની ભૂમિ સજાય છે.
  ➞ કંપલંજ મેના કાચીથી મહારાજ મંદિર, 
  કંપલંજ પાંચ કામ કરી કંમબા વાદે હોવાની 
  ભરાણી છે.
• શૈક્ષણિક સ્થાયી : 
  ➞ શહેર શૈક્ષણિક પ્રદેશની શૈક્ષણિક સ્થાયિ : 
  મહેસં (સમાપ્ત 2000 માં વધારે)
  ➞ શ્રી પીઠેબાંઠી શૈક્ષણિક વિવાધાપોષ : 
  વાસવા માર્શિયા

⇒ ડ.ફો. ચારા ગ્રામ વિવાધાપોષ : કુકલાઠાડ.
• સંબંધિત સંસ્થા : 
  ➞ આધી સ્થયિર રસર સંસ્થા : લાલગાંધી
  ➞ મેડીન શરીર સંસ્થા : નાસા ઢાવ
• મુખ્યમંત્રી : 
  ➞ ગાંડીજીના પરીક્ષણ વા સંસ્થા : કંપલંજ
  મહારાજના રાજ્યની અને તમામ બનાવતા.

* નિદ્રાયા:
  ➞ મહેસંઘાનની તરીકે જાણે છે.
  ➞ સરહદાર શાસનમાં કટટે, બાબુમા જાણાદી 
  પટેલ અને રાજીવાની જાણાદી જાણાદી છે.
  ➞ શાંતા મહારાજ મોએ અને પુલ્યાદધી મોટા 
  (સુભાષના ભાવસાર) નો આસ્થામ આવસે છે.
  ➞ રાજસ્થાનના સંદેશીતા ગણપ્રતિ સ્થાપનીના 
  નિવારણા આવવું છે.
  ➞ નિદ્રાયાઓ ’’લીલા વેલો’’ જાણે છે છે.
• મહેસંઘાનનના:
  ➞ મહેસં ભાજપાય વસાનબો શાહર, વાટક નદિ 
  દિવારે આવવું છે.
  ➞ રોજા-રોજા રોજા અને મુખારક સેબજાની 
  રોજા આવવું છે.
  ➞ સરહદાર ગુજરાત, વીશનાગાર, બીચનાગાર 
  લખમંદિરોની 
  આવવું છે.
  ➞ વસાન-રોજ સેવાસાધનનું કેનદ્ર આવવું છે.
• મહેસંઘાનનનના:
  પ્રાચીન નામ ’ભાજપ’ છે.)
ગુરુ દ્રોણ અકેડેમી, ગાંધીનગર

⇒ ગોમતી તળાવના વિનાર (કાઠ) કંટનાથ મહાદેવ અને કંટનાથના આશ્રમ પર થી કંટુપર (ડ્યુર) કહેવામાં આવી છે.
⇒ શ્રીકૃષ્ણના પાસ ભાકત વજ્જેસંગ પોદારાની રાષ્ટ્રીય મંડી તેમાં કંટુ મુસલીમ સ્થાપનાઓ વિશ્લેષણ કરીને કંટું મૂલ્યાંકન કરી રાશે છે. જથા કંટુ પ્રથમ રાષ્ટ્રીય વ્યવસાય મૂલ્યાંકન કરી રાશે છે.
⇒ રાજ્યસરફરાં મંડર કહેલા ઇમલાદીર તાજેબારે બંધાવચં.
⇒ કહેલા પુંણતાઅશ્રમ અને અસાખ્ત અશ્રમ આવેલા છે.
* કપ્રભજન:
⇒ પ્રાસીન નામ : કપ્રભજન, કપ્રભ વાલિશાથ (આની અને કપ્રભજની બેચારા)
⇒ અવિના લોકાં પ્રાસીન યુગની કતિથાથા માટ ઉભા છે.
⇒ હાનઠપી અન્યો વિજેતા રાજેંદ્ર શાહની જન-મામૂમ છે.
* બલ્રણ : 
⇒ ભલમ પાલિના સાર આવેલા છે.
* વસો : 
⇒ મોઠીમાહી અમીન અને ગોપાલાદભી જન-મામૂમ છે.
⇒ મોઠીમાહી અમીન ને ગાંધીનગરનું માત્ર કહી શાબદીય હતા.
⇒ મોઠીમાહી અમીન 'પશ્ચિમ ઓઝબુકે સૌથીમાં' ના રૂપમાં પપડવામાં પૂર્તું ભૂમિ જ કાઢવામાં આવ્યો. 
⇒ દેશભર ગોપાલાદરી વચેલી કાલદચા માટે જાણીતી છે. ઈ.સ. 1915 માં ગુજરાતમાં સૌથીમાં નાટકનાં સૌથીમાં ભારતીય દર્શન કહું અને મોઠીમાહી પ્રકાર શીખા આપવામાં શરુઆત કર્યો. 
⇒ આ ઉપરાત જેલ દેશભર આવેલા છે.


િસિષ્ટાણી

⇒ આશાંદવાસી સૌધી મોટી છે અમૂલ્ય આશાંદની આશાવે.

⇒ કેમંદદાચાર્યને ક્ષેત્રસમાને ભરાવતા તથ્યાંકોમાં નુષકા હતા.

⇒ ગુજરાતની પ્રથમ આંદોલનાચરીય હોહલેજ વલ્લામ યોજનામાં ભાગ કરતી. તેથી યોજના માટે વધુ વધુ કરનારી પદ્ધતિ પસંદ કરાયો છે.

⇒ વારસદી તુંકર દાખા કે મેમેદના અસતા તથા પાલના સુખિપણી, હાલમાં અને તાંગ જાણીતા છે.

સામાન્ય મહત્તિ

- મુખ્ય મધ્ય: આશાંદ.
- રૂપણ: પેઢા ચિદ્ધાલાયની આશાંદ સુખિપણી રૂપણ કરવામાં આવી હતી. (2 આસોટા, 1997) તથા ગુજરાતની મુખ્યમંત્રી શિખરનાંક વાહેલા હતા.

- કેરના: 2, 941 ઋ. કે.મી.
- કબ પસિ: 20, 92,745 (2011 પ્રમાણમાં)
- કબ રાહસ્તા: 84.4% (2011 પ્રમાણમાં)
- યોજના પ્રમાણ: (62 1000 પ્રકાશ મિશ્રાઓ) 925
- પસિ ગીયાના: (ઓડ ઓડ.કે.મી. ઓડ વયંકનાઓ) 653
- લાબૂર: (1) ખચનો (2) આંદોલન (3) તારાપુર (4) પાલના (5) ખચને (6) પેઢા (7) લાબીના
- વિજ્ઞાની શીખો: પ્રવૃત્ત વધુ વધુ શીખો, શીખો માટે પ્રવૃત્ત શીખો, પ્રવૃત્ત અમદાવાદ શીખો અને ઉત્તર પેઢા શીખો આશાવે છે.

લુખોન

- નહીં: (1) સાધારણ નહીં (આશાંદ અને અમદાવાદ શીખો સંદર્ભ નથી) (2) માટે નહીં (આશાંદ અને વધુ વધુ શીખો સંદર્ભ નથી) (3) કેરી નહીં
- પ્રદેશી પ્રદેશ: બારીસ્તા
- ફાસ: તમાકુ, કેસ્ટ અને કંગા, શરીર, પાળી, બાળી, ગાડી, ગાડી
- પાનની વસ: 1958માં પ્રથી ગુજરાતના સૌધાનાંક પ્રથી જનજાતિ માટે આવું
- કેરી જનજાતિ: જનજાતિના કચો કંપન પર પોલીસ કરવાનો ખાનગી વિકાશ થયો છે.
- સાંપ્રદાયી ઘરી મારણ: સાંપ્રદાયી ઘરી મારણ નંબર 8 (નંબર નંબર 48) અને અસરસ્ત્રેસ જાહી નંબર 1 લસ્ટા થયેલ છે.
- ટીઝ કેરી:
- અમદવાદ (આશાંદ મિલે યુનિમ બિમિટેડ)
- સરદાર વલ્લામાં પાલવા સલાહકાર 14 ડિસેમ્બર 1946 ના રોજ માસૂમાઉદાર પ્રતિભાના છે. વાસ્તુ પર શેખર અમદવાદ દેશ સસ્તા.
- કેરણમાં કાલ્ક્ટામાં કિલ્લા એક વાણી અણિય ભારતમાં ભેટેલાંકન પ્રક્રિયા થયેલ છે.
- યાન: 
- આશાંદવામાં ભારત બાને જાય છે.

સાંક્લેષણ વારસો

- તાજ્ભ અને સાટોકર: 
- ભરાઈ માટાનું તાજ્ભ આશાંદ
- અંદ્રકાં તાજ્ભ મંદાર
- વાચ/દ્વાર:
નવનાં થય લો અને સ્થળેમણી વાતચીતથી અંમતા ગાંધીનગર
3rd Floor,Madhuban Complex,Opp. Garden,Sector 2,Mo.8347453000

Download from www.Gujaratkesari.com
બોચાસણના નામ 'ચેરમહાદેવ' પરથી છે.

અહવામનારાયણસંદાય અરુષોતમ સંથા યુભા છે.

* અડાશ:

ઐતિહાસિક લડાઈની યુધલૂખી તરીકે જાણીતું છે.

18 ઓગસ્ટ, 1942 ના રોજ બ્રિટિશ સરકારના પોલીસ ગોણીવર્સમાં પાંચ નિર્દેશનો માધ્યમથી શહેર થયા હતા. તેમનો 'સમૃદ્ધિસંદ્ધ' આવે છે.

* અમૂલ દરી:

* પ્રમુખ વક્તા : ધ ટેસ્ટ આંદોલન

* પ્રમુખ પદ્ધતિ : અમૂલ પટેલ, અધ્યક્ષ
14. વડોદરા

બિશેષલાયો

⇒ ઈ.સ. 1772 માં પીવાઝારામ ગાડીકારના વડોદરા રાજ્યની રાજકીય શાળાની સ્થાપના કરી હતી.
⇒ વડોદરા ગાડીકારના રાજ્યની રાજકીય શાળાની બની હતી.
⇒ મહારાણા સયાગ્રહ ગાડીકારના રાજ્યની વડોદરામાં મહત અભિનય પ્રતિભાનું શિક્ષણ દિશાના કરું હતું.
⇒ ગુજરાતના સૌન્મેદ્ય ઉપલબ્ધિવાળી ડીકારી નિયુંક્ત કરી ઉપલબ્ધ કરી શકે છે.
⇒ વડોદરા ગુજરાતની સંસ્કૃતિનગરી તરીકે પ્રમાણે છે.
⇒ વડોદરાને 'લીલા ચેખડો' અને માધ્યમની પ્રમાણે છે.
⇒ રાજ અને ગાડી ની વસ્તીનો મેદાન પ્રદર્્શન કરવામાં મટલ્યાં તરીકે આવશ્યક છે.
⇒ ઈ.સ. 1939 માં મહારાણા સયાગ્રહ ગાડીકારના વડોદરામાં ગુજરાતનું સૌન્મેદ્ય રીતીએ સ્વાગત આપી શું કરું હતું?
⇒ ગુજરાતનો સૌન્મેદ્ય મોતિની મહિલા 'લર્લાની વિભાગ પેસેસ' વડોદરામાં છે.
⇒ વડોદરા મહિલાઓ શહેર તરીકે જાણીં છે.

સામાન્ય માહિતી

• પ્રયોગી નામ (1) વડોદરા : વડરા, વડરા (2) કોઢા : હરબાજી
• ઉપનમ : (1) વડોદરા : મહિલાઓનું શહેર,
ઘરાંડ ફેંકર, ગાંધીનગર
3rd Floor,Madhuban Complex,Opp. Garden,Sector 2,Mo.8347453000
Download from www.Gujaratkesari.com
પ્રમાણ વિધાનમંદિર: વડોદરા

શ્રી મુક્તિ કમાલમોક જનમંદિર: વડોદરા

* વડોદરા: વડબાજ, વડ્યુર, વીજાક્ષર

પ્રમાણને વીજાક્ષર વડોદરા, અમ ઉલ્લેખ કર્યો હતો.

એક સમયમાં સાથેસાથે ગાંધીજી ની તાજું રાજય પ્રમાણદિ કરેલુ 'વીર વડોદર' અંતે ભારતું 'મહિલઓનું શહીર' અને ગુજરાતની સરકાર નગરી.

વિદાહનમંદિર અધિકારી ચીના કમા રયાલી વડોદરાની વાતા મંદિર બય આવ્યો છે. કે કે પદ્માલા ધારકના મહારાજ કવાર લાલા પોતાના માટા ઘણું હતો.

સૂરસાગર તાજા અને મહારાજા કેટિસેલ સંગઠન આવ્યું છે.

EME તેમજ પ્રભાય છે.

ચિત્રી દાંત ની સંખ્યા "ફસકંડ મહાત્મનું ઘામ" આ વગેરે છે.

કેટલો માંડી પરિસંહમાં ચાર વાજ દેવાણા આવેલા છે.

(1) વાડીપુર દેવાણા (2) પાયી દેવાણા (3) આંબાનરી દેવાણા (4) વાડીપુરી દેવાણા

વિદાહનમંદિર "રાજાભાનંદ મંદિર" જાયો હતો છે.

દેવાણાના માધ્યમ ગણાથયને રાજય ગણાથયનો દરજ્જર મણ્યો છે.

ફસકંડ પદ્માલા ધારકની લાલી ભારતસિંહી પ્રતિમા ગુજરાતના ભારતસિંહી અંગ્રેજાત પ્રતિમા છે.

દેવાણ પાતે 1969 માં ભારતનું સૌ પ્રથમ પ્રોટોબિલિક સહજ IPCL ની સંખ્યા દરવાજામાં આવી હતી.

તાજા જ કૃષ્ણાલાલ નગર તથા વિદાહનમંદિર વિકાસ શુભ શુભ થયો છે.

ભારતના કમાનિકેશનમાં કૃષી આશાવાર 'રામ પિલોર' વિદાહનમાં જાય છે.

ભારતીયની એક માટે શુભી પ્રતિમા વિદાહનમાં આવી હતી.

વિદાહનમાં આવેલા કૃષી મંડળી આશા પર ગીતાના દૃષ્ટ્ર્યો આવી છે. જે નરેની યોજ
ધરા બનાવવામાં આવવાના કારણ.

⇒ ગુજરાતનું પ્રથમ સમાઈ વસ્તી રેસેચન વડોદરા છે.

* આજેવા : 
⇒ વિશ્વધરમી નીરી પર આજેવા ઉચ્ચમાંથી વડોદરા તારીખે પીવા પૂર્ણ પાકવામાં આવે છે.
⇒ આજેવા પર્યાવરણ સ્વરૂપ તરીકે વિકરાસ છે.

* ક્ષણવોઝું : 
⇒ પ્રશ્નક સંપ્રદાયના અને શિવાના અવતાર અવર વગરવાની લુદીવીનું મહિર આવેવું છે.
⇒ પ્રશ્નક સંપ્રદાયના અને શિવાના અવતાર અવર વગરવાની લુદીવીનું મહિર અને 28 માં અવતાર મધ્યમાં આવે છે.
⇒ શ્રી હૃદયાનંદનું સ્વામી દોવે મહિરનો પુર્વ દોઠ કાર છે.

* આંદોલ : 
⇒ કદીશિના કદલી તરીકે આપ્યાંના અંદોલ કરતાં પૌરાણિક અને પ્રતિષ્ઠામાં માત્ર કાર છે.
⇒ આંદોલની સ્થાપના અને કૃતિ ત્રીઘે ધરા ખેડું છે.
⇒ કદીશિના ઉપરાંતે મહિર, કરતાં મહિર કરતાં મહિર, દેસીરી મહિર, હૃદયાનંદની અંગ ગાયિય, ગાયિય કાદકાદર, ગાયિય વગરે મહિરની દેશના છે.

* કડોઈ : હરાઈ તે પાણી
⇒ આંદોલ કડોઈનો કલા કાઢાતી છે.
⇒ કદીશિના ઋાંડણી ગાયિય, પાણીધી પાણીધી ગાયિય અને ઉત્તર મુદી ગાયિય છે.
⇒ કદીશિના નામના સ્વાતન્ત્રય નામ પશ્ચિમ ક્ષેત્ર કરતી ક્ષેત્ર બા્યો પૂર્વ દેશય કદીશિના નામના અને ક્ષેત્ર ગાયિય છે.
⇒ કદીશિ તેની પ્રમાણી યાદોમાં વંશયોગું તેમ તમામ તમામ વઃ આવે બીજી તેમણે.
સામાન્ય મહત્વ

- મૂવામાણ: છોટાઉદેપુર
- તબક્કા: છોટાઉદેપુર સંસથા 15 અગસ્ટ 2013 ના રોજગાર ઢોકડી બંધવામાં આવી ખાતી. તેથી ગુજરાત માં મૂવામાણની નરેન્દ્રં મોટી ખાતી.
- કેંદ્રમાણ: 3, 237 થોડી મી.
- તબક્કા: (1) છોટાઉદેપુર (2) આનાંદપુર-પાણી (3) સંપેકા (4) નસાવડી (5) કાંઠ (6) બોડેલી
- સંથી-સીમા: છોટાઉદેપુર સંથી-સીમાની ઉઠરે પણ્યમાં અને દાદોડી, પુરું મધ્ય ભારત, દિલ્હી અને મહારાષ્ટ્ર અને નરેન્દ્રં મોટી ખાતી તથા પશ્ચિમમાં ઢોકડી ખાતી છે.

⇒ કુલ 04 સંથી-સીમાની સરકાર સપ્તાહ છે.

સંખ્યાકારક

- નરીયો: (1) નરીયુ (2) આસપાસ (3) દીવસ (4) સૂપની (5) ડીવા અને (7) મેથ
⇒ નરીયુ પશુ મહારાષ્ટ્રમાં અને છોટાઉદેપુર સંથીમાં સરકાર બનાવી છે.
- નરીયુ પાકીસ્તાનમાંથી શિખર: કાંઠ: મેથ નથી.
- ઉંદીયુ વનેલીના શહેર: વનેલા: મેથ નથી.
- સિંહાર યોગ-નાનો: સૂપની નથી: સૂપની મેથ
- પાલ: મહારાષ્ટ્રમાં વાત-કાટ પ્રમાણનામ પણ સમાન છે.
⇒ પાલ, ડંગર, મગિલી, ધામા, વોલહાન પાલ પાલ આત્મ થામ છે.
- પાલની પાલન: છોટાઉદેપુર સંથી-સીમામાં આવેલા મુખ્ય ટેકરીયાયો 'ઘાંધા પુરું' 'કુંગર ગામ' અને 'સંખ્યાકારકી' માટે અલેફમાં સૌથી વધુ ક્રોસસપાટની રાજ્યો સંખ્યાકારકી છે.
⇒ છોટાઉદેપુર સંથી-સીમાના હુંખાપુર ગામ પાસે 'વીલા રંગોના આસ્ત ક્રેશવતા' 'ડોલામાઈટ' મણી

આવેછે.
- ઉપથોમ: છોટાઉદેપુર સંથી-સીમાના ક્રીપાદી પાણી ક્રોસસપાટ સંખ્યાકારકી દરમિયાન આપેલ છે.
⇒ ક્રોસસપાટની ઉપથોમ હાલાતો આ મહાસંદ્ધને કારણનું આવેલ છે.
⇒ સંથી-સીમા સુધીમાં વહેલક (બાકી પાલમાં કુલિયા) ની ઉપથોમ વિકાર પામ્યો છે.

અસરકારક વિસ્તાર

- લોક માણા અને ઉક્તિ: ઉપથોમ તરીકે ક્રોસસપાટ આવેલા માણા ભરાય છે.
- સંખ્યાકારક: છોટાઉદેપુર આવેલા ખોકલા સંખ્યાકારક

મહારાષ્ટ્ર સમયો અને તેમની વિજેતા.

* છોટાઉદેપુર: છોટાઉદેપુર સંથી-સીમાના મૂવામાણ છે.
⇒ આ સંથી-સીમામાં રહેલા કોમાન પંચાયતાના વિભાગ પ્રમાણપત્ર છે.
⇒ 1857 ના સંઘામ પાલન તારા રોપા છોટાઉદેપુર કિંત્ર કરી લેતું છું.
⇒ છોટાઉદેપુર સંથી-સીમા આવેલા પાકીસ્તાનની પ્રથમ રજુભાઇ કાંઠ પ્રથમ.
⇒ આ ખોકલા નિવેદને રમતા હુંખા 'ઝંઝ માછા' તરીકે આ સૌથી રજુભાઇ આઇટ્સ છે.
⇒ આ ઉપથોમ 'કુલિયા વિકાર' આઇટ્સ આઇટ્સ છે.
* બોડેલી: કાંઠ તાવમાં કાંઠ બોડેલી પાણી નરી ભારતમાં સંખ્યાકાર પ્રમાણ કરે છે.
⇒ ગુજરાત, મધ્ય ભારત અને મહારાષ્ટ્ર રાજ્યના સંઘામ સુધી.
ગુરુ દ્રોણ એકેડેમી, ગાંધીનગર

લાખના કામ પ્રયાસ કરો.
16.મુખья

- પ્રાપ્ય નામ : ગુજ્જકલ, ગુજરાત, બંગ્રામ, ભોલ્લગાણ (શ્રીક અને સોમન ડારો), માલ્લરમાલ
- મુજબ મથક : ભૂમા
- સ્થાન : ગુજરાત રાજ્યની સ્થાપના સમયે ભૂમા જિલ્લાની સ્થાના બચી હતી. (1 મે 1960)
- કેન્દ્રણ : 6,527 શો.કે.મી.
- કૃષ્ણ વર્ષ : 15,51,019 (2011 પ્રમાણે)
- કૃષ્ણ સાધકતા : 81.5% (2011 પ્રમાણે)
- જાત પ્રમાણ : (રી. 1000 પુરભોહિક મહિલાઓ) 925
- વસ્તી ગીતાત : (ઓન શો.કે.મી. દીક્ષિતામાં) 238
- લાઇફ : (1) ભૂમા (2) અંદલાના (3) જ્ઞાતિ (4) હાગાર (5) ડાસોટ (6) જુમ્મા (7) આમર (8) વાલિયા (9) નેતાને (જાહેરિત)
- જિલ્લાની સીમા : પૂર્વમાં નામ્રતા જિલ્લાની સુરત, વન્નમાં મંત્રાણો અમાર ઉત્તર વેટલ્સ આવેલા હતી

બુકશો
- નદીદો : (1) નામ્રતા (2) અમારાબાદ (3) ક્રમ (4) ક્રમ (5) ક્રમ (6) મેલ (7) ભાજુ
- નદી કાલાનો વસ્તી શબ્દો : ભૂમા નામ્રતા નદીદો નવો વસ્તી શબ્દો
- સિસાંજુ યોજના : ક્રમાંક વખા અને ક્રમાંક નદી પર વાંધવામાં આવેલો
- પ્રદેશક પ્રેશ : ક્રમાંક ક્રમ અને નદીના વખ્યા વાકાંક, ક્રમાંક અને નદી નવો વસ્તી
- પાણી : ધૂરી, મજાગણી, કહોળ, કમાસ, મગર, ગુજાર, માઝી, દીર્ઘ

⇒ શુભરથી ઉત્પાદનમાં મુખ્ય પ્રક્રિયા હતી.
⇒ જિલ્લાની ભૂમાની ગુજરાતમાં સૌથી વધુ મંજુ મળી આવી હતી.
⇒ ભૂમા જિલ્લાની વાસના, મતિબાલ અને સીઓફ્સની પાસે જિલ્લાની વખ્યા અને ક્રમાંક વાસના મંજુ મળી આવી હતી.
⇒ ગુજરાતમાં સૌથી મોટી તેલભાજી અંદલાના
⇒ જિલ્લાની ભૂમાના રાજ્યથી સ્વાજય અંદલાના અંદલા કાયદા સ્વરૂપ આવી હતી.
⇒ આ ઉપરાંત ભૂમા, હાંસોટ, કાર અને ટેક્સી આવી હતી.
⇒ ધૂમકેતા દ્વારા વાહનો સે-સે કરી આવી હતી.
⇒ રાજ્યસર્બ્રે-ધરી માટ્ર : રાજ્ય ધરી માટ્ર નંબર 8 પસાર થયે હતી. (નંબર નંબર 48)
⇒ દીર્ઘ ધરી માટ્ર : ધૂમ ધ ધારા દીર્ઘ (ભૂમા)
⇒ ઉમ્મેદ : સારસ મહાત્મા ઉમ્મેદ
⇒ હેંદો : કોટાથી, સાફ્ટ મહાત્મા ઉમ્મેદ
⇒ હન્દો : ભૂમા નદી તાલને વાશના મરબદા-વેદી ક્વિટેશન ફિલેટર (GNFC) જેનાં મૃદુવાય ભરતને ડારમાંથી કપાડા અદાર આપી હતી.
⇒ નદીના વખ્યા ભૂમામાં વધુ હતા. (જિલ્લા સ્થાપના L&T દ્વારા કરવામાં આવી હતી).

સંસ્થાની વાર્તા
બંને પ્રશ્નો માટે કોઈ જવાબ છે અથવા કોઈ વિશેષ પ્રાપ્ય પ્રશ્ન છે તે પ્રશ્નના સમજી લેવા માટે પણ તેની તબિયતનું તમામ પ્રથમ અંતરક્ષણ કરી શકાશું. આવું લેવામાં આવેલા ગુજરાતના પ્રથમ મહિલા દ્રશ્ય વૃત્તકેદાર પ્રાદધાર વિશેષતાઓ પ્રસંગી પ્રશ્નને તપાસી શકાશું. આ વિનંતી માટે તમે પૂર્ણપણે માહિતીદાયક હોવો જોઈએ અને તેમને સમજી લેવા માટે પ્રથમ અંતરક્ષણ કરી શકાશું.
* ધેજ:

⇒ 25 જાનુઆરી, 2001 ના રયોજન પુલિંનું મુકાબલે ગુજરાતને સૌધાન અને ભારતને અધીન કરેલ પોટી હિન્દ વંદર GCPTL (Gujarat Chemical Terminal Company Ltd.) ધેજખ્યા છે.

⇒ જયદેવ બનાવવાની ઉદ્યોગ વિકાસ પામ્યો છે.

* ક્વીરસ્વ:

⇒ શૃંગલિખ્યા નું જબ નીધની મધ્યમાં ક્વીરસ્વ આવેલો છે. જબની માનવતા છે કે 600 વર્ષ જું જે ક્વીરસ્વને ક્વીરી દીઘીલા વડા દાયકામિઓએ વિશેષ વચ થયો છે.

* ગાજા ખાર:

⇒ આદી પનીજખત અને કુદર્શી ગેસના ભંડાર મળી આવી છે.

⇒ ગુજરાત સીઓમાં પદાર્થ ગાજા ખાર પાય 760 માં બંધાઈ જતી.

* અહીન ખાર:

⇒ નમદાનદના મુખ્ય મુખ્ય ગાજા ખાર પાય મુખ્ય માન્ય આવી છે.

* કાલી:

⇒ ભૈરી પનીજખત અને કુદર્શી ગેસના ભંડાર મળી આવી છે.

⇒ ભૈરી પનીજખત અને કુદર્શી ગેસના ભંડાર મળી આવી છે.

⇒ ભૈરી પનીજખત અને કુદર્શી ગેસના ભંડાર મળી આવી છે.

* સંત્સેબાર તીર્થ:

⇒ શિવમાણી સંત્સેબારને 'ક્ષેત્રાજ ગુજરાતનું સોમનાથ' માન્ય છે.

⇒ કાલી પાસે મહીસાગર, બેઠક, શ્રીકો, મેન્સ્ટો, પાસી, સંપૂર્ણ અને હાથમાંથી અંદર શિખ નીધના અંજન સાગર સ૊ડા મહમ સંત્સેબાર તીર્થ છે.
સામાન્ય માહિતી

- ગુજરાત મહાં : રાજ્યપીપણા
- ચાલ : ભીમદમાંથી નમ્રદ છીલવાણી ચાલ કરાઈ. (2 અક્ટુબર, 1997) ત્યારે ગુજરાતના મુજબમાંથી શંકરસિંહ બાબુલાલે હતા.
- કેન્દ્રના : 2,755 યો.ડી.ભી.
- કુલ સક્ષમતા : 72.3% (2011 પ્રમાણે)
- જાંતિ પ્રમાણ (રો 1000 પુરુષો મહિલા) 961
- વસ્તી ગીયાંકન : (અંક યો.ડી.ભી. દીકા વચતિમો) 210
- તાલુકા : (1) રાજ્યપીપણા (2) દીઠયાપાડા (3) તિવડયાપાડા (4) સોસારાર (5) ગુજરાતથ
- જિલ્લાની સીમા : પૂર્વમાં મહારાષ્ટ્ર રાજ્ય, દક્ષિણમાં તાલીન અભિવૃતતા, પદ્માણ વચ્ચે મહારાષ્ટ્ર સમર્પિત ઉદેશ્ય લેવાનું જોતા જયારે વેલર પણ હોય એવો જયારે વેલને સમર્પિત હતો.

ભિન્દુના

⇒ નમીંદર જીબારી પાણીના પાકી પાડવા, મૈકરનથ, શાખાગમાં, અમદાવાદે હતા.

બિશેષલાભ

⇒ નમીંદર જીબારી નિર્માણ કાર્ય ઉદ્દેશ્ય પ્રણામાં આવ્યા હતા.
⇒ રાજ્યપીપણાના બીલાસી બાકડાના વેપારનું કરેલ છે.
⇒ છોટભાઈ પુરુષાલી અને અંબુબાઈ પુરુષાલીની વિશ્વવાસ શાસન રાજ્યપીપણામાં આવવામાં આવી હતી.
⇒ આદિમાલ અભ્યાસક્ષાના અભ્યાસક્ષાની પાશાળી પાણી રાજકો હરિલહૂડબાજે નહેલા છોટભાઈને રાજ્યપીપણામાં પોતાની ગાડી રખાયે હતી.
⇒ મહલાસામાંથી હાનામાંનું સમાન આવ્યું છે.
⇒ કોઈ ગમ પાસે નીનાં ધોર આવેલ છે.
⇒ ઉદ્યોજના વિશ્વભાગની મહાલાસ શી નરસાનને દી.સ. 1200 ની સાધ્યતા નમદાજ દીશીણ કરાઈ. કરાર નદીના સમે મુજબમાં સાથે સાથે નદીના સામાન કરી તથા અંક તાળ અને મહલાસ બાબતીની ખાલ બાયા તળાવની લઈ આય છે.
⇒ ભાજપાલકો નદીના નદીના નમદાજ પ્રણામના હોઇએ હતો કર્યું.

ભૂગોળ

⇒ નિર્દેશ : (1) કરાર (2) નમદાજ (સાતપુર અને વિભાગ પરિચાતામાં વધું કાઠબર પાસે ગુજરાતનામાં પ્રસ્થ છે)
⇒ નનીંદર સંપરો શહેર : રાજ્યપીપણા કરાર નદી નદીના વસેલું હતું.
⇒ સૌથી વોટનો : નદીના જિલ્લામાં નડાલમાં (ડેભિયા કાલો) પાણી સારાર સરોવર બંધ બાંધવામાં આવ્યું છે.
⇒ પ્રદેશિક પ્રદર્શ : વાત પ્રદર્શ, કપાસ
⇒ લખ : ડી, ડાંગર, કપાસ
⇒ પનનિયા : રાજ્યપીપણાના ટેકરિઓમાં અંકી મળી આવે છે.
⇒ રાજ્યની મળી : કોઈ રાજસ્થાની મળી મળી પાસરના હતી નહીં
⇒ અભ્યાસક્ષા : સૂરાપાસબંધ (શમનબંધ) અભ્યાસક્ષા : દીઠયાપાડા.
⇒ પર્વત : રાજ્યપીપણાના ટેકરીઓ, માલાસા
⇒ ઉપયોગ : ભીમદમાં બાકડાની ઉપયોગ (રાજ્યપીપણા), દીઠયા ઉપયોગ (રાજ્યપીપણા, અંધક ઉપયોગ

અંદાજીકારક વારસા

- મહલ હતા.
গুরু দ্রোনা অ্যাকাডেমি, ગાંધીનગર

⇒ પદધતિવસ મહેંદ્ર : રાજ્યપીણા
⇒ વિજય પેલેસ (વાંધયા પેલેસ) : રાજ્યપીણા
⇒ 1000 ભારીવાણી મહેંદ્ર : રાજ્યપીણા

• તાળુકા અને સરોવર : સરહાર સરોવર
• વાખ/કુલા : બાંধા તળાવ (નદીપુર)

માદદકાર રીતે અને તેમની વિશેષતાઓ

* રાજ્યપીણા : આખી 1000 ભારીવાણી મહેંદ્ર જોખાલાખ છે.
⇒ કસરતદ્વાર માતાનું મીટર આવેલું છે.
⇒ ઐમારસતી વાકડાં આ મોટું કેટ્ટું છે.
⇒ આખી છોટી પુરાણી અને અંદુબાઈ પુરાણી દ્વારા સ્પષ્ટપણ વિશેષતા આવેલા છે.
* સરહાર સરોવર : નરભા નદીની પાત્રમાં આવેલા સાધુ પેટા સરહાર વલલ્લભાઈ પેટલનું 182 મીટર લક્ષયાઈનું વસત સમાચ સ્કેટબેન્ડ 'સ્કેટબેન્ડ ઓકાડ' સુનટી' નો શિખાભાગ કરવામાં આવ્યો છે. આખી સ્થાનાકલમ જોખાલાખ છે.
* ગારડેનર :
⇒ ગારડેનર પાંચ ઘંટી મીટર આવેલું છે.
* અહેકાતાનું પ્રતિક :
⇒ વિદની સૌથી ગૌર્વહાર પ્રતિમા (સ્કેટબેન્ડ ઓકાડ સુનટી) સરહાર વલલ્લભાઈ પેટલની યાદમાં નરભા નદીના નીરસી વખે નમાજ પામી રહી છે.
⇒ ટની લસવાડા 182 મીટર છે.
⇒ નરભા નદીની વખે સાધુપેટા છે. આખી મુલિયામ છે. જેના વિશેષતાઓ કામે L&T ને આપેલ છે.

3rd Floor, Madhuban Complex, Opp. Garden, Sector 2, Mo. 8347453000
Download from www.Gujaratkesari.com
18. સુરત

સામાન્ય માહત્તા કરી દીશ

• પ્રણીનામ : સુરતપુર
• હીવામનમ : સોનાની મૃત્યુ, સૂરત નગર, મહામણ પ્રવેશ (બાદલ મહા) અને દીર્ઘ ઉદ્ઘાટન પાટનગર, ભારત ટોકિઓ, પુલોના શાસનલક્ષ, સિમ સ્ટ્રી.
• મુખ્ય માહક : સુરત
• સ્થાન : ગુજરાત રાજયની સંસાધન સમયે સુરત જીવિતી સ્થાન કરાવમાં આવી હતી (1મ મ 1960)
• ભૌગલિક : 4,212 ઘટ.મી.
• કૃત્વથી : 60,81,322
• કૃત્વ સાક્ષરતા : 85.5%
• જાતિ પ્રમાણ : ($ર 1000 પુરુ હોવી મહિલાનો) 787
• વસ્તી ગોળી : ($ર વર્ગના રિકય વસ્તીનો) 1337
• તલખુદ : (1) સુરત શહેર (2) બારડોલી (3) માંડવી (4) અંધ્રપુર (5) માશંગોળ (6) પાવાસાખા (7) માંડવી (8) કમાજા (9) શહેરીની અને (10) માંડવી
• જીવિત સીમા : પૂર્વમાં તાયી ઝીલાએ, પરામીરા, શારીરિક અર્થ સાગર અને ઊઠા ભજ ઝીલાએ આવેલા હતી.

પ્રથમક્ષા

⇒ સુરત બંદરે મોણાલ શાસનની સામે મહામણ પ્રવેશદાર (બંદરે સુરતપુર) તે અંદાજમાં આવતું હતું, જેની મહામણ-બંદર, બાદલ મહામણ અને મહામણના તે પછી ઉદ્ઘાટન કરવામાં આવતો હતો.
⇒ શાહેર-અંદાજમાં અને આલમભાગમાં નામના કોઇ મહામણ સામાન્યે હતા.
⇒ 1613 માં આંગ્રેજીઓ વયથાર અય ખડી બાંધી.
⇒ 1664 અન શીવાલભ દેવ ભવ વારું હતું.
⇒ 1994 માં સુરતમાં વ્યાપારિક જેગ ધરી નીકળ હતો.
⇒ 2006 માં આયેલ તાપી પૂર્વ સુરત ના વાર ગુજારના માં હતું.
⇒ 1907 માં ડીજોમ અધિકારી સુરતમાં ના સાર હતું.
⇒ 1937 માં ડીજોમ અધિકારી સુરત પાસેના શહેરપુર લખામાં ના સાર હતું.

પ્રથમક્ષા

• તાલુકા : તાલુકા, ક્રમ, માહિતી, મુખ્ય અને અમિક, તાપી ના "સુરત પૂમી" તરફ અંદાજમાં હતો.
• નિદિનાથી બંદર શહેર : 
⇒ સુરત શહેર તાપી નિદિનાથી બંદર શહેર હતું.
⇒ માંડવી અને મહામણ પાસે તાપી નિદિનાથી બંદર જ બંદર હતું.
⇒ બંદરો : મહામણ (સુરત ઝીલાએ પાસે તાપી નિદિનાથી બંદર અને માંડવી બંદર શહેર) હતી.
⇒ કાર્ય : ધીર્યલ કાર (શહેર રૂરી દ્વારા કારણે વાસસાહી બંદર અને કારણે વાસસાહી નીકલાના તેમના કે વિકસાવેલા લંગ્ન તેમના રથમાં કરી હતી કરી.
⇒ જમમાં : હલાયાદીનાર ભારી છે, કૃષિ બાંટનું ઉત્તામ રથમાં છે.
• સિમાત્ર યોજનાઓ : કાવરપાર યોજના તાપી ના પાસે માંડવી તાલુકામાં કાપરાપાર નદિકા સામાન્યે આવી હતી.
એ ડુઝ લાઈર

3rd Floor, Madhuban Complex, Opp. Garden, Sector 2, Mo. 8347453000

Download from www.Gujaratkesari.com
* ક્ષેત્ર પ્રીથી: 

⇒ ભારત નંબળાનું કારબાદું આવેલું છે.
⇒ KRIBHKO (ક્રિબિટ્સ) નૂ પૂરું નામ : Krishak Bharati Co-Operative
⇒ પેટ્રોલીયમ પોટી તરીકે ઓળખ આપી છે.
⇒ ભારતની સૌથી મોટી ગેસ પાઇપલાઇન જનમશેષ ક્ષેત્રમાં ક્ષેત્ર સુવિધી છે.

* આરોખી: 

⇒ "સત્યપ્રાણની જીવની તકલીફે" તરીકે ઓળખ આપી છે.
⇒ સરદાર વલબમાઈ પટેલની આગેવાઇની દી.સ. 1928, આં "ના કરવા ની વડાવ કરી. તેમાં સહકારણ મળતા મળતા વલબમાઈ પટેલની તયારીઓ સ્થિતિ દ્વારા 'સરદાર' તું વધુ આધુનિક મળતું.
⇒ વલબમાઈના નિવાસને 'સરદાર સ્વરાજ આખામ' ગાંધી નિવાસધારને કલ્પિત પ્રવૃતિઓ થાવે છે.
⇒ આરોખીમાં 'સરદાર સ્વરાજ આખામ' આવેલું છે.
⇒ શ્રી મોહન પટેલની જાણાઠની પેટીના ઓળખાર વધ્યારકતા.
⇒ કામને નારાજ અને વાઘાજની મૂર્તિઓના ઘરમાં પ્રાચીન મધીર આવેલું છે.

* ભિવડી: 

⇒ ભિવડી પાક્ષિ અને પાક્ષિ દાલ માટે જાળીદાર છે.
⇒ ભિવડી પાક્ષિ બનાવવાનું કારબાદ આવેલું છે.

* કુલસંશ્લેષણ: 

⇒ આછે તાપી સમર્પણ સંગમ પાછે છે.
19. તાપી

સમાચાર મહકવી
- પ્રણમ : સૂર્યપુરી
- જીવનચાર : વસાવારણ

* કોલકાનદ : 3,435 યો.ડિ.મી.
* ગુજરાત : 8.07,22 (2011 પ્રમાણે)
* દરખાસ્ત : 68.3% (2011 પ્રમાણે)
* જાતિ પ્રમાણ : (૦૩ 1000 સુરતીઓ દીધ મહિલાઓ) 1007
* વિદ્યુંગ્રહ : (અંગ્રેજી દીધ વયુજિત્રો) 257
* તારીખ : (1) સોનગણ (2) વાહોડ (3) કુલખાલી (4) ચંદ (5) કામખુડ (6) નાના અને (7) શુભેશા

* જિલ્લાની સીમા : પૂર્વમાં મહાડાશ્ચ, દક્ષિણમાં ઊંચા અને નવાચરી, પથ્યમાં સુરત અને દીવાર નાંદા જીવલો આવેલા છે.

* વિશાળતાઓ:

⇒ તાપી નીઠીના નામ પારસી તાપી જીવલો બનયા છે તથા કરાળુસ્ત્રાંથી તાપી ની મહાકાળમાં તાપીના પ્રભાવે છે.
⇒ દુશ્મન આદિવાસીઓનું 'હાથી નૃત્ય' જાળવી છે.

ધૂલગોન
- નદીનો : પૂર્વએ અને તાપી (તાપી ની કરાળજાળ નાના રુખ્લો ગુજરાતમાં પ્રભાવે છે.)
- સુખાધાન પ્રભાવ : દુધારી અમ તાપી ની પર ઉકાઇ પણે બન્ધાયો છે.

* પાલ : કાળી, હુલાર, ડેઝાં, ખેડી, ખેડોન
- રાષ્ટ્રીય ધોરણ મહા : નેશનલ હાઈવે નંબર ૬ (નંબર ૧૩) પસાર થય છે.
- પરબ્રહ્મ : તારાપોર, અંબેદ્ય, વખાનો સોનગણનો વનગણ
- દુધારીઓ : ગુજરાત, પૂલા, ગુજરાતની માસ બેન્નાતી 'ધૂલગણ પલક મીલ' સોનગણ પણ આવેલી છે.

અસ્ત્રિતિક વાર્તા
- મહેવે : સોનગણનો વચલ
- નૃસાદ : કાળી નૃસાદ
- તાપી અને સુરત જીવિતા દુધારા આદિવાસીઓ દ્વારા કાળી નૃસાદ કરવામાં આવે છે.
- શૈક્ષિક સંસ્થા:
- સમાજ સેવા મહાબિદાલય : વેદચન

મહાલના સમાધાનો અને તેમની વિશેષતા
- સોનગણ:
⇒ આખાણગર સુરેશ જોશી-ની જ્ઞાનમૂલ્ય
⇒ કાલકત્ર ગાંધીજી અભિવૃદ્ધિ કાળમાં વચલ છે, તેના સાથે દર્શાવવામાં મહાકાળ મહિદાલય છે.
- વયાસ:
⇒ પૂર્વ મુખયમંત્રી અમરસિંહ ગૌથિત્રનું જ્ઞાનશચ.
⇒ સોનગણ મહાબિદાલય
⇒ વયાસની વાહિમા ગાંધીજીની જૂનો મહેવે આવેલી છે.
- ઉકાઇ:
⇒ તાપી ની ઉકાઇ બંંદ બાંधોમાં આવેલી હતી. જેનાથી આથવાથ સારીવાં વચલ સાગર
સરોવર' કહેવામાં આવે છે. આહારી જળનિવૃતત્ત મધ્યભાગે આવેલા છે. આ બદલતું યોજના છે.

* વાલોડ: વાલોડનું પ્રાચીન નામ 'પદબલી' છે 'સર્વાદાર સાહિત્ય મહની' ની પ્રવૃત્તિઓ માટે જાણીતું છે.

* વેચિત્ર:
  ➤ અર્ધપિતાણે જુગતારમ દેખાને વેચિત્ર આશ્રમ આવેલો છે.
  ➤ આહારી નારાયણ મહાદેવ દેશાઈનું 'ચંપંશી કાટી' (જનાંકિર નારાયણ પ્રેમિક) મહાવિદ્યાલય છે.
  ➤ ગાંધીયાં જીનનાથ મહેટા વેચિત્ર આશ્રમમાં જ ભૂમિ પ્રયાસ તરફે રહી છે.
  ➤ જુગતારમ દેખા દ્વારા વાલોડ, મદી અને વનસ્થલી ભાન શાળાઓ પોલીમાં આવી હતી.
  ➤ સંદાગ જાણી વેચિત્ર અંદે હાં-દાહલડી જાણી સમુદાય જાણી પાંચાંડા અંદે વેચિત્ર : રજની વ્યાર.

3rd Floor Madhuban Complex Opp Garden Sector 2B Gandhinagar
20. ડાંગ

- પ્રણય નામ : ઈદકારસ્થ
- મુખ્ય મથક : આકાશ
- સંખા : ગુજરાત રાજયની સ્થાપના સમયે ડાંગ જીવિત રાખવામાં આવી હતી (1મે, 1960)
- કેન્દ્રના જનસંખ્યા : 1,764 થોડી મી.
- ક્રમનાંક : 2,28,291 (2011 પ્રભાવસાય)
- ક્રમનાંકન : 75.2% (2011 પ્રભાવસાય)
- જાતીય પ્રભાવસાય : (રર 1000 થોડી મી. ટીકામાં) 1006
- વર્તમાન જનસંખ્યા : (કેન્દ્ર થોડી ટીકામાં) 129
- શાળા : (1) ડાંગ (2) વધરી (નાગરિક) (3) સુધી (નાગરિક)
- જીવિત સ્થાન : પૂર્વ મધ્ય રાજ્ય, દક્ષિણમાં પશ્ચિમ મધ્ય રાજ્ય, પણ મધ્યરાજ્ય, પાશેમાં નવાદાર જીબ્લો અને ઉત્તર તાપી જીબ્લો આખી હતીે.

ભવિષ્યાત્મક

⇒ રાયાય સમયે શીશેના શાળામાં બોર પહેરવાય હતા એ પ્રદેશ આટો ઇદકારસ્થ, આજ્ઞણનું ડાંગ.
⇒ વિસ્તારી શક્તિએ સીધી નાના જીબ્લો (ગુજરાતનો)
⇒ ગુજરાતનું અંદ્ર કવામપાણું સ્થયા આટો સાપુતારા
⇒ ઈ.સ. 1994 માં આકાશ પાટલ આદિવાસી રીદી સ્થાનની શઃશઃામાં બદ્લી હતી.
⇒ ગીત ધરેલા વિસ્તાર ધરાવતો ગુજરાતનો જીબલો આટો ડાંગ.
⇒ ભારતના અંદ્રભ તાંગના રાજને આખ્યા પશં સાતમાં સુખવાય છે.
⇒ વિદ્યાસાહ્ય સીધી ઓફિસ અંદ્રભ ધરાવતો જીબલો ડાંગ છે.
⇒ ડાંગમાં પાત્ર નીકળ જાય હતું. જેમાં વિવિધ પ્રકારના 27 ચાણા જીબલો મળે છે.
⇒ ડાંગ ઘરાણ એ ડાંગની ક્રિયા દ્વારા આયોજિત કરવામાં આવે છે.
⇒ ડાંગ એ ગુજરાતની મૂખ જીબલો છે, જેમાં અતાર સુધી કોઈ જીબલો નથી બની હતી.
⇒ મહાગુજરાત આશીન સમયે ડાંગની ભાષા મારી છ એવું મોટારે દેશભાષાની માણસ્થ્રું છ. પરંતુ અંતે ડાંગ ગુજરાતના કૃષી અભ્યાસ

ખૂબોન

- રહેવોન : સપ્તસાગર, ભાપરી, અબિહ, ગીરા, પૂલી
- રહેવોન બાદલાં શહેર : સપ્તસાગર, સાપુતારા
- ગામ : નગરી, ડાંગ, પાટલ, મારી, જડ, બુકી, નાગરી
- રાજકીય ઘોષી મારી : ત્રિજ રાજકીય ઘોષી કાર પસાર થતા નથી
- અભ્યાસરૂપ : પૂર્વ (મદિરીપાક) અભ્યાસરૂપ (સ. આકાશ)
⇒ પાટલો : સાપુતારા શિષ્ય (મદિરીપાક ધરતનું ગુજરાતનું સીધી બીજા)
⇒ આકાશ, ડાંગ, પણતારાનગર
⇒ કલ્યાણ : વઘર ભાવે બાક્રતા બહેરસારી અંદ્રભ સરકારી મફતાખબર આવીલી છે.

સંસ્કૃતિક વસ્તૃત

- તાલ્યા/સારાંખ : પંપા સારાંખ
- મેળા અને ઉતસવ : આકાશ ભાટ આદિવાસી મહાદેવના કેહીં અને ધૂમી દર્શનામાં 'ડાંગ ઇદકારસ્થ: પરતામાં.
સ્વાસ્થ્ય સંઘટના:

⇒ ગુજરાતના વૈધ્વિક વિદ્યાલય (સાપુતરા) અને સંસ્થાની સ્થાપના પૂર્વીમાંથી પહેલી કાળી. ('સાંઘની દીવાર' તરફે આવણાંત.)

⇒ સંચાલન કેન્દ્ર: ડિબ મિલેટ રિસર્ચ રેસ્ટલ્યુશન (વધાર)

⇒ મુખ્યમંત્રી: સાપુતરા મુખ્યમંત્રી (સાપુતરા)

(માનવજાતી શારું અના પ્રાકૃતિક હેતુણામાં સંબંધિત)

⇒ વ્યાખ્યા વિશેષ:

⇒ પૂર્વીકોલિન પહેલાદન (સાંઘની દીવાર)

⇒ મામલો ગાંધી સાથે સંયોજનના સંઘામ પ્રકાશાને જોડતા તે તમામે મહિલા શાહિદ પરિયુચન આપવા માટે.

⇒ ગાંધીજીએ તેમને અધીન રાજનીતિની છૂટ આપી હતી.

⇒ યિબયાર જેબાં પાસ્થોના અકસ્માત આવ્યું.

⇒ આધિવાસીઓને શિક્ષણ, સ્વારૂપ અને તંત્ર જૂનવાને સુધારવામાં પોતાનું જૂનવ વ્યવસ્થા કરી નામધય.

⇒ 1969 માં તેમના જ પ્રયાસોથી સાપુતરા નજીકભર યુનિવર્સિટીના સ્થાપના થઈ.

⇒ સેવા કેતત માટે 2004 માં પાસ્થોના માટે.

⇒ 102 વચની ઓફિસર 25 જયાપ્રિય, 2016 ના દિવસે મદદપ્રભાવ.

⇒ તેને મંજૂરમાંથી પહેલાદની પૂર્વપ્રકાશ કરતા તથા સેવા માનવી મતા કરતા.

અસર્દના રૂપે તેમની વિશેષતા

* સાપુતરા:

⇒ ગુજરાતનું વોલાંક વૈધ્વિક સાપુતરા અને સહાય પરિયુચનામાં આવેલું છે.

⇒ આધી પ્રથ્મમાં સ્થળમાં સંચાલન પોલિટ, સંચાલન પોલિટ, માધયમી લીલી કેન્દ્ર, વધારી, ટેલિફોનની, ટેલિફોનની, ટીપલ્ડર લીલી, બોલિંગ આવેરી છે.

⇒ આધિવાસી પ્રજાની જાણીલે ઉદય આપેવે 'સાંઘ કાંથા' જે હોલી સમયે બધુમાં છે. આ ઉતસવમાં આધિવાસી સમયના સરદારોને શિક્ષણ આપવામાં આવે છે. આ ઉતસવમાં આધિવાસીઓ દ્વારા 'સંમૂહ' કર્મમાં આવે છે.

⇒ 'સાપુતરા' અધિક પાણી નવાશા અંદાજ હોય છે.

⇒ આધી પ્રથાણેત દિવ્ય ઓફિસરના કસારીગીના ટેલિફોનના આધિવાસીઓ સાપુતરી કુશળતા કરી હતી.

⇒ આધિવાસી વિદ્યાર્થીઓએ માટે આધી આશ્રમકશાના છે.

⇒ ઈમેરીય વડકાના વેપારનારુ માટે માટે માટે.

⇒ પ્રથાણેત નાપ અને છોડબાદી નાપંચી અર્થમંચી છે.

* વધારી: વધારી પ્રથમનું પ્રવેશપથ સ્વભાવ છે.

⇒ આધી પ્રથાણેત સૌથી મોટી 'બોટ ટૉપીલ ગાઈન' આવેરા છે. જે પ્રવેશપથ ખોલાય દિવસે તેમને અપદ્યા સંબંધન અને સંચાલન કેન્દ્ર આવેરા છે.

* ગીરા થોક: કસા પાસે તબાહી પાસે તબાહી નામનો સાપો અંધિવા નહી તરેતા 30 મિલીની કસા હરૂલી કસા આવેરા હતા. જે પરંપરા માટે મદદપ્રભાવ છે.

* પાંખૃણ:

⇒ પાંખૃણમાં 'પાંખૃણ ગુડા' આવી થતી છે.

⇒ પાંખૃણમાં 'બાએન પાંખૃણ' આવી થતી છે.
21. નવસારી

સામાન્ય માહિતી

- પ્રામાણિક નામ : નવસારિદા, નાગમંડળ, નાગ વંધન, 
  નાગશાહી, નાગશાહ કેડા, નાગમંડળ અને 
  પાર્શીપુરી
- હેમનામ : પુસ્તકાંદી નગરથી સુનાક્ષેપ કરી રહ્યું છે.
- મુખ્ય માહિતી : નવસારી
- સ્થાન : બલસાદ મિશરમાં નવસારી 
  મિશરમાં સ્થાન. 2 ઓક્ટોબર, 1947 માં બધા. 
  તેને ગુજરાત ના મુખમંત્રી શંકરસિંહ વાહવાલ હતી.

- જાનકરી : 2,209 યો.કરી
- કુલ વસતી : 13,29,692 (2011 પ્રમાણો)
- કુલ સાક્ષરતા : 83.9% (2011 પ્રમાણો)
- જાતી પ્રમાણ : (૨૨ ૧૦૦ પુરૂષ શીખ મહિલાઓ) 961
- વસતી જીવતતા : (અમદ યો.કરી. શીખ યો.કરી) 592
- તાલુકા : (1) ગીબવદી (2) જલાલાદવાર (3) 
  ગલાદીવાર (4) વાંસદા (5) નવસારી અને (6) 
  પેરાખામ (નવસારી)
- શીખમાં શીખમાં : પૂર્વમાં મંગલ શીખો અને 
  મહાશાસ્ત્ર રાજકીય, દસ્તારમાં બલસાદ શીખો, 
  પિઠોમાં આર્થિક કાર્યાલય સમજી ઉપરાત અને 
  સામાજિક શીખો આવે છે.

વિશેષતાઓ

⇒ સૌથી વધુ શહેરી સાક્ષરતા ઘરાવતો શીખો.
⇒ સૌથી વધુ અંગીશ મહિલા સાક્ષરતા ઘરાવતો 
  શીખો.
⇒ રામસ્વામી યો.માં પ્રભાવ દાખલે જાણકીવન 
  વંસાડામાં 
  આવેવાનું છે.
⇒ અમદાવાદની શરૂ થવા દંડકામાં જુદી 
  ડિજિટલ જૂટ \ ના કરવામાં આવી છે. 
  જણને 
  નેશનલ પાઇક અને 
  નેશનલ-64 
  આપી છે.
⇒ બાદ કતાર વંસાડા નેશનલ પાઇક મહા બને છે.
⇒ રામસ્વામી યો. માં આધારિત સાર્વકૃતિક 
  વન 2015 માં જાણકી વન બનાવવું, 
  તેમ સામે ગુજરાતના 
  મુખમંત્રી આંદોલને પદેલ કરતા.
⇒ પ્રથમ વસારી ગણદર કારના કાયમ કરતા 
  નવસારીની મહા મુખમૂર્ધ નવસારી છે. 
  તેમને અેલબેલમેંટ અને ક્રિંડીયાલેટ લિંક આપી રહ્યું છે.

બુધગણ

- નીતીઓ : મહિલાઓ, અંબિકા, પૂરા, કાદરી, 
  અજંતા અને બેસી.
- નીતિ નિદાનારિ બેસેલા શહેર : 
  નવસારી અને જલાલાદપાર શહેર 
  અને પૂરાની 
  નિદાનારિ બેસેલા છે.
- ગૈટ શહેર અને અંબિકા 
  નિદાનારિ બેસેલા છે.
- બંધો : આજબલ, વાંસદી-દબાસી, બિબિનિરા, 
  જલાલાદપાર (આ પૂરાની મૂક પર 
  આપેવું છે) ઉભરત.
- સિખરાઈ જોખનાઓ : 
  મહર જોખના અમ અને અંબિકા 
  નીદાના પૂરાની. 
- પરાલગ પ્રક્રિયા : બાઉનો 
  પ્રક્રિયા.
- પક : શેરેડી, જુવાર, ડીરી, વજાસ, ક્લઝો

બનીશો અને હેલોન : બીબી સ્મારક પાલતુ વાંસાડા 
  સાગમાં રાજયીઓ વસાડામાં 
  દીકાર વિભાગ 
  પ્યાંત્રો છે.
- કુંગ : વસાડાની કુંગ
- અખાકાય : વસાડા નેશનલ પાઇક, તાલુકા : 
  વસાડા
ગુરુ દ્વારા આકર્ષિત ગાંધીનગર

**દેરી ઇડિયો :** વસૂચારા દેરી (નવાસારી)

**શાસ્ટ્રીય ઘરી ભાષા :** હાલીવે 8 (નવો નંબર 48) પસાર થાય છે.

⇒ સાબ્રમિક સ્તર ખુદાબી ગણજ બંણાથી નંબર 64 (નવો નંબર 228) પસાર થાય છે. તેમને સુખર્દો દ્વારા બમી હેરિંગ દે જાદી કરવામાં આવવો.

**સંસ્કૃતિક વાર્તાઓ :**

- **મહેદ્વ :** વસૂચારા મહેદ્વ : વસૂચા
- **તનાવ અને સદ્ભૂવ :** દૂધિયા તાવા નંબર (નવાસારી), બહાદુરનગર (ગણજ બંણાથી)
- **મેણે અને તનાવ :** 'વસ્તી પદવાના મેણે' અને તનાવ લાગણે હેવાલા ઉભ્યાતમાં બંધ કરો.
- **શૈનાશીલ સંચાલન :** નવાસારી અંગિલચાર્ય સુનિવિષિણ (રસપાના - 2004)
- **સંશોધન સંચાલન :**
  1. ઓલિમ્પિયિક રસર્ચ સ્ટેશન (નવાસારી)
  2. પટક રસર્ચ સ્ટેશન (નવાસારી)
  3. રિનિલ સ્થાપિત રસર્ચ સ્ટેશન (નવાસારી)
  4. વાચવા સ્ટેશન (રસપાના)
  5. હુમલ રસર્ચ સ્ટેશન (નવાસારી)
  6. ઓલિમ્પિયિક રસર્ચ સાયાનસટ સ્ટેશન (ડોલિવ સાયા-સ), નવાસારી
  7. અંગે. અંગે. ઓલિમ્પિયિક રસર્ચ ઓલિમ્પ રસર્ચ સ્ટેશન (નવાસારી)

**પુસ્તકાકાય :**

⇒ મહેદ્વ પુસ્તકાકાય (નવાસારી)
⇒ પીટીટી સારભી પુસ્તકાકાય (ધીમીમોરા)

**સંસ્કૃતિક બન :** 'જનકીવાન વસૂચારા'

**મહત્તમા સંચાલન :**

* **નવાસારી :** રદ્ધામા નવરાજજ જામદાદુ જામજાય તાલપૂર જામમતા..
⇒ નવરજરં પીલ દરોજા આવેલી છે. બધી જ કોંટે આવાનું પ્રતીક છે.
* **કલાલી :**
⇒ ગાંધીનગરમાં મૂલ નામ ગાંધીનગર, ગુજરાત ધીમીમોરાએ ઓળખવા પડશે.
⇒ ગંગભેર મહાદેવ અને સલીબીમાં આવેલા છે.
⇒ ગાંધીનગરમાં પંક્ક ઉદ્યોગ ભિકાસ માટે આવેલા છે.
⇒ ગાંધીનગરમાં ગોળ જાતીય છે.
* **વસૂચા :** વસૂચા શાસ્ટ્રીય અભિયુદય આવેલા છે.
⇒ 2015 માં ગુજરાતના મુખ્યમંત્રી આંદીબેન પહેલા વર્ષને જનકીવાન બનાવવામાં આવવું છે.
* **મહેદ્વ :**
⇒ આંતરરાષ્ટ્રીય સેવકાય આવેલા છે.
⇒ મહેદ્વની મતલબ રાજ્યે હોસ્પિટલમ મટે આવી છે.
* **બીલીમોરા :** રસપાનાયી ઉદ્યોગી વિકાસ થયો છે.
⇒ સોમનાથ મહાદેવનું પ્રસિદ્ધ માટે આવેલા છે.
⇒ ડોકીમણી વાંદવાની ઉદ્યોગ પામણી છે.
* **ધીમીમોરા :**
⇒ ધીમીમોરા પાની ગાંધીજીની સાબ્રમિક સત્તા અથવા ગાંધીજી સાબરમતી સત્તા કારણ આવી આવી નવાસારી નંતરના પ્રાચીન હસ્તક્રમની 79 સાક્ષીઓ સામે 12 માચે, 1930 થી 1931, 1930-ના રોજ પાણીવાળા 241 મીઠાવની ધ્યેન ટુટી ભીમાના કામદન માંગ કર્યો.
⇒ આંતર ધારીમાઝ બનાવવામાં આવી છે.

3rd Floor Madhuban Complex Opp Garden Sector 2B Gandhinagar
* શીખી : ગુજરાતમાં મકાદેવનું મહિદા આવેલ છે.
  ⇒ મહેન્દ્રામ પાલે મહિદાકાંદનું પુરાણ શીખવાય આવેલ છે.
* ઉપાધિ : વીવી દંદાજ અને દંદાજના અને સૌથી મદાને હોયાયી આ પદાર્થન રૂપાંતરનું વનનું છે.
* ઉનાં : ગામ પાણીરા જરા માટે જાણીતું છે.
  ⇒ આ સ્થાને ઉનાં માટાંનું મહિદા આવેલ છે.
  ⇒ ગામ પાણીરા મંદક, સબકર વગરે રસાલાઈનું પ્રમાણ હોયાયી સામેની રોજ માટે તે પાણીરા હૃદયદ્વાર ધીમો ધાય છે.
* નદિ : પ્રાયોજન નામ - ગામીયત
  ⇒ આરી કામગીર મકાદેવનું મહિદા છે.
  ⇒ 'ગામીકૃતિ' સંરથા આવેલી છે.

22. વબસાસ

સામાન્ય મહત્વ

* પ્રાયોગનામ : વબસાસન્ડ પોલ
* હેતુનામ : પરશુરામની પાંચનામણ, દંદાજનો ગુજરાતનો બંગીયો, ધમમોસીની કિલ્લખો
* મુખ્ય મધ્યક : વબસાસ
* ર્યાના : સુરતની કિલ્લખારીઓ ર્યાના કરવામાં આવી છે. (1966માં) ત્રણ ગામ જીવનમાં કિલ્લખો દેખાય છતા.
* ક્ષેત્રક્ષ્ય : 3,035 શો.કિ.મી.
* કુલ વસ્તી : 17,05,678 (2011 પ્રમાણો)
* કુલ સાક્ષરતા : 78.6% (2011 પ્રમાણો)

* જાતી પ્રમાણ : (ડર 1000 પરાનો ટીકા મહિદાઓ) 922
* વૈસ્ત્રી ગીયતા : (અકેડેમિસ્ટલે ટીકા વગેરે) 567
* તાલુકા : (1) વબસાસ (2) ધરમપુર (3) હેમરગામ (4) નાપી (5) પારી (6) કામાઈ
* વિજ્ઞાની સીમા : પૂરું તથા દંદાજના ગુજરાતી રાજ્ય, પશ્ચિમાં ગુજરાત સાગર, ઉત્તર નવસાર વિજ્ઞાની આવેલી છે.

વિશેષતાઓ

  ⇒ ગુજરાતનું ધરમપુર તથા મલીનનામ તરફકે ધરમપુર અને ડરમારા જાણી છે.
  ⇒ ઓલ્ડફેસીન શેરી (તરફ)
  ⇒ વબસાસ ગુજરાતના એકમને જીબાં છે, જે એક જ વીજ્ઞાની સારકા સાથે જાણી છે. વબસાસ નવસાર વિજ્ઞાની સારકા સાથે જાણી છે.
  ⇒ પારીનીઓ સંપ્રદાય સંજોસ બંધર દુવીઓ ઉતરખાતા. જે પારીનીઓ સંજોસ વીતાય તેયા વબસાસ વિજ્ઞાના સંજોસ પાલ રાખા કમેની માંડી સામેનું રાજ કારું.
  ⇒ વબસાસ વિજ્ઞાના આવેલી વીચાર વ્યાપક વૈજ્ઞાનિક વિસ્તારમાં ખુબના સર્જામાં, જે તેઓ પ્રરૂપત વિસ્તારમાં સમાચાર ધાય છે.
  ⇒ રેંગ સ્થાપનાઓ વિજ્ઞાન વિકાસ હોયાને કારણે વબસાસના 'ધમમોસીના વિજ્ઞાન' તરફ અઓભાવામાં આવે છે.
  ⇒ દંદાજું પાલતે ઘરસાણિ સતયાજ્ઞ વબસાસ વિજ્ઞાના ધાય છત.
  ⇒ દંદાજું ગુજરાતના બંગીયા તરફકે વબસાસ વિજ્ઞાના અઓભાવામાં આવે છે.


3rd Floor Madhuban Complex Opp Garden Sector 2B Gandhinagar

Download from www.Gujaratkesari.com
ગુરુ દ્રોઝ એકદમી ગાંધીનગર

તરકે ઓળખાયેલા શહેરે.

* દ્રોઝ: (પારશી અને વર્ષી)

⇒ દ્રોઝ પારશીએ પારશીઓનું પવંત તીર્થધામ આવેલ છે. દ્રોઝ પારશીઓનું પવંત આવેલ છે (આતશ-ખેદેરમ) આજે સુધી પ્રજાધામ શાળામાં આવી છે.

⇒ દ્રોઝ પારશીઓનું કાચ ગાંધીનગર.

* તીર્થધામ:

⇒ આ રમણ દરીયાસારેઑ રમણ પારશીઓનું પવંત મંદર આવેલ છે.

⇒ આરેક સાધ્યાના પારશીઓનું પવંત મંદર આવેલ છે.

⇒ મૂલનદીપવંધમાં કેવી કે પ્રજાધામની આગામી શાળા આવેલ છે.

* અદુભા: 

⇒ દ્રપૂરભાઇ લાલભાઈને સ્થાયી 'અદુભા' રંગ, ખાણા અને હવાયોનું ઉત્પાદન કરતું કામાનું આવેલ છે.

⇒ જે પાણેશાના કામાં ખોલા મંડે છે.

* સંજાણ: 

⇒ 1100 વર્ષ પહેલા ઈરાનથી આવેલા પારશીઓનું પવંત આગામી શાળા બનાયેલ છે. તે સમગ્ર રાજમાં જાહીરાય રાજ કરતા છે.

* ઉમરગામ: 

⇒ દરીયાસારે દરીયાસારે દરીયાસારે સ્થાયી ધારાઓનું વિકાસ આપી છે.

⇒ આરેક ખિલમતના શુભેચ્છાઓ હવાયો 'પૂણાદવ ફલમ' સુધિયાં નો વિકાસ થયો છે.

⇒ ગુજરાતના દાખલી ઉપદેશને ડેશના સ્થાન ઉમરગામ છે.

* વાજગોથ: 

⇒ આ વિદ્યાધામ તરફે પ્રયાણ કરી છે.

⇒ આજે અબડિત આગામી પ્રજાધામ શાળા અને પ્રજાધામ શાળા આવેલ છે.

⇒ વાજગોથ સ્વયં ધામ છે.

* પાણેશ: 

⇒ આજે ઇંગ્રામ વિદ્યાધામના ભારતના આગામી શાળા જનાર બનાવેલ છે.

⇒ વિદ્યાધામ બે વાર ચુંટ અને વાર મુલા તાર આગામી નેપાલ અને સોનગ અને અબડ વારા બુંટા ત્રણથી સરાવસાં પાણેશાના કર્તા છે.

⇒ ગુજરાતના પ્રદેશમાં આગામ અને આગામ પાણેશા આવેલ છે.

⇒ અબડ દેમિકલ રંગ સરાવસાં કામાં આજે આવેલ છે.

3rd Floor Madhuban Complex Opp Garden Sector 2B Gandhinagar

Download from www.Gujaratkesari.com
ગુજરાત ઉદ્યોગી ગાંધીનગર

23. સુરેન્દ્રનગર

તાલુકા : (1) ખરાગુધી (2) બીબીદી (3) સાંજદા (4) યોટિલા (5) મૂર્તી (6) ધારસફો (7) રાયચક (8) લાબાંદી (9) સુરેન્દ્રનગર (10) જાસલ તાલુકા (નવસંદિચત)

નિવહા-ની સીમા : ઉટરા દ્વારે (કણ્નાભાંગનું નાગું રાસ), માટલા, મહેરાજાલા, પૂર્વ અમદાવાદ, દીક્ષિણ મોટા અને રાજકોટ, પશ્ચિમભાગ મેરીની.

લોકોના વિશેષતાઓ :

俶રણાં તાલુકાની ગુજરાતની સૌથી મોટી લોકમનો બજાર છે.

ગુજરાતની રાજધાની બીબીદી જલમાં રાજધાની બીબી મોજા.

દર અમદાવાદ 'એજલ સંદરભમાં સુરેન્દ્રનગર' ના વેપારમાટે સૌથી વુમાટ છે.

ભોગાવોના વનમાં સૌથી વુમાટી ભોગાવો સાથે સુરેન્દ્રનગર લીધી છે.

શૈલી : (1) ખરાગુધી ભોગાવો (2) બીબીદી ભોગાવો (3) મૂર્તી ભોગાવો (4) ધારસફો ભોગાવો (5) રાયચક ભોગાવો (6) લાબાંદી ભોગાવો (7) જાસલ ભોગાવો (8) સુરેન્દ્રનગર, બધા ભોગાવો.

સરોવર : જાસલ ખરા દ્વારા અડઠાવું કુક્ત ખાતે સોદમાં.

- તાલુકાના રાજધાની બીબી મોજા.

- નિવહાના વસેવાના શખેર : (1) ગુજરાતની રાજધાની, (2) સુરેન્દ્રનગર અને (3) ખરાગુધી ભોગાવો.

3rd Floor Madhuban Complex Opp Garden Sector 2B Gandhinagar

Download from www.Gujaratkesari.com
• સંઘાઈ ઘોડણા :  
  (1) વહવાળ ભોગાવો : નાખા બંધ, ધોરી ધળા બંધ  
  (2) બીંબડી ભોગાવો : ધીરીયાણી બંધ  
  (3) હુડ્ડની બંધ  
  
  • બધીટક પ્રદેશ : સુરેન્દ્રનગર (અબાવાદ)  
  • પાક : આલી કપાસનો સૌથી વધુ પાક થયેલ છે.  
  
  ➢ બભૂરી, ધરી, સુખાવાર, ઈસતાબુલ, શુશુર  
  • અંગીર : મૂર્તી, તાબુકમાંથી કુપર કરવા ઉપરસંહ સ્થિતિ સિવિલ સેંટર, સેંટર સ્્ટોન, સ્્ટોન માં છે.  
  
  ➢ ભારત ધોરામાં વહીઢવો વધુમાં થયેલ છે.  
  ➢ આભ્યકાળ માટે સૌથી વધુ સુરેન્દ્રનગરમાં માં છે.  
  • વર્થી ગુંડો : સુરેન્દ્રનગર વર્થી, સુરેન્દ્રનગર (સુરેન્દ્રનગર)  
  • રાષ્ટ્રીય ધોરી માર્ગ : 47 નંબરથી રાષ્ટ્રીય ધોરી માર્ગ ના જેવા માંડિયમાં પકાસ થયેલ છે.  
  • હુડ્ડુંદો : માંડવની ટેક્સીયોનો વહીઢવાલા સૌથી હૃદય શિમર છે.  
  
  ➢ ભીમેરું હુંગર વહીડવાલા તાબુકમાં આવેલો છે.  
  ➢ જાંશી બીંબડી ભોગાવો નથી આવેલો છે.  
  • અભાવપ્રૂષ :  
  (1) તુફાન અભાવપ્રૂષ : ત. પ્રતાબાઇ  
  (2) નન સરોવર પક્ષી અભાવપ્રૂષ : ત. ધ્વનિત  
  • ગુંડો : સાનગમાં પાયસી ક્ષેત્રમાં મેગાલાડર ની દીદી બનાવવું છે.  
  
  ➢ પ્રાંગણમાં સોકા પેસ અને સોકા બનાવવાનું કરાવવાનું છે.  
  ➢ સાનગમાં ચંદ્રાકી માદીના વાસમાં બનાવવાનો ઉદ્દેશ (પશુસૂમાર પોઝિટિ) વિકસાવી છે.  
  
  સંશ્લેષિત વાર્તાઓ :  
  • વાવ : માધા વાવ (વહાવા)  
  • હુડ્ડ/ટગાવ :  
  (1) માલા હુડ (વહાવા)  
  (2) બિનેન અને બિનેનંકડ (સુરેન્દ્રનગર)  
  (3) અહેલા તાગાવ (સાંજેલપ)  
  (4) સમભાર તાગાવ (સાંજેલપ)  
  • સોકાના : અસામી બીઝને કપાસનો મેનો (સુરેન્દ્રનગર)  
  ➢ ભારત સૂક યોથે, પાયામ અને ચૌ નો તશાણતેનો મેનો (તશાણતેર)  
  ➢ ભારતના ધારાનો મેનો.  
  ➢ દરિયાના નારીયાણ મેનો.  
  • હોલા : હોલામેડલ (વહાવા)  
  
  માધ્યમાં સમસ્ત અને તેમની વિશેષતા  
  * સુરેન્દ્રનગર : સુરેન્દ્રનગર વહીઢવાનું મુખ્ય માધ છે.  
  ➢ રાજં સુરેદ્રસિડઝના નામ પરથી વહીવાળા નંબ શહેર સુરેન્દ્રનગર છે. તેની વિધાનમંડળ સમાચાર કરારવા કરવામાં આવેલો છે.  
  ➢ વેલમાં કોટિના વહીવા તસુફાત સેવી બનાવવાનું આ મુખ્ય માધ છે.  
  * યોટીવા :  
  ➢ માંડવની ટેક્સીયો ઊપર 340 મીટર હીમરાઈબાળા સૌથી હૃદય શિમર યોટીવા આવેલું છે.  
  ➢ યોટીવાને પાયામ બધી સૌથી યોગ્ય વાણિજ્ય આવેલું છે.  
  ➢ આલી યોટીવા હુંગર પર યાંત્રયા માટે અને માટે મીડિયા આવેલું છે.  
  * વહાવા : વદ્ધામનુંપ \n
3rd Floor Madhuban Complex Opp Garden Sector 2B Gandhinagar
નાનાંખી સમાય ઉ ણાંગ અને પિકસુટ અંગતે કિંમતિયું ચાલનામા માટે અંગતે ચાલનામા માટે અંગતે ચાલનામા માટે અંગતે ચાલનામા માટે અંગતે ચાલનામા માટે અંગતે ચાલનામા માટે અંગતે ચાલનામા માટે અંગતે ચાલનામા ૫૭. ૮૭. ચાલનામા માટે અંગતે ચાલનામા માટે અંગતે ચાલનામા માટે અંગતે ચાલનામા માટે અંગતે ચાલનામા માટે અંગતે ચાલનામા માટે અંગતે ચાલનામા માટે અંગતે ચાલનામા ૫૭. ૮૭. 

* શાનદાર:

> વિનાંગ માંટના ઉધ્યોગ અને ભાગ ભાદર માટે માંટના ઉધ્યોગ અને ભાગ ભાદર માટે માંટના ઉધ્યોગ અને ભાગ ભાદર માટે માંટના ઉધ્યોગ અને ભાગ ભાદર માટે માંટના ઉધ્યોગ અને ભાગ ભાદર માટે માંટના ઉધ્યોગ અને ભાગ ભાદર માટે માંટના ઉધ્યોગ અને ભાગ ભાદર માટે માંટના ઉધ્યોગ અને ભાગ ભાદર માટે માંટના ઉધ્યોગ અને ભાગ ભાદર માટે માંટના ઉધ્યોગ અને ભાગ ભાદર માટે માંટના ઉધ્યોગ અને ભાગ ભાદર માટે માંટના ઉધ્યોગ અને ભાગ ભાદર માટે માંટના ઉધ્યોગ અને ભાગ ભાદર માટે માંટના ઉધ્યોગ અને ભાગ ભાદર માટે માંટના ઉધ્યોગ અને ભાગ ભાદર માટે માંટના ઉધ્યોગ અને ભાગ ભાદર માટે 56. ૫૭. ૮૭. ૨૦૨૦માં અંગતે ચાલનામા.
24. ભાવનગર

સામાન્ય માહિતી

- નામનંદાં: ભાવનગર, ગાંધીનગર
- રાજકારણ: 1960 ના લંબુદ ગુજરાત રાજકારણના સફળ ભાવનગર ભાવનગર સફળ કયા હતી।
- સંખ્યા: 8,334 થોડા મિલની હતી.
- કલ્પના: 28,80,365 (2011 પ્રમાણ)
- મુખય નદી: ભાવનગર
- સમાચાર: 75.5% (2011 પ્રમાણ)
- શાખાના પાલન: (22,000 પૂર્ણ દાહલાઓ) 933
- વસ્તી જીવના: (અંદાજ પણ) 287
- તાલુકાનો સ્થાન: (1) ભાવનગર (2) વલવારપુર (3) ઉમારાં (4) શહેર (5) ગોધા (6) ગારિયાખાર (7) પાલિતાશા (8) તનાજા (9) મંડવા (10) જેસર
- શિક્ષણ સૌથી સૌથી મુખ્ય પ્રભાવિત હતી.

લિંકટાંગો

⇒ ભાવનગર દ્રાક્ષાના નયાંખાતા મહાદેવાના મહિમાં નરસિંહ મહાદેવાના શિવની પૂજા કરી

⇒ ભાવનગર દ્રાક્ષાના દ્રાક્ષાના 'પીઝીમેટ' અને 'માલબેક' તાવ છે.
⇒ ગુજરાતમાં દાંતનું સૌથી વધુ ઉત્પાદન ભાવનગર દ્રાક્ષાના તાવ છે.
⇒ ગુજરાતમાં જુવારનું સૌથી વધુ વાયાર ભાવનગર દ્રાક્ષાના તાવ છે.
⇒ ગુજરાતમાં સૌથી વધુ 'મુલામની માટી' અને 'ધાતિક ફોટો' તાવ પાક છે.
⇒ ભાવનગર દ્રાક્ષાના 'જીઓલા' અને 'પ્રસારિત' તાવની છે.
⇒ ગુજરાતમાં જાણકારના ઉતપાદન ભાવનગર પાણી વસા રહ્યા છે.
⇒ ગુજરાતમાં ભાવનગરનું એકમાં એક દેવે શ્રેષ્ઠ કયા છે, જ્યાં મહિમાઓ ભૂલી તરીકે કયા છે.
⇒ વિમાનમાં કાલિષ્ઠાના સૌથી મોટી નેશનલ પીએ વલિમા પ્રમાણે વચ્ચે છે.
⇒ ભાવનગર દ્રાક્ષાના સૌથી વધુ મુલામની માટી (નીચી વિભાગ) ના વૃક્ષો કોલાવાની તાવ મુલામની હાજરી હતી.
⇒ ભાવનગર દ્રાક્ષાના નાંડો માટે માટે હાજરી છે.
⇒ ભાવનગરની જામેદાર દેશી હાજરી છે.
⇒ સંસ્થાને પાલી સીલદીની ભાવનગર રાજકીય માટે કયા છે.
⇒ તનાજા અને ભાવનગરની કુંભી હાજરી છે.
⇒ ભારતીય સંઘ સાથે જોડાયા પ્રથમ સ્ટેટ ભાવનગર કયા છે.
⇒ વનાંતરણ હાલદા ભાવનગર સ્ટેટ પ્રથમ પ્રાથમિક કયા છે.
⇒ 8 સપ્ટેમ્બર, 1840 માં ભાવનગર ઉત્તરસિદ્ધ કયા છે અને વધુ વધુ વધુ વધુ કયા છે.
અલંગમાં જહાજ ભાંગવાનો ઉોગ હતો. 

ભૂગોળ:

- નરીયો: (1) ઘેટો (2) સુરુવાત (3) કળુનાર (4) રંધારી (5) શેં જી (6) મરાણ (7) બગડ (8) કેડી

- નરીવાણમાં શહેર: (1) વાલભીપુર : ઘેટો નરી (2) મરાણ : મરાણ નરી (3) બગડ નરી : બગડ નરી

- અંદરો:
  (1) ભાષનગર (2) મરાણ (3) તાજાણ (4) ભોડા (5) અંદર

- સંશોધક યોજના:
  (1) શેં જી યોજના : રાજસ્થનની ડમ (પાણીપાણિ)
  (2) કળુનાર ડમ : કળુનાર નરી

- પ્રદેશમાં દ્રોષણ:
  ➞ ભાષનગર શહેર સૌરાષ્ટ્રી સરસ્વતી 'સંદંડ નગર' ક્ષેત્રમાં હતો.
  ➞ ભાષનગર નરીવાણ ઘેટો અને શેં જી નરી વયની પ્રેદેશ 'ગોડિલાખ' ક્ષેત્રમાં હતો.

- પાણી: ચૌકી ઢાકામ, જમભાડો, પુંજારા, પાળ, મળીબારી, બાંજરી, પંથપાળ કેન્દ્ર

- પનીર પણ સુખદારી નરી અને પ્રાકૃતિક કતેજ ઉત્પાદનમાં ગુણવાતમાં પ્રથમ સ્થાને હતા.

- રાજ્યી ઘોરી માર્ગ : રાજ્યી ઘોરી માર્ગ નં. 51 પસાર થાય હતો.

- કુલાડો: (1) શેં જી (2) ઘટો (3) ઈસતાવા (4) શું શેં જી (5) મોસ્બાર (6) મિત્રપ્રદાન (7) શીલ્દિ માતાનો કુંગર (8) બોંગડી (9) પોયમર

(10) તાજાણાં કિંગર

- અંદર–અંદર:
  ➞ ભાષનગર સ્ત્રો કેન્દ્ર હેટન : ભાષનગર દરસાણ કેંદ્ર
  ➞ ભાજાવા વેકમા (કાળીપાંડ) નેશનલ પાર્ક (તા.વાલીપુર)

- દેરી: દુધ સરિતા દેરી (ભાષનગર)

- ઉોગ:
  ➞ અંદરોમાં જહાજ ભાંગવાનો ઉોગ વહૃષ્ઠથી છે.
  ➞ ભાષનગર બનાબાતી રીતે ઉત્પાદનમાં ગુણવાતમાં પ્રથમ રખ્યો છે.
  ➞ રીતા ઉોગ થો, પાઇ ઉોગ, અંતિમ અંદરો બનાવવાનો ઉોગ, સિમેટ ઉોગ, ગોળ ઉોગ, અદીના બસાણુ બનાવવાનો ઉોગ અને મૂલય ઉોગ વહૃષ્ઠથી છે.

- ગુજરાત ઉોગ:
  ➞ અંદરાધાર તાલુકામાં જહાજી કોમની મહિલાઓ કાર્યક્રમમાં શ્રેષ્ઠ કર્યો છે.

સાંસ્કૃતિક વાસ્તવો:

- મરબુ સો: 
  ➞ ભાવનગર પલેસ (ભાષનગર)

- સાંસ્કૃતિક બન: 
  ➞ સાથ બન (પાણીપાણિ)

- �#error/tanhav:
  (1) ભ૊રમંડુક (શીલ્દિ)
  (2) ગોરીશંકર તાનાવ (ભાષનગર)
  (3) ઃીલ્દિ તાનાવ (ભાષનગર)
  (4) ભ૊ર તાનાવ (ભાષનગર)
* ગુજરાતીમાં અહેવાલ:

1. બોકનારા વિદ્યાપીઠ (ભાવનગર)
2. પ્રમાણશાખા પુષ્કર હિન્દિસ્ટાનું બાકી સાધન (ભાવનગર)
3. ભાવસાદ પોલિટિકલ કોલેજ (ભાવનગર)

* સંઘાયો:

1. ગાંધી સમૃત મુજિયમ (ભાવનગર)
2. બારીન મુજિયમ (ભાવનગર)

* સંઘાયન કેન્દ્ર:

⇒ ગુજરાત સ્રંભ રિસર્ચ સ્ટેશન (બલડોરપુર)
⇒ શ્રી મુરદાદ અને ડિસીશન હિન્દિસ્ટાનું બાકી સાધન (ભાવનગર)

* યોજનાઓ:

⇒ શિક્ષણ ભાષા સ્થાન વસ્તુ (ભાવનગર)
⇒ તચ્ચા ચીનની બૌલ ગૃહ (પાશનગર)
⇒ મહત્તવપૂર્ણ રાજ્ય અને તેમની વિશેષતા

* ભાવનગર:

⇒ ભાવનગર સ્વામ્પિતા ની ગુજરાતના ધીમી સપ્તાહ 1723 માં ભાવસાદ વિદ્યાપીઠ તમામ પાલન કર્યું.
⇒ ગાંધીજીને ભાવનગરની શામબાર કોલેજમાં આદાન કર્યું.
⇒ ભાવનગરમાં ગ્રાબિકલપ સંઘામાં શામબારના સ્વતંત્રતા મહામાન પ્રવાસ કર્યું.
⇒ ભારતીય પથ્થર પ્રમાણમાં મુજિયમ કર્યું.

⇒ ્યેમાં પાકીસ્તાનની રાજયપાલ પ્રથમે અભય અભય રાજયમાં સેવા આપી કર્યું.
⇒ ભાવનગર "બોકનાર" ધમાશું બંધ છે. જે ગુજરાતમાં બંધ છે.
⇒ ગાંધીજીની સન્દર્ભ સમૃત જુનો દર્શાવાર 1932 માં વાંચાયો છે. (જેમાં રાજયના કૂદુ અર્થ સિદ્ધિઓ રાજય વિભાગેઠ થયો છે)
⇒ બારીન મુજિયમ અને વાડીનગર હોલાલાયું છે.
⇒ મહત્તભાવી મેધાવી જુનો ઉન્નત અંત વિશેષ સંઘવાહી શ્રેષ્ઠ બંધ કર્યું.
⇒ રબીલસંડર વભાણ અને ભાવનગર ના સમાન જીવન માં આવતા લીડિંગ વયસ્ક ભાવનગર ભાવનગર સાહા સુધી વચા કર્યું.
⇒ મહત્તભાવી મેધાવી જીવન લખી શેર કર્યું.
⇒ મેધાવી સન્દર્ભ કુંડર (સંકોપાણ) ની જન-મંસું ભાવનગર છે.

* પાભિપત્ર: પાઠિપત્રપુર
⇒ પાભિપત્રમાં રોઝભૂજર પરિવર્તન પર 603 મીટરની પ્રતિચિતિમાં જેનલાં પગવા 863 મીટરો આવેલા છે.
⇒ પાભિપત્રમાં જેન હોસ્પિટલ (પાભિપત્ર)
⇒ રોઝભૂજર યોજા ત્રિપાઠી પ્રમાણ વારધાર અંગીના માટે મૃત્યુસભે મૃત્યુસહાય આવેલા છે.
⇒ મહત્તભાવી પ્રધાન ભાવનગર પ્રધાન નદી મોટર ગિરિશ ગોલ આવેલા છે.

Download from www.Gujaratkesari.com
ધોધા- દહેજ (ભુવન) વચેર રો-રો હેરી સરદાર શુભ કવાસમાં આવી છે. 

* તાલાવાળા:

> માલડાના દ્વારથી અહીં અહીં 'શીલ પ્રેથમ યાર' જદાજ માણાવાની ઉદ્યોગ આવેલો છે.
> પ્રથમ જદાજવારી વાલાંડર ડિરાંડ કારણ શરુ
>

* અભિષેક:

> થીચીંતમતું સૌથી મોટું 'શીલ પ્રેથમ યાર' જદાજ
> માણાવાની ઉદ્યોગ આવેલો છે.
> 

* નાગાજુનના જેમ સહમતી વેલ લાલ સંગ નામ ના ચીની
> 

* પ્રોદીશ: રાજાબગામ

> પ્રોદીશ મતાનું પ્રસિદ્ધ મંદિર આવેલું છે. અહીં
> 

* કાલકટા:

> ધોધા હાસોટ વચેકપસર નમાણ થયે છે.
> અહીં નાગાજુનના જેમસંગ પર બીઝ ગુડાણો આવેલો છે.
> 

* રાજ્યસર્વના જનમંચ છે. અહીંના
> 

* વસાડાલા:

> બગડ હાદેવ બગડે ર માદેવ ની કાચબી આ વેલ
> 

* હાથ્યા:

> ધોધા- પાંડવ બદલ વાનો સવસ શુભ કવાસમાં આવી છે. 
> 

* હણધર:

> લફાકડ બદલ વાવાય છે. 
> 

* સંભાળ:

> બગડ હાદેવ બગડે ર માદેવ ની કાચબી આ વેલ
> 

3rd Floor Madhuban Complex Opp Garden Sector 2B Gandhinagar
⇒ આ ઉપરાંત નીચેથી મહાદેવનું મંડિર છે.

* ગોપનાથ:
⇒ આહી આભાજી પૂતની મોદો ભરા છે.
⇒ આહી દર્શાવતા મોદોના શિખર સાથે આવેલા છે. જેમાં નારસિંધ મહેશેવરની શિખરાશાલા કરતા વસવાન રીતે તેમને કૃષ્ણિલાલના દશન કરાવાણું માથે હતા.

* લક્ષણજાતના:
⇒ કાથકર મહેશવાલાપંથ જ-ભસ્તણ છે.
⇒ દટ્ટા વાટે, ચૌચા પૂતના હવાનો હવાના મનમતી ના હવાના હવાના ભાવનગરના તલાજાકરકામાં વસ્તીપાકવાળી ઉજવાશી કરવામાં આવે છે.

* શિક્ષણ: સિંહદૂર પ્રાચીન નામ
⇒ ભાવનગર રાજ્યની સૌથી રાજ્યી છે.
⇒ તાંત-પલાવમાં વંસ્થાતા માટે જાણીતું છે. તેમાં પ્રસિદ્ધ માનસિક વસ્ત્રણગય છે.
⇒ આહી આભાવયું ગોમેલબાર મંડિર જાળટી – છે.
25. બોટાદ

અમારા માફી

- નામ : "સૌરાષ્ટ્ર પ્રવેશદ્વાર"
- મૂલ શાખા : બોટાદ
- સંચાલિત રીત : બોટાદ જીલદારી સંચાલિત રીત 15 અગસ્ટ 2013 ના રોજ અમદાવાદમાં અને ગાંધીનગર જીલદારી કરવામાં આવી હતી. તેપાય ગુજરાતમાં મુલકમની નિર્માણ મોટાડટ.
- કેન્દ્રના જંતુઓ : 2,564 શો.કેમી.
- માલગી : (1) બોટાદ (2) ગાઢા (3) ભૈરાજ (4) રાજપુર
- જિલ્લાની સ્થાન : બોટાદ જીલદારી ઉત્તર સરૂર પ્રજાતને અમદાવાદ, પૂર્વમાં ભારતનગર જીલદારી, સામાજિક અમર્લી જીલદારી તથા પિંદીમાં સામાજિક જીલદારી સામાજિક જીલદારી સહી થયેલ છે.

કુલ 05 જિલ્લાઓની સદર સ્થાન થયો છે.

વિશેષનાંગો

⇒ ગાઢા સત્તમારાયાશ મંડીર અને સાંભળપુર જનલગામનું મંડીર બોટાદના દાબકમ સ્થાપના થયો છે.
⇒ સૌરાષ્ટ્ર પ્રવેશદ્વાર બોટાદ કચેરી છે.
⇒ સત્તમારાયાશ સંસાધનકાઉની પ્રવાસ અમદાવાદ સાંભળ ચાલવી શકશે. તેમનું મૂળ નામ શાંતિબાદ પટેલ છે.

બુધવાર

- નદીઓ : (1) સુકુમાર (2) ઘેરી (3) નીલી (4) કેયર (5) કેદાગંધર (6) ગોમા
⇒ નીલકટ નદીના કદી મદદનું દેવાલય આવેલું છે.
⇒ ગાઢા સત્તમારાયાશ મંડીર ઘેરી નીલકટ કદી આવેલું છે.
⇒ ગાઢા સત્તમારાયાશ મંડીરની નદીઓ કદી આવેલું છે.

- નહીં કરીનારે વસેવા કાશર : (1) સુકુમાર નદી : રાજપુર (2) નીલકટ નદી : ભીમનાથ (3) ઘેરી નદી : ગાઢા
- પણીના : અફરિલેટ મળી આવે છે.
- પૈવટી :
⇒ બોટાદ ગુજરાતમાં જાહેરની પૈવટીમાં ગેસ સંચાલિત થયો છે.
⇒ આ ઉપરાંત બોટાદમાં સુકુમાર, ગઢ ડા, ભીમનાથ, કુન્ડલી, ધમાર, ધાર, શ્રીવાસ રોડ વળે જાહેર પૈવટી પાસ કરવામાં આવે છે.
⇒ પ્રાણો : અફરિલેટ ઉપરાંત અને ફીશ ઉપરાંત વિકાસ પામ્યો છે.
⇒ સામાજિક વાતાવરણ
- વિશ્વાસ/ભિંનશિકા
⇒ બોટાદ સામાજિક વિશ્વાસ : ગાઢા
⇒ નીલકટ સામાજિક વિશ્વાસ : ગાઢા

મહાના ર્થયને અને તેમની વિશેષતા

- બોટા : જીલદારી મુખ્ય મંડીર છે.
⇒ રાજ્યના શાખા સંઘને મેધાની કર્મભૂમિ છે.
- ભીમનાથ :
⇒ નીલકટ નદીના કદીર મદદનું દેવાલય અને આપનું ઇતરયું છે.
⇒ ગાઢા : 
⇒ નીલકટ ઘેરી નદીની કદી આવેલું છે.
⇒ અફરિલેટ સંસાધનકાઉની મહાના તીરથા આવી છે.
⇒ ભવણ સત્તમારાયાશ પદાર્થની મૂળ જખમ અને
અકસર પુરાણ સંસ્થાને બનાવેલું મટી મંદિર અહીં છે.
⇒ અહીં દાદા ભામસના ડોકીયા પર બેસી સવામીજેઓને ઉપદેશ આપ્યો કહ્તો.
* સાંજાસુપાર : 
⇒ ભૂનસાનીમંદી મંદિર આવેલું છે.
⇒ અહીં સવામિનારાયણ મંદિર પડા આવેલું છે.
26. અમરેલી

સમાચાર માહિતી

- પ્રસ્તુત નામ : અમરેલી
- મૂલય માહક : અમરેલી
- સ્વામિ : ગુજરાત રાજ્યની સ્વામિ સમય અમરેલી જીબ્બાઇ સ્વામી કાલમાં આવી કાલ. (1 મી 1960)
- લસનકાર : 7,397 થો.કે.મી.
- ખબલ વસ્તી : 15,14,190 (2011 પ્રમાણે)
- ખબલ સાક્ષરતા : 74.3% (2011 પ્રમાણે)
- જાતી પ્રમાણન : (82,84,900 હિંકમતીઓ) 969
- વસ્તી ગીતતા : (ઓચ થો.કે.મી. હિંકમતીઓ) 205
- દખલા : (1) અમરેલી (2) ભગાંડ્ર (3) સાંસાદનદા (4) ભાપુરા (5) જભારાબાદ (6) વાંડી (7) રાજુરા (8) ભાંસા (9) લિંવા (10) ગાડી (11) કુદાલા (પહેરા)
- જીબ્બાઇ સીમા : પૂર્વમાં બાંનગર જીબ્બા, દક્ષિણમાં અમેરનગર જીબ્બા, એકત્ર વાંદર જીબ્બા અને અંતિમ સ્વરૂપ જીબ્બા અને પૂર્વે બોડીઅને રાજકોટ જીબ્બા આવેલા છે.

બનષ્ટતા

⇒ શિયાલભેટ, સવેરી ભેટ, વાંખી ભેટ, અમરેલીમાં આવેલા છે.
⇒ શિયાલભેટ પર 2015માં પ્રમાણ વાર વીજ્ઞા આવી છે.
⇒ શિયાલભેટ પર 2015માં પ્રમાણ વાર વીજ્ઞા આવી છે.
⇒ શિયાલભેટ પર 2015માં પ્રમાણ વાર વીજ્ઞા આવી છે.

બનષ્ટતા

- ભારતનું પ્રથમ PPP બંદર પીપાવાબ કાટું જેટલા ઉોઘાત 1998 માં કેશુમારી પોટેલા કાયી વયા છે.

બનષ્ટતા

- નીતીઓ (1) શેલુંજ (2) માલા (3) સાંચાનોદી (4) વાણી (5) વેદી (6) ઘાતકાધી અને કાશુમાર મૂલ્ય નહીં છે.
- નીતિનારે વસ્તી શૈક્ષણિક : આંતા ઘાતકાધી નીતિનારે વસ્તી શૈક્ષણિક.
- સુરક્ષા મોતર : પોડિમાર બંદર અને ઘાતકાધી મોતર અને જભારાબાદ ભાંસા શેલુંજ નહી પર વાંદરામાં આવ્યા છે.
- પાક : મગચિહ, શોરી, જુવાર, બાંઝી, મકાઈ, અબ્બા, કલોણ, ઘઢી, તલ
- સુરક્ષા : કેશુમારને, પોડિમારને, જભારાબાદ અને સુરક્ષા પ્યાર મની આવી હતી.
- ઉઠાણ : અમરેલી જીબ્બામાં તેની અને મણીની મિલી છે.
⇒ અબ્બા સ્મિટ (આહિતય વિશ્વસાપૂત) જ. ગોવાદ.
⇒ અબ્બા માત્ર-ઉશ્ચાસ અને છીત ઉઘાડ વધારો છે.
- અબ્બા ઉઘાડ : માત્ર અબ્બા ઉઘાડ ત. ઘાટી
⇒ ભિતરના અબ્બા ઉઘાડ : અમરેલી
- વેદી ઉઘાડ : સદાચાર વેદી, અમર વેદી
- કુંગ્ર : ગીરજાની કેટીયો : સદાચાર
⇒ વઘર
- વઘર : જભારાબાદ, પીપાવાબ, કોડેકા, ઘાંખ, વઘર

સંસ્કૃતિક વાર્તા

3rd Floor Madhuban Complex Opp Garden Sector 2B Gandhinagar

Download from www.Gujaratkesari.com
ગુરુ દ્વો મેકેની ગાંધીનગર

- મહેદ્વ: વાડીના દરવાજાનો રાજમહેદ્વ
- તાલાવ અને સદોબુર: ગોપી તાલાવ (અમરાવતી)
- હૂંટ: પાંચભૂંટ (અમરાવતી)
  ➞ પાંચવ હૂંટ (બાજાર)
- સંસ્થાપન સંસ્થા: આસબેન્ડ રિસર્ચ સેટના (ઘાટી)
- મુખ્યમંત્રી: પિઝરામલ મહેદ્વા બાળ સંગ્રહાલય (અમરાવતી)
- બોક્ષા: 

(1) કહી ભસત: કહી મેકેની મહેદ્વાઓ વાવરંગણા કપડા પર કુશળી અને સામાજિક પ્રસંગણાત્મક સાધન કરે છે.

(2) મટી ભસત: કહી મેકેની જેદો મોટીના તોરશા બાટે છે.

- નૃત્ય: આલ્હિફાથી આઘાતલા સિટી કુમાના બોક્ષાનું નૃત્ય ધમાલનું સપાટ જાણી ટા છે. 

મહાનાં સ્થયે અને તેમજી વિશેષતા

* અમરાવતી:
  ➞ અમરાવતી ગુજરાતના પ્રશાસન મુખ્યમંત્રી ડી. 
  ➞ સામાન્ય જીવનના પ્રધાન અધીને ચૂકવીને અમરાવતી સમાજ અને સંઘર્ષની શિક્ષણ વિશે કિર્ણે કામ્ય કરું છે.
  ➞ આદર પૂર્વકતા અબવાહી મહો આવવેલી છે.
  ➞ મહાનાં મૂલભૂતની સમાજ આવવેલી છે.

* બાહી:
  ➞ 'સુનતાની બાઈઓ મીઠી મોટલા અને 'નારા શાહના ક્રીડા' અને 'નચ કાપડાવળી જ-મંધૂમ અને કામલુમ છે.

* આવદ: કવી કાન્ન્ટ (અસિશશીખર રેનાજ લેખ) ની જ-મંધૂમ છે.

3rd Floor Madhuban Complex Opp Garden Sector 2B Gandhinagar

Download from www.Gujaratkesari.com
27. પોરબંદર

સમાચાર માહકતિ

- પ્રાર્થના નામ: સુધીમાણપુરી
- મુખ્ય મંદિર: પોરબંદર
- સ્થાન: પોરબંદર જિલ્લાએ સ્થાન 2 ઓક્ટોબર, 1997 ના રોજ શૂનય જિલ્લામાં પરવાનગ આવી યાત્રા કરી. ગુજરાતના મુથમાણ શાકસિક બાળકની ક્ષેત્રમાં સ્થાપિત બાળો.
- કેન્દ્રનું: 2,298 યો.કિ.મી.
- કુલ વસતિ: 5,85,449 (2011 પ્રભાવી)
- કુલ સાક્ષરતા: 75.8% (2011 પ્રભાવી)
- રોકટ પ્રમાણ: (પ્રો 1000 પુણય રીતની) 950
- વસતી ગીતાત: (અદે.શો.દિલી રીતની) 253
- લાખના (1) પોરબંદર (2) રાજાલાવ (3) કૃષીયાંતિ
- સિલ્વાની સૌથી: પોરબંદર સીલ્વાની ઉતત્રે જામનગર અને રાજકોટ, પુરામાં લૂટનગ સીલ્વાની, ડિક્ષિયામાં અપભિષેક તારભગત કરેલ પહેલાં દેવભૂમિ હેરા જિલ્લામાં આવી રહ્યા છે.

કુલ 04 સીલ્વાની સૌથી રસ્તા સ્થાપિત છે.

વિશેષતાઓ

⇒ ભારતના રાષ્ટ્રપતિ મોહનદાસ ગાંધીની જ-ભારતી ભૂમિથી ફેલતી પોરબંદર
⇒ મોદી ગામ અને જાંટ બનેલ તારખ જાણે છે.
⇒ દેણા બોંડના સ્થાપક પ્રાણી હેલ્થન ઈરકશન નાના પોરબંદર હેઠ.
⇒ ગુજરાતનું સૌથી નાંઝ અભાવાયુ પોરબંદર

પક્કી અભાવાયુ પોરબંદરમાં આવેલ છે.
⇒ ગુજરાતના સૌથીમાં LPG ની આધાર પોરબંદર બંદર પર કારયમાં આવી યાત્રા કરી રહી છે.

લભ્યતા

⇒ નિદાહો:
⇒ ભારત (2) મીનના (3) અખેટ (4) ઉડેલ (5) સંખ્યા
⇒ અખેટ અને ઉડેલની સાહા નિદાહો છે.
⇒ નિદાહો વસેવાની શક્યતા: ભારત નદી: નવી બંદર
⇒ રુપાથ: બંદર રુપાથ, આચારપાથ
⇒ પાથરો: (1) પોરબંદર (2) નવી બંદર
⇒ ઉદ્દેશ્ય: ભારતી સિસ્ટેમ ઉદ્દેશ્ય વિકાસ થાય છે.
⇒ પોરબંદરના રાજાલાવ આતે 'ચિમાલય સિસ્ટેમ' ઈ-ટેકનોલોજી' ના કામમાં આવેલ છે. તે સિસ્ટેમનું આયક બનાવે છે.
⇒ નાનાબાઈ કબલદાસ દ્વારા સ્થાપિત 'સૌરાષ્ટ્ર સિસ્ટેમ' અને પ્રોટીપ કલમાં આવેલ છે. તે સિસ્ટેમનું આદમકે બનાવે છે.
⇒ ભારતી મહીમું પકવાની ઉદ્દેશ્ય અને મત ઉદ્દેશ્ય પાંચ વિકાસ પાંચ વિકાસ પાંચ વિકાસ પાંચ વિકાસ પાંચ વિકાસ પાંચ વિકાસ
⇒ અભાવાયુ: પોરબંદર અભાવાયુ ; પોરબંદર
⇒ વડરા અભાવાયુ : ત. રાજાલાવ
⇒ કલામ જાલ અભાવાયુ : ધામપુર ત. રાજાલાવ
⇒ રાજ્યાની ઘરી માણન:
⇒ નવા નંબર પ્રમાણે 27 અને 51 નંબર ની જભા શુંસ્વત

3rd Floor Madhuban Complex Opp Garden Sector 2B Gandhinagar

Download from www.Gujaratkesari.com


ધારિત્ય આ જિલ્લમાંથી પ્રસાર થયેલ હતું:

- સાંસ્કૃતિક પ્રેષણ : ચેડ
  - પોરેબંદર જિલ્લામાં પોરેબંદરથી જૂનાગઢ જિલ્લામાં માલાવાદર સુધીનો નીદાર્પ પ્રેષણ 'ચેડ' તરીકે ઓળખમાટ છે.
  - 'ચેડ' નો મોટો ભાગ પોરેબંદર જિલ્લામાં આવેલો છે.
  - 'ચેડ' પ્રેષણમાં માખ્ખણીની પેટી વાદ પ્રમાણમાં થયેલ છે.

- પાક:
  - પોરેબંદરમાં માખ્ખણીનો પાક મૂલ્ય પ્રમાણમાં થયેલ છે.

- લખાનો:
  - તેલાપના તળાપ અને ખંભાળા તળાપ માટે લખાનો (બરડા કંગર પાસે)

- વિકેલભેદ અને ધ્વિધરશો:
  - ધરા માલની પૂર્વક : માધ્યમયમાં માધ્યમથાની મેનો. (ભીમિકા અને રજમાલ વિવાદ મેનો)

- ધામિક સ્થાયિો:
  - માધ્યમથાનું મેંદર : માધ્યમય, ઉર્જતમતાનું મેંદર (મીદાની)

- વૈદિકશિકસ્થાયી સ્થાયી સ્થાયી:
  - કિરિ મંદર : પોરેબંદર, સુધામા મંદર : પોરેબંદર

- ગુખ : જમૂનવાળી ગુખ (કંગર)

- મહત્તમના રચયો અને તમામ વિશેષતાઓ:

- પોરેબંદર:
  - પ્રણી નામ : 'સુધામાપુરી' (રંગનદરાસમાં તેની ઓળખ હતી)

- ગાંધીજી જન-માંધૂમરિ: 
  - ગાંધીજી જ્ઞ્ઞાત પાસે ઉપરાત અને નાનાબાદ કાબીગામકસદ જે ગાંધીજી જ્ઞ્ઞાત આવું હતું 79 વર્ષ મૂલભાઇ 79 કુઠ (બલગમન 26 મીટર) હતું છે. આ ઉપરાત ગાંધી સ્મૃતિ પણ અહીં આવેલ છે.

- આ ઉપરાત નાનાબાદ કાબીગામકસદ માં ઉોલેખ 'ભારત મંદર', 'નડુ વોનેટોક્યન (તરત મંદર) જાણીતી છે.

- સમગ્ર ભારતમાં અહી સુધામા મંદર આખી આવેલ છે.

- આ ઉપરાત સુધામા ઉોદ, સાદીપન આશ્રમ, રંગનદરાસ વાણી સાથે જેધેડ ભાગ

- પોરેબંદરે 'ઉદી સીડી' તરીકે પાણી ઓળખવામાં આવે છે.

- માલાવાદરી નવીનબંદર વધેયેની નીદાલાવાને ૆ખ ચેડ ત્રિકે ઓળખવામાં યાં કેટલા ભાગ પોરેબંદર જિલ્લામાં આવેલો છે. ચેડ પ્રેષણ માખ્ખણીનો ઉત્પાદ માટે જાણીતી છે.

* રાષ્ટ્રાયા:

- રાષ્ટ્રાયેની પાસે આવેલી અહી સુધામા ભીમિકા સુધી જમૂનવાળી સુધામા ની હાલાંકન આવેલું છે.

- ગુજ્જરાતનું પ્રથમ ગાઇ માટે અમારા સ્થાપના

3rd Floor Madhuban Complex Opp Garden Sector 2B Gandhinagar

Download from www.Gujaratkesari.com
શાસ્ત્રાકાદમી 'દિમાલામા સિમેટ ઈનસ્ટિટ્યુટ' નું કારમાંતું આવેલું છે. જે રાજ્ય સિમેટ બનાવે છે.

* ભાવનાપુર:
  અહીં ભાવનાપુર મંદિર છે.
  અહીં શ્રીકૃષ્ણ દ્રામ્યા સાથે બનાવ કર્યા થયા મોંદાવી માની છે.
  ચેત માસની પૂજામ અહીં મોંદાવી લોકામાં આવેલું છે.
  અહીં મેં દ્રામ્યા મંદિર આવેલું છે.
  ગુજરાતના ઇરા તરફ આવેલ બનાવશું શ્રીકૃષ્ણ મોંદાવી વાણુ વેબશાની સાથે મંદિર આવેલું છે. 51 પસાર થયા છે.

* મિશાળી:
  મિશાળી પ્રાચીન સમયમાં સમૂધ મંદિર છે.
  અહીં દ્રામ્યા (કાઠ) વ સ્તમતા મંદિર આવેલું છે.
  આ મંદિર રાજા મોંદાવી અને શ્રદ્ધા વાણુ બનાવશું મંદિર આવેલું છે.

* વિસાલા:
  અહીં વિસાલા બનાવે શ્રીકૃષ્ણનું દ્રામ્યા સેબું જ મંદિર બનાવશું છે.

* ભરડા દુંગર:
  ભરડા દુંગર પાસે પંભાવાની મંદિર આવેલો છે.
  અહીં 'પંભાવા' અને 'ફોદાલા' નામના તલાવો પણ આવેલ છે.
28. જૂનાગઢ

અભિવૃદ્ધ મકદિતી

- પ્રણયી નામ :

1. જૂનાગઢ : જૂનાગઢ, ગાંધીનગર, કારસંગજા, વંદદેણપુર, 
બેંદુબાદ, મૃદુલાલનગર

2. વિસ્તાર : વૈદાતક, વૈદાત

- મૂડ્ય મધ્યક : જૂનાગઢ
- સ્વાય : 1 એ, 1960 ના રોજ ગુજરાત રાજયની 
સ્પષ્ટા સમયે જૂનાગઢ ગિજબાઈ સ્ત્રીય વચ માં આવી.

- કેન્દ્રણ : 5,092 થો.ડી.મી.
- કેબ વસ્તી : 27,43,082 (2011 પ્રમાણ)
- કેબ સાક્ષરતા : 75.8% (2011 પ્રમાણ)
- જાતિ પ્રમાણ : (ડી 1000 પુરાણા દીક મહિલાઓ) 953

- વસ્તી ગીતાચાર : (અંક.થો.ડી.મી. દીક વસ્તી) 311

- તાપુકી : (1) જૂનાગઢ સિટી (2) જૂનાગઢ (3) 
માઘાવર (4) વંદી (5) માઘાવર (6) 
રીસાવર (7) રીસાવર (8) મોડાર (9) માંઘાવર (10) 
માઘાવર - કાદીના

- ગિજબાઈ સેતા : પ્રસાદ-રાજકોટ, પૂર્વ-અમરેલી, 
દેશાનગર-ગીરસાંભાઇ, અસા સાગર, પાંથી- 
નોયાંદેર.

દેશી પી દેશી

⇒ જૂનાગઢ ઑલિયાસિક શહેર છે. જે દેશમાં ગુજરાત 
સામાજિક, શક્તિપૂર્વક કાયમાં ગુજરાતની 
સામાજિકતા રાજસ્તાની ગુજરાતની ગુજરાત ગુજરાત 
શહેરમાં હેટડાં. હવે જૂનાગઢ
⇒ 9 નવેમ્બર, 1947 માં ભારતીય સંઘભાઇ ઝૌકા, 
⇒ 9 નવેમ્બર, 1947 ના રોજ ભારતીય વંદના નવાબ 

- વિગ્રહ : (1) અલ્બુર (2) મહદુદી(3) મેઠા (4) 

3rd Floor Madhuban Complex Opp Garden Sector 2B Gandhinagar

Download from www.Gujaratkesari.com
ગુજર દ્રોઝ અદેકામી ગાંધીનગર
dરીઝા (5) સરસવતી (6) છાસી (7) માલા (8) ખૂબા

• અંદર : માંગરોળ અને યોગાંડા
• પ્રાથમિક પ્રેદેશ : જીલવાનો ગીરની શ્રી કાલીની દિવસાદૃષ્ટિ શહેરેલા હરિયાલિનાગરનો પ્રેદેશ 'રણકદેવી' કચેરી છે.
• ભજીન : આખાદીની મગના કેસારાઈને 'પનાલા ડીપોટી' કરે છે.
• ગુજરાત : (1) પાપરા કોટીમાં ગુજરાત
(2) ખાના પારીની ગુજરાત
(3) ઉપરકોટીની બ્હીંગુજરાત
• વાવ/કુવા : શરીરદીની વાવ, નવધાર કુલો, ઉપરકોટી વાવ
• પાણી : માંગરોળ ઉત્પાદનમાં ગુજરાતમાં પ્રમુખ સ્થાયીને છે.
⇒ ખેરી, કાધા, જુનાગઢ, ખાસ, ભાજર, નારશિમા, શ્રીમલ
• ઉદ્યાન : ગૌતમ, ગૌરવનાથ, અમિતા, અધ્યા, કાલક

સાફ્ટિફોલિક વાર્તા

• મહેષી : નવાબનો મહેલ (યોગાંડા)
⇒ રાધકીની મહેલ (જૂનાગઢ)
• કુંદ : હામેરા કુંદ, રાયસ્ટી કુંદ, મૂર્ધણી કુંદ, કમંડલ કુંદ, લીંબુકુડ (સુરજ કુંદ), કપલપાંડુ કુંદ, સોલીકુંદ, રામખુડ
• મેણી : ભવનાંથી ભાગ્ય : જિસનાર (મહાશાદ તેર્મસ, મહાશિવરાટી)
⇒ જૂનાગઢ ભાગ્ય : યોગાંડા
• ધામક્ષી સથાપન : ભવનાંથી મંડીર (ભવનાંથી સતતાવાર મંડીર, સતતાવાર)
• યુનિવર્સિટી/નિયાંપીદ : સોંડનાચ સંદ્ર યુનિવર્સિટી: બેશાખ
⇒ જૂનાગઢ અદેકામી યુનિવર્સિટી : જૂનાગઢ
⇒ ભારત સરસવતી મહેલ સરસ, ગામ નિયાંપીદ મહાવિદ્યાલય : શારદેશામ
• સંચારન હેઠા : નેશનલ રાઈસર સેટર કોર ગ્રાઉન્ડ નેટ : જૂનાગઢ
⇒ કૃી રાઈસર સેટશન : માંગરોળ
• સંચારના મહેલ : જૂનાગઢ મૂડજયમ (સાદરબાંગ, જૂનાગઢ)
• કૃી ભાગ્ય : ગુજરાતમાં સૌથી વધુ માહલી તેલી મિશ્રા લાગ છે.
• કૃી ભાગ્ય : સૌરા ખરી, જૂનાગઢ
• રાયશ્રી ઘોરી માંસ : 51 અને 52 નિબદ્ધના નેશનલ ખાઈને પસાર થાય છે.

ભાગધામના સ્થાયિઓ અને તેમની વિશેષતા

• જૂનાગઢ :
⇒ જિસનાર પરંપરાગત તથ્યઓમાં વસેલું જૂનાગઢ શહેર જીલવાનું મુખ્ય મદદ છે.
⇒ અશોકના શિવલિક અંદર ગુજરાત સૌરા જૂનાગઢ અને તેની આખાજરણ પ્રેદેશમાં ભેગાર ઉદ્યોગ અને સરકારી સ્મારકો નીકળી પર 'સુર્જીન' નામનું જ્ઞાન સંચાી માંગાયાં હતા.
⇒ અસુલુંસમાં સૌથી ભેદ આ જ્ઞાનશાસ્ત્રને આ.સ. 455 માં રાંવડગુમાં સુર્જ્ય કરી બંધવા હતું.
⇒ અશોકના શિવલિક શિવલિક શિવલિક શિવલિક ખેડી ખેડી ખેડી.
⇒ આ.સ. 1467 માં મહામદ ભાઇઓ જૂનાગઢ ભાઇઓ જૂનાગઢ ભાઇઓ જૂનાગઢ ભાઇઓ
⇒ ઉપરકોટી રાધકીની મહેલ છે. આ ઉપરાંત અદેકામી વાક અને નવધાર કુલો, સાદરબાંગ,
ગુરુ દ્વારા અંકેદ્ામી ગાંધીનગર

(પ્રણ્ય સંગ્રહાલય) દરવાર વ્હોલ મૂલભંધ, નારસિંહ ગોયો, નવાબનો મહિલ, સમુદ્રગૂઢનો શિલાલેખ, દર્શભાર હિંદોગીની સંરચના સ્વાયત્ત વનોરે અહીંના જીવાલખા સથાનો છે.

⇒ જાણવું અન્તિમાસિક સ્થાન ઘરાવે છે.
⇒ નોગંગનો છેદો રઘુવું રાજનાગાંધીક - ગંગાજલયી કહેવતાતો.
⇒ 'અહીંની વાઘ ને નવધાર દૂરો, ના જુબે તે જુતો મૂલો.' કહેવત જાણી છે.

* ગીતાર પરાલ:
⇒ ગીતારની તંગ્રેદીમાં અશોકનો શિલાલેખ, રદધામનનો શિલાલેખ, કાંડોર રૂડ, રેપતી રૂડ, ગોરનારાંનું મંદિર જોવાલખા છે.
⇒ ગીતાર પરાલ પર સાત રૂડુ આવેલી છે. પ્રથમ રૂડુ પર વાર્ણી સાંતું નેમનાથજું જીન મંદિર, બીજુ રૂડુ પર અનબાજ માતું મંદિર આવેલું છે.
⇒ દાતારની રૂડું પર જીઃમિયનશાલા દાતારની વદરાં છે.
⇒ ગીતાર 'સામુંપાનું પિયર' ગાજકા છે.
⇒ દરે સાથ કાટક સૂદ અભિયાસભિ કાટક સૂદ પુનમ હરમયત ગીતારની 'પંકમા' યોજાય છે.
⇒ કુખરણ રાજના વસ્તી કાલરીન (કૃષ્ણા) રાજના વધ કરવા શ્રીકૃષ્ણ આચાર્યા કૃતા.
⇒ નચાલ નેમનાથ સંસારનો તયાગ કરીને અદી જ આચાર્યા કૃતા.

* ભવનાથ :
⇒ ગીતારની તંગ્રેદીમાં સ્વારિભા નદીના વિનારે ભવનાથમાં શિવમંદિર છે. મહમશિવરાણી મનો ભરાય છે.
⇒ અહીંને અધુનો આખુંભે અદી શ્રીકૃષ્ણની પ્રસ્તૃત સુખાં વધમાં આધકાર કરૂં છું. અદી લાગવાયા છે.

* ઓરનલ "

3rd Floor Madhuban Complex Opp Garden Sector 2B Gandhinagar
29. ગીર સોમનાય

સામાન્ય મહત્તા

- પ્રણીનામ :
- વેરશાલ : વેરશાલ
- ભૂત્સીધામાં : તથોંક કું (મહાદેવાના સમય)
- સોમનાય : પ્રતાપ પટેલ, ઉદ્યોગી, સમાપૂર્ણ, 
  મહાકાર ક્રાંતિ
- મુખ્ય મંત્રાલ્ય : વેરશાલ

> રાજના : 15 અગુસ્ટ 2013 ના રોજ જૂનાગઢ શીખામાં ગીર સોમનાય શીખામાં રાજના કરાવામાં આવી. તેના ગુજરાતના મુભાનંતી 
  નરેન્દ્ર મોદી હતા.
- કેન્દ્રો : 3,754 થો.ફિ.મી.
- તાલુકા : (1) વેરશાલ (2) કોકરાર (3) 
  સુરતપાર (4) તાલાવા (5) ઇમા (6) ગીરજાકાર 
  (નવારાથિત)
- શીખામાં સીમા : ઉત્તર જૂનાગઢ, પૂર્વમાં 
  અમરાવતી, દશાનગર(પોદકકુડ) આગળ સગર

વિશેષતા

> ગીર નેશનલ પાઈક અને અમબરાજ આવાયું છે.
> કેસર કીર્તનું સૌચ વાવ ઉત્પાદ તલાવા તાલુકામાં 
  થામ છે.
> વાર શીખામાં લાલભાનંત પ્રમાણ શીખામાં 
  મહિર આવીને છે.
> આલ્સ શીખામાં (જૂનાગઢ) થી ઉતા (ગીરસોમનાય) 
  સુધીની વિસ્તાર બીલીનાધીર તરફ ઓળખ છે મોટા પાલનના 
  વિસ્તાર ગીર સોમનાય આવે છે.
> શીખામાં વાણીજ્ય સૂક્ષ્મવાદ માટે વેક મતદાતા 
  ધરાવતું માતા કીર્તનું કરી હતું.
> સાચાસાચા અર્થનીય લિંક્શન સુધીનું અેકયુન

નવારાથિત છે. જાણ વિદભાગ દ્વાર સંખ 
  દીશન સફારું ગોઠવા છે.

> સોમનાય મંડિર 17 વાલ બુંદૂશુ ડોય તેનુ મનાય 
  છે. જયારે મહામંડ ગણેશનીયે ઍ.સ. 1026 માં 
  સોમનાય મંડિર બુંદૂરુ તાજજ ગુજરાતમાં ભીમદેવ 
  ગ્રાહનની શાકની છે. જે સોમનાય મંડિરનું 
  ભીમદેવ ગ્રાહને ઍ.સ. 1027 માં ઇસી નિમને 
  શાકની છે.

લૂખોન

- નિત્યો : (1) શીખ કો (2) મહુદ્ધર (3) રાજન 
  (4) હલલા (5) દીસર (6) કિથા (7) 
  સાધની (8) શીખો (9) દેવકા
- નિલીનાંદ વલેબાં શકેર :
  પ્રણીનામ : દીખા ની : કોકરાર
- પ્રીતક : 
  વિશેષ પ્રદેશ :
  વિશેષ પ્રદેશ : ઉનાથ વલેબાં યોગ્ય વર્દી 
  પ્રદેશ
- પાછ : 
  તલાવા તાલુકામાં કેસર કીર્તનું સૌચ વાવ 
  ઉતાપાદ થાય છે.
- ભાગીદારી, ધાર, બાંધર, હેણ, જૂનાગઢ, 
  નાગનાથ, કાયાંત, શોરી, ગુજરાત
- પ્રણીન : (1) કેસર કો (2) મહુદ્ધર (3) 
  સીસું (4) વોડ આર્ટટ
- શાસ્ત્રીય ધરી માલ : 51 નાનાના શાસ્ત્રીય ધરી 
  માલ આ શીખામાંથી પસાર થાય છે.

3rd Floor Madhuban Complex Opp Garden Sector 2B Gandhinagar

Download from www.Gujaratkesari.com
ગુરુ દ્રોશ અધેક્ષિત ગાંધીનગર

* કૃતદાર:
  ➞ ગીતીની ટેક્ટરીએ (સાસાજગીર, તુલ્સીશાખ, નંદેવી, મડ્ઝાગર)

* અમલરાખ્યા:
  ➞ ગીર નેશનલ પારના અમલરાખ્યા (ફાંટા)

* તેજસ્વી:
  ➞ તેજીનામાં પણાં પણે જાઓથી સિમેટનું કરારાતું આવેલા છે.

  ➞ કોડનાર (કોડનાર) માં 'અંબુદિબી સિમેટન' નું વિવાહ કરારાતું આવેલા છે. જેના સૌથી વધુ કોડનાર અંબુદિબી તરફ પણે વોયાલરમાં આવે છે.

  ➞ કોડનારમાં કાટ્ટક એકસિટ્રીમાં પોલ્કેટ અને સોઝલાટદી સિમેટનું ઉત્પાદન થાય છે.

  ➞ સુજાખાંડમાં 'ગુજરાત આકાદમી અને કોટિસ્ટ મિસટી' નું સોકા એટલું એટલું કોડનાર માં કરારાતું આવેલા છે.

સાર્થકતિ વારસો

* કુંડ/સરોવર

(1) તુલ્સીશાખમ કુંડ : તુલ્સીશાખમ

(2) પ્રભુકુંડ : કોડનાર

(3) ત્રિવેજી કુંડ : ફાંટા

(4) સૌર સરોવર : સોભાય

* મેઘ/દલઠો:

  ➞ શાદીના માટના હેઠળ સોમયા સોમયા મહિલાઓએ ઉત્સવનું આયોજન થાય છે.

  ➞ કારટક માટની પુષ્પનો સોભાયના મેઘ.

* યુનિવર્સિટી:

  ➞ શ્રી સોભાયના સંરક્ષ્ણ યુનિવર્સિટી, વેશાળન

* સંપાદક:

  ➞ પ્રણાલી પાત્રા મુદ્ધિયા, સોભાય

* સંશોધન કેંદ્ર:

  ➞ ગુજરાત કોલોગી ઓડને વાબાધમાં રસ્તા કરી દેશ માટ શક્તિ કરતા હોય છે.

  ➞ રિજનલ સ્પષ્ટાંક રસ્તા શેના : કોડનાર

ફાઉડેશ નસાસનમાં અને તેમજની વિશેષતાઓ

* સોભાય : પ્રણાલી પાત્રા, પ્રભુની ની વિશેષતા

  ➞ સોભાય ભર ભાસ્તિગ્રામો પ્રયું ભાસ્તિગ્રામ ગાયા છે.

  ➞ તેની સ્થાપના સંજે શમતિક થવા માત્ર કરી છે.

  ➞ સંદર્ભયુ ષ અને પણ તરી જાડી થવા માત્ર મદિરા બંધાળા છે.

  ➞ મિલ્ટી ઇલ્યા લાંબા તમામ મદિરા બંધાળા એનો વસવા કરી છે.

  ➞ સૌરાષ્ટ્રમાં રજની કમીર ગોલી મકટનો ધ્વાર કરતા શહેરથી બીતે છે. મદિરા પાંચામાં તેમજની પ્રથમ મુક્તામાં આવી છે.

  ➞ સોભાય જીવ પ્રયું અનાત પુરાણ, સમૂહ અને મદિરાનું કેંદ્ર છે.

  ➞ અર્ધી હિંસા, કૃપલા, સપ્તાહી ની ત્રિવેજી સંઘના થાય છે.

  ➞ કાયમાં હેઠળ અબતાન, સમૂહ અને મદિરાનું કેંદ્ર છે.

  ➞ તેમજની તોડે હેઠળ કૃતિ તીર્થ છે. અર્ધી કદજાના તોડે અબતાન સંખ્યામાં આવી હોય શુંવાથી મદિરા મદિરા.

  ➞ સોભાય મદિરા સાત બંધાળા છે.

  ➞ કઠ્ઠ કાયમાં 'કમીર ગોલી' કામાં કમીર જગ્યાથી સર્વ શ્રેષ્ઠ ગાયે છે.
ધરા, જામસાથે અને કનેકલાલ
મુનીશના પ્રમાણક સોમનાથ મહેંદ્રના પણ: ગીરનેષું યોજણાના કરીના નવું મંદિર બાબુઓમાંના આચાર, તેમાં શિક્ષણની પ્રજાપ્રતિક્ષા રાજ્યે પ્રદાન કરતે હિ.સ. 1951 માં કરવામાં આવી હતી.

> સોમનાથ મુજિયમમાં પ્રથીન સોમનાથ અવશેષો સાધનમાં આવેલા હતા.

> સોમનાથી યોજના જનસફળતાઓ (યાનાં વેરો) મીઝનકદીએ સિદ્ધાંત જયસિંહ પાસે નાંખી કરાવ્યો હતો.

> સોમનાથ મંદિર બંધાવનાર:

> તૈડા (2) કૃષ્ણા (3) લીલેદી પ્રધામ

> સોમનાથ મંદિર વુડનાર

> મઓમાં માં (2) માંકુ ભૂરો (3)

> આલગીનેના ભૂપ્રકશ (4) આલામાં શાખ (5)

> ઓરન્ડેને

* વેસવાન: વેસવાન

> વેસવાન પંથકાચનું મુન્યો મધય અને મોટા બંદર મદાયેણ તરખીને જાણીતું બન્યું હતું. હું ના માં કાયડા હતું.

> વાહીની મદાયેણ સાથે વિશ્વાસ થાય છે અને 'શાખ મોહીન પાસ' આવેલા છે.

* સાલાકળજી:

> સમગ્ર વર્ષમાં અજુમાઈ સિંહનું આ અવસાન વિવાસયમ હતા.

> સિંહ છેલી ગુજરાતી અનુસાર ભારતમાં અજુમાઈ સિંહની સંખ્યા 523 છે. અમા મોટા ભાગના સિંહ ગુજરાતના સાલાકળામાં આવેલા હતા.

> ગીરની જગડોમાં આવેલું આ સ્થાન સિંહના અભયાસસ્થ્ય (ગીર નેશનલ પાઇક) તરખી જાણીતું છે.

* વૃવીશાસયઃ:

> હું નાના 30 કિમી દૂર 'દુલસીશ્રમ' આવેલા છે. અને સાઇમાર મહારાજના મંદિર તથા પાશની ગંગાતા સંત્રસ્ત આવેલા હતા.

> અને આપાતકાણી સમાવે આવેલી છે.

> મહાધ્યાત્મકના સમાવેશે આવેલી છે.

* અખંદભૂપ - મંદી:

> અને નાંકમાં દીવ રાપુ આવેલો છે.

> અખંદભૂપ : મંદી દિપાઇયાખારે આખંદભૂપની સ્થાપના દ્વારા દીવની સમસ્તી વિદ્યાવાસમાં આવી રહ્યો છે.

* ગુણપ્રધાન:

> અખંદભૂપ : મંદી પાસે આવેલું આ પ્રાચીન તિરેખીયમ છે. અમા ગુણપ્રધાન રાજકુમાર મંદિર આવેલું હતું.

* મહાકા દીવ : સ્વા સ્ત્રી કૃષ્ણ ભાગવત પીએ મીચ આસામ કરવા વહેડા હતા તથા અમા પાસે તેમા માંડૂ હતું, જે કૃષ્ણ ભાગવતના પાને વાગતા તેમાંે દેખાવા કરો અને તે રૂપથ 'મોકા પીપણ' તરખી ઓળખામણુ.

> શૃંખલની દેખાની જથા અગ્નીસંપર્ક કરવામાં આયોજન તથા રૂપથ 'મોકા પીપણ' દેખાવામાં આવે છે.
30. દેવ્બુંમિ દાર્કા

સામાન્ય માહિતી

• પ્રાચીન નામ : દાર્કા
• મુખ્ય મથક : અભાજ્ઞતા
• રચના : 15 અગસ્ટ 2013 ના રોજ ગાંધીનગર જિલ્લામાં દેવ્બુંમિ દાર્કા જિલ્લાની રચના કરવામાં આવી. તેથી ગુજરાતના મુખ્યમંત્રી નરેન્દ્ર મોદી કશ્ત.
• કોષણન : 5,694 શો.કિ.મી.
• વાંખી: (1) અભાજ્ઞતા (2) ઓપએંડરજાંકન (દરજા) (3) બાલાવવ (4) કલ્યાણ પુર
• જિલ્લાની સીમા : દેવ્બુંમિ દાર્કા જિલ્લાની ઉતરી કરકમાં અભાજ્ઞતા, પૂર્વમાં જામનગર જિલ્લા, આક્રમણ પોષણ જ કરી તથા પદધાત અંગવા સાગર છે.

બિશેકતા

⇒ દેવ્બુંમિ દાર્કા જિલ્લાને સોરી વૃદ્ધ માધ્યમાં ટાપુ ઘરાવા દર્શાવતી દાશાકનીયારો મળેલી છે.
⇒ શ્રીકૃષ્ણ જયસેની મધુપુર પાણખું બાળકો સ્થાનંતર થતા તસ્વીર કરી અહીં પુલિમાં પુત્ર રેતેનું શાસન કાટું. રેતેની રાજધાનીનું નામ આખરથળી કાટું. શ્રીકૃષ્ણ રેતેન હાર આપી પાઠ્યપુસ્તક સત્ત સ્વાધીના કુશાખાડથી સમાધાન કરવા લેને દકશવતી નવ આખર કાટું. આ સમયાંતર દેવ્બુંમિ દાર્કા તરીફે અપાન્યાતા લાગયું.
⇒ શંબોદ્રા બેટ દાર્કા તરીકે રોજગારવામાં આવે છે. જ્યાં શ્રીકૃષ્ણની પત્રભાષાઓનો મહત્વ આવેલા છે.
⇒ કંટ્ર ધર્મના ગાર મોતા પાછળ માહમાં પાછળ ‘દરજા’

આ જિલ્લામાં આવેલું છે. આશ્ચર્ય આ જિલ્લાનું નામ દેવ્બુંમિ દાર્કા રામવામાં આવ્યું છે.
⇒ દાર્કા હું ગામ વિભાગ-પાંચમે આવેલો દાશાકનીયાર ચાલુ કરી અંગતવા છે. જનમતની ખૂબ બેસ આ મારાંસામાં આવી જાય છે.
⇒ ધૂમ્રભીમ નવલિયા રણ જાણીતું છે.
⇒ જનજીવન શરાબરવાર અથવા સ્ત્રો શરાબાર ‘શરાબારી’
⇒ ધીર્ય રાજપુત્ર દેવ્બુંમિ અને નાગરકર ભાવના આવેલું છે.
⇒ મનુસંભા હૂદ્ધ દી માટે જાણીતું છે.
⇒ દી. અમેઠ આર. રાજ દેવ શાખનું કર આયું છે, હેઠળ સોનાની નગરી દર્શન તેના રેતવાંક અંગે આ આધાર છે.

ભૂગોળ:

• નીકીય: (1) ગોમતી (2) સની (3) મણિલ (4) દી.
• નીકીયના વસેલા શહેર:
⇒ દાર્કા : ગોમતી
⇒ જામસનબાગના : દી
⇒ અંદરો:
⇒ ભોજન (2) મેટ દાર્કા (3) પોચિતર (4) વાકાયર (5) પાલા (6) પોપીય (7) લાંબા (8) પીઠાર.
• સિનાઇય ઘરાના:
⇒ સની ટેમ : સની નીકી પર
• માદ્રાસી પ્રેદેશ: દાશાકન, દાશાકન
• પાક : મંગળી, જુવાર, ભાણ્ય વગેરે
• માનકો:

3rd Floor Madhuban Complex Opp Garden Sector 2B Gandhinagar

Download from www.Gujaratkesari.com
પ્રિય સહેલી,

સૌખ્યથી તમારી સેવાની માનસિક સ્થાયિત્વ પ્રભાવિત કરી રહ્યાં છીએ. સમયથી સમય સુધી આ સૂક્ષ્મ્ય સમાચાર તમારી સેવાને સાચીટક રીતે ઉપલબ્ધ કરી રહી હતી. આ સમાચાર સુધીમાં આ સામાન્ય સમાચારને અંગે માનસિક સ્થાયિત્વ પ્રભાવિત કરી રહ્યાં છીએ. સુધીમાં મેં શાનદાર સામાન્ય સમાચારને અંગે માનસિક સ્થાયિત્વ પ્રભાવિત કરી રહ્યાં છીએ. સુધીમાં મેં શાનદાર સામાન્ય સમાચારને અંગે માનસિક સ્થાયિત્વ પ્રભાવિત કરી રહ્યાં છીએ.

સંખ્યા 52

1980 કુછના અ ખાત મ ાંડૂબી ગઈ, તેના અબસૂત ચતુરજ કચર તો. અંદાજ રાજનીતિક સ્થિતિ અને માનસિક સ્થાયિત્વ પ્રકૃતિ તથા સુધીમાં મેં શાનદાર સામાન્ય સમાચારને અંગે માનસિક સ્થાયિત્વ પ્રભાવિત કરી રહ્યાં છીએ. સુધીમાં મેં શાનદાર સામાન્ય સમાચારને અંગે માનસિક સ્થાયિત્વ પ્રભાવિત કરી રહ્યાં છીએ.

જીવન અને સમાજનાં ચંદ્રાણીમાં મેં શાનદાર સામાન્ય સમાચારને અંગે માનસિક સ્થાયિત્વ પ્રભાવિત કરી રહ્યાં છીએ. સુધીમાં મેં શાનદાર સામાન્ય સમાચારને અંગે માનસિક સ્થાયિત્વ પ્રભાવિત કરી રહ્યાં છીએ.

* શાનદાર હતો (બેટી દર્શાવતો) : (અમલાદીપ)

** આપી હાલની સામાન્ય સમાચાર અને માનસિક સ્થાયિત્વ પ્રકૃતિ તાથા મેંની પાસે તેમની પરસ્પરશીલતા બેઠા છે. તેની પાછળ માનસિક સ્થાયિત્વ પ્રકૃતિ તાથા મેંની પાસે તેમની પરસ્પરશીલતા બેઠા છે.

** આપી હાલની સામાન્ય સમાચાર અને માનસિક સ્થાયિત્વ પ્રકૃતિ તાથા મેંની પાછળ માનસિક સ્થાયિત્વ પ્રકૃતિ તાથા મેંની પાછળ માનસિક સ્થાયિત્વ પ્રકૃતિ તાથા મેંની પાછળ માનસિક સ્થાયિત્વ પ્રકૃતિ તાથા મેંની પાછળ માનસિક સ્થાયિત્વ પ્રકૃતિ તાથા મેંની પાછળ માનસિક સ્થાયિત્વ પ્રકૃતિ તાથા મેંની પાછળ માનસિક સ્થાયિત્વ પ્રકૃતિ તાથા મેંની પાછળ માનસિક સ્થાયિત્વ પ્રકૃતિ તાથા મેંની પાછળ માનસિક સ્થાયિત્વ પ્રકૃતિ તાથા મેંની પાછળ 

3rd Floor Madhuban Complex Opp Garden Sector 2B Gandhinagar

Download from www.Gujaratkesari.com
ઓળખાયછે.
⇒ નામેશવન આવેલું છે.

⇒ આકી 'મત્યાશાંતાર મંદિર' છે. શીલિકાથી આકી 'શંક' ના માટે રાજભારતી વિધાન કરવામાં આવી હતી.
⇒ આકી બાયર પ્રમાણના શંકના મંત્રના હોયારી તેને 'શંકનીઝ જેટ' પણ કહેવામાં આવી છે.

* પ્રબંધનીય કીસ્તિ:
⇒ જ્ઞાનવાનું મૂખ્ય માધ્યમ અને શુભ ધી માટે ભારતમાં પ્રમુખતા હતી.
⇒ આરામધાન ધામ જોખપુર જેટ, દ્રાક્ષાસહ, જોખપુર ટેક્સર જોવાવામાં આવી હતી.

* મીડિયા પોલી:
⇒ મીડિયા પાસે આવેલું ગુમ્મી બાલ પ્રચંદ અને પ્રભાવિત વિસ્તાર છે.
⇒ આકી 'નવલખા' મંદિર અગ્યાનસી - બાસમી સહીમાં બંધાવવાનું છે. આ મંદિરને શિવાજ અને ગરજાંકની ધારા ભાજુ મંડર થયેલો છે.
⇒ આકી આશાપુરા માતાના મંદિર છે.
⇒ નવલખા મંદિર સયાધ જોડણા અવશ્ય વિદ્યાશાખા કાલીગુણ અને પોલી ગ્રાંથ 'અન્નિકિલ્ટી અંડઝ ક્ષેત્રકાર' માં વીચારિત હતી.

* ભાવવા પોલી: આકી ડિહિબર મહાદેવનું પ્રશિક્ષણ મંદિર આવેલું છે.

* નાગમેશર:
⇒ શીલિકા પાસે નવી રાજધાની દ્રાક્ષાનું નિર્માણ કરૂં તે પછી નાગમેશર મહાદેવના આશીર્ખાં સેવા કરી રહ્યા હતા.
⇒ દ્રાક્ષા દ્ર. મહી દૂર મીડિયા પાસે દ્રાક્ષાનો માર જિનીથી રસીનામાં અંક શાસ્ત્રિય નાગમેશર છે.

Download from www.Gujaratkesari.com
31. મોરબી

સામાન્ય માહિતી

- આર્થિક નામ : કાળવ, કલાર્દુ
- મુખ્ય મશ્ક : મોરબી
- કેન્દ્રો : 4,871 યોયદી મિ.
- તાલુકા : મોરબી (2) માગીદા-માય્યાલા (3) ટેકસર (4) કાલાવ (5) વંડાંગર
- જિલ્લામાં સીમા : ઉત્તરે ડાલ્લુ, પૂર્વમાં સુરેન્દ્રનગર, પશ્ચિમમાં જમનગર અને દક્ષિણમાં આપાત

બિશેરવટ

- ગર્લીયા અને યૂલેફિટ ગ્રામવાન માટે જાણિતું છે.
- 'ફંગોલી નગિયા' અને સુરખામિ ઉદ્ધોગ
- મોરબી, વંડાંગર અને માધીય માધુર્ય નદીના હિંદારી સેમન શહેરે છે.
- નવલની મોરબીનું અધિકાર બંધ છે.

સુંદર

- મહેંદ્ર મહેંદ્રામંત્રી, મોરબી, અમરચોપેસ : વંડાંગર
- સિવાઈ ધોરનાઓ : મોરબી પાસે જોભુંશામાં માધુર્ય નદીની પરંપરા માંડીવાની ભાગી છે.
- પહે : મહેંદ્રા, કાલાર્દુ, જમનગર, સુરેન્દ્રનગર
- રાજ્યી ધોર માહિતી : રાજ્ય ધોર માહિતી જિલ્લા રૂનાં નંબર 27 આ જિલ્લામાંથી પસાર થાય છે. (સૂચના નેત્રાની કલાર્દુના નંબર 8 (A))
- પનીરી : સૂચના પાથર અને સિવાઈ માહિતી
- અધિકારશિક્ત : રામપરસ અધિકારશિક્ત, વંડાંગર
- ઉદ્ધોગ : 
- મોરબી અને વંડાંગર મંગોલી નગરના ઉદ્ધોગ
- સિવાઈ માહિતી વાસ્તવના પશુઆત મોટી વિકસાવી માટે ઉદ્ધોગ
- મોરબીમાં હિંદારી અને સરખામિ ઉદ્ધોગ મોટા પાય વિકસાય છે.

મહત્તમ રયના અને તમત્મી બિશેરવટ

- મોરબી
- મોરબી જિલ્લામાં મુખ્ય મશ્ક અને માધુર્ય નદીના હિંદારી બંદરી વચ્ચે છે.
- મોરબીના રાજા વાધુણ કારકો તમામના પદ્ધતિ મળવાઈએના પાદ્રામિ રામ મારે શિલ્હાડીઓ ઉદ્ધોગ સમૂહો છે.
- આદ્મી દેરાસાર, વેદિંગ સેટર ગેટ, જૂનાતો પ્રથમ રામ કલારના ઉદ્ધોગ સમૂહો છે.
- આદ્મી સિવાઈ માહિતી વાસ્તવ, તાલેબસ, સોનેટરી બેર, મંગોલી નગરના તથ્ય હિંદારી બંદરી બનાવવાના ઉદ્ધોગો વિકસાવી છે.
- મોરબીનમાં જે માધુર્ય હોનારસ (1979) બદલ કરી અને સમયે મુખ્યમંત્રી પણ વાધુણ પાડ્ય હતા. તે
સમયે CMO તથા ભસેદવામાં આવવું હતું.
⇒ મભૂ કાનાંતર જાણકારી અમેરિકાની અંદરથી આવી હતી.
⇒ માલ્યચાર માતા આવે મભૂ નથી.

* વાંખનેર:
⇒ આ શહેર પોટરી ઉદ્ઘાટન અને મેસેશાની નવીશાના
ઉદ્ઘાટન માટે જાણીતું છે.
⇒ મભૂ નથી દીનાં દિનાં, જીઝ અને રોમન પ્તિના
શીલ્પ અને સંગઠન પ્રમાણે બનાવેલો રાજમહેલ
'અમર પેલેસ' જોવાયાય છે.

* જનવાડ મોટકરા:
⇒ કાદમબાઈ નીમા નામ 'કાદમબાઈ' છે. આ બુદ્ધ
જા મોટા પ્રમાણમાં બાયા પસે છે.

* ટેકારા:
⇒ આ રૂમમાં હાનંદસંબંધી જન-મંથુમી છે.

* વસાળિયા:
⇒ ગાંધેના આધ્યાત્મિક ગુરુ શ્રીમત રાજ્યદની
જન-મંથુમી.
32. રાજકોટ

અમાના માહતી

- પ્રણયી નામ : મોસુમબાહા
- મુખ્ય મધ્ય : રાજકોટ
- રસ્તા : 1મે, 1960 ના રોજ ગુજરાત રાજ્યની રસ્તાના સમાય રાજકોટ જિલ્લાની રસ્તા કરોડમાં આવી હતી.
- કુલ વત્સર : 38,04,558 (2011 પ્રમાણે)
- કુલ સંખ્યા : 75.8% (2011 પ્રમાણે)
- વચ્ચી પ્રમાણ : (૬૨ 1000 પૂર્વી હિંદી મહિલાઓનો) 952
- વસ્તી ગીતા : (અંડ યો. હિં. હિં. વયક્તિઓ) 340
- સત્પુંઝ : (1) રાજકોટ (2) પાટઝા (3) દોરાજા (4) જેટાપુર (5) પાલાણ (6) ભાડર (7) કોડાંગાજા (8) શીમડીપાડા (9) ગોડલ (10) જેટાપુર (11) વચ્ચી પાડા (સપ્તિ)
- જિલ્લાની જિલ્લા : પૂર્વમા ભાગ, સોમનગર જિલ્લા, ગંજલખીલ અમદાવાદ અને ગુજરાત નદી પાણી, પાલાણ ભાગ અને પાલાણ ચીલ ચીલ ઉઠી રોડ અને સુરેશીના ચીલ જિલ્લા આવેલા હોય છે.

ભિલેશ્વરા

⇒ ગોડલમાં રાજ્ય ભારત સિદ્ધાંતિક પ્રથમ ગુ મંડલની રસ્તા કરી જે 9 ભાગમાં 26 વર્ષી મહિલાઓ તેયાર કરી જેમાં 2.80 વાળ શાખાઓના સંખ્યા છે.
⇒ સૌરાષ્ટ્રની અને, પાલ, શાન, આટલ રાજકોટ
⇒ રાજકોટમાં જિલ્લાની બીઠ્યુ ગૃહોણ આપેલ છે.
⇒ ગુજરાતનું રોજી માટે નાટ્યગુજર હેમ ગાંધી
⇒ રાજકોટમાં આવેલા ભક્તલાભ GIDC ને ગુજરાતની પદમ G.I.D.C માનવમાં આવેલ છે.
⇒ વર્ષ 1947 માં રાજકોટમાં કાશીયાસ રાજકોટી પરિવારના રસ્તામાં ચલાવી હતી.
⇒ રાજકોટ અને �缑લવત્સાર ગઢીમાં તાજી કર જાતી છે.
⇒ જેટાપુરી વાંધી અને સાડીઓ સહજી છે.
⇒ જેટાપુરી વાંધી અને સાડીઓ સહજી છે.
⇒ લાખી અને ભરી ખાદી વાંધી માટે જાતી છે.
⇒ લાખી અને ભરી ખાદી વાંધી માટે જાતી છે.
⇒ હિસાબે અંદ્ર કશ્મીર રાજકોટની ગાંધી છે.
⇒ મિશન મહણગ (સંગઠન)નું અંદરીન રાજકોટમાં તાજી કર જાતી છે.
⇒ ગુજરાતની પદમ IPL ટીમ ગુજરાત લાઇઙ્ગ રાજકોટ છે.
⇒ જેટાપુરનું તાજી દ્વારા કાશીયાસ રાજકોટ પરિવારના રસ્તામાં ચલાવી હતી.
⇒ જેટાપુરનું તાજી દ્વારા કાશીયાસ રાજકોટ પરિવારના રસ્તામાં ચલાવી હતી.

બુધ્દવાસ

⇒ નીચેઓ : (1) ભાઇ (2) ગોડલી (3) મોજ (4) આશ (5) વેલ (6) સ્ટ્રોડ (7) વેલ (8) મોજ (9) વેલ (10) હદ્દાજ (11) સ્ટ્રોડ (12) કોડા
- નીચેએવો વેલાએ વચ્ચે કેવી?
⇒ ઘાટાખા, ઉપલેતા, જસકાર અને જેટાપુર અને ભાઇ નીચેએવો વર્શા છ.
⇒ ગોડલમાં અને ગોડલી નીચેએવો વસેલા છે.
⇒ રાજકોટ આશ નીચેએવો વસેલ છે.
⇒ ઘેવા સૌનભાટ અને ઘેવા નીચેએવો વસેલા છે.
સંદેશ:

- સિંહાસન યોજના: માધ્યમદિશા ભાદ્ય નહીં પર ગોમદા ગામ પાસે બંધ બાદભાઈ બાબુ યોજના કરી શ્રેષ્ઠ અલગ થયો છે.
- પાસ: મહાની, માધ્યમ, પ્લાસ્ટિક, કોર્ટ, અંગર, હાડી, જુબરાદ, કૌશલ
- ખાસ બનાનાની પથ્થર તથા સિંહાસન પાટ કરી માન્ય આવ્યું છે.
- ગુજરાતી: તરફથી એનાટનના દેશભર અગલનબી કર્યું છે.
- 

- મહાલ છે:

- મુખયમંત્રી:
  - ગુજરાત સરકાર
  - ગુજરાત મંત્રી: રાજકોટ
  - ગુજરાતની સામાજિક પૃષ્ઠણતા
- 

- રાષ્ટ્રીય હોરી મેળી:

- રાષ્ટ્રીય હોરી મેળી ખન્દ (8(B) (નવો નંબર 27)
- અમલપ્રભાવ: હિંદુ પ્રકૃતિ શિક્ષણ અમલપ્રભાવ તા. જનરલ.
- ઇટી: ગોપાલ દેશી
- હુંગરો:
  - ગોપાલ ગોવાલ (2) જનરલ ડિઝાઇન (3) લોહીદા

- રાષ્ટ્રીય વેળાના સમાચાર

- તભાવ અને સરેરાય:

- રાષ્ટ્રીય તભાવ: રાજકોટ
- શૈક્ષણિક સંસ્થા:

- સોરાશ્ટ્ર યુનિવર્સિટી: રાજકોટ (સ્થાપણ - 1965, 1967 માં કાર્યાભિપતિ)
- સંસ્થાન સંસ્થા:

- પોલોટાઇપ ડેવલપમેંટ અંદર ટ્રેનિંગ સેટર: રાજકોટ
- સરકારી આદાન:

- ગુજરાત પ્રધાનમંત્રી, સોરાશ્ટ્ર યુનિવર્સિટી (રાજકોટ)

- મહાનાયક:
  - સોરાશ્ટ્ર મહાનાયક: રાજકોટ
  - ગુજરાતની સોરાશ્ટ્ર મહાનાયક: રાજકોટ
  - ગુજરાતની સોરાશ્ટ્ર મહાનાયક: રાજકોટ

3rd Floor Madhuban Complex Opp Garden Sector 2B Gandhinagar
* ગોડ્બ

⇒ ગોડ્બ નદીના કિનારે વસેલા ગોડ્બામાં ગુજરાત સરકારનું મંદિર જાણીતું છે.

⇒ આ ઊભાર્ત ગોડ્બામાં રાજ્યની મહેલ નવાબના દરખાર ગઠ જોવાયાય છે.

⇒ ગોડ્બ મહારાજ ભગવતસિદ્ધાંત એ ગુજરાતી ભાષાની સૌથી મોટો શબ્દકોશ ‘ભગવત ગોમંડ્વ’ ની રૂપક કરી હતી.

* જેટપુર : 

⇒ સાીયોના રેંધીકમ માટે જાણીતું છે.

⇒ આખી બાંધાજી, સાી અને છપકામ પાછા જાણીતું છે.

* બીઠપુર :

⇒ સંત જબારામ્રાપા અને શેફાના પંચી ભીંભાઈનું રસ્તા ખાં આવેલ છે. મંદિરમાં વિનામૂલેય વોજળ આપવાના આવે છે.

* રાંઝાં : 

⇒ રામશેવપીરનું રસ્તા ખાં આવેલ છે.

* દેશા સોનાસ :

⇒ જશરદાર તાલુકામાં પદો નહીં કિનારે આવેલ છે. તીથરસ્તાન
33. જામ્નગર

આભા્ય મહત્વ

• પ્રારંભ નામ : જામનગર જટે, હાલાર
• મુખ્ય મશદ : જામનગર
• સંખ્યા : ગુજરાત રાજ્યની રાજયના સંખ્યા જામનગર શિખરાની સંખ્યા કરવામાં આય્યો છે. (1 મ એ 1960)
• શ્રેણી : 8,441 યો.ઝી.મી.
• મુખા વર્ષ : 21,60,119 (2011 પ્રમાણે)
• મુખા સંક્રમણ : 73.7% (2011 પ્રમાણે)
• જનતા સમૂહ : (એફ 1000 પુરત્ર દીઠ મહિલાઓ) 939
• વર્ત્માન સ્તર : (એક યો. લીલી. દીઠ વ્યક્તિઓ) 152
• ભાષા : (1) જામનગર (2) જામાનગરપાર (3) દોંગરપાર (4) ગોડરદાર (5) હાવડા (6) બાયપાર
• શિક્ષણ સ્તર : પ્રૂફમાં રાજાકાર રાજી, દેહાંસમાં પોર્સંબાર જીલબો, પશ્ચિમના દેલાંભી હારા જીલબો અને ઉદ્યોગ કરીને આભા આપવો છે.

વિશેષતા

⇒ જામનગર સ્ટેટ ગુજરાતની અથવા વિશ્વ ટીમો રાખ્યુ છે. રાજ્ય ટ્રી જતી હોઈ દોંગ ટ્રી આં પુર્ય રાજ્ય જતી નથી.
⇒ બોધાની, મેલા અને કંટા જામનગર જાહીર થાય છે.
⇒ દીઠ રાજ્યની મધ્ય પોર્સંબાર દેલાંભી તેમ વિશ્વના ટીમો જાણવા મા શે.
⇒ આંગણ (જામનગર) ઉદ્યોગ સંયુક્ત પાલન જાહીર વિદ્યા માધ્યમના ઉદ્યોગના જાહીર થાય છે.
⇒ જામનગર અને દેલાંભી હારા જીલબો ઉદ્યોગ શિક્ષણ શિખરા જાહીર થાય છે.

બુધગાંભીર્ય

• નિદાનો : (1) દોંગર (2) સાસોરી (3) નાગમાતી (4) દોકલા (5) ઉદયા (6) રામભેત (7) સિદાપર (8) પારેલ (9) મારો (10) કાળ (11) કેમ
• સિદ્ધાંતદાર યોજના : સિદ્ધાંત સાગર બંધ નાગમાતી નદી પર જામનગર પાછે બાંધવાના આય્યો છે.
⇒ ઉદયા વંદર નિદાન પર બંધવામાં આય્યા છે.
⇒ પ્રદેશના પ્રદેશ : હાલાર પ્રદેશ.
⇒ પણ : મંદલાંગ, કાસર, ભાજરી, જુવાર, કંગાળી, ચિડી, ડાંડકા.
⇒ બંગીજ : ગુજરાત સીધી પણથી ગોદાડાંટ અને ફિકસ્મ (શિખર) માં આદેશ છે.
⇒ આ ઉદ્યોગ વૃદ્ધિની પદ્ધતિ માની આવે છે.


• ઉદ્ધ્રોગ:
  ⇒ સયાજાણાં જખમા ભારતીય ભાષાની ઉદ્ધ્રોગ
  ⇒ ભારતીની સૌરાંશ્ય ભાષા મહતી મહિલાની તેલં સંખયાની દર્દ્દિની દિવાલિના જિક્સલટ્રેજ મોટી ભાવી (સિકબા) માં આવેલી છે.
  ⇒ જામનગરમાં બાંધકી, મેશ, કંગ, આંધીના વાસાણો જાણીતા છે.
• રાષ્ટ્રીય ધોરણ માથ : આંધીયા કોઈ પણ રાષ્ટ્રીય
  ધોરણ માર્ગ પસાર ભંધત નથી.
• અભારકારક:
  ⇒ સામુદ્રિક જીવસંસ્થી અભારકારક : તા. જામનગર
  ⇒ વિજયદાયક પક્કી અભારકારક : તા. જોડીયા.
  ⇒ મીરન મેન્સલ પાઇ : પીરોટન
• ડીકો :
  ⇒ જામનગર ડીકો
• કુંગર
  ⇒ સધિયાહાસ કુંગર, બેલુ ગોથની ટેકી.
• બંધર :
  ⇒ સિકા, બેંકી, સયાજા, જોડીયા.

સંપૂર્ણકતિ વાર્સો

• મધ્યન
  ⇒ લાભોટા મધ્યન : જામનગર
  ⇒ વિવાષા પેલસ અને પ્રતાપ વિવાસ જામનગરમાં આવેલા છે.
• તાજા અને સરોવર :
  ⇒ રાહબ (લાભોટા) તાજા : જામનગર
  ⇒ રાહબજાત સાગર: જામનગર

• શૈક્ષિક સંરક્ષણ :
  ⇒ ગુજરાત આયુર્વેદ સુનિવિદિયા : જામનગર
  ⇒ સંસ્થાનસ્થાનસ્થાન સંરક્ષણ:
  ⇒ મિલેટ રિસર્ચ સ્ટેશન: જામનગર
• મુખ્યમ :
  ⇒ જામનગર મુખ્યમ ઓફ ઓપરેટિંગ ટીમ : જામનગર
  ⇒ મહિલા રાસ્તા અને તેમની વિશેષતા.
• જામનગર :
  ⇒ સૌરાષ્ટ્રનું પેરોસ અને છોટો કાલી તરીકે આપેલા શિક્ષણ શિક્ષક.
  ⇒ 1540 માં જમીની આધીને જામનગર વસાવી જામનગર રાજ્ય વસાવી જામનગર રાજ્ય વસાવી જાણ વસાવી જામનગર રાજ્ય વસાવી જામનગર રાજ્ય વસાવી જામનગર રાજ્ય વસાવી 
  ⇒ જામનગરજામનગર જ આજે ભારતમાં હદ દીક્ષિત સમાચારમાં 'જામનગર' અને રાજ્ય વસાવી જામનગર વસાવી જામનગર વસાવી 

⇒ આયુર્વેદજાળવાય જાણ બહુજ અલખ વસાદ કાર અને તેમના થર જાણુ ઈરા વસાવાના કારયમાં 

⇒ આ ઊપરાંત 1967 માં સ્વયંસેવા અયુર્વેદ સુનિવિદિયા અને ગુરુવાર કુંગર અયુર્વેદ 

⇒ જામનગર સેનાની સૌથી પાંચ લાખ લક્ષીમાં માનવ આધાર આભારી છે.

⇒ જામનગર બાળકી મૂલભિત શીનિકશાના અભારી છે.

⇒ જામનગરે માલીકીબાયર મુલભિતમાં રેસાનગુંડ કેટીફેફેસટિયની પ્રતિભાઓ કારને દેવાવશે જાણીતું હતું.

3rd Floor Madhuban Complex Opp Garden Sector 2B Gandhinagar

Download from www.Gujaratkesari.com
⇒ વાસ્તવમાં નીકલાના તાલીમશાળાને આવેલી છે.
⇒ વેદિમા કાદરકાની તાલીમશાળાને આવેલી છે.
⇒ જમા સાદેલ સૌર ધિક્સા માટે વભૃણ પલેલાં બદામેલુ સોકોલફિયમ ઉપયોગ કરનાર પણ માણિક દર્શન, વિભાગ પ્રતાપવિદાસ પેલેલ જોવાલામક છે.
⇒ વર્તમાન જાળનગરના દરીયાદારના પણ પરસ્પરના ટાંદું સમૂહ 'પીસોટન ટાંદુ' આવેલ છે.
⇒ જાળનગરના કાલાવાડ ટાંદુમાં 'નહબિંક રસુંક' કાઢ સામેવાયી મેટર આવેલાં છે.
⇒ પીસોટન ટાંદુયો અનેક પક્ષના સાગરની જાળમાં સામૂહિક આરામશરૂણ કરવાની આ વિસ્તાર 'દરીયાદાર રાષ્ટ્રીય ઉદ્ઘાટન' તરફ જન્મે જાહેર કરાયો છે.
⇒ પિંત્નની હાથહર્ણી બેબેટો માટે જાળનગર ભારતમાં જાહેર હતી.

* સિદ્ધા:
⇒ સિદ્ધા નજીક ભાવારદી જાતે રિવાયતની પેટ્રોલિમની રિસ્ક્સિની આવેલી છે. જે ભારતની સૌથી મોટી તેના સંશોધક પ્રયોગશાળાના' અથવા 'પેટ્રોલિમ રિસ્ક્સિના' છે.

3rd Floor Madhuban Complex Opp Garden Sector 2B Gandhinagar

Download from www.Gujaratkesari.com