यवतमाळ,टीचर्स ग्रुप\*

धर्मपाल बागडे -(मो.नं.)8055691434

किर्तीताई तिरपुडे-(मो.नं.)8483021717

\*बुलडाणा,चंद्रपुर\*

स्वप्नील गवई-9764652207 कोकीळाताई वानखेडे-9421819143

\*नवी मुंबई\*

दिपक काळे-7715952337

परिनिताताई गायगोले-8600542066

\*जालना\*

अहिंसक वाघमारे-9890862538

\*रिपब्लिकन-५\*

नितीन गोंदाने-8551990331

विद्याताई कांबळे- 8237979358

\*रिपब्लिकन-३\*

रोहन भोसले-7887673603 गीतांजलीताई गणार- 9175534201

\*वर्धा\*

आकाश सूर्यवंशी- 9860518958

प्रणालीताई थुल- 7385559983

\*हिंगोली,हिंगोली-२\*

  डॉ.कुंटे सर- 8888661580

\*बीड,सेनगाव,वसमत\*

 किशोर रोकडे 9767422170

\*कळमनुरी,औंढा नागनाथ\*

श्रीकांत हेंडवे-9702672567

विशाल जाधव-9423553233

\*परभणी\*

विनोद वैद्य-8087532358

\*नांदेड\*

अमर सावंत- 9604580582

दिगंबर सोनटक्के-703889920

\*सिंधुदुर्ग\*

संदिप जाधव- 8007223884

\*नाशिक\*

देवा मोहोड -7039866791

\*सांगली\*

रवी माने-8552836075

\*गोंदिया\*

रामलाल सहारे- 7798265392

\*अकोला\*

प्रवीणजामणिक-7887577725

राजय सदांशीव-

\*पंजाब,UP,MP\*

भागवत निकोसे-8878203397

किरण बरडे- 8652387358

\*सातारा\*

प्रकाश कांबळे-7738332150

\*लातूर,अहमदनगर\*

विनोद टोपे - 8805673702

\*उस्मानाबाद\*

सुजितहौसलमल-

9595840040

\*रायगड़\*

कुशलगायकवाड 9768379116

पंकज कांबळे- 8108739768

\*वाशीम\*

सुरेश इंगोले-8830966982

 विनेश तागडे-8275293717

\*गडचिरोली\*

रत्नाकर खोब्रागडे-9764529294

\*सोलापूर\*

किशोर माने - 8087532358

अविनाश गायकवाड-8605496955

\*कल्याण,जळगाव\*

मनिषाताई कांबळे -8097633098

\*अमरावती\*

निशिकांत वाघ-8080005257

\*औरंगाबाद\*

प्रविण ढोणे-7350094354

\*नागपुर,भंडारा\*

विकास गेडाम-8855816512

सचिन गजभिये-8888225355

ज्योतिताई तिरपुडे- 9421801878

\*कर्नाटक\*

रवी शिंदे-

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

एके दिवशी एका व्यापार्याने बुधाना विचारले कि तुम्ही इतका चांगला उपदेश करता.पण तरीही तुमचे काही भिक्कू खोटे बोलतात, वाईट वागतात. मग तुमच्या या उपदेशाचा फायदा काय? वर बुद्ध त्या व्यापार्याला म्हणाले कि तुम्ही काय करता? त्यावर तो व्यापारी म्हणाला, मी किरण मालाचा धंदा करतो. हा किरण माल मी तालुक्यातून होलसेलमध्ये खरीदी करतो व इथे किरकोळ भावाने विकतो मग बुद्ध त्याला म्हणाले कि, ‘समजा एखाद्याने तुम्हाला तालुक्याला जाण्याच मार्ग विचारला तर तो मार्ग तुम्ही त्याला सांगू शकाल का ? ‘व्यापारी म्हणाला अवश्य, मी त्या माणसाला तालुक्याला जाण्याच मार्ग अत्यंत चागल्या प्रकारे सांगू शकेल. मग बुद्ध म्हणाले ‘तुम्ही सांगूनही तो माणूस तालुक्याला पोहचू शकला नाही, तर मग त्या मध्ये दोष कुणाचा ? अर्थात हा दोष सर्वस्वी त्याचा’

आंबेडकर वादी चळवळी चा काम करीत असताना बर्याचदा लक्ष एक असूनही सह्पाठीक आपल्यापासून दूर जातात. स्वतंत्र रस्ता निवडतात. धुर्याचे भांडणं असल्यागत वागायला लागतात. अशावेळी वेदना होतात. सहन करण्या शिवाय पर्याय नसतो, कारण आपलेच दात आपलेच ओठ असतात|

निर्णायक वेळी भूमुका घेत असताना शून्यातून जाऊन विचार करायचा असतो. कारण अशाप्रसंगी आपले अनुभव आपल्याला निर्णय घेण्यास मदत करू शकतात . भावनिक होऊन घेतलेले निर्णय क्षणभंगुर ठरण्याचीच शक्यता अधिक असते. नाजूक परिस्थितीचा मुकाबला करावयाचा असेल तर कठोरच व्हावे लागत. चूक कोण बरोबर कोण, हे परिणाम समोर आल्याशिवाय कसे समजेल

Harshwardhan Doke

वर्णाश्रमासोबत हिंदूंना ब्राम्हणांनी दिलेली सर्वात मोठी देणगी म्हणजे जात होय. भारतात एकूण ६५०० पेक्षा अधिक जाती असून त्यातही अस्पृश्यांच्या जवळपास १००० जाती आहेत.या जातीपैकी महाराष्ट्रात ५९ जाती आहेत. त्यात मुख्यता चार प्रमुख जाती आहेत. **१) महार २) चांभार ३) मांग ४ ) भंगी / मेहतर**. महाराचे प्रमाण हे राज्याच्या लोकसंख्येच्या ७ % आहे. ब्राम्हणांइतकेच या कनिष्ठ जातींवर अधिक हक्क गाजविणारे कुणबी, तेली, माळी आदी जाती आहेत. जातीच्या निर्मितीत जेव्हा शुद्र वर्णाच्या अन्यायाला चिडून प्रतीरोध दर्शविला गेला तेव्हा या विरोधी लोकांना शांत करण्यासाठी ब्राम्हणांनी जातीच्या सुधारणेत बदल करून या प्रतीरोधींना तेली, कुणबी, माळी आदी जातीत परावर्तीत केले. यां जातींना कनिष्ठ जातीवर वर्चस्व जरी दिल्या गेले तरी श्रेष्ठत्व मात्र ब्राम्हणांनी स्वत:च्याच अधिपत्यात ठेविले. आजही तेली, कुणबी स्वत:ला महार, मांग, चांभार, भंगी, मेहतर यांच्यापेक्षा श्रेष्ठ जातीचे समजतात आणि ब्राम्हणांईतकेच कनिष्ठ जातीवर अन्याय करण्यात पराक्रम दाखवितात, त्यांना हीन समजतात. ब्राम्हणांपेक्षाही ब्राम्हणेतर जाती त्यांच्या पेक्षा कनिष्ठ जातींवर अन्याय अत्याचार करतांना दिसून येतात.

या देशाची मुख्य समस्या जर कोणती असेल तर ती जात आहे असे प्रतिपादित करीत डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी जाती निर्माण होण्याची कारणे आणि त्यावरील उपाययोजना यावर **बाबासाहेबांनी Annihilation of caste आणि caste in india ही पुस्तके लिहलीत.** त्यावेळी जरी बाबसाहेबांच्या ‘जातीचा संपूर्ण नायनाट’ या मताला महत्व दिल्या गेले नसले तरी बाबासाहेबांनी केलेल्या अनेक भाकीतांपैकी, हे भाकीत सुद्धा आता सत्यात उतरले आहे. १९३६ ला त्यांच्या Annihilation of Caste या पुस्तकाच्या दीड हजार प्रती काही अवघ्या दिवसातच खपल्या गेल्या होत्या हे मात्र विशेष.

**नुकताच भारताप्रती अमेरिकेने भारताचे सर्वेक्षण करून भारताची मुख्य समस्या जात (caste ) आहे असा अहवाला दिलाय.** इतकेच नाही तर भारत कधीच विकसित राष्ट्र होणार नाही असेही या अहवालात दर्शविण्यात आले आहे. कारण भारतासमोर अनेक धर्म, धर्मातील जाती, भ्रष्टाचार, लोकसंख्यावाढ, आतंकवाद, बेकारी, गरीबी, निष्क्रीय जनता आणि त्यांचे सरकार, लोकांची अकार्यक्षमता, फालतुचे संस्कार, परंपरा, अनावश्यक संस्कृत्या, विभूतीपुजा देव आणि त्यांची देवळे, देशाप्रती असलेली अप्रामानिकता आदी प्रश्न आ वासून उभे आहेत. ज्या प्रश्नांवर बाबासाहेबांनी योग्य उपाययोजना देवूनही या प्रश्नांकडे कानाडोळा केल्यामुळे भारत अजूनही विकसनशील देश आहे. इतक्या समस्या असतांनीही भारत आज एकसंथ राहण्याचे मुख्य कारण भारताचे ' संविधान ' आहे. भारताचे माजी राष्ट्रपती अब्दुल कलाम यांनी ,' भारत २०२० ला विकसित राष्ट्र होईल.' हे भाकीत कोणत्या तंद्रीत केले हे मात्र प्रश्नचिन्हच आहे. ज्या देशातील समस्याचे अगोदर निराकरण होत नाही, उलट त्या वाढतच जात आहेत आहे तेथे कलामांचे हे भाकीत बिनबुडाचे आहे.

भारतातील जातीचे आर्थिक दृष्टीकोनातून विश्लेषण करणारे डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर हे पहिलेच अर्थशास्त्रज्ञ होय. त्यांनी ठोसून सांगितले की, जातीव्यवस्थेत केवळ श्रमाचीच विभागणी झाली नाही तर त्यात श्रमिकांचीही विभागणी झाली. जगात कुठल्याही समाजात श्रमविभाजनाची अत्यंत अनैसर्गिक पंजीबद्ध करण्यात आलेल्या श्रमिकांच्या विभागणीची सांगड घातल्या गेली नाही. जातीने श्रमिकांची श्रेष्ठ - कनिष्ठ वर्गात विभागणी केल्या गेली आहे. जसे लोहाराचा मुलगा लोहाराचेच काम करेल. सुताराचा मुलगा सुताराचेच काम करेल. या कनिष्ठ जातींना आर्थिक प्रगती वाढविण्याचा दुसरा कोणताही व्यवसाय करता येणार नाही. भारतातील बहिष्कृत समाजात आपोआप आर्थिक तफावत निर्माण झाली नाही तर ब्राम्हणांकडून ती हेतुपुरस्सर करण्यात आली. आज जर बहिष्कृत समाज हा ब्राम्हण, क्षत्रीय, वैश्य यांच्यापेक्षा सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक, सांस्कृतिक आदी दृष्ट्या मागासला असेल तर याला जात ( caste) जबाबदार आहे. जातीने बहिष्कृत लोकांना अपमानजनक ओळख आणि अप्रगतीयुक्त काम दिले. (insulting identity & useless work) जसे एखाद्या महाराच्या पोरात कितीही विद्वत्ता असली तरी त्याच्याकडे दुसऱ्यांचा बघण्याचा दृष्टीकोन एक महाराचं पोरच असेल. दुसरी गोष्ट त्याच्यात एका इंजिनीअरची जरी ऐपत असली तरी त्याला वर्णाश्रमाने पाडून दिलेला नाल्या साफ करण्याचाच व्यवसाय करावा लागेल. भारतीय संविधानामुळे जरी बहिष्कृत लोकांना त्यांचे मुलभूत अधिकार मिळाले असले तरी जोपर्यंत ते हिंदू धर्माच्या जातीत राहतील तोपर्यंत त्यांच्यावर अप्रत्यक्षपणे वर्णाश्रमाचेच आधिपत्य राहील. ही व्यावसायिक आणि शिक्षणिक मानसिकता हिंदू धर्मातून कधीच जाणार नाही.

एक आर्थिक संस्था या दृष्टीने जात ही एक घातकी संस्था आहे. कारण तिच्यामध्ये माणसाची नैसर्गिक शक्ती आणि मनोवृत्ती सामाजिक नियमांच्या जकडीत गुदमरून जाते. जातीभेदाने श्रामाचीच विभागणी केली नाही तर तिने श्रमिकांचे वर्ग सुद्धा तयार केलेत. हे वर्ग पहिल्यावर दुसरा तर दुसऱ्यावर तिसरा याप्रमाणे जन्मजात प्रतवारी लावून देणारी संस्था आहे. दुसऱ्या कोणत्याही देशात श्रमविभाजनाला अशा तर्हेचा श्रमिकांचा दर्जा चिकटवून दिलेला नाही. एकप्रकारे हिंदू धर्माच्या तत्त्वज्ञानात दुसरे तिसरे काही नसून एका जातीची उत्पत्ती अत्यंत श्रेष्ठ तर दुसऱ्या जातीची उत्पत्ती निर्कृष्ठ असाच दाखविण्याचा प्रयत्न केला गेला आहे. अशातर्हेचा हिंदू समाज हा एक आदर्श समाज कधीच न ठरता तो अनेक शत्रूंचे असलेले एक विशाल घरच म्हणावे लागेल. ज्या घरातील प्रत्येक सदस्य स्वत:च्या स्वार्थी आदर्शासाठी जगतो. मोठे लहानांना तुडवीत असलेले, सशक्त अशक्तांना वरचढ होतांना, निर्दय लोक निर्भय झालेले, सद्गृहस्थ भ्याड झालेले आणि शहाण्यांना कशाचीच तमा नसलेले लोक या जातीच्या वर्गवारीमुळे हिंदू धर्मात निर्माण झालेत. सर्व सुधारणांना गावच्या वेशीवर टांगणाऱ्या जातीने सार्वजनिक हिताची वृत्ती सुद्धा ठार मारली. इतकेच नाही तर सार्वजनिक लोकमत सुद्धा जातीने मारले. जातीने संपूर्ण हिंदू धर्माच्या बहिष्कृत लोकांचे जीवन नरकमय करून टाकले. ज्याविरुद्ध एल्गार करण्याची एकाही गुणवान हिंदू पुढाऱ्याची हिंम्मत कधी झाली नाही. माणसाला नपुसकत्व देणाऱ्या या धर्माबद्दल बाबासाहेब म्हणतात, “ मुसलमान निर्दयी आहेत तर हिंदू नीच आहेत, आणि नीचपणा निर्दयीपणा पेक्षा अति वाईट आहे.” अशा हिंदू धर्माला आकर्षित होऊन जर कुणी हिंदू धर्म स्वीकारावा अशी इच्छा व्यक्त केली तर त्याला हिंदू धर्मातील कोणती जात मिळेल ? बहुतेक ब्राम्हण सोडून इतर वर्णात त्याचे स्थान निश्चित होईल. हिंदू समाज हा केवळ जातीचा संग्रह असल्यामुळे जात ही बंद असलेली संस्था असल्यामुळे हिंदू धर्मात मुस्लीमांसारखेच धर्मांतरीत माणसाला स्थान नाही. जोपर्यंत वर्ण आणि जाती जिवंत आहेत तोपर्यंत हिंदू धर्माचे बहिष्कृत वर्ग कधीच शैक्षणिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक क्षेत्रात अविकसित असलेल्या गुलामीच्या बेड्या तोडू शकणार नाही.

**डॉ . बाबासाहेब आंबेडकर म्हणतात , "हिंदू समाज हा एक मनोरा आहे. या मनोऱ्याला शिडी नाही.** त्यातील प्रत्येक जात म्हणजे इमारतीचा एक एक मजला आहे. खालच्या जातीतील लोकांना वरच्या जातीतील मजल्यात प्रवेश नाही. खालच्या जातीतील माणूस कितीही लायक असो त्याला वरच्या जातीत जाण्याचा मार्ग नाही तर वरच्या जातीतील मनुष्य कितीही नालायक असो त्याला खालच्या जातीच्या मजल्यात लोटून देण्याची क्षमता नाही.\* \*जातीच्या पायावर तुम्ही कोणतीही इमारत उभारू शकत नाही. तुम्ही राष्ट्राची उभारणी करू शकत नाही; तुम्ही नितीमत्तेची उभारणी करू शकत नाही.\* \*जातीच्या पायावर तुम्ही जे काही बांधाल ते कोसळून पडेल आणि एकसंघ कधीच होणार नाही.”\*

जात अशी जी कधीच जात नाही. जात ती जी मुल जन्माच्या अगोदरच ठरल्या गेली आहे आणि मनुष्याच्या मृत्यूनंतरही ती पिढ्यानपिढ्या त्याला चिकटूनच असेल. मग त्याने त्याच्या आयुष्यात कितीही प्रगाढ समाजहित कार्ये केली असली तरी त्याच्या मृत्यूनंतरही त्याला त्याच जातीने ओळखले जाईल. जो धर्मच स्वतंत्र, समता, बंधुता, न्यायावर आधारित नाही तो धर्म नसून घोड्याला आवरण्यासाठी खुट्याला बांधलेला निमुळत्या आकाराचा दोर आहे. घोडा तो दोर एका झटक्यात तोडू शकतो.पण त्याची मानसिक गुलामी त्याला त्या झटक्याने तोडणाऱ्या बलाचीही उर्जा देत नाही. अगदी तसेच हिंदू धर्माचेही आहे. ज्या जातीतून फक्त आणि फक्त गुलामीच निर्माण झाली. यावर एकमेव उपाय अशा जातीसंरचनेच्या धर्माचा त्याग करणे होय.डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर जातीच्या या अमानुष निर्मितीवर उपाय देतांनी त्यांच्या **Annihilation of Caste** या पुस्तकात म्हणतात, ” \*सर्वात पहिली आणि महत्वाची लक्षात घेण्याजोगी बाब म्हणजे **हिंदू समाज ही एक भाकड कथा आहे.** जातीचे पालन करण्यात लोकांची चूक नाही. माझ्या मते जर चूक कोणती असेल तर त्यांचा धर्म. कारण त्यानेच जातींची कल्पना लोकांच्या मनावर बिंबविली आहे. हे जर खरे असेल तर ज्याच्याशी तुम्ही दोन हात करावेत असा तुमचा शत्रू जाती पाळणारे लोक नसून ज्या शास्त्रांनी लोकांना जातीधर्म शिकविला ती शास्त्रे तुमचा शत्रू होय हे उघड आहे. सहभोजनात भाग न घेणाऱ्या किंवा मिश्र विवाहास तयार न होणाऱ्या लोकांना शिव्या देऊन किंवा त्यांची टर उडवून काही फायदा होण्यासारखा नाही. तसेच प्रसंगपरत्वे सहभोजन घडविणे किंवा एखादा मिश्र विवाह समारंभ घडवून आणणे हे उपाय अपेक्षित ध्येयाच्या दृष्टीने निरुपयोगी ठरतात. **शास्त्रे पवित्र असल्याबद्दलची श्रद्धा नष्ट करणे हा त्यावरील खरा उपाय आहे.** लोकांच्या मनावर अंधश्रद्धा बिंबविण्याचे व त्यांची मने घडविण्याचे शास्त्रांचे काम सुरू ठेवून तुम्ही यशाची आशा तरी कशी करू शकता? \*शास्त्राच्या अधिकाराला शह न देता, लोकांना शास्त्राच्या पवित्र्यावर विश्वास ठेवण्याची परवानगी देऊन केवळ लोकांना निर्दय व बुद्धिहीन म्हणणे हा समाज समाजसुधारणेचा अत्यंत भेकड असा मार्ग होय. प्रत्येक स्त्री आणि पुरुषाला शास्त्राच्या दास्यातून मुक्त करा, बुद्धाने जो पवित्र घेतला तोच तुम्हालाही घ्यावा लागेल. केवळ शास्त्रांना झुगारून तुमचा प्रश्न सुटणार नाही तर बुध्द आणि गुरुनानकांप्रमा

णे तुम्हाला त्यांचे पवित्र्यही अमान्य करावे लागेल. **‘तुमच्यात जर काही घाणेरडे असेल तर तो तुमचा धर्म होय,** या धर्मानेच तुमच्याच जातींच्या पवित्रपणाची भावना निर्माण केली’ असे सांगण्याचे तुम्ही धाडस दाखवाल काय ? म्हणूनच असा धर्म नष्ट केला पाहिजे, असे म्हणतांना मला मुळीच संकोच वाटत नाही. आणि मी तर असे म्हणतो की, असा धर्म नष्ट करण्याचा प्रयत्न करण्यात आपण कोणताही अधर्म करीत नाही. खरेच, मी असे ठासून सांगतो की, या नियमांच्या जत्थ्यांच्या संग्रहाचा मुखवटा फोडून टाकणे, धर्माच्या नावाने घातलेला बुरखा फाडून त्याचे खरे स्वरूप उघड करणे तुमचे अटळ कर्तव्य आहे.**” बाबासाहेबांच्या याच वक्तव्यावर जणू काय गांधी त्यांच्या ‘हरिजन’ वृत्तपत्रात बाबासाहेबांच्या Annihilation of Caste या पुस्तकावर टीका लिह्तांनी म्हणतात, “डॉ.आंबेडकर हे हिंदू धर्माला मिळालेले आव्हान आहे.” ( Dr,Ambedkar is challenge for Hinduism)**

\*१९३६ च्या त्यांच्या जातीच्या या संशोधनावर आधारीत बाबासाहेब २० मे १९५१ दिल्ली येथील भाषणात म्हणतात, “ जर लोक पुन्हा बौध्द धर्माचा अंगीकार करतील तर हा देश पुन्हा वैभवाप्रत गेल्यावाचून राहणार नाही. एरव्ही दुसऱ्या कोणत्याही मार्गाने जातीभेद जाने शक्य नाही. परंतु खरोखरच कोणाला जाती मोडायच्या असतील तर त्यांनी बौध्द धर्माचा स्वीकार करावा. हाच एकमेव उपाय आहे.”\*

१९५६ पासून हिंदू धर्माचा त्याग करून ज्यांनी बौध्द धम्म अंगिकारला त्यांच्या जीवनात सर्वच क्षेत्रात अमुलाग्र बदल झाल्याचे दिसून आले आहे. सुधारणेच्या प्रत्येक क्षेत्रात जात आडवी येत आहे. जोपर्यंत विनाश होत नाही तोपर्यंत सामाजिक आणि आर्थिक समता नाही. \*जात ही हिंदू धर्माला मिळालेली ब्राम्हणांची एक महान अमानुष देन आहे. ज्यात विनाशाशिवाय दुसरे काहीच नाही. \*जातीवर असा धर्म त्यागनेच हाच एकमेव उपाय जातीअंतावर आहे. याशिवाय जातीचा नाईनाट होण्याचा दुसरा कोणताच मार्ग नाही.\*

लेखक:- हर्षवर्धन ढोके\*

(लेख साभार :- ‘अंधश्रद्धेचा नायनाट’\*या पुस्तकातून:- लेखक :- हर्षवर्धन ढोके )

\*"जातींचा नाईनाट कसा होईल "\*
\*Annihilation of caste\*

(लेख मोठा आहे अवश्य वाचावा.)

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

\*जय भीम\*

\*भ्रम आणि वास्तव\* ✍

आधुनिक पुष्यमित्र शृंग \*कांशीराम हरिसिंह रामदासिया\*

बाबासाहेबांची \*SSD,TBSI, RPI\* उध्वस्त करुन येथल्या रिपब्लीकन आंबेडकरी लोकाना भावनात्मक करुन स्वत:ची \*बामसेफ\*आणि नंतर \*BSP\* स्थापीत करत कांशिरामने बाबासाहेबांच्या विरोधी स्वत:चे अस्तित्व सिद्ध करत होपलेस बहुजन  जातीचे राजकारण कसे केले !!  हे थोडक्यात पाहुया.

👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇

ही पोस्ट युसिडायडीस या महान तत्वज्ञानाला समर्पित करन्यात येत आहे. युसिडायिडीस म्हणतो, \*"जो जिंदा है उनके प्रती हमे आदर व्यक्त करना चाहीये तथा जो मर गये उनके प्रती हमे सच्चाई का प्रकटावा करना चाहीये."\*

✅ वयाचे 25 वर्षे होवूनही कांशिरामने साधे बाबासाहेबांचे नाव एकले नव्हते. उलट त्या वेळेस बाबासाहेबांचे नाव जगाच्या कानाकोपऱ्या पोहचले होते. १९३२ च्या राउंट टेबल कांफरंसने Dr. भिमराव आंबेडकर हे नाव जगातील सर्व वर्तमान पत्रात झळकत होते.

✅ बाबासाहेबांची \*आर.पी.आय.\* दोन - तीन भागात विभागली होती ती आर.पी.आय. एकत्र करन्यासाठी कांशिरामने कोनताच चारान्याचा प्रयत्न केला नव्हता. (केला असेल तर संदर्भ द्यावा) उलट याचाच फायदा घेवून बाबासाहेबांच्या \*आर.पी.आय.\*ला तिलांजली देवून आणि संधीचा फायदा घेवून कांशिरामने आपले पगारी \*कर्मचारी बामसेफ\* संघटन उभारले.

✅ बाबासाहेब म्हणतात, \*"आपल्या उत्पन्नाचा विसावा भाग धम्माला दान करा."\* कांशीरामने याचा फायदा घेत बाबासाहेबांच्या \*बुद्ध धम्माच्या उत्कर्षासाठी दान करा\* या आव्हानाच्या विरोधी जावून स्वत:चे \*बामसेफ संघटन आणि BSP\* या  राजकीय पार्टीसाठी अरबो करोडो रुपये जमा केले. हा हिशोब विचारन्याची कोनत्याच कार्यकर्त्याची कधीच हिम्मत झाली नाही. \*दरवर्षी 2.40 करोड रु.जमा व्हायचे.हे स्वत: कांशिराम म्हणतात.\*

✅ बाबासाहेबांचा \*आर.पी.आय.\*नष्ट करन्यासाठी कांशीरामने \*बामसेफ\*(BSP) तर त्यानंतर \*The Buddhist society Of India\* नष्ट करन्यासाठी कांशिरामने \*'बुद्धिस्ट रिसर्च सेंटर'\* ची स्थापना केली तर \*'समता सैनिक दल'\* नष्ट कररन्यासाठी \*'युनिव्हर्स फोर्स'\* स्थापन केली. बाबासाहेबांचे सर्व संघटन मोडीस काढन्याचा हा प्रयत्न होता.आणि त्यात ते यशस्वीही झालेत. आंबेडकरी लोक फसलीत.

✅ कांशिरामने अशा प्रकारे स्वत:ला आंबेडकरी लोकांसमोर प्रस्तुत केले की तेच बाबासाहेबांचे सच्चे वारसदार आहेत. भावनात्मक भाषणातून कांशिरामने बाबासाहेबानंतर स्वत:ला \*कांशिरामसाहेब\* नामकरण करवून घेतले.

✅ कांशिरामची पिलावळ पोट पोट फुगवू फुगवू सांगतात की, \*"Annihilation of caste"\*हे बाबासाहेबांचे पुस्तक कांशिराम यानी \*10 वेळा\* वाचून काढले. या एका पुस्तकाने त्याना बाबासाहेब समजले असे ते म्हणतात. \*एका रात्रीत एकदाच वाचता येणारे पुस्तक कांशीरामने दहा वेळा कसे वाचले!\* त्याचे त्यानाच माहीत. येथे आमचे 10 जन्म झाले तरी बाबासाहेबांची महानता कोनी समजू शकत नाही.

✅ एखादे पुस्तक १० वेळा तेव्हा वाचल्या जाते ;

१) एकतर एक दोन वाचन्यात ते पुस्तक वाचून तरकले नाही नाहीतर मग

२) जास्तच तरकले. कांशिरामने त्या पुस्तकातून उलट केले. त्या पुस्तकात जाती नष्ट करन्याच्या ज्या उपाययोजना बाबासाहेबानी प्रतिपादीत केल्या त्या एकाही उपाययोजनेवर कांशिरामने काम केले नाही.

मग कशासाठी वाचले दहा वेळा ते पुस्तक 🤔

कांशिरामने त्यातून जाती जोडून राजकारण कसे करता येईल याचा शोध लावला. उत्तरप्रदेशाती अशिक्षित, गरीब चांभार, महार, भंगी आदी कमजोर जाती कांशिरामच्या या षडयंत्रास बळी पडलेत.

✅ या पुस्तकात बाबासाहेब \*जाती तोडन्याचा\* मार्ग सांगतात. कांशिरामने या पुस्तकाचा उलट फायदा घेवून जाती नाकारून लोकाना \*'बुद्ध धम्म'\* देन्याएवजी जाती कायम ठेवून राजकारण कसे करायचे हे त्यांच्या कार्यकर्त्याना शिकविले.

✅ म्हनून त्यानीही शेवटच्या क्षणापर्यंत बौद्ध धर्म स्विकारला नाही आणि \*कुनाला स्विकारुही दिला नाही.\* शेवटपर्यत महार,मांग,चांभार,माळी या जातीचे राजकारण केले आणि आताही करतच आहे.

✅ बामसेफ BSP ही जातीवादी \*हिंदू\* संघटना आणि पक्ष आहे. RSS सारखी.

✅ पोटाच्या आतड्या सुकडून जे कांशिरामची स्तुती करत हिंडतात त्यांच्या घरात तांदळाचा एक दाना कधी आला नाही. एकवेळचे हे कार्यकर्ते बाबासाहेब सोडतील पण कांशिरामची विभुतीपुजा सोडनार नाहीत.

✅ कांशिराम भक्ताना जेवढा कांशिराम माहीत आहे तेवढे बाबासाहेबांचे ज्ञान १०% ही माहीत नाहीत. कांशिराम भक्तांच्या जिभेवर कांशिराम साहब - कांशिराम साहब हे नाव येथे तिथे बाबासाहेब नाव येत नाही.

✅ असे लोक खातात बाबासाहेबांचे आणि चाटुगिरी करतात कांशिरामची.

✅ असे लोक आतंकवाद्यापेक्षाही बौद्ध समाजाला धोकादायक आहेत.

✅ वामन मेश्राम, विजय मानकर, माने आदी हे कांशिरामचे पित्तू आहेत. या लोकानी कांशिरामच्या बामसेफ मधून निघून स्वत:च्या पार्ट्या जरी काढल्यात तरी ते कधीच कांशिराम विरोधी बोलत नाहीत.

✅ महाराष्ट्राच्या आंबेडकरी लोकाना राजकारणाच्या नावावर याच लोकानी आर्थिकतेने लुटले आहे.

✅ महान अशी बाबासाहेबांची रिपब्लीकन थेअरी नाकारुन होपलेस बहुजन - मुलनिवासी आननारे हेच ते  लोक आहेत.

✅ यांच्या राजकारणाचा बुद्धाचा बहुजन शब्दाचा जातीच्या राजकारणाशी तिळमात्र सबंध नाही. बहुजन - मुलनिवासी हे तत्वज्ञान नसून कुन्या मेंढरं जमा करुन त्यांची सर्व बाबतीत पिळवणूक करनारी Policy आहे.

👉🚶चला कांशिराम इतर बाबासाहेबांच्या अनुयायाना आणि बाबासाहेबाना काय म्हणतात ते पाहुया.

👇👇👇👇👇👇👇👇

पॅंथर विषयी:- \*"बाबासाहेब के नालायक बच्चे नामांतर की मांग करते है । लेकिन बाबासाहेब के लायक बच्चे सत्ता की मांग करते है।"\*

जे नामांतर मध्ये शहीद झालेत त्याविषयी कांशिराम म्हणतात, \*"नामांतर के लिये शहिद हो के हमे गांडू समाज का निर्माण करना नही है |"\*

बाबासाहेबांच्या पुना पॅक्ट वर कांशिराम म्हणतात, \*"आंबेडकर भारत के अछुतो को अंधकार युग से प्रकाष युग की और ले जा रहे थे ! किंतु हाय ! यह नही होना था,क्योकी प्रकाश युग मे पहुचने से पहिले अछूत चमचा युग मे फिसलकर भटक गये."\*

पुढे कांशीराम म्हणतात,

\*"दलित वर्गो ने चाहे पसंद किया होना हो या ना किया हो किंतू 24 सितंबर 1932 को पुना पॅक्ट ने उन्हे चमचा युग मे धकाल दिया."\*

👆 बाबासाहेबांवर \*चमचा युग\* तयार करन्याचा हा प्रत्यक्ष आरोप कांशीरामचा होता.

पुढे कांशिराम म्हणतात,

\*"इसमेसे समसे खराब ,नालायक चमचे तयार हुये"\* बाबासाहेबांच्या प्रामानिक अनुयायांच्या ही थोबकाडीत होती.

कांशिराम पुढे म्हणतात, \*"महार लोग आंबेडकर को गांधी के आगे भिकारी साबित कर उन्हे कांग्रेस के आगे विवश करते रहे.|"\*

बौद्धांचा राग कांशिरामला होता.महाराष्ट्रातील बौद्ध आंबेडकरी चळवळीने कांशिरामच्या समोर शेपुट नाही टाकले म्हणून नागपुर येथील उंटखाना येथे भाषनात बौद्धाना \*40-40 वेळा त्यानी "महार - धेडगे" म्हटले.\* याच भाषनात ते बाबासाहेबाना म्हणतात...

\*"महाराष्ट के लोगोने बाबासाहेब को धक्के मार - मार के बाहर धकाल दिया.मैने उत्तर प्रदेश मे जाके कहा अरे..! कोई तो संभालो बाबासाहेब को."\*

पुढे म्हणतात,

\*"पुना करार के बाद बाबासाहेब पापड बेलते रह गये | और मैने 11 एम.पी.चुनकर लाये. |"\*

हा सर्वात मोठा बाबासाहेबांचा अपमान होता.महाराष्ट्रातील बाबांचे लेकरं बाबासाहेबांना खरच धक्के मारतील ......! (असा विचार मनात आला तरी कीड़े पडतील) आणि बाबाबासाहेबांची स्थीती इतकी दयनिय झाली होती की कांशिराम त्याना उत्तरप्रदेशात भिकारी म्हणून घेवून गेलेत..

कांशीराम म्हणतात,

\*"पढे लिखे लोग बौद्ध नही,जो बुद्धू है वह बौद्ध है!"\*-कांशीराम

\*"यदी मै आंबेडकर को उत्तर प्रदेश नही लेके जाता तो उनका नामो - निशान मिट जाता."\*-- कांशिराम

\*"आप लोगोने आंबेडकर को जुते मारकर अछा नही किया | बगैर जुते मारकर ही उनको रफा दफा कर देते."\* - कांशिराम

इतकी औकात झाली आमची की बाबासाहेबाना आम्ही चपला - जुते मराव्यात. अशी कल्पना जरी कुनाच्या मनात आली तरी त्याच्या तोंडात किडे पडतील.

\*"जाती का विनाश के बारेमे मैने सोचना बंद कर दिया."\*- कांशिराम

 \*"आंबेडकर ने किताबो से सिखा है;\*

\*लेकीन मैने अपने खुद के जीवन तथा लोगो से सिखा है |\*

\*आंबेडकर किताबे जमा करते थे |\*

\*मैने लोगो को जमा करने का प्रयत्न किया |\* -कांशिराम

बाबासाहेबाना नाकारुन त्यांच्या विरोधात जाउन आम्हाला आमचे बंगले नाही बांधायचे. नको अशा शेनाच्या चविच्या पुरणपोळ्या आम्हास. त्यापेक्षा चटणी-भाकर बरी.  ज्या महान माणसामुळे आमचे अस्तित्व आहे त्या महामानवाला आणि त्यांच्या संघटना नाकारुन दुसऱ्या संघटनेत शेन खायला जान्यात आम्हास रस नाही.

परत फिरा पाखरानो घराकडे(SSD,TBSI,RPI)  आपल्या.

✍ \*हर्षवर्धन ढोके\*

\*The Republican\*

SSD, TBSI, RPI प्रचारक आणि गटांचे विरोधक.

\*संदर्भ :-\* (चमचा युग ,Ambedakar and kanshiram ,कांशिराम का मायाजाल.)

[Reply Reply to All Forward More](https://mg.mail.yahoo.com/neo/launch?.rand=ddr1sutecq676)

सविनय जयभीम,

एक दोबळ मानाने विचार केला तर दिवसेन दिवस आपल्याला जास्त लोक जुडून राहणार आहे व आपला खर्च हि वाढत जाणार आहे. पैसा account मध्ये येत राहिला तर आपल्याला समोरच प्लानिंग अजून चांगल्या प्रकारे करता येईल, The Republican च्या account मध्ये पैसा कसा आणता येईल या समंधी आज चर्चा झालीच आहे तेव्हा मी पण माझ्या डोक्यातील एक कल्पना सुचवू इच्छिते. सर्वानीच त्यावर विचार करावा.

आपल्या R1 वर राजेश जुनघरे आहेत जे ‘Mission Help 2 Win’ हा whatapp ग्रूप चालवतात व त्या मध्ये govt/pvt क्षेत्रा मधील current opening पोस्ट केल्या जातात. इकडे माझे website development चे कामे आहेत, या दोन्ही गोष्टी आपण एकत्र केल्या तर त्यातून आपल्याला काही रक्कम उभा करता येईल.

आज सर्व सामान्य व्यक्ती साठी नेट हि गरजेची बाब बनली आहे त्यासाठी ३ महिन्या माघे तो ३९९ चा जिओ चा recharge मारतोच ना? मग आपण जर नौकरी शोधणाऱ्याना वेबपोर्टल through त्यांच्या education नुसार current opening ची माहिती पुरवली व या service बद्दल त्यांच्या कडून थोडा फार पैसा घेतला व तो आपल्या मातृसंघटनेच्या प्रचारा साठी वापरला तर काहीही बिघडणार नाही. सुरवातीला भलेही ३ महिन्या माघे २००/- च घेवू व दिवसातून ५ जनाचे registration व्हावे या साठी प्रयत्न करू. तसे झालेच तर account ला दिवसा माघे 1000 रुपये जमा होतील. आणि सर्व जाती पंथाचे लोक ही आपल्याशी जुळून राहतील. शिवाय वेबपोर्टल चांगल बनल व त्याचा प्रचार चांगला झाला तर त्यातून नियमित income source राहील. पण हे सर्व time consuming आहे. पण सुरवात करायला काही हरकत नाही.

कीर्ती तिरपुडे,

The Republican.

लहान पानी अपन सर्वानिच एक गोस्ट एकली असेल त्यात एक सज्जन आपल्या मुलाना एकतेच महत्व पटवून देण्यासाठी, कठ्यांचा गठ्यातिल एक एक कड़ी अधि टो आपल्या मुलाना