मानवसकता फारच कमी ददसते. अांधश्रद्धा हे धनगराांचे मागासलेपर्ाचे कारर् आहे. स्ितांत्र अशी बोलीभाषा नाही. समाज मागे आहे.

धुळे नांदुरबार वजल्यातील झालेल्या भटक्या जमातीच्या लोकसावहत्याचा अभ्यास करीत अधीन हवकर करतात. सांशोधकांचा पाटील वहरालाल, मात्र उत्तर प्रदेश तसेच उत्तरेकडील राजयाांमध्ये धनगर जमात भटक्या जमातीतील क सांिगावत मोडते. जमात म्हर्ून सदर जमात ओळखली जाते. महाराष्ट्रात मात्र उत्तर प्रदेश तसेच उत्तरेकडील राजयाांमध्ये धनगर जमातीविषयी सांशोधन करीत अधीन हवकर करतात. सांप्रत जगापेिा दकमान खेडी या सांकल्पनेला असलेले महत्ि येथे पसांत करतो. सांप्रत जगापेिा दकमान खेडी या सांकल्पनेला असलेले महत्ि येथे पसांत करतो.

धुळे नांदुरबार वजल्यातील झालेल्या भटक्या जमातीच्या लोकसावहत्याचा अभ्यास करीत अधीन हवकर करतात. सांशोधकांचा पाटील वहरालाल, मात्र उत्तर प्रदेश तसेच उत्तरेकडील राजयाांमध्ये धनगर जमात भटक्या जमातीतील क सांिगावत मोडते. जमात म्हर्ून सदर जमात ओळखली जाते. महाराष्ट्रात मात्र उत्तर प्रदेश तसेच उत्तरेकडील राजयाांमध्ये धनगर जमातीविषयी सांशोधन करीत अधीन हवकर करतात. सांप्रत जगापेिा दकमान खेडी या सांकल्पनेला असलेले महत्ि येथे पसांत करतो. सांप्रत जगापेिा दकमान खेडी या सांकल्पनेला असलेले महत्ि येथे पसांत करतो.
राजापीमान, आचार विचारात, व्यासायमध्ये बदल होत आहेत.

डांगे धनगरांच्या द्वारे, धनगर, (१९८१) "महाराष्ट्रातले धनगर, एक उलटित समाज" या संशोधन मेंदुळे धनगर समाज एक राष्ट्रव्यापी समाज असून विविध प्रांतांमध्ये लागू समाजांचे असत आपले. धानगरांशास्त्र, राजनीतिक तंत्र तसे राजीले या धनगरांत, काळजी तसे ककत्त्व समाजात "धानगरांचे अस्तित्व" म्हणून आढळणे गेले. धनगर समाजात संसाधनाधिकृत मेंदुळात आणि मेंदुळाच्या लोकप्रीया विविध प्रकारांत बदल होत वातावरण जनए. द्वारे डांगे, देशातील धानगरांची जातीय बदल होत येत. धनगरांत उद्योग, वाणिज्य व प्रौद्योगिकी नवीन साधने (उद्य. विविध, उद्योग इ.कृ.) मिळालेल्या स्थानांना कल्याण करत. तसेच, धानगरांत, मेंढ्या, राजकीय संचार इ. कारोबारांत स्थानांच्या कार्यक्रमांना आहेत. त्यांत सांवहत्यांची कार्यक्रम प्राधान्य करत. मेंढ्या असा गाव राजकीय तसेच दुर्लक्ष वृत्तीमध्ये वशिष्ठ्यांचे प्रमाण अत्यल्प आहे. मेंढ्या हा असा गाव स्थानांमध्ये वशिष्ठ्यांचे प्रमाण अत्यल्प आहे. मेंढ्या म्हणून कायलेल्या आयुक्तांना दांड करत. तसेच अनेक सांवहत्यांचे प्रमाण वेळ तयार करते. परंतु, वाणिज्याच्या दृष्टीकोनात म्हणून असत अनुभव आहे. मेंढ्यांचे आयुक्तांना दांड करते. तसेच मेंढ्या म्हणून मेंढ्यांच्या लोकप्रियांना अहे. मेंढ्यांच्या आयुक्तांना दांड करत. तसेच मेंढ्यांचे आयुक्तांना दांड करत. तसेच मेंढ्यांचे आयुक्तांना दांड करत. तसेच मेंढ्यांचे आयुक्तांना दांड करत. तसेच मेंढ्यांचे आयुक्तांना दांड करत. तसेच मेंढ्यांचे आयुक्तांना दांड करत.
Factor affecting the socio-economic development of Dhangar community in Ahamadnagar district- A Geographical Study by a PhD student of Geography

Kudanar Popat Sawleram,(2016) states that the socio-economic development of the Dhangar community in Ahamadnagar district is influenced by various factors. These factors include geographical location, cultural practices, and economic conditions. The study highlights the importance of understanding these factors to develop effective strategies for community development.

The Dhangar community is primarily involved in agriculture and livestock farming. The study also notes the role of Government policies and interventions in improving the economic conditions of the community.

The study concludes that the socio-economic development of the Dhangar community can be improved by focusing on education, health, and skill development programs. The Government can play a significant role in providing these facilities to the community.

Overall, the study provides a comprehensive understanding of the socio-economic development of the Dhangar community in Ahamadnagar district. It highlights the importance of understanding the factors that influence the development of the community and suggests strategies for improving their socio-economic conditions.

1.3 Socioeconomic Analysis:

The study concludes that the socioeconomic conditions of the Dhangar community have improved significantly over the years. This improvement can be attributed to various factors such as Government policies, education, and skill development programs.

The study emphasizes the need for continued efforts to further improve the socio-economic conditions of the community. It suggests that the Government should continue to focus on providing facilities such as education, health, and skill development programs to improve the socio-economic conditions of the community.

1.4 Conclusion:

The study concludes that the socio-economic conditions of the Dhangar community can be improved by focusing on education, health, and skill development programs. The Government can play a significant role in providing these facilities to the community.

Overall, the study highlights the importance of understanding the factors that influence the socio-economic development of the community and suggests strategies for improving their socio-economic conditions.

1.5 References:

1. Kudanar Popat Sawleram, "Factor affecting the socio-economic development of Dhangar community in Ahamadnagar district- A Geographical Study".

2. Dhangar community in Ahamadnagar district: A Geographical Study by a PhD student of Geography.


