





 ক্বষক্দের আন্দোলন সাফল্য পেতে থাকে।

১৯৪৭-এর আগস্টে ভারত স্বাধীন হলেে হায়দ্রাবাদ নিজাম-শাসিত র্রাজ্য হিসেবেই থেকে যায়। এই সময় রাজাকারদের পাঠানো হয় কৃষক বিদ্রোহ দমন করতে। তেলেপ্গনা অঞ্চেলে নিজাম প্রশাসন সীমাহীন অতাচার ওরু করে (ধানগারে, ১৯৮৩)।
 নামে সমাণ্তরাল সরকার গঠন করে। পায় চার হাজার গমে সমান্তরাল সরকার গঠিত হয। ‘গ্রাম-রাজ্যম’ ভूমিহীন ক্小েতমজুরদের মধ্যে চাবের জমি বিলি ওরু করে। অমি থেকে উচ্ছেদ হওয়া চাষিরা জমি ফিরে পায়। এইসব কর্মসৃচি এই আন্দোননকে আশপাশের অঞ্ষলের কৃষক্দের কাছে আরও জনপ্রিয় করে তোলে।

১৯৪৮ সালের ১৩ সেপ্টেম্বর তেনেপ্গানা অ্্ললকে সম্রাসমুক্ত করতে ভারতীয় সৈনাবাহিনী হায়দ্রাবাদ রাজ্যে প্রবেশ করে। এক সপাহাহর মধৌই নিজাম তার রাজাকার বাহিনী ও পুলিশবাহিনী সহ ভারতীয় সৈনাবাহিনীর কাছে আা্দসমর্পণ করে। ভারতীয় স্ৈনারা বিদ্রোহী কৃষক ও গেরিলা বাহিনীৗকেও দমন করতে পদক্ষেপ করে। পরের তিন বহুরের মধ্যে হাজার হাজার বিদ্রোহী গ্রেত্রার হয় (ধানাগারে, ১৯৮৩)। পাশাপাশি, কৃষক্সমাজের সমর্থন আদায়ের লক্ষে সদ্য স্বধীীন ভারত সরকার ১৯৪৯ সালের আগষ্ট মাসে ‘জয়গীর অ্যবোলিশন রেওলেশন’ চালু করে। সার্বিক ডূমিসংস্কারের সুপার্রিশ করার জনা একটি কমিশনও গঠন করা হয়। ১৯৫১ সালের ২১ অক্টোবর তেনেभনা আন্দোলনের সংগঠকরা এই আন্দোলনের পরিসমাপ্তি ঘোষণা করে।
 মহলে যথেষ্ট বিতর্ক আছে, তবে সদ্য স্বাীীন একটি লেশে কৃষি ও কৃষক স্বার্থের


