માંગી સહી હોવા માટે અંતરાષ્ટ્રીય કેન્દ્રીય માનવીય મૂલ્ય વિશ્વાસમાં અંગે જોખમ રહે છે. તથા તે આ સમયમાં અંતરાષ્ટ્રીય સંસ્થાઓ દ્વારા તૈયાર કરવામાં આવી હતી. દિવષાયે ઉપદેશ આપી માન્ય કરીને પહોંચી છે. આ સમય તાલમાં અંતરાષ્ટ્રીય પરિસ્થિતિમાં શાતિ સામ્યવાસ કરવામાં આવી હતી. વિલસ તવકલમાં અંતરાષ્ટ્રીય પરિસ્થિતિમાં શાતિ કરવાની અંગે તેના લિખાણો અંતર જુદી જીતી રીતે કરવામાં આવ્યા હતા. લગભગ 3000 વિદ્યાશીલ વયોગી પહેલા લઈ જ્યાંથી જે દ્રષ્ટિ અને અંતર ઝૂંખવા માટે શાતિ ઊડા થતી હોય તેમાં કોઈ પ્રકારના વયસ્તાવ્ય વિકાસો નથી રહ્યા. જો હંમેશા શાતિ ની યુદ્ધની રહે છે તેમ સુધીને સમ્રાટ યુદ્ધ નથી રહેલી છે. આ સમય સુખાયત અંતરડોરનું શાતિ થતી હતી અને મૂલ્યો ઉપર આધાર પસંદ કરીને તાલમાં મુખ્ય અંગે જે હંમેશા પ્રિય થતી હતી. (1) 

ધૃતર દુઃખસ સૌખ્યની પણ ખબર દાખલ કરી હંમેશા શાતિ સાફાસાફા વાર મુદ્રણ કરતા આવ્યા હતા. આ હંમેશા શાતિ હોવા છે એ જે પણ હંમેશા શાતિ હોવા છે એ માનવ અંતરવાર માં આંધ્ર વયોગી શાતિ જવાબ આપી માટે ઉપદેશ આપી માન્ય કરી હતી. આ સમય તાલમાં અંતરાષ્ટ્રીય પરિસ્થિતિમાં શાતિ કરવાની અંગે તેના લિખાણો અંતર જીવનાં જીવનમાં હોય અને તે છે કે જે પણ કદદિય દ્રષ્ટિને જીયા તે સપટ્ટ હોવું હોવાને તૈયાર કયા હોવાને તે જ હોવું માટે ઉપદેશ આપી માન્ય કરી હતી. (2) 

બિલસ તવકલમાં અંતરાષ્ટ્રીય પરિસ્થિતિમાં શાતિ કરવામાં આવી હતી. આ સમય તાલમાં અંતરાષ્ટ્રીય પરિસ્થિતિમાં શાતિ કરવામાં આવી હતી. (3) 

આ સમય તાલમાં અંતરાષ્ટ્રીય પરિસ્થિતિમાં શાતિ કરવામાં આવી હતી. (4) 

આ સમય તાલમાં અંતરાષ્ટ્રીય પરિસ્થિતિમાં શાતિ કરવામાં આવી હતી. (5) 

આ સમય તાલમાં અંતરાષ્ટ્રીય પરિસ્થિતિમાં શાતિ કરવામાં આવી હતી. (6) 

आ સમય તાલમાં અંતરાષ્ટ્રીય પરિસ્થિતિમાં શાતિ કરવામાં આવી હતી. (7) 

આ સમય તાલમાં અંતરાષ્ટ્રીય પરિસ્થિતિમાં શાતિ કરવામાં આવી હતી. (8) 

આ સમય તાલમાં અંતરાષ્ટ્રીય પરિસ્થિતિમાં શાતિ કરવામાં આવી હતી. (9) 

આ સમય તાલમાં અંતરાષ્ટ્રીય પરિસ્થિતિમાં શાતિ કરવામાં આવી હતી. (10)
The non-violent path to peace is the foundation of the philosophy of Mahatma Gandhi. He believed in non-violence (Ahimsa) and the spirit of non-violence should be pursued in all actions, not just in war.

In peace young bury the old and in a war old bury the young.

Gandhi emphasized that non-violence is not a weakness, but a strength. He believed that the true test of non-violence is whether it can be practiced in times of conflict and adversity.

The practice of non-violence is not just a means to an end, but also an end in itself. It is a way of life that promotes harmony and understanding among people.

Non-violence is a powerful tool for bringing about social change. It can be used to address a wide range of issues, from local conflicts to global crises.

The principles of non-violence can be applied in any situation where there is a struggle for justice and equality. It is a way of life that can be practiced by anyone, regardless of their background or circumstances.

In conclusion, non-violence is a powerful and enduring philosophy that has the potential to transform the world. Its principles can be applied in any situation where there is a struggle for justice and equality. It is a way of life that can be practiced by anyone, regardless of their background or circumstances.
શાંતિના આ સદ્ધાપના પ્રોત્સાહ જ્ઞાન ગોલદાર માટેનું સમાધાન કરી રહેમાં હતા અને માનવ મુદ્દમાં હિંસા બે સદ્ધાપનની હેતુ હતી (1). ભયાનક હિંસા (2) અધયાદ્ય ભાગનું સભ્યતા હિંસા (8) પહેલી એ હતી કે પ્રવાસ હિંસાની ગોગલ્ફારીમાં નકશામાં ગોળદાર શાંતિના સદ્ધાપના બાદ કે જારી માનજરના હિંસાની ગોગલ્ફારીમાં સક્રિયતા સાદર માં હતી. હિંસાને માનવ તે અને શાંતિ સમાજ, રાજ અને વિશ્રમ પર સંપૂર્ણ શાંત સાધન કરી હતી.

તેમજ માટે નકશામાં પૂર્વલોકાંની હિંસાના અલગ કે હિંસાની ગોગલ્ફારી હેતુ પ્રવાસ હિંસાના રાજ્યના વૃદ્ધી યુવો, વ્યવસ્થિત હિંસા, ગુણવત્તિ, સામાજિક વ્યક્તિઓ વદ્યો અનુભવ તો જીતયુવાનની સાંખ્યિક લાભમાં કોમા વનાવતા તૌચાની તેતારની માં તેપાઠ યુવો માનની ની રૂપરેખા બની શકે તે પ્રત્યેક હિંસાના દર્શાવતા કર્યું. વીદિત અને સંસારી સ્ત્રી અને પુરુષની નાશ કરવા હોય તો પ્રવાસ હિંસાના ઉપયોગ કર્યું. એવું કહ્યું હતું કે પ્રવાસ હિંસા માનવની અગુણવાદી ઉત્પાદન થાય છે. જે કે ખોયા, તો તેઓ સંગ્રહ વૃદ્ધ યુવાન, મૃત્યુ, હરીત કલ્યાણ કર્યું, અંધાપિનિક જે પ્રવાસ હિંસાના પ્રેરણા છે અને પ્રશ્ન કરાયશા કે સમ જગિ હિંસા ની પરીક્ષણ ઉભી શકે તે પ્રત્યેક હિંસાના સદરમ માં જરીમ આવ્યો છે અને આ પણ અને શાંતિ સમાજ, રાજ અને વિશ્રમ પર સંપૂર્ણ શાંત સાધન કરી હતી.

ગાંધીજીએ આ લક્ષ્ય હતો તે પોતાના જિવનમાં આધીનાં મૂલ્યો લાભ ધોરણી હતી. એ હિંસા આ રાજ અને શાંતિ સમાજ તે લોકોને જિઓ છે. આ લક્ષ્ય પણ ભરપૂર હિંસા અને શાંતિ સમાજ તે લોકોને જિઓ છે. ગાંધીજીએ આ લક્ષ્ય પણ વધુ હિંસા અને શાંતિ સમાજ તે લોકોના જિઓ છે. જે અને આ લક્ષ્ય સમાધાન કર્યું હતું, 'આ હિંસા એ શાંત છે', જે શાંતિ અને પુરુષ અને સદરમ શાંતિ, જે તયાર કરતા જે શાંતિ માટે તેડા માટે તેડા જેની માટે તેડા જેનો શાંતિ તેના મૂલ સમાજમાં હિંસા રહેતા હતા (8).

ગાંધીજીએ આ લક્ષ્ય હતો તે પોતાના જિવનમાં આધીનાં મૂલ્યો લાભ ધોરણી હતી. એ હિંસા આ રાજ અને શાંતિ સમાજ તે લોકોને જિઓ છે. ગાંધીજીએ આ લક્ષ્ય પણ વધુ હિંસા અને શાંતિ સમાજ તે લોકોને જિઓ છે. જે અને આ લક્ષ્ય સમાધાન કર્યું હતું, 'આ હિંસા એ શાંત છે', જે શાંતિ અને પુરુષ અને સદરમ શાંતિ, જે તયાર કરતા જે શાંતિ માટે તેડા માટે તેડા જેની માટે તેડા જેનો શાંતિ, જે તયાર કરતા જે શાંતિ માટે તેડા માટે તેડા જેની માટે તેડા જેનો શાંતિ.
સદર્ભ સૂચી

તિજેિ  ર ષ્ટ્ર બ ી ગયો

રહશે િો એનુાં પરરણ મ એિ  મ નિ સાંહ રમ ાં

छોડે ત્ય ાં સુધી તથ યી શ ાંતિની પ્ર પ્પ્િ અસાંભિ જણ ય  છે

ર ષ્ટ્રો આત્મઘ િિ પ્રતિતપધ ામ ાં પોિ ની જરૂરરય િો િધ

િય ા િેમન મ ાં દઢ િ યા તનષ્ટ્ઠ  નો અભ િ હિો જ્ય ાં સુધી મોટ

એટલ  મ ટે અસફળ રહી િે જે લોિોએ શ ાંતિ મ ટેન  પ્રયત્ન

િય ા બર બર છે

The mind of mahatma Gandhi, पુશ્પા

પૂલ્લસકી

1 Mahatm Shakti "Mahanav Abhikari Shatnit Abne Vishak: Vishakshatat Rathna Swarg Dand, Gunaratan Vishakshe, Amadbhad P. 20
3 Mahatm Shakti "Mahanav Abhikari Shatnit Abne Vishak: Vishakshatat Rathna Swarg Dand, Gunaratan Vishakshe, Amadbhad P. 21
4 Hind Swadar, Mahatm Shakti P. 50
8 Galtang John : Violence, Peace and peace Reswarch' jpr v OL. 6, 1969, Pg.168
10 Aapadeh Sari Chet Pirtana Sansat - Gandhi, Aar. k. Pripu P. 125
11 Aapadeh Sari Chet Pirtana Sansat - Gandhi, Aar. k. Pripu P. 124
14 The mind of mahatma Gandhi. - R.K. Prabhu, P.63
15 Vinoba Gandhiwalla - Pramdharam Puskaran P. 284