REPORT OF THE PROCEEDINGS

# OF THE <br> FIFTEENTH PROVINCIAL CONFERENCE 

## IIELD AT DHULLA <br> in a specially erected pandal

On 27th, 28th, 29th, 30th Fpull, and 1at May 1908.
——erferc——

## FIRST DAY'S PROCEEDINGS

At the fourteenth Provincial Conference held at Surat in March 1907 muder the presidency of Sir Mhalchandra Krishua Bhatvadehar, a resolution was passed that the next Provincial Conference be held at Dhulia. It necord. ingly met at Dhulia on the 27 th $\Delta$ pril 1908. The proccedings were commenced. at 6 f. a. on that day by Mr. Abnji Ragho Mhalan, the Chairman of the leception Committee, who addrcssed the Assembly as fulluws:-

Gevtlemen,
I consider it a high privilege indeed to welcome you to Dhulia to-day to take part in the deliberations of the 15 th Provincial Cunference:of this Presidency. $\Delta$ number of events have bappened in the political world of our country since the last Provincial Conference met at Surat; and it would nut be exaggeration to say that at no time was the out-luck more gloomy. For while, there was no change for the better in the attitude of the Govornment towards the people, the radical differences of principle between the diferene schools of Congress politica assumed a most acuto form and eventually led to the break-up of the Congress session at Surat. Fur a time it appeared as if the fire of internecine strife and struggle would burn to ankes the aplendid edilico of the central political organisation in the country, I mean the great Indian National Congress. For a time, in the fierce glare of this destructive fire, we could see the faces of our political enemies illuminated with a wicked delight. But I am glad to say that the worst has now nearly pased. The great caticlynm at Surat is of courne bound to lave behind it some vertiges of ruin. Lut liko the exception proving the rule, these isolated vestiges will only bear tentimuny to the fact that politically we are a living organism, and that we are atill able to make at least some profit out of any temporary distemper that may attark us I, for one, do hope that eventually we shall be better for the troulile we have undergone; and I am sure that if we care to reccive indruction from the past events, we shall learn to make that robustacss of seltiment our own, which is, in my opinion, indi-pensable to thome who have to fight ngaint odds and who cnanut afford to be put out by casual discomfitures. There is not the least doult but that unity is gradually evolving itcolf out of the nppmerme diversity of nationalities in the country; we feel challenged wo $\mathrm{B}-\mathrm{k}$ ourelven the questiun-
"SLall I ask the brave soldier who fights by my side"
"In the cause of our country if our creeds agree?"
Under external pressure we have begun to learn to fuse our differences of caste, creed and convention and to imbibe a sense of good humour which proves a solvent to all manner of oddities and idiocyncracies. If we sometimes quarrel, we quarrel only to be reunited after some time with greater cohesion than before; and all this makes for ensuring a bright future for our country and for our people.

In welcoming you, gentlemen, to Dhulia, I am confident I am calling upon you to put a seal of unity upon our quarrels and differences in this Conference assembled. The trouble you have taken to come all the way from the different parts of the Presidency to attend the Conference is conclusive proof of your earnestness and your sense of duty. And I am only sorry that the Reception Committee is not in a position to materially lighten your labours or to mitigate the discomforts which necessarily attend upon your visit to this place. Dhulia is unfortunately one of the hottest towns in this Presidency, and the present is one of the hottest weeks in the season. The Reception Committee would have been glad, if it were possible, to arrange for the holding of the Conference a few weeks earlier when the hot season had not so far advanced. But there were a number of difficulties in its way. You know, gentlemen, that we Khandeshis are a proverbially backward. people. We are learning only olementary lessous in public affuirs. The art and practice of organisation is comparatively new to us. And we can only hope that you will kindly overlook our shortcomings and accept our poor hospitality in an indulgent spirit.

I have spoken of the backwardness of the Khandesh people; and that is no meaningless phrase. This vast District, though once upon a time it was under the rule of IIindu Kings, was the first to be subjugated by the Mahomedans in the 13th century. It was occupied by the Mahrattas for only about forty years towards the end of the eighteenth century, and it was in the hands of the British rulers by the year 1818. For many jears afterwards, the British occupation was nothing more than a formal affair. By far the greater part of the District was practically in the hands of the Bhil Chiefs and even outhws: adjustments of jurisdiction were too frequently taking place; and while the patent emblems of civilisation were jet slow to appear on the scenc, the people were making the best of the circumitances by following the old and time-tested methods of selfreliauce. And yet they could not but appreciate the rule of a Mr. Mansficld or a benevolent Raja Propert. Their example was consciously followed later on by Mr. Cumine whose name too will be for sometime ansociated with Khandesh and remembered by its people. On the nou-oficial side among thase people who helped to educate Khandesh and to bring it before the public the Garud family stauds head and shoulders above the rest; and I think I am echoing the sense of two generations of hhandesh people when I say that Khaudesh owes a delit of gratitule to that earnest lember of statesmanly qualities, I mean the late Raw S:ath Govinirao Garmol-a delt which it would be really hard to repay. To him is due the greater part of the advance which
this District has made in the'direction of education and publio spirit; and I am sure the people of Khandesh will, for a long time, keep his memory green.

Gentlemen, you know perhaps that Khandesh is the biggest district in the whole of the Presidency. Taking the enstern and western division together, it has an aren of over ten thousand square miles. For ndministrative convenience the District has now been partitioned; but notwithstanding this partition, the people of the District are resolved that in point of sentimont and public affairs, they will feel and act in union and harmony. With a. change in the wording of the well-known couplet of Rudyard Kipling I will any that so far as Khandesh is cuncerned, "west is east and east is west, and ever the two shall meet," as they have done on the present occasion.

Gentlemen, I do not propose to dwell at nny length on the subjoctmatter of the resolutions which will be placed before you in the course of business. So far as the Provincial matters are coucerned, the Reception Committee has, I believe, prepared an exhaustive draft of resolutions. And a fow others may perhaps be placed before the Subjects Committee relating to the local affairs of the District. I will here content myself with observing that, while the District is comparatively a backward one it has not also the advantage of many enlightened leaders, and the present Conference is perhaps the first assembly in the whole history of the District at which the leaders of the different Talukas have met to discuss the political condition. The vast distances between the leading places of the District have ever acted as au undoubted deterrent upon attempts at common action; but now the situation is somewhat relieved by the Tapti valley and Chalisgoon Dhulia railway, and I expect that you gentlemen from the mofusil will hear more and more of the activities of the Khandesh people in future. Even backward Khandesh cannot be irresponsive to the spirit of public activity which is abroad, and with which the whole country is pulsating. The average Khandeshi represents a simple, unsmbitious, gaileless agriculturist, who was so far content to reap the rich harvents of his cotton-field and to make his humble submission to the authorities that be. But time has not been uniformly propitious; and the peasantry is alowly finding itself eaveloped in the clutches of poverty. The extension of the Decoan Agriculturists Felief Act itself is a proof of the growing poverty of the ryot, and we people of Khandesh have began to feel the pinch of the Land Revenue Code. The operations of the Bombay Land Act of 1001 bave been specially severe in Khandesh, and during the last seven years thousands of acres of land were forfeited to Government. Then we have the grievance about the water-rate which is not only excessive, but which is levied even in cases in which the original reason for levying the rate has ceaved to exint. The administration of the Forest Act is as unaympathetic in this as in any othet District of the Presidency; and there is in this District greater resson than anywhere else for a relaxation of the provisions of the Arnus Act as our old friends the Bhils are still with us and make life and property ${ }^{\prime}$ nite icmecure in certain Talukas. As regards education, there is a single Iligh School in the District which dose not do justice to the reqnirements of the young gencration, and we hope Government will discharge their duty in this reppet by eatsblishing a model High School at the chief town of the eastern Division of the Listrict as had been promised two years agoby the Educational Department.

But as I told you already, gentlemen, I do notointend to dwell on the grievances of the District or the Province in my present speech. ${ }^{\circ}$ Mine is a simple duty, viz. to welcome the representatives of the Province to this Conference, and I sincerely feel great pleasure in performing it. And having done that I will now call upon you to proceed to the bussiness of the Conference by first electing your president. You all know, gentelemen, that the choice of the Reception Committee had originally fallen upon the Hon'ble Mr. Daji Abaji Khare and that he had also consented to preside. But he has since definitely informed us that he is unable to do so, and we must ${ }_{3}$ therefore, proceed to nominate and elect another gentleman in his place. (cheers).

## ELECTION OF PRESIDENTx

 said:-Mr. Raghunath Pandurang alias Dadasaheb Karandikar of Satara

कामाच्या महत्वाकहे एक्ष देकन मी बोलण्यास उभा राहिलों आहे. आपल्या देशांकर सध्यां मोठा भयंकर घंंग भाला भाहे. हिंदुस्थानच्या रयतेवर स्वदेशांत व दक्षिण आफिका वंगेरे ठिकाणों होत असलेले जुलूम इत्यादिकांकडे उक्ष देतां स्वावलंबनाचा धडा आपल्याकडे धउधडीत दिरेल असें काम सुर्ल झालें पाहहेजे. अशा करिता अभ्यक्ष कोण पाहिजे हें आपणांस निराके सांगावयास नको. अध्यक्षाच्या जांतेला योग्य असे येये एकच गहस्थ आहेत, अरी भाह्सी सान्री आहे. सरकारी नोकरी करणारा मनुष्य सेवेमध्येंच तह्धीन होजन जातो असा साधारण नियम आहे. आपल्या देहाबरोबर भापला आत्मा देखील सरकारास विकला आहे अरी पुष्कळांची थृत्ति. होते, पण याला अपवाद असू हाकतात, हें रा. ब. जोरी यांच्या उदाहरणावरून• घ्यानांत येईल. सरकारी नोकरीत असतांना ल्यांनी आपली वाणी कदाचितं विकही असेल, पण लेखणीच्या द्वरें देशकल्यणाणा उद्योग सतत,
 कर्मन यांनी आपल्या भाषणांत या लेखांची योग्यता कनूल केली आहे. ते आपण़ होंजन्त कोणाच्या डोष्यांपुढ़ें जात
 अध्यक्ष निवडानें अरी मी सूचना करितों.

In seconding the said resolution IL. B. Chitaman Vinayak Vaidya: M. A.g IL. B., (Bombay) spoke as follows:-

न्यायमूर्ति महादेव गोविंद रानडे चांच्या मागून रा. ब. जोरीी हेच ल्यांच्यां गौग्यूतेने, एक गृस्य
 नेमावे, अरी मी विनंति करितों.

Messrs Shriniwas Vyankatesh: Kaujalgi b. A. th. B. (Bijapár) and Yadaorao Vyankatesh Niphadkar (Dhulia) having supported the election, it was put to vote by the Chairman of the Reception Committee and, carried unanimously.

## PRESIDENT'S ADDRESS.

Rao Bahadur Ganesh Vyankatesh Joshi b. A. then occupied the chair amidst loud and ringing cheers nud said:-

## Brother-Delegates and Gextiemen,

I beg to tender to you my most sincere thanks for the great honour you have done me by inviting me to preside over the deliberations of this Conference. It is a great houour you have conferred on me, but it brings with it a heavy responsibility (Hear, hear). And when I call back to mind the loug line of distinguished gentlemen who have occupied.
the chair on such occasions, I confess to an overwhelming sense of my unworthinels, (No, no ) and I wish-I say this in no conventional wayyour choice had fallen on some one abler and fitter to discharge the duties of the position to which you have called me (Cries of no, no ). As it is, however, I must accept the position you have so kindly assigned to me. It is to me a command you have laid on me and I feel that when a man is called on by his countrymen to perform a duty, he has no reason and no excuse to suffer his personal feelings and personal inclinations to stand in the way of his responding to the call, (Hear, hear ) and thus I accept your call and bow to your decision. The call comes by your free and spontaneous suffrages; and while it will be my best endeavour-in however partial a measure to merit your choice and justify the trust you so kindly repose in me, I feel assured that in the discharge of the responsible and onerous duties of the position I may confidently rely on your cordial co-operation, and support. (Hear, hear ).

The last Provincial Conference was held at Surat in the closing week of March 1907 under the presidency of my learned and esteemed friend Sir Bhalchandra Krishna Bhatavadeker. The year that has since elapsed has been unfortunately a year of trials and sufferings. I have first to refer to the two losses we have sustained. News has been received within the last few days of the death of our late Premier Sir Henry Campbel-Bannerman. Sir Henery, was one of the most distinguished leaders of the Liberal party. He held a position of great responsibility in more than one Cabinet, and we have to express our humble sense of the loss his death has been to the British Empire. : India mourns his loss not only as a Dependency of the British

- Empire but on account of her peculiar position. In the coming dobates-in the èxpected debates-on Indian affairs, had Sir Henry lived his guidance and direction would have been of the greatest value. We have also to mourn the loss of a fellow Congress-worker, Mr. Bhagwat of Karad, who was a very enthusiastic worker in the sacred cause of the country (Hear, hear), and his loss has been a great loss to the Congress cause.

Generally speaking' the past year has been a most trying and anxious year. It has been' a year of plague, and famine, a diminishing foodsupply and a famine level of prices. Plague has been with us these twelve years and more, claiming each year an increasing number of victims and so far baffling all attempts to control its fury and its ravages. And like it, too, famine is becoming a constant visitor. There has been during the last fifty years not a single quinquennium but was marked by periods of crop failure and consequent distress. Famine is at present raging with growing intensity over an area of about 170000 square miles, an area larger by far than the area of the United Kingdom-with a population of 54 millions. Over fifteen lacs of destitute people have already had, through dire necessity, to throw themselves on the charity of the State, while the prices of food stuffs have gone up to a famine level all over the conntry causing to the poorer classess an amount of hardship, privation and misery of which we have no adequate conception. The labourers are worse off than ever-and there are numerous. classes of them-their scale of wages showing nowhere, except to some extent
.in the Presidency towns, an increase commensurate with the rise in the prices of food stuffs.

Politically speaking the past year has been even a more trying and anxious year. T.t has been a year of Ordinances-obsolete Ordinances-deportations without trial and even without the formulation of charges, press prosecutions and Seditious Meetings Ordinances and laws. Our most dearly cherished rights-freedom of speech, freedom of public meetings and freedom of the press,-have been assailed in a way without precedent in the annals of British Indian administration since the dark days of the Mutiny. We have had a series of repressive and coercive measures the like of. which had never before been seen. These measures are still in force, and behind them is a policy of distrust and stern repression. The Calcutta Congress of 1906, held under the presidency of our revered leader, Mr. Dadabhai Nowroji, marked an important stage of advance in the history of our constitutional movement, as focussing and giving a definite form and shape to the gathering and developing political ideas and aspirations of the people; and with the sanction of the Congress-and under its auspices-constructive work for the good of the people and for the amelioration of the condition of the masses was commenced on national lines with a view to a proper organization of the social, moral, material and industrial forces of the nation on a firm basis of self-reliance and self-help. A steady growth of these newer impulses and efforts, however, alarmed the official mind ever prone to pessimistic views and scarcely able to realise the change that was coming over the country-much less to appreciate its extent or its significance, Altogether there was unfortunately a most grievous misreading of the situation at the head-quarters of Government, and the restlessness of the newer and advancing thoughts and aspirations, coupled with a wide-spread and deepening discontent on account of the existing un-British systeem of administration in India and its results appeared to the authorities as symptomatic of a serious movement of seditious unrest and seditious disorder. The wild vapourings of a few reckless visionaries were taken as expressions of the newer thought in the country, and Government, trusting the men on the spot and without proper enquiries, allowed itself to be persuaded that it was necessary, in the interests of peace and order, to resort to a policy of stern repression, including the deportation of His Majesty's sudjects without a trial and under an obsolete ordinance of 1818, the arrest and prosecution of respectable and law-abiding persons on a charge of conspiracy against the Crown, prohibition of public meetings in two large Provinces under the Emergency Ordinance, and the imposition of Puinitive Police on whole towns and communities. On the 9th of May last our Lala Lajpatrai, the most beloved and trusted leader of his Province and one of our foremost Congress workers, was deported to Mandalay without a trial, and shortly afterwards his friend and colleague, Sirdar Ajitsing, was also deported without a trial. Meetings were stopped in the Punjab and elsewhere and meetings were brokeu up and as an emergency measure an Ordi. nance was promulgated prohibiting meetings in Eastern Bengal and the Punjab. As soon as the time of the Ordinance expired in November last, a new Seditious

Meetings Preventign Act was passed and placed on the Statute Book of the land in the teeth of the universal protest of the people. Lala Lajpatrai and Sirdar Ajitsing have been released and restored to their homes and to public life, but there is yet no reversal of the policy of repression-no-not even a sign of it. The partition of. Bengal is atill a "settled fact," and we are in the region of settled facts; the principles are settled and so the facts too are settled. The Ordinance of 1818, passed a century ago under circumstauces which no longer exist, is still there, and Mr. Morley declines to consider the desirability of cancelling that Ordinance. The Ordinance is a dangerous weapon in the hands of reckless authorities. Press prosecutions are still going on, and the Seditious Meetings Prevention Act of November 1st-the same day on which the Proclamation-our Magna Charta-was promalgated-this Seditious Meetings Prevention Act was passed and there it is to disfigure the Statute book of the country and is a standing menace to liberty. Happily, on our side of this Presidency, barring here and there painful instances and the recent events in Poona in connection with the Temperance movementcases against Temperance volunteers-we have had a comparatively quiet time of it , and our respectful acknowledgments are due to the local Government for their moderation and conciliatory attitude as well as for the trust they have placed in the people and their responsible leaders.

The general policy, however, of repression and coercion on which the Government has embarked as a remedy-a repressive remedy for political unrest and the political discontent, it has unfortunately inflicted an immense amount of undeserved suffering, hnmiliation and indignity on a number of honourable, peaceful and law-abiding people. It has however been to us in its larger results a blessing in disguise. This policy of repression no doubt has driven discontent under ground to some extent, but it has also brought to us a large accession of strength to the national cause and given a powerful and forward impulse to the national movement.

As to our Swaraj demand it is a demand for a system of Responsible Goverument on the Colouial model. Mr. Morley has thought fit on a recent occasion to ridicule and condemn the demand as the idealist's idle dream-the yisionary's vision. But this Swaraj demand is no longer merely a reasoned conviction of the few, but the most cherished aspiration of the whole people. So, again, the Swadeshi vow has got a firmer hold than ever on the affections of the people, and the steady and onward march of the movement is not the least gratifying feature of the new position. The Bombay Cotton Mill Industry continues to advance on the flood-tide of prosperity due to the Swadeshi movement, having largely increased, during the past year, its loom and spindle power, and the Swadeshi spirit-"for me my country's goods"-with its corollary the boycott of foreign articles is fast permeating the masses. In the field of National Education also we have not been ide. National schools conducted on national lines have already sprung up in many places in Dengal, and on our side also Prof. Vijapurkar's Samartha Vidyalaya is having a promising start. But above all there is the most gratifying and most outstanding feature of the new situation. I mean, a new spirit is abroad; the sacred spirit of noble patriotism, the spirit of self-sacrifice,-self-help, self-reliance,-a spirit thrilling our hearts and nerving our hands as ke approach the great task that lies, before us; and
there is an earnest and strenuous patriotic endeavour throughout the length and breadth of the country to inaugurate a new departure and a new nofvement of advance along as broad and extended a front as possible.

Gentlemen, ours is a Provincial Conference and we are all, of course, chiefly concerned with matters of Provincial interest. But there are questions of national interest in which we are interested equally in common with the other Provinces, and a few words on two of those questions will not be out of place. The first question, if I may be allowed to say so, is a question of domestic politics. It relates to the holding of the next session of the Indian - National Congress. The other question is with regard to the coming changes in the Legislative and Administrative machinery of the State. A new scheme of Council's Reform has reference to the legislative machinery, while the inquiry of the Royal Decentralisation Commission, which has just been concluded, has reference to administrative changes. I will begin with the question of domestic politics, viz., the question relating to the coming session of the Indian National Congress. Gentlemen, the Congress is nearest and dearest to our hearts; it is a most dearly, most cherished institution of the land; it is our National Parliament; it is the peoples' representative assembly-the glorious outcome of years of strenuous and patriotic endeavour. It is the one political organization we possess for the furtherance of our national aims and aspirations; it is the one centre of our thoughts and of our hopes, focussing the moral strength of the nation, and it is of supreme importance to take care and see that nothing occurs,-nothing takes place prejudicial to or calculated to interfere in any way with the efficiency of the orgauization, with its unity of purpose and spirit, and the continuity and regularity of its work. The collapse of the Surat session of the Congress in December last was little short of a grave national misfortune. It occurred just at a time when united action was imperatively necessary-more necessary than ever-to give a precise moulding to the newer impulses and the newer throbbings of the national heart which have been gathering in strength since the Calcutta session of the Congress in 1906 and gaide the new movement. The failure of the Congress at Surat occurred again at a time when the country, having entered upon a serious conflict with the bureaucracy, and the forces of reaction and repression arrayed under its direction, needed the united support of the Congress, as its central organization to enforce its demands for definite political concessions, and could least afford to have such internal dissensions to weaken our ranks. The split that occurred was thus doubly unfortunate. As far as one is able to judge' it appears to have been due to the failure of the leaders to discern the signs of the times and respond to the demands of the new situation, and their inability to shake themselves free from the influence of habit and routine and accommodate themselves to the new order of things. A ruffled surface with its rising and bursting bubbles-the foam and the froth attracted their attention and absorbed their thoughts and the mighty rush of the uniting and commingling currents underneath was left unnoticed. The result was that they saw irreconcilable antagonisms-divergences of idenls and methods-when essentially none existed, and failed to find a common platform on which they could meet and work. Co-operation under these circumatances was impossible. The split took place-a division took place-in
the Congress camp; the old party separated from the new and the new from the old; each with a programme of its own. Both parties, however, were united in their common allegiance to the Congress cause. Before the assembly at Surat -broke up, each appointed a Committee of its own to arrange for the holding of the next Session of the National Congress. The old party had their Convention Committee while the new had their Congress Continuation Committee. But the split was allowed to remain as before; the sore was left open; the gulf was left unbridged and the assembly at Surat broke up.

The split, however, has filled the country with indiguation and dismay. (Hear, hear) It is four months since the Surat failure, and the nation, with bated breath and beating heart, has been auxiously looking forward for sigus of an attempt on the part of the one party or the other at compromise or reconciliation and to continue the work of the Congress as before. But unfortunately no signs are yet discernible-signs of reassuring-character. The Convention Committee had recently their sitting at Allahabad to consider this Congress question, and it appears that they decided matters themselves and in their own way without auy attempt, as far as $I$ am, aware, at co-operation with the Congress Continuation Committee. . They had, however, a definite offer of such co-operation from the Congress Continuation Committec, and it is very unfortunate that they declined to avail themselves of this opportunity. This is an unfortunate event and has created a situation of no inconsiderable seriousness, The Convention Committee, after all, represents ouly a section-no matter how large or how influential-of the National Congress, and its decisions, whatever they are and however weighty, cau claim no national character. They have a new ideal. They have a fresh definition of the aims and objects of the Congress movement-a definition which no one requires or desires or thinks necessary. The Congress has been in existence-it has been with us-these two and twenty years and we are too familiar with its aims and objects to require any further definition or appriciation of them on the part of the one party or the other. They have also laid down a new constitution for the Congress. Such a constitution is no doubt necessary, but it will have to come before the united Congress before it could come into operation.

Altogether, gentlemen, you will agree with me that the recent sitting of the Convention Committee at Allahabad and its decisions leave much to be desired, and I submit it is now for the Congress Continuation Committee of the new party to find for us a way out of this "impasse". Public opinion throughout the country is solid on this point. The country is absolutely united in calling upon the leaders to compose their differences and find a common platform upon which to work and continue the work of the Congress movement. If ever, gentlemen, there was a tine when it was absolutely necessary to sink our petty differences and compose party strife and realise the value of united action and work for the common good, that time is surely this. In the present crisis we cannot afford to have our ranks weakened by divisions. (Hear, hear) We are at present engaged in a hard and unequal struggle with the most powerful burcaucracy in the world, strong in the strength of a privileged position of irresponsible and uncontrolled power, and I would put it "Is this the time when the
gulf might be suffered to widen between the parties till the nation should be 'divided into two discordant and hostile camps and no attempt made to bridge the gulf and heal up the open sore and effect a compromise and reconciliation between the parties?" I pause for a reply. Is this the time to leave the gulf unbridged? (Cries of no, no). Gentlemen, you say "no." Then, I submit, those who, by their action, keep the old sore unhealed and leave the breach open, incur a heavy responsibility. (Cries of "quite right ")'. Large changes in the legislative and administrative machinery of the State are under contemplation, and it is of essential importance that we shoud be able to press our demands and plead for our rights with a united voice. The Indian National Congress is the one national organ of public opinion wo have got in the country. The outlook must be gloomy indeed if ever the central organ should be stricken and paralysed by internal dissensions,

But it is said no such reconciliation of parties is possible, and that differences are too fundamental and all attempts at compromise are foredoomed to failure. Gentlemen, I trust, the Conference will decline to take any such pessimistic view of the position. It is no doubt a difficult and embarrassing situation, but'a way must' be found out of the difficulty, the parties must be brought together to work on a common platform on which they can shake hands and work together in the national interests. And happily for us such a platform exists in my opinion, in the resolutions of the Calcutta Congress; held under the presidency of our revered Rishi (cheers) and in the resolutions of the previous Congresses. We are all united-men of the old party and men of the new party alike-we are all as united as ever in our demand for an autonomous system of Responsible Government such as exists in the self-governing Colonies of the British Empire. We are all as pledged as ever to support the Swadeshi-boycott movement, partly as a political weapon, as a means of drawing the attention of the British electorate to our wrongs and grievances, and partly as an economic measure of protection to safeguard the growth of our indu. stries. We all want this. We hold that we must have our national system of education conducted on national lines and under national control. We are all agreed in holding that-men of all parties hold-that economy in military expenditure is an absolute necessity, of course, compatible with the efliciency of the national defences. We are all at one in demanding larger employment of indigenous talent in the higher branches of the public service.

This, I submit, is a sufficiently broad platform of work which should bring together men of all parties to work hand in hand in the common cause. As regards the methods, it is a grievous mistake to suppose that any irreconcilable differences exist. Our methods are all legal and constitutional and there is absolutely no one in the country prepared to advocate a resort to any other methods other than strictly legal and constitutional. We have in the country no physical.force party. We are all constitutionalists aud we form oue broad brotherhood of constitutional workers. Our movement is alsolutely a constitutional novement. As the Honourable Mr. Gokhale said, in his speech on the Seditions Meetings Prevention bill in the Viceroy's council, the whole country is on the side of
laws order and peace. Under such circumstances 1 submit a recommendation ; may : go from this Conference to the leaders of both parties to make a: fresh attempt at reconciliation and arrange for holding a united session of the Indian National Congress. (cheers)

Fi. B. Joshi paused here for the day. Then the Suljects Committee was appointed and the meeting adjourned.

## SECOND DAY'S PROCEEDINGS

,. The subjects Committee met in the morning and the Couference assembled at 5 P. M, when R. B. Joshi in resuming his address sail:-

Fi. Gentlemen, I have dwelt at some length on one of the two questions of general importance to which I desire to draw your attention viz, the Congress question, the important question of our domestic politics. It is a question of the greatest importance to us all. I now propose to take up the second of the two questions of national importance, to which I am nuxious to invite the attention of the Conference. It has reference to the contemplated changes in the legislative and administrative machincry of the State in India.

First as regards Legislative changes. The scheme of Councils heform as proposed by the Government of India with the sauction of the Secretary of State has been before us since August last. It is claimed for the measure on behalf of Government that it is a " large and generous scheme" of reform. Public opinion, however, throughout India unanimously condemns it as being neither the one nor the other ; and I think this Conference will join in the general condemnation. Personally, as. far as the Legislative Councils are concerned, I. welcome two of its keading features-viz,
(1). That it proposes a considerable increase in the number of the people's representatives on the Councils. Evidently, the stronger the popular element in these legislatures, the better for the country; and the propusal further evidences the desire of Government to get into contact with as large a surface of public opinion as possible.
(2) That it seeks to make the popular element on the Councils as largely representative of the various interests in the country as possible. I have, however, no faith in such matters in the theories of equipoises and counterpoises-the Zamindars as against the educated class or the educated classes as against the Zamindars. I am one of those who think that it is necessary for the country that the popular representation in the Legislative Councils sbould be as varied as possible.

But while on this point I cannot help remarking that even so the scheme is radically defective. It leaves out in the cold the most stable and the most numerons element of Indian society viz., the village communities, and $I \mathrm{am}$ of opinion that an effort should be made to secure a direct representation of the vast agricultural popalation of the country under some system of double election.

But unfortunately for us, what robs the proposed scheme of Councils Reform of its value is the principle laid down as a settled principle not open to argument or reconsideration, viz., that Government should always be able to reckon on a numercial majority and that this majority should be strong enough to be independent of the minor fluctuations that may be caused by the occasional absence of an official member. And it is urged that this principle of a standing official majority is a necessary consequence of the nature of the paramount power in India.

Thus clearly Government is not prepared to face an adverse vote on any measure; nor does it consider that a measure opposed by a majority of the people's representatives should be dropped as being against popular sentiment. The official view in every case-whatever it is-must always under all circumstances prevail. The maintenance, however, of a strong standing official majority virtually reduces the Councils to the position of consultative or advisory boards, as affording to the people's representatives opportunities of expressing their views only, but without any the slightest power to influence the final shaping of the measures of Government. In other words Government under the new scheme desires only to give us a hearing-no doubt a. valuable concession as far as it goes-but is not prepared to admit our representatives to any effective share in the work of legislation and administrative. control. And I submit the Conference will be justified in rejecting the scheme as unsatisfactory, in as much as it withholds from the people and their chosen men the concession of any measure of effective power-which alone would make it of real value.

As regards the Advisory Councils, very few are found to defend this part of the schome and I think the Çonference will endorse this view.

And I subsit in formulating the popular demand in the matter, it may be broadly laid down that.no scheme of Councils Reform would be acceptable which did not admit the people's representatives to an effective share in the control of public affairs.
(2) Lastly comes the important question of Administrative Decentralisation at present under reference to a Royal Commission. One of the most noticeable features of the existing administrative system is its overcentralisation. All directive control is concentrated in the hands of the Supreme Govern-ment-its powerful Secretariat and its Central Departments with the result that it practically leaves but little real initiative and independence of action to the local authorities. Take, for instance, Forest Conservancy. Forest Conservancy is in its nature a local affair and yet the entire direction of this branch of the Public Service is focussed in the Revenue and Agricultural Secretariat of the Government of India and their Inspector General of Forests. Each Local Government has no doubt a Forest Department of its own, but every important step has to be taken in consultation with and with the approval of the Imperial authorities. The working plans for instance prepared by the local Forest Departments providing for fellings, thinnings, export of forest produce, the grazing of cattle, protection against fire etc, have to be submitted periodically to the Inspector-General of Forests
for final approval and sanction. The same is the case more or less with almost every brunch of the Public Service, Land Revenue, Excise, Medical relief etc. ett.

The effects of such excessive centralisation are felt throughout the country and in every part of the vast administrative machinery of the State. Among the most remarkable results of the existing arrangements we have-
(1) That there is the weakening of authority at the local centres in the Provinces, in the Districts and in the villages.
(a) The Provincial Governments otherwise so strongly consti- -tuted-including the two Provincial Governments of Bombay and Madrasare more or less reduced to the position of Executive Departments of the Imperial Administration, with but limited powers of initiative and indepeudent action. (b) The District officers, too, have no longer the powcrs they once possessed and in many respects are now advisory officers to the local Governments, many of their functions and much of their authority having been transferred to strong central departments. (c). There is the utter decline of our village communities. These communities still exist, but are no longer the living organisations they once were. The Patel is only a servant of the State, and not as formerly the honoured representative and head of his village. The people are there but only as disjecta membra of a disorganised whole-without their old cohesiveness and unity.

This is one effect of the weakening of authority at the various local centres from the Provinces down to the villages.
(2) But there is also auother effect of such sidministrative overcentralization which must be taken into account. The administration is losing touch with local sentiments and local requirements.

Mr. Morley recognises such over-centralisation as a great administrative evil tending to render the administration more, or less mechanical, lifeless, and even sonlless, I take his own words from his recent budget speech in the House of Commons. John Bright strongly held the view that "A centralised Government of India-such as we have now-was too much for the power of any man to work" and in the debates ou Indian aftairs in 1858 recommended the very drastic measure of the abolition of the Government of India as a central authority. He recommended the reconstitution of the various Provincial Governments on an independent basis with the privilege of direct correspondence with the India office aud subject only to the coutrol of the Secretary of State. That was his scheme and having regard to the vastness of the country-the area of the country-the diversity of its races and creeds and its bewildering variety of local conditions, there is a consensus of opinion that the task of gaiding, directing and superintending the entire administration of the country from a single distant centre which the Government of India is attempting at present, is in its nature an impossible task, and it involves an enormous loss of power and motive Force 'and is in its actual working highly prejudical to the success of the
general administration. The late Mr. Justice Ranade also held similar views on this important question, and was strongly opposed to the existing system of centralised authority and the dead level of uniformity it involved. He had the vision of a united India composed of various. provinces-united on a federal basis on the plan of the Dominion of Canada or the Commonwealth
 ana an administrative system of its own and pursuing its own scheme of progressive development and vying with one another in fruitful rivalry in the work of general advance.

In reference to such administrative reconstruction on a basis of devolution the most important question is the question of control, and I take the liberty to read a short para from a note I have prepared on the point. Any delegation of power without responsibility must eventually lead to all the evils of uncontrolled autocratic power and convert our local authorities into local despotisms-a change good neither in the interests of sound administration nor of the people-For the administration, it would annibilate all effectual guarantees for efficiency and the right use of power; for the people, it would reduce the safe-guards at present existing-however imper-fect-for the maintenance of liberal and progressive principles in the administration of the country. Autocracy in whatever shape is an evil, and under any circumstances no one would for a moment advocate it for India, as involving a disastrous fall-off from the standard of regulated power and responsible administration reached after more than a century of British rule. But on the other hand, the only control that at present exists in respect of the general administration of the country is that supplied by the directive supervision of the Government of India-exercised through its central Departments. And as we find it, it is rearing up-in the name of administrative efficiency a huge upas of centralisation,-fatal to independent local growth and vigour in the country-and which as far as one is able to see, must before long come down by the sheer weight of its utter inefficiency and dead failure.

We must, however, have some system of control ; and if Imperial control is impossible, and yet there can be no safe devolution of irresponsible power under any scheme of decentralization-no matter how carefully constructed-there is spparently only one escape from the dilemma. It is the building up of a sound and effective system of popular control-_such as exists in all free and progressive countries. When some such control is established, a comprehensive scheme of administrative reorganisation may be carried out with a view to strengthening the administrative authority at the various local centres,-the Provinces, the Districts and the villagesby broulening its base through the creation of administrative Councils such as exist in Austria and Germany and by bringing the whole organisation iuto closer touch with local conditions through the admission of the people to a responsible participation in actual administrative work. And I humbly think that some such administrative reconstruction if properly effected would constitute a most important advance and pave the way for higher develop. meuts. This whole question of administrative changes is at present under investigation by the Rogal Commission and the result of their labours will be awaited with expectant interest throughout the length and breadth of the
countryi My object in submitting these remarks is only to invite your attention to the vital importance of the issue involved.
$\therefore$ Having now dealt at some length on these two questions of general importance-The question of Councils Reform and Administrative Decentrali-sation-I would proceed with a brief consideration of matters of Provincial concern. Resolutions will be submitted for your acceptance, on a number of Provincial questions and I will not take up your time by remarking on them all. I will confine myself but to a few such. But before I do so I would say this at the outset-you will allow me to respectfully congratulate the Presidency on the fact that we have in His Excellency Sir George Clarke at the helm of affairs a distinguished statesman of such large and varied experience, and of such broad and generous sympathies and of whose nnxious solicitude for the welfare of the people committed to his charge we hnve had in the past few months more than one singal proof. Now the first question 'of Provincial importance to which I would ask your attention has reference to the desirability of having an Indinn member in the Governor's Executive Council. The Legislative Council deals with matters of Legislation but there is an immense amount of administrative work which never comes within its cognizance, and one of the weakest points of the existing system is that in the final decisions of Government in respect of such administrative matters the people concerned have absolutely no voice. And it is not infrequent that measures are adopted which cause the greatest discontent among the people. In the Forest Department; for instance, questions relating to grazing rights and privileges, the supply of timber and fuel etc, are settled some times in a wry so as to cause great hardship to the poorer classes. "The prohibition of goats from grazing in Kanara" writes the Collector "seems to have caused much discontent. amongst the people and it has found vent in: a number of applications for the restoration of the long-enjoyed privilege." It has caused serious inconvenience to the people. So again, in the matter of Irrigation rates the present scale is exceptionally heavy-heavier by far than in other Provinces in British India and that too in a region like the Deccan-one of the most exposed and liable to famines. Similarly in regard to land revenue revisions, we find that enhancements are not infrequently sanctioned which have simply no justification in the circumstances of the case. As a safeguard against such administrative mistakes, I would suggest that there should be on the Executive Council of His Excellency the Governor a qualifed Indian member with knowledge and experience of administrative. work who might be trusted to represent the wants and wishes of the people concerned. The Executive Council at present consists of two members; and the addition of one Indian member, while it would make no large change in the existing arrangements or in any way upset the balance of regulated authority, would serve to bring the administration in its higher work into closer touch with the popular sentiments and local conditions and would be a great help to the general work. The Secretary of State has already appointed two Indian gentlemen to his Council, (I take his owh words as to this arrangement) " not only to keep him in touch with Indian opinion and Indian interests but as a marked and conspicuous proof on the highest scale by placing them ion the important $\Delta \mathrm{d}$.
visory and in some respects its Ruling body that we no longer mean to keep Indians at arms length or shut on the door of the eCouncil Chamber of the paramount power against them." I would suggest an extefision of the boon to the lower levels of administrative authority and on similar grounds.

Last year Sir Bhalchandra Krishna, Kt. in his eloquent address at Surat, pleaded for a more liberal administration of the Arms Act in favour of the agricultural classes. I trust the Conference this year also will unanimously repeat the appeal. We have in the Presidency including Sind 25,699 villages while the total number of Arms licenses (1905-06) is only 5510, or about I village in 5 has a license. Twenty-thousand villages and more are absolutely defenceless and without a single gun by way of protection against the ravages of wild beasts. The damage to crops is considerable from wild pigs and wolves; jackals, etc. but even the danger to human life is a serious and growing danger. During the quinquennium ending 1900 the number of persons killed by wild animals was 212, during the quinqueunium ending 1905 it was 360 , an increase of $70 \%$." And yet the number of licenses in force in the Presidency has been steadily on the decline during the past 10 years. In 1896 it was $9335^{\circ}$ and in 1905 it was only $5510 ;-3825$ licenses have thus been withdrawn in the last ten years. It is not easy to understand the administrative difficulty in the matter and one is tempted to ask, having regard to fact that we have our responsible village headmen available, cannot we trust them? Cannot we trust our Patels and make them responsible for the right use of these licenses? If we could, where was the necessity for the withdrawal of so many licenses during the past ten years? However that may be, the withdrawal of so many as $3825^{\circ}$ arms licenses in ten years is a matter of serious concern, and a growing danger to human life supplies us an additional ground for an appeal to Government in this respect. There is also the question of protection to property from robbers and dacoits. We have as many as twenty thousand villages without arms, and I submit, that is a legitimate grievance to which the Conference will be justified in asking the attention of Goverment. Then as regards the other questions, gentlemen, Resolutions will be laid before you and speakers will refer to those questions in full detail. And I think I need not take up your time nor am I prepared to do so.

Before I conclude I have only one or two words to say. Brother Delegates and Gentlemen, the fight in which we are all engaged without distinction of parties is a constitutional fight. It is a fight for a free constitution, such as has been conceded to the self-governing colonies of the British Empire and which has so largely helped to build up their greatness,

- Total No. Of Cattie Killed br wild animals during the Period.

their strength and their prosperity. The existing autocratic system of Government in India is essentially wrong and faulty and tends to keep us low amogg the nations of the world, stunting our growth and impeding our national development. At all events, it is a system which can never initiate-much less faciliate the transition of the nation to a higher plane of life, civilisation and material well-being-which is the only moral justification of British rule in India. We ask that this system of autocratic rule may be replaced by a popular system of Government such as exists in Australia, New Zeland, Canada, and South Africa. As all experience testifies and all history teaches-and as John Stuart Mill points out in his "Representative Government" the government of one people by another has no meaning and no reality. (Hear, hear) And we are convinced that it is only under some scheme of Swaraj or Responsible Government that we can hope to make progress and rise to the full moral height of which we are capable. Under no other system however skilfully devised and carefully planned, can we hope to rise in the scale of nations and in the fulness of time recover the proud position that once was ours in the forefront of the world's advance. (cheers)

This is our goal, the one object for which we labour. The way to it may : be weary and long and may not always be with roses strewn; (Hear, hear) failures and disappointments may occur, but undismayed and undeterred we must press on. The pole-star of duty is there fixed and bright in the heavens to guide us on our way and check us if we err ; and if we only labour in faith and in hope, heart within and God over hoad, efforts our will be crowned with success. (cheers) We may now enter upon our labours in a spirit of confident hopefulness. Moderation will be the key-note of our discussions as it has ever been in the past, and Salus Populi is our motto, our watch-word, and we may be sure that the blessing of Heaven, which resta upon all honest and public endeavour, will rest on our mission, consecrated by patriotismi and guided by a loyal regard for the good of our mother country. And as the poet exhorts us, let us

Learn.c....even in the darkest hour
I
To trust the Almighty's care;
His eye beholds, his hand protects-.
Oh , who would then despair ?
(Long and continued cheers):

The President then called upon Mr. Nilkanth Pandurang Patankar B. A. $\mathrm{LH}_{\mathrm{e}}$ B. (Nasik) to move the

## FIRST RESOLUTION.

## SWADESHI.

That this Conference accords its most cordial support to the Swadeshi movement and calls upon the people of the country to labour for its success by
making earnest and sustained efforts to promote the growth of indigenoús industries and to stimulate the production of indigenous articles by giving them preference over imported commodities even at a sacrifice.

Mr. Patankar 'in prosing the said Resolution said:-
आही बाजारांत खरेदीस जातों, ते०्हां स्वस्त वं सुरेख माल धेण्याकरितां जातों परंत्र पुण्कळ घेळां प्रतिबंधित केल्यानें फायदा होतेए. आमच्या देशास सध्यां अरीज स्थिति आत़ी आहाह., स्वदेशी -मालास किमत धाधिक पडही तरी तोच घेगें भाह्मांस फाययाचे आरे. व्यवहारामध्यें भाही याँच तत्वानें वागतों. आंकांप्र थामच्या ठ्यवहारांत जुयते ख्वस्तईईकेच पाहण्याची संवय नसते. ज्राह्मण वाह्मणी चहां मिक्ल्यास पहातो, 曰 तो लाकरितां जहरू पडल्यास जासत मोल ही देण्यास तयार होतो; तोच प्रकार स्वदेरी बाबतींत लाल़ां पाहिजे. कोणताही माल खरेदीच्या वेळीं आमचे पैसे आपल्या देशांत राहतात किंवा सातासुपुदापलीकडे जातात. हैं भवखय पाहिलें पाहिजे. आपल्या देइांत पैसा राहण्याकरितां जास्त पैसे भरावे हागले तरी चिता नाहाँ कापभीचा अंमङ होता तेन्हों भामच्या व्यापाराची जोपासना करण्याचीी जबाबददारी तीं़र नन्हती, परंडु इंगज सरकाएँचें राज्यकर्ल्यांच्या नात्यानें हें कर्तव्य आहे. पंतु सरकारनें हें केलें नाहीं. सरकारला हैं काम करणें. सोपें आहे. जका-
 ते केलें पाहिजे. माल कोणता घ्यावा हें सर्वस्वी आपल्या मर्जावर अवलंबून आहे. सरकार आह्मांस अयुकच नुह्हेचा माल प्या असें सांगत नाहीं. आह्दी आपण होऊन आपपे पैसे परक्यांच्या पदरांत धालतों. अाह्मी आपल्या
 घेग्यापामूनच आमचा फायदा आहे, तर भाहीं तोच घेतला पाहिजें' मग ल्यामध्यें आह्मांस तात्पुरतें उुकसान सोसावें हालहें तरी सोसले पाहिजे. जपानचे नांव गौरवपूर्वर्क घेण्याची मात्र आह्मांस आवड असते', पर्खु त्यांनी पैरांची
 नाहीं. . टाकींचे. घाव सोसल्यावांचून देवपण करें येईळ ? परकीय माल न धेतां स्वदेर्घी धेतल्यास भाहीं आमच्या दे देबंधूर्चा पोटाची सोय केली असें होईल. भ्रीमंतांनी भांडवल दावें, बुद्दिमंतांनों ज्ञान संपादन करावें, हीं स्वदें.रीचींच स्वरूें आहेत, ज्यांजवळ भांडवल, कलाकौरल्य नाहीं ल्यांनी नुकसान सोसूनहीं स्वदेरीच माल घ्यावा. ही पृृत्ति एकदां बाणली की तिचां परिणाम पुष्कक क्षेत्रांमध्ये दिसून येणार आहे. सध्यां निदान कापडाचे चा.बतींत तरी आह्मांस कार्य कहून दाखवितां येईळ. कापडें विणण्याचा आमचा धंदा फार भार्वीन भादे, सरंरार या 'घाबतींत मद्त करीत नसून उलट जकात बसनून अडथका करीत आहे. हिंदुस्थानचें हित तेंच अापले हित असें समजणारे भामचे सरकार असते तर ल्यानें परेद्रांतून येणान्या मालावर जकात बसवून आमच्या उयोगणंघांने सेंरक्षण केलें असतें. परंतु असें नाहीं घ्सणून हातपाय गाबून बसतi कामा नये. मनामघ्ये 'दढनिश्यय वागबिल्यास्य भामचें काम आाझ्यांस कालांतरानें करतां येईल.

Mr. Shrinivas Yyankatesh Kanjalgi b. A. IL. b. ( Bijapur) seconded the Resolution by saging:-

एका मनुष्याने दुस्रन्याच्ची वस्तु ऩकळत .घेतृती ह्मणजे ल्याला चोरी ह्मणतात; बंछजबरीनें घेतली द्नणजे ल्याला दखउड क्षणतात; एका रा्र्रनें दुसच्या राश्र्रिंचे स्वातंड्य हिरावून घंतलङ छँणजे ल्याला अप्रतिबद्द व्यापार ह्मण. हात, या सर्व्व चोन्याच काहाहत, प्रमाण काय तें कमी जाहती आहे. या चोरीजा उपाय खदेदेरी हाच आहे. हा legalised plunder (कायदेरीर डुटापपणा) आहे असें एका मुत्सयानें ह्मटनें आहें. या कायदेशीर बुटाखपणाला कायदेशारिच प्रतिबंध केला पाहिजे व तो स्वदेशी हा आहे. इंगज लोक आहाला प्रामाणिक सददेरीचा उपदेश करतात, पण १८५८ सालचे सुमारास् विलायतेतल्या बायकांच्या अंगावररिक हिंदी कपडे फाइूून टाकण्यांत आले 'तेठ्हीं ठुमनी प्रामाणिक स्वदेरीं कोटें गेली होती? स्वेदेरीच्या कार्मा आपणास झीज सोसावी लागेल असें ठरावांत सागितलें अढ्दे. ही कीजिज किती सोसावी लागेल याचा आज काहींच अंदाज करतां येणार नाहीं. मी काय द्रणतो याने प्रलंतर पद्वावयाने असल्यास तुतिकोरीनच्या लेकांकडे पद्वा. माह्दी दोरण्याची वेळ संपली, आतां कृतीची वेळ आली आहे, तिची सावधगिरी ठेवा.

The Resolution being further supported by messrs. Kasanji Kuverji Dessil of Surai and Mahmad Sahel Nagori of Ahmelluagar was put to vote by the Fresident aid was unanimously adopted.
n. Kirt The President then called upou Mr. Shivaram Mahadev Paranjape M. A. Elitor, Kgl, to move the

## SECOND RESOLUTION.



(A) In the opinion of this Conference the time has arrived for the people all over the country earnestly to take up the question of National Education for both boys and girls and organise a system of Education-Literary, 'Scientific and Technical-suited to the requirements of the!country on National -Tines and under National control.
 . fa consider and report to the next conference how to carry out the objects of this resolution :

| ;B. G: V; Joshi | Mr. B. G. Tilak, |
| :---: | :---: |
| \%r, Dre. M, G ${ }_{\text {r }}$ Deshmukh. | Prof. V. G. Vijapurkar. |
| $s_{\sim}^{\prime}$ E Mr. L. Br Bhopatkar. | Mr. R. D. Desai. |
| Fmen-G S. Marathe. | H. G. Limaye. |
| - ${ }^{\text {a }}$, K, R. Kanitkar. | N. A. Dravid. |
| \% \%\% Vi. B. Patwardhan. | \% V. R. Jalnapurkar. |
| \% V. G.. Apte. | R. B. C. V. Vaidya. |
| Prof. Gajjar. | Mr. V. R. Joshi. |
| Mr. Y. R. Natu. | G. K. Chitale. |
| " S, D, Garud. | " D. K. Desai. |
| , P. L. Desai. | " S. V. Kanjalgi. |
| +R. S. Raghvendra Rao. | \% B. B. Deshpande. |
| Mr.' V. S. Khare. | G. D. Savarkar. |
| th S. M. Paranjape. | " Khimji Asar Viraji. |
| \% S. S. Dev: | " N. C, |
|  | Secretary |

F, R.;B. G: V, Joshi

. $\mathrm{E}_{\mathrm{Mr}}$ L. B. Bhopatkar
G. S. Marathe
.ums i is $\overline{\mathrm{V}} \mathrm{B}$. Patwardhan.
R V. G.. Apte.
Prof. Gajjar.
r. V. R. Natu.
n. S, D, Garud.
" P. L. Desai.
, 4 Mr. V. S. Khare.
TM, ${ }^{\prime \prime}$ S. M. Paranjape.
a
$\because$ ח...

Mr. Paranjape said:-
स्वराज्याच्या कल्पनेस पोषक कल्पनांपैकीं रांट्ट्रीय शिक्ष्षण ही एक भाहे. भलीकडील ठरावनतुष्टयांभैकीं स्वराज्य साध्य आहे. व बाकीचौं साधनें आहेत. स्वदेरीी व घहिष्कार एकच आहेत असें किलेकांचें भत अाहे.
 - बहिष्कार घालणें होय, ल्यानप्रमाणें स्वदेशी ( राष्ट्रीय ) गिक्षण ह्मणजे परदेरी गिक्षणास बहिष्कार धालणें होय. भाजपर्यतनचे'हिक्षण एकदेशायि होते. इंगजांस पाहिजे तरें शिक्षण आजपर्येत दिले जात होते. हानी राश्रीय बोरंणाध्या कांदी रिक्षणसंस्था आहेत. परंतु त्यांवर कांहीं प्रमाणानें तरी परकीयांचा संमछ भाहे तेन्हां स्वकीय अम, लाखाहां हिक्षपसंस्था पाहिजेत. कोणत्याहीं भाषेत शिक्षण असो, त्या शिक्षणानें राह्ट्रीयंव्वाध्या कल्पना थाणल्या ₹ पाहिजेत. समर्थविद्यालय या इच्छेनें स्थापण्यांत सालें आहे. या संस्येय आही उदार ह्वातानें मदत केली पाहिजे. या संस्ेेच्या स्वस्पावरूल महाराघ्र्राच्या देशाभच्छीची परीक्षा होणार आहे.

In seconding the Resolution Mr. Vinayak Narayan Manokar B. A. tur. $\mathrm{Ba}_{9}$ (Dhulia) said:-

[^0]राह्रीय घणजे कसें हैं कांहीस समजणार नहीं. परंतु राश्रीपीय घाठदाने जी जी कल्पना मनांत येगें शक्य आाहे स्या प्रत्येकीचा अंतर्भाव राष्ट्रीय शिक्षणांत होण्यासारखा अहे. अलीकडे ' राष्ट्र' ही कल्पना आपुले लोकांत नवानच उत्पष्र क्षाजी आाहे. देशभक्षीची विवक्षित मनोतृत्ति या देशांतील लोकांत पूर्वी जायत नन्हती. धर्मसन्तीच्या योगानें पूर्वकालीन पराकम धह्नन भले, परंतु हंढ़्री राष्ट्र ही फ़ फल्पना भापल्या लोकांच्या मनांत प्रमुखत्वानें उत्पन्न क्षाली आहे. भ|पल्या राष्र्रनें, आपल्या देशानें, आपल्या देखबांधवांने हित कऱानें होईल हा अलीकडील राष्ट्रभकांचे मनास निदिप्यास लागून राहिला आहे. व अरा छपाचे राष्भूक देरांत ज्या रिक्षणाच्या योगानें तयार करितां येतील ते राश्रीय शिक्षण होय.

हैही जो ठराव भापले पुठें काहे, ब्याच्चा अगोदरना स्वदेरीचा ठरान जो आपण पास केला अहे ड्याच्या पूरणार्य अवस्य आहे. जर स्वदेरी वस्तु सर्वौनी हीज सोसून ही ध्यावयाच्या असतील तर किमतींत व गुणांत परकीय वस्तूंच्या तोठीच्या स्वदेरी वस्तु बनवून देणारे लोक थोज्घांच काळ्यांत या देशांत उत्पम्न झाले पाहिजेत. असे न होतीळ तर स्वदेरीचें आपल्या देशांत कायमनें ठाणें होईल हैं संभवनीय नाहीं. दहापांच स्वदेशी चळवळांचें संरक्षण मिदून हि जर देशांत ओबडधोबड न निरपयोगी इ त्या हि महाग अशा वस्तु करण्यापहीकहे कारागिरांची भगर कारखान्यांची मजल गेली नाहीं तर तें त्या चळवळींचें निधनच होय असें ह्सटले पाहिजे. सर अशा परकीयांध्या बरोबतीनें काम करणारे कारागीर ज़्या शिक्षणानें तयार ह़ोतीळ तें शिक्षण राह्ट्रीय शिक्षण होय.

हहीचच्या ठरावांत राष्ट्रीय हुकमतीखाली असे घाब्द ज्या अर्थाने धातले आहेत तो अर्य हि राष्ट्रीय फान्दाने अनुविदित होतो. पाश्धाल देरांत हहीं जें खिक्षण प्रन्चित आहे ल्या गिक्ष्णाहून या ठरावांतीळ शिक्षण कांही निराबे नाही. मग ल्यास राष्टीयदे हैं ििरोषण कराकरितो लाविलें आहे ? यानें कारण असें की या देशांतील राज्यानीं सूत्रें परकीय व स्वार्थाभिलाषी राष्टूच्या हातांत आहेत हें होय. या देरांत जर स्वराज्य असतें तर राष्टीय शिक्षणाचा पश्नच उत्पभ भ्राला नसता. परंतु भात्तनानें तो प्रश्न उत्पन्ष करविला आहे. पाश्वात्य देशांत सिक्षण राष्श्रीय कसें असतें याचें एकच उदाहरण मला भापल्यास सांगावेंोें वाटते तें असें-इंग्रंडमध्यें अलीकडे' एम्पायर zे ' या नांवाचा एक नवीन सण राणीचे राज्यारोहणाने अगर अशाच दुसज्या तारखेस पाकूं लानते आहेत. या
 मेळा भरून त्यांत इंललंडने हही़ीं सर्व भागंत निरनिराळ्या राष्ट्रंवर जें साम्राज्य चालत आहें ड्याचें अभिमानर्प्र्वक निदर्शन होई्ईल अशा तन्हेच्या कवाइती, खेळ बगैरे करीत असतात व सर्वजण राष्ट्रीय गीत मोष्या प्रेमानें छ्मणतात. या सणाना मूळ उदे़ा राणीच्या कारकीदीत जें इतकें मोटें सम्राज्य मिळविलें गेलें ल्याची आठवण मुलोंप देऊन त्याच्या मनांत स्वभिमान उत्पभ्र करणें हा होय. ही स्थिति छइग्लंडनी, परंतु हिंतुस्थानांतील एबाद्या शाकेंतीङ छुलगा शिबजयंतीस कगर गणपरुय्सनास गेला अगर जुसतें '‘ बंदेमातरम्' क्षणाला तर होने राजद्रोह होऊन ह्यास
 फाहिजे भसेल तर तें 'राह्ट्रीय ' हुकमतीखालींच चाललें पाहिजे. राष्ट्रीय धन असून हुकमत जर राष्ट्रिय नसेल तर फाय होर्ल हैं वाटा धुनिव्हर्सिटोच्या इतिहासावरून ध्यानी येईल.

The Resolution was supported by Mr. Vaman Ramchandra Joshi B. A. of Bombay, who said:-

अध्यक्ष व धम्य गहस्य हो:— सघ्घां भापल्या देशांत स्वराज्य, स्वदेरी, बहिष्कार, राष्ट्रीय रिक्षण था विषयांची चर्चा सर्वन्न चाहंं भाहे. राष्ट्रीय रिक्षषणाचा या बाकरच्या तिहोंशीं फार निकट संबंध आहे. आालल्या देशाच्या हतिहासांत एक युग संपूल नवीन युगास भारंभ होत आहे. भरा समयीं राष्ट्रीय हिक्षण बरोबर रीतीनें दिलें जार्दल तर भापल्याल भ़्युद्युचे दिवस हवकऊ मेतील. ज्या देशातील लोकाना खरें राट्ट्रिय शिक्षण मिबत असतें वे
 जर्मनी हल्यादि किलेक देशांत खिक्षण राष्ट्रीय धतीवर मिबतें अणुन ल्यांतील माणसें राष्टृहितपरायण छ स्वदेशदोह च करणारीं करी निपजतात. या देशाची स्थिति गेल्या दोन हजार बर्षोमघंयें काय होती हैं पाहिलें तर राह्टदिसेकर्ला
 केली असें आढछतें, हा परिणाम राष्टीय शिक्षण बरोबर न मिळाल्याचा होय. अद्यापही राष्ट्टीय रिक्षणाचा प्रसार विझोष नाहीं, परंडुं लानें महत्व लोकांना कब्टं लागण्थासारखी जागति उत्पप क्षाली भहहे, ही अभिनंदनाय गोष्ट आहे. रार्ट्रीय चिक्षणामयें या देशांत धर्मरीक्षणानी तजवोज करी कराीी हा किलेकांना मोठा अवघड प्रश्न धाटतो.



समान असें राह्ट्रीय शिक्षेण देगें शक्य आहे. या देराचे रहिनासी कोणत्या हि धर्माने असले तथापि स्यांें खरे "हित व एकंदर राष्ट्राने हित हीं एकरूप आहेत, क्षणणन राष्ट्रूय सिक्षणाचा सर्व प्रकारच्या एतद्रेशीयांमघ्ये चांगला क्तार झाला पाहिजे. राष्ट्रीय शिक्षणाचा जो ठराव सभेपुठें आहे ल्याला मी मोठ्या आनांदानें अनुमोदन देतों ब तो आपण सर्वाउुमतें मंजूर कराल अशी आशा आदे.

It was further supported by Mr. Ganesh Narayan Potdar b. A. Chemical Engineer (Tokyo) by saying:-

* : रम्ट्रीय खिक्षणाच्या ठराषाला अनुमोदन देण्यास मला फार भानंद" होत आढे. संग्रतनी शिक्षणपद्धति दोषमूलक आहे. आजकाउ शाळातूद व कॉलेजांतून दिलें जाणारें शिक्षण हें सेरें रिक्षण नव्हे. ब्या शिक्षणानें मंन सुसंस्कृत होत नाहीं, किना ज्या लिक्षणानें भामच्या उच मनोत्टत्ति उद्दीवित होत नाहीत, ल्याल खरें हिक्षण कसे क्षणतां येईई? सध्याचे भामचे शिक्षण हैं सरकारी नौकरी मिळविण्यानें साधन होऊन बसलें भाहे. परकी भाषेतील दहा पांच पुस्तकेक बाचता आलीं किंवा कांहीं कादंबन्चांचा अर्थ समजला घणून कांहीं काम भागणार नाही. भापली स्थिति काय भहे, जगіतील छतर देशांत करी स्थिति भाहे, आमची अवनति जी क्षाली तिला कारणों कोणती, जगंत जो क्षगडा चालला आहे ल्यांत भाही टिक्रंन हिदी राष्ट्र या नाल्यानें षर देण्यास भाह्बाल कोणते ,ुगणं आपलेसे करून घेतले पाहिजेतेत, हैं दाखविणारे, ख्या नागरिकाने हक न जबाबदारी याची ओछख पटविणारें,

- ज्या श्रिक्षणांत नैतेक, धार्मिक व छारीरिक सिक्षणांचा समावेश होऊन नीतिवत, मनोजिपही सत्वरील, धौरोरोदात्त असे राष्ट्रपुष निपजण्यास तें साधनीभूत भ्ञालें पाद्यिजे, तसें चु राघ्ट्रांतील संपति कायम राहून
 निघ्घल्य़ पाड़िज़ेत. अशा तन्हेचें सर्वौगयुंदर जे तिक्षण तें च राष्ट्रिय रिक्षण होय. अशा रिक्षणाच्या च परिचयानें खरे राष्ट्रुषण निपजून ते देशकार्य करण्यास नेहमी तत्पर राहतील. अशा ल्या हिक्षणाची योोजना, राष्ट्रहताची कळफ़ळ बाळणणान्या राह्र्रिय पुढान्यांच्या च हार्ती असली पाहिजे, हें निराले सागगों नको.
 उदाहरण भूर्मिंमंत भापल्यापुढें भाहे, जपानी बादराहानें रिक्षणावर जो सलिता प्रसिद्ध केला आहे त्यात असें स्पष्ट ह्वथेेलें थाहे कीं, भाष्स्या राज्यांत भसा एक हि गांव सांपडणार नाहीं की ज्या गांवांत गिक्षणसंस्या स्थापिल्या नाहींत किंचा एकादें अभाक्ष्षित कुट्रंब असणारा असा एक हि गांव मिळाबयाचा नाही; प भरिक्षित माणसानें विशोभित केलेलें असें एक हि कुट्डंब छहीस पडणार नाही. याप्रमार्गें सर्व जपानभर राष्ट्रीय हिक्षणाच्या संस्पांनें जाले पसरकिण्यांत भालें व हां हां क्षणता राष्ट्रीय कल्पनांनी बद्ध भ्षालेला सगळा जनसमूह दे देहित करण्यास तयार क्षाला व



Mr. Ganesh Kashinath Chitale, B. A. LI. B. (Ahmednagar) rose to support the Resolation but among other things said:-

चाहिं रिशक्ष्णपद्धतीवर निष्कारण व भयोग्य टीका न करता व भापल्या मार्गामथ्यें उत्पफ होणान्या

 टिळकांनीं सब्जेक्य्स् कमिटींत सांगितलें भाहे. ते०्हां रा. टिळकाना अधिक बरा बाटत धसलेला व हतरांना रि पसंत असलेला पुरें जिल्हापरिषदेंत पास क्षालेख्या ठराव प्रसुत ठरावाच्या जागी धालावा, अशी माक्षी सूनना भाहे.

The President then called upon Mr. Bal Gangadhar Tilak b. A. in. B. to further support the Resolution. Mr. Tilak, who was received with loud and continued cheers, said:-

अं्यक्ष महाराज भाणि सभ्य गृह्यहो। धाता येथे चो श्रकार भाला, तसा होई ही मला कर्पना

 यांनें राज्य आहे हें लक्षांत ठेऊन राज्यकर्लौंना आवडेल असे शिक्षग द्यावयानें, हा त्याचा अर्थ मुळीं चै नाहीं. ज्या ग्रिक्षणाच्या योगानें राष्र्राच्या स्वतंत्याचा क्षेंड मिरवितां येतो, तसलें हिक्षण घावयास प!हिजे आहे. असलेे चिक्षण सरकार देत नाहीं, ही परिस्थिति लक्षांत भणनून, इिक्षण कोणल्या .रकारचें दावावयानें हैं ठरावयानें आहें. कांहीं गोष्टी अरा आहेत कौ, त्या पऱकी सऱकाराकड्इन होगें, नाहींत. सरकारांनी थोडें हिक्षण देऊन डोके उषहले, पण हिंदी राष्ट्रस्ततंत्र राष्ट्र-बनविणें, आणि आपलें चंबूपनाळें गुंडाूून आपण चालते होणें, ही गोष्ट करण्याची
 प्रश्न च उपस्पित क्षाला नसता. क्तितिम हेतुंत जेथें फरक ते थे हैं असें च आहे. सरकारचा च. आमचा हेड़ परस्परविरोधी भाहे. स्वेदेशी, स्वराज्य, राह्ट्रीय शिक्षण, यंसंबंधानें विरोष आहे. रा चित़के यांच्या ह्सणण्यात्रमाणें निषपद्वी गोटी करण्याच्चा हेत नाहीं. प्रांतिक परिषद बेहेत्तर आहे बंदद झाली तर। निरपदरवीपणानें, कोणी सहेय क्षोलणार नाहीं अशा रीतोनें, राष्ट्रिंय कामें होत नसतात. भ्शा बलानें व जोमानें काम स्वालें पाहिजे क़ीं, लहान मोख्या अब्चणी धूर करतां भल्या पाहिजेत. सध्यां, नवी पिढी जुन्या पिढीहून बरवत्तर होत नाहीं; भाणि कें होण्यास राष्ट्रीय शिक्षण पाहिजे आहे, :राष्ट्राय शिक्षणांत कलकत्ता वह्देश्रांत किंना सयाम चिनांत आहे, भसे र्रिकवावयावें आाहे असें नाही." राट्ट्रीय रिक्षणांत भूगोलाची अवश्यकता आहें, पण्ं तिकर्च्या ' काउंटीज् ' ची नांवें ठाऊक असावों, तिकडष्या कारखांन्यांची योंदी माहित असावी, आणि इकडील कांहीं कहूं नये, अशी सध्यांची स्थिति अहे: ‘.दोन आणि. द्रोन चार च रिकदाल कीं नाहीं ?' असा .्रश्न करणणे मूर्ब• पणानें आहे. लहान मुग़ांची अंतःकरणे देशत्रीतीनें अहून टाकणें, अप़ल्यवर्रीळ अभ्र काह्रन टाकणें, हैे ज्याने होईल असें रिक्षण तरण पिठीला दिले पाहिजे आहे, लगाम लोकांच्या हातांत च आपण! घोज्यावर, असला प्रकार नको भादें, शिक्षणावर, ताबा भामचा च पाहिजे. रा. चितके हे एका रिक्षणगसंस्थेचे व्यवस्थापक आहेत; मी हि एकदां
 Fक्क ' निघाले तेन्हां सरकार आाक्षाला अनुक्ळू होते. रे साहेब सर्व शाळा आमृच्या ताब्यांत देणार होते. लॉर्ड
 हिक्षण ब्रंटयून टाकण्यास सिक्षणानर सरकारचा ताबा असावा, ते आपल्या मुठींत असावें, असें सरकरततें करेंण्यांत आलें. चांगली माती घेऊं घावयाची नाहीं, ती कमानूं घावयाची नहीं, असें के⿳े़ें आहे. हिरण्यक्ययपूनें असा बंदोषस्त केला होता की, नारायणाचें नांव प्रल्हादाच्चा कानीं पद्धं नये, सरकार स्वतंत्रतेची कल्पना येंऊे देगार नाहीं; मा, उुसरी पिठी पहिल्या पिढापेक्षा भधिक नि:शक्त व लंगडी होईल; अणि हैं पाहिजे असेल तर रा. चितने यांचें ऐका. भापला गका त्यांच्या ताव्यांत नको. याच्चा आहांहा बीट-कंटाका-आला आहे, भाह्नांधा स्वतंत्र राष्ट्रांतल्यासारल्या शाळा स्थापावयाच्या आहेत. पुण्यांतील ठराव अरा अर्थाचा आहे., पण हैं न समजतां त्यावर भाषण करणों, हा अज्ञानाचा परिणाम आहे. रा. चितळे हे पुढें बोलले नाहंत, हैं बरें द्राले नाहीं. ते अधिक बोलते तर ल्याच्या मुलांतूल कांही विचार निषते ते मी खोह्इन काढले असते. जे निरद्ध बाजूने लोक आहेत ल्यांना बोट्इे घांवें. - Give him a long rope' असें क्षणत असतात; .साप्रमाणें होंड दिलें ह्मणजे पुढें लांचें खंडण चांगलें, होतें. तरी हाँ दोरी आपण या प्रसंगी दिली़ नाहीं याबद़्त मी दिलगीर आहे.

The Resolution was then put to vote by the President and carried unanimously.

The President called upon Mr. Vaman Sakharam alias Babasaheb Khare B. A. LL. B. (Nasik) to move the next Resolution;

## THIRD RESOLUTION:

## AGRARIAN PROBLEM.

(A) That in the opinion of this Conference the Agrarian problem has become so serious that nothing short of a general lowering of assessment and fixing of the reduced demand in perpetuity will save the situation in this Presidency.
( $B$ ) That this Conference, while regretting that the apprehensions, expressed in Conference Resolution No. III of 1901 as regards the Land

Revenue Code Anjendment Act, have been realised in as much as the Act has had the effect of reducing peasant proprietors to the position of tenants at will over increasing areas of land during the last few years, strongly urges on the Government the necessity of repealing the said enactment.
(C) That this Conference urges upou the Government of Bombay the necessity of completing new works of Irrigation as a safe-guard against recurring famines at as early a date as possible and the necessity of reducing the present heavy scale of water-rates and fixing the same by legisltion and also urges that the 'patasthal' rates levied in the Presidency should be abolished without delay.
$\ldots$ (D) That in the opinion of this Conference, in regard to the remissious and sinspensions of land revenue, the anna valuation of crops, on which such remissions and suspensions are based, should be made with the concurrence of locally elected panchas.
(E) That the present dates, fixed for the payment of the iustalments. of land revenue, being found inconvenient to the ryots', this Conference urges that dates, more suitable to the local conditions, should be fixed.

होतकीच्या प्रश्नावर आपलें अस्तित्व अवलंबून आहे; पाणीपही कमी करणें, पाटबंधरे बांधणें, सारा कमी करणें ब तो कायम करणे, नर्वान लँड रेन्हिन्यु कोड रद्ध करणें, पिकांची भाणेवारी पंचायतामार्फ़त ठरविणें, साराबुुलीच्या .तारखा बदलणें वैगेरे सुद्यांचा रा. खरे यंनी निचार केला, तसें च नादारीनें बिल, तलाई्ईना कायदा, सिंधमर्धीक लाग़ड बग़रे प्रश्नांची हि ल्यांनी चर्चा केती.

Mr. P. N. Dandekar having seconded the Resolution, Mr. G. S. Kher ( $\Delta$ svi ) in supporting it, said:-.

अध्यक्षमहाराज, प्रतिनिधी आणि सम्य गृस्थहो,
आपदे नि:सीम देछाभक्ष नारीकचे खरेसाहेक यांनीं शेतकरी, ल्यांची दु:बें आणि सरकारचा ल्यांजवर होत असलेला परिणाम, यासंबंधानें जो ठराव आपणांपुढें मांडला आहे, त्यावर मजसारह्या माणसानें आधिक काही। सांगून तो ठराव मंजूर करण्याबद्दुल विनंति करणें हैं अगदीं अशक्य आहे.

मी स्वतः शेतकरी आहे आणि भामर्मीं जी दुंखें भाहेत तीं अनिवार आहेत. भामच्यावर जे कर भाहेत, स्यांची सामान्य जनांस काय, पण शेतकर्यांस सुद्धां कल्पना नाहीं. नुसता शोतसारा चं आघांवर नाहीं-जंगलचा कर आद्मांवर च भाहे, रिक्ष्रणाचा कर आद्यांवर च भाहे, रस्ते, सउका वंगे दुछस्त करण्याचा कर आमांवर च आहे, लोकांच्या संरक्षणाचा कर हि भाहांवर च—ल्या सगब्या कराच्या ओोई्यानें लादलेखा छोतकरी हा बैढ होता अशी कल्पना केली तर तो एक निर्बल गाठव बनून गेला आहे.

महाराज, हिंदुस्थान देश पूर्वापार शेतकीचा आंे. या देशांत घेकडडा ८०-९० लोक घोती करणारे आहेत. सय्य:सिथतीवहून तीस कोट प्रजैपैकीं २०-२५ कोट रोतकरी घणजे प्रेतें बनून मेलीं आहेत. घाटेख तर त्यांस कलासूट्रीं बहुली दि छ्कणा. जंगल आणि शोतकी भिन्र करणें अराक्य आहे-जंगल हा होतनन्याचा आत्मा आहे; तो दूर केल्यानें शेतकरी प्रेत ठ्हाना यांत नवल तें काय!

जंयल गेल्यामुके शेतकन्यांच्या शेष्या मेंच्या नाहांशा काल्या, गाई क्षरी गेल्या; घोतकन्यांची पेरें दुधा०
 दूष द्बालें भाे.

गृह्ट्पहो, शेतकन्यास निर्वाइस्य रोज एक भणा लागतो, पण त्रो हि ल्यास मिळ्टत नाही, होले, हुपेटे,

 होतकन्याला तीन भण्यांचें पेतरें, फाटकी बाकळ मिळत नाहांत-आह्मा शेतकन्यांच्या बायकांस दौन वर्षोंनी दौड छपयाचा वांड ( डुगडें ) हैं सुद्धां मिळत नसल्यानें त्यांस रात्रीं बह्हहीन राहावे लागतें, आणि सकाळीं च कोणी दाराबर हाक मारली तर, ताबडतोब बाहेर येण्यास ल्या शरमतात.

ग्टद्धदो, मान्दी रोतकन्यानी अरी जरी दुर्दशा झ्सलेकी आहे, तरी आमचे राजेरजवाडे साहेबलोकांस मेजवान्या देतात ल्या दरपात्रीं तीसपासून साठ रुपये खर्चाच्या देतात, हैं भापणांस कोल्हापूर व जमखंडी या संस्थानांतiल भेजवान्यांवरून ठाऊक च स्सालेतें आहे. ह्हणजे ५०० पासून प००० शेतकन्यांचें अन्न एका वेठेस्त एक साहेव फड्या पाडतो, आणि तें सगके हेतकन्याच्या जिवाकर बें !

गृद्थ्थहो, मोलैसाहेब तुहां .सुरीक्षित लोकांस शन्रु असें ह्यणतात, पण शेतकन्यांनiँ तरी त्वह्मांस काय झणावें तें तुहीं च सांगा. कारण शेतक्यांकरितां तुर्मीं काय केलें आहे? हहींप्रमागें च शेतकच्यांबद्ल डुही सुरीक्षित भाणे पुढारी लोक हयगय कराल तर, आज स्वदेरीकरतो ठुद्मांस क्षटावे लागत भाहे, किवा परदेशी माउाबर निर्वाह करावा लागत आहे, तसें दहा वर्षोनीं धन्याकरेतों परदेशावर अवलंबून राहावे लागेल.

या ठरावावरल सान्याबद्दलची मालणी धांतिक समेची फार श नेमस्तपणाची आहे. तेवब्यानें शोतक. चांची चुधारणा होणार नाहीं व दुःखें हि कमी होणार नाहींत, छ्षणून किंतेक साले होतसारा व पाटाचे पाण्याची पही हीं अगदीं माफ केली पाहिजेत, तर च होतकन्यांची प्रेतकळा जाई्इ असें मी ह्वणतों,

लांबलचक झ्वालेडें माक्रें भाषण पुरें कहन मी आपरी रजा घेतों.
Mr. Dhondu Hari Deshpande (Khandesh) also made a speech in support of the Resolution.

It was further supported by Mr. Avadhut Ramchandra, who said:-
हे बंधवहो, शेतकरी लोकांचे स्थितीविषयीं वे होतकीविषष्यं भातां च जें चार गृस्थांचे भाषण सालें, त्यावहन बस्तुस्थिति ध्यानांत आाडी च असेल; भातां बागाईत जमीन (पाटस्थक व इरिगेगान कर) याबद्ध काय सिथति होते व हल्वी भाहे, याबद्धल मी थोउक्यांत हकीकत सांगतों, यावहून कनेल.

कसवे बेटावद ताउुके सिंदलेडें येंभील बागाई़त जमिनीस (पाठस्थळाची) दर एकरी आकार रुपे ६-१० प्रमाणें सरकार कर घेत असत. नंतर सन १८६८ सालीं हा दर कमी करून दर एकरास ५ रुपये प्रमाणें भाकार धेग्यानें सरकारांनीं ठरविलें व पाणी न मिळालें तर जिरार्हताप्रमाणें आकार घेऊन पाणकसर माफ घावी अ $\begin{gathered}\text { ठरलें. }\end{gathered}$ पुठें सन १८८२ साली पाटस्थकांत इरिगेशान कर सामील करून दर एकरीं १३ रुपये आकार भाला छ_ सन १८९३$9<9 \gamma$ साली रि०्हिजन सखे होफन हा सारा वर एकरीं १५ रुपये भमाणें भाकार क्षाला, ह्षणजे हा भकार मुळपेक्षां २-१ पटीनें वाठला आहे; अरी जरी स्थिति अहे तरी लोक साप्रमाण्गें सरकारसारा देत आहेत, परंतु हहीं बागाई़त जमिनीस पाटावें पाणी न मिबाल्यामुले त्यांतील फळझाडें सुकून गेलीं भाहेत व कित्येक ठिकाणीं अर्धवट ओ ओी कोरडीं अहेत, त्यामुळे फबझ्झाइंचें उत्पन्न अजीवात येत नाहीं, असें ह्सरलें तरी चाहेल. जीं फबझाडें अजी सुकली आहेत, अरी" घ्ञाडें तोइन, ते ें जिराईत पीक पेरण्याचा प्रसंग आला आहे, व हली किल्येक किकाण्णीं असें क्नाले देखील आहे व अर्धी ओली कोरडी क्षाडें तोडता येत नाहांत, अरी स्थिति आहे.

जिराईत जमिनांत पीक पेरलें तर मगदुराप्राणे उत्पन्न होतें; त्या उत्पन्नांत जिराईत स्वारा देणे जिनावर येतें, तर जिराईत पीक पेहन बागाईत सारा देण्याइतकें उत्पन होईळ काय ? दर एकरीं १३ छपये हा आकार सन १८८२-८\} साली जिराईत, पाणकसर व ₹रिगेशन कर मिक्रन झ्ञाला व नंतर सन १८९३-९४ सालीं री. सरवे भाली, ल्यांत दर एकरास १५ रुपये कर क्षाला आहे. आहांस पाणी कक्तरीर मिळत नाहीं दतकें च नाहीं, तर सर्वोत शोवटचा पाट असल्यामुळे मिळणारें पाणी देखील पुरेंेें नाहीं; यामुकें उत्पन्न होत नाहीं व सरकार तर आपले सान्यांत कमीपणा करीत नसूत सन १८६८ सालीं ठरल्याप्रमाणें पाणी न मिळाल्यास तहरील ही माफ़ करीत नाहीं. करितो सरकारास अरी विनंति अहे कीं, पाणी न मिळाल्यास जिराईताप्रमाणें आकार ध्यावा व ज्यांनीं जिराई्दत पीक पेरलें असोन बागाईताचा सारा दिला आहे अरा इसमांबद्ल चैकरी होऊन, त्यांचा पैसा त्यांस परत मिळावा सदें मामें मत आहे.

रजा बेतों.
वरील हीकीगतीवहून बागाईताची स्थिति ध्यानांत आली च अंसेल्ञ करितां आपले परवानर्गानें मी

Mr. Skamji Raikhma Patil also supported the resolution and said:-
शेतीचच्या पिकाची स्थिति जनाबरें नसल्यानें फार च सालावली अहे. जंगल मोकेे नसल्यानें गुरांउ चारा मिळत नाहीं. पिकाची पाहणी गांवकन्यांकहून करोंे बरें नाहीं, ती पेचाईतीकह्इन ठ्हावी. बेतसारा षेष्याजी तराशब पुढे ढकलार्वी, अरी बिनंति करावी.

राबून ठेवलेल्या रानांत पाण्याचे ठिकाण असलें तर फॉरेश (फार-अरिष्ट) खात्याकड्न फार च अडचण करण्यांत येतें. रयतेस सांगण्यांत येतें की, ". डुद्मी आपल्या खर्चाने कुपण, भिंती घाहून रानांचें रक्षण करा" है गैर भाहे.

The Resolution was put to vote by the President and adopted unanimously.

The President then adjourned the deliberations till the next day. In the meanwh:le the Subjects Committee had met.

## THIRD DAY'S PROCEEDINGS

$$
\because(29 t h \text { ApHI } 1908)
$$

The President called upon Mr. Narsinha Chintaman Kelkar, B. A. Ll. в. of Poona to move the ${ }^{\bullet}$

## FOURTH RESOLUTION

## LOCAL SELF-GOVERNMENT REFORM

That this Conference is strongly of opinion that a large measure of Elective Franchise in the Municipal and Local Boards should be accorded to the people of this Presidency,
(1) by increasing the present proportion of elective members, and,
(2) by allowing them the right to elect their own Presidents.

The Conference also urges that larger resources should be placed at their disposal for the services transferred to them and in view of their indebtedness, the plague loans now debited to the several local bodies in this Presidency. should be wiped off without delay.

## Mr. Kelkar remarked :-

भान्मांस तीन गोट्टी मागावयाच्या भाहेत, लोकपक्षीय प्रतिनिर्धींची अधिक संख्या, लोकनियुषा धष्यक्य - जान्ते उत्पन. ओमच्या हातांतलें स्थानिक स्वराज्य अल्प स्वरूपाें व बकूबानें आहे. आपल्या या राज्याची डोोा स्राटली छ्वाणजे कचन्याच्या पेख्या द पाणी आणणण्याच्या गाज्या होत. स्वराज्याना हा अल्पस्वल्प धबा आही सारखे तीस बषे गिरवीत आहों. तरी पण आमचे मास्तर-सरकार-आद्यास पुठुचा धढा शिकर्वीत नाहीत. या ध्वराज्याचा आरंभ सन १८vs सालीं छाला भसून, लॉर्ठ मेयो साहेबांच्या कारकीद्दौत भ्वणजे सन १८८० साळो था स्वराज्याकडे कांहीं उत्पम्न तोइून देऊन कांहों कामें सोपाविण्यांत आाली. लॉर्ड रिपन यांच्या कारकीद्धौत स्था० निक स्वराज्याजी बन्याज ठिकार्णीं ₹थापना करष्यांत भाली-

था भामच्या स्वराज्यावर हि भाझांस स्वतंत्रपणानें हक गाजवितां येत नाही. मुंबईई इलास्यांत लोक.



निळ स्वराज्याच्या उठट आहे. घणून च आपल्या मुंवई इलाष्यासारख्या पुठें भलेल्या इलास्यांत फार कमी प्रमाणाने ते तें|ढविकें आदे.

भ्युनिसिपालिटीचें उप्वन्न ठुगयंबंधाने फार कमी झ्ञालें आाहे. सरकारचे ह्गेगचे वारिंक कर्ज बन्या च म्युंनिसिपाईिद्यांना भॅनतें. ब्या कर्जास सूट दिती पाहिजे, व खर्च वाढत चालल्यासुकें उट्पन्न तोर्इन दिलें पाहिजे. कोकउफंडार्ची हि ही च स्थिति आहे. पुगें व अमदाबाद या शाहरांडेरीज या इल्गस्यांत कोणलाहा शहरास आपला प्रेसिहेन्ट निवउतां येत नाहीं. लह्टान गांवीं स्वराज्य ह्वरलें ह्मणजे निब्वक थधा च आहे. रिपन साहेबांच्या कारकीदींत सरकारनें धोरण, भापण बाजूइड राहून भापला तावा ठेविला पाहिजे, घांत, ढवकाववक करतां कामा नये (control from without than within) अस्ते होतें.

The Resolution, being seconded and supported by Messrs D. H. Deshpande (Khandesh) and Mir Usman Alli (Khandesh) respectively, was put to vote by the President and carried.

The President then called upon Mr. B. B. alias Balasaheb Deshpande B. A. $\mathbf{I L}$. B. (Nagar) to move the next Resolution.

## FIFTH RESOLUTION.

## SWARAJYA

That this Conference is of opinion that the system of Government obtaining in self-governing British Colonies should be extended to India.

The following is the summary of Mr. Deshpande's speech.
बांधवहो, ज्या विषयाचा उपन्यास करण्याने काम माक्याकेे सॉपविण्यांत आले आाहे, तो इतका कठीण भाहे कीं, अध्यक्ष महाराजांचा वरदहसत, अपलें प्रेम अणि ंदेंमातरम्चा जयघोष यांच्यायोगाने मला ₹फ़ती मिळाली नसती तर हें काम माझ्या हातूल कधीं च पार पडलें नसतें. जे चार ठराव एका मूतर्तूपानें भापल्यापुठें मांडले जात आहेत, ल्यांपैकीं स्वराज्य हा सर्वांचा राजा आहे. पंजाबपासून तुतिकोरिनपयंत भाणि भासामपासून कराचीपर्यंत सर्व हिंदुस्थान देश स्वराज्याच्या विचारानें उचंबळ्त आहे. या विषयाची चर्चा चालती असतां कांहीं बक्ल्यांना व कांहीं श्रोल्यांना अर्धोंगवागूनी व्यथा होत असते, परंतु माक्झा भाषणापासून आपणांस
 भाहे. तें बडाच्या सावलीखाहीं न राहतां तें ख्कद्द वडाप्रमाणें फॉफावणें याने नांव स्वराज्य. स्वराज्य, ख्वातंत्य, भात्मवशता, आत्मनियमन, इ्यादि शब्दांचा अर्थ एक च भाहे. हा राजकीय विषय सुळी च नाही. यांत राजाचा प्रोह करण्याचे कारण नाहीं. हा विषय आधिदैविक आहे, भापस्या हदयांत जितके ईश्वरी विचार जास्त येतील तितका आपल्यांस हा विषय जान्त अवगत होर्ईल. हें सर्व ईश्वराचँ कृल आहे. यांत मानवी कांहीं हि नाहीं. भाह्बांस स्वातंग्य पाहिजे आहे. स्वातंग्याची कत्पना नवी आहे असे कोणी ह्वणतात, परंतु तसें मुलीं च भाहीं. ही कत्पना फार जुनी आहे, ही कल्पना आमच्या धर्मौत आहे. आमच्या धर्मानें घ्येय मोक्ष हैं आहे. भाज अनें तकालपयंत भामच्या हिंदी राष्ट्रच्या अंतःकरणांत जी ज्योत पेटलेली आहे, ती कधीतरी नाहीरी होईल कास ? तिची जितकी बाठ होईइ तितकी केली पाहिजे. सल हें हिंदीराह्रांच घीद आहे. हिदीराष्ट्र कधी हि द्युटपी वर्तन म करो, अरी परमेश्वरापाइीं प्रार्थना आहे. आपल्यांस मुल्सदेगेरी नको. भापल्य्यांस कर्वृव्वाचा अभरममान हि नको. या उपाधी आहेत. एक एक उपधि आपण टाकून देज. ह्वाणजे सोपानपक्ती चढण्योस आरंभ होईल. आपण या पंस्तीर्नें कोठगर्यतत जाणार, हैं कोणी हि मनुष्य सांगू राकणार नाहीं. हें काम परमेश्रर करीत आहे. तो भापला मार्गदर्श्रक भाहे. भापण हूू हळू एका पाठीमागून एक अशा उपाधीचचा ल्याग करीत गेले पाहिजे.
'भह் अद्मासिम’ इतक्या वरच्या पायरीची जर आमचीसमजूत, तर 'भहं राजास्मि' असे ह्मणण्याख्य आाभांब’ कोणता घ्र्यनाय आहे ? श्र्यक्ष परव्रद्मान्ची देखील जर आादी बरोबरी करितों तर राजाची कथा काय ? घांत आद्धी एड वर्ड राजाषा द्वेष मुळां च करीत नाहीं. ल्याने खुराल श्वेतहीपामध्यें रहावे. भामच्या राज्यानें काम मात्र भाही चालनूं क्षणजे क्षालें. हा तत्वाचा पश्न अहे. घंत धोरण अयवा पॅलोसी मुळीं च नाहीं. पांघ पन्नास गोन्यांच्या जागी पांच पमास काळे येजन बसले ह्मणजे तत्व बदलतें असें नाहीं. ते हि कदाचित् अरेरावी आधिकारी ननतील. भाहांख

राज्यकारभारानें तत्व बदलावयास पाहिजे. मग तें भाज बदलो, उबां बदले, किना दका बर्षौनी उदलो, आाहाला तोंप्यैत घीर भाहे. काळ भनंत आहे, च भामचा भात्मा दि अनंत भाहे.

हा मश्न भधिद्दिविक भाहे व ल्याँच विवेचन उदात्त तत्वावर केलें नाहीं तर पोरकटपणा होर्झल. Deep thinkers and souud sleepers नेहमीं असा च उपदेशा करतात को, घाबांनों, दारें लावून बोला, भितीच्या बाहेर कोणी ऐकेणार नाहीं असी काळजी धेऊन बोला; शत्रूल्य समजेल असें बोट़ूं नका. परंडु अरी भीति बाळगण्याचें आपणां आर्यंलोकांस कारण नाहीं. आळसाला बाव न देता आपण जोरानें पुठें सरकलें पाहिजे. यानी पायरी कोठवर जाइंल तें लक्षांत आणा. धार्मिंक ख्वातं:य हैं च आमचें अंतिम. राज्य कोणतें हि असो, स्त असो की पर भसो, आमंची कींड अरी भाहे कौं, ही भौतिक राज्ये सर्व नाहींशी होतील, भामची भिस्त खल युग़ावर आहे. राजा, प्रजा, पार्मेंट, यांच्ची ल्यांत भुषी च जरूर नाहों; तेथे कोणी चोर नाहीं; जो तो भापभापल्यापुरतें नांगरतो आहे, धान्य उत्पन्न करतो आहे, खातो आहे, आाणि.परव्रध्नाच्या विचाराचितनांत भापला काळ धाइवितो भाहे. तेथें कोणी कोणान्चा राजा नाहाँ, कोणी कोणाची प्रजा नाहां, तेयें पोलीस नको, कोर्ट नको, भाणि अंधिकारी हि नकोत, हें च आमनें अंतिम साष्य भाहे. याचे शिखर हि आपल्यांस दिसत नाहीं. फार षर पाहूं लागल्यास पगडो पडेल आाणे आपली फजिती होईईत. आमचा पिठिजाद स्वमाव आहे की, भादी कोणाचा द्रोह करतित भाहीं. "अद्टेषा सर्व भूतानां मैन्रःः करण एव च" असें भामचें त्रीद भहे. भग ध्या दीउद्रडीच्या राज्याकरिता भाही द्रोह करू काय? हिंदुस्थानांतील स्वराज्य ही एक उपाधि भाहे खरी, परंडु भामच्या स्वराज्यावर सर्व जगाच्या उन्नतीचा किंवा अवनरींचा प्रश्न अवलंबून आहे. सर्व जगाचा एक पंचमांश भाग हिंदुस्थानोंत आहे. मनुप्यफातीनें फल्याण करण्यानें काम आपणाकडें आहें. हें न करून तुझ्नी मनुष्यजातीचा दोहाह संपादन करणार काय ? राजरोईाना घाँत बिलकूल संबंब नाहीं. पाश्भिमाल्य राष्ट्रांस या मातीची भतिराय तहान लागली आहे. जर्मनी प्या, फान्स ष्या, एकसारखा आपुरी संपतीचा ओघ तिकडे मोब्या जोरानें चालला भाहे. भाजकाल जगामघ्यें पांठरा विरदूरंगी बेरेगी, भसा भतिशय महत्वाना प्रश्न आहे. सर्व दुनियेमघ्यें ही दुही आहे, मवाळ जहालांनी नाहीं.

सगब्या दुनिमेयुपढं भामच्या राष्ट्रची किंमत राहिली नाहीं तर आमनें राष्ट्र तें काय ? आपण भानव भाहों; ह्वयानें दारिद्य आले तरी हरकत नाहीं, पण, ईश्ररा, भाद्मांला तेजाने दारिद्य करी हि भाणू नकोस. षा द्वारिद्यानें भाही चिरहले जाऊ, याकरितांतें न येण्याची भापण तजवीज केली पाहिजे, षासाठी आपल्या देशातल्या सर्व हिंदुुुसलमानांनीं, लहानथोरांनी, हीपुछषोनी, एकजूट केली पहिजेे. विद्यार्यागणहो, रिसले सरक्युलर-
 टोणग्राजी आज आपण कत्तल उब्ूं था. भापलें राष्ट्र जागृत भालें लादे. एकदां राष्ट्र योग्य तन्हेनें जागत प्वाळें ध्रणजे मग ल्यालग कोणी हि चिरहं शकत नाहीं. पृथ्दीवर लोकपक्ष ह्रा राजा आहे, भापण यानें आराधन कंस.

## Mr. V. G. Ketkar of Nasik, in seconding the Resolution said:-

## अंज्यंक्ष महाराज व देराबंधवहो,

 दन देण्याकरिता मी भापल्या पुढें उमा राहिलों भाहे. स्वराज्याचा ठराव रा. देशापोंे यांनी घाच्चूत द्वाख्विला नाही, तो मी प्रथम भापल्ययंस वाचून दाखवितों. ( मूळ द्रमजी ठराव व ल्यानें भाषांतर बाच्चूत दालविले ). माह्न्या मतरें या ठरावाचे रहस्य ल्याच्या भाषेपेक्षां ल्याच्या मथळ्यांत क्षणजे स्वराज्य या धान्दांत भहे. स्वराज्य कणजे च
 दासविलें भाहे. वाह्य व भागांतुक उपार्धीपासून आात्यानी मुक्षता करणें घणजे च आात्यास स्वराज्य प्रात्त होणें अगर ल्यास मोक्ष मिळणें हेगय. भापल्या राष्ट्रस बन्या च उपाधी शगून तें श्ररू क्षालें थाहे, $\square$ या उपाधfी-
 पूर्षी २१ घष्षे आपल्या राष्ट्रांतील खदे होर्शल याबदृल उपाय योजात होती; परंतु त्यांस हा उपाय सापठला नाही. भापली. राष्ट्रीय सभा अक्ञानावस्पा

 तें राष्ट्रीय सभेच्या हाती त्यांनों मार्गदर्शंक क्षणू दिले. स्वराज्याच्या पोटांत सर्वं गोटी येतात. या निशाणाध्या अनुरोधानें भापण चबवळ केल्यास राट्टीय उपाघी पर नाहांशा होकन आपलें राष्ट मुक्त होईल यांत घंका नाईी. स्राज्यान्वें जें तत्व भाहे तें च या ठावांत धतलें आहे. यापेक्षां जात्त वेळ न बतां या ठरावास भापण अनुमति दे उन


Mr. Shriniwas Vyankatesh Kaujalgi having supported the resolution, it was putto vote and carricd manimously.

The President called upon Mr. Mahadev Rajaram Bodas m. A. Ll. b. ( Bombay) to move the

## SIXTH RESOLUTION

## VILLAGE SYSTEM

That in the opinion of this Conference, time has arrived when the old village system of the country should be revived, suitable modifications being introduced into its constitution, so as to render it an effective unit and foundation for a self-governing system of administration.

In proposing the resolution, Mr. Bodas remarked:-
आमची ही प्रामसंस्था फार जुनी आहे. मनुस्मृत्तांत मुद्धां तिचा उलेखेख आहे. तर असल्या भामसं₹थेचें पुनरुज्जीवन करणें हें सरकारचें व आपलें उभयतांचें कर्तव्य आहे. या बाबर्तांत मतमेद कोणाचा च नाहैं. सरकाइनें जर या कामीं मदत केली नाहीं, तर आपण सर्वानीं या संस्थांचे पुनरुज्जीवन करावें, अरी माझी आपणांस्तिनंति आहे,

The resolution, being seconded and supported by Mr. Bhausaheb Bhate of Belgaum and R. S. Kuvarji Bhaidas (Gujrat) respectively, was put to vote and carried unanimously.

The President then called upon Mr. Bal Gangadhar Tilas to move the next Resolution.

## SEVENTH RESOLUTION

## NEXT CONGRESS

That in the opinion of this Conference it is necessary to make a united effort to arrange for the holding of the Indian National Congress, as beforc, in December next, and that this Conference appoints a committee composed as follows, to place themselves in communication with the leaders of all partics throughout the country including the Convention Committee and the Congress-Continuation committee with a view to that end.
R. B. G. V. Joshi, President
Mr. N. C. Kelkar, Secretary
R. B. C. V. Yaidya
Mr. A. R. Mhalas
" N. P. Patankar
" V. R. Natu
" D. K. Desai

Mr. Tilak, who was received with loud and continued cheers, said:-
दोन प्रहरच्या उष्णतेत ₹वराज्याचा ठराव अापण पास केला हें ठै। च आहे; कारण ताप झाल्याशिनाय स्वराज्य मिळत नाहां. माद्या दातांत षो ठराव भाहे, तो शीतळ संध्याकाळच्या वेळेस विचाराकरितां ध्यावा, अशा श्रकारना भाहे. याना विचार सायंकाळच्या वान्यानें धंड झालेत्या डोक्यांनीं आपण कराना. सुरतेस मोडलेली .राष्ट्रीय-

सभा सर्व पक्ष एकवटून होगें शक्य भहे किंवा नाहीं, हा प्रश्न भाहे. राह्ट्रिययभा हैं राष्ट्रांने जीवन होतें. एकवीस धर्षोच्चा अल्पष्भी कायद्यांतूत सुटली असतां राष्ट्रीयसभेस प्रौढता आाल्याबरोबर तिजवर असा प्रसंग चुजराात, ही डुःखाची गोष्ट आहे. राट्र्रीयसभा स्ररतेस मोडही असली तरी माह्या मतें हें संकट भपारहार्य नाही. हतेकेच नाहीं, तर आपण सर्व पक्ष एकवटून समेटानें राष्ट्रीयसभा भरवूं हाकतों असें सिद्ध केल्यास, आमच्यांत सौजन्प आरेे, भामच्यांत सजीवपणा आहे आाणि आमच्यांत देश्रमीति आहे, अरी जगानी खात्री होणार आाहे, ज्या ठरावावर नी बोलत आहे ल्यासंबंधाने पुष्कळरी जबाबदारी मजवर आहे, आणि ती भोखसूनच मी भाज बोलत आहे. जुरेतस दुफठी झाली; भातं सर्व जाताँच्या, धर्मोच्या, मतांच्या लोकांची सभा होईल की नादी हा पश्न अाहे. १८५८ च्या जाहिरनाम्यांत सरकारानें जाहिर केलें कीं caste, creed किंवा colour जात, धर्म किवा धर्ण या गोट्धी बाजूला ठेवून राज्यकारभार चालवूं. ल्याचप्रमाणें जात, मत व धर्म या तिन्दीं उपाधीनीं न भासलेलें असें राष्ट्रीयसमेचें धोरण असले पाहिजे. जात, मत व धर्म यांतील भेदाभेद हक्षांत न आणतो सर्व माणसें राह्ट्र|जे कार्यांकर्रतं एक होतात, यान्वे नांव एकी व यान्चें नांव राष्ट्र. एकदां राष्ट्रीयसभेनें अघ्यक्ष ह्शालेले सर हेनी कॉटन यांनीं भापल्यय 'न्यू ईंडिया' पुस्तकाने प्ररंभीं अराच आरायानें विधान केलें काहे. देशांत भिन्न भिन्ध समाज, भिब भिष्र घ्यन्ति, भिम्न भिल्न मतें, हीं असावयाचींच; हातांच्चं बोटें जरीं सारखीं नसतात तथें हें असावयाचेंच; नाहीं तर मग ल्या देरांत माणसें राहत नाहींत त्रर मेंढरें राहतात, असें द्यणावे हागेल. राष्ट्र द्सणजे एका धर्माचे, एका जातीचे, एका मताचे लोक, अरी ष्याख्या नाहीं. आपलीं भिन्न भिन्न मतें सोट्टन लोक एक छेतातात तेव्हां ब्यांस राष्ट्र ध्भणतात. बावीस घर्षें असें चाललें; पण दुद्दैवाची गोट्टि की, हें पांच सहा महिने विसरलें गेलें. हिंदुस्थानानें कल्याण करण्याचा मका एका जातीला, एका धर्माला किंवां एका मताला नाहीं. हें सर्वाँें काम आहे. देशकल्याण करण्याचा सर्वौस है आहे. या बाबतींत कोणी 'दुसच्चांस दूर सारणें-कम अस्सल ह्मणणें-मूर्खपणानें आहे. देशकल्याणाकरितां सर्व लेक प्रयत्ल करीत आहेत. हो हक एकघ्या मुसऊमानांचा, एकघ्या हिंदूंता, एकख्या पारशांचा अगर एकख्या जैनांचा नाही. हा म्रश्न मूळ असा
 लागले. येथून खन्या अडचणीस सुरचात द्याही भाह. या बाषतीतलें किल्मिष पथम भनांतूत गेलें पाहिजें; तें मनांतून गेले छ्मणजे एकी होईल. ह्मणून समेट धडवून.भाणण्यासाठीं कमिटी नेमण्याचा ठराव मी आपल्यांपुठें अाणिला आहे. रंगलंउच्या पार्लमेंटांत लिबरङ आहेत, रॅडिकल आहेत, युनियनिस्ट आहेत. तेथ कोणी असे झ्षणत नाहींत कीं, असुक एका पक्षाल़ा पार्रेंटांतूत काहून या, हैं तेथें चालणार नाही. ज्यांना लोकसत्तात्मक संस्थांचा अनुभव आाहे, अरा लोकांचा भसा अनुभु आहे,-ल्यांचा असा नियम भाहे-कीं अरा संस्थांतू सर्व प़क्षांचे लोक घेतले पाहिजेत. व्यात ज्या पक्षाचे बाजूनें बहुमत असेल ल्या पक्षच्या मताप्रमाणें निकाल होत असतो. इंल्लंबांत ज्या पक्षाकडे बहुमत असेल स्या पक्षाला राजा प्रधानमंडळ तयार करावयास सांगतो. एका पक्षानें अगर राजानें तिकेे चालणार नाहीं; अगर एका पक्षाचे बाजूनें बहुमत ऋाले ह्नणजे • त्यास दुसच्या पक्षाला संस्येत्तू कादून दे संस्थांचे वळण अयाप आह्मांला लागानें तितकें हागलेले नाहीं. छांहीं, आपले घरांत महाराला येऊें देणार नहीं, भसे घणतात, ल्याप्रमाणें लाही ज्यांना या बाबर्तींत महाराप्रमाणें लेखतों, त्यांना राह्ट्रीयसमेंत येऊं देणार नाहीं, असें ध्भणणें ह्मणजे घर व सार्वजनिक संस्था यांतील फरक न समजणें भाहे, असें क्षाल्यास राह्रीयसमा हैं। गोन्या भधिकरी वर्गाप्रमाणें ( bureaucratic) होर्क, ती लोकसत्तात्मक संस्था राइणार नाही. राह्र्रीयसभेमध्यें पूर्ग स्वततंत्र्य भागणान्या, अर्धे स्वातंत्य मागणान्या, चतकोर स्वातंत्र्य मागणान्या, मुथीच स्वातंत्य न मागणान्या धरा सर्व पक्षांना बोलाविलें. पाहिजे. हैं कसें करतां येई़,, हैं ठरविण्याकरितां एक कमिटी नेमावयानी आाहे. या ठराबावर
 भागणान्या लोकांस रार्ट्रियसमेत्नल काबून टाकानें, अरी सून्ना भापल्या पुठे येणार आहे। भमर्यादित स्नातंज्य भसावें अवें ह्नगणारे आाही काय या देरांतील नाहीं? आहीं रार्ट्रीयसमेंत नसानें, अनें घणण्याचा हक कोणाला आहे? हे कोण सांगणार? आाज हा पक्ष हहान असेल, पण पुठे तो मोठा होई巨 भाणि दुसरता पक्ष कदाचित़ धुळास मिकेल. दुसन्या पक्षाला भांत न घेण्यानी एवठी धमेंउ कहाता ? या पक्षास काठून टाकल्यास ती 'राष्ट्रीयसभा' राहणार नाहीं. सर्व पक्षांना स्षुला दरवाजा असला पाहिजे. सही करा मग आंत घेऊं, अर्टे राश्ट्र धणू घ्याकत नहहीं. बादू निपिनचंद्र पाल व बादू अरनिद घोष हे ज्या पक्षांत आाहेत-व ज्यांत मी भापला अंतर्भाव कहुन घेतों-ल्या पक्षाला चहेर ठेवा, अरें घ्षणतां यावयानें नाही. भापल्यांकैकीं तरी कोणी घगेल अरों मला वाटत नाही. कन्हेन्रानमध्यें मुसलमानांना सवलत आहे, पण राह्ट्रीय पक्षाकरितां माध्र सवहत नाहीं, हैं काय ? या पक्षाला मांडवाबाहेर ठेठून जे खतः मांउवांत जेवतात, ते आपल्या पोरांना धराबहहेर ठेन्यूल स्वतः स्चिजविछेढें अन्न निर्दयपणानें सातात, अटें झ्भणावें हगेल. हिंदुस्थानांतींल सर्व 凶ोकांनीं बंधुमावानें हातांत ह्वात धालण्पात्र

 किंना ही जहालांनी जहागीर नाहीं; हैं या सर्व लोकांन्ष घर आहे. पाहिजे तर या घरांतीछ एक खोली धेऊन

ल्यावर एका पक्षानें भाप⿳ेे नांव लिदावें, भापली जागा भाष्बत घ्यावी; पण सर्वौना या हुका घरांत राहण्याचा इक
 जावें. 'द्रपज नको' असें छ्यटल्याबरोबर किलेकांना भीति बाटते. पण मग बाप मेल्यावर बापाची इहेट मागतां तेन्हों भीति बाटते कां? बाप मेला छ्वणून ल्यानी अर्धीं इंटेट स्वर्गाला पाठनाल काय? कातडी बचालO्याकरितां सुद्मी हें करात असाल तर तें ठ्यर्य भाहे. ( Faith and Aspirations) अंतिम साध्य व महत्वाकांक्षा हीं पिनल-कोहाच्या वर आहेत; ती पिनल-कोडाच्या मर्योदेत येत नहींत, असें ख्दू मोलेसाहेब क्षणतात. जो धंतिम हेडु होक्यांत असेल तो साध्य करून घेण्यासाठी योजिलेले उपाय पिनल-कोङांत येतात. पिनलको। योजिलेल्या उपायांस लागूं आहे; मनोविकारांच्या पराकाष्टेला पिनल-कोड लागत नाहीं. मीं मागें उदाहरण
 कायदा व नीति याला धरून आहे. 'एडवर्ड बादराहाला तक्षावरून ठकलून देऊन मी बादशहा होईईन' असें जर

 घच्या उपासकांत मिसळं देऊं नये काय? योगसामर्थ्यौंत कांहीं व्यल्यय घ्नाला ह्वणजे ल्याला राजकुलांत जन्म प्राप्त होतो. समजा कीं, मी योगसामर्थ्योनें अशा रीतीनें हिंदुस्थानचा राजा द्यालों तर तें कायदेशीर होणार नाहीं काय? समजा, बादशाहानें मला दत्तक घेतलें, तर मग मी पुढ़ें बादराहा होईन, मग तें काय बेकायदेरारा द्वालें ? केणती हि गोष ज्याच्या ल्याच्चा कर्तबगारीवर अवलंबून आहे. कोणाला ह्ससोबाची भाक्ति करून च मोक्ष मिळ-
 ते छांगले जाणते, सूल़झ आहेत. काय स्ट आहे, काय अनिष्ट भाहे, हैं काय ब्यांना समजत नाहीं ? स्वातंडयभादी होकांइतकी भापली दूरहट्टि पोहोंचत नसली तर ल्यांना छांकर्बन देणें देशद्रोहीपणावें भाहे. ज्याच्या ल्याच्या कतीचे परिणाम जो तो भोगील़. ते राष्ट्रीयसभेला भोगावे लागणार नाहींत. भिणाच्या, चांचपडत जाणान्या लोकार्ची भीति निर्मूल भाहे. उुमचें मत नसेल तर 'नाही' 'झ्षणा; पण भामचे विचार आह्मांला सांगूं घा. भवभूतीनें फटल्याप्रमाणें सूर्याच्या प्रकाशाचा फनडसा भारशाषर पडला तर ल्याने परावर्तन होकन ग्रकाश वाठेल; मातीवर पहला तर कांहीं होणार नाही. माह्या कणगुल्यांत मावेल सरी राष्ट्रियसभा पाहिजे; तिची हांबी, उंची, रेंदी, परीघ, अधिक नको, असे क्षणतां येत नाहीं. कणगुल्यांतील सभा पाहिजे तर भरवानी, पण तिला राट्ट्रीयसभा भणता येणार नाहीं. भागें मी उदाहरण दिलें होतें ल्याप्रमाणे, सर्व हिंदूंच्या समेंत, खंँब व वैण्णव हे जरी दोन निरनिराके पंय असले तरी येतात; भाणि सर्व जगांत हिंदु, रशियन, वांरे सर्व लोंक येताल. ज्याला ल्याला ख्वत:नें घर भाहे, पण 'टाउन हॉल' सार्वजनिक असतो. ततें ज्याला लाला आपले ‘ कोड ' आहे पण राष्ट्रीय कामोत सर्वोनों सांयाइीं खांदा लावून लढले पाहिजे. राष्ट्रीयसभा एकघ्या भवाबांचीं किंना एकध्या जहालांची नाहीं. एकानें उसन्याला उकल्बन धावयावें, थाचा उपक्कम धुरतेस ध्ञाला; ल्यावा परिणाम काय क्षाला, हें दिसतें च भाहे, उुछी भणाल " आही निराळा यल़ कह், ठुही निराळा यत्न करा " पण परिस्थिति फार कठीण आहे. हिंदुस्थानांतील, सर्व लोकाना एका मोग्या बलान्य अधिकारीवर्गाशी-राजसतेच्चा अधिकारमदानें धुंद क्षालेल्या बलवत्तर घमेंड-
 अरानें मरा येणार नाही. सर्वौबर आलेलें अभ्र गेल्यावर "मी भापला सेपापक या खोलींत करं कां ल्या सोलींत
 चि习सेन गंधर्वानें दुर्योधनाला पकडलें व तो त्याला नें हागला, तेन्हों धर्मराजानें सांगितलें की, आाही भापभापसांत भाहू, ते $\bar{ह}$ कीरव घांभर व भाईी पांच; पण जेठ्हां तिसच्याबरोबर प्रसंग येईेल तेव्हां आही एकरों पाच आहों । सध्याचा काळ असां भाहे कीं, आपण सर्वोनी यात्रमाणें 904 राहिते पाहिजे. राष्ट्रा प्रसंग असा आहे की, जगांतील अति षलाब्य अशा अधिकारीवर्गाइी टकर यावयाची भाहे. जहाल, भवाळ, निम्मे क़हाल, निम्मे भवाळ, ज्वलत जहाल, ज्वलत मवाळ, असे करून उपयोगी नाहीं. प्रत्येकानें गोरर्षन पर्वताला काठी लाविली पाहिजे. एसाधाचा \&ंतिम हेडु भलग असला क्षणजे तो अस्पर्श क्षाला असें कोणत्याहों शाघांत सांगितलेलें नाहीं० राह्ट्र्त असें भाहे की, तें पुत्रार्प्याला पुत्र, मोक्षार्य्याला मोक्ष देते. जातीचा भेद प्रलेक बाबतींत आणणण्याची आपही पूर्वापारची वईईट सेड आछे; ल्या जाती पुष्कब काल्या; राजकीय बावर्ताँत तरी आतां जाती कर्ष नका. जहालाध्या हातांतलें पाणी आही घेणार नाही, जहालांनी हिजविलेलें अम्न आही साणार नाही, असें क्षण्ट नका. स्वातंच्येवीच्या हत्तानें हैं अष्र पवित्र कालें भाहे; हा सत्यनारायणांचा ग्राद आहें; तो सर्वोनीं घ्यावा. तो न घेणारांस सत्यनारायणाषा צ्साद न घेणान्या इसमास जी सिक्षा होते ती होईल. आपण क्षणाल, हैं ‘अराक्य’ आदे, पण नेपोलियन क्षणत असे की, मास्या कोशांत ' अराक्य ' हा शाब्द नाही. राष्ट्रला अमुक गोष्ट अराक्य आहे, असे क्षणतील ल्यास छतिहास खमजला भाही, असे च करलें पाहिजे. अखक्य कांहींएक नाही. मन

कोतें, भिन्तें, ध्राल़े आहे गोन्या अधिकाच्यंनी रागाइूं नये कणन धारू भिणें अाहे. गोरा अधिकारारार्ग रिे स्यांना भापल्याकडे ऑढीत आहे. पण मेलेसहेब सांगत आहेत कीं, चांदोबा भागूं नका; ते उुह्माला फार तर ซहाबा पेला देतीक किंवा आहेत द्मणजे बसायाला खुर्ची देतील, एवढेंच. हें लक्षांत ठेवा. रीस साहेबांली लिहिेलेल्या पुस्तकाबर टीका लिहितांना ' टाइम्स ऑफ इंडिया ' काय क्षणत अाहे, तें पहा. तो क्षणतो, जहालाचा पक्ष मोड्रन टाकम्याकारितां मवाळ पाहिजेत; पण ल्यांनीं भाप⿳ें अंतिम साप्य सोह्दन य्यावें. अंतिम साघ्याबद्लचा तंटा मालक पै हि देत नसतां यजमानाला लाख रुपे मागावे कों कोट रपये मागावे, याबद्धलच्या मिक्षेकन्यांच्या तंब्यासारखा अहे. यजमाब पै हि बावयास तयार नाहीं, उलट पुरभग्याकड्यन लाथा मारून हाकून. देणार आहे. आणि इकदे ल्यांच्याजवक किती मागावें-हास कां कोटी-याचा बाद भाजविणें, जासारखा अंतिम साष्याकरितां तंटा करीत बसणें मूर्सपणानें भाहे. हा मूर्ख्रपणा किती दिवस चालणार ? मतभेद राहतील च, पण एकमेकांच्या सहाप्याबेरीज राए्ट्रकर्य
 ल्याला हातंभर मागें सारा-ल्याच्या बोलण्यानें मोहून जाऊँ नका. गोन्या भधिकारीवर्गाची घह मूठ सैल कराबयाची आहे, ते न्हां या सुठानें एक बोट जहाहांनों सैल केले, तर दुसज्या पक्षानें दुसरें बोट उघडलें पाहिजे ब मूळ मोकनी केली पाहिजे. मग निरनिराळ्या चौक्यांत सैपाक हवा तर करा; पंण सध्यां लढाईचा काल सहे. यावेळी एक च सम
 असा प़श्न येईल तर युनैटेड़ स्टेट्स् कडे पहा. ज्यांत निरनिराढे पक्ष एक होतात, ल्यास च राष्ट्र घणत असतात. डुसरी एक सूतना अरी आहे कीं, कलकत्त्याच्या ठरावास पाया समजूल राष्ट्रीयसमेचें काम पुठें चालविण्याकरारता
 मांद्इन, वे सांगतील तसें कराकें; हें मला मान्य भाहे. पण माने़ छ्मणणें येवढें च की, कमिटीला अशा रीतीनें बांधून टाक्इू नका; साधिन, उपाय व मार्ग या संबंधाचा भाग गौण आहे, ज्याला जो मार्ग सोपा वाटेल तो तो पत्रराल. कमिटीवर आपण काम सोंपवावें. ज्या अध्यक्षंग्नी आपल्या या समेनें काम आज चार दिवस हतक्या सौजन्यानें वृ विद्देतेनें केलें, लांना बिकट मार्ग कोणता व सुलभ मार्ग कोणता हैं समजत गाहीं काय ? या צ्रमाणें दोन सूचना भापल्या पुठें येणार आहेत, ल्यासंबंधाने सावध रहावें. कोणी भणतील, हा प्रांताचा प्रश्न नाहीं, हा राष्ट्रचा प्रश्न काहे. होय; हा राष्ट्रिचा प्रश्न आहे. पण आाही राष्ट्रचे धवयव आहोंत. डोळयाल्ग दुखापत क्षाती असतां, हाताने त्याला औषध घालूं नये, असें छ्मणत भसाल तर मग हा ठराव घ्रांतानें चेऊ भये. असा प्रयत्न करण्याषां आमचा हक आहे. पोट आणि अवयव या धऊ्धांतीळ गोटीप्रमाणें आाही एक द्वाले पाहिजे. नाहांतर सर्व घरीर मूत होईक. जहालांरीं उुद्रन वागल्यानें भापल्याला हक मिळतील, असा जर - मवाळ ' असें ज्यांना क्षणतात ल्यांचा समज असेल तर तो फुकट आछे॰ सरोखर जर हक त्यांना मिळत असताल तर ते भाहांला पाहिजे भहेतः पण घोडा व हरिण यांची गोोट्ट ल्यांनी विसरतां कामा नये. हरणाएा हुसकवूल लाषण्याकरितां घोज्यानें भापल्या पाठीनर एकदां जें जीन घालूं दिले, तें जीन धोडेस्वारानें त्याध्यावर कायमनें ₹ केलें, इकडे लक्ष दिले पाहिजे. आपल्यांतील डुहानें ईंमजांना आतांद क्षालेला आहे, पण ते कोणाला कांहीं देणार नाहींत. ६्रजी गोड गोष्टी ऐकून भुल्रं नका. एकीनें महत्व न समजणें हें मूर्खपणानें भाहे. सर्वोंचा समावेश राष्ट्रीय
 बिहारी है गेल्या राष्ट्रीयदभेचे भध्यक्ष आहेत, असा बंगाल्यांत दूट निघाला आहे. सुरेंदनाथ बावूंनी कन्ठेन्येनमष्यें भरी सून्ना केली होती कीं, तॉ. घोष यांनीं अध्यक्ष या नाल्याने पुनः राष्ट्रीय सभा बोलवानी. पण सुंदनाधासारए्या
 आहे, तेन्दां या ठरावास भापण भापली संमति धाल अरी मला भाशा भाहे.

The resolution was seconded by Mr. Bhausaheb Bhate and supported by Dr. M. M. Raeji of Surat.

To this Resolution Mr. S. D. Garud moved an amendment, that as there was a party which advocated Autonomous Government, it would not be advisable to have a Congress of all parties in the land. Mr. M. K. Apte seconded the amendment, which was also supported by Mr. R. I. Kotwal. Mr. B. G. Tilak made a few remarks in reply to the amendment. Then Mr. Chitale of Nagar further moved an amendment that the whole question should be referred to the arbitration of Mr. Dadabhoy Navroji. Mr. S. D. Garud seconded. Mr. Tilak having replied, the amendments were put to vote and lost. The original proposition was carried by Majority, only five delegates voting against it,

The President adjourned the Meeting till the next day.

> FOURTH DAY'S PROCEEDINGS.
(30th April 1908)
The President called upon Mr. Damodar Bapusa (Yeola) to move the next Resolution.

## EIGHTH RESOLUTION.

## SUMMET SHIKHAR.

That this Conference views with alarm and dismay the proposed interference with the sacred character of the Summet Shikhar Hills by permitting the erection of residential and other buildings thereon and enters its omphatic protest against such interference with long established religious rights.

## Mr. Damodar Bapusa said:-

जैन या देशाचे असल्यामुले ड्यांच्या संबंधाना प्रश्न प्रांतिक सभेनें घेणें जहर भाहे. १८५८ च्या जाहिरनाम्यांत धार्मिक बाबतींत हात न घालण्याबह्ल चचन दिले आहे, त्याविरुद्ध हें वर्तन आहे. राणीसाहेबांच्या निधनोत्तर त्यांचा जाहिरनामा अराक्य सनद ह्मणणें अगदीं अयोग्य आहे. असें जाहिर करण्यानें लार्ड कर्झ्झन हे असत्य बोलगारे का, आरिआाटिक लोक खोटें बोलणारे, याचा आपोआप उलगडा होतो. जैन अ़गदीं गरीब. त्यांच्या धार्मिक समजुतीस धका बसत आहे, भ्रीरैल माह्हिकार्जुन अथवा गिरी:यावर जागा चांगली असल्यास तेथे हि बंगले होतील. भाही या टेंकडीस צ्रदक्षिणा घालतों ब भाही प्राण्णीसंहाराविरुद्ध आहों तेव्हां आमच्या प्रदक्षणेच्या आाड हे बंगले येताल व तेथे प्राण्यांचा संहार होईल. कलकत्ता हायकोर्टाचे सर चंद्रमाधव घोष यांनी या बाबतति जैनास अनुनूल असा निकाल दिला ओटे. तीन टेकज्यांभैकी, मधील टेंकडी विकत देण्याविषयीं अथवा भाडेपम्याने छेण्यास भाह्हांस सांगण्यांत येत आहे. हा चैदा लाख जैनांवर अन्याय व जुल्ूम होत आाहे. अंतःकरणास पीळ पडत आहहे, झ्सणून आही बोलत आहॉ. मुसलमानांनी देवळั पाडली, तरी तंथें त्यांनीं ईंशपूजे करितों भापल्या मझिदी बांधिल्या; परंतु हहींचा प्रकार कांहीं विपरीत च आहे. आमचे अर्ज, तारा, डेप्युटेरान यांचा निकाल निरारेचा झ्झाळा. जैनांनीं या वेळी अराष्र प्रतिकाराचा उपयेग करावा. ल्यांनीं आपली मूळची काणिज्यच्चात्ति सोडली. ते आातां राली उद्दर्स वगैरेचे गुमास्ते द्रा⿳े भाहेत. या लोकांनं स्वदेरी चळवळींत पुरस्कार घेतला पाहिजे.

Mr. Balchand Hirachand of Malegaum, while seconding, said:-
अध्यक्ष महाराज ब बांधवहो ! माले मित्र रा. दामेदरददास यांन̃ँ जे ठराष भापलेगुढें ठेविला आहे, त्यास मी अंतःकरणपूर्वक्क अनुमोदन देतों. संमेत श्रिखर हैं जैनांना किती त्रिय आहे, व या तीरांवर जैनांची किती भाक्ति आहे, यान्चें अनुमान करणें द्रतरांस कहिण आहे. प्रतःः्मरणांत आाही जैन लोक प्रथमतः

## ' समेत शिखर इत्र्वुजय सार '

या बाक्यानें भारंभ करितों. कोणत्या हि मंगलकायौंत 'समेत शिखर' या पवित हाव्दाचा भाद्मी उच्चार करितों. ज्या ठिकाणीं आमचे परमपूज्य देवाधिदेव तीरैंकर महाराज निर्वाणपदाप्रत पावले, तें स्थळ, नठ्हे, त्या स्थळांतील प्रत्येक परमाणु, अत्यंत पूज्य व पाि़ल असा आही भानितों. त्या लिरीवर भाही कोणत्या हि प्रकारनें बाईट कृत्य करात नाहीं. फार काय सांगावें, भासी तेथें थुंकत देखील नाहीं. उघस्या पायानें जातों, अशा ठिकाणी इंपज पहादुरांच्या छृपेनें (!) आतां बंगले बांधले जाणार। ज्या हिकाणी परम पूज्य तौर्थैकर महाराजांनी योगसाधनें केलीं त्या ठिकाणी भतां मांसाहारी प्राणी आपल्या सर्व चंबूगवाब्यानिरी़ी तळ देणार। वाटेल तीं कृत्यें तेथें होणार ! आणि ती कृटें डोष्योंनीं प्र्लक्ष पाहून स्वस्य बसण्याचा प्रसंग या काळी यावा, यापेक्षं परम दुदैंबत तें कोणतें ? या कृत्याच्वा बातमी ऐकल्यापासून प्रत्येक जैनाच्या अंत:करणांत कहोल उत्पन्न माला आहे ; प्रत्येक जैनानें अंतःकरण पोर्रन जात आहे; आणण संतापाने प्रत्येकाची चृति बेफाम होत चालली भाहे.

होल्या दौउ-दोन धर्षौत जेन्हापासून या कगल्यंसंवंधी बतामी नोकात पदरली, स्या केळपपासून प्रत्येष जैनाच्या बायंकापोरांत देखीख अतिशय दुखख पसरतें भाहे. फार काय बांगारें, भामने साधुलोक जे अलन्त शांतताप्रिय व दया हा च ज्यांचा प्रषान गुण, ल्यांच्या अंतःकरणांत देखील किती संताप उत्पफ क्षाला कारे, रे श्रक्ष पाहिल्यावंच्चून समजणें कठिण धाहे. लोकांनीं अर्जोचीं आाणि तारांची मेंोेकी सरकारच्या पुकें टाून करणा भाकिली, परंतु ते सर्द अर्ज ब तारा कचन्याच्या टोपल्यांत पह्हन, कांहीं गौरकायांचे कोट्ठ पुरविण्यासाठी १५ लास जैनाच्या ओरडण्याकडे हुर्लक्ष कहून, अखेर बंगते बंधण्याचा हुक्नम सोठला. (धि:कार)
 इंचिचतात्त, असें सांग्यांत येतें; इंपज लोक माब अत्यन्त उद्वापणानें तत्व अंगिकास्त कोणाच्या रि धर्माच्या भाड येत नाहॉंत, असें जाहिरनामे लानून सांगण्यांत येतें; त्या च द्रज लोकानी हीं कल्यें करण्यास तयार म्छोंों ही फार लाजिखाणी गोष्ष आहे. या तीर्थासंबंधी अकबर बादशार्धानी भामेे पूज्य घुनी थी हीर विजय छुरी यांना एक सनद करून दिली आहे. ल्यांतील महल्लाचा माग भापणास बान्नू दास्बवितों.

* $\qquad$ .. पहाड जो कि षंगालमे है बह समी पूलाकी जगह और पढाएके नीचेकी जगह जो मेरे राज्यमे है चाहे किसी ठिकाने जैन श्षेताबरके आचार्य हीर बिजय सुरीको देनेमे काई है, हकीफतमे ये सभी जगह जैन श्वेतांबर धर्मवालोंकी है, जबतक सूयंसे दित भौर चांदले ऱत रौशन रहे तषतक ₹स फुरमानका हुकम जैन श्वेतांबर धर्मंके होगोमे चांदकी तरह प्रकारामान दहे, कोई आदमी ह्नको हरकत ज करे, कोई इन पहाडोपर नीच्चे चारो तर्फ पूलाकी जगह और तीर्थकी जगह जानवर कोन मारे, इस हुकमपर अमल करे. इस हुकमसे न किरे, नयी सनद न मांगे, लिखा तारीख $\cup$ मी माहे उद्दाबह्हेस भुताविक माहे रवधिल अवत सने २० जुुउसी "

भशा प्रकारची सनट घट्यक्ष हजर असता द्रज लोक घणतात की, ही घन६ बनाषट आाह. जे
 तयार नाहौत, सल्यापासून ज्यांच्यां धर्माची उत्पत्ति, ल्या लोकांस घ्वणांें कीं, उसी सोटा दस्तैकल केला भाँं, ही भलंत बेशरमपणाची गोष्ट आहे. ( जि:कार, धि:कार)

भातांपयँत जैन लोक भापल्या ध्यापाराबाहेर जगांत काय चळथळ चालं भाहे, खके तिलकूल लक्ष देत नठ्हते; राजकीय चबवळึत हिरणें मोठा दोष स़मजत होते; अरा लोकांस सरकारनें आपण होजन जालेंकेलें आहे. भाह्मी जे मवाळांतले मवाळ धणवीत होतों, त्या भामनी राजनिष्षा सरकारनें भापण होऊन फमी फरण्याचा צंसंग आणून दिला आहे.

आमच्यांतले पुठारी भाणखी कांहीं कायदेशीर फिर्यादी बतरे करणार आहेत. ते कांही fि करोत. ध्यांच्या परीनें ल्यांच्या रीतीप्रमाणें ते प्रयल्ल करितात तें ठीक आाहे. प्रलेक जैन मनुष्यानें मान्र यासंवंधी भापणास काय करितां येईङ थाचा विचार करणें जहर आहे. मी माध्या मनास विचारितों की, ज्या तीर्थास कृं एवढें पूर्य मानि-
 मी छ्वणतों कीं प्रलेक जैन मनुष्यानें या तीर्थासात़ों इंपजी मालास षहिष्कार. धातला पाहिजे. (टाळ्या, अंदेमातरम् )
 केला झ्थणजे आमचें सर्वस्व कल्यांण भादे. भामचा देश, भामचा घर्म, भामचा क्यापार, सर्व. या षहिफ्कारयोगानेंत तरावयाचा आहे. स्वदेरी मालास उत्तेजन देगें हैं प्रलेक आयांचर्तवायियानें कर्तब्य भाहे. (टाल्या) बाधवहो। भापण हिंदु असा, मुसलमान असा, खिस्ती भसा, भगर जैन असा, आपणास भापला धमें अलन्त्त प्रिय आहेह. भाज जैन लोकांवर संकट भाहे, उ्यां दुसन्या धर्मांच्या लोकावर की नाहीं येणार ? भापस्या धर्षंच्या कंगांत एका करें भूमातेनें रक्क सेळत आहे, ल्या अर्यी आमच्या या.हंकटसमयीं धाषास धापल्या धहानुभूतीची धपेका धसणें बाजंनी आहे. ती सहानुभूति आपण आाबांस देकन बहिष्छारयोगाना उपयोग धंतःकरणपूर्क कराल धरी भाघ्मांस भारा आहे. ( टाळ्या. )
 तें सरकारच्या या कृत्यामुळे ज्ञास मिळेल यांत घांका नाहीं. स्वदेरी़ी चळबकीनें हैं मोठें भाग्य आहे. ती चबनळ

 ( टाब्या) ( बंदमातरम )

In giving his sunport, Mr. Munsi Gulam Mahmad Ishli of Nagar remarked:-

सर्व हिदी लोकांचे रक्रमiस एक आहे. साज्यांचा आत्मा एक आहे. सबब मी मुसलमान असून हि
 संमति देत आहे.

The President called upon Mr. B. G. Tilak to further support the Resolution. Mr. Tilak said:-

यापूप्वी ध्नाहेल्या भाषणंत या प्रश्नासंबंधाच्या मुल्य गोष्टी आल्या आहेत. हा अन्याय होत आहे, याबद्धल हंसावें कीं रउावं ! परकीय चाजसत्ता न्यायावर उमारलेली असेल तर च ती टिेे.ल, असें हार्ड क\{्सन सांगत भाहेत. इतिहासाचें हि असे च ह्वणणें आहे. याकीरितां च९ वी हॅन्सर पलटण कनी करण्यास लार्ड कर्झंन तयार साले. द्रजांस राज्य कायम रंहावें असे घाटत असेल तर लोकांच्या सम्जुती वधर्भा ह्यांस म.न दिएा पाहिजे. भारतयासियांस एकराश्रूयव्वाची कलन्ना नसल्यमुलें इंपजांचा ह्या देशांत पवेशे क्षाहा व राज्य च.लले आहे. आतां

 चटवळ उडाली. सरकार एकरंश्रीयव्वाच्या कल्पनेम या अन्य.यपरेपरेनें मदत करीत आहे. इंग्रांच्या अन्यायाचा


 शिखरजी ज्या ठिक.णाँ आदे तथथे मरीदद असती तर सरकार हैं काम न करतें जैन मंरीब, ल्नण्न ल्यांच्यावर असा जुलूम करणें इष्ट नiहतँ. हि|वर्ज.राजे अगर अव.बर यांनीं अन्ग्रधर्मीयांवर जुल्बम केला नाहीं. धार्मिंक अन्याय सुरू झ्झाल्यानुकั ३षारा देण्य.करितां हा ठराव आहे. राजर्रोहाचा किंवा अधिकारीद्रोहाचा हा ठराव नाह̃.. ऊकर्माचा परिणाम केण्हों हि सोसावा लागतो. ही चूक सुधारली गेली नहीं तर ईंध्री न्यायाचा परिणाम बेंसावा लागेल.

The Resolution was put to vote aud carried unanimously.

## NINTH RESOLUTION.

## BOYCOTT MOVEMENT

Having regard to the fact that the people of this country have little or no voice in its administration and that their representations to the Government do not receive due collsideration, this Conference accords its approval to this Boycott Movement as inaugurated in Bengal and urges its extension to this Presidency, in such form and manner as circumstances might require, partly as a means of drawing the attention of the authorities to the peoples' grievances and partly as a measure of economic protection.

Mr. N. P. Patankar, in moving the Resulution, said:-
या देशाच्या कारमारांत लोक्रमतास' अवकाश नाहीं व लोक जेठ्टां आपलें नत कळवितात तेन्हां ल्यांनो योग्य दाद लागत नाहीं, सबब प्रसंगों, या अस्रान्चा उपयोग बंगाल्यःप्रमाणें या इलास्यांत हि करावा. औघं.गिक




 ल्या चब्वळीचें फळ मिळालें न हीं. दुसन्या राष्ट्र|वर परकी राष्ट्र जेन्हां सत्ता गाजवितें, तेन्हां ती सत्ता न्यायाबर अवलंघून नसते, तर expediency वर असते. भाओी जितका जुलूम सोसण्यास तयार असतों, तितका तो भापल्या बाख्यास येतो. जे के ेें तर चालण्यासारखें आहे तें करानें, ज्यास प्रल्यवाय नसेल तें करानें, हा ब्यवहारांतला न्याय भहे. केंट्ट, धर्म, न्याय, तच्चें यांचा हा न्याय नन्हे. आाह्झी जुलूम सोसावयास तयार नाही हैं राज्यकल्यंने निदर्शंनास आले ह्मणजे मग न्याय मिकेल. कोणते हि ideal ठेवण्यास हरकंत नाहीं; परंतु इंपजांनें घील भाषांमर्यें पाहिजे.
 जोड करी होणार? इंग्रजाचें ओंज अंगी आल्यावर मग काय पहिजे तें करा. Peuple get rule which they deserve राज्यसतेतेचे अन्याय दररोज होतांना आपण काय करतों भाहोंत हें पहा.षहिए्कार व स्वदेशी मान्य नसेल तर दुसरे कोणते ऊंब्र आपण सुचांवतां तें सांगा. अन्यायाचा ध्रतिकार न करता आपण तो निमूटपणें सोसणार काय स्वेदेरी, passive resistance, हीं अन्यायाच्या प्रतिकारातीं साधनें अहेत. अरिहिंसा न करिता विजय.
 हे.ऊन बसणार की काय ? सुधारणा ह्मणजे संकटांतूल निघण्याची तें.. आщी जर ममुब्यें आहोंत, तर संकटांतून सुटण्या|ची तोड आद्लांस सुचती च पाहैंजे. आतो आा्वांस तोड. काढतो येत नसेल तर, भाषी मनुष्ये मन्दत. अ.द्वी पिजन्यांत आहोंत, तेफांच्या छेरांत आहोंत, हैं सरें, तरी ते।ह निषाली च प.हिजे. पूर्वी ते.छी निषाल्या भ.हेत. हहल्ञाच्या परिस्थितींतू निघण्याकारिता बहिक्कार हें साधन भाहे. सर्व तिहेने अर्ज कले तं उपयोग
 हगे च जागे होताल. निय्यय इतका क्षाला पाहिजे की, कापड न मिळेल तर घह्रहीन हि रांदू. आपल्यवांचून कोठें अडेल हें पाहून तेथे अदून बसले प. हहजे. हुर्वचास हैं एक च साधन आहे. भाघी भामच्या बागणकीस देशाभिमानानें माप लाविलें पाहिजे. देश्रिश्रणा हा गुण भामच्या अंगी घ्यम काणला पाहैेे:
 While I have every respect for foreign peoples-Germans, Frenchmen, Americans and so on-* and I want to keep on good terms with all of them, if it is to be a question whether they are to be empluyed, or a Briton, well, $I$ am a!! in fucour of the Dritons. I am not content to see those gentlemen come here and tuke bread out of your mouth by sending their products here, while if we try to return the cumpliment by sending anything to them, they close the doors in our faces, and will not allow us to send anything in return. My object is to' do to foreigners as they do to us: My policy fur the Empire is "Each fur all and all for each."

हा आपलऐोटेपणाचा भाग नाहीं. देशाच्या हितसंबंधाना आहे. कनुंवहध्थेनें पाहण्याचा हा पश्र
 आले तरी हरछत नाहीं. आझी कतर्व्य न करिता राहिलों, तर बैलाग्रमाणें काम करणारे गुलाम राहू.

## Mr. S. K. Damle seconded the resolution and said:-

परमपूज्य भध्यक्ष साहेब भागित सम्य गृहस्यहो:-‘ स्वंदेशी ' या किषयावरीलं ठराब ज्या कष्ष्यांनी
 गोष्ट क्षाली. परंतु स्वदेरी व बहिष्कार या दोन विषयांमधे कांही बाबतींत जमीन धस्माननें भंतर भारे० ' स्वदेरेशी' ह्वा विषय किंना ' स्वदेरी़ ' वरीज ठराव, हा निछपद्रवी असून, ' बदिफ्कारा' बरीख ठराष मान्र बरा च उपदवी आहे. असला उपद्रवी ठराब हिंदु होकांसारस्या सत्वर्शाल होकानी पास करावा की नाही याबद्र


 फ.जी.ळ सत्वरीलपणा धहन उपये,गो नाहा. 'मे यथा मो श्रघंते तांख्यथेव भजाम्यहं' या गीताकाक्या-


 एका प्रकारानें घर्णन कीरतों. ' जॉन बुल़' द्रा महु ज्राणी आाे. ल्यालाधरून बरा च हलविल्यारिवाय लाच्या डोव्या॰ बरील क्षॉप किंवा धुदी जात नहीं. प्रल्यक्ष इंपज ज्रियांना मतदारांचे हक पाहिजे भाहेत, ते ल्यांना सत्वरील मार्गानें मिळत नाहींत. अडबणुकीचा मार्ग स्वांकारणें, पार्लमेंट।मप्यें जबरदस्ताने शिराणें व सोरडणें, असे दांडगाईचे प्रकार य्या इंल्लंडमधील बायकांनः करावे लागतात. इंग्रंडांतील पंधरा पंधरा सतरा सतरा वर्षांच्या पोरी या चळवळीमधें डुुंगांत जाण्यास तयार भाहेत. मग इंग्रंडांतील पोरीपेक्षांहि जास्त मवाळपणानें आपण वागायें असा कोणाचा भभिप्राय भसेळ काय ? कांहीं लोकाँचं अषे घ्षणणें पठतें कीं, बंगालची फाळणी क्षाली तर बंगाइने पाहिजे तर बहिए्काराचा अवलंब करावा; पंडु आपल्या या महाराषाट्रामध्यें हि लोकांचे ह्वणणें पायाखालीं तुडावेण्यासारखे प्रकार सरकारने केले नहौंत काय ? जमीनमहृुलाचा सन $9 ९ \circ 9$ चा नवीन कायदा पास क्षाला तेठ्हां च बहिछ्कारासारखा थोडा जालीम उपाय भमलांत भाणावयास पाहिजे होता. अाजपर्यैत ₹थानिक सरकारनें पाष्त केलेला कायदा वारिष्ठ सरकारनें किंदा ठ्हॉईसरॉयानें नामंज्रू केला असे उदाहरण हिंदुस्थानच्या इतिहासामध्यें कचित च दाखतिण्यांत येईंल. १९०9 चा मुंवई इलाख्यांतील जमीनमहसुलाचा आक्ट पास द्नाला, तेव्हां मेथा, गोखले, यांजसारखे बडे लोक दूट भापटीत कीन्सिलांतू वेषानें बाहेर पडले. परेतु बूट आपटण्याच्या वेषला कोणीं भीक धातली नाही. मवाळंच्या वेषाचा निछपयोगीपणा ला अ्रसंगीं चांगला च दिसला. आतां मी एक दुसरें उदाहरण सांगतों. गुद्स्त सालीं पंजाबांत " लँड कालोनायद्रेशान अॅक्ट " पास्य क्षाला. अर्ज, विनवण्या, बर्गे सर्व प्रकार ब्यर्थ गेले. परंतु हांला हजपतराय यांच्या चिथावणीनें या कायच्यानें संतप्त क्षालेले यी़्ब सरकारनिरद्ध उठणार अही नुसती धास्ती सरकारल। पडल्याबरोबर न्हॉईसरॉय साहेबांनीं भाक्ट रद़ केला. कायदेषीर चळव民iच्या पाठीमागें कांहीं जोर आहे असें कळल्यती़बाय सरकार चठणीस येणार नाहॉ.. खाकेमघघें बहाा असला ध्वणजे प्रतिस्पर्प्याला बडग्याज्या धाक असतो. बहिए्कार हा खालेंतील बडगा आहे. बडगा खाकें मध्यें धाळगणें यांत गैरकांयदेशीर कांहीं नाहॉं, महाराह्रूंनें नेहमीं बंगालध्या पाठीमागें च रखडावयानें, यांत पुखषार्य नाही. सर्ष देइानें बहिए्काराचें अवलंबन करण्याची वेळ भालेली आंहे. भीक मागण्याचे दिवसं गेले. ' लिबरल ' एवस्या नांवाला भुलून ' लिबरल' प्रधानमंडळ .भापल्याला हक देईल असा समज होता, तो पार

 गांठोटें इकडे येणार. दुसरे, बर्क, डिलेो यांचीं चटित्रें लिहिण्यांत निपुण असलेल्यी पंडिताबह्ह आदर्बादि असणें ₹षाभाविक आहे. घनारसला इतर मोख्या मंडकीबरोबर मोर्के साहेषांच्या नांवावरून मीं हि टाष्या वाजाधिल्या, परंतु मोलें साहेबांनी साफ सांगितलें आहे की, पुत्तकांतलें तल्वड्ञान वाचण्यापुरतें असतें. तुछ्झी पुस्तकें वांचून परीक्षा घा. माह्भी पुस्तके उुद्मी बिकत ध्या. माइनी कांहीं। हरकत नाहीं. परंडु पुस्तकांतील तत्वें मी व्यावहारिक
 कोणा हि प्रजाच्या घाषदावर विभ्वास ठेवण्यांत हांगील नाहीं. तुमचा वाली विलायत̃त कोणी नाहीं.
 भापण अमलांत आणने पहिजेत. बंगालनें च मर्दानी बर्तन करांवें व आहीं आपेले अर्ज्या, बिनवण्या, करीत बसूं, असे घणज्यांत अर्थ नाहैं.

- The Resolution was supported by Mr. D. K. Desai of Surat. He made a speech in Gujrati and concluded as follows:-

प्रजेनें राजनिष्ठ असाने हें जसें योग्य आहे, तोें च राजानें भजानिष्ठ असक़े पाहिज़े. राज़ा जेठ्हां हैं भापलें कर्तब्य बिसरतो, तेव्हां लास बहिफ्कारासारख्या चळवळीनें जागें करणें हें खन्या राजनिष्ठ भ्रजेनें कर्तव्य होय.

The Resolution was further supported by Mr. S. S. Dev, who said:-

 करनल लोकाँच्या नैसर्गिंक हबांवर भालेली गदा, ट्रान्सन्हालांतील हिंदी लोकांचे होत असलेले हाल व ल्यांच्याब्डल साम्वाज्यसरकारने केकेल़ी उपेक्षा, संमेत शिखरासारसा नाजुक पश्न, ईत्यादि अनेक बाबतौंत भामच्या ज्या वाजवी तकरी आहेत, ल्या आघ्बी किती हि ओरड केली तरी दूर होत नाहीत, असें पाहून परमेश्रानें आपण होऊन हैं शान्न
 बर्षापासूत आपल्या देशांत, निदान महाराह्रूंत, चाल्छं, असतां, तिच्याकडे लोकांचें जानें तसें लक्ष कर्धां गेलें नन्हते, तें गेल्या दोन अरीच षषiत एकदम हतके कसे लागलें ? हिमाल्यापासून तों रामेश्ररापर्यंत व कलकत्यापासूत तों पेराष-


मागांवासून दूर असहेल्या एकाद्या खेख्यांत जरी आपण गेलांत, तरी तेशे प्रत्पेक स्सापडील्गा "स्टदेरी" भणजे
 राष्र्रके खाचित वळली आहे !
. आाज सकाळी विषयनियामक मंडकातंत हा ठराक सर्वाजुमते पसार न होतो, बहुमतनले ध्राला भा⿳े, स्या वेळिं ठरावांत "in such form and manner as circumstances might require " हो ार्द नन्हते भाणि ह्वणन आपल्या हाती ठरावांची जी छापील प्रत आहे, तीत हे घब्द नाहींत. हो घान्द येये भाता धालण्याविषयी सूचना द्धाली आहे, ल्यामुळे मला अरी भाशा भाहे की, हा ठराब आपण सर्वाजुमतें पदार कराल. आपल्या इताष्यांत बहिष्काराेें स्रूप व तन्हा वस्तुस्यितीवर अवलंबून राहफार काहे, ल्या, अर्यी या ठराषा तिरुद्ध आतां कोणन्ची तकार असेत् असें मला वाटत नाही.

After this Mr. S. D. Garud read the following letter:-- .
To
The President 15th Proviucial Conference, Dhulia.
Sir,
With regard to the "Boycott" resolution adopted in the subjectcommittee today we think that the conference is wrong in departing from the recognised principle of not going beyoud the purposely restricted scope of the congress resolution.

In this particular instance no specific reason of a grave character exists which would make resort to the Boycott movement justifiable or legitimate in this Presidency.

We therefore beg to record our protest against this resolution.

> We beg to remain, Sir,

Your nost obedient servants.
(Sd.) S. D. Garud.
(Sd.) B. K. Kotwal.
After Mr. Patankar having made a few remarks by way of a reply to the letter, the Proposition was put to vote and carried by majority, only four delegates voting against it.

The President then called upon Dr. D. K. Kunte (Dhulia) to move the next Resolution.

## TENTH RESOLUTION

## ABKARI AND EXCISE

That in view of the alarmingly increasing evil of drunkenness and indulgence in the use of intoxicants, which threatens to become a great national calamity, the Conference is of opinion that the Local Government should strongly set its face against such growing evil and spare no effort to put it down with the co-operation of the people by allowing them local option and supporting them in all their legitimate efforts in the matter, such as picketting \&c.

Dr. Kunte said:-- :
अभ्यक्ष महाराज, गुरुजन आणि सम्य गृस्च्चहो, जो ठराव सुचविण्याची मला आञ्ञा क्नाज़़ आहे तो ठराव अरा ओढे. (reads the above Resolution.)
$\therefore$ मं व हतंर मादक पदार्थ यांचे सेवनाचा प्रसार इतक्या भयंकर रीतीनें वाढत आहे कीं, हैं एक राष्ट्रोंय, भरिष्ट होऊं पाहत भहे, करितां या समेचें असें मत भाहे की, : स्थानिक सरकाराने च्यानिक परिस्थितीस अनुसरतु पिकेटिंग सारखे कायदेरीर प्रयल करण्या़ी़ी मोककीक द्यावी व लोकीचे साहाध्यानें या आर्टाचा प्रतिकार करावा, भसा या ठरावाचा आाश़्य बाहे।

हा विषय भापल्यापुढ़ें मांडण्यांत़ दोन कारणांकरितां मी कबूल फेलें. एक कारण असे की स्वदेशी-बहिष्कारा: सारख्या महतवाच्या निषयावर 'बोलण्याचीं धमक नसणान्या माइ्यासारख्या मवाक गचाकाला योग्य अस़ा द्वा विषय आाहें. दुसरें कारण असें कीं, निरनिराेे धर्मसमाज भाणि पक्ष ह्या सर्वाना हा विषय मान्य भाहे. या विषया़ संबंधानें कोणाचा मतभेद होणें शक्य नाहॉ. अबकारीमध्यें मुख्यव्वेंकहून भांग, गांजा, अफू'व दारू या चार
 या घस्तू उत्पन्न छोण्यांस सरोखर जेवढा खर्च होतो ल्याच्या कित्येक पटीने अधिक किमतीस तो बाजारांत
 कर बसकिल़ा आहे. भफूची विकीची किमत ती तयार करण्यास़ लागणान्या किमितीपेक्षां खुमारें अाठ पट अधिक अय़ते,
 ज़नक भाहेत. या पदार्थाँच स्सेवन करणारास़- उत्तम पौँप्टिक अन्न ख़व़्वास, मिळाल्यास ड्यास कांहीं काळपावेतों बरों बाटतें वे या पदार्थौंचा दुष्परिणाम् ल्यावर फारसा हो।त नाहीं; परंजु हिददी लोकांसारख्या गरीब लोकांकर वौहिक अभाच्या अभावामुळे या पदार्थींचे दुण्परिणाम मोख्या प्रमाणावर होतात या मादक पदार्थानें सेवन दिंदी पजेंत बाठल्या प्रमाणाषर आहे आणि तिच्यावर त्याने मयंकर. परिणाम होत आहेत, हैं इंपज सरकारच्या
 वर्ष सरकार प्रयल् करीत आहे. ड़्रज सरकारनें असें ह्निणें आहे की, भादक पदार्थाँचें सेवन कमी होण्यास मुख्य उपाय धटला क्षणजे ब्या पदार्थीवरील कर बाढनून ते महाग करणें हा होय. हा उपाय भाज २० वर्षीचे अन्गुभवांरूँन अगदी निखपयोगी आहे, असे ₹पष दिसत आहे; परंतु सरकारचे धोरण अजू़ बदलण्याचा संभव दिसत ऩाहीं. या २० बर्षात सरकारनें दारूवरील कर दुप्पट वाढविला असून दारूचा खप कमी भालेल्ञ दिसत नाही. कित्येक प्रांतांत तर तो भयंकर प्रमाणावर बाढत आहे. दहा, बारा वर्षापूवी सानदेशांत दारूनें उत्पन्न सुमारें तीन लाख होतें. तें भातां दहा लाखपावेतों गेलें आहेहें हणजे दार्तररील कर दुप्पट क्षाला तरी दारूचा खप जवळ जवळ पावणे दोन पट वाढला आाहे. ही च स्थिति किलेक जिल्यांची व प्रांतांची आहे, कारिताँ सरकारें कर वाढविण्याचा उपाय निरपयोगी समजून सोट्ून दिला पाहिजे ष दाह दुर्मिळ करणयांकडे सरकारनें एक्ष दिलें पाहिजे, कारण, कोणता हि मादक पदार्य जितका दुर्मिळ असेल तितके ल्यापासून लोक अलित्त राहतात व तो जिंतका सह्ज तीतीर्नि मिकेंत तितके लोक ल्यांें सेवन अधिक प्रमाणावर करतात. चहा किंता तंबाखु याच्या खपाक़े लक्ष दिलें, तर सहाज दिसूऩ. येत्क्ं कीं, चहानची. दुकाने ज्या गांवीं असतात, ल्या गांबीं चहाचा खप
 गुड्गुडी यांतूू तंबाख ओठणें जरा सटपटीचें अंसल्यामुके विज्या आणि निएटें घचारांत येईपावेतों तंबाब्चा खप़ कमी असे; आता चिज्या, चिछहटे सहज मिकं लागल्यापायून तंबाष्वें छेंयस बरें च वाढलें आहे. हा का
 ह्यांची बहुतेक प्रजा दाहपपासून अलिप्त रहात असे; व हैं पेशाेे सरकारनें धोरण इंपज सरकारानें चालं ठेवानें


 राज्यांत ताउ-माड़ंचीं क्राड़ें च क़ापून टाक़ण्याचा हुक्म्म केला, पुण्यास मागजे भागष्मप्यें मघ्यानासंबंधीं एक सभा भरली होती. तिंचे अैंघ्यक्ष राजेमान्य नामेंदार गोखले ह़ोते व वंके लोकमान्य टिळक होते. या सभॅत या

 करण्यांां कायदा पास करण्यांची सटपटं करितें व हिंदुस्थानांत दारुबाजी कमी करण्यास दारूनीं डुकानें कमी न करती कक्त दारूवरीज कर बाढकिणें हा चे मुख्य उपाय समंजतें, हैं चमत्कारिक दिसत नाहीं काय ? व यावरून

हिंदुस्थानांतील प्रजेपेक्षों द्पजी अजेचे भारोग्याविषयी व सुस्थितिविषयीं सरकार जास्त कठकळ षाळगतें असे कोणी छ्मटल्यास ती चूक्त होईल काय ?

एक्साईज् कमेटीच्या रिपोटौंत असें लिरिलें सहे की, विलायतेतील दारूच्या भह्योंत दोन श्रकार भाहेत. ज्या भह्यांतील दारु विल्ययतेंतील लोकांच्या पिण्याकरिता केली जाते, ल्या भह्वांवर सरकारची सक्त देलरेख असते. तेथीड दारू उत्तम पदार्थापसूू उत्तम रीतनें केती जावी व त्यांत चवेकारिता किंवा बासाकरितो कोणता हि अपायकारक पदार्थ मिसळळा जाऊ़ं नये क्षणून दक्षता ठेवही जाते ब बाहेर देशी जाणान्या दारवकर कोणते हि प्रकारनी
 भपकेदार दिसावी घ्वणून ल्यांत बाटेल ते रंग च सुवासिक पदार्थ घाल्बन ती बटेल तरी तयार करितात. परदेरी 'जाणान्या दारूस या सवलती असण्यानें मुल्य कारण असे दिसतें की, विलायतीर क्यापा=्याना ती स्वसत दरानें विकता येऊन फायदा मिळवितां यावा. हिंदुस्थानांत येणारी विलायती दारू बहुतेक या प्रकारनी असते भाणि ही दाह अपायकारक असण्याचा संभव असतो. अरी हलकी विलायती व हतर देशांतील दारू हिंदुस्थानांत भाणण्यास किंवां विकण्यास केणल्या हि प्रकारती भ़ाउकाठी नसावी हैं विचित्र नन्हे काय ? आाणि यावहून द्धंज सरकार विलायतेतील प्रजेस पोटच्या लेंकराप्रमाणें आणि हिंदी प्रजेस सावत्र लेंकराप्रमाणें दागवितें अस्तें हिदी होकास बाटटें स्वाभाविक नाहीं काय ?

दारूचें व्यसन हिंदुस्थानांत वाढण्यास माक्ष्यासमजुतीप्रमाणें मुख्य कारणें हीन भाहेत. पहिलें, भषकारी खाल्या-
 सामाजिक आणे धार्मिक बंधनांची झ्रालेली शिथिलता व तिसरें, आमच्यांतील काही विद्वानाँची मानसिक जैर्य दाखकिण्याच्चहांव. भमच्यांतील कांहीं विद्यानांस असें वाटतें कीं, समाजाची पर्वांन करितो प्रसिद्वपों दालू पिण्यासारखे अल्याचार करणें ह्सणजे मानसिक धैयें दाखावें होय.करा रीतीनें हे विद्वान लोक प्रसिद्धपणें दारु पिताना लोकाच्या छृृीस पडले आाणी मोग्या लोकांचें अनुकरण करण्याची ₹च्छा समाजास होणें स्वाभाबिक भसल्यामुले हें म्यसन भामच्यांत वाढलें. हूं कमी करण्याचे मुल्य उपाय क्नटे़े ह्सणजे, सरकरास दारहचीं कुकानें कमी करण्यास विनेंति करणें व पिकेटित, ह्मणजे दारूच्या दुकानाच्या आसपास उभे राहून दारू पिण्यास जाणान्या लोकांची मनें षळावेणं; हो उपाय किलेक देशांत’ सुं आहेत आणि दिंदुस्थानांत ध्या उपायाविरद्ध कोणी असण्यानें कारण नाही. कारण, हिंदु होकाना दारू ल्याज्य आाहे भाणें मुसलमार्न धर्मांची भाज्ञा तर शरीराच्युा ज्या भागावर दाहू पउली असेल तो भाग कापूत टाकावा इतकी कडक आहें, असें ऐकतों. या हि उपायास सरकारची सहानुभूति व मदत मिळतिण्यानी सटपट करावी - कागेल; कारण चरीज दोन्हीं। उपाय सरकारच्या इच्छेकर अवलंबून आहेत. आपल्या हातीं उपाय आहो, तो हा कीं, दाह
 उपयोग साल्यावांचून राहणार नाही. या दिरोने बहिष्काराची पहिली पायरी कणजे, दार्वाजाना प्रदिद्धपों दाल ' पिण्याची मनाई करणें ही होय. हैं साध्य क्षाल्यास पुठें चोरून लपून फिणें हि बंद होईल. (.cheers)

Munsi Gulam Mahmad of Ahmeduagar in seconding the Resolution said:-

या ब्यसनानें सर्वौने शील गेलेलें आहे. मद्यानाला प्रतिबंध करण्यानी सटपट क्षरकार का करीत नाहॉं? हेग, दुष्काळ, भामची धुळधाण करीत आहेत, ल्यांस दारूची मदत कराला ? भामने लोक दाहू पितात, ल्याना भार्धी ताळयावर आणिंतें पाहिजे. दारूनें बेहोष स्रालेला इसस पाहिजे तें बदकर्म करितो. तेक्ठा अशा ब्यसनाला प्रतिबंध द्वारा पाहिजें:

The Resolution was supported by Mr. S. B. Nagarkar of Belgaum, who said:-

अण्धक्षमदाराज च प्रिय देशबांधनहो,
दारहच्या विषयाबद्दलचा अशा तन्हेचा ठराव सभेपुकें आणणणें ब ल्यानी चर्चा करणें, या प्रांतिक
 सरकारच्या भमलास्तालीं भामचा देश असतांना येथीळ प्रजाजनात मब व़ हतर मादर्त पदार्थाच्यां ब्यसनाचा भयंकर चाउ न्हानी व हें एक, ठरावांत छटन्याप्रमाणें, राह्ट्रीय अरिष होण्याची भीति वटावी, हैं सर-
 घर्मौत दारूद्दल निषेष केलेला आहे.या मदिराबाई्द्या तहाक्यात सांपद्रन भामचा देश धार्मिक धबन-

तीस जाऊं पहात आहें परंतु परमेश्वराचे घरी़, न्या. रानडे यांनी ह्वटल्याप्रमाणें, जसा, आमचा देश लाउका आहे, तसा च भामचा धर्म हि पण लाठका आहे. अणि ह्वणून च आहीं धर्मझ्रह होऊन देश बुननूं नये, याकरितां परभेश्ररानें भामचे ढोळे टघडहे भाहेत यांत संशय नहीं०

ढा. कुंटे योनों पाश्विमाल्य वैघ्याबलदृ्या दारूच्या गुणावगुणानी चर्चां करून. दारू ही किता .वाईट व ल्याज्य वस्तु भाहे, हैं अापणांस दाखविके आहें. आमच्या इकडील वैद्याान्बानें हि मदिंरा ही विषवत् भाहे असे कटले आहे. विषारी पंदार्थाप्रमाणे, मयाने अंगी पुफ्कळ दुर्गुण अहेत, असें आपल्या वैद्यरा|घ्रांत सांगितलें आहे, अरा दुर्गुणांनी युक्त भसलेल्या विषारी सदिरेेे आपण बाढल्या प्रमाणावर सेवन करात असल्यानें, दिवसेंदिवस आपलां नाश होत चाल़ा आहे, यांत नवल नें काय ? अन्रिमांय, उदर, मधुमेह, मूळव्याध, क्षय, अर्धौगवायु वगरे भयंकर रोगांस, या व्यसनाचे पायीं, दारबाज वौरै लोक बकी पडतात. कविवर्य मोरोपंत मणतात 'न करीज् कां पित्याची दुर्गतिची माउली सुरा माती?' या न्यसनानें आमंची व आमच्या देशान्ची पूर्श़षणें मातीं के ठ्हानी भही इच्छा असेल तर, भाहीं या व्यसनाचा नायनाट करण्याच्या उ उयोग़ास लागलें पाहिजे. अशा उयोगास सरकारनें मदत करणें हें सरकारनें कर्तन्य होय. राजानें प्जेचच्या कल्याणाकरितांः़्रूटणें हा राजधर्म आहे, जो राजा हा धर्म पाकात नाहीं, लाला ग़ाजा हणनून घेणे मुखॉं च घोभत नाहीं०. लोकांना दारूच्या भयंकर व्यसनापासून पराङमुख करण्याकरितां जी चबवळ चालू आहे, तिला सरकारचे अधिकारी उत्तेजन देण्याने सोट्इन आडने येतातं व सत्तेच्या जोरावर पानस्वातंत्याचें रक्षण करून लोकांना दारु पाज• व्यानें पात्तक पदरी बांधतात. घुण्यांतील हकीगतं भापर्णांस भाहित द्वाली असेल च. बेळगांवास हि ता. २० रोजी तेथीङ कलेक्टर मि. शेंडन योंनीं कांही सम्य लोकांस बोलावून नेऊन, ल्याचा भपमान करून, ल्यांस, शांततेचा भंग होतो यासंबधाने दारूच्या चळनळीवद्छ तंबी दिली. ला च सबबीवर तेथील स्वयंयेवक मंडकी. दारूचे दुकानासमोर किंता आजूवाजूस उभे राहून, दारूबाज होकोना दारूचे डुकानांत खिरतांना अथना तिकडे जात , असतांना, ल्यांच्या धार्मिक आछेन्ची, नीतिश्रेष्टतेनी, देशाद्रोहाची च आात्मघातांी ब्यांस आठवण देऊन या भयंकरः व्यसनापासून ल्यांस"पराष्टत" करण्याचें आपलें धार्मिक कर्तन्य रांत"पणानें करीत असता हि, तसें न करण्याबद्दल ल्यांना हुकूम 'सुटला’ आहे, एवढें च नठ्हे तर दारूच्या दुकानासमोरील़़ भगर आजूबतजूूच्या खाजगी जागेवरून हि उपदेश करण्याने रांततेचा भंग होतो, असें अविकान्यांचे ह्वणणें भाहे; व ल्याबद्दल कित्येकांवर खटले करण्याचा हि विचार चालला भाहे. भशा रीतीनें सरकाशी अंधिकाती
 णान्या या भयंकर ब्यसनाविकद्र सटपट कहून, या कर्तव्याने कामी आपष्जी पूर्ष मदत देऊन सरकारें ल्याचाँ भायनाट कराना, भसें या समेचे मत आहे. अरा अर्थाचा ठराव आपणांपुें भाजरोजीं मांडलां गेला आहे.' सरकाराकडे या टरावाच्या द्वारें भादी भिक्षांदेद्हि करोत जसून लो. टिक् 'यांनीं 'सांगितल्याप्रमाणें लाही सरकारास ही छ्ञारत देत भाहोंत, तिकडे लक्ष देगें व ल्याप्रमाणें आपलें धोरंण बवल़णें, यांत सरकारनें व प्रजेचें हि हित भाहे. तथापि या धार्मिक कर्तन्यासंबंधीं, भाक्षी सरकारावर भवलंबून न राहतां स्वावलंबनाची चन कांस धरणें भाह्मांस जरूीनें आहे. या व्यसनाचा पूर्णपपें उच्छेद करण्याकरिता - आपणास ज़ातीजातींच्या संस्थांनें पुनरजजीवन करून पंचाईतपद्ततीने सामाजिक बहिछ्कारयोग अमलांत आणल्यलेखीज तरणोपाय जाहीं. या गोही लक्षांत छेऊन भापण भपलें कर्तव्य करण्यास लागूं था; छ्वणजे सत्यसंकल्प प्रभूनी मदत आपणांस खार्त्रनेन मिकेल. हतकें सांगून व या ठरावास अनुमोद्न देढन मी भापली र्जा छेतोंa ( cheers)

In further supporting the Resolution, Mr. S. G. Lawate of Poona said:
 हिंदुस्थानसरकारनें अबकारी उत्पन्न 9000 हासांवर येकन बसलें आहे. भुंबई इलाल्यानें १ ८ư सालीं
 ' almost unknown' होता, तो 'भाज पंचवीस लाखे ग्यालनांषर येकन बसला आहे, वे दारूचा सरकारी बहूल १२ हासांवर आला भाहे. ( shame)

ब्डद बानदेश जिल्पांत पांच हाख ग्यालन दाहू लोक पीत आहेत.
छंग्लंडमध्यें गुत्यांत जाऊन उपदेग़ करेतात व येथे ते़ कास करणान्यांस कैदेची रिक्षा भोगावा लागते ना. गठ्र्नर छाहेवांच्या मुलाखतंजा निकाल ध्राल्यावर मग स्वावलंबनाच्या मार्गानें जें काय कराबयानें तें करू. आपण प्रतिकाराने जे कायदेदीरार मार्ग आहेत, ल्यांजे. सर्वत्र अवलंबन करावें.

The Resolution being also supported by Mr. Dhondu Hari (Khandesh), it was put to vote and unanimously adopted.

## [41.]

## ELEVENTH RESOLUTION

## FOREST

That this Conference, agreeably to the policy and principles enunciated in the Government of India Resolution of ${ }^{\mathbf{1}} 1894$, urges upon the attention of the Local Government the urgent necessity of the following reforms:-
(1) That the wants and wishes of the agricultural classes should receive at the hands of the Forest Department the fullest and most careful consideration in reference to all Forest matters.

- (2) That each village should have sufficient pasturages for the grazing of its cattle.
(3) That the Agricultural classes should have a free supply of Rab and other materials required for agricultural purposes. -
(4) That due facilities should be afforded to the rayats in regard to fuel supply; and
(5) That the rule prohibitting all carpentry work within a mile of a State Forest should be cancelled as causing the greatest hardship, harassment and inconvenience to all classes of people, especially the agricultural classes.

This Resolution, being duly proposed, seconded and supported by Messrs R. N. Mandlik (Bombay) N. M. Pawar (Malegaum) and V. S. Jog (Pandharpur) respectively, was adopted unanimously.

# - TWELFTH RESOLUTION 

## OMNIBUS RESOLUTION

## I. Council Reforms

That this Conference is emphatically of opinion that the scheme of Council Reforms as proposed by Government cannot be accepted as satisfactory in as much as
(I) it is calculated to place the people's representatives in a permanent position of minority and seeks to withhold from them any effective share in legislative work and Administrative control, and
(II) it does not contemplate a sufficiently large increase in the strength of popular representation on the Councils to satisfy the aspirations of the people. .

As regards the Advisory Councils, the Conference strongly holds that any such councils constitutad on the basis proposed and on the lines planned cannot but fail to fulfil the purpose for which they are intended.

## II Arbitration

That having regard to the heavy expenses, the vexatious delays, the loss of Social good will and waste of energy involved in the present system of litigation as carried on in Law Courts, this Conference urges upon the
attention of the public the necessity of establishing as a measure of self-help a net-work of Arbitration Courts throughout the Province.

## III Education

That this conference is of opinion that Government should take immediate steps to make primary Education free and as widespread as possible and make adequate provision for higher instruction, technical, commercial and other.

## IV Physical Culture

That this Conference urges on the people the necessity of establishing Public institutions for physical culture on à extended a scale as possible.

## $V$ Judicial and Executive Functions

That this Conference puts on record its emphatic opinion that no time should be lost in priting into effect the long promised reform of the seperation. of the Judicial and Executive function, without any duplication of machinery and increase of expenditure.

## VI Transval Affairs

That this Conference, while sympathising with the Transval Indians in their trials and the courageous stand they have taken up, places on record its sense of indignation at the gross injustice with which they are treated and appeals for public support to them in their endeavours to secure full rights of British cityzenship in the colonies.

## VII Arms Act.

That regard being had to the injury done to the crops by wild animals and frequent loss of cattle and sometimes also of human life from the same cause in certain parts of the Presidency, this : Conference urges upon the attention of Government the necessity of relaxing their present policy of reducing the number of licences under the Arms Act and of confiscating arms.

## VIII Income-Tax

That in the opinion of this Conference the income-tax administration of this presidency leaves large room for irregularities, high-handedness and oppression, that sufficient check is not exercised on the vagaries of overzealous officers, who make sudden and unjustifiable enhancements in assessment without patiently and carefully looking into accounts or enquiring into the circumstances of the assessees and in view of the dissatisfaction which prevails throughout the Presidency in the matter, especially among the trading classes and in view also of the complaint generally made to the effect that the full measure of the benefit of the policy of raising the taxable minimum for in-come-tax assessment is being intercepted by the income-tax officers, this Conference urges upon the attention of Government the necessity of appointing a small committee to enquire into the working of the income-tax department, and in the mean-while enacting that Income-tax appeals be heard and decided .by civil courts.

## IX Village Inquiry

That in view of the difference of opinion prevailing on the subject of the causes of the poverty of the agriculturists and in view also of the fact that Government have left unnoticed our repeated prayers for instituting a detailed inquiry into the economic condition of the people, this Conference requests all the District Associations in the Presidency to institute such an inquiry by selecting at least some 25 typical villages in every District and complete the inquiry in three years, in the meanwhile submitting Progress Report every year to the Provincial Conference Committee.

The President called upon Mr. K. P. Thadilkar of Poona to move this Resolution. Mr. Khadilkar remarked:- :
 उपम्रह बसविले भाहेत. परंतु या जिल्लाच्या पद्धतीप्रमाणें जास्त ओोर्मे धातलें तरी येयील गाज्या जलद्ध वलतात, त्याप्रमाणें या ठरावांची हि स्थिति होईल. सह्ञागार मंडछावर टीका करतांना घके छ्षणाले:-‘. ही कोंबही ध्रुजवण्या• पैकीं च गोष्ट आहे. भ्रीमंत, गरीब, सुरिक्षित, अशिक्षित, अशा सववीवर संत्विषिष्यी च सरकार अनिक्षास दाखविते. ट्रान्सव्हालमधील देशाबांधवांबह्ल सहानुभूति दाखविणें व त्यांस मदत देणें अवर्य आहे. धारवाड्ड जिल्घांत उकरें वाढलीं ह्नणून हत्यारांच्या ऐवृजीं ड्उकरमान्या साहेब देऊं केला होता. ऐपतपहींनी सीमा वर गेली असून हि तिनें उत्पन्न कमी होत नाहीं.

The Resolution was seconded by Mr, 'V. S. Khare and supported by $\mathrm{Mr}_{\text {, }}$ G. L. Page. In further:supporting the_Resolution, Mr. Gopal R. Gogate of Bhusawal said:-

भध्यक्ष महाराज च संभ्यगहस्थहो:-या कंठाबी ठरावाच्या गाहींत नऊ प्यासेजर भाहेत, हें भापणास ठाऊक च भाहे. हे प्यासेंजर खुरतेची कांप्रेस न क्षाल्यामुळे आाज बरे च दिवस कारंटाहनमध्यें अठ्ठून राहिते धाहेत.
 त्यांची नांडी पुष्कळ बेळां तपासूल त्यांस स्टिंफिकीट दिलें भाहे. तरी या मंठबीस पास कबन स्यांची गाडा आपणा
 मोठेपणास बुद्धिमतेती जरी जहूी असते ह्याभ्रमाणें च ज्ञाीरिक बलाची हि असते. तेन्ही भापण ही गोट्ट लक्षांत : घेऊन आपली धारीरसंपत्ति बाढविण्यान्वी सटपट केली पाहिजे. अलिकटे हतर गोट्टीप्रमाणें ईंभजी सेख भापल्यामघ्यें शिरल्यापासूल आपल्या जुन्या त्तालमी व भाखाटे यांचेकटे धापलें हुर्लक्ष होऊन या संस्या दुर्त फालल्या भापण ₹वत: अश़क्त होत चाललों, तरी स्यांची उर्जिताबस्पा करण्यास भापण क्षटने पाहिेे. या कारी आरंरीं भारंरी कांही अकारण अब्चणी येण्याचा संभव आों, पण सर्व प्रकारच्या ज्रासाला भापण होंड देऊन
 ठरावास पुषी देऊन मी भापली रजा घेतों.

The Resolution being also supported by Mr. S. D. Garud (Dhulia) was put to vote and carried unanimonsly.

FIFTH DAY'S PROCEEDINGS
(18to Mat 1908)
On this day the Conference met in the morning at $\mathbf{8} \boldsymbol{A}, \mathrm{M}$. and continued till $114 \mathrm{~m}_{0}$

## THIRTEENTHERESOLUTION

## NEXT CONFERENCE

$\Delta t$ the invitation of Mr. K. G. Ajrekar (Bijapur) it was unanimously resolved to hold the Sixteenth Provincial Conference at Bijapur.

## FOURTEENTH RESOLUTION

## APPOINTMENT OF SECRETARIES

That R. B. C. V. Vaidya and Messrs N. C. Kelkar and D. K. Desai be appointed Honourary Secretaries of the Provincial Conference Committee.

The Resolution was moved from the chair and adopted.

## FIFTEENTH RESOLUTION

## PROVINCIAL CONFERENCE COMMITTEE

That a Provincial. Conference Committee be appointed with two members from every district.

This resolutiou was also moved from the chair and carried.

## SIXTEENTH RESOLUTION

## VOTE OF THANKS .

Mr. Abaji Ragho Mhalas, Chairman, Reception Committee, moved a hearty vote of thanks to the President. The Resolution was carried with enthusiastic cheers.

The President then rose amidst ringing cheers and said:-
ना. खरे हे आपल्या विद्वतेचा व भनुभवाधा फायवा आपल्याला देतील असें चाटलें होतें, पण भडचणीमुकें.ते अध्यक्ष होऊं शकरे नाहीँत, याबदृ巨 ना. खरे व लापण सर्वजण दिलगीर आहोंत. योग्य अध्यक्षाची निवड करण्यास अवकारा राहिला नाहीं व त्यामुळ्ळे मजसारख्या अनाधिकरी माणसाची निष्ड अध्यक्षाच्या जागी धाली; तथापि या मानाबद्ल मी आप़ला आभारी आहे. सनजेक्ट कमिटींत निरनिराबया निषयांसेंधानें उजोड करण्याची सर्वांची चुद्दि पाहून भला आनंद क्षालग. अप्यक्षाचें काम करीत असतांता मजकहन जे प्रमाद ह्नाले असतील .लाबद्दल आपण क्षमा धराऩी. (यानंतर स्वागत कमिटीचे सभासद, ₹्वयंस्वेकक बगैरे मंड्रीचे मोव्या कबकळीनें आभार मानल्यानर; अध्यक्ष छणाले ) जे ठरान समेंत पसार क्षाले ते च चुसते बाच्तू ग्राबांतीळ बरें ह्नत समजत नाही, तर त्यावरील भाषणें ऐकावीं लागतात; झ्ञणजे च ल्यांची खरी किमत कहत असते. नुसते ठराव वाचचे असते तर कदाचित् परिष्देचें काम तीन तासांत झालें असतें. पण भाषणस्तातंत्र्यासे आपण आळा धालणें ₹ृ नाहौं, असें बाटल्यावरूत मी बत्त्यास भाषण करण्यास बरा च वेळ देत गेलों. राज्य*
 केले, फैकलीन सारस्यास घकील पाठविला, बंहिष्काराचा योग ल्यांनीं कडकडीत रीतीनें पाळला, स्टँप लावण्यानें सोहून दिलें, विटिश माल घेतला नाहीं एवड़ें च नक्हे तर जो भाला तो "समुद्दास्तृप्यंडु" केला; तेठ्हीं ज्या


 स्टेटनें अनुकरण करण्यानें मनांत भाणलें; सेन्हों सोपी जाकं पाहणारे विटिया मुत्सद्दी घुनः जागृत होउंम ब्यांमीं फानम्मांतील स्थिति पहावयास एक रुहस्थ पाठविला ह स्या प्छस्थाध्या रिपोर्योवहून १८४० चे सुमारास कानं-


बसाहतीना हिं ख्वराज्य देण्यांत भालें. भास्ट्रेलियांत अहा भ्रकारें सराज्य दिलें भेलें, तें लोकोनी न भागतो केलब लोकांची चृत्ति व इच्छा पाहून देण्यांत आलें, ज्या लोकांशी दोन अडीच बर्षे युद्ध केलें ब ३० हजार लोकांचा पराभष करण्याकारिता जेथे तीन लाख सैन्य पाठवावें लागलें होतें, त्या ट्रान्सम्हाल़ाल्यंना सवराज्याचे हक देप्यानें छंख्लंड दिरंगाईवर टाकूं लागलें; तेन्हां नि:शक्त व नि:सेन्य छालेले जनरल बोथा यांनी भापल्या लोकोना सातिततलें की, घालें आपल्या अंतःकरणांत आहेत, ब़ाहेतचीं हाधे असहीी काय, नसली काय, तों येतोल घ जातील; पण खोलति तुमच्चा हातांत आहे, ती करुन ध्या. कापषी संपत्तिक स्थिति त्यांनी सुधरविली. त्या स्वाभिमना, करारी वराष्ट्रभिमानी लोकांना सब्या देण्यास बोथा मिळाला व पुढ़े त्यांना स्वराज्य मिळालें; यावरून छंत्रंड जागृत भाहे, भसे दिसूत भालें. पण हें युर्क्रीडच्या सिद्दांताग्रमाणें सवौंहीं सिद्ध होण्यास हिंदुस्थानबें उदाहरण घउते पहिजे. असें घेेल तो सुदीन. तो च आमचा द्रसरा व ती च आमनी दिवाळी. याला किती काळ लगेल हैं सांगतां येत नाहीं. परिधियतीकडे पाहता ५० वर्षोची राजकीय चळनळ फुकट गेली, २२ वर्षाच्चया राष्ट्रीयसभेनें कांहीं चालें नाही. हैं भामने पातक क्षणादें तर, राज्यक्लोंशी वागण्यांत भाह्मीं कांहीं पातक केलेलें नाहीं. ५० सालीं बंड क्षाले, पण ल्याजी जबाबदारी राज्यक्लौंकरे च होती. आमन्यांत स्वराज्य चलाविण्यान्वी पात्रता नाही की काय ? असा प्रश्न मनाला केला कीं, हा घभ्र तत्वाबा होतो. मग असें बाटतें काँ, ' अहन तें मी च' ससें लणणारे जे लोक ते पारतंन्यांत राहतील काय ? रा. टिबक समेटानें राष्ट्रीयसभा भरविप्पाविषयीं बोलतांना क्षणाले कीं, पूर्णास्वातंत्य्यवादी पक्ष उत्पम्न क्षाला धाहे व मी भापला
 कोण लंधन धलं शकणार ? असा कोणता देशा काहे कीं, ल्या द्रेशाला स्वातअय्य नको ? आपल्या आकांक्षेला भापण
 विद्या ह्वा घयल चालावयांचां असते. न्या, रानडे यांची निरंतर अशी निता असे की, आपल्या दे हाला अत्युक
 अन्युंच्फ कामगिरी हिंदुस्थान की करणार भसा त्यांस भरंवसा होता. मग हैं पारतंन्य को आहे, असा कोणी प्रश्न करील, , तर त्याला उत्तर एवढें च की, पहींत बसून कणणों कणायास्त सुरवात करण्यापृवीं आारी गुरटदी राहून अध्ययन जसें करावें हागतें, लाप्रमाणें इंपजापासून ज्ञान रिक्रण्याकरितो परमेश्रराने हिंदुस्थानाला ब्याच्या तां््यांत् दिलें भाहे. आपपण धडा मात्र हिकला पाहिजे. न्या. रानहे पूर्ण्त्वतंंड्यवादी होते ₹ ना. गोखले यांनी हि या च मताचा अनुवाद केला आहे. ना. गोसल्यांनें भाषण जेग्हों मी बाबलें तेन्हां मला बाटलें, "धन्य शुर आणि धन्य ल्यांचा रिष्य '. अाइंट साहेबांच्या ५० सालच्या भाषणात क्षटलें भाहे की, ज्या राष्ट्रोत

 राश्र्राने राज्य दुसन्या राह्वाबर निरतर चालगें अखाक्य भाहे. मोलेलंसाहेबांना हि है कबूल करानें हागलें धारें. तेन्हों घ्राइट, मिद्ध, मोले, रानढे यां सर्वीचें मत या बाबतीत एक जसून भाघी पूर्णास्वातंभ्यकादी धाहों, असे छ्षणण्यालां भिण्याचे कारण नाहीं. आाघी लाकरिता तयारी करीत काहों की नाहीं, छ़ा झश्र धोर. १००ः सालीं हुं कालेली राज्यपद्धति अयाप कायम भाहे, ती काय अजून प्रयोगाषस्थेत काहे? हा प्रयोग कित दिवस चालगार? या विषयाम्वा सल करण्यांत राजद्रोह नाहीं. ब्लल करण्यांत वाप नाहीं त विरोष पुण्य हि


 - निष्ट रिषतीस पोचले. पण थोर थोर निचारी पुछषंनी तें राष्ट्र धापल्या परिभ्रमानें षर क्याणिलें; छेतकर्चाभा मिर।जी करून टाकलें. हिंदुस्थानांत छोतकन्यांना मिराशी हक होता, तो कादून त्यांस उपरी कळें बनदिण्यात
 कारी अधिकान्यांच्या मतें ५०० बषे लगताल। जर्मनांत माफत व सहीनें हिक्षण घर धाह. अुंर्पई हलाख्या-

 घटलें की राजदोह क्षाला, असें सरकारी अधिकान्यंस्त वादूं लागतें, ध्याणि भामच्यांतल्या हिं कादीं लोफांना घाटतें ! राज्यकर्लौच्चा जवळून तिकिटें घेऊन गंगोत्रील्या जाण्याकरिता धाषी निघालों ब. मघ्यंतरी निलासपराषर
 आही विचारु हागलों. फाहीचा गार्टं घणूं हागला कीं, ही धाट मंगोत्रीची च घाहे, व पुठें बानें हावन्यापर्यत
 पाऊङ पाऊल चाल्यन गंगोर्राला जाऊं, असें जर कोणी हणूं हागला, तर तो गार्बाचा द्रोह होईल काय? काष्षा

 केवळ सत्तेच्या कैटीकरणणना विचार करण्याकरितां कमिरान पाटवून स्चस्थ न बसतां कानज्ञांत केली तशी हिंदुस्थानासंबंधानें चौकरी करा. सरकारी बाजू व एक झालेल्या हिंदुस्थानानी बाजु, या दोन्ही ऐकून निकाल करा. ( बोल्दून बोलून अध्यक्ष थकल्यामुळें मघ्यंतरी ड्यांना विभ्रांति घेण्यावििषयीं मंडळींनीं विनंति केल्यावरून ते खालीं
 घणाले ), गार्डाचे धाश्वासन ऐकून आही गाड़ांत बसलों आहों. भातां पुन्हीं भलल्यां बाजूला आक्षांला नेण्यांत मेत भाहे कीं काय, हा च पश्न आहे, भाही राष्ट्र या नल्यानें अघाप खांस मृत क्षालों नहीं. राह्र्रांच्या रंगभूसीवर भाष्षी आाहों की नाहीं हें पाह्दू लागलों, ह्वणजे • सध्यांची स्थिति पहून 'विषाद व त्वेष हीं वाटल्याशिएकाय रहात नाहीं. आमची प्रगति तर होत नाहीं च, पण पहलों भाहों ते तसें च आहों असें वाटून जर ही सध्यांची राज्यपद्धति नकोरी घाटली व ल्यासंबंधानें अधिक उणा शाब्द जर संतापांत बाहेर पडला तर ल्यांत नवल नाहीं. मनातील वेष ह्वातांत व.मनगटांत आल्याबर .मात्र. प्रसंग . घाईट येईल. सल्याला जर जय असेल, तर आपषी गाडी गंगोत्रीला जावी अरा तन्हेनें योग्य रुळावरूज जार्ईळ च जाईल. लोकांचा संक्षोम क्षाला आहे; या वेळी यांचा विचार सरकारानें केला पाहिजे. : लोकपक्षामडून हि जारीनें प्रयत्न होगें अवस्य भाहे. हा प्रयत्न उत्तम होण्यास आपल्या हृदयात निष्टा पाहिजे.: एसादे. वेळीं गायन्री विसरला तरी चाहेल, पण "वंदेमातरंम्" चा मंत्र विसरू नका. तीस कोट लोकांचा भार्मा जर एकरूप क्षाला तर ल्याच्या एवछी शाकि जंगांत कोढें 'हिं नाहीं, जान्हां बेटांत
 होती. दें सारें आह्झीं माॅॅं केले आहे. मोले ह्मणतात की, हिंदी लोक सात दिवस्र धुद्धां स्वराज्य चालवूं शकणार नाहींतं; मात्र रोज्याची सूत्र मोर्लेंसाहे वांनों आमच्या हातांत देजन कधधीं पाहिंलीं नाहींत, रोवटीं, गार्ड मदाधपणानें हावन्याकडे गाडी नेणार नाहीं, गोगोंत्रींकडे च नेईई, अरी आाइा करून व मजकह्रन आपण सेवा करून घेतली, याबद्ध मातृंभमीलां वं परमेश्रशाला वेंदन करून, मी आपलें भाषण पुरें करितो. '(Deafening Cheers)

Flowers, were Showered profusely on the President as he resumed his seat.

The President then declared the Conference business over.

## APPENDIXA.

## Nembers of the Reception Committes

## WHO WERE ALSO DELEGATES

TO THE

## difftenth 7ravintial Comferemte

HELD AT DHULIA

| No. | Place Taluka and District. | Names in full of delegates with their titles \&c. | Race and Religion. | Occupation. | How and when elected. |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
|  | Dhulia | Madhavrao Narayan Gadre | Brahmin | Land-lord | publo mouting on 10-00 |
| $\mathrm{C}_{2}$ |  | Gulabochand Hiralal Shet, | Marwadi | Merchant | publemoting on in-mo |
| ${ }^{7}$ | " | Mahadeo Krishna Apte ${ }_{\text {ent }}$ | Brahmin | Pleader | , |
| 4 | " | Balkrishne R. Kotwal | Prabhu |  | " |
| 5 | " | Krishnarao W. Garud | Brahmin | Land-lord | " |
| 6 | " | Kashinath Mulchaind shet | Marwadi | Merchant | $\cdots$ |
| 7 | - '\% | Hari Sadashiv Apte B. A. I. I. B. | Brahmin | Pleader | " |
| 8 | " | Shankar Shrikrishna Deo | 1 | " | " |
| 9 | 9 | Ramikrishna G. Joshi , | " |  | " |
| 10 | 9 | Ganesh Govind Garud | " | Land-lord | " |
| 11 | As: | Jogidas Gulabchand shet | - Marwadi | Merchant |  |
| 12 | " | Bankatlal Balkisari shet |  | " | " |
| 13 | $\prime$ | Nathu Shivjee shet | Bhatiya | " | " |
| 14 | " | Nathu Jankidas shet | Marwadi | \% | 9 |
| 15 | " | Ganeshlal Joharmal shet | Bro |  | " |
| 16 | " | Yadar Vyankatesh Niphadkar | Brahmin | ${ }_{\text {Pretrea }}^{\text {Dooter mat }}$ | * |
| 18 | " | Yadav Balkrishna Bahalkar Govind Kashinath Chandorkar | " |  | " |
|  |  | $\because \quad$ B. A. I. I. B. |  |  |  |
| 19 | " | Shankar Narhar Velhankar | " |  | " |
| 20. | \% $\because \cdot$ | Sadashiv S. Sahasrabudhe | " | Saokar | " |
| 21 | : $\quad$ \% | Damodar Keshav Kunte | " | Privat Pnetutiour | " |
| 22 | - " | NarayanJanardan Oka b. A. Lr, 工.b. |  | Pleader | " |
| 23 | " | Rustam K. Sanjana B. A. I. I. B. | Parshi | " | " |
| 24 | " | Vasudeo Vishnu Shidore | Brahmin | " | " |
| 25 | " | Vaman Ballal Joglekar | " | " | " |
| 26 | " | Bhikajee Mahadeo Joglekar | " | " | " |
| 27 |  | Nariman Dadabhoy ${ }^{\text {B. A. I. I. }}$ | Parsi | Contractor | " |
| 28 | " | Vithal Kashinath Manohar | Brahmin | Meehanios 1. | " |
| 29 | " | Vinayak Narayan Manohar | " |  | " |
| 30 |  | Laxman Ramchandra Elitare | $n$ | , Soman co. | " |


| No. | Place Taluka and District | Names in full of delegates with their titles \&c. | Race and Religion | Occupation. | How and when elected. |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 31 | Dhulia. | Keshav Laxman Koparkar | Brahmin | Pleader | pablic moeting on 10-6.at |
| 32 | - " |  | Prabhu | " | " |
| 33 | \% | Bhaskar Waman Bhat | Brahmin | " | " |
| 34 | " | Vishwanath Ganesh Javdekar | " | " | " |
| 35 | 9 | Gopal Balvant Garud | " | " | " |
| 36 | " | B. A. I. I. B. <br> Savlaram Krishna Paranjape <br> B. A. I. I. B. | " |  | " |
| 37 | " |  | Marwadi | Merchant | " |
| 38 | " | Bhaskar Vasudeo Sathe | Brahmin | Pleader | 9 |
| 39 | " | Mahadeo Sitaram Ranadive B. A. | Prabhu | Law student | " |
| 40 | " | Hiralal Parashram shet | Marwadi | Merchant | " |
| 41. | " | Vinayak Parashram Bhagvat | Brahmin | Pleader | " |
| 42 | " | Baburao Ramchandra Ransing <br> B. A. I. I. B. | " | " | " |
| 43 | " | Siddhanath Dhonddeo Garud b.a. |  |  | " |
| 44 | " | Gunavant Daji Kulkarni | " | Student | \% |
| 45 | $\because$ | Ramchandra K. Prikhe | 3 | Service | " |
| 46 | $\because$ | Bapujee Laxman Patale | " | Sackar Supat. Hand 100 m | 3 |
| 47 | \% | Narayan Ganesh Kher | " |  | " |
| 48 | \% | Trimbak Damodar Chandorkar <br> B. A. | , 8 | Law student | " |
| 49 | " | Damorar Vinayak Dugal |  | General mt. | 3 |
| 50 | " | Daji Vithal Saundankar* - | Sutar | Pleader | " |
| 51 | \% | Vishnu Waman Patale. | Brahmin | Land lord | 3 |
| 52 | ; | Damodar Y esh want Barve | \% | Sgonar | 0 |
| p3 | ; | Vishuu Waman Bhagwat | " | Service | " |
| 85 | $\because$ | Gangadhar Shastri Valimbe | " | N. Ductor | " |
| 56 | Jalgao | Gavant Mnant Garud ${ }^{\text {Wadhavrao Laxman Khambete }}$ | " | Land Jurd Pleader | 0 |
| 37 | ?! | Ralv.nt Kanhiraj Deshmukh | Prabha | - ${ }^{\prime \prime}$ | motice |
| 88 | \% | Salharam R. Khannvale | Brahmin | " | $\square$ |
| 69 | ? | Ganesh Keshav l'atwardhan | $\cdots$ | 0 | \# |
| 60 | ; | Narayan Hari Limaye | ${ }^{\circ}$ | ${ }^{\prime}$ | + |
| 62 | $\stackrel{i j}{3}$ | Viohnu Janardan Tare | " | 23. | 3 |
| 63 | \% | Ramchandra V. Chnughule | " | " | - * |
| 64 | \% | A baji Risgho Mhalas | Marwadi | Merchant | * |
| 65 |  | Tutaram Chunilal shet |  |  | 3 |
| 66 | Chaliggaon | Narayan' Bankat shet |  |  | pablic moetiog on 82 -4 |
| $\begin{aligned} & 67 \\ & 68 \end{aligned}$ | is | Fakirrao Ramrao Deshmukh | Marathe | Land-lord | $\cdots$ |
| $\begin{aligned} & 68 \\ & 69 \end{aligned}$ | " | Damjee Govindjee Bhate | Bhatia | Merchant | 9 : |
| $\begin{aligned} & 69 \\ & 70 \end{aligned}$ | " | Esulali Mulla Badruddin | Bohori | ." | " |
| $\begin{aligned} & 70 \\ & 71 \end{aligned}$ | " | Ganpat Babajee Bhavsar | Rangari |  |  |
| $\begin{aligned} & 71 \\ & i 2 \end{aligned}$ | \% | Gopalrao Vinayak Gune | Brahmin | N. Docter |  |
| $\begin{aligned} & 72 \\ & 73 \end{aligned}$ | " | Daitatraya Ballorishna Darp | " | Cloth mer. |  |
| 74 | 3 | Bapujee Gopal Tapaswi | " | Pleader | " |
|  | " | Shankar Mahadeo Moholkar $\text { B. A. L. I. }_{1} \text {. }$ | " | " | 0 |
|  | " | Balkrishna V. Sahasrabudhe | " |  |  |
| 76 77 | is | Sadashiv N. Karandikar | . | " | " |
|  |  | Keshav Raoji Joglekar | " | " | " |



## [50]

| No: | ( Taluka $\begin{gathered}\text { and } \\ \text { anis } \\ \text { Distict. }\end{gathered}$ | Names in full of delegates with their titles \&c. | Race and Religion. | Occupation. | How and when elected. |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 125 | Siudkheda <br> Betawad | Narayansing Ganapatsing alias - Navshyabhau | Rajput | Raool | public meeting |
| 126 |  | Shup Shivial Narayandas <br> Manager Chhaganlal Shivlal | Gujarathi | Merchant | pubic mesting |
| 88 | Betawad | Avadhut liamchandraRatanbai widow of Shivlal Pandu | Brahmin Lohar |  | " |
| 8 | " |  |  |  |  |
| 129 |  | Tukaram Sadashiv shet <br> Kharshe'jue N. : aheb | Wani | " |  |
|  | Jamner |  | Parsi |  | \% |
| 131132 |  | Shridhar Ganesh Sathe <br> G. G. Mahant <br> Kazi Usaf Miva | Brahmin |  |  |
|  |  |  | Mehomedon |  | 30 |
| 133134134 | $"$ | Kazi Usaf Miya |  |  |  |
|  | Sakri <br> Erandol | Pala Bhau Sakrikar <br> Shet Sarafalli Mahomedalli <br> Dattatrara shivram Pusalkar | Brahmin | $\underset{\text { Gin-Omarator }}{ }$ |  |
| 6 | " |  | Brahmin | ( |  |
| 137 |  | Dattatrara shivram Pusalkar Bhikaji Dhonddeo Nigudkar | Wani Marwadi | Merchant |  |
| 138 | Dharaingaon | Ichharam Naruba Shet Shet Hinalal Navalram Damudar Shrikrishna Jamkhedkar. |  |  |  |
| 139 | Yawa |  |  |  |  |
|  |  |  | Brahmin | Pleader |  |
| 141 |  | Laxaman Vishnu Kotibhaskar Vinayak Yeshwant Pradhan |  | " | " |
| 142 |  |  | PrabhuBrahmin | " |  |
| 143 |  | Vinayak Yeshwant Pradhan <br> Madbav Vishuu Bhalerao |  | Merchant |  |
| 144 |  | Lhondu Hari Deshpande Babhuta Gulal Patil |  | Multiyar |  |
| 14.5 | Stahada |  |  |  | " |
| 146 |  | Babhuta Gulal Patil <br> Vinnyak Waman Kanago | Gujar Brahmin |  | " |
|  |  | Ganesh Laxanain SavaleGarbal Ihila shet | Shimpi |  |  |
| 148 |  |  |  | ercha | 9 |
| 149 | shirpur | Shet Ganapat Parashram $\Lambda$ garwale | Marwadi | Banker |  |
| 150 | Pachora. | Mr. V. V. Suman Y Dagdu Gulab | Marwadi <br> Brahmin Marwadi Brahmin |  |  |
| 151 | Nandurbar |  |  | Merchant |  |
| 152 |  | Yanav Govin't Parkhe |  |  |  |
| 153 |  | Krishmaji ina ayan Abhyankar Vasudf.o Mahadeo Behere |  | " | " |
| 154 |  |  |  | Merchant |  |
| 155 |  | Vasurif.o Mahadeo Behere <br> S. V. Marathe | $\Rightarrow$ |  |  |
| 156 |  | Sinankar Hasraj <br> Bhagwan Narbhiram | Marwadi Gujarathi |  | \% |
| 157 |  |  |  |  | " |
|  |  | $\left\lvert\, \begin{aligned} & \text { Bhagwan Narbhiram } \\ & \text { Supdu Sadashivdas } \end{aligned}\right.$ | Gujarathi <br> ". |  | " |

## APPENDIX B.

## NAMES OF DELEGATES

TO THE

## 

 HELD AT DHULIAIN APRIL \& MAY 1908.

| No. |  | Names in full of delegates with their titles \&c. | Race and Religion. | Occupation. | How and when elected. |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 1 | Khanaleib District | Vinayak Waman Garud br A. | Brahmin | Land-holder | P. M. 19-4-08 |
| 2 | \% | Laxaman Madhav Gadre |  | " |  |
| $\begin{aligned} & 3 \\ & 4 \end{aligned}$ | \% | Ramchandra Madhav Gadre | " |  | " |
| 5 |  | Yeshvant Ganesh Purandare |  | Land-hulder | " |
| 6 | \% | Wasudeo Moreshwar Vaisham. |  |  |  |
| 7 |  | payan Vithal thaiu shet | Wani | Pleader | " |
| 8 | " | Vasudeo Janardan Khare | Brahmin | Land-hulder |  |
| 9 | " | -Vinayak Laxman Patale | " | Saukar | P. M. 19-4-08 |
| 10 | " | P. G. Paluitkar |  | Service | " |
| 11 | 3 | Kazi Sayad Saifoldin | Mehomedan | Kazi | " |
| 12 | " | Dhondo Govind Pundalik b. A. | Brahmin | Teacher | " |
| 13 | \% | M. S. Baxi | " | Student | " |
| 14 15 | - " | Raghunath Dhonddeo Garud Tulsiram Ukha | Dhangar | Monos-beanar | " |
| 16 | " | Lakhichand Hazarimal |  |  |  |
| 17 | " | Bhila Hhagwan ( haudhari | Teli | Monor-jorder a | " |
| 18 | -" | Sakharam (iuvind l/eshpande | Brahmin | Studelit | " |
| 19 | - $\quad$ " | Kisan Ganpat Chaudhaii | Teli | Monerideldor * | " |
| 20 |  | Hanumandas Jairamdas shet | Marwadi | Cloun 2 a | " |
| 21 | Songir | Gukuldas Kashidas shet - | Gujarathi | Merchant | " |
| 22 |  | Dattatraya Narayan Vaidya | Brahmin | pbotogrsp |  |
| 23 | Amalner | Ramchandra Dagdu shet | Conat | pbotograp | P. M. 12:4-08 |
| 24 | " | Mahadeo Eknath Mnthe | Rra | SaO | " |
| 25 | " | - akarchand Rangildas shet | Gujarathi | Tr | " |
| 26 | " | Nilkanth Dagdu Deshmukh | Marat | and | " |
| 27 |  | Damodar Annaji Hanma | Mrahmin | Merchant | " |
| 28 |  | Chunilal lamchandra shet |  |  | " |
| $\begin{aligned} & 29 \\ & 30 \end{aligned}$ | " | Nathu Patil | Kı\#̈bi | Farmer | " |
| 31 | Parola | Narayan Janardan Koranne b. A. | Brahmin | Lam-tadant | P. M. $20.4-08$ |
| 32 | " | Martand Waman Nerikar B. A. |  |  | " |
| 3 | " | Tulsidas Nathubhai shet | Gujarathi | Merchant | " |
| 34 | " | Laldas Gu |  | \%handemb | " |
| 35 | " | Pandharinath Balkrishna Pathak Nagindas Dagdubhai | Gujarathi | Merchant |  |
| 36 37 | Erandol | Shivji Bhikram shet | Marwadi |  | M. 12-4-08 |
| 38 |  | K. P. Khandekar | Brahmin |  |  |

[52].

| No. | Place Taluka and District. | Names in full of delegates. with their titles \&c. | Race and Religion | Occupation. | How and when elected. |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 39 | Erandol | Laxiian Ganpat | Hindu | Merchant | P. M. 12-4-08 |
| 40 | " | Mojiram Shaligram | Marwadi | " |  |
| 41 | " | Laxaman Shaligram | " | " | " |
| 42 | " | Gangadhar Chotiram | ${ }^{\prime \prime}$ |  | " |
| 43 | " | Dhundo Vasudeo Kanitker | Brahmin | ituript. | " |
| 44 | " | Ramratan Sadashiv | Marwadi | Merchant | " |
| 45 |  | Hiralal Motilal shet |  |  |  |
| 46 | Pachora | Abdul Majid DadamiyaDeshmukh Concili itor and Local Board Member | Mehomedan | Laud--lord | P. M. 18-3-08 |
| $47$ | " | Annaji Maroti Naik | Brahmin | Merchant |  |
| $\begin{aligned} & 48 \\ & 49 \end{aligned}$ | " | Gafoor shet | Mehomedan |  | Khandesh Z. S. S. |
| $\begin{aligned} & 49 \\ & 50 \end{aligned}$ | " | Gangadhar Dajiba Kalvit b. A. | Brahmin | Law student | P. M. 18-3-08 |
| $\begin{aligned} & 50 \\ & 51 \end{aligned}$ | $"$ | Maruti Keshay Hasabnis B. A. Kapurchaind Bacharaj shet | Marwadi | Land holder | Khandesh Z. S. S. |
| 52 | " | Raghoji Raisee shet | Bhatia | Merchant |  |
| 53 | " | Balkrishna Amrit Kulkarni | Brahmin | ${ }_{\text {M }}^{\text {Manager of }}$ |  |
| 54 |  | Taniram Ananda shet | Wani | Merchant | Khandesh Z. S. S. |
| 55 | Karmadu | Ganapat Ramchaudra shet | , | " |  |
| 56 | Bhadgaon | Meer Usmanalli shet | Mehomedan |  |  |
| 57 | Chalisgaon | $V$ ishnu Narayan Kelkar | Brahmin | Boud-writer | P. M. 22-4-08 |
| 58 |  | Ganapat Bappaji Deshmukh | Maratha | Deshmukh |  |
| 59 | Mehunbara | Vishnu Supadu shet | Wani | Saokar | \% |
| 60 |  | Govinda Bhau shet |  | " | " |
| 61 | Pilchod | Chaganlal shet | Marwadi |  |  |
| 63 | Jalgaon | Narajau Narsinha Fadnis | Brahmin |  | P. M. 11-4-08 |
| 63 64 | " | Yeshvant Gangadhar Dixit | , | Agent | ッ |
| 65 | " | Muhanlal Onkar shet | Marwa | Merchant | " |
| 66 | " | Champalal Motiram shet | " | " | " |
| 67 | $\because$ | Nathu Vithal | Hind | " | 3 |
| 08 | " | Nathu Avdhut |  | " | 9 |
| 69 | - " | Limbda Dhansing | " | Land-holder | 3 |
| 70 | " | Sitaram Pandurang shet | " | Merchant |  |
| 72 | Kadgao | Jagannath Hiralal shet |  |  | " |
| 73 |  | das shet Bhoju Shravan shet | Gujarathi | Land-holder | " |
| 74 | Nasirabad | Amrit Nilkanth | Brahmin | " | " |
| 75 |  | Sadashiv Raoji | Brakmin | " | " |
| 76 | Bhusawal | Vasudeo Vithal Dastane b.a.c.L..b. | \% | Pleader | P. M. ${ }^{\text {19 }}$-4-08 |
| 78 |  | Chintaman Bapuji Morgaokar | -" |  |  |
| 79 | Sunasgaon | Shripat Tukaram | $"$ | Merchant | P. M. ${ }^{11-4-08}$ |
| 80 | Chopda | Anant Ramchandra Kulkarni Totaram Ramdas shet | Gujara | Saokar |  |
| 81 | , | Purshottam Chunilal shet | Gujarathi | Merchant | P. M. 20-4-08 |
| 82 | " | Govardhan Deochand \# | " | " | " |
| 83 | " | Kanayalal Sakarlal " |  | $\because$ | " |
| 84 | " | Govardhan Jokhilal ", |  | " | " |
| 85 | " | Gangadas Deochand \% | " | Stude | " |
| 86 87 8. | " | G. G. Mali | Brahmin | Merchant | " |
| 88 | " | Trikamji L. Bhatiya | Bhatiya |  | \% . |
| 89 | " | Tanaji Dhanji Chaudhari | Teli | Farmer |  |
|  | " | Rambhaji Gaupat | Londhari | Merchant |  |


| No. | Place <br> Taluka and District | Names in full of delegates with their titles \&c. | Race and Religion | Occupation. | How and when elected. |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 90 | Shahada | Brijlal Sadashiv shet | Rangari | Merchant | pablio moting an 20-6-08 |
| 91 | Dondaicha | Hiralal Bhagwan shet | Marwadi | " | 50, |
| 92 | Lambole | Nathu Narsai Gujar | Gujar | Agriedturint | " |
| 93 | Pingane | Indas Jairam * | * |  | * |
| 94 | Tikhore | Bhau Vedu " |  |  |  |
| 95 96 | Shirpar | Vaman Parashram Deodhar | Brahmin | Pleader | P. M. 21-4-08 |
| 96 | \% | Gangadhar Sadashiv Tare |  | Merchant | " |
| 97 | " | Chhotalal Manaklal Gujarathi | Gujarathi | Pleader | 9 |
| 98 | " | Sakharam Vaman Joshi b.A. cl.b. | Brahmin | $\cdots$ | " |
| $\begin{array}{r}99 \\ \hline 100\end{array}$ | " | Vasudeo Vinayak Karandikar |  |  | 9 |
| 100 | " | Chatrabhuj.Tulsiram Agarvale | Marwadi | Merchant | " |
| 101 | " | Nagesh Raghavendra Jinsiwale | Brahmin | Pleader | " |
| 102 | $\cdots$ | Dhanraj Shivlal Shet NASIK DISTRICT | Marwadi | Merchant | " |
| 103 | Nasik city. | Shivram Krishna Prabhune | Brahmin | " | " |
| 104 | " | Trimbak Vinayak Mahajan | " | " | " |
| 105 106 | " | Vaman Sakharam Khare B.A.LL.B. | " | Higboout plooder | " |
| 106 | " | Rajaram Raghunath Dashputre Maheshwar Ramkrishna Kal- | " | Jahagirdar | " |
|  | \% | vankar | " | Dist.pleader | " |
| 108 | " | N. P. Patankar B. A. IL. B. | " • | H.C.pleader | n |
| 109 | " | Keshav Laxman Khare | " | 㑑 | " |
| 110 | ", | Vishvanath Gangadhar Ketkar B. A. IL. B. | 9 | H.C.Pleader | " |
| 111 | \% | Manohar Vaman Purohit | " | Shroff | 9 |
| 112 | \% | Gangaprasad Panalal Katari | Gona Brammin | confectioner | 7 |
| 113 | " | Ganesh Damodar Savarkar | Brahmin | Moroc-Lender | " |
| 114 | " | Abaji Sitaram Modak |  | Jahagirdar | 3 |
| 115 | \% | Damodar Mahadeo shet | Sonar | Saokar. | \% |
| 116 | 9 | Vinayak Dhonddeo Chavre | Brahmin | Service | " |
| 117 | 9 | Raghunath Hari Gadre | \% | Pleader | 9 |
| 118 |  | Anna Bhau Naik | 9 | Cloth-hameneat | " |
| 119 | Panchavati | Hari Raoji Muthe |  | Saokar | 9 |
| 120 | Yeola | Damodar Bapusa shet | Gujarathi | Merchant | \% |
| 121 | g | Keshav Vaman Bhat | Brahmin | Dist.pleader | 9 |
| 122 | 3 | Dattatraya Balvant Thatte |  |  |  |
| 123 | " | Chintaman Damodar Gharpure | " | Merchant | " |
| 124 | 3 | Shrinivas Balkrishna Hole |  | Geostal Merobe | \% |
| 125 | " | Champalal Gopaldas Patani | Gujarathi |  | 9 |
| 126 | " | Damodar Pandurang Patil | Maratha | Cultivator | 9 |
| 127 | " | Shridhar Govardhan Bhate | Bhatia | Merchant | 9 |
| 128 | 3 | Vinayak Sadashiv Barve | - Brahmin |  | \% |
| 129 |  | Trimbak Gopal Kulkarni | \% | Cultivator | 9 |
| 130 | Andarsul | Govindrao Ramchandra Deshmukh |  | Land-Lo |  |
| 131 | Niphad | Vaman Shridhar Barve | , |  |  |
| 132 | Nandgaon | Vaijanath Jijaji Kulkarni |  | Contractor | $\because$ |
| 133 |  | Bapu Punju Shet | Wani | Da. Karotest. | 9 |
| 134 |  | Kevalchand Nathumal shet | Marwadi |  | $\pi$ |
| 135 | Igatpuri | Vamanrao Vithal Deolalkar | Brahmin | Pleader | 9 |
| 136 | Vadner | Bapu Ramshet Sonar | Sonar | Goldsmith | 9 |



| No. | Place <br> Taluka and District. | Names in full of delegates with their titles \&c. | Race and Religion. | Occupation. | How and when elected. |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 184 | Poona city | Shankar Ganesh Lavate | $\stackrel{\square}{\square}$ | A. Secretary S. Sabha | S. Saba 21-4-68 |
| 185 |  | B. A. <br> Shivram Mahadeo Paranjape m.a. |  | Saokar Editor 'Kal | S. S. P. 21-1-08. Dod Kolaba v.sabha |
| 186 | , \& Kolaba |  | Brahmin |  |  |
| 187 | Poona city | Sitaram Keshav Damle b.A. LL. B . |  | Pleader | " |
| 188 | - | Laxman Ramchandra Pangarkar |  | Editor Mumukshu |  |
| 189 | " | Vasudeo Ganesh Joshi | " | Manager Chitrashala Contracto |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 190 | " | Govind Dhonddeo Dandavate R. B. Kashinath Balvant Pendse m. a. Retired H. Dy. Collr. | " |  | " |
|  |  |  | " | Pensioner Inamdar Editor <br> "Kesari" |  |
| 192 | " | m. a. Retired H. Dy. Collr. Balvant Ramchandra Natu Bal Gangadhar Tilak b. A. in.es. |  |  |  |
| 193 | " |  |  |  |  |
| 194 |  | Krishnaji Prabhakar Khadilkar | " | Sub-do |  |
| 195 | " | Narsinha Chitaman Kellar <br> B. A. IL. B. |  | Editor Mahratta. Trader |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 196 |  | Vishvanath Shivram Joglekar Ganesh Sadashiv Marathe M. A. Mahadeo Sulharam Date | " |  | " |
| 198 | ", |  | " | Trader <br> Native |  |
|  |  |  |  | Native Physician |  |
| 199 | " | Vaman Dhondo Desbpande P. K. Pendse M. A. SHOLAPUP DIST | " | Writer Student | ", |
| 200 |  |  |  |  | ", |
| 201 | Sholapur Pandharpur | SHOLAPUR DIST. <br> Vishou Raghuart Lele |  | Pleader |  |
| $\left.\begin{aligned} & 202 \\ & 203 \end{aligned} \right\rvert\,$ |  | Vishnu Raghunath Lele <br> Vimayak Shivaji Jog |  |  | " |
|  |  | Shrinivas Vyankatesh liowjalgi | " |  |  |
|  | Bijapur | Shrinivas Vyankatesh Liowjalgi B. A. LL. в. |  | " | P. M. 21-4-08. |
| $\left\lvert\, \begin{aligned} & 204 \\ & 205 \end{aligned}\right.$ |  | Govind Gopal Havaldar <br> Vishvanath Ramchaudra Ehamitkar |  |  | " |
|  | " |  | Shimpi Brahmin | Merchant |  |
| 206 | " | Govind Annaji ChebbiRamchandra Bhimrao Al |  | Pleader |  |
| 207 |  |  |  |  |  |
| 208 | $"$ | Krishnaji Ganesh Ajarekar <br> B. A. LL. b. <br> BEIGAUM DIST. |  | Pleader |  |
| $\left\|\begin{array}{l} 209 \\ 210 \end{array}\right\|$ | $\begin{gathered} \text { Belgaum } \\ \# \end{gathered}$ |  |  | $"$Seeds-man |  |
|  |  | S. V. Bhate <br> Shridhar Balvant Nagarkar <br> SANGLI STATE | " |  | P. M. 23-4-08. |
|  |  |  |  |  |  |
| 211 | Sangl | Vasudeo Ramkrishna Phadke <br> SATARA DIST. <br> R. P. Karandikar <br> KOLABA DIST: <br> Ramchandra Narayan Mandalik | " |  | S. Wastu P. Sabha |
| 212 | Satara |  | " | Plead | 7-4-08 |
| 213 | Pen |  |  | Editor <br> Vihari. | Pen Taluka Sabha Panvel 'r. Sabha. |
| 214 | Panv | Purshottam Narayan Dandekar | " |  |  |
|  | Bombay | Dintar Vishnu Guthale b. A. |  |  |  |
| 215 |  |  |  | Medical Practitioner | P. M. 17-4-08. |
|  |  |  |  |  |  |

## [56]

| No. | Place <br> Taluka and District. | Names in full of delegates with their titles \&c. | Race and Religion. | Occupation. | How and when elected. |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| $\begin{aligned} & 216 \\ & 217 \\ & 218 \\ & 219 \\ & 290 \end{aligned}$ | $\begin{aligned} & " \\ & " \\ & " \\ & " \\ & " \end{aligned}$ | Anant Vasudeo Lele B. A. LL. b. Hari Keshav Phadke Ganesh Mabadeo Natu Vaman Ramchandra Joshi b. A. Ganesh Laxman Page |  | H.C.Pleader | " |
|  |  |  | " |  | " |
|  |  |  | " | Merchant | " |
|  |  |  | " | Teacher | " |
|  |  |  | " | Honourary Secretary Swadeshi. | " |
|  |  |  |  |  |  |
| 221 | Bombay | Krishnaji Hari Kelkar b. A. IL.b. | Brahmin Gujarathi | H.C.Pleader | P. M. $17-4.08$P. M. $25-4.08$ |
| 222 |  |  |  |  |  |
| 223 | ", | Mulji Pitamber Parek |  |  |  |
| 294 | " | Mahadeo Rajaram Bodas m.A.LL.B. | Brahmin | H.C.Pleader | P.M. $17-4-08$ |
|  |  | THANA DISTRICT |  |  |  |
| 225 | Kalyan | R. B. Chintaman Vinayak Vaidya | " | $\begin{gathered} \text { Land-lord } \\ \text { Pleader } \end{gathered}$ | Kolaba Vasahat Sabha 17-4-08 P. M. 25-4-08 |
|  |  |  |  |  |  |
| 226 | Thana | Ramehaudra Narayan Thosar | " |  |  |
|  |  | Gopal Trimbak Dandekar |  |  |  |
| 227 | Surat |  | Gujrathi | Merchant | P. M. 19-4-08 |
| 228 | " | Kasanji Kuvarji Desai |  | Pleader | " |
| 229 |  | Dayabhai Kalyanji b. A. le. b. Dr. M. M. Raiji Spc. P. \& S. (Calcutta) | Onimi |  | " |
| 230 | " |  |  | Doctor Agricultural |  |
| 231 | " | Amrithal Chandra-Shankar Desai |  |  |  |
|  | Ealsar | L. Ag. <br> Raosahel Kıvarji Bhaidas | " pursuits. |  | 9 |
| 232 |  |  | " | Merchant | " |
| 233 | " | Ratanji Kuvarji | " | \% | , |
| 23.4 | Indore | Hari Maniram shet | Sonar | Goldsmith | P. M. 20-4-08. |




[^0]:    ज्या तिषयानँँ बोलण्यान्चें काम भाज मजकहे आलें भाहे तो विषय हरही ह्तका महत्वाना होऊन कसहा आाहे की, त्याने स्वस्पाहिषयीं विवेचन करणें अनवइयक आहे. राश्रीय गिक्षण झ्मणजे काय, याना हतगता या दोल शान्दांचा धर्य पाहिल असतां होणार षाहे. ग्चिक्षण घणजे काय हैं सर्वास माहितच आहे, परतु वे गिक्षण

