Чंう－૧：
આહારજૂથ，પોષક ઘટકો અને તેમનાં કાર્યો
ओકમ－q：
આહાર અને આહારની પસંદગી
એકમ－૨：
આહારનાં કાર્યો
એકમ－૩：
વૃહદમાત્ર પો凶ક घटકો અને તેમના કાર્યો
ђકમ－૪：


## પાઠયકમ અハિકબ્પ સમિતિ

|  | นั．બી．ذેસ．શર્મા |  |
| :---: | :---: | :---: |
| （अધ्यक्ष） | समકรูલપતિ |  |
| दुध |  | ઈF્દરt ગાંધી રાપ્રી｜ |
| ઈF્દરા ગાંધી રાષ્ટ્રી4 | भुजn विश्वीिद्याय | भुज विश्वािद्यदय |
| भुち विश्वविद्याय4，नवी Eिલ્તી | नवी हि⿺्介刀 | नबी हिस्犬 |


s．（શ્રીમતી）પ્રભા આાવલા（ સયોજ્જક）

 नવी ธિe્ી
શ્રીમતી મેરી માન્મેન
थી क्ञायटियन


シ्रीभતી \＃ે．बાखx
લેर्टी धरबिन दोલेक


## Чા લેખન સમિતિ

؛．（ શ્રં1મતી）પી．આા૨．રેતુી（મુખ્ય સંપાઢક） પ્રોદ્સેસ，ડાં સાયંસ
 એસવીયુ કોલેજ ઓદ આાૂસ્સ એન્ડ સાયન્સ
 શ્રીમતી શાલિની એમ શાવ


む．（શ્રીમતી）શાશદા ગુપ્તા
3．シેસ．Əૈન
શ્રીમતી આર．મહાના
શ્રીમતી દીપ્તિ ગુલાટી



 श्री आर．थडबती
ચારેખનાsi૨（Graptic Doelgner）
ડી．－C3，ચેમ．ねેમ．ટ．સી．કોલોની（MMTC）

samell wur．के0
શ્રીમતી એેม．ચ્વી
slarl zlu yet

સંકાય સાદસ્ય



ડે．बી．ખેન．કોલ
ज．પી．એन．પßન





## 




$$
\begin{aligned}
& \text { ઈંન્દિરા ગાંધી નેશનલ ઓપન યુનિવર્સિટી, નવી દિલ્હીની સંમતિથી }
\end{aligned}
$$






fiu

કોર્સની ૩ૅરેખા
કોર્સ-૧માં આપણે આહારજૂથ, પોષક ઘટકોના સંમિશ્રણા તથા તેની ઉ૫યોગીતાના સંદર્ભમાં ખોરાક વિશે યર્ચા કરીશું. તે દ્વારા તમે આહારની સમજપૂરકની પસંદગી, તેમાંનાં પોષણમૂલ્યો સારામાં સારીં રીતે જળવાઈ રહે તેવી રાંધવાની શીતો, ખોરાકને ખાવા માટે સલામત બનાવવા અંગે, તેના સ્વાદ અને સોડમમાં વૃદ્ધિ થાય તે વિશે શીખશો. વધુમાં જ્યારે અમુક ઋતુમાં અમુક પ્રકારના ખોરાકની છતત હોય ત્યારે તેને ભવિષ્ય માટે જળવી રાખવાની રીતો અંગે પફ તમે જણકારી મેળવશે. તૈયાર રાંધેલી વાનગીઓ તથા તેના ઉપયોગથી સમય અને શકિતના બયાવ અંગે પફ આપણે યર્યા કરીથું. જુદી જુદી રીતે આહારને રાંધવા અને તૈયાર કરવાથી તમારા ધરમાં લેવાતું ભોજન પોષણા આપનારું, આકર્ષક અને મઘમ ઘતું કેવી રીતે બને તે પસ આપझે શીપીશું.

ખંડ-૧ : આહારજૂથ, પોષક ઘટકો અને તેમનાં કાર્યો
આહાર આપણા જીનમાં એવી રીતે વણાઈ ગયો છે કे તે વિશે આપણે ખાસ વિયારતાં નથી. આહાર શ્રું છે ? આહારનું શુું કરવું જેઈએ ? તે આપझા શરીરને કેવી રીતે ઉપયોગી છે ? अને જે આપણે યોગ્ય રીતે ને યોગ્ય પ્રમાણમાં આહાર ન લઈએ તો શું પરિણામ આવી શકે ? તે વિશે આપણે જણવું જોઈએ. ખંડ -૧ ના એકમ-૧ માં આહાર, પોષક ધટકો, પોષણ તથા આહારની પસંદગીને અસર કરતાં પરિબળો વિશે શમકારી મેળવીશું. એકમ-૨ માં આહારનાં કાર્યે સમજશુુુ. આપણા જીવનમાં આહારની અગત્ય શી છે ને સમশવવાનો અહી અમારો હેતુ છે. આહાર અંગે વધુ જણાકારી માટે તે પછીના ખંડોનો અભ્યાસ કશીશું. એકમ-૩માં બૃષદમાત્ર્ર પોષક ઘટકો - કાર્ભોદિત પદાર્થો, અૈબીં અને પાણી વિશે યર્ચા કરવામાં આવી છે. એકમ-૪માં સૂક્ષ્મમાત્રા પોષક ઘટકો - વિટમિનો અને ખનીજ ક્ષાર અંગે ચર્ચ્ય કરવામાં આવી છે. જ્યારે ઓકમ-૫માં ત્રણ મૂળભૂત આહારજૂથ રજૂ કસ્વામાં આવ્યા છે. દરેકેદરેક પોષક ઘટક આપણા શરીરને તંદુરસ્ત રાખવા માટે મહત્વના છે એ આપણે સમજવવા માગીએ છીએ. ઓટલે આપણે ત્રણેય આહારજૃથમાંધી સમજપૂર્વનું સ્રંમિશ્રણ કરી શરીરને બધા પોષક ઘટકો યોગ્ય માત્રા્માં મળી રહે તેવો ખોરાક લેવો ન્નેઈએ.

નliध

## એકમ - ૧ : આહાર અને આહારની પસંદગી

આ વિભાગમાં આપણે આહાર, પોપક ઘટકો અને પોપધ્ વિશે તેંમ જ આહારની પસંદગીને અસર કરતા શચીરિક અને સામાજિક-સાંસ્દૃતિક પાસાંઓો વિશેે પફ઼ શીખીથુું.

भાળખું:
$9 . ०$ હेતु
१.१ પ્રસ્તાવના તथા વ્યાખ્યાઓ
૧.૨ આાારનાં સામાજિક-સાંસ્કૃતિક પાસાંઓ
૧.૩ આહારની પસંદગી નકકી કરતાં પરિબળો
૧.૩.૧ આહારની પસંદગી પર अસર કરતાં થરીરિક પરિબળો


१.૪ સારiथ
१.५ Чારિભાષિક શબ્દો
૧.૬ તમારી પ્રગતતિ ચકાસવા માટેના જવાબો

## 9.0 હेનु

આ ઓેકમનો અભ્યાસ પૂરો કર્યા પછી તમે :

- આહાર, પોપક ઘટકો, પોપણ તથા પોપ્હઘોરણની વ્યાખ્યા આાપી શકશો.
- आહારમાંથી મળતા પોષક ઘટકોની યાદી બનાવી શકશો.
- આહારનાં સામાજિક-સાસ્કૃતિક પાસાંઓનું વર્ઞન કરી શકશો.
- આહારની પસંદગી નકકી કરતાં પરિબળોની યાદી બનાવી શકશે.


## १. 9 પ્રસ્તાવના તथા વ્યાખ્યાઓ

આપણે ‘આહાર’નો અર્થ શું કરીએ છીએ તે તો તમે જણો છો. આપશે જે ખાઈએ છીએ ને જેનો આપણું શરીર ઉપયોગ કરે છે તે આહાર છે. ખોરાકની જરૂરિયાત જિંદગીની શ૩૩્સ્ત સાથે જ શરૂ થાય છે, કારણ કे માત્ર આહાર દ્વારા જ આપહને જ્રીન અને વૃદ્ધિ માટે આવશ્યક રાસાયझિકક ધટકો મળે છે. જે પ્રદ્રિયા દ્વારા શરીર આહારનો ઉપયોગ કરે છે તેને પોષણ કહે છે. આપણે ખાઘેલા ખોરાકનો ઉપયોગ પાચન, શોષણા, વહન, સંગ્રહ, યયાપચય તથા ઉત્સજ્જન જેવી ક્રિપાઓ દ્વારા જીવન ન્નિભાવવા, વૃદ્ધિ તથા અવયવોની સામાન્ય કાર્યરીતિ માટે તેમ જ શ્શકિત મેળવવા કરીએ છીઓ. પોપક દ્વારા સજીવો પોતાના શરીરનાં કર્યો માટે, વિકાસ માટે તથા ઘટકોના પુનનિમમાણ માટે આવશ્યક પોષક ઘટકો પ્રાપ્ત કરે છે અને તેનો ઉપયોગ કરે છે. કોર્સ-૨ ‘તમારો આહાર અને તેનો ઉપયોગ’માં તમે પોષણ અંગે વધુ માહિતી મેળવશે.
આહાર ઓટલે જે આપણે ખાંએ છીએ તે
જ્યાે
પોષણ એ જુદી જુદી ક્રિયાઓનું સંમિશ્રણ છ
જેના ઢાારા આપણે આહારનો ઉપયોગ કરીએ છીએ.

હવે તમને પ્રશન થતો હથે કे આહારમાં એવું તે શ્થું છે કે જેનો શરીર ઉપધોગ કરે ધે ? આમ તો, વિવિઘ પ્રકારના ઘણા આઆહાર પાપ્ય છે, ખણ઼ પ્રત્યેક આહારના મૂળભૂત ઘટકો માત્ર છ છે. આહારના આ બધા
 અને વિટામિનોનો સૂમાવેશશ થાય છે. કોર્સ-રના એકમ-૩ અને. ૪માં તમે પો૫ક ઘટકો વિશે વધુ માહિતી મેથવશશ. સારી તદુરસ્તી જળવી રાખવા માટે આ૫ણા શરીરને આ પોษક ઘટકોની યોગ્ય પ્રમાણમાં જ૩ર પડ છે. પોષક ઘટકોની જરરિયાત આપણી પ્રવૃતિઓ, આબોહવા, રોજિંઘ જીવનની થકાવટ, રોગ જેવi પરિબળો/પરિસ્થિતિ પર આધારિત હોય છે.

નીચે જણાવેલા પોષક ઘટકો આઠારનો ભાગ છ :
પાણી

- प्रोटीન
- ચحબी
- કાબૌहित पદાર્थ
- ખनीજ क्षार
- विटामिन

આ પોષક ઘટકોના ઉપયોગની અસર હેઠળનાં આપણા શારીરિક સ્વાસ્ષ્યને ‘પોષણ ઘોરણ’ કહે છે. તેથી, સારા પોષણથી આપણને સહુને તંદુરસ્તી, સુખ, કાર્યક્ષમતા તથા દીર્ધાયુનો લાભ મળે છે.

- તમારી પ્રગ્તિની યકાસણી કરો :

ક. ‘આહાર’ અને ‘પોષझ' આ બન્ને પદો વચ્ચેનો તફાવતત સમનવો.
$\qquad$
$\qquad$

ખ. પોપક ધટકો એેટલે શ્કુ ?
$\qquad$
$\qquad$
$\qquad$
ગ. છ પોષક ઘટકોનાં નામ અપો.
$\qquad$
$\qquad$
$\qquad$
$\qquad$
$\qquad$
$\qquad$

## ૧.૨ આહારનાં સામાજિક - સાંસ્કૃતિક પાસાંઓ

આપણે એ તો જેયું કે આહાર જીન માટે આવશ્યક છે, પણ આપણે આહારમાં શું ખાઈએ છીએ ને તે કેવી રીતે બનાવીએ છીએ તે સાંસ્દૃતિક રીતે નકકી થતું હોય છે.
આહાર વિશે લોકોની માન્યતા તથા આદતો સમજવા માટે આપણે જે તેં સમાજ અને તેની રાંધવાની તથા જમવાની રીતોની પસંદગીઓ અંગે જાકારી મેળવવી જેઈએ. જેકે આહારની આદતો ઘણા કારણોસર બદલાતી હોય છે. આમ છતાં રૂઢિગત આદતો કાયમ રહેતી હોય છે. આ અંગે આપણે આ એકમમાં અર્ચા કરીએ.

જે આપણે પરિસ્થિતિવિદ્યાના અભિગમથી મનુષ્ય વિશે વિચારીઓ તો મનુષ્યનું એવું ચિત્ર ઊપસે કે જેના પર પર્યાવરણનાં કેટલાંક પરિબળોની અસર હોય. (આકૃતિ-૧) આ બઘાં પરિબળોમાં સૌથી અગત્યનું પરિબળ તેનું જૈવિક પર્યાવરણ છે, જેના પર તેના આહાર તથા તેનાં સ્વાસ્થ્ય અને રોગની અસર થાય છે. જુદી જુદી કક્ષાચે ભૌતિક અને માનસિક પર્યાવરણેેમાં ઘણાંબધાં પરિબળો ભાગ ભજવે છે. આમાં કેળવણી, આર્થુક स्थिति તथા સંસ્કૃતિ એ મહત્વનાં પરિબંથો છે. ॐમ, જમીન અને આબોહવાની પરિસ્થિતિ અનાજના



ઉત્પાદન, પ્રાપ્તિ અને સંરક્ષણને અસર કરતાં હોવા છતાં આહારની પસંદગી તથા બનાવવાની રીતો અંગેની માન્યતાઓ અને આદતો સંસ્કૃતિથી નકકી થાય છે. આ બધા પર પછી કેળવણીની પણ અસર થાય છે, જયારે આર્થિક પરિબળોની અસર ખાદ્ય પદાર્થોના જશ્થા ૫૨ અને થોડે અંશે પસંદગીના અને ખરીદવાના આહારની ગુણવત્તા પર થતી હોય છે. જુદી જુદી વયની તથા શારીરિક અવસ્થાઓની સ્ત્રીઓ તથા બાળકોના આહારના ઉપયોંગ પર કયાં વિશિષ્ટ સામાજિક - સાંસ્કૃતિક પરિબળો અસર કરે છે તે હવે પછીના એકમોમાં શીખીશું.

प्रवृF्ति - 9
તમારા સ્વાનુભવથી તથા તમારા ૫ડોશીના અનુભવ અંગેની ચર્ચાથી આહ્હારની પસંદગી ૫ર અસર કરતા પરિબળોની યાદી બનાવો.

## ૧.૩ આહારની પસંદગી નકકકી કરતાં પરિબળો

આહારની પસંદગીનો વિષય જટિલ છે કારણ કે આહારની પસંદગી - નાપસંદગી બુદ્ધિગમ્ય હોની નથી. વ્યકિત સાથે, આહાર જેટલી ભાવાત્મક રીતે બહુ ઓછી બાબતો સંકળાયેલી છે. આથી જ સરસ રીતે રંધાયેલો, ખૂબ પૌષ્ટિક આહાર પણા આપણને પીરસાય એટલે તેને આપણે પસંદ કરીએ જ એવું નથી હોતું. આપણા આહારની પસંદગી પર કયાં પરિબળો અસર કરે છે તે હવે આપણે વિયારીએ. આ પરિબળો શ્રીરિક, સામાજિક - સાંસ્કૃતિક અને મનૌવૈજ્ઞાનિક હોઈ શકે.

## ૧.૩.૧ આહારની પસંદગી પર અસર કરતાં શારીરિક પરિબળો

(૧) ભૂખ : ભૂખે મરતાં લોકો સામાન્ય રીતે, હમેશાં નહીં, પેટ ભરાય તેવો કોઈ પણા ખાય પદાર્થ સ્વીકારે છે સાધારણ પરિસ્થિતિમાં તેઓને એ ખાદ્ય પદાર્થ પસંદ ન હેય.તેવુ પણ બને. કેટલાક લોકો તો ભૂખ્યા હોય તોપણ તેમને આપવામાં આવતો આહાર જે તેમની સાંસ્કૃતિક કે ધાર્મિક પ્રણાલીઓની વિરુદનો હોય તો તે તેઓ સ્વીકારતા નથી તેવું પણ બને છે. તમે પોતાના અનુભવે પણ જેયું હશે કે તમારા માટે જે સર્વોતમ આહાર હોય તે જ તમે પસંદ નથી કરતા, તમે પ્રાપ્ય હોય તે આહાર ખાઓ છો અને અનુભવથી શીખો છે કે કયો આહારે તમારે માટે વદ્ધુ સારો છે. કેટલીક વાનગીઓ કેવી રીતે બનાવવી અને માણ઼઼ી તે ૫ણા તમે શીખો છો.
(૨) આહારથી ઉદ્દભવતાં સંવેદનો : આહારનાં સ્વાદ, સોડમ, દેખાવ તથા તાપમાનનું સંમિશ્રણ એટલે આહારની રોયકતા. જે વાતાવરણમાં આપણે જમીએે છીએે તેની સાથે પણ તેનું અભિસંધાન થયેલું હોય છે. ઘણી વાર આપણે ખોરાકની લોભામણી સોડમને લીધે તે ખાઈએ છીએ કે તેની ન ગમતી વાસને કારણે તે ખાતા નથી. કેટલીક એવી સોડમ છે જે આપણને પસંદ હોય છે જયારે બીજને પસંદ હોતી નથી. આપણી જ઼ભની સ્પર્શની સંવેદના ખૂબ વિકસિત હોય છે. આપણી જ઼ભ જુદા જુદા પ્રકારનાં વાનગી, તાપમાન અને સ્વાદને માણે છે. કેટલીક વ્યકિતઓને સૂકો, કડક ખોરાક ભાવે છે, તો કેટલાકને નરમ અને મલાઈદાર ખોરાક ભાવે છે. પુખ્ત વયની વ્યકિતઓ ગરમાગરમ આહાર માણે છે જયારે બાળનકો હૂંફાળોં ખોરાક માણે છે. એ જ રીતે આપણામાંના કેટલાકને ગરમ, ખાટો અને નમકીન અથવા મીઠો અને મલાઈદાર ખોરાક ભાવે તેવું બને. દરેક વ્યકિતના ખોરાક વિશેના ગમા-અણંગમા આહારની પસંદગી-નાપસંદગી નકકી કરે છે.

## ૧.૩.૨ આહારની પસંદગી પર અસર કરતાં સામાજિક - સાંસ્કૃતિક પરિબળો

(૧) સભ્યતાનો ફાળો : આપણે જે પરિસ્થિતિમાં ખાઈએ તે મોટે ભાગે આપણી સભ્યતા પરથી નકકી થાય છે. આહારની આદતો સદીઓ પુરાણી અને વંશપરંપરાગત ચાલી આવતી હોઈ તે અંગે રૂઢિયુસ્ત બની જવાય છે અને તેમાં કોઈ પરિવર્તન લાવવું મુશ્કેલ બને છે. આ પ્રણાલીઓ લોકોની સમાજવ્યવસ્થા, તેમની આર્થિક સ્થિતિ, ધર્મ, સ્વાસ્થ્ધ સંબંધી માન્યતાઓ, આહારની લાક્ષણિકતાઓ, કુુંંબના બીજ સભ્યો પ્રત્યેનાં વલણો વગેરેનો ખ્યાલ આપે છે. તમે કયારેક જેયું હશે કે કેટલાક આહારના ઉપયોગ અંગેના ભાવાત્મક પ્રત્યાઘાત એટલા તો દઢ થઈ ગયા હોય છે કે જેને પરિણામે તે આહાર ૫સંદ કરવાનું મોટે ભાગે અશકય બને છે. જેકે કેટલાક આહાર જે નહીં પણ ભોજનપ્રણાલીઓ પણ સાંસ્કૃતિક અને વ્યાવસાયિક પ્રણાલીએોથી નિયંત્રિત થતી હોય છે. આપણામાંના કેટલાક કામે જતાં પહેલાં હંળવો નાસ્તો અને ભારે ભોજન લે છે અને મોડી સાંજે કામેથી પાછા ફરે ત્યારે એટલા જ ભારે ભોજનથી દિવસ પૂરો કરે છે. આપણાં કામના સમયમાં થયેલા ફેરફારો અને પર્યાવરણને કારણે આપણી આહાર અંગેની લાંબા ગાળાની

આદતો હવે બદલાતી જય છે, જેના પરિણામે, અગાઉ ક્ારેય ન બન્યું હોય તેવી રીતે આપણે નવું
(૨) આહારનું સામાજિક મૂલ્ય : તમને એકલા જમતાં આનંદ આવે ખરો ? ના, હંમેશાં તો નહીં જ. સામાન્યત: આપણને કોઈના સાથમાં જમવું ગમે છે, કોઈ પણ પ્રસંગે આપણે લોકોને આપણે ત્યાં આવવા આમંત્રણ આપીએ ત્યારે અથવા તો મિત્રોને ત્યાં જઈએ ત્યારેં સમૂહમાં જમવાથી મૈત્રીભર્યું વાતાવરણ પેદા થાય છે અને મનપસંદ વાતચીતો થાય છે. તમે જેયું હશે કે ઉત્સવ પ્રસંગે જમવાના ટેબલ ૫ર વિશિષ્ઠ ખાદ્ય પદાર્થો જેવા કे માંસ, માછલી, મરઘી કे ચીઝ, કોફતા અને રસાળ શાક અથવા મોંઘાં ફળાળળાદિ ને શાકભાજી, રોયક મિષ્ટાન્ન તથા પુલાવ, નાનં, પરોઠા જેવી ઘાન્યની જુદી જુદી વાનગીઓ પીરસાય છે, કારણ કે આવા ખાદ્ધ પદાર્થો સાથે સામાજિક મૂલ્ય સંકળાયેલ છે. મોંઘા ખાદ્ય પદાર્થો જેવા ફે સફરજન, કાજુુ, બિસ્કિટ વગેરે પ્રતિષ્ઠાના આહાર મનાય છે જ્યારે પાંદડાવાળાં શાકભાજી અને બાવટો એ ગરીબ માણસનો આહાર ગણાય છે.
(૩) આહાર સંબંધી ધાર્મિક અને નૈતિક મૂલ્યો : મોટા ભાગના ધર્મોમાં આહાર સંબંધી કેટલાંક નિયંત્રણો હોય છે. ઘાર્મિક નિયંત્રણોને કારણે કેટલાક ખાદ્ય પદાર્થો ખાવા માટે નિષેધ હોય છે. દા.ત. હિન્દુઓ સામાન્ય રીતે ગાયનું માંસ ન ખાય, તે જ રીતે બૌદ્દો તથા જૈનો માંસ કે ઈંડાં ન ખાય જ્યારે ઈસ્લામ ડુકકરનું માંસ ખાવા પર નિષેધ મૂકે છે. વળી, ઉપવાસ બઘા ધર્મોમાં સામાન્ય છે જયારે કોઈ ઘર્મમાં કેટલાક ખાદ્ધ પદાર્થોને ઉપવાસના આહાર તરીકે ગણવામાં આવે છે.

વળી, દૂઘ, ચીઝ વગેરે ખોરાકને ‘યુકત' ખોરાક તરીકે સ્વીકારવામાં આવે છે જયારે કેટલાક સમુદાયોમાં પપૈયાને વજર્ય ગણવામાં આવે છે. આદિવાસી તથા પહાડી પ્રદેશના લોકોમાં ઉજવણી પ્રસંગે દારૂ પીરસવામાં આવે છે. મીઠાઈ જેવા કેટલાક ખાદ્ય પદાર્થો ભેટ આપવાના કે ઉજવણી પ્રસંગના આહાર તરીકે ગણવામાં આવે છે અને કોઈને જમવા ન આપવું તે એક પ્રકારની સજ ગણાં છે.
(૪) ઉંમર અને જ્ઞતિ : આપણી ખોરાકની પસંદગી પર ઉંમર અને જતિ ખૂબ અસર કરે છે, દા.ત. શીંગની ચીકી, કેક, દૂઘ વગેરે બાળકોનો આહાર મનાય છે, જયારે ચા અને કૉફી પુખ્ત વંયના માટેનો આહાર ગણાય છે. સ્ત્રીઓ હલકો ખોરાક પસંદ કરતી હોંય છે જયારે પુરુષો ભારે ખોરાક માણે છે.

## ૧.૩.૩ આહારની પસંદગી પર અસર કરતાં માનસિક પરિબળો

આહાર આપણા સહુને માટે સલામતીનું પ્રતીક છે. આપણા જીવનનો સૌૌ્રથમ ખોરાક દૂઘ આપણી સલામતી સાથે સંકળાયેલું છે. તમે ઘરથી દૂર ને બામાર હો, ત્યારે તમારીી માતાની પ્રેમસભર સંભાળની યાદ આપતું હોવાને કારણે તમને દૂઘ પીવાનું મન થયું હોય એવું તમે અનુભવ્યું છે ? કે પછી તમે પુખ્ત વયના થઈ ગયા છો તે ખ્યાલને કારણે તમે દૂઘ પીવાની ના પાડી હોય ને ચા કે કૉફી પીવાનું પસંદ કર્યું હોય તેવું તમને યાદ છે ? આપણે કયારેક મા-બાપ કે મિત્રો પર ગુસ્સે હોવાના કારણો ખ઼ંધવા દુઃખી હોવાના કારણો જમવાની ના પાડીએ છીએ. આપણે જયારે ખુશમિજજ હોઈએ, ત્યારે ખોરાક માણીએે છીએ. પ્રસંગોપાત, જયારે બીમાર કે એકલા હોઈએ ત્યારે આપણી કાળજી લેતાં માતાપિતા, સહોદર કે મિત્રોનું ધ્યાન ખેંયવા માટે આપણે ખોરાક સંબંધી અજુગતી માગણીઓ કરીએ છીએ. યુદ્ધ જેવી ગમખ્વાર ઘટનાના આઘાતની સ્થિતિમાં બાળકોએ પણ ખોરાક લેવાની ના પાડી હોય તેવું ૫ણા નોધાયું છે.

## प्रgृたि - ૨

ક. તમને ભાવતા આહારની યાદી કરો અને તે તમને શા માટે આનંદપ્રદ લાગે છે તે જણાવો.
ખ. તમને ન ભાવતા ત્રણ ખાદ્ય પદાર્થો જણાવો ને તે માટેનાં કારણો દર્શાવો.
ગ. તમારા ધર્મ પ્રમાણે વજર્ય આહારની યાદી આપ઼ો:
ઘ. તમે ઉપવાસ કર્યો હોય ત્યારેન્મ ખાતા. હે તેવા બે ખાદ્ધ પદાર્થ જણાવો.

## ૧.૪ સારાંશ

આપણે જેયું કે જીવનમાં આહાર મહત્વનો ભાગ સજવે છે. જુદા જુદા પ્રકારનો જે ખોરાક આપણે ખાઈએ છીએ તેને આપણું શરીર અંતર્પ્રહણ, પાચન, શોષણ, વહન અને ચયાપચય જેવી ક્રિયાઓ. વ્વારા ઉપયોગમાં લે છે. ખાઘેલા ખોરાકનો ઉપર્યુકત ક્રિયાઓના સમન્વય દ્વારા આપણું શરીર ઉપયોગ કરે છે તેને પોષણ કહે છે અને આપણા શરીરની પોષણની સ્થિતિને પોષણધોરણ કહે છે.

આપણે ખાઈએ છીઓ તે આહાર પાણી, યૂબી, પ્રોટીન, કાર્બોદિત પદાર્થો, ખનીજ ક્ષારો અને વિટામિન જેવા પોષક ઘટકોનો બનેલો હોંય છે. વય, જતિ, પ્રવૃતિ, આબોહવા વગેરેના આધારે શરીરને આ પોષક ધટકોની ચોકકસ પ્રમાણમાં જરૂર પડે છે. આપણો આહાર આપણા સામાજિક-સાંસ્કૃતિક પર્યાવરણ, કેળવણીના સ્તર અને આર્થિક પરિસ્થિંતિ પર નિદ્ધારિત છે. બધા જ પ્રકારનાં આહાર બધા લોકોને પસંદ હોતા નથી. આહારની પસંદગી-નાપસંદગીમાં વ્યકિતગત ભિન્નતા હોય છે. શારીરિક પરિબળો જેવાં કે ભૂખ અને આહારથી ઉત્પન્ન થતાં સંવેદનો અને સભ્યતા, સામાજિક મૂલ્યો, ધાર્મિક અને નૈતિક મૂલ્યો, વય અને જતિ જેવાં સામાંજિક અને માનસિક પરિબળો ઉપરાંત લાગણીનીં અભિવ્યકિત તથા ખોરાંકથી મળતી સલાંમતી વગેરે જેવાં પરિબળો આહારની પસંદગીી નિર્ધારિત કરવામાં અગત્યનો ભાગ ભજવે છે.

## १.૫ પારિભાષિક શબ્દો

પાયન : શરીરમાં પાચક રસો દ્વારા ખોરાકનું વિઘટન થઈ-શોષી શકાય તેવા સ્વરૂપમાં રૂપાંતર થવાની ક્રિયા યૌવનારંભ : જયારે કન્યા - કિશોર પુખ્ત બને તે સમય, યૌવનનો આરંભ ભૂખ : ખોરાક ખાવાની ઇં્છા

તંદુરસ્તી : શારીરિક, માનસિક અને સામાંજિક સ્વાસ્થ્ય
સભ્યતા : સમાજમાં સ્વીદૃત પદ્ષતિ
આહારનું શોષણા : ખોરાકની ફુધિરના પ્રવાહમાં ભળવાની ક્રિયા
યયાપયય : દેહધાર્મિક ક્રિયાઓ માટે ખોરાકના ઉપયોગની ક્રિયા
સામાજિક: માનવસંબંધોને લગતું
માનસિક: મનને લગતું
સામાજિક-સાંસ્દૃતિક : (socio-cultural) સમાજ અને સંસ્કૃતિને લગતું

## ૧.૬ તમારી પ્રગતિ યકાસવા માટેના જવાબો

5. આહાર એ એવા પદાર્થો છે જે આપણે ખાઈએ છીએ અને જેનો આપણા શરીર દ્વારા ઉપયોગ થાય છે, જયારે પોષણ એ એક ક્રિયા છે જેના દ્વારા આહારનો આપણે ઉપયોગ કરીએ છીએ.

ખ. પોષક ઘટકો, એ આહારના•મૂળભૂત ભાગ છે જે સારી તંદુરસ્તી માટે મદદડ઼ થાય છે.
ગ. કાર્બોEિત પદાર્થો, ચરબી, પ્રોટીન, ખનીંજ ક્ષાર, વિટામિન અને પાણી એ પોષક ઘટકો છે.

## પ્રાયોગિક અભ્યાસ

૧. તમારા કુટુંબમાં ગયા સપ્તાહમાં ઉપયોગમાં લેવાયેલા ખાદ્ધ પદાર્થોની યાદી બનાવો. પ્રત્યેક ખાદ્ય પદાર્થ કેટલી વાર ઉપયોગમાં લેવાયો તે ૫ણ નોંધો.
૨. નીચેના પ્રસંગોએ તમારા ઘરમાં સામાન્યતઃ કેવી વાનગીઓ બનાવાય છે તે કહો

ક. મહેમાન માટેનું ભોજન
ખ. લગ્નપ્રસંગનું ભોજન
ગ. સગર્ભાવંસ્થા. (સાતમો માસ)
ઘ. ઉત્સવો - દિવાંળી, મકરસંક્રાંતિ, હોળી, દશેરા
૩. અ. કાંઈ ખાલ્લ ખાઘ પદાથ્થ અંગેની તમારી પસંદગીને અસર કરતાં પરિબળોનું પૃથકકરણ કરો. (ઉЕાહરણ ३ંપે કોઈ એક ખાંધ પદાર્થ લો.) અન્ય કોઈ ખાદ્ધ પદાર્થ અ્ંગેની તમારી નાપસંદગીને અસર કરતતા પરિબથોનું પૃથકક૨ણ કરો. (અહી પણi ねક ઉદાહરણનો ઉપયોગ કરો.) બ. ઉ૫રનાં પરિબળોની ક્રમિક યાદી બનાવો.

## એકમ－૨ ：આહારનાં કાર્યો

આપણે રોજ આહાર લઈચ્ચ છીઓ－અપપણે શા માટે ખાઈએ છીએ અને ખોરાકની આપણા શરીર પર શી અસર થાય છે તેનો તમે કયારેય વિયાર કરોો છે ？આ એકમનો મુખ્ય ઉદ્દેશ આહારનાં કાર્યો સમશવવામા તમને મદદરૂ થવાનો છે．

## માળખું

## २．० बेतु

૨．૧ પ્રસ્તાવના
૨．૨ આહારનું દેહધાર્મિક કાર્ય
२．२．१ શકકનદાયક કાર્ય
૨．૨．૨ શરીર－ધડતર（વૃ⿸્ધિ અને વિકાસ）નું કાર્ય
૨．૨．૩ શરીર－નિયમનનું તथા થચીર－સંરસભનું કાર્ય
૨． 3 મનોવૈจ્ચાનિક કાર્ય
૨．૪ સામાજિક કાર્ય
૨．૫ સારાંશ
૨．૬ પારિભાષિક શબ્દો
૨．9 તમારી પ્રગતિ યકાસવા માટેના જવબો

## 2.0 હेतु

જયારે તમે આ એકમ સમાપ્ત કરશો ત્યારે ：

－આપણા શરીરમાં ખોરાક કેવો ભાગ ભજવેં છે તે ચર્ચી શકશો．
－શરીરના घડતરમાં આહાર કેવો ભાગ ભજવે છે તે વર્શવી શકશો．
－ખોરાકનું મનોવૈશાનિક મહત્વ વર્ણવી શકશે．
－ખોરાક વિશેનાં સામાજિક પાસાંઓ સમજવીી શકશો．

## ૨．૧ પ્રસ્તાવના

આહાર એ આપણી મૂથભૂન（પાયાની）જ૩રિયાતામાંની ઓક જરૂિિાન છે．તેમાં યોખા，રોટલી，દાળ， શાકભાજી，દહી，દૂધ અને ફળફળાદિ વગેરેનો સમાવેશ કરી શકાપ．અપપણો થોડા દિવસ કદાય ખોરાક વિના રહી શકીએ પણા જે ધણા દિવસો સુધી આહાર ન લઈゐ તો આપણી કાર્યક્ષમતા ઘટી かય ને અશકકિ લાગે．જયારે તમે ઉપવાસ કર્યા હશે，ખાસ તો લાંબા સમય માટે ઉપવાસ કર્યા હશે ત્યારે તમને આવો અનુભવ થયો હરો．
આપણી સાધારણા તંદુરસ્તી শળળવી રાખવા માટે．આહાર મહત્વનો છે．તેનાથી વિવિધ પ્રવૃતિઓો કરવામાં મદદ મળે છે．
આ એકકમાં તમે આહારનાં વિવિધ કર્યોથી પરિચિત થશે．તેનો અભ્યાસ પૂરો કરતાં તમે નીયેની બાબતોં સમજ શકશો ：
－वિવિધ કિયાઓ કરવા માટેની શકિત આપવા સહિતનું આહારનું ધચીરિક કાર્ય．
－આપણા શરીરની વૃદ્ધિમાં આહાર કેવી રીતે મદЕ૩૫ થાય છે ：અને
－આહાર આપણી દેહધાા્મિક ક્રિપાઓનુ નિયંત્રા કેવી રીતે કરે છે અને શરીરને યેપી રોગો તથા ઈજઓાથી કેવી રીતે બયાવે છે．ઓે ઉપરાંત，આહારનાં માનસિક અને સામાજિક પાસાંねથી પણા તમે માહિતગાર થથે．મા પરથી આપણો કહી શકીએ ⿳े આ આહાર નીયે દશ્શવેલાં તણા મુખ્ય કાર્યો કરે છે ：
૧）દેહધાર્भિક કાર્ય
૨）મનોવેશ્ચનિક કાર્ય
3）સામાજિક કાર્ય

## ૨.૨ આહારનું દેહધાર્મિક કાર્ય

તમે જણો છો કે આપણા ખોરાકમાંથી આપણને કાર્બોદિત પદાર્થો, ચરબીં, પ્રોટીન, વિટામિન અને ખનીજ क्षાર જેવા પોષક ઘટકો મળે છે. આા બંઘા પોષક ઘટકો તથા આહારમાનું પાડી આપપણી દેહધાર્મિક ક્રિયાઓની સ્વાભાવિક ક1ર્યરીતિમાં મદદ૩૫ ધાય છે. આમાનાં એેક કે વઘુ ધટકોની ઊણ૫ કે અધિકના હોય તો આપણા શરરરની કિયાઓ યોગ્ય રીતે થતી નથી.

આહાર અને તેમાંના પોષક ઘટકો દેહધાર્મિક કાર્યમાં કેવી રીતે મદદ૩પ થાપ છે તે હવે આપણે જેઈઝએ. આ કાર્ય નીચેના ત્ગા વિભાગમાં વહેંચી શકાય:


## ૨.マ.૧ शકિતદાયક કાર્ય

શકિત મેળવવા માટે આપણા શરીરમાં ખોરાકનો ઉપયોગ થાય છે. બેસવા-ઉભા રહેવા, ચાલવા-દોડવા, યઢઊતર ક૨વા જેવી શારીરિક' ક્ક્યાઓ માટે આપણા શરીરને શકિતની જર૨ પડે છે. રસોઈકામ, સિલાઈ કામ, બાગકામ જેવાં કાર્યો ક્વાા માટે પझા આપણે શકકિ વાપરીએે છીઓ. સખત પરિ્ર્રમ ક્યા પછી ભૂખ લાગે છે તે તો તમે અનુભવ્યું હશે.

આમ કોઈ પણા શારીરિક કિયા કરતી વખતે આપણા શરીર દ્વારા શકિત ૧૫રાય છે. આ ઉપરાંત, આપણા શરીરમાં સતત યાલતી અનૈખ્છિક ક્રિયાઓ જેવી રે, તુઘિરાભિસરણ, શ્વાસોચ્છ્વાસ, પાયન, શોષણણ, ઉત્સજન તથા શરીરના તાપમાનની শથવવણી વગેરેમાં પણા શકિત વ૫રાય છે.

આપણા જવનને ટકાવી રાખવા માટે આ બઘી ક્રિયાઓ ખૂબ જ મહન્વની છે.

## ખોરાક આપણા જ્રવનન ટકાવી રાખવા તથા કાર્ય કરવા માટેની શાકિત પૂરી પાડે છ.

આપણા આહારમાં કાર્બોEિત પદાર્થો, ચરબી અને પ્રોટીન હોય છે, જે આપ઼ણા શરીરને કાર્ય કરવા માટે શકિત આપે છે. આ બધામાંથી આપણી શકિતની જરૂરિયાતનો સૌથી મોટો હિસ્સો કાબોEિત પદાર્થો અને ચરબીમાંથી મળે છે. પરંતુ જ્યારે આ બે પોષક ઘટકો અપૂરતા પ્રમાણમાં હોય ને આપણી શારીરિક જરૂરિયાત પૂરી ન થઈ શકે ત્યારે શકિત પૂરી પાડવા પ્રોટીનનું પણ ચયાપચય થાય છે. આપણે જે રીતે વજનનું સામમાં ને લંબાઈનું સેન્ટિમિટરમાં માપન કરીએ છીએ તેવી રીતે આહારનું શકિતમૂલ્ય ‘કિલો કૅલરી'માં મપાય છે. તમને ઘશે કે આ કિલો કેલરી એ શું છે ?

એંક લિટર પાણીનું તાપમાન એક ડિગ્રી સેલ્સિયસ (૧૫૦ સે થી ૧૬૦ સે) વધારવા માટે એક કિલોં કૅલેરી ઉષ્માની જરૂ ૫ડે છે. સામાન્ય રીતે, આ એકમ કિ. કૅલરી તરીકે ઓળખાય છે.

જે આપણે કાર્બૉદિત પદાર્થ, ચરબી અને પ્રોટીન એ પ્રત્યેકને સરખા વજનમાં લઈએ તો, ચરબી આપણને કાર્બોદિત પદાર્થ તથા પ્રોટીનની સરખામણીમાં ૨ ૧/૪ ગણી શકિત આપે છે.

બીજી રીતે કહીએ તો:
૧ ગ્રામ કાર્બોદિત પદાર્થો આશરે ૪ કિલો કૅલરી શકિત આપે છ.
$q$ ગ્રામ ચરબી આંશરે ૯ કિલો કૅલરી શકિત આપે છે.
$q$ ગ્રામ પ્રોટીન આશરે ૪ કિલો કૅલરી શકિત આપે છે.

## તમારી પ્રગતિ ચકાસોં : ૨

નીયેના ખાદ્ય પદાર્થોનાં શકિતમૂલ્યની કિલો કૅલરીમાં ગણાતરી કરો.
અ. ૨૫ ગ્રામ કાર્બોદિત પદાર્થ ( )
બ. ૫ ગ્રામ કાબોદિત પદાર્થ ધરાવતી એક યમચી ખાંડ (
૬. ૧૦ ગ્રામ પ્રોટીનયુકત આહાર ( )
3. ૧૪ ગ્રામ ચરબી ધરાવતું, એેક ચમચો તેલ ( )

ઈ. ૧૨ ગ્રામ કર્બોદિત પદાર્થ, ૧૧૦ ગ્રામ ચરબી અને ૧૧ ગ્રામ પ્રોટીન ઘરાવતું એક ગ્લાસ દૂઘ ( )

## ૨.૨.૨ શરીર-ઘડતર (વૃદ્ધિ અને વિકાસ) નું કાર્ય

તમે બાળકને મોટું ધતું જેયું હશે. તે મોટું થતું હાંય ત્યારે તેનાં વજન અને ઊંચાઈ બન્નેમાં વધારો થાય છે. જે તે યોગ્ય પ્રકારનો ને યોગ્ય પ્રમાણમાં ખોરાક લે તો જ આ શકય બને. આહારના આ ખાસ કાર્યને શરીરઘડતરનું કાર્ય કહે છે.
આપણા શરીરમાં દરેક ક્ષણે નવા કોશો તથા પેશીઓ ઉમેરાતાં રહે છે એટલું જ નહિ પરંતુ જૂના કોશો અને પેશીઓ વિધટિત થતાં રહે છે. આહાર ઘસાયેલી પેશીઓને દુરસ્ત કરવામાં તથા નવી પેશીઓની રચનામાં મદદ કરે છે. પરિણામે શરીરની વૃદ્ધિ ધાય છે.
આમ તો બધા જ પોષક ઘટકો આ કાર્યમાં મદદરૂ થાય છે. પરંતુ તેમાં પ્રોટીન, ખનીજ ક્ષાર અને પાણી મહત્વનાં છે.
પાણી એ શરીરના. પ્રત્યેક કોશમાં રહેલા મહત્ત્વના ઘટકોમાંનું એક ઘટક છે. આપણાં શરીરના કુલ વજનના ૬૫ \% જેટલું વજન પાણીનું હોય છે. શરીરના ઘડતરમાં પાણીનું મહત્ત્વ કેટલું બઘું છે તે આના પરથી જ્રેઈ શકાય છે. આ જ પ્રમાણે આપણા શરીરના પ્રત્યેક કોશમાં પ્રોટીન પણ હોય છે. ખનીજ ક્ષાર માટે હાડકાંનું ઉદાહરણ બહુ સાહું છે. અલબત, દરેક કોશમાં બાકીના તમામ ઘટકો પણ થોડા પ્રમાણમાં તો હોય છે જ. આથી આપણે કહી શકીએ કે

ચોગ્ય प्रકારના ખોરાકને યોગ્ય માત્રામાં લેવાથી આપણને સાપણા शरीरની વृद्धि સन विકાસની जાતरी みणી रहे છ.

## તમારી પ્રગતિ ચકાસો : ૩

આહારનું શરીર - ઘડતરનું કાર્ય ૭ થી ૮ લીટીમાં વર્ણવો.
$\qquad$
$\qquad$

## ૨.૨.૩ શરીર-નિયમનનું તથા શરીર-સંરક્ષબ્નું કાર્ય

આપણા શરીરમાં વિવિધ ક્રિયાઓ સતત ચાલતી રહે છે. આહ્રામાં આ ક્રિયાઓનું નિયમન કરવામાં સહાયભૂત થાય છે. આ ઉપરાંત, આપણા શરીરને કોઈ જતનો યેપ ન લાગી જય તથા કોઈ રોગ થઈ ન જય તેમ કરવામાં પણ આહાર મદદરૂ૫ થાય છે.
૧) શરીરનું નિયમન કરનારા મુખ્ય પોષક ઘટકો છે : પ્રોટીન, વિટામિન, ખનીજ ક્ષાર તથા પાણી. આપણા શરીરમાં પેપ્સીન, રેનીન, દ્રીપ્સીન જેવા ઉત્સેયકોની મદદથી અનેક ક્રિયા-પ્રકયાઓ થયા કરે છે. આ ઉત્સેચકો શું છે ? ઉત્સેયકો આપણા શરીરની પ્રક્રિયાઓને સરળ બનાવે છે, સહજ બનાવે છે. તેમનું કાર્ય ઉદ્દીપક જેવું છે. ઉત્સેચકો શ્વાસોચ્છ્વાસ તથા ખોરાકનાં પાચન, શોષણ અને યયાપચય જેવી ક્રિયાઓમાં સામેલ થાયં છે.
બ્ષ્ા ઉત્સેચકો પ્રોટીન or હોય છે. આ પ્રોટીન આપણા શરીરની વિવિધ વ્ક્યઓના નિયમનમાં મદદદ કરે છે એમ આપણે કહી શકીએ. તે જ રીતે, વિટામિનો, ખાસ કરીને, વિટામિન બી-સમૂહ અને ખનાજ ક્ષાર પણા આપણા શરીરની ક્કિાઓના નિયમનમાં સહાયભૂત થાય છે.

પાણી આપણા શરીરનાં ધટકોમાંનું સૌથી અગત્યનું ઘટક છે. આપણા શરીરનાં કુલ વજનનો ૬૫ \% ભાગ પાણી છે. તદ્ઉપરાંત તે આપણી દેહધાર્મિક ક્રિયાઓનું નિયમન પણ કરે છે.
પાણીના કારણે પરસેવો, પેશાબ તથા મળૂ૩ે નકામાં દ્રવ્યો શરીરની બહાર નીકળી શકે છે.
આહાર આપણા શરીરની ક્રિયાઓનું નિયમન કેવી રીતે કરે છે તેના આ તો માત્ર થોડાં ઉદાહરણો છે. તમે આવાં બીજં કેટલાંક ઉદાહરણો વિચારી શકો.

## - તમારી પ્રગતિ યકાસો : $\gamma$

આપણી દેહધાર્મિક ક્રિયાઓના નિયમનમાં આહાર કેવી રીતે સહાયભૂત થાય છે, તે ટૂંકમાં વર્ણવો.
$\qquad$
$\qquad$
$\qquad$
$\qquad$
$\qquad$
$\qquad$
$\qquad$
(૨) આપણા શરીરમાં કેટલાંક એવાં પ્રોટીન છે જે રોગોનો સામનો કરે છે. આા પ્રોટીન ઘટકો પ્રતિરક્ષક (ગેમા-ગ્લોબ્યુલિન્સ) તરીકે ઓળખાય છે. આપણા શરીરમાં રહેલા આ પ્રોટીન ઘટકો સૈનિકની જેમ રોગ જેવા શત્રુઓનો સામનો કરે છે અને તેથી આપણે ઘણા બઘા ચેપ અને રોગોથી બચી જઈએ છીએ.

તે જ પ્રમાણે, વિટામિન આપણા શરીરેની તથા ત્વયાની તંદુરસ્તી જળવે છે અને આપણને રોગોથી બયાવે છે. કેટલાંક વિટામિનની ઊણપને કારણે રોગિષ્ષ ત્વચા પર કાપા પડી જય છે. આવા કાપા દ્વારા રોગના જંતુઓ આપણા શરીરમાં દાખલ થઈને આપણને રોગિષ્ઠ બનાવી શકે.
ક્યારેક તમારી આંગળી પર ઘા પડ્યો હશે ત્યારે તમે જેયું. હશે કે ઘામાંથી નીકળતું ફુઘિર (લોહી) થોડી જ વારમાં બંધ થઈ શય છે. આવું શાથી થાય છે ? થોડી વાર પછી રુધિર જમી જવાને કારણો આવું બને છે ને તેથી ફુઘિર વહી જતું અટકે છે. ુુુિરમાં કૅલ્શિયમ અને વિટામિન કે ની હાજરી હોય તો જ આવું બની શકે. કૅલ્શયમ અને વિટામિન કે શરીરનું સંરક્ષણ કરવામાં સામેલ થાય છે એમ આપણે કહી શકીએ.

તમે જણો છો કે આપણા શરીરમાં હદય, મગજ વગેરે જેવા નાજુક અવયવોની ફરતે પાણી હોય છે. આવા અવયવોની ફરતે રહેલું આ પાણી તે અવયવોને આંચકા ને બહારના આઘાતોથી બચાવે છે. તે જ રીતે, શરીરના બહારના ૫ડ, ત્વચાની નીચે, ચરબી હોય છે. આ ચરબી આપફે પડી જઈએે ત્યાે આપફા શરીરને થતા નુકંસાનથી આપણને બચાવે છે.

આમ આપझે કહી શકીઓ કે
સાહાર આપણને, આપણી દેહાાર્મિક પ્રક્રિયાઓનું નિયમન ક૨વા માટે અને ચેપ, રોગો અને બાહ્ય ઈશઓથી રક્ષણ આપવા માટ विविધ પોષક ઘટકો પૂરા પાડે છે.

- તમારી પ્રગતિ યકાસો : ૫

આહાર આપણા શચીરને ચેપ, રોગો અને બાહ્ય ઈળથી કેવી રીતે બયાવે છે ? દૂકમાં વણાવો.
$\qquad$
$\qquad$
$\qquad$
$\qquad$
$\qquad$
$\qquad$
$\qquad$
$\qquad$

प्रवृत्ति -१
ખોરાકના દેહધાર્મિક કાર્યની ઉદાહરણા આપીને ચર્યા કરો.

## २.ও મનોवैञાનિક કાર્ય

આહાર આપણને વિવિધ પોષક ઘટકો તો પૂરા પાડવા ઉપસંત આપણી ભૂખ સંતોષે છે અને માનસિક સંતોષ આપે છે. ભાવતો આહાર ખાવા મળે ત્યારે ત્યારે તમને તેમાંથી અનંદ પશ્ મળે છે. દા.ત.. જે તમને ભાત, ભજિયiં કે શીરો વધુ ભાવતાં હોય અને ભોજનમાં મળે તો તમને જમવામાં વધુ આનંદ આવે તે જ પ્રમાણે જે તમને ગમતી વ્યકિત રસોઈ બનાવે તોપણ તમને ભોજન વધુ મીહુ લાગે.
ઘણી વાર સફળતાના પુરસ્કાર તરીક આહારનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે. બાથકને મળેલી સફળત્ય માટે તેને યૉકલેટ, આઈસક્રીમ વગેરે આપવામાં આવે છે. તે જ રીતે, કેટલાક કિસ્સાઓમાં શ્શિક્ષ ૩ૂપે આહાર આપવાનું બંધ પણ કરવામાં આવે છે. આને આપણો આહારના મનોવૈશ્ચનિક પાસાં તરીફે ઓળખખવી શકીએ. આપણે કહી શકીએ કે આહારથી આપણે માનસિક સંતોષની લાગણી અનુભવીએ છીઓ.

■ તમારી પ્રગતિ થકાસો : ૬
આહારનું મનોવૈચાનિક કાર્ય સમજવો.
$\qquad$
$\qquad$
$\qquad$
$\qquad$
$\qquad$
$\qquad$

## ૨.૪ સામાજિક કાર્ય


આહાર સામાજિક સંબંઘી વિકસાવી શકાય તેવું વાતાવરણ પેદા કરે છે. જુદા જુદા વર્ગના, જ્ઞાતિના અને ધર્મના લોકોને તે નજ઼ક લાવવામાં સહાય૩૩ થા છે. તમે ઘણી વાર જેયું હશે ક આપણાં સામાજિક સંમેલનો ઓને સમારંભો પછી અલ્પાહાર યા ભોજનની વ્યવસ્થા કરવામાં આવી હોય છે. જન્મદિને ફे વિવાહ યા લગ્નના સમારંભમાં મોકબીજ સાથે મળી આનંદ વ્યકત કરવામાં તथા આનનંદમાં સહભાગી થવામાં આહાર સહાયભૂત બને છે.

તમે ઘહી વાર તમારા સગાંસંલંધીઓને $\}$ મિત્રોને જમવા કे યાપાણી માટે આમંત્રા આપ્યું હશે. આવે પ્રસંગે તમારી તેમના પ્રત્યેની અયતિથ્ય-સતકારની ભાવના વ્યકત કરવામાં તથા તેમના પ્તેની તમારી કાળજી દર્થાવવામાં આહાર મદణ્૩૫ થાય છે, એ જ રીતે દિવાળી, ઈદ, નાતાલ જેવા ઉત્સવ સમયે મીઠાઈની આપલે ऐ તમારા આનંદમાં અન્ય લોકોને સહહભાગી બનાવવાની ચીતોમાંની એક ઈીત છે.

આઠારના સામાજિક પાસાંને દર્થાવતi આ તો કેટલiક ઉઢાહરણો છે. સામાજિક સંબંધો વિકસાવવામાં આાારનું મહr્વ દર્થાવતાં બીજં કેટલાંક ઉદાહરણોની પાદી હવે તમે બનાવી શકશો.

## प्रदृत्ति-z

આહારનું સામાજિક પાસું દર્થવવો. સામાજિક સંબંધો વિકસાવવામાં આહાર કેવી રીતે મદદ૩પ થાય છે તે દર્થાવતાં ત્રા ઉદાહરણા આપોો.

## © તમારી પ્રગતિ યકાસો : ૭

નીચેનાં વિધાન સાયાં છે 子े ખોટાં તે જझાવોો:
ક. દદનિક પ્રવૃતતિંઓ કરવા માટેની શકિત મેળવવા આપણો આાાર લઈએો છીઓ. ( )
ખ. ફ્માહારમાંથી આપણને પ્રોટીન મળે के જે આપણા શરીરનાં વદ્ધિ અને વિકાસમાં મદદ કરે છે.
ગ. આહારમાં આયન્ હોય છે જે રુઘિરને જમવામાં મદદ૩૫ ધાય છે. ( )
ધ. આહાર આપણને માનસિક સંતોષ આપે છે. ( )
ય. ચરબી આપझા શરીરનું ઈજ્નઓથી રક્ષણા કરતી નથી. ( )

ज. તમારી પ્રગતિત યકાસો : ८
æ. ખાલી જગ્યા પૂરો :

ヶ. $\qquad$ થી આપપણા શરીરના ૬૫ \% બનેલા છે.
ખ. પ્ટોટી આપણા $\qquad$ નું ઘડતર કરવામાં મદદ કરે છે.
ગ. આપણાં હાડકા $\qquad$ અને ફૉસફરસનાં બનેલાં છે.
ધ. વિટામિન આપણી દેહ્ધામકક ક્રિાઓનું $\qquad$ કરવામાં મદદ કરે છે.
ય. આપણા આહારમાં જ્યારે કાબૉદિત પદાર્થો અને ચરબી જરૂરિયાત કરતાં ઓછા પ્રમાણમાં હોય ત્યારે આહારમાંનુ $\qquad$ આપझને શકિત આપપવા માટે ૧૫રાય છે.

प्रवृत्ति -
નીચેના પોષક ઘટકો આપણી દેહધાર્મિક ક્રિયાઓનાં.Fિયમનમં તથા શરીરનું રક્ષણઆ કરવામાં કેવી રીતે મદદ૩૫ થાય છે તે ઉદાહરણસહિત સમનવો.
5) Yupl
५) પ્રોટીન

ગ) ખનીજ क्षार
घ) वિટામનન

આપણા માટે આહાર ઘણો અગત્યનો છે．દેખીતી રીતે તે ભૂખની જરૂરિયાત સંતોષે છે．એટલું જ નહી，તે આપણું જીન ટકાવી રાખવા માટે તથા આપણા શરીરની વૃધ્ધિ માટે જ૩રી પોષક ઘટકો પણ પૂરા પાડે છે． આપણને આહાર વિવિધ રોગો તથા ચેપ સ઼ામે રક્ષણ આપે છે અને માનસિક સંતોષ પણ આપે છે． આ ઉપરાંત，આહાર આપણા સામાજિક સંબંધો．વિકસાવવામાં પણ મદદ૩૩પ થાય છે．

આ પરથી આપણે કહી શકીએ 子 આ આરા એ આપણા સૌ માટે અત્યંત મહત્વનો છે．

## ૨．૬ પારિભાષિક શબ્દો

અનૈચ્છિક ક્રિયાઓ ：મનુષ્યની ઈચ્છા પ્રમાણે જેના પર નિયમન 子 નિયંત્રझ ન રાખી શકાય તેવી ક્રિયાઓ． ઉત્સેયકો ：કાર્બનિક ઉદ્દાપકો જે આપણી દેહધાર્મિક ક્રિયાઓનું નિયમન કરે છે．
દેહધાર્મિક（Physiological）ક્રિયાઓ ：શ્રીરને ટકાવી રાખવા માટે શરીરમાં થતી મહ્ત્વની ક્રિયાઓ

## ૨．૭ તમારી પ્રગતિ ચકાસવા માટેના જવાબો

૧．બેસવા，ઊભા રહેવા，ચાલવા જેવી શારીરિક ક્રિયાઓ કરવા માટે આપણા શરીરને શકિતની જરૂ પડે છે．રસોઈકામ，સિલાઈકામ，બાગકામ વગેરે માટે પફા આપણે શકિત વાપરીએ છીએ．આ ઉપરાંત， અનૈચ્છિક ક્રિયાઓ જેવી કે રુઘિરાભિસરણ，શ્વાસોચ્છૂવાસ，ખોરાકનું પાયન વગેરે માટે પણ આ્ભાપણા શરીરને શકિતની જર૨ પડે છે．
આપણા આહારમાં કાર્બોદિત પદાર્થો，ચરબી અને પ્રોટીન હોય છે，જેમનું યયાપચય થવાથી આપણને શકિત મળે છે．આમ આપણે કહી શકીઓ કે આહાર આપણને ઉપર્યુકત કાર્યો કરવા માટેની શકિત આપે છે．
૨．ક．૧૦० કિલો કૅલરી
ખ．૨૦ કિલો કૅલરી
ગ．૪૦ કિલો કૅલરી
ઘ．૧૨૬ કિલો ઍૅલરી
ふ．૧૮૨ fિલો કૅલરી
૩．આહાર આપણા શરીરની વૃદ્ધિમાં મદદ કરે છે．આપણા શરીરમાં દરેક ક્ષણે નવiં કોશો તથા પેશીઓ ઉમેરાતાં રહે છે ઓટલું જ નહિ જૂના કોષો વિઘટિત થતા રહે છે તથા દુરસ્ત થતા રહે છે．આના પરિણામે શરીરની વૃદ્ધિ થાય છે．આપણા આહારમાં રહેલા બધા પોષંક ઘટકો આ કાર્યમાં મદદ તો કરે છે પણ તેમાંયે પ્રોટીન，ખનીજ ક્ષાર અને પાણી મહત્વનો ભાગ ભજવે છે．આને આહારનું શરીર－ ઘડતરનું કાર્ય કહેવામાં આવે છે．

૪．પ્રોટીન，વિટામિન，ખનીજ ક્ષાર，પાણી અને બાજ પોષક ધટકો આપણા શરીરમાં ચયલતી વિવિઘ ક્રિયાઓના નિયમનમાં મદદ કરે છે．આ પોષક ઘટકો આપણને આહારમાંથી મળતા હોવાથી આપણે કહી શકીએ કे આહાર આપણી દેહધાર્મિક ઢ્ર્યાઓનું નિયમનમાં મદદ કરે છે．

૫．ખ્રોટીન，વિટામિન，ખનીજ ક્ષાર，ચરબી，પાણી જેવiં વિવિઘ પોષક ઘટકો આપણા શરીરને યેપ，રોગો તથા બાહ્ય ઈજઓ સામે રક્ષણા આપે છે．આપણા શરીરમાં રહેલા પ્રતિજૈવિકો－ખાસ પ્રકરના પ્રોટીન સૈનિકની જેમ કામ કરી，રોગો પેદા કરતા જંતુઓ સામે લડી，આપણને ઘણા યેપ અને રોગોથી બચાવે છે．એ જ રીતે બીજ પોષક ઘટકો શરીરના રક્ષ્મમાં ભગ ભજવે છે．આ પોષક ઘટકો આહારમાંથી મળતા હોવાથી આપણો કહી શકીએો 子 આ આહાર આપણા શરીરનું રક્ષ્બ કરવામાં મદદ કરે છે．
૬. આહાર આપણી ભૂખ સંતોષે છે અનને તેનાથી આપણને માનસિક સંતોષની લાગણી થાય છે. તેને આહારનું મનોવેજ્ઞાનિક કાર્ય કહે છે.
૭. ૬. સાચું

ખ. સાચું
ગ. ખોટું
ઘ. સાયું
૩: ખોટું
c. ક. પાણી

ખ. શરીરના કોષો અને પેશીઓ
ગ. કૅલ્શિયમ
ઘ. नિયમન
ふ. પ્રોટીન

## એકમ-૩ : બૃહદમાત્રા પોષક ઘટકો અને તેમનાં કાર્યો

એકમ-૧માં આપણે જેયું કે પોષક ઘટકો આપણા શરીરમાં કેટલાંક અગત્યનાં કાર્યો કરે છે. આ એકમમાં તમે બૃહદમાત્રા પોષક ઘટકો અને તેમનાં કાર્યો વિશે માહિતી મેળવશો.
માળખું :
3.0 હेતु
3.१ પ્રસ્તાવના
૩.૨ કાર્બોદિત પદાર્થો
૩.૨.૧ કાબૉદિત પદાર્થોનાં કાર્યો
3.૨.२ કાબ્બૉદિત પદાર્થોનાં પ્રાખ્તિસ્થાન
૩.૨.૩ શરીર ૫૨ અસરો
3.3 ચરબી
3.3.१ ચરબીનાં કાર્યો
૩.૩.२ યરબીનાં પ્રાપ્તિસ્થાન
3.3.૩ શરીર ૫ર અસરો
3. $૪$ પ્રોટીન
૩.૪.9 પ્રોટીનનાં કાર્યો
૩.૪.૨ પ્રોટીનનાં પ્રાપ્તિસ્થાન
૩.૪.૩ શરીર પર અસરો
૩.૫ પાણી
૩.૬ સારાંશ
૩.૭ પારિભાષિક શબ્દોો
3.૮ તમારી પ્રગતિ ચકાસવા માટેના જવાબો

## 3.0 હेतु



- આપણા આહારમાંના પ્રત્યેક બૃહદમાત્રા પોષક ઘટકની અગત્ય તથા તેનાં કર્યો કહી શકશો.
- પ્રત્યેક પોષક ઘટક મેળવવા મૉટૈના અગત્યના ખાદ્ધ પદાર્થોની યાદી બનાવી શકશો.
- વિવિંધ પોષક ઘટકોની ઊણપથી થતી અસરો વર્ણવી શકશો.


## ૩. $૧$ પ્રસ્તાવના

અંકમ-૨ માં તમે આહારનાં કાર્યોનો અભ્યાસ કર્યો. આ કાર્યો કરવા માટે પોષક ઘટકો તરીકે ઓળખાતા કેટલાક આવશ્યક ઘટકો આહારમાં હોય છે. પોષક ઘટકોની વ્યાખ્યા એકમ-૧માં આપેલી છે. દરેક પોષક ઘટકે પોતાનું યોકકસ કાર્ય કરવાનું હોય છે. પોષક ઘટકોનું નીયેના છ જુદાં જુદાં જૂથમાં વર્ગીકરણ કરવામાં આવે છે :
૧. કાર્બોદિત પદાર્થो
૨. ચરબી
૩. પ્રોટીન
૪. પાણી
૫. વિટામિન
૬. ખનીજ ક્ષાર


બૃહદમાત્રા પોષક ઘટકો

સૂક્ષ્મમાત્રા પોષક ઘટકો બૃહદમાત્રા પાંષક ઘટકો કોઈષણ આહારમાં વધુ પ્રમાણમાં હોય છે જ્યારે સૂક્ષ્મમાત્રા પોષક ઘટકો ઘણા ઓછા પ્રમાણમાં હોય છે. દા.ત. ૧૦૦ ગ્રામ યોખામાં ૭૮.૨ ગ્રામ કાર્બોદિત પદાર્થો, ૬.૮ ગ્રામ પ્રોટીન, ०.૫ ગ્રામ ચરબી હોય છે, જ્યારે તેમાં માત્ર $0.0 \xi$ મિલિચ્રામ બી-સમૂંનનું વિટામિન અને. ૧૦ મિલિગ્રામ કૅલ્શિયમ હોય છે. આ જ પ્રમાણે લીલાં પાંદડાંવાળી શાકભાજી દા.ત. ૧૦૦ ગ્રામ પાલકની ભાજીમાં ૯૨ ગ્રામ પાણી હોય છે જ્યારે વિટામિન સી માત્ર ૨૮ મિલિગ્રામ હોય છે. આપણા શરીરની બૃહદમાત્રા પોષક ઘટકોની જરરિયાત સૂક્ષ્મમાત્રા પોષક ઘટકોની જરરિયાત કરતાં વધુ હોય છે.
આ એકમમાં આપણે પ્રત્યેક બૃહદમાત્રા પોષક ઘટક વિશે, તેનાં પ્રાપ્તિસ્થાનો વિશે તથા તેનાં કાર્યો વિશે માહિતી મેળવીશું. ઉપરાંત, જ્રે આ પોષક ઘટકો આપણા આહારમાં પૂરતા પ્રમાણમાં ન હોય તો શરીર ૫૨ શું અસર થાય એટલે કે આ પોષક ઘટકોની ઊણંપનાં પરિણામો વિશે પણ સમજીશું.

## ૩.૨ કાબાૉિિત પદાર્थो

આપણે સવારથી રાત સુધીમાં જે જે આહાર લઈએે છીઓે તેમાંના મોટા ભાગના આહારમાં થોડા પ્રમાણમાં કાર્બોEિત પદાર્થો હોય છે. આપણે દરરોજ આ પોષક ધટક (કાબ્બોદિત પદાથ્) સૌથી વધુ મમાણમાં લઈએ છીઓ. આમ, આપણા આહારનો મોટો ભાગ કાબૉદદિત પદાર્થનો બને છે. કાર્બોEિત પદાં્થો આહારમાં

 કાર્બોદિત પદાર્થો સ્ટારની જેં જટિલ હોય છે અને તેને ઉપયોગમાં લેવા માટે શરરે તેનું પાયન કરવું પડ છે. બીx કાર્બોદિત પદા્થો ગ્યુકોઝની જેમ સરળ પ્રારના હોય છે અને શરીર તેનો સીઘો ઉપયોગ કરી શકે છેં.
સામાન્ય વપરાશમાં લેવામાં આવતી ખાંડ પફા સરળતાથી ૫યાવી શકાય તેવો કાર્બોદિત પદાર્થ જ છે.

## ૩.૨.૧ કાર્બોદિત પદાર્થो-ાં કાર્યो

કાબ્બોદિત પદાર્થનાં મહત્વનાં પાંચ કાર્યોનું ટૂં વર્ષાન નીચે આપ્યું છે
9. શ્િનદાયક કાર્ય : કાર્બોદિત પદાર્થો શકિત માટેનાં સૌથી સસ્તાં પ્રાપ્તિસ્થાન છે. કાર્બોદિત પદાશ્થના પ્રત્યેક みામથી શરીરને $\gamma$ કિલો કૅલરી શકિત મળે છે. ચરબી અને પ્ટોટીથી પણા શકિત મળે છે, પણા આપણા આહારમં કાબ્બોદિત પદાર્થોનું પ્રમાણ ઘહુુું વઘારે હોય છે તેથી શકિત માપ્ત કરવાનું તે આપષું મહત્વનું પ્પાપ્તિસ્થા છે.
૨. પ્રોટીનનો અપવ્યય થતો અટકાવવાનું કાર : પ્રોટીન અંગે આ એકમના વિભાગ ૩.> માં તમે માહિતી મેળવશો. તે મુખ્યત્વે શરીર-ધડતર માટે જુરીી છે. કાબ્બોદિત પદાર્થો અને ચરબીની શરીરમાં ઊણાપ હોય ત્યારે પ્પોટીન શરીરને શકિત પણ પૂરી પાડે છે. પ્રોટીન ખાસ કરીને મોંધા ખાય્ય પદાર્થોમાંથી મળતાં હોવોથી જો તેનો ઉપયોગ માત્ર શકિત્ મેળવવા માટે $\gamma$ કરવામાં આવે તો તે અપવ્ય4 ગણાય. આથી આપ૬ણ આાારમાં કાર્બોદિત પદાર્થો અને ચરબી પૂરતા પ્રમાણમાં હોવાં જ૩રી છે, જેથી પ્રોટીન શરીર-ઘડતરના કાર્ય માટે જ ઉપયોગીી થઈ શકે, શરીર-ઘડતરનુું કાર્ય કાર્બોEિત પદાર્થો કे ચરબી કરી શકૃાં નથી.
૩. ચરબીને ઉપયોગમાં తેવનું કા્ય : જે આહારમાં કાબોદિત પદાર્થો પૂરતા પ્રમાહમાં હોય તો તે શરીરમાં ચરબીનો યોગ્ય ઉપયોગ કરવામાં મદદરૂપ થાય છે.
૪. આહારને સ્વદદિૃ બનમવaનું કાર્ય : ખાંડ, મઘ, ગોળ જેવા કાર્બોદિત પદાર્થો આહારને સુગંઘિત, સ્વાદિષ अને તુચિ.્રારક બનાવે છે.
 છે. તેમનું શરીર દ્વારા પાયન થતું નથી તેથી તે શકિત પદાન કરતા નથી. આમ છતાં આ પદાર્થો આપણો માટે અગત્યના છે. રેસાવવા કાબોોોતિ પદાર્થો આપણแ આહારનો જથ્થો વઘારવામાં અને અન્નમાર્ગમાં ખોરાકનું હલનયલન સરળ બનાવવામાં મદદ કરે છે. આથી કબજિયાત થતી નથી. આવા કાબોોોત પદાર્થો শડા, ખરબયડાં અનાજ, લીલાં પાંદડાંવાળા શાકભાજ તથા સૂકા મેવામાંથી भળે છે.

કાબૌદિત પદાર્થો સોંધા અને
સુપાચય શક્તિ-સોત છે.

## ૩.૨.૨ કાબ્બૉદ્ટિત પદાર્થોનાં પ્રાપ્તિસ્થાન

ખiં, ગોળ અનેં મઘ એ નર્યા કાબૉૉદિત પદાર્થો છે. આનાજ, કઠોળ તથા બટાકા, શકકરિui, બીટ, સૂરણ જેવiં કંદમૂળમાંથી ધझા પ્રમાણમાં કાબ્બૉદિત પદાર્થો મળે છે. ફળફળાદિ, ખાસ કરીને કેથાં, કેરી, પાઇનેપલ તથા દ્રાક્ષમાંથી પঙા કાબૉોદિત પદાર્થો સારા પ્રમાહામાં મળો છે.

## ૩.ર.૩ શરીર ૫૨ અસરો

કાર્બોદિત પદાર્થોની મનુષ્ય-શરીર પર થતી અસરો આહારમાં લીધેલા કાર્બોદિત પદાર્થોની ઊણ૫ કે અધિકતા પર આધાર રાખે છે. આહારમાં કાર્બોદિત પદાર્થોની ઊણ૫ના પરિણામે શકિતની ઊણ૫ વરતાય છે. પરિણામે વજન ઘટે છે, થાક લાગે છે અને કાર્યક્ષમતા ઘટે છે.

આહારમાં કાર્બોદિત પદાર્થોની અધિકતા : જે આપણા આહારમાં કાર્બોદિત પદાર્થોનું પ્રમાણ જરર કરતાં વધારે હોય તો તેનું ચરબીમાં ૩૫ાંનર થઈ તેનો આપણા શરીરમાં સંં્રહ થાય છે. પરિણામે કાર્બોદિત પદાર્થોના વધુ પ્રમાણમાં ઉપયોગથી વજન વધે છે. વજન વધારાના કારણે મધુપ્પમેહ, રુઘિરનું ઉંચું દબાણ વગેરે જેવા રોગો થઈ શકે છે.

# ખૂબ પ્રમભામાં કબ્બૉદિત પદાર્થો <br> ધરાવત્ય ખાદ્ય પદ્ર્થ્થનું ચિત્ર 

## प्रवृત્તિ-q

તમે સામાન્ય રીતે આહારમાં લેતા હો અને જેમાં કાર્બોદિત પદાર્થો સારા પ્રમાફમાં હોય તેવા પાંય ખાદ્ય પદાર્થોનાં નામ આપોો.

## ૩.૩ ચરબી

યરબી ઓ આપણા આહારમાંનું સંકૈન્દ્રિત શ્વિત-ચેત છે. તે આપણા રોજિંદા આહારનો અગત્યનો ભાગ છે. આમ તો મહદંશે આપણોં જે માખભ, ઘી, તેલ વગેરે સ્વરૂપે ચરબી ખાઈએે છીઓ પણ દૂધ, સૂકો મેવો, માંસમાં પમ્ભ થોડા પ્રમાણમાં ચરબી હોય છે.

## ૩.૩.૧ ચરબીનાં કાર્યો

ચરબીનાં મુખ્ય છ કાર્યોની હવે આપણે ચર્ચા કરીશું :
૧. ચરબીમાંથી સૌથી વધુ પ્રમાણમાં શકિત મથે છે. ૧ ઋ્મ ચરબી ૯ Fિલો ૬લલરી શકિત આપે છે, જે તેટલા જ વજનના કાબોદિત ૫દાર્થ 子े પ્રોટીનમાંથી મળતી શકિત કરતાં આશરે સવાબે'ગણી છે.
૨. ચરબીમાં દ્રાવ્ય કેટલાંક વિટામિન જેવાં કે ઓ, ડી, ઈ અને કे ના યોગ્ય શોษણા અને શરીરમાં યોગ્ય ઉપયોગ માટે ચરબીની જરૂ પડે છે. આહારમાં યોગ્ય પ્રમાણમાં યરબી ન હોય તો શરીરમાં ઉપર્યુકત વિટામિનોની ઊણ૫ વર્તાય છે.
૩. ત્વયા નીયેનું ચરબીનું ૫ડ શરીરનું તાપમાન શળવી રાખવામાં મદદ કરે છે.
૪. યરબી શરીરના અગત્યના અવયવોની આજુબાજુ ગાદી જેવું આવરણ બનાવી તેમનું રક્ષણ કરે છે અને બાહ્ય આંચકા અને ઈજઓથી તેમને બચાવે છે.
૫. રાંધવામાં ને તળવામાં ચરબીનો ઉપયોગ થાય છે. તેનાથી આહાર સ્વાદિષ્ટ ને મનપસંદ બને છે.
૬. ચરબીના પાચનમાં વધુ સમય લાગે છે. આપણને પેટ ભરેલું હોય તેવી લાગણી થાય છે અને આપણે 'નુભવીએ છીએ.

## એકમ-૪:સૂક્ષ્મમાત્રા પોષક ઘટકો અને તેમનાં કાર્યો

એકમ-ઉમાં તમે બૃહદમાત્રા પોષક ઘટકો અને તેનાં કાર્યો વિશે શીખી ગમા. આ એકમમાં તમે સૂક્ષમાત્રા પોપૅક ધટકો - વિટામિનો, ખનીજ ક્ષારો અને તેમના આપણા શરીર-ધડતરમાં મહત્ત્વ વિશે શીખથો.

માળપું:
૪.० હેતુ
૪.૧ પ્રસ્તાવના
૪.૨ વિટામિન
૪.૨.૧ વિટામિન ઓ
૪.૨.૨ વિટામિન এ
૪.૨.૩ વિટામિન ઈ
૪.૨.૪ વિટામિન \}
૪.૨.૫ બી-સમૂહનાં વિટામનનો
૪.૨.૬ વિટામિન સી
૪. 3 ખનીજ ક્ષાર
૪.з.я दैध्बियम
૪.3.2 आयन
૪.૩.૩ આયોડિન
૪.૪ સારાંશ
૪. 4 પારિભાષિક શબ્દો
૪.ફ તમારી પ્રગતિની યકાસણી માટેના જવાબો

## ૪.O હેતુ

જ્યારે તમે આ ઓકમ પૂરું કરશો ત્યારે :

- આપંધા આહારનાં પ્રત્યેક સૂક્ષમાત્રા પોષક ધટકોનાં કાર્યો અને મહત્વ જझાવી શકશો.
- આ પ્રત્યેક પોષક ધટક ધરાવતા મહત્વના ખાદ પદાર્થોની યાદી બનાવી શકશો.
- જુદા જુદા સૂક્ષમાત્રા પોષંક ઘટકોની ઊસપની અસરો વણાવી શકશો.


## ૪. $૧$ પ્રાસ્તાવિક

એંકમ-૩માં તમે શીખી ગયા ક બઘા પોષક ધૃટકોને બે વિભાગમાં ગોઠવવામાં આવે છે : સૂક્ષમમત્રા પોષક ઘટકો અને બૃહદમાત્ર પોષક ઘટકો. હવે આપણે સૂક્ષમાત્રા પોષક ઘટકો વિશે જેઈઈधુ่. સૂક્ષનનો અર્થ શબ્દકશશમાં ‘નનું' અથવા 'અત્યંત ઝીબું' એેવો ધાય છે. પરૂંતુ અહીી તેનો અર્થ શશીર માટે અનિવાર્યપણો જરરી પરંતુ જેની જરરિયાત ખૂભ ઓછી માત્રામાં હોય ઓવો થાય છે.

સૂક્મમમાત્રા પોષક ઘટકો બે વર્ગમાં વહેંચી શકાય : વિટામિનો અને ખનીજ ક્ષારો. આ ઓકમમાં આપણે આ પોષક ઘટકોનાં પ્રાપ્તિસ્યાનો, કામગીરી અને શીી પર થતી અસર વિશે અર્યા કરીથું. આપણા આહારમાં. .xે આ પોષક ઘટકો યોગ્ય પ્રમાણમાં ન હોય તો કેવી અસર થાય તે જેઈથું.

## ૪.૨ વિટામિન

સારી તદુર્તી માટે વિટામિન ખૂબ જ મહત્વંના પોપક ઘટકો છે. આપ૬ા શરીરને વિટામિનની બહુ થોડા પ્રમાકમાં જરૂ પડે છે. આપણું શદીર જતે વિટામિનો બનાવી શકતું નથી, આથી જ ખોરાકમાં તે હોવiં જરૂી છે. આહારમાં વિટામિનોના અભાવથી વિવિધ રોગો ધાય છે. વિટામિનોને બે વિભાગમાં વહેંચવામાં આવે છે :
૧. ચરબ્બીદ્વાવ્ય વિટામિનો : આ વિભાગમાં વિટામિન એ, ડી, ઈ અને કे નો સમાવેશ થાય છે. આ વિટામિનોના શોષણા માટે આહામાં ચરબી હોવી જૂરી છે. તે ચરબીમાં ઓગળતા હોવોથી, આહારમાંનો તેનો વધારાનો જથ્થો યરબી સાથે શરીરમાં, ખાસ કરીને યક્તતમાં જમા થાય છે.

આહારજ્天થ,
પોષક घटકો અને તેમના કાર્યો

ચરબી શાકિત આપે छે અને આહારને स્વાદિષ્ટ બનાવે छે

## ૩.૩.૨ ચરબીનાં પ્રાપ્તિસ્થાન

ચરબી વનસ્પતિજ તથા પ્રાણીજ પ્રાપ્તિસ્થાનોમાંથી મળે છે. આ બન્ને પ્રાપ્તિસ્થાન શાનાં બનેલા છે ?
વનસ્પતિજ પ્રાપ્તિસ્થાન : મગફળી, સરસવ, તલ, સોયાબીન, કપાસિયા જેવાં તેલીબિયાં અને કોપરા જેવો મેવો વગેરેમાંથી વનસ્પતિજન્ય તેલ મળે છે.

પ્રuહીજ પ્રાપ્સિસ્ષાન : દૂઘ, ઈડાંની જરદી તથા ધી, માખંસ, મલાઈ, માક્લીનું તેલ વગેરે પ્રાણીજ સરબીનાં પ્રાપ્સિસ્થાન છે.

## ૩.૩.૩ શરીર ૫૨ અસરો

યરળીની ઊझપ : આહારમાં ચરબીની અ્અધિકતા હોય ફे ઊણાં હોય એો બન્નેની અસર શરીર ૫૨ ૫ડે છે આહારમાં ચરબીના અભાવથી શકિતનો અભાવ થાય છે. પરિણામે વજન ઘટે છે, થાક લાગે છે ને કાર્યક્ષમતા ધટે છે. આહારમાં ચરબી ઓછી હોય તો શરરરમાં વિટામિન એ, ડી, ઈ ને કેની ઊણ૫ a ર... .

યરબીની અધિકતા：આહારમાં ચરબીયુકત પદાર્થો વધુ પ્રમાણમાં લેવાથી વજન વધે છે．પરિહામે મઘુપ્રમેહ， ๒દયરોગ，રુધિરનું ઊંયું દબાણ જેવા રોગો થઈ શકે છે．

## આઠારમાં ચરબીની અધિકતા સ્થૂળતા લાવે છે．

## Ф તમારી પ્રગતિ યકાસો ：q

ક．ચરબીનાં ત્રણ કાર્યોની યાદી બનાવો：
q．
२．
3.

ખ．વનસ્પતિજ ચરબીનાં અને પ્રાભીજ ચરબીનાં પાંચ પાંય પ્રાપ્તિસ્થાંન જમાવો ：
q． $\xi$.

ฉ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．ง．
3．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．८．
૪．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．૯．
૫．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．१०．

## 3．$૪$ પ્રોટીન

પ્રોટીન શરીરની તમામ પેશીએનું મુખ્ય ધટક છે．આપફને પ્રોટીન મુખ્યત્વે દૂધ，દૂધની બનાવટો，માંસ， માછલી，ઈડાં જેવાં પ્રભીજ આહારમાંથી મળે છે．કઠોથ અને મેવામાંથી પશ્ પ્રોટીન સારા પ્રમાહમાં મળે છે．

## ૩．૪．૧ પ્રોટીનનાi કાર્યો

પ્રોટીનનાં મુખ્યત્વે ત્રણ મહત્વનાં ફાર્યો છે ：
૧．શશીરની વૃ⿸્દ一 ને જળ૧ણી માટે ：શરીરની પેશીઓની વૃદ્દિ ને જળવણ્ણી માટે પોટીન જરૂરી છે． શરીરનો વિકાસ થતો હોય ત્યારે，નવી પેશીઓની રયના માટે વધુ પ્રોટીનની જરૂર હોય છે，આથી જ યોગ્ય વૃદ્ધિ માટે બ઼ાળકોને વધુ પ્રોટીનની જરૂ પડે છે．ગર્ભની વૃદ્ધિ માટે સગર્ભા સ્ત્રીઓને વઘુ પ્રોટીન જરૂી છે．બાળકને માતાનું દૂઘ પૂરતા પ્રમાણમાં મળી રહે તે માટે સ્તનપાન કરાવતી સ્ત્રીઓને વધુ પ્રોટીનની જરૂર ૫ડે છે．

> નવજત શિશુ, બાળકો, સગર્ભા સ્ત્રીસ તેમ જ સતતનપાન કરાવતી સ્ર્રીઓના આહારમાં પ્રોટીનસભર પદાર્થો ઉમેશ.

૨．દેહધયર્મિક ક્રિયાઓનું નિયમન ：શરીરમાંના પ્રોટીનની હાજરીથી ઘકી દેહધાર્મિક ક્રિયાઓનું નિયમન થાય છે．ઉત્સેયકો અને અંતઃસાવોના સ્વરૂપે પ્રોટીનની હાજરી મહત્વની દેહધયર્મિક ક્રિયાઓનું નિયમન કરવામાં મદદ૩૩પ થાય છે．યેપી રોગનો સામનો કરવામાં પ્રોટીન શશીરને મદદ કરે છે．

૩．પ્રોટીન શકિતનાં પ્રાપ્સસ્થ્યન તરીકે ：૧ ચ્રામ પ્રોટીનથી ૪ કિલો કૅલરી શકિત મળે છે．પણ શકિતનાં પ્રાપ્તિસ્થાંન તરીકે પ્રોટીનયુકત આહાર મોંઘા પડે છે．કાર્બોદિત પદાર્થો વિશે અગાઉ સમનવ્યું તેમ આહારમાં પૂરતા પ્રમાણમાં કાર્બોદિત પદાર્થો તથા ચરબી લેવાં જેઈએ，જેથી પ્રોટીનનો શરીર－ધડતરના કાર્ય માટે જ ઉપયોગ કરી શકાય．

## ૩．૪．૨ પ્રોટીનનાં પ્રાપ્તિસ્થાન

પ્રોટીન નીચે દર્શાવેલાં બે પ્રાપ્તિસ્થાનોમાંથી મેળવી શકાય ：
પ્રાહીજ પ્રોટીનનાં પ્રપ્તિસ્થાન ：દૂધ，ચીઝ，દ્લી જેવી દૂધની બનાવટો，ખોયા，ઈડાં，માંસ，માછલી પ્રાણીજ પ્રોટીનનાં પ્રાપ્તિસ્થાન છે．આ ખાદ્ય પદાર્થોમાંથી ઊંચી ગુણવતાવાળું પ્રોટીન અથવા તો પૂં્ઞ પ્રોટીન મળે છે． શરીર પૂર્ણ પ્રોટીનનો સંપૂર્ણ ઉપયોગ કરી શકે છે．

વનસ્પતિજ પ્રોટીનનાં પ્રાપ્તિસ્થાન : સોયાબીનં જેવાં આખા કે દાથરેપનાં કઠોળ, મગફળી જેવાં તેલીબિયાં અને બદામ, કાજુ વગેરે જેવા સૂકા મેવામાંથી વનસ્પતિજ પ્રોટીન ખૂબ પ્રમાણમાં મળે છે. ઘઉ્ં અને ચોખા જેવા અનાજમાંથી પણ થોડા પ્રમાણમાં પ્રોટીન મળી રહે છે. આ ખાદ્ય પદાર્થોમાંથી મળતા પ્રોટીનની ગુણવત્તા ઊંચા પ્રકારની હોતી નથી. આ પ્રકારના પ્રોટીનયુકત ખાદ્ય પદાર્થોમાંથી કોઈ ઓક ખાદ્ધ ધદાર્થમાંથી જ શરીરને પ્રોટીન મળવાનું હોય તો તે પ્રોટીનનો શરીરમાં પૂર્ણ ઉપયોગ થતો નથી. જેકે આવાં ખાદ્ય ૫દાર્થોના સંમિશ્રણથી અથવા તો આવા ખાર્ધ પદાર્થોનું પ્રાણીજ પ્રોટીનયુકત આહાર સાથેના સંમિશ્રણથી ઉપલબ્ધ થતા પ્રોટીનની ગુણવત્તા સુધરે છે અને તેમનો શેરીરમાં વધુ ઉપયોગ પણ થાય છે. આહારમાં માત્ર અનાજ અથવા તો માત્ર કઠોળ ખાવાને બદલે તે બન્નેનો ઉપયોંગ કરવામાં આવે તો તે વદ્યુ પોखણદાર છે. ખીયડી, ભાતદાળ, ફરસી પૂરી, ઈડલી, ઢોસા વગેરે અનાજ ને કઠોળનું મિશ્રણ ધરાવતા ખાદ્ય પદાર્થોનાં કેટલાંક સારાં ઉદાહરણો છે. એ જ પ્રમાણે અનાજ સાથે થોડા પ્રમાણમાં દૂધ, દહી કे બીજ પ્રાણીજ પ્રોટીનયુકત પદાર્થો જેવા કे માંસ, માછલી વગેરે ઉમેરવાથી વનસ્પતિજ પ્રોટીનની ઉપયોગિંતા વધે છે. ખીર-ભાત અને દહીં સાથે ખીચડી આવાં ઉદાહરણો છે.

आघृति 3.3 अ्रयूर प्रोटीन धरावता ખाघ पहार्थो

## બાળકોની વૃદ્દિ માટે અનાજ અને કઠોળનું સંમિશ્રણ લાભદાયક છે.

## ૩.૪.૩ શરીર ૫૨ अસરો

સામાન્ય રીતે પ્રોટીનની ઊણપ બાળકોમાં અવળ્રી અસર કરે છે. આ સ્થિતિને ‘કવાશિયર્કર’ કહેવાય છે. આને પરિણામે સામાન્ય રીતે થતી વૃદ્ધિ મંદ પડે છે. કેટલાક ગંભી૨' દિસ્સાઓમાં તો વાળ અને ચામડીમાં ફેરફારો થાય છે અને સોજ પફ આવે છે. આના કારણે યેપી રોગોનો સામનો ક૨વાની શરીરની શકિત ઘટે છે અને ઘણી વાર બાળકોને ઝાડા પણ થાય છે.

સગર્ભા સ્ત્રીના કિસ્સામાં, આહારમાં પ્રોટીનની ઊણપને કારણેં ગર્ભની વૃદ્ધિ મંદ પડે છે. સ્તનપાન કરાવતી સ્ત્રીઓમાં પ્રોટીનની ઊણપ હોય તો પૂરતું દૂધ ઉત્પન્ન થતું નથી.

## v. તમારી પ્રગતિ ચકાસો : ૨

પ્રોટીનનાં ત્રા કાર્યો લખો :
9.
२.
3.

## प्रवृत्ति - २

અનાજ અને કઠોળનું મિશ્રહ કરીને તમે દેર બનાવતાં હો તેવી યાર વાનગીનાં નામ આપો.
q.
$\qquad$
$\qquad$
$\dot{\gamma}$

## ૩.૫ પાણી

પાણી એ આપણા શરીરમાં સૌથી વધુ પ્રમાણમાં મળી આવતું પોષક ધટક છે. આપણા શરીરનો ર/૩ ભાગ તેનાથી બનેલો છે. શરીરની પ્રત્યેક પેશીમાં પાણી હોય છે. શરીરનું માળખું બનાવવું અને ચયાપચયની ક્રિયાઓમાં સામેલ થવું-તે પાણીનાં મૂથભૂત કાર્યો છે.

આપણા શરીરનું તાપમાન જળવી રાખવા માટે પાણી મહત્વનું છે. પાણી શરીરમાંના પદાર્થોને ઓગાળવા માટેના માધ્યમ તરીકે કાર્ય કરે છે, જેથી શરીર એવા પદાર્થોનું પરિવહન અને ઉપયોગ કરી શકે. પાણી એ શરીરમાં બનતા મૂત્રનું મુખ્ય ઘટક છે. આ રીતે તે શરીરમાંના નકામા પદાર્થો બહાર કાઢવામાં મદદ૩૩પ થાય છે. શરીરની આંતરિક પેશીઓની આસપાસ પાણી હોય છે તેથી આ પેશીઓનું બાહ્ય આંચકા ને ઈજઓથી રક્ષણ થાય છે. આપણે પુષ્કળ પાણી પીવું જેઈએ અથવા તો ફળનાં રસ, દૂઘ કે ચા જેવા પીણાંના સ્વરૂપે પાણી લેતા રહેવું જેઈએ.

## તંદુરસ્તી શળવવા માટે દરચોજ કોઇ પણ સ્વરૂપે પુઠ્કળ પાણી પીઓ.

๗ તમારી પ્રગતિ ચકાસો : ૩ પાણી આપણા શરીર માટે મહત્વનું શા માટે ગણાય છે ? તમારો જવાબ પાંચેક લીટીમાં લખો.

$\qquad$
$\qquad$
$\qquad$
$\qquad$
$\qquad$
$\qquad$
$\qquad$
$\qquad$

## ૩.૬ સારાંશ

તમે હમણાં જ જેયું કે આહારમાં વિવિધ પોષક ઘટકો હોય છે અને તેમનાં યોકકસ કર્યો હોય છે. આહારમાં બૃષદમાત્રા પોષક ધટકો બહોળા પ્રમાણમાં હોય છે, જયારે સૂક્ષ્મમાત્રા પોષક ઘટકો ખૂબ ઓછા પ્રમાણમાં હોય છે. કાબોદિત પદાથ્થ, ચરબી, પ્રોટીન અને પાણી ઓ આહારમાં રહેલા બૃહદમાત્રા પોષક ધટકો છે.

કાર્બોદિત પદાર્થો મુખ્યત્વે શકિત પૂરી પાડે છે અને આ પદાર્થોથી આહારનો મોટો ભાગ બનેલો હોય છે. અનાજ, કંદમૂળ, ખાંડ, ગોળ, ફળફળાદિમાંથી કાર્બોદિત પદાર્થો મળે છે. ચરબી એ શકિતનું સંકૅન્દ્રિત પ્રાપ્તિસ્થાન છે. આપણા આહારમાં ધી, વનસ્પતિજન્ય તેલ, સૂકા મેવા, તેલીબિયiં, દૂધ, ઈડાંની જરદી સ્વરૂપે યરબી હોય છે. શરીરની બધી પેશીઓનું મુખ્ય ઘટક પ્રોટીન છે અને તેનાથી શરીર-ઘડતર તેમ જ

પેશીઓની દુરસ્તી થાય છે. દૂધ, દૂઘની બનાવટો, માંસ, માંછલી, ઈડાં, કઠોળ, સૂફો મેવો અને તેલીબિયાંમાં પ્રોટીન બહોળા પ્રમાણમાં હોય છે. પાણી શરીરમાં વિવિધ કાર્યો કરે છે. આપણે દરરોજ ખૂબ પ્રમાણમાં સાદું પાણી પીએ અથવા તો જુદા જુદા પીણાઓનાં રૂમાં પાણી પીએ તે ઘણું મહત્વનું છે.

## ૩.૭ પારિભાષિક શબ્દો

અન્નમાર્ગ : આ માર્ગ મોંથી છેક ગુદા સુધીંનો હોય છે, જેમાંથી પસાર થતા ખોરાક ૫૨ પાયન અને શોષણની ક્રિયાઓ થાય છે.
ગર્ભ : માના ગર્ભાશયમાં ઊછરતું બાળક.
સ્તનપાન કરાવતી માતા : બાળકોને પોતાનું દૂઘ આપતી માતા.
ઉત્સેયક : જીવંત કોશો દ્વારા ઉત્પન્ન થતો પદાર્થ, જે પોતે મૂથભૂત ફેરફાર પામ્યા વિના રાસાયણિક પ્રક્રિયા ૫ર નિયંત્રણ રાખે છે.
અંતઃમ્નાવ : શરીરની આંતરિક મંથિનો સ્સાવ, જે વિવિધ દેહધાર્મિક ક્રિયાઓનું નિયમન કરે છે.

## ૩.૮ નમારી પ્રગતિ ચકાસવા માટેના જવાબો

૧. અ. શકિતદાયક

બ. ચરબીમાં દ્રાવ્ય વિટામિનોનું શોષણ અને ઉપયોગ
ક. શરીરનાં તાપમાનની જળવવીી
બ. (ક) મગ઼ફળીનું તેલ (ખ) સરસવ તેલ
(ગ) કોપરેલ (ઘ) ઘી (ચ) મલાઈ
૨. (ક) વૃદ्धि અને જળવણી
(凶) દેહઘાર્મિક ક્રિયાઓનું નિયમન
(ગ) ચેપથી રક્ષણ
૩. શરીરનાં માળખા માટે, યયાપચયની ક્રિપાઓ માટે, શરીરનાં તાપમાનની જળવણી માટે, શરીરમાંના પદાર્થોનાં વહન તથા ઉપયોગ માટેના માધ્યમ તરીકે પાણી કામ કરે છે. શરીરમાંના નકામા પદાર્થોને બહાર કાઢવાના કામમાં ૫ણ પાણી મદદ કરે છે. પાણી બાહા આંચકાઓથી અવયવોનું રક્ષણ કરે છે.
પ્રાયોગિક અભ્યાસ
૧. નીચેના પોષક ઘટકોથી ભરપૂર ત્રણ ખાદ્ધ પદાર્થ જણાવો અને તેની (૧૦૦ ગ્રામ દીઠ) કિમત જણાવો.

અ) કાર્બોદિત પદાર્થો
બ) પ્રોટીન
૨. જલ્્રાવ્ય વિટામિન : બી-સમૂહનાં વિટામિનો અને વિટામિન સી આ પકારનાં છે. આ વિટામિનો પાણીમાં દ્રાવ્ય છે ને તેથી તેનો ધધારાનો જથ્થો મૂxંદ્વારા બહાર કાઠી નખાય છે. આ વિટામિનોનો લાંા સમય માટે શરીરમાં સંમહ કરી શકાતો ન હોવાથી આપણા દરરોજના આહારમાં તે પૂરતતા પ્રમાડામાં હોવi જરૂી છે.
હવે પ્રથમ તો આપણે યરખાદ્રાવ્ય વિટામિનોનાં પાપ્તિસ્થાન, તેમનાં કાર્યો અને તેમની અસરો વિશે ચર્યા કીી.

## ૪.૨.૧ વિટામિન એ

આપણો આહારમાંથી બે સ્વરૂપે વિટામિન એ મેળવીઓ છીઓે.
૧. રેટિનોલ : રેટિનોલ વિટામિનનું શરીર દ્વારા ઉપયોગમાં લેવાતું સ્વરૂપ છે, જે સામાન્યતઃ વિટામિન એ તરીકે ઓળખાય છે. સે મોટે ભાગે પ્રાฏીજન્ય ખાદ્ય પદાર્થોમાં હોય છે.
૨. કેરોટીન : કૅરોટીન, રેટિનોલ(વિટામિન ઓ)નું પૂર્વગામી સ્વ૩૩ છે, જે વનસ્પતિજન્ય પદાર્થોમાં હોય છે, શરીરમાં કેરોદીનનું રેટિનોલ્ય(વિટામિન ઓમાં ૩પાંતર થાય છે અને પછી તેનો ઉપયોગ થાય છે.

## પ્રાપ્તિસ્થાનો

 યકૃતનું તેલ વિટામિન એ થી ભરપૂર ખાદ પદાર્થ છે. લીલાં પાંહડાવાળાં શાકભાજ જેવાં કે રેડિશની ભાળ, મેથી વગેરેમાં કેરોટીન હોય છે. ગાજર, ટામેટાં, કોળું જેવાં લાલ અને પીળi શાકભાજ઼ તથા ૫પૅયા ને કેરી જેવાં ફળોમાંથી પણા કેરેટીન મળે છે. દૂધ, ઈડાં અને માખણ જેવા ખાદ્ય પદાર્થોમાં રેટિનોલ સાથે ધોડું કેરોટીન પझ હોય છે.


લીલાં પાંકડાંાળાં
શાકભાજી

## 

## કાर्यो

આપણી આાંખો માટે વિટામિન એ ખૂલ મહ્ત્વનું છે. તમારા ધ્યાનમાં આવ્યું જ હશે કે આછા પ્રકાશમાં ねટલે કે થોડા અંધારા ઓરડામાં પણા તમે જોઈ શકો છો. આપણી આંખમાં રહેલા વિટામિન એ ના કારણો આ શકય બને છે. વિટામિન એ આંખોને તંદુરસ્ત, ભીનાશવાળી અને સાફ રાખે છે. વધુમાં તે આંખોને ચેપથી બયાવે છે.
ત્વયાના તંદુરસ્ત વિકાસ માટે વિટામિન એ ખૂબ મહત્વનું છે. અન્નમાર્ગ અને મૂત્રજનનમાર્ગના શ્લેષ્મીય આવરણ માટે પણ વિટામિન એ મહત્વનું છે. શ્રીરનાં ધોરણસરનાં વૃદ્ધિ અને વિકાંસ માટે પણ તે જરૂી છે.

## શરીર ૫૨ अસર

વિટામિન એ ની ઊણપ માનવશરીર ૫૨ કઈ ચીતે પ્રતિકૂળ અસર કરે છે ?

જે આહારમાં વિટામિન એ ની ઊણપ હોય અથવા તો ચરબીનું શોષણા ઓધું થતું હોય તો વિટામિન એ ની છે. જે આ સ્થિતિનો ઉપયાર કરવામાં ન આવે તો ઘીમે ધીમે પાંપણો સુકાવાની શરૂ થાય છે અને આંખો નિસ્તેજ થાય છે. તે સ્થિતિ પછી પફ ઉપચાર ન થાય તો ન્ખુંખો પોચી ૫ડે છે ને તેને યેપ લાગે છે. અંતે કાયમી અંધત્વ આવે છે. વિટામિન એ ની ઊણપની અસર ત્વચા પર ૫ણ થાય છે, તેનાથી ત્વયા સૂકી ને કરચલીવાળી શાય છે.

## તમારા બાળકને અંધાપાથી બચ્ચાવવા તેન વિટામિન સે થl સભર ચાહાર આપો.

વિટામિન એ ની ઼઼ણણ દૂૂૂ કરવા બાળકોને દર છ મહિને વિટામિન એ નો સાંદ્ર ડોઝ આપવામાં આવે છે, કારણા કે વિટામિન એ નો શરીરમાં સંસ્ર થઈ શકે છે. આપણા દેશમાં જહેર આરોગ્ય-નેન્દ્રો દ્વારા આવા ડોઝ અપાય છે. જે વિટામિનનું દવા સ્વરૂપે જરૂ કરતાં ઘણું વધુ પ્રમાણ લેવાય તો તે પણ શરીર માટે હાનનકકારક છે. એના પરિણામે માથાનો દુધાવો અને ઊલટીઓ થાય છે. આવા કિસ્સામાં વિટામિન એ લેવાનું બંધ કરવું જેઈએ.
Ш તમારી પ્રગતિ ચકાસો : ૧

## ક. વિટામિન એ આપણル

q.
२.
3.

માटे મહत्वनुં છે.
ખ. વિટはિન એે થી ભરપૂર હોય તેવા ખાધ પદાર્થોની યયી બનાવે :
9.
2.

ও.
૪.

## ૪.૨.૨ વિટામિન ડી

વિટામિન ડી આપણને મોટે ભાગે આપણી ત્વચા નીચે રહેલા એક પૂર્વગામી(૭-ીી હાઈહ્રો કોલેસ્ટેરોલ)માંથી મળે છે. જ્યારે સૂર્યનાં કિરણો ત્વયા પર ૫ડે ત્યારે આ પૂર્વગામીનું વિટામિન ડી માં ૩પાંતર થાય છે. આપણા આહારમાંથી પણ તે થોડા પ્ર્ાણમાં મળે છે.

## પ્રપ્તિસ્થનો

વિટામિન ડી ની આપણી જરરિયાત માટે આપણે મોટે ભાગે આપણી ત્વયા હેઠળ રહેલા પૂલ્વામી પર સૂય-
 આપણાે વિટામિન ડી મળો છે. માછલીના યક્તૃનું તેલ વિટામિન ડી મેળવવાનું બહુ સાુું પ્રાપ્સિસ્થાન છે. વિટામિન એ ની માફક વિટામિન ડી પશ વનસ્પતિમાં ઉમેેેલું હોય છે.

## भार्यो

આપણા શરરરમાં કૅલ્શિયમનાં યોગ્ય શોખણા તથા હાડકાં ને દાંતમાં તેને જમા કરવા માટે વિટામિન ડી મહત્વનું છે. મજવૂતં અસ્થિ અને તદુરસસ્ન દાંતની રચનામાં તે મદ૬૩૫ થાય છે.

## થૌીર ૫૨ તેની અસર

સૂર્યપ્રકાશ વગરની ઘેરી અંધારી જગ્યામાં રહેતાં બાળકો તથા સ્તીઓમાં વિટામિન ડી ની ઊણ૫ સામાન્ય છે. આના પરિણામે બાળકોને રિકેટ્ર્સ (અસ્થિમાર્દ) નામનો રોગ થાય છે. આ રોગથી પીડાતાં બાળકોનાં શરીરમાં કૅલ્શિયમ અને ફૉસ્ફરસનું યોગ્ય શોષણા થતું નથી અને તેથી આવાં બાળકોનાં હાડકાં અને દાંત પોચાં અને નબળાં રહે છે. આથી બાળકની વૃદ્ધિ નબળી થાય છે. બાળકથી પોતામું વજન જીરવાતું નથી, પગ વળી જય છે. હા અને પગના હાડકાંનાં છેડા મોટાં કદના થઈ ગય છે. આ જ કારણો અસ્થિમાર્દવથી પીડાતા બાળકનાં ઘૂંટી અને કાંડાં ઘણાં મોટાં જેવા મળશે. આવું બાળક ચાલવાનું મોડેથી શીખે છે અને પડી જય ત્યારે તેનાં હાડકાં જલદીથી ભાંગી જય છે. તેના દાંતનો પણ વિકાસ યોગ્ય રીતે થતો નથી અને તે સડી પણ જય છે. વિટામિન ડી ની ઊણપના કારણો નાની છોકરીઓના પેકુંના હાડકાનું બંધારણ યોગ્ય રીતે થતું નથી, જેના પરિણામે પ્રસૂતિ સમયે તેમને તકલીફ થાય છે.

## અસ્ધિમાEaथી પીડાતા બuળકનું શિત્ર

વિટામિન ડી ની ઊણપના કારझે વખત જતાં સ્ત્રીનાં પેદુનાં હાડકાં નબળાં પડે છે. શરીરનું વજન સહી ન શકે તે કારણે હાડકાં વળી જય છે અથવા તૂટી શય છે. આના પરિણામે ચાલતી વખતે દુખાવો થાય છે અને Gum. . 15 લીફ થાય છે. આવી અવસ્થા ઓસ્ટીઓમેલેશિયા તરીકે ઓળખાય છે.

## દ૨રોજ થોડો સમય સૂર્યપ્રકાશ મેળવવો તે હાડકાં ને દાંતની rંદુરસ્તી માટે સારં છે.

તમારી પ્રગતિ ચકાસો : ૨
અ. ખાલી જગ્યા પૂરો :
ร. આપણા શરીર માટે વિટાિિન ડી મેળવવાનું મુખ્ય મ્રાપિસ્થાન ตे.
ษ. વિટામિન ડી .......... ના શેષझમાં મદદ કરે છે.
ग. $\qquad$ ની તંદુરસ્ત વૃ⿸્દિ માટે વિટામિન ડી મહત્વનું છે.
ઘ. વિટામિન ડી ની ઊણાપના કારણે,
9. બાળકો ને $\qquad$ થા છે.
૨. સ્ત્રીઓ ને $\qquad$ થાય છે.

## ૪.૨.૩ વिટામિન ઈ

આ વિટામિન પણ ચરબીમાં દ્રાવ્ય છે. શરીરના પ્રજનનતંત્રની યોગ્ય, તંદુરસ્ત કાર્યશીતિમાં તે મહત્વનું છે. આથી આ વિટામિનની ઊણપના કારછે જનનેન્દ્રયોને લગતી સમસ્યા ઊભી થાય છે.

આપણે સામાન્યતઃ ખાઈએ છીઓ તેવા ઘણા ખૈદ્ધ પદાર્થોમાં આ વિટામિન હોય છે. તેથી આ વિટામિનની ઊણ૫ ભાગ્યે જ જેવા મળે છે. વળી, આપણા શ્રીરને આ વિટામિનની ખૂલ થોડા પ્રમાણમાં જરૂર પડે છે અને તેથી આ. જરૂરિયાત સહેલાઈથી પૂરી પાડી શકાય છે.

આખાં અનાજ, સોયાબીન, મગફળી, નારિયેથ વગેરેમાંથી વિટામિન ઈ સારા પ્રમાણમાં મળે છે.

## ૪.૨.૪ વિટામિન કे

આ વિટામિન કુઘિરને જમવામાં મદદ કરે છે. અને તે રીતે, જ્યારે પાા શરર ૫૨ ઘા થાય ત્યારે શરીરમાંથી રુઘિરને વહી જતું અટકાવે છે.

આપડ઼ં આાંતરડાંમાં ઉપસ્થિત સૂક્ષ્મ જવોથી આપણા શરરરમાં વિટામિન કે નું થોડા પ્રમાણમાં સંહ્લેષણા થઈ શકે છે.

લીલાં પાંદડાંવાળાં શાકભાજ઼ જેવi કે પાલકની ભાજ, મેથીની ભાજી તથા રેડિશની ભાજમાંથી વિટામિન કે भળે છે.

વિટામિન કે ની ઊણ૫ હોય તો, ધા થાય ત્યારે પુષ્કળ રુધિર વહી જય છે અને એે રીતે શચીર ઘણું જુઘિર ગુમાવે છે. બાળકના જન્મસમયે વહી જતાં કુધિરના નિયંત્રા માટે ગર્ભવતી સ્તીને તથા નવજતત શિશ્રુઓને બ્બેન હેમરેજ થતું અટકાવવા ઘણી વાર વિટામિન કે નો ડોઝ આપવામાં આવે છે.

## © તમારી પ્રગતિત યકાસો : ૩

વિટામિન ઈ અને વિટામિન ફ નું મહત્વ દર્શાવો.

હવે આપણે જલદ્રાવ્ય વિટામિનો વિશે ચર્ચા કરીએ. આ તબકકે આ એકમના વિભાગ ૪ : ૧ ના મુદ્દા ૨ ને ટૂંકમાં યાદ કરી લઈએ.

## ૪.૨.૫ બી-સમૂહનાં વિટામિનો

આ સમૂહનાં વિટામિનો કેટલીક જતના ખાઘ પદાર્થોમાં હોય છે. એ પાણીમાં દ્રાવ્ય હોવાથી ખાદ્ધ પદાા્થ જેમાં પલાળ્યો હોય કે રાંધ્યો હોય તે પાણી નાખી દેતાં આ વિટામિન જલદીથી ગુમાવી દેવાય છે. આ સમૂહમાં ધણાં વિટામિનો હોય છે. તેમાંનાં ખૂબ અગત્યનાં વિટામિનો આ પ્રમાણો છે :

- विટામિન બી-૧ અથવા થાયમિન
- विટામિન બી-૨ अथવા રિબોқલેવિન
- विટામિન બી-૩ અથવા નાયસિન
- ફોલિક એસિડ
- विटामिन બી-૧マ

પ્રાપ્તિસ્થાન
આખiં અનાજ, કઠોળ અને સૂકો મેવો થાયમિન અને નાયસિનનાં સારાં પ્રાપ્તિસ્થાનો છે. આથો આવેલા ખાદ્ધ પદાર્થો જેવા 子े ઢોસા, ઈડલી અને ફણગાેલા કઠોળ ૫झા આ વિટામિનોથી ભરપૂર હોય છે. પ્રાણીજન્ય આહાર જેવા કे ઈડાં, યકૃત, મગજ, મૂત્રપિંડ બી-સમૂહનાં વિટામિનોનાં ખૂબ સારાં પ્રાપ્તિસ્થાન છે. દૂઘ અને દૂઘની બનાવટો રિબોફલેવિન મેળaવા માટે ખાસ મહત્વનું છે, તેમનું એક પુરોગામી સ્વ્૩૫ ૫ણા છે, જેનું શરીરમાં નાયસિનમાં રૂપાંતર થાય છે. મેથી, પાલક જેવi લીલાં પાંદડાંવળાં શાકભાજી રિબોફલોવિન અનેં ફોલિક ઍસિડનાં સારાં પ્રાપ્તિસ્થાન છે.

कार्यो
બી-સમૂહનાં વિટામિનો સામાન્ય વૃદ્ષિ અને વિકાસ માટે આવશ્યક છે. હદય, ચ̀તાઓ, મગજ જેવા મહત્વના અવયવોની તંદુરસ્સ કાર્યરીતિ માટે તથા ત્વયા, આખખો અને અન્નમાર્ગની તંદુરસ્તી માટે આ વિટામિન ખૂબ જ મહત્વનાં છે. આપણા શરીરમાં રકતકણોની રયના માટે વિટામિન બી-૧૨ અનો ફોલિક ઍસિંડ
અગત્યનાં છે.
શશીર ૫૨ अસર
વિટામિન બી-૧ અથવા થાયમિનની ઉણણપના કારણે બેરી-બેરી જેવો રોગ થાય છે, અશકિત લાગે છે, અટુચિ થાય છે અને સ્નાયુઓનું હલનયલન મંદ પરે છે. પગ ભારે અને અશાત લાગે છે અને શશીરમાં

બળતરા થતી હોય તેવું અનુભવાય છે. જે રોગની સારવાર કરવામાં ન આવે તો હદય ૫૨ અસર થાય છે ને છેવટે મૃત્યુ થાય છે.

વિટામિન બી-૨ અથવા રિબ઼ફ઼લેવિનની ઊણપથી પગમાં વાઢ્ઢિયા પડે છે. મોંમાં સોજે આવે ને દુખાવો થાય છે, હોઠના ખૂણાઓની તથા નાકની આસપાસની યામડી ફાટી જય છે. ગંભીર કિસ્સામાં આંમો લાલ યઈ જય છે ને પ્રકાશ સહન કરી શકંતી નથી.

વિટામિન બી-૩ અથવા નાયસિનની ઊણપથી પેલાગ્રા નામનો રોગ થાય છે. માણસને ઝાડા થાય છે અને જીભ સૂજી જઈ લાલ થઈ જય છે. સૂર્યપ્યકાશંમાં ખુલ્લા રહેતા શરીરના ભાગો ૫ર તથા કોણી અને ડોક જેવા ઘસાતા ભાગોમાં ખૂજલી આવે છે અને બળતરા થાય છે. આ ભાગોની યામડીના કણોનો નાશ થાય છે. મનુ凶્ય માનસિક રીતે નિસુત્સાહ બની જય છે, ગૂંચવાય છે ને તેની યાદશકિત નબળી પડે છે. જે રોગની સમયસર સારવાર ન થાય તો તેનાથી મૃત્યુ થાય છે. વિટામિન બી-૧૨ અને ફોલિક ઍસિંડની ઊણ૫ હોય તો રકતકણો યોગ્ય. રીતે બનતા નથી અને તેથી પાંડુરોગ થાય છે. મનુષ્ય ફિકકો ૫ડી જય છે ને જલદીથી થાકી જય છે. થોડુુંક અંતર યાલવાથી પણ હાંફી નય છે.

> બી-સમૂહનાં વિટામિનો તમારાં હદય, ત્વચ્યા અને મગજને તંદુરસ્ત રાખે છે. તે પાંડુરોગ થતો સટકાવે છે.

## તમારી પ્રગતિ યકાસો : ૪

ક. નીચેનાની ઊણપથી ઉદ્દ્મવતાં લક્ષણો વર્વવો :
ક. વિટામિન બી-૨ અથવા રિબોફ્લેવિન
$\qquad$
$\qquad$
$\qquad$
$\qquad$
$\qquad$
ખ. વિટામિન બી-૩ અથવા નાયસ્િન
$\qquad$
$\qquad$
$\qquad$
$\qquad$
$\qquad$
ખ. આપણા આહારમાં બી-સમૂહનાં વિટામિનો મેળવવાનાં મહત્વનાં પ્રાપ્તિસ્થાનો કયાં છે ?
$\qquad$

## ૪.૨.૬ વિટામિન સી

તે એસ્કોર્બિક ઍસિડ તરીકે ૫ણ જણીતું છે. ગરમીથી અને પ્રકાશમાં ખુલ્લું રહેવાથી તેનો સરળતાથી નાશ થાય છે. તે આપણને મોટે ભાગે શાક અને ફળોમાંધી મળે છે. ઉપરાંત આંબળાંમાં વિટામન 'સી' ઘણી


## પ્રાપ્તિસ્થાનો

વિટામિન સીી ને ઘણી વાર ‘તાજ આહારનું વિટામિન’ કહેવાય છે. કારણ ફे રાંધવાથી તેનો સરળતાથી નાશ થાય છે. નારંગી, મોસંબી; લીંબુ જેવાં ખાટાં ફંળોમાંથી વિટામિન સી પુષ્કળ પ્રમાણમાં મળે છે. ફણગાવેલા ચણા, જમફળ અને પાહ્નનેપલ પણ વિટામિન સી થી ભરપૂર હોય છે. કોબીજ, લીલાં મરચાં, ટામેટાં અને

## 

કાર्यो
આપણા દાંત, પેઢાં ને ત્વયાનાં તંદુરસ્ત વિકાસ માટે વિટામિન સી મહત્વનું છે. તે.આપણને યેપથી બચવાની શકિત પણા આપે છે.

## શસીર પર અસર

વિટામિન સી ની ઊણપથી ‘zકર્વી’ નામનો રોગ થાય છે. પેઢાં ૫૨ સોજે આવે છે ને દુખાવો થાય છે. પેઢામાંથી લોહી પડે છે. દાંત ઢીલા પડે છે ને પડી પણ જય છે. સાંઘાઓમાં પણ સોજે આવે છે, દુખાવો થાય છે અને નરમાશ આવે છે.

विटામिન સી सારા પ્રમાણમાં મળળવवા સારા પ્રમાણમાં તાજં इળો ને શાકભાળ ખાવાનું રાખો.

Ш તમારી પ્રગતિ ચકાસો : ૫
અ. વિટામિન સી નીચેના માટે મહત્વનુું છે
$\qquad$ ખ.
ग.
બ. વિટામિન સી ની ઊણપને કહેવાય છે.

## ૪.૩ ખનીજ ક્ષાર

આગળ જેમની યર્યા કરી તે પોષક ઘટકો ઉપરાંત આહારસાં અન્ય કેટલાક આવશ્યક ઘટકો હોય છે, જેમને ખનીજ ક્ષાર કહે છે. વૃદ્ધિ અને વિકાસ માટે તથાં શરીરનાં વિવિધ નિયંત્રણા-કર્યો માટે પણા તે મહત્ત્વનાં છે. વિટામિનોની જેમ, ખનીજ ક્ષાર ૫ણ થોડા પ્રમાણમાં જરૂી છે. શરીરને ઘણા બઘા ખનીંજ ક્ષારની જરૂ હોય છે. જોકે આપણે અહી તો માત્ર કૅલ્શિયમ, આયન અને આયોડિનની જ ચર્ચા કરીશું. તે ખૂબ મહત્વનાં ગણ઼ામાં આવ્યાં છે કારણ કે આપણી પ્રન્રમાં સામાન્યતઃ તેમની ઊણપ જેવા મળે છે.

## ૪.૩.૧ કૅલ્શિયમ

બાજ ખનીજ ક્ષારોની સરખામણીમાં કૅલ્શિયમના ખનીજ ક્ષાર આપણા શરીરમાં સૌંથી વધ્ુુ પ્રમાણમાં હોય છે. આપણા શરીરના લગભગ પ્રત્યેક કોશમાં તે હોય છે. હાડકાં અને દાંતમાં તે સૌથી વધુ પ્રમાણમાં હોય છે.. તેમાં તેની સાથે ફૉસ્ફરસ પણ હોય છે.

## પ્રપ્તિસ્થાન

આાણણ આહારમાં માખણ અને ધી સિવાયની દૂધની બનાવટો તથા દૂધમાંથી કૅલ્શિયમ મળે છે．ઉપરાંત， લીલાં પાંદડાવાળાં શાકભાજ઼ જેવાં કે પાલકની ભાજી，મેથીની ભાજી વગેરેમાં પુષ્કળ કૅલ્શિયમ હોય છે． પ્રાણીજન્ય આહાર જેવા કે માંસ，માછલી ને ઈડા પણ આપણને થોડા પ્રમાણમાં કૅલિશયમ પૂરું પાડે છે．રાગી （દક્ષિણમાં સામાન્ય રીતે વપરાતું અનાજ）કૅિ્ષિયમનું ઉત્તમ પ્રાપ્તિસ્થાન છે．તે સિવાયનાં અનાજ કૅલ્શિયમનાં માત્ર મધ્યમસરનાં પ્રાપ્તિસ્થાન છે．વિવિધ તેલીબિયાંમાં，તલમાં પષ્કળ કૅલ્શિય હોય છે．

भार्यो

## 

કૅた્શિયમનું મુખ્ય કાર્ય આપણાં હાડકા અને દાંતનું ધડતર કર૧ાનું ને તેમને તંદુરસ્ત રાખવાનું છે．કલ્શિયમ આ કાર્ય વિટામિન ડી ની ઉજજરીમાં ફૉસ્ફરસ સાથેના સંમિશ્રણથી કરે છે．આ ઉપરાંત，કૅલ્શિમ વિવિધ દેહધાર્મિક ક્રિયાઓ જેવી કે રુઘિરનું જમવું વગેરેમાં પણા મદE કરે છે．


શરીર ૫ર અસર
કૅલ્શિયમની ઊણ૫ સામાન્ય રીતે સગર્ભા સ્ત્રીઓ，સ્તનપાન કરાવતી માતાઓ તથા બાળકોમાં જ઼ેવા મળે છે． બાળકોમાં આના કારણે જ્વા મળતાં લક્ષણો વિટામિન ઊી ની ઉફપથી થતા રિકેટ્સનના લક્ષણો જેવાં હોમ છે， જેની વિગતો વિટામિન Я વિશેની યર્યામાં આપણે નેઈ ગયા．કૅલ્શિયમની ઊણપનાં કારણે સ્ત્રીઓમાં આગળ ચર્યેલા ‘ઓસ્ટીઓમેલેશિયા’ જેવાં લક્ષણો જેવા મળે છે．

प्रवृत्ति－ 9
ગઈ કાલે તમે કૅた્શિમથી સભર જે જે ષાદ્દ પદાર્થો ખાધા હોય તેની યાદી તૈયારે કરો．

## ૪．૩．々 आयન

શરીર માટે બીજું મહત્વનું ખનીીજ તે આયર્ન છે．શરીરને તેની ખૂબ ઓછા પ્રમાણમાં જરંર હોય છે ને તેથી તેને અલ્પમાત્રૌ તત્વ ૫શ઼ કહેવાય છે．

## પ્રાપ્સિસ્થાનો

આપણા આહારમાં, મોટા ભાગનું આયન આખા અનાજમાંથી મળો છે. લીલાં પાંદડાંવાળાં શાકભાજી, ઈડાંની જરંદી, યકૃત અને માંસ આયર્નનાં, અન્ય મ્રાપ્તિસ્થાનો છે.
સામાન્યતઃ ગળપણા માટે ઉેપયોગી ગોળમાંથી ૫ણ આયર્ન સારા પ્રમાણમાં મંળે છે. આથી આપણે આપણા ج્આાહારમાં ગળ૫ણા માટે ખાંડને બદલે ગોળ ૫સંદ કરવો જેઈએ.

## 

કार्यो
આપણા ૨કતકણોમાં રહેલ લાલ રંગના કણો, જેને હિમોગ્લોબીન કહે છે તેના સંશ્લેષણમાં આયન્ન મહત્વનો ભાગ ભજવે છે. હિમોગ્લોબીન ફેફસાંમાંથી ઑકિસજનને પેશીઓ સુધી પહોંચાડે છે અને પેશીઓમાંથી કાર્બનડાયૉકસાઇડ ફફફાંને પહોંચાડે છે.

આાયર્ન તમાશા રુધિરને લાલ અને તંદુર2ત બનાવે છે.

## શશીર ૫૨ અસર

આયનની ઊણપવાળી સ્થિતિને એનીમિય્ના કહે છે. સૈામાન્ય શીતે્ય્રનેત્પાદક ઉંમરની સ્ત્રીઓ તથા બાળકોમાં આયર્નની ઊણ૫ જેવા મળે છે. એનીમિયા થયો હોય ત્યારે પેશીઓને ઑકિસજન ઓછો મળવાને કારણો વ્યકિતની કાર્યક્ષમતા ઘટી જય છે. તેને જલદીથી શ્વાસ ચઢે છે અને તે સહેજ વારમાં થાકી જય છે. તે ફિકકા દેખાય છે. તેની જીભ અને આંગળીનાં ટેરવાં ફિકકાં દેખાય છે.હિમોગ્લોબીનનું ઉત્પાદન ઘટવાના કારણો આ લક્ષણો વર્તાય છે.

Ш તમારી પ્રગતિ ચકાસો : ૬
અ. ખાલી જગ્યા પૂરો :
ક. આયન્ન $\qquad$ માંનું મહત्वनું ઘटક છે.
ખ. આયર્નની ઊણપથી $\qquad$ થાય છે.
ગ. ભારતીય આહારમાં આયન્ન મુખ્યત્વે $\qquad$ માંથી મળે છે.

## ૪.ও.૩ આયોડિન

આયોડિન પણા એક એવું અલ્પમાત્રા તત્વ છે, જેની ઊણ૫ સામાન્યતઃ જેવા મળે છે. વવવિિધ દેહધાર્ઝિક ક્રિયાઓનું નિયંત્રણ કરનાર થાઈરૉઈડ અંતઃસાવ થાઇરૉકિસનનું તે મહત્તનું ઘટક છે. આયોડિનની ઊણપથી ગોઇંટર (કંઠમાળ) થાય છે. આવી સ્થિતિમાં ગરદન (ડોક)ના ભાગમૃiં આવેલી થાઇંશૉંઇડ ગ્રંથિની

વૃક્ધિ થાય છે. આને પરિણામે દેહધાર્મિક ક્રિયાઓ ૫૨ અસર શ્થતાં વ્યકિત બિનક્રિયાશીલ બને છે અને તેનું વજન વધે છે. આપણા દેશના હિમાલયના વિસ્તારમાં વસતા ઘણા લોકોમાં આયાડિનની ઊણ૫ જેવા મૂળે છે. દિલ્લી અને હૈદરાબાદ જેવiં શહેરોમાં પણ આ ઊણ૫ ઘણા લોકોમાં જણાય છે. આયોડિન જ્મીનમાં હોય છે. વનસ્પતિ જ્મીનમાંથી આયોડિન મેળવે છે. આથી, જે જમીનમાં પુષ્કળ આયોડિન હોય તેમાં ઉગાડેલા પાક આયોડ઼િનનાં સારાં પ્રાપ્સિસ્થાન છે. પર્વતોવાળા પ્રદેશોની જ઼મીન વરસાદ ને પીગળતા બરફથી ધોવાઈ જતી હોવાથીં ત્યાં આયોડિનની ઊણ૫ બહુ સામાન્ય છે. એથી ઊલટું દરિયાઈ ખાદ્ધ પદાર્થોમાં પુષ્કળ આયોડિન હોય છે. આયોડિનની ઊણપના નિવારણ માટે સરકારે આયોડિનયુકત મીઠું બનાવવાનો ને તેનું વિતરણ કરવાનો રાષ્ટ્રિય કાર્યર્રમ શરૂ કર્યો છે. આહારને સ્વાદિe બનાવનાર સૌથી સોંઘા ખાદ્ય દ્રવ્ય તરીકે મીઠાનો ઉપયોગ સાવ્વત્રિક રીતે થાય છે, તેમાં આયોડિનના ઉમેરાથી તેની ગુણવત્તાને અસર થતી નથી. આથી ગોંઈટર નિવારવા માટે મીઠામાં આયોડિન ઉમેંરવું તે શ્રેષ્ઠ ઉપાય છે. આ જ રીતે આહારમાં આયોડિનયુકત મીઠું વાપરવું તે આયોડિનની ઊણપધી બચવાનો શ્રેષ ઉપાયં છે.

## ગોઇટર(કંઠમા઼)થીં બચવા આયોડિનયુકત મીઠું વાપશો.

## ๗ તમારી પ્રગતિ યકાસો : ૭

અ. આયોડિનની ઊણપને કારણે ધતા રોગનું અને તે કેવી રીતે નિવારી શાકાય તેનું વર્ણન કરો.
$\qquad$
$\qquad$
$\qquad$
$\qquad$
$\qquad$
$\qquad$

## ૪.૪ સારાંશ

આહારમાં રહેલાં વિટામિનો અને ખનીજ ક્ષાર એ સૂક્ષ્મમાત્રા પોષક ઘટકો છે. વિટામિનો ચરબ઼ીદ્રાવ્ય ને જલદ્રાવ્ય એમ બે વિભાગ઼માં વહેંચવામાં આવે છે. વિટામિન એ, ડી, ઈ અને કે ચરબીદ્રાવ્ય વિટામિનો છે: જ્યારે, બી-સમૂહનાં વિટામિનો અનેં વિટામિન સી જલદ્રાવ્ય છે. આપણા શરીરની દેહઘાર્મિક ક્રિયાઓનું નિયમન કરવામાં તथા વૃ⿸્ધિ અને વિકાસમાં તે ખૂબ અગત્યનાં છે. ખનીજ ક્ષારોમાં, કૅલ્શિયમ, આયન્ન અને આયોડિન વિવિધ દેહધાર્મિક ક્રિયાઓમાં મહત્વ્વાં છે. આયન્ન ને આયોડિન ખૂબ ઓછા પ્રમાણમાં જેઈતાં હોવાથી તે અલ્પમાત્રા તત્વો તરીકે પભ જહીતાં છે.

## ૪.૫ પારિભાષિક શબ્દો

વિટામિન : તાજં ફળો, તાજું દૂધ, લીલાં પાંદડાં વગેરેમાંથી સૂક્ષ્મ પ્રમાભમાં મળતા ખાસ પ્રકારના પદાર્થો. આ પદાર્થો તંદુરસ્તી માટે જર્રૂરી છે અને આહારમાં તેના અભાવથી વિવિઘ રોગો થાય છે.
સંશ્લેષણા : સાદા સરળ એકમોના ભેગા થઈને વધુ જટિલ. પદાર્થ બનવાની ક્રિયા, દંં.ત. એમિનો એસિડમાંથી પ્રોટીન બનવાની ક્રિયા.
પૂર્વગામી : એવો નિષ્ક્રિય પદાર્થ કે જેમાંથી વિટામિન જેવો સક્રિય પદાર્થ શરીર દ્વારા બને, વિટામીન કે ઉત્સેચક બને તે પહેલાંુું નિષ્ક્રિ સ્વરૂ
હિમોગ્લોબીન : લોહીમાં રહેલું લાલ. દવ્ય જે હવામાંના ઑકિસજનને શરી૨ના ભાગોમાં ૫હોંચાડે છે. આયોડિનયુકત મીઠું : જેમાં આયોડિન ઉમ્રેલુંું હોય તેવું મીઠું.
૧. ฬ. ક. તંદુરસ્ત આંઝ઼ોો ખ. તંદુરસ્ત્ત ત્વચા

ગ. સ્વાભમાિક વૃદ્ધિ અને વિકાસ.
બ. ક. માખણ ખ. યકૃત ગ. માછલીના યકૃતનુંતલ્લ ધ. દૂધ
૨. ક. ૭-ડી હાઈડ્રો કૉલેસ્ટેરોલ

ษ. કૅલ્શિયમ
ગ. હાડકાં ને દાંત
घ. ૧. રિકેટ્સ
૨. ઓસ્ટીઓમેલેશિયા
3. પ્રજનનતંત્રની કાર્યરીતિ સ્વાભાવિક રીતે થાય તે માટે વિટામિન ઈ મહત્ત્વુું છે.
૪. પુષ્કથ પ્રમાણમાં રુઘિર વહી ન જય તે માટે વિટામિન કे જરૂરી છે.
૫. અ. (ક) હોઠ ફાટી જવા, મોઢામાં દુ ખાવો થવો ને સોજે આવવો, હોઠના બન્ને ખૂણે ને નાકની આસપાસ ચામડી ફાટવી તે વિટામિન બી-૧ ૨ની ઊણપનાં લક્ષણો છે. વધુ પડતી ઊણપની સ્થિતિમાં આંખો લાલ થઈ જય છે.
(બ) ઝાડા થવા, જ઼ લાલ થઈ જવી અને સૂજી જવી એ બધાં વિટામિન બી-૩ની ઊણ૫ (પેલાગ્રા)નાં લક્ષણો છે. શરીરના ખુલ્લા રહેતા ભાગો તથા ચામડી ઘસાતી હોય તેવા ભાગોની ચામડી ૫૨ ખૂજલી આવે છે. અને બળતરા થાય છે. ચામડીનો રંગ બદલાય. વ્યકિત નિસુત્સાહી થાય, મનથી નિર્બળ બને અને મૂંઝાય છે: તેની યાદશકિત મંદ પડે છે.
બ. અનાજ, કઠોળ અને સૂકો મેવો તથા ઈડાં, યકૃત, મગજ અને મૂત્રપિંડ જેવા પ્રાણીજન્ય આહાર.
૫. અ. ક. દાંત ખ. પેઢાં ગ. ત્વચા.

બ. स्千र्वी
૬. ક. હિમોગ્લોબીન

ખ. ઍનીમિયા
ગ. અનાજ અને લીલાં પાંદડાંવાળાં શાકભાજી
૭. આયોડિનની ઊણપને ગોઇટર (કંઠમાળ) કહે છે. તેમાં ગરદનના ભાગમાં આવેલી થાઇરૅઇંડ ચ્રંથિના કદમાં વધારો થાય. વ્યકિત બિનક્રિયાશીલ બને છે. ને તેનું વજન વધે છે.
આ ઊણપના નિવારણમાં આયોડિનયુકત મીઠાનો ઉપયોગ મદદરૂ થાય છે.
પ્રયોગિક અભ્યાસ
૧. નીયેના પાષક ઘટકો જેમાં પુષ્કળ હોય તેવા ત્રણ ખાદ્ધ પદાર્થોનાં નામ આપો ને તે પ્રત્યેકના સો ગ્રામની કિમત જણાવો.
ક. વિટામિન એ
ખ. વિટામિન સી
ગ. આયન્ન

नitu

## એકમ-૫ : મૂળભૂત આહારજૂથ

જુદા જુદા આહારને મૂથભૂત આહારજૂથની દષ્ટિઓ શકિતદાયક, શ્રીર-ઘડતર કરનારા અને રક્ષણાત્મક એમ ત્રણ વર્ગમાં ગોઠવવામાં આવે છે. આ એકમમાં તમે આ મૂબ્બભૂત આહારજૂથ વિશે શીખશો.

## માળખું :

५.० हेतु
૫.१ પ્રસ્તાવના
૫.૨ મૂળભૂત આહારજૂથ

૫.૨.૨ શરીર-ધડતર કરતા ખ્દ્ય પદાર્થો
૫.२.3- રक्षણાતમક ખાદ્ય પદાર્थો
૫.૩ સારાંશ
૫.૪ પારિભાષિક શબ્દો
૫.૫ તમારી પ્રગતિત ચકાસવા માટેના જવાબો

## ૫.० હेतु

જ્યારે આ એકમ પૂરૂં કરશો ત્યારે તમે:

- આહારને જુદા જુદા આહારજૂથમાં વહેંચી શકશો.
- આ દરેક આહારજૂથનું મહત્વ અને તેનું પોષણસંબંધી પ્રદાન વર્ણવી શકશો.


## ૫.૧ પ્રસ્તાવના

આહારમાં રહેલા વિવિઘ પોષક ઘટકો અને આપણા આહારમાં તેને પ્રમાણસર લેવાના મહત્વ વિશે આપણે હમણાં જ વાંચ્યું. જે આપણા આહારમાં આમાનાં કોઈ પણ પોષક ઘટકોની ઊણપ હોય તો, ઊણપના કારણે જુદા જુદા રોગોનાં લક્ષણો જણાશે. જુદા જુદા પોષક ઘટકો વિવિઘ ખાધૈ પદાર્થોમાં રહેલા હોવાથી આપણા આહારમાં વિવિધ ખાદ્ધ પદર્થો હોવા જેઈએ. આવું બને તો જ આપણો આહાર સમતોલ બને. સમતોલ આહારમાં આપણા શરીરની જરૂરિયાતને પહોંચી વળવાં માટે બધા જ ઘટકો પૂરતા પ્રમાણમાં હોવા જેઈએ. ઉપરાંત, માંદગી જેવી આકસ્મિક કટોકટીને પરોંચી વળવા માટે પણ તેમાં ઘટકોનુું પ્રમાણ થોડું વધારે. હોવું જોઈએેં. તમે જણો છો કે આહાર આપણા શરીરમાં ત્રણ મુખ્ય કાર્યો કરે છે. આથી $જ$ આ મુખ્ય ત્રણ કાર્યો કરવા માટે જરૂરી ખાદ્ય પદાર્થો આપણે આહારમાં આવરી લેવા જેઈઓ. આ કાર્યોના આધારે ખાદ્ય પદાર્થોને ત્રણ આહારજૂથમાં વહેંચી શકાય.

## ૫.२ મૂળભૂત આહારજૂથ

## ૫.२.१ शકિતEાयક ખાદ પદાર્थो

આ જૂથમાં પુજ્કળ પ્રમાણમાં કાર્બોદિત પદાર્થો અને ચરબી ધરાવતા ખાદ્ય પદાર્થોનો સમાવેશ થાય છે. આપણા આહારમાંના શકિત આપનાર ખાદ્ધ પદાર્થો આ મુજબ છે:
૧) ધઉં, યોખા, જુવાર, બાજરી વગેરે અનાજ. આ પદાર્થો શકિત આપવા ઉપરાંત, થાયમિન, નાયસિન અને આયન્ પણ સારા પ્રમાણમાં આપે છે.
૨) બટાકા, શકકરિયાં, અળવી જેવા કંદમૂળ.
૩) તેલ અને ચરબી જેવા કે મગફળી તેલ, ધી, વનસ્પતિ ઘી, માખણ વગેરે. ધી જેવા ચરબીયુકત પદાર્થોમાં વિટામિન એ અને ડી પણ ઉમેરવામાં આવે છે.
૪) ખાંડ, ગોળ અને મધ. ગોળમાં આયન ૫ણ સારા પ્રમાણમાં હોય છે. એકમ ૧૧, ૧૨ અને ૧ ૩માં તમૈ આ બધા આહાર વિશે વિગતો શીખશો.

## ૫．૨．૨ થરીર－ઘડતર કરતા ખાદ્ધ પદાર્થો

શરીરનું ધડતર કરવા તથા પેશીઓનાં સમારકામ માટે ૫કા આહારની જ૩ર પડે છે．પુષ્કળ પ્રોટીન ધરાવતો આહાર આ કાર્ય કરે છે．બાળપણમાં શરીરનું બંઘારણ ઘડાતું હોય તેવા વૃદ્ધિના ગાળા દરમિયાન આહારમાં આવા ખાદ્ય પદાર્થો વધુ પ્રમાણમાં લેવા જેઈる．શરીરનું બંધરહશ ઘડતા પુષ્કળ પ્રોટીન ઘરાવતા ખાદ્ધ પદાર્થो આ મુજબ છે：
૧）દૂઘ તથા દહી，પનીર，ચીઝ，ખોયા જેવી દૂધીની બનાવટો．આ ખાદ્ધ પદાર્થોમાંથી વિટામિન એ， રિબોફલેવિન તથા કૅલ્શિયમ ૫થ્ર સારા પ્રમાણમાં મળે છે．
૨）માંસ，માછલી，મરઘાં－બતકા，યકૃત વગેરે આ ખાદ્ધ પદાર્થોમાંથી પ્રોટીન ઉપરાંત આયન અને બી－ સમૂહનાં વિટામિનો પણ મળે છે．
૩）ઈડi ：ઈડાંમાં આયન્ન，વિટામિન એ અને રિબોફ્લેવિન ખૂબ પ્રમાણમાં હોય છે．
૪）કઠોળ，સૂકો મેવો અને તેલીબિયાં ：આ તમામમાંથી થાયમિન，નાયસિન અને આયર્ન સારા પ્રમાણમાં મળે છે．એકમ ૧૪，૧૫ અને ૧૬માં તમે આ બધા ખાદ્યે પદ્થર્થો વિશે શીખશશો．

> પ્રત્યેક ભોજનમાં શરીશનું ઘડતર કરતા ખાદ્ય પદાર્થોમાંથી ઓછામાં ઓછા એકને સામેલ કરો．

## प．२．૩．रक्षझપત્મક ખાદ્ધ पદાર્थो

તમે એકમ－૨માં જ્રેયું કે આહાર રોગ થતો અટકાવાનું રક્ષણ્ઞાત્મક કાર્ય પભ કરે છે．કેટૅલાક ખાદ્ય પદાર્થ આપણા શરીરને રોગનો સામનો કરવાની શકિત－રોગપ્રતિકારકતા－આપે છે．આ કાર્ય મુખ્યત્વે ખનીજ ક્ષાર તथા વિટામિન કરે છે．શકભાજ અને ફળોમાં વિટામિન અને ખનીજ ક્ષાર ખૂબ પ્રમાણમાં હોવાથી તેમનો આપણા રોજિંદા ખોરાકમાં પૂરતા પ્રમાભમાં ઉપયોગ કરવો જેઈએ．સામાન્ય રીતે ખવાતા રક્ષણાત્મક આહાર આ મુજલ છે：
૧）મેથી，પાલક વગેરે જેવi લીલાં પાંદડાવાળાં શાકભાજ．
૨）કેરી，પપૈયi，ગાજર વગેરે જેવiં પીળાં કે કેસરી શાકભાજ તથા ફળો．
૩）નારંગી，લીબુ，જમફળ，આમળાં વગેરે જેવi વિટામિન સી થી ભરપૂર ફળો．
આ ખાદ્ધ પદાર્થો વિશે તમે ઓકમ ૧૭ અને ૧૮માં વિગતે શીખશે．

> રોગો સામે રક્ષણ મેળવવા માટે દ૨રોજ થોડાં શાsભાબ અને इળો ખાવાનું રાખો.

આપફો એવા ભોજનનું આયોજન કરીએ જેમાં આ ત્રભે જૂથનાં ખાદ્ય પદાર્થો સામેલ હોય．શકિતદાયક ખોરાકમાં આ૫ણે રોટલી અથવા ભાત અને ચ્ક ；રાયતાં કે કટલેસ વગેરે કોઈ પમા ૩પમાં બટાકાને સામેલ કરી શકીએ．શાક，દાળ，રોટલી વગેરે રાંધવા માટે સામાન્ય રીતે તેમનો ઉપયોગ થાય છે．જે આહારમાં મિણ્ટન્ન હોપ તો તેમાં ખાંડ પફા હોય છે．
શરીરનું બંધારશ ધડનારા ખાદ્ધ પદાર્થો ૫ણt અગત્યના છે．દહી કે ૫નીર કે મિષ્ટન્નમાં કસ્ટરની વાનગીની બનાવટથી ભોજનમાં દૂધ સામેલ કરી શકાય．ખ્હીજન્ય ખાદ્ધ પદાર્થો વિવિધ રીતે ભોજનમાં સામેલ કરી શકાય અથવા તો કોઈક રીતે ઈડાંનો પસા ઉપયોગ થઈ શકે．કઠોળની સીધી વાનગી બનાવી શકાય અથવા તેને શાક 子 લોટ સાથે ભેગ કરીને રાંધી．થકાય．
થાકભાળ્ઠ તથા ફળે કયુંબર તરીకે，વિવિધ રીતે રાંધીને અથવા પૂરશ તરી子ે રોટલીમાં ભરીને ખાઈ શકાય．
hbetaike piovile


આહારજૂથ, તેમનાં કાર્યો

## તમારી પ્રગતતિ યકાસો :

## ૧. थોડા શકિતદાયક આહારની યાદી બનાવો.

૨. બાળકોને શા કારણે શરીર-ધડતર કરનાર આાહારની વઘુ જરૂ પડે છે તે સમનવો. શરીર- ધડત્તરું કામ કરનાર આહાર કયા કયા છે ોેષ્ણાવો.
$\qquad$
$\qquad$
$\qquad$
$\qquad$
$\qquad$
$\qquad$
૩. રક્ષણાત્મક આહાર એટલે શું ? શરીરમાં રક્ષાત્મક કામ કરનાર આઉર તરીકે કામ કરે તેવા કેટલાક સામાન્ય ખાધૈ પદાર્થોની યાદી.બનાવો.
$\qquad$
$\qquad$
$\qquad$
$\qquad$
$\qquad$
$\qquad$
$\qquad$

## प्रवृति-१

ગઈ કાલે સવારના નાસ્તા સમયે, ભોજન સમયે તથા વાળુ ટાણે તમે જે જે ખાધું હોય તેની યાદી બનાવો. દરેક ભોજન વખતે તમે ત્રફેય જૂથના ખાદ્ય પદાર્ધો ખાધા છે કે નહીં તે તપાસો. જે તમારા ભોજનમાં ફેરફારની જરૂ હોય તો તે સૂચવો.

## ૫.૩ સારાંશ

આ એકમમાં આપણે શ્રું શીખ્યા તે સંક્ષેપમાં જેઈએે. વિવિધ ખાદ્ય પદાર્થોમાંથી આપણે જરૂરી પોષક ઘટકો મેળવીએ છીએે. આહારનાં કાર્યો ને આહારમાં રહેલા પોષક ધટકોને આધારે આહારનું ત્રણ જૂથમાં વર્થીકરણ કરવામાં આવ્યું છે. આહારમાંથી બધા પોષક ઘટકો પૂરતા પ્રમાણમાં મળી રહે તે માટે, દરેક ભોજનમાં આપણે ત્રણેય જૂથમાંથી કેટલાક ખાદ્ય પદાર્થો તો ખાવા જ જોઈએ.

## ૫.૪ પારિભાષિક શબ્દો

૧．ધG゚，યોખા，બાજરો，બટાકા，ઘી，સિંગતેલ，ખાંડ，મધ વગેરે．
૨．બાળપણમાં，વૃદ્દિના સમયે，શરીર－ઘડતરનું કામ ચાલુ હોય છે．તેથી ねે સમયગાળામાં તેમના ખોરાકમાં આ જતના ખોરાકનું પ્રમાણા ઉમેરવું ઓ મહત્વનું છે．શરીર－ઘડતરનું કામ કરતા અઆહાર આ મુજબ છે：
ક．દૂધ अને તેની બનાવટો જેવી કे દふી，૫નીર，ચીઝ qગેરે．
ખ．માંસ，માછલી，ઇૅડાં，યકૃત，મર ધાં－બતકાં વગેરે．
ગ．દાળ，સૂકો મેવો，તેલીબિયાં વગેરે．
3．રક્ષણાત્મક આહાર ઓટલે ઓવો આહાર જે રોગોને થતા અટકાવે છે અને みે રીતે રક્ષણાત્મક કામગીરી કરે છે．આપણને રોગ સામે રક્ષણ આપે તેવા કેટલાક સામાન્ય ખાધ્ય પદાર્થોમાં મેધી，સ્પિનેય，પપૈયું， ગાજર，સંતરાં，કેરી，લીબું ૧ગેરે ગણાવી શકાય．

## પ્રાયોગિક અભ્યાસ

૧．ત્રણે આહારજૂથના પાંચ પાંચ સામાન્ય ખાદ પદર્થોની યાદી કરો．
૨．પ્રાયોગિક અમ્યાસ ૧માં જેની યાદી કરી હોય તે ખાઇ પદાર્થોના ભાવની યાદી બનાવો．
fic
-1̌x
dixy












મૂ'ગભૂત આહારજૂથ

તમે અને તમારો આહાર

ખંડ－२：
આહારની પસંદગી અને તે માટેની તૈયારી
みか

みち



भेเમ－૯：

みょう－૧०：


## 

| xิ. શ. રામ રેઃ (aicim) |  | *.) (2llarli) аrm आयंगर |
| :---: | :---: | :---: |
| (4)4¢) | 2atheuri | (2¢1®str) |
|  |  |  |
|  |  | भुक्त विर्वविध्यद नबी Eिeせ |

3l. (શ્રીમતી) ทી. มાર. วิด



श्री बेडहेमर विथविधादय
तिर्यत्ति- ทys yoz






31. (શ્રીમતી) પભા શાવલા ( સવોળ્ર)

## 


ral Exer

सी. गृथटिधियन


श्रीમતી ฆ. वाษ्य
बेडी ઈरविन કોલેજ
futick रोs, ral Reol

## Чठबेખन समिति

|  | (1) |
| :---: | :---: |
|  | उबcy-q¢3 |
| सायन्भtस |  |
|  |  |
|  | क्री घ1p. यहवता |
|  | M1RेW |
|  |  |
|  |  |
| 3. צัस. จจท | slund hur. àd |
| શ્રીમતી มાp. મ®1ન1 |  |
|  | : |

## સiક14 સાEસ્ય



| St. al. xir. sta |  |
| :---: | :---: |
|  | ̧ुuxt સix xexul |
|  |  |

## x $x$ graltir




$$
\begin{aligned}
& \text { ધંન્દિરા ગાંધી નેશનલ ઓોપ્: યુનિવર્સિટી, નવી દિલ્હીની સંમતિથી }
\end{aligned}
$$




 -૧૧૦ ૦૧૬ના સરનમમે સંખર્ર સાધવે.

આહાન્ની ૫સંદગી अને તે માહેની તૈયારી
'ખંડ- ર'માં પાંચ એકમો કે. એકમ-૬માં આપણે વિવિધ ખાદ્ય પદાર્થોનોં તેનાં પોષણમૂલ્ય, જુદી જુદી *તુઓમાં ઉપલબ્ધિ, સ્થાનિક ઉપલબ્ધિ અને ખર્ચના સંદર્ભમાં અભ્યાસ કરીશું. આ એકમનો હેતુ તમે ઉપલબ્ધ્ધ ખાદ્ય પહાર્થોમાંથી ખાદ્ય પદાર્થોની વિવેકપૂર્વકની પસંEગી કરો અને તમારા ભોજનમાં માત્ર પોષણદાયક જ નહીં પરંતુ ઓછી ખર્ચાળ હોય એવી વાનગીઓની તૈયારી કરો એ છે. એકમ-૭માં અાપણે આપણા દેશમાં સામાન્યત રીતે ઉપયોગમાં લેનાતા વિવિધ ખાદ્ધ પદાર્થો અને શાકાહારીઓ તથા માંસાહરીઓમાં પ્રચલિત ભોજનપદ્દતિઓ ઉ૫ર દષ્ટિપાત કરીશુ. ઉચ્ય અને નિમ્ન આવકજૂથનાં કુટુંબોની ભોજનપદ્ધિઓનો પણ સામ અને શહેરી વિસ્તારના સંદર્ભમાં અભ્યાસ કરીશું. આપણી વસ્તીનો બહુમતી ભાગ આરોગ્યમ્મદ ભોજન લેતો નથી અને આપણા રોજિંદા ભોજન પર વધુ ધ્યાન આપવાની જર૨ છે એે બાબત પ્રત્યે તમારું ધ્યાન ખેંચવા માટે આ એકમમાં આપણે ભારતમાં જુદા જુદા લોકોમાં પ્રવર્તમાન વિવિધ ભોજનપદ્ધતિઓના દરજ્ઝ વિશે પણ અণ્યાસ કરીશુ. એકમ-૮માં તમને અમે ખાદ્ધ પદાર્થોની તૈયારીની અને રાંધવાની ઘણી પદ્ધતિઓ શીખ્ખામાં મદદ કરવાનો પ્રયાસ કરીશું કે જેથી તમે કુશળતાપૂર્વક ખાદ્ય પદાર્થ ધનાવી શકો. તમારો તथા તમારા કુટુંબનો આહાર માત્ર પોષણદાયક જ નહીં પણ પોષણની સાથે સાથે વૈવિધ્ય, આકર્ષકતા અને આનંEપ્રદ ખુશબુ પણ આપતો હોય એવો હોવો ગોઈએ. એકમ-૯ અનને ૧૦માં ખાદ્ધ પદાર્થમાં કોહવાટ ન થાય, તેમાં જંતુઓ ન પડે અને તેનો બગાડ ન થાય તેને માટેના વિવિધ ઉપાયોં અને પદ્વતિઓ પર ભાર મૂકવામાં આવ્યો છે. તેની સાથે સાથે ખાદ્ય પદાર્થની ગુણવત્તા જળવાઈ રહે તેના ઉપર પણ ભાર મૂકવામાં આવ્યો છે. આપણે એ યાદ રાખવાની જરર છે કે ખાદ્યચીજ માત્ર મનુष्यो માટે જ પોષણક્ષમ નથી પણ કીડી-મંકોડા જેવાં કરડી ખાનારાં પ્રાણીઓ, જંતુઓ અને સૂક્ષ્મ જીવો માટે પણ પોષણક્ષમ ૬ે. ખાદ્ય પહર્થો ઉપર સૂક્ષ્મ જીવો હવા, પાણી અને માટી પરથી આવીને બેસે છે. ઉપરાંત માખીઓ પણ તેમને લાવે અને ભોજન પીરસનાર વસ્તુઓ અને વ્યક્તિઓ પણ તે લઈ આવે છે. આથી જે ખાદ્ધ પદાર્થને યોગ્ય રીતે ન રાખવામાં આવે તો તે બગડી જય છે. આ યર્ચાથી તમે ભોજન અને શશીરની સ્વન્ક્તાના સિદ્વાંતો પ્રતત્યે સભાન થશો તથા ખાદ્યચીનેની જળવણી તથા સંગ્રહની વૈજાનિક પદ્ધતિઓથી તમે માહિતગાર થશો. જળઘણીની આવી પદ્વતિઓ આપણને માત્ર ખાઘ્દ પદાર્થની ગુણવતા જળવી સાખનામાં જ મદદ નથી કરતી પણ અમુક જ૦ સતુઓમાં ભરપૂર રીતે મળતી અને જાકીની સતુઓમાં અణજતમાં રહેતી કેટલીક ખાદ્ધ ચીન્નોનો બગાડ ઘતો પણ અટકાવે છે.

## એકમ-૬ : ચાલો, યોગ્ય આહાર પસંદ કરીએ

ભોજનમાં પોષણા ઘટકોથી સમૃઘ ખાદ્ધ પદાર્થોનો સમાવેશ કરવાથી તેમ જ વિવિધ માદ્ધ પદાર્થોનું યુંગ્ય રીતે
 ખાવા એ મહત્વનું છે. સાથે સાથે યોગ્ય ખાદ પદર્થોની પસંદગી ક૨વાનું પણા એટલું જ મહહત્નનું છે. みતુ સતુમાં મળના, સ્થાનિક, બિનખર્યાળ અને ગુણાવતાવળા ખાદ પદાર્થોના ઉપયોગનન આપણે પ્રોત્સાહ્ન આપવું જેઈએ.

भાળપું :
૬.O હेतु
૬. $૧$ પ્રસાવના
૬.૨ સામાજિક-સાંસ્કૃતિક માન્યતાએો અને રીતરસમો
૬.૩ ॠतु ઋ ઋુના આહાર
૬.૪ સ્થાનિક સ્તરે ઉપલવ્ધ ખાય પદાર્થો
૬.૫ બિનખર્યાળ અને ગુાવતતાવળા ખાદ પદાર્થો
૬.૬૬ એકકથી વધુ પોપક ઘટકોથી સભર ખાદ પદાર્થો
૬.૭ ખાદ્ય પદાર્થોનું સંમિશ્રણ
૬.૮ સારiશ
૬.૯ પારિભાષિક શબ્દો
૬.૧૦ તમારી પ્રગતિ યકાસવા માટેના જવાબો

## ૬.० હेतु

જ્યારે આ એંકમ પૂરું કરથો ત્યારે તમે :

- તમારા ભોજન માટે યોગ્ય ખાદ્ય પદાર્થોની પસંદગી કરી શકશો અને તેનો ભોજનમાં સમાવેશ કરી शรશो.
- સતુઆં મુજબ મળતા, સ્થાનિક સ્તરે ઉપલવ્ધ, સસ્તા પોષક ખાર્ય પદાર્થો ખાવાથી થતા લામની યાદી जનાવી शકશो.
- એક કરતાં વધુ પોપક ધટકો ધરાવતા ખાદ્ધ પદાર્થૉની યાદી બનાવી શકશો.
- ખાદ પદાર્થોનાં જુદાં જુદં સંમિશ્રણ્નોનો ઉ૫યોગ કરી થકથો.


## ૬. $૧$ પ્રસ્તાવના

તમે જણોો છો કે આહાર જવન માટે જરૂીી છે. જે આપણે પૂરતો બોરાક ન ખાઈએે તો આપણું શ્રીર યોગ્ય રીતે કામ કરી શકે નહી અને આપણને રેગોે ધવાની શક્યા વઘી જાય. તમે એે પણા વાંય્યું કે આપહો મિશ્ર આહાર એેટલે કे જેમાં તમામ આહારજૂધ આવી જતાં હોય તેવા આહાર લેવા જેઈએ. ‘એેકમ-પ'માં તમે विવिध આહારજૂથ अને દરેક જૂથમાંના ખાધ પદાર્થો વિશે શીખી ગયા. તદુરસસ્ત રહેવા માટે પ્રત્યેક જૂથના ખાદ્ધ પદાર્થો ખાવા આવશ્યક છે. આહારજૂથ વિશેની સમજ આપણને આપણા આહારમાં કયા ખાદ્ય પદર્થોનોો સમાવેશ કરવો તે નકકી કરવામાં મદદ૩ૅ થાય છે. એનાથી આપણો આપણા ભોજનમાં વિવિધતા લાવી શકીએે છીએ અને કયા જૂથના ખાદ્ય પદાર્થો ઉપલષ્ધ નથી તેની નોંધ લઈ શકીએે છીઓ. દાખખલા તરીકે શિયાળામાં વિટામિન એ મેળવવા માટે કેરી ખાવાનું શક્ હોતું નથી. જ઼કે તેના યોગ્ય વિકલ્પ તરીકે ગાજર મળી શકે છે. આમ કપા પ્રારના ખાદ પદાર્થો ખાવા તે જણાવા ઉપરાંત યોગ્ય ખાદ્ય પદાર્થો ૫સંદ કરવાનું ૫ણા મહત્વનું છે. હવે આપણે યોગ્ય ખાદ પદાર્થોની પસંદગી માટે મદદ૩૫ થાય તેવા પોષક ધટકો ઉપરાંતનાં અન્ય પરિબળો અંગે શેઈએ.

## ૬.૨ સામાજિક-સાંસ્દૃતિક માન્યતાઓ અને રીતરસમો

આપણે જે ભોજન લઈઓે છીઓે તેના ઉપર કેટલાક રિવાજે અને માન્યતાઓનો ઘણો પ્રભાવ હોય છે. સાણણા આહારની પસંદગી કશતી વખતે આપણો તેનુું ધ્યાન રાખવું જ જેઈએ. કોઈ શાકહારી વ્યક્તિને મરઘી ખાવા સમળવવાનું વ્યર્થ છે. એ જ રીતે જે વ્યક્તિ ઈંડાં નથ્ી ખાતી એને ઈડાં ખાવાનો આચ્રહ

કરવાનો પકા કોઈ અર્થ નદી. અામ ધ્યર્મિક માન્પતાઓ, સામાજિક રીતરિવથ્ો અને વ્યક્તિગત ગમાઅભગમા આપણૂ અઆહારની પસંદગી ઉપર અસર કરે છે. તમે ઝ્ય અભ્યાસ દરમિયન જે કંઈ શીખોો તેના

 પશ્ધ પડે. કેટલાંક સામજિક-સાંસ્કૃતિક પરિબળોની આપણા આયાર ઉપર ઉંમેશાં સારી અસર ન થતી હોય એમ પશ્લ બને. આથી સગર્ભાવસ્થા અથવા સ્તનપાનના સમય દરમિયાન કેટલાક પાદ્ધ પદાર્થો ન ખાઈ થકાય તેવી નુકસાનકારક માન્પતાએને આ૫ષે પ્રોત્સાહન ન આપતું શેઈચ. આજ. આાલ નાસ્તામાં લઈ
 ખાદ્ય પદાર્થો સરળતાથી બનરમાં મબે છે અને તે ખૂન લોકપ્રિય બન્યા છે. આવા ખાદ્ય પદાર્થો સ્વાEिષ હોપ એવું બને પરંતુ તેમાંના કેટલાક ખાદ્ધ પદર્થોનું પોצઘમૂલ્ય શંકાસ્પદ છે અને તેથી તે આપણા શરીર भાટે લાભદાયી નથી.

प्रवृत्ति-q
આપણા આહાર ઉપર ખરાબ અસર કરતી હેય તેવી ત્રભા માન્યતાઓ અથવા ધેલછાઓની યાદ્ી બનાવો. प्रवृत्ति-?


## 

અનેક જતના ખાય્ય પદર્થોયાંથી અમુક ખૌદ્ધ પદર્થો પસંદ કરતી ૧ખતે આપણે ઘણી બાબતોનું ધ્યાન

 કे જે અમુક યોક્કસ ચ્સતુમાં પુષ્કળ પ્રમાભ્રાં મળતા હોય તેમને ઋતુના આહાર કહે છે. એની સતુ જ્યારે
 સુગંધ સરસ હોય છે. શીત-સંગ્રહગગરમાં સંધરવામાં આવેલાં થાકભાજની અથવા સંરક્ષકોનો ઉપયોગ કરીને જથવવી કરી હ્ય તેવા ડબામાં સીલ કરેલાં વગેરે ફબોની સુગંધ કંઈક અંશે ઓછી થઈ જય છે. જથ્વીીની પ્રદ્રિયા દરમિયાન પેષક ધટકોનો પષ્વ કંઈક અંશે નાશ થાય છે. વટાણા, ગાજર, કોબીજ જેવi શાભાજ૦ ઉનાળ કરતાં શિયાળામાં સસ્તાં હેય છે. ઉનાળામાં મળતી કેશી, ઉનાળાન ગરમ મહિનાઓોાં
 ખરીદીね તો આપણને ઓછછ ભાવે વધુ પોษક ધટકો મળી શકે. કોઠા ૬.૧માં ઉનાળામાં અને શિયાળામાં મળતiં શાભા૭઼ અને ફળોની યાદી આપવામાં આવી છે.

कोडो ह. 1


| * ${ }_{\text {d }}$ | uscue | 34 |
| :---: | :---: | :---: |
| उनાળો | लflst | ક̧રી |
|  | बाલोर | अનનાસ |
|  | ટીડેરાં | નાસપતી |
|  | કાકડ | ક¢િંગ (તરબૂય) |
|  | घોલર મરચાં | टेटी |
| શિયાળે | 9ટાఱı | સફરજન |
|  | કोबी\% | લीfુ |
|  | ગ૫૪૨ | द्राक्ष |
|  | भેથી | भોસંબી |
|  | ફૂલેવર | નારંગી |
|  | भू火1 | ળમइળ |
|  | પાલક, ભુદ્ટા, બીટ, ભાળ |  |

પાલક, ભુદ્ટા, બીટ, ભાળ઼

## प्रવृत्ति-૩

બજામાં જઈને કોઈ એક ઋતુનાં હોય તેવi પાંય શાકભાજચોની અને તે સતુનાં ન હોય તેવાં પાંય
શાકભાજઓની ભાવ સાથે પાદી બનાવો. ખર્યની તુલના કરે. બે બે શાકભાજી અને ફળોના તેમની ઋતુ
દરમિયાનના અને ઋતુ સિવાયના સમયના ભાવ નોંધો. ખર્યની તુલના કરો.

## ૬.૪ સ્થાનિક સ્તરે ઉ૫લષ્ધ ખાદ્ય પદાર્થો




 કરવાથી તેમની સુગંધ અને પોષક ઘટકો કંઈક અંશે નાથ પામે છે. આમ જે તમે તમારા આાહારમાં સ્થાનિક સ્તરે જ મળતા ખાદ પદાર્થોનો સમાવેથ કરો ત્યો તમને ઓછ ખર્રે વધુ પોપણાની ખાતરી રહે છે. અમુક

 ઉગuડાય છે અને ખવાય છે. તેનેં ઉત્તર ભારતમાં કોઈ જલદીીી પસંદ કરતું નથી. ઉ્તર ભારતમાં ધઉં,

 છ. પંતબ અને ઉતરનાં અન્પ રાજ્યોમાં દૂધ અહુ સરળતાથી મળતું હોવાને લીઘે દૂધ અને દૂધની પેદાથેની વ૫रાથ એે પદેથોમાં વધુ છે.

## ૬.૫ બિનખર્થાથ अને ગુભ્વવત્તવળળા ખાદ્યે પદાર્થો

જે ખાદ પદાર્થો મોંધા હોય તેનું પોપહમૂલ્ય પકા વઘ્રે હોય છે સેવી ઓકદમ ખોટી માન્યતા આપપણા




 ગોળમાં આયન ડોં છે, જે ખાંડમાં હોતું નથી. અનાજ અને કઠોળનાં પોપણમૂલ્યો વધારવા માટે તેમને
 વિટાિનનોનું પ્રમાણ વઘે છે. સે જ ચીતે આથથ લાવવાથી ખાદ્ય પદર્થોમાં પોખક ઘટકોનું પ્રમાણ વઘે છે. આામ


## ૬.૬ એકથી વધુ પોષક ઘટકોથી સભર ખાદ્ય પદાર્થો


 પોษક ધટકો વધુ પ્રમા્યમાં હોય છે. એકમ-૩ અને જમાં તમે જુદા જુદા ખાદ્ધ પદાર્થોના પોપક ધટકો અંગે વiંચી યૂકા છો. સહી કોટક ૬. રમાં જુદા જુદા ખાદ પદાર્થોમાંના પોષક ઘટકોની માહતી આપવામi આવી છે.

डोठो ૬．？

| ખાધ पદ1र्य ： | v／G <br> （bell <br> दekl） | भोटीन <br> 21H | आजाहित <br> पモर्यो <br> ฟામ | य२oll <br> 씼 | 丂र्जियम <br> મિ．સા． | 凹यन <br> भि．ึ1 | बिटमिन <br> I．ये <br> （2ßिनोद्य） <br> （Muscinnu） | વिटमिन <br> ตึ9 <br> （धા <br> （12． H ） | વિટાિનન <br> जीर <br> （रिजो－ <br> इंखिन1） <br> （Mि．．1u） | નિકોટીનિ औतिड <br> （मिभ） | વिटયिन <br> ＋ <br> （मि．खu） |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| पडंगे ब्योट | 379 | १२．१ | E¢． 8 | 9.9 | 86 | ११． 4 | 9 | 0．8＊ | 0.99 | 8.3 | 0 |
|  | 374 | §．८ | ง¢．？ | 0.4 | 90 | 3.9 | $\bigcirc$ | $0.0 \xi$ | 0．0\％ | Q．${ }^{\text {\％}}$ | 0 |
| यकानी घq | $3 \bigcirc \bigcirc$ | 20.6 | чe． 1 | ч．§ | प६ | 厄．q | 32 | 0.8 C | 0.96 | २．\％ | q |
| सોયાબીન | \％32 | 83.2 | 20.6 | 9¢． 4 | 280 | 19.4 | $90 \xi$ | 0.93 | 0．36 | 3．？ | 0 |
| भग૬くી | 4¢9 | 24．3 | र૬． 9 | 80.9 | 60 | 2.1 | $\bullet$ | 0.60 | 0.93 | ฯ¢！ | 0 |
| लેंसનું દૂษ | ใ१ง | ¢． 3 | 4.0 | C．l | 290 | 0.8 | \％ | 0.07 | 0.90 | 0.9 | 9 |
| ગયયનું ¢ૂ\％ | ૬9 | 3.2 | 8．8 | 8.9 | १२० | 0.2 | 43 | 0.04 | 0.96 | 0.9 | ₹ |
| भाખ匚p | 92e | 0 | 0 | ＜9．0 | 0 | 0 | E5O | 0 | 0 | 0 | 0 |
| लेंसનું ધl | 600 | 0 | 0 | 900.0 | 0 | 0 | २งO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| बनस्पनि ìs | 600 | 0 | 0 | 100.0 | 0 | 0 | 940 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | COO | 0 | 0 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| mis | $3 \times 1$ | 0.9 | ce． 8 | 0 | १२ | 0 | 0 ． | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 363 | 0.8 | еч． 0 | 0.9 | CO | ใ9．8 | ¢マ | 0.02 | 0.07 | 0.4 | 0 |
| －${ }^{\text {clat }}$ | 169 | 9．§ | २2．ई | 0.9 | 90 | 0.9 | $\xi$ | 0.90 | 0.09 | १．？ | $9 \bigcirc$ |
| Wess | 2§ | २．० | 2．¢ | 0.9 | 93 | 90．6 | १Зく4 | 0.03 | O．र§ | 0.4 | 20 |
| स1F\％\％ | 4e | 0.2 | 93． 7 | 0.4 | 90 | 9.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | $q$ |
| 3 mi | 995 | १．२ | 29.2 | 0.3 | $9 \bigcirc$ | O．e | 20 | 0.04 | 0.06 | 0.4 | 9 |
| Фᄐม | ¢4\％ | 20.6 | 10.4 | 4C．E | 230 | 8.4 | 0 | 0.27 | 0.19 | \％．8 | 0 |
|  | 933 | 13.3 | 0 | 13.3 | ¢0 | $2 . q$ | 490 | 0.90 | 0.80 | 0.9 | 0 |
| બકરીનું भાંત | 176 | ₹ุ．8 | 0 | 3.$\}$ | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| นแษ¢（Robo） | CO | १¢．§ | 8.8 | १．$\%$ | छ40 | 1.0 | $\bigcirc$ | 0.04 | 0.09 | 0.9 | ₹2 |
| પૌખા（Rice Flakes） | $38 \%$ | $\xi . \xi$ | ט3．5 | 9.8 | २० | 20 | － | ． 27 | ．09 | 8.9 | － |







## તમારી પ્રગતિ યકાસો ：

（૧）નીચેના ખાદ્ય પદાર્થો ઓક કરતાં વધારે પોષક ઘટકો પૂરા પાડે છે ？તમારો જવાબ હા કે નામાં આપો．
（5）छूध
（घ）य็ぃ
（ษ）ખis
（घ）धl
（ગ）યોખા
（છ）પાલร

## ૬．૭ ખાર્ય પદાર્થોનું સંમિશ્રણ

આપણા આહારમાં કેટલાક ખાદ્ય પદાર્થોનું સંમિશ્રહ કરવથથી તેમનું પોษભામૂલ્ય વધે છે તે તમે અગાઉ વાંચી ગયા છો．જે અનાજ અને કઠોળ જુદાં જુદા ખાવામાં આવે તો એટલાં પોષક નથી બનતાં，જેટલાં પોષક સાથે ખાવામાં આવે ત્યાે બને છે．કઠોળ અને અનાજનું સંમિશ્રણ ભોજનમાંના મોટીનની ગુણવત્તા સુધારે છે．વળી，આ બંને એકસાથે ખાવાનું અઘરુંયે નધી．ઈડલી，ઢોસા，ખીયડી，પૂરણપોળી વગેરે વાનગીઓ અનાજ－કોોળનાં સંમિશ્રણોનાં ઉદાહરણો છે જે આપણોં અવારનવાર ખાઈએ છીએ．

અનાજ સાથે શાકભાજનું સંમિશ્રણ પણ પોપક હોપ છે．શાકભાજ ઉમેરવાથી ભોજનમાં વિટામિનો અને ખનિજ ક્ષારનું પ્રમાહ઼ વધે છે．સરસોંનું શાક અને મકાઈની રોટી，શાકનાં પૂરણ ભરેલાં પરોઠા，ટામેટાંવાળી સેન્ડવીય વગેરે શાકભાજ્જ અને અનાજનાં સામાન્ય રીતે ખવાતાં સંમિશ્રણો છે．

તમામ ખાદ્ય પદાર્થો કેટલાક પોષક ઘટકોના સારા પ્રાપ્તિસ્થાનો છે. આથી સમતોલ આહાર માટે ભોજનમાં અનેક ખાધ પદાર્ધોનો સમાવેશ કરવામાં આવે એે સલાહભરેલુું છે. અનાજ અને અરબી મુખ્યન્વે શક્તિ આપે છે, કઠોળ અને માંસ મુખ્યત્વે પ્રોટીન આપે છે અને શાકભાજી તથા ફળો ખનિજ ક્ષાર તેમ જ વિટામિનો આપે છે.

## 凶 તમારી પ્રગાતિ ચકાસો :

(૨) વ્યાપક૫ણે ખવાતા કેટલાક ખાદ્ય પદાર્થોના નામ નીચે આપ્યા છે. તે સંમિશ્રણ છે કે નહીં તે જણાવો:
(ક) ઈંડાં કસ્ટ§
(घ) रोटલી
(ખ) દાળ ભરેલા પરોઠા
(ચ) વેજિટેબલ પુલાવ
(ગ) વેસણના લાડુ
(છ) દહીં

## ૬.૮ સારાંશ

ચાલો, યોંગ્ય અાહાર પસંદ કરીએ

- ઋતુુ અનુસાર પ્રાખ્ત થતા ખાદ્ય પદાર્થો
- स्थાનિક સ્તરે પ્રા'્ન થતા ખાદ્ધ પદાર્થો
- સસ્તા અને પોપક ખાદ્ય પદાર્થો
- એકથી વધુ પોષક ઘટકો ઘરાવતા ખાદ પદાર્થો
- ખાદ્ય પદાર્થોનું સંમિશ્રણ
 સ્થાનિક સ્તરે મળી રહેતા ખાદ્ધ પદાર્થોના ઉપયોગને પ્રોત્સાહન આપલું જેઈએ કારણ કે તે ઓછી કિમતે મળે છે, વધુ પોષક હોય છે અનં સરળતાથી મળી રહે છે. આપણા રોજિંદા આહારમાં આપણે એક કરતાં વધુ પોષક ઘટકો ઘરાવતા ખાદ્ધ પદાર્થોનો સમાેેશ કરવો જોઈઈએ. ઓકી કિમતે મળતા ખાદ્ય પદાર્થોં પણા વધુ પોષક હોઈ શકે દે. આથી ખર્યાળ અનં મોભાદાર ગણાતા ખાદ્ધ પદાથોં પાછળ નાણાં બગાડવાની જરૂ નધી. કેટલાક ખાઘ્ય પદાર્થોના સંમિશ્રણથી આપણા આહારનું પોપણમૂલ્ય વધારીા શકાય છે.


## ૬.૯ પારિભાષિક શબ્દો

કેનિંગ : ઘાતુના હવાચુસ્ત ડબ્બાઓમાં ખાદ્ધ પદાર્થોને સાચવવા.
ત્વરિત આહાર (Fast Food) : આiશિક રીતે તૈયાર કરાયેલો અને જલદીથી રાંધી શકાય તેવો ખોરાક.
આથો લાવવો (Fermentation): ઘઉં ફે યોખાના લોટમાં યીસ્ટનો ઉમેરો કરવાથી થતી પ્રક્કિયા.
અંકુરૂ (Germination) : બીજમાંથી અંકુર ફૂટવાની પ્રક્રિયા.
સંરક્ષક (Preservative): બગડી જા તેવી ખાધ ચીશ્રેની જળવહી માટે વપરતતા પદાર્થો. સરસોંનું શાક : રાઈના પાંદડાંથી બનાવાની વાનગી, જે સામાન્યત: મકાઈની રોટી સાથે ખવાય છે.

## ૬.૧૦ તમારી પ્રગતિ ચકાસવા માટેના જવાબો

(q) (s) હt
(घ) હા
(凶) ना
(a) હા
(ગ) હા
(ध) હl
(z) (s) હા
(घ) ना
(v) \&
(च) $હ$
(๗) बl
(ध) -1

## પ્રાયોગિક અભ્યાસ

નીચેની દરેકમાંથી એક વાનગીનું આયોજન કરો અમને તે તૈયાર કરો :
૧. ઋતુઓ પ્રમાણે મળતાં શાકભાજ અથવા ફળો.
२. સસ્તા પોષક ખાદ્ય પદાર્થો.
3. એક કરતાં વધુ પોષક ઘટકો ધરાવતા ખાદ્ધ પદાર્થો.
૪. અનાજ, શાકભાજ઼ અને કઠોળના સંયોજનવાળા ખાદ્ય પદાર્થો.

## એકમ-૭ : આપણી ભોજનની પદ્દતિ કેટલી આરોગ્યપ્રદ છે ?

ભારત એ વેવિધ રજજ્યોમાં ફેલાયેલી બહોળી જસ્તી ઘરાવતો દેશ છે. આથી, આહારની ટેવોંમાં અનં ખાધ
 પ્રમાણમાં આધછ લોકો માંસાહ્રરી છે. ચા એકમમાં આપણે વિવિઘ ભોજન પદ્ધતિઓની યોગ્યતા તિશે ઘન્યાં કરીશู่.

માળひูં:
9.0 लंतु
9.9 प्रस्ताबना
૭.૨ આપણા દેશમાં સામાન્ય રીતે વપરાતા ખાદ્ય પદાર્થો
9.3 આપણી ભાજ નપદ્વતિઓ - શ્રાહારી અને માંસાહારી
9.૪ આપણા આહાનની પોંણ પર્યાખતતા
૭.૫ સારાંશ
૭.૬ પારિભાષિક શબ્દો
9.9 તમારી પ્રગતિ યકાસવા માટેના જવાજો

## ૭.O હेतु

જ્યારે આ એકમ પૂં ક઼શો ત્યારે તમે :

- ભારતમાં પસંદ કરાતા અને ૧૫રૂતા વિવિઘ ખાદ્ધ પદાર્થોની યાદી બનાવી શકશો.
- શાકાહારી અને માંસાહ્હરી ભોજનની પોપણક્ષમતા વિશે યર્ચા કરી શકશો.


## ૭.૧ પ્રસ્તાવના

ભારતનું અર્થતંત્ર મુખ્યત્વે પેતી ઉૅ૫ અાધારિત છે ેેં તમે કદ્ઘય જણતતા હશો. છેલ્લા કેટલાક દાયક!ઓ દરમિયાન અનાજના ઉત્પાદનમાં ધણો મોટો વઘારો શ્યો હોવા છતાં તેની સાથોસાથ થયેલા વસ્તીવધારાને લીધે સમતુલા ખોરવાઈ ગઈ છે. કોઈ પણ પ્રશનું પોપણધોરણ તેના આહારની પદ્વતિનું પ્રતિબિંબ છે. આમ, આપણી પ્રજના પોપણધોરણમાં સુધરો કરવાનાં કોઈ પણ પ્રયાસ કરતાં પહેલાં આહારની આપણી ૫દ્ધતિઓ કેટલી આરોગ્યપ્રદ છે એ જ્વુું જરૂી છે.

## ૭.૨ આપણા દેશમાં સામાન્ય રીતે વપરાતા ખાદ્ય પદાર્થો

ભારતીય આહારમાં મુખ્યત્વે અનાજનો ઉપયોગ થાય છે એ બહુ જહીતી હકીકત છે. ધઉૅ, યોખા, જુવાર, જવ, બાજરી, રાગી, મકાઈ વગેરે સામાન્યત: ૧પરાતાં અનાજ છે. ઉત્તર, વાયવ્ય અને મધ્ય ભારતમાં રહેતા લોકો મુખ્યત્વે ઘડ઼ં અને બાજરી ખાય ૬ો જ્યારે દક્ષિણ અને ઈશાન ભારતમાં મુખ્યત્વે ચોખા ખવાય છે. આપણા ઘરેલુ ખોરાકમાં વપરાતાં કઠોળ એ સામાન્યતઃ ખવાતો અન્ય પદાર્થ છે. ચણા, તુવેર, અડદ, મગ, મઠ અને મસૂર સામાન્ય રીતે વપરાતiં કઠાળ છે. તાજં ફળ અને શાકભાજ મુખ્યત્વે સતુઓ પ્રમાણો મળતાં હોય છે. જુદા જુદા પ્રદેશોમાં જુદી જુફી જતનાં લીલાં પાંદડાંવાળાં શાકભાજ, કંદમૂથ, અન્ય શાક અને ફળો મળતાં હોય છે. આથી આહ:રમાં લેવાતા અ્રા ખાદ પદાર્થોની ૧૫રાશ પર ઋતુ ઋતુ પ્રમાણેના ફેરફાર અને તેમની ઉપલબ્ધિ અસર કરે છે.

ભારતમાં દુધાળાં ઢોરની વસ્તી ધણી છે અને તેથી આ૫ણા દેશમાં દૂઘ એક મહત્વનો ખાદ્ધ પદાર્થ છે. આા દૂઘનો ઘણો મોટો ભાગ દહી, છાશ, માખણ, ધી, માવો, મલાઈ, ચીઝ જેવી દૂધની વિવિધ બનાવટોમાં પફા વ૫૨ાય છે. ભારતમાં વપરાતા પ્રાણીજ આહારમાં ઈંડાં, ગોશ્ત, મરઘાં-બતકાંનું માંસ અને ઘણી જતની માછલીઓનો ઉપયોગ થાય છે. ભારત મગફળી, રાઈ, નાળિયેર વગેરે નેલીબિયાંનું મોટા પ્રમાણમાં ઉત્પાદન

ડંનારા દેશોમાંનો એક છે．આપણા ભોજનમાં તેલીબિયાંનો ઉપયોગ જુદી જુદી રીતે થાય છે．અનેક પ્રકારના મસાલા અને તેનના ૫ભ ભારતીય આહારનો આવશ્યક ભાગ છે．આમાં મરયું，મરી，ઈલાયચી， લવિંગ，ધાણા，રાई વગેરેનો સમાવેશ થાય છે．

## प्रवृति－q

તમારા પ્રદેશમાં સામાન્ય રીતે ભોજનમાં લેવાતા ખાદ્ધ પદાર્થોની ત્રણ મૂળભૂત આહારજૂથ મુજબ યાદી צનાવો．

## ૭．૩ આપણી ભોજનપદ્ધતિઓ－શાકાહારી અને માંસાહારી

જારતમાં આહારની પદ્ધતિઓમાં મુખ્યત્વે શાકાહારી પદ્વતિ વધુ પ્રચલિત છે．આ પદ્દતિના આાહારમાં અનાજ，કઠોળ，દૂધ અને દૂઘની બનાવટો，ફથો તથા શાકભાજનો સમાવેશ શાય છે．શાકાહારી પદ્વતિ લાંબા સમયગાળા દરમિયાન ઉદ્ભલી છે．તેની ફિલસૂફી મહાવીર，બુદ્ધ અને રાજ અશોકે આચારમાં મૂકલી અહિસાના મૂથમાં જેવા મળે છે．ધર્મ અને સાંસ્કૃતિક મનોભાવના ઘણા લોકોને પ્રાણીઓની હત્યા કરીને મેળવાના ખાઘ પદાર્થો આરોગતા અટકાવે છે．હિં્ુું લેવામાં કોધீ પ્રાણીની હત્યા થની નથી． ચા જ કારણે કેટલાક શાકાહારીઓ તેમના ભોજનમાં ધீડાંનો સમાવેશ કરતાં અગકાતા નથી．
ભારેતની માત્ર ૨૦ ટકા જેટલી વસ્તી જ માંસાહારી છે．આનો અર્થ એ થયો કे માંસાહારીઓના રોજબરોજના આહારમાં ઉપર દર્શાવેલા શાકเહાર ઉપરાંત માંસ，માછલી અને મરઘી જેવા ખાદ્ય પદાદ્થોનો સમાવેશ થાય છે，તેમ છતાંય ભારતીય માંસાહારી ૫દતિમાં અનાજ જ મુખ્ય ખોરાક છે．માંસ－માછલી યા મરઘાંની વાનગીઓ તો અનાજની સાથે ખવાય છે．માંસાહારીઓ ૫ણ તેમના ભોજનમાં પ્રાણીજ ખાધ્ધ ૫દાર્થોનો દરરોજ સમાવેશ કરતા નથી．એનાં બે કારણો છે ：ખરીદશબ્તિ ઓછી છે，અને પોનાના ખોરાક અંગે સભાનપણે પસંદગી કરવામાં આવે છે．ઉપરાંત ધર્મ પણા અમુક દિવસોએ，પ્રસંગોએ અને તહેવારોમાં માંસના આહારના વ૫રાશની મનાઈ ફરમાવે છે．હિદુઓમાં ગાય એક પવિત્ર પ્રાણી મનાય છે．તેથી તેઓ ધાર્મિક માન્યતાને કારણે પણ ગાયનું માંસ ખાતા નથી．
ભોજનની ૫દ્દનિ શાકાહારી હોય કે માંસાહારી，ગરીબ અને તવંગર લોકોની આહાર૫દ્વતિમાં ઘણો મોટો તફાવત જેવા મળે છે．આપણા દેશના ગરીબ લોકોના આહારમાં મુખ્યત્વે અનાજ હોય છે．તેમાં પ્રોટીન， વિટામિન અને ખનિજ ક્ષાર ખૂલ પ્રમાણમાં ધરાવતાં હોય તેવાં કઠોળ તથા ઋતુ ઋતુનાં શાકભાજી અને ફળો બહુ ઓછા પ્રમાણમાં હોય છે．
みામીણા રનને શહેરી પ્રન્નની આહારની પદ્વતિમાં પણ તફાવત જેવા મળે છે．ગામડાંમાં રહેતા લોકો મુખ્યત્વે ખેતીની પ્રવૃતિમાં જેડાયેલા હોવાને કારણે તેઓ ચતુુઓ અનુસાર પ્રાખ્ત થતા ખાદ્ય પદાર્થો વધુ પ્રમાણમાં આરોગે છે．પશુપાલન પझા તેમનો એક સામાન્ય વ્યવસાય હોવાથી દૂધ અને તેની અનાવટોં તેમના ભોજનનો ઓક ભાગ બને છે．બીળ તરફ શહેરી ગરીબોનો મોટો ભાગ 子े જે ઔધોગિક મજૂરોનો છે，તેઓ જે આહાર લે છે તે પૂરતો પોષણક્ષમ હોતો નથી．શહેરોમાં પ્રવર્તતા ઊંચા ભાવો અને આહારની પોષણક્ષમતા વિશે કામદારોનું અજ્ઞાન આ પરિસ્થિતિ માટે કરણભભૂત છે．શહેરી વસ્તીના આર્થિક દરજ્મમાં સુધારો થાપ ત્યારે આહારને બદલે કપડાં અને મનોરંજન પાછળ વધુ નાણાં ખર્યવાનું વલણ જેવા મળે છે．જ્યારે આહાર પાછળ વધુ નાણાં ખર્યાય છે ત્યારે પણા શરીરને રક્ષણ આપે તેવા ખાદ્ધ પદાર્થોને બદલે સફાઈદાર અને મોભાદાર ખાદ્ય પદાર્થો પાછળ વધુ ખર્ય થાય છે．દાખલા તરીકે ગોળને બદલે ખાંડ，બાફિયા યોખાને બદલે મિલના ૬શેલા ચોખા અને મીઠાઈઓને લોકો પહેલી પસંદગી આપે છે．આનાથી તેમના આહારના ખર્યમાં વઘારો થાય ૬ે પણા આહારના પોષણમૂલ્યમાં વધારો થતો નથી．

## ૭．૪ આપણા આહારની પોષણ પર્યાપ્તતા

આપણા દેશના લોકોની શાકાહારી અને માંસાહારી આહાર૫દ્વતિ વિશે મૂળભૂત ખ્યાલ મેળવ્યા બાદ હવે આપણે આપણા રોજબરોજના ભોજનની પોષણા પર્યાપ્તતા અંગે જેઈએ．મોટા ભાગના લોકો માને છે કे આહારની શાકાહારી પદ્ધતિ પોષણની દષ્ષિચે પર્યાપ્ત નથી．તાજેતરમાં થયેલાં સંશોધનોના આઘારે હવે આ છાપ બદલાવા લાગી છે．શાકાહારી અને માંસાહારી ૫દ્ધતિના ભોજનની પોષણ ૫ર્યાપ્તતાની તુલના કરતા અનેક અભ્યાસો થયા છે．આ અભ્યાસોએે એમ દર્શાવ્યું છે કे શુદ્ધ શાકાહારીના ભોજનમાં જે તમામ મૂળભભૂત આહારજૂથના ખાધ પદાર્થો（એકમ－પૈમાં ચર્ચા કરી તે મુજબા）સામેલ કરવામાં આવે તો તેઓને સારું

પેษણા મળી શ子ે છે．આ રીતે તેમને ૫શ પૂરતી શક્તિ અને આવશ્યક પોצશ ઘટકો મળી શકે છે．આ અભ્યાસોમાંથી એવું પણ તારભ નીકળ્યું છે કે માંસાહારીઓ કરતાં થાકાહ્રીઓની સહનશß્ન અને કામ

 કૃવા માટે શાકાહારી ખોરાક સક્ષમ નીવડે છે．વધુમાં，શરીર ધાટીલું ‘ભને અને શરી૨માં કોલેસ્ટેરોલનું बલણ નીચું રહે તેવા પોષણસંબંધી લાભો પફા સમતોલ શાકાહારી ભોજનથી મળી રહે છે．ભારતમાં માંસાહારી ભોજનની પરંપરાગત પદ્વતિ પક્રિમના દેશેની ભોજનની માંસાહરી પદ્રતિ કરતાં સ્પષ્ટ રીતે જુદ્ીી પડે છે．આપણે આ ઓકમમાં અગ્રુ જેયું તેમ ભારતમાં માંસાહારી લોકોના ભોજનમાં ૫ફ મુખ્ય વાનગીઓ અનાજમાંથી બનાવેલી હોય છે，જ્યારે પર્વિમના દેશોમાં મુખ્ય વાનગીઓ માંસમાંથી બનાવેલી હોય છે．અથી પર્મિમના માંસાહારી ભોજનમાં પ્રોટીન અને યરબી જ૩ર કરતાં વધારે હોય છે જેને કારછે દદય，મૂત્રપિંડ અને મળાથયના રોગો થાય છે．પરંપરાગત રીતે ભારતીય માંસ્લારી પદ્રતિથી ભોજન લેનારાઓમાં પદ્વિમની માંસાહારી પદતિના ભોજન સાથે સંકળાયેલી સ્થૂળતા અને દૃદયના રોગો જેવી સમસ્યાઓ સામાન્ય રીતે ઊભી થતી નથી．
ભારતીય આહારપદ્ધતિ તે શાકાહારી હોય 子े પછી માંસાહારી હોય તેમાં રેસાવથળા કે રુક્ષ પદાર્થો સારાએવા હોય છે．ભારતમાં મળાશયના કૅન્સરના โિસ્સાઓ ઓછા ળેવા મળે છે તેનાં કારહોમાં આા ઓક મહત્વનું કારણ છે．એટલે આપણે એમ કહી શકીએ 子े પત્રિમની આહારપદ્વતિ કરતાં ભારતની શાકાહારી કે માંસાહારી એમ બન્ને પ્રકારની આહારપદ્ધતિઓ વધુ આરોગ્પપ્રદ છે．
內ેકે આપણા દેશમાં ગરીબ લોકોના આહાર પોષભની દષ્ટેએ અપર્યાપ્ત છે એે મોટી ચિતતાન વિષય છે． અગાઉ જ૬ાવ્યું તેમ તેમના આહારમાં મુખ્યત્વે અનાજ હોય છે અને પ્રોટીન，વિટામિન તથા ખનિજ ક્ષારોથી ભરપૂર હોય એવા ખાદ્ધ પદાર્થોનો અભ્વ હોય છે．ઓછી ખરીદશজિ અને કુટુંબના સભ્યોની મોટી સંખ્યા એ પોષણની રીતે અપૂરતા આહારનાં મુખ્ય કારણો છે．આવી પરિસ્થિતિ માટે શિક્ષણનો અભાવ પણા એક મહત્વનું કારણ છે．
ઓછી આવકવાળા લોકોમાં આ કારહોસર અપૂરત્ત કે અધૂરા પોપણક્ષમ આહારની સ્થિતિ વ્યાપકપણે જેવા મળે છે．પ્રોટીનશ્તિના અલ્પપોપણથી થતો રોગ，એનિમિયા，વિટામિન ‘એ’ની ઊફપથી થતા રોગાં આપણા દેથની પોษણસંબંધી મુખ્ય સમસ્ય છે．આયહારનાં વિવિધ સંમિશ્રહોથી આથો લાવવો અને ફણગાવવા જેવી ધરમાં થઈ શકે તેવી સરળ રીતો દ્વારા આ લોકોના આહારમાં સુધારો કરી શકાય．આમ કરવાધી ખર્યમાં વધારો કર્યા સિવાય આહ્મરનાં પોષણા તત્વોમાં વધારો થઈ શકે છે．

## તમારી પ્રभતિ યકાસો ：

（૧）શાકાહારી અને માંસાલારી પદ્વતિઓની પોષझની દહ્ટિએ પર્યાખત્ત વિશે ૧૦ લીટીમાં યર્યા કરો．

## ૭．૫ સારાંશ

[^0]છે. જે તમામ મૂધભભૂત આહારજૂથના પૂરતા ખાધ્ધ પદાર્થોને આહારમાં લેવામાં આવે તો તેવું શાકાહારી ભોજન માત્ર પોપશની દષ્ટિએ પર્યાપ્ત બને એટલું જ નહી પણા વ્યાયામવીરો, દોડનારાઓ, સાઈકલ યલાવનારાઓ અને મજૂરો જેવા અત્યંત કાર્યશીલ લોકો માટે પશા તે યોગ્ય બને. આથી જ હવે વધુ ને વધુ લોકો શકાહારી ભોજનપદ્ધતિ અપનાવતા જ્ય છે એ હકીકત આશ્રર્યજનક નથી.
ભારતની મોટા ભાગની પ્રગ ગરીબ હોવાને કારણે તેમના ભોજનની પદ્ધતિઓ પોષણની દષ્ટિએ યોગ્ય નથી. તેમના ભોજનમાં મુખ્યત્વે અનાજ હોય છે અને અન્ય ખાદ્ય પદાર્થો નજીવી માત્રામાં હોય છે. આ કારણે જ ભારતમાં અપૂરતતા પોષણ્ની સ્થિતિ વ્યા૫ક છે-ખાસ કરીને સ્ત્રીઓ અને બાળકોમાં તે વધુ જેવા મળે છે. આથી જ શકાહારી હોય કे માંસાહારી, બન્ને મ્રકરનાા લોકોને તેમનના આહારમાં વિવિધ ખાદ્ધ પદાર્થોનો બનેલો મિશ્ર આહાર લેવાનું મહત્વ સમશવતું શિક્ષણા આપવાની ખૂબ જ જ३ર છે.

## ૭.૬ પારિભાવિક શબ્દો

そૅન્સર : એક ગંભીર રોગ કે જેમાં મનુષ્યશરીરના કોઈ એક ભાગના કોષોની સંખ્યામાં ઝડપથી અનિયત્રિત રીતે વધારો થાય છે.
ભોજનની પદ્દતિ : ખાદ્ય પદાર્થેના વપરાશની પદ્વતિ.
દુધાળiં ઢોર : દૂધ આપતાં ઢોર.
સ્ષૂથતા (Obesity): સામાન્ય કરતાં વધ્રુ વજન હોય તેવી શરીરની સ્થિતિ.
મુખ્ય ટ્યહાર (Staple Food) : ભોજનમાં મુખ્ય ખાદ્ધ પદાર્થ તરીકે સૌથી વધુ માત્રામાં વપરાતોં ખાદ્ધ पદर्थ.

## 9.9 તમારી પ્રગતિ યકાસવા માટેના જવાબો

(૧) સામાન્ય રીતે માનવામાં આવે છે કે શાકાહારી ભોજનપદ્વતિ પોપણની દષ્ટિએ અપય્યાપ્ત છે તે સાચું નથી. શે શાકાહારી ભોજનમાં પ્રત્યેક મૂથભૂત આહારજૂથમાંથી યોગ્ય પ્રમાણમાં ખાદ્ય પદાર્થોનો સમાવેશ કરવામાં આવે તો તે પોષણની દષ્ષિએ પર્યાપ્ત આહાર બને છે. વાસ્તવમાં શાકાહારી ભોજન શારીરિક સહનશબ્તિ અને કાર્યશબ્તમાં સુધારો કરતું હોય એવું જણાયું છે.
માંસાહારી ભોજન પશ્ એટલું જ પોણણયુક્ત છે. પરંતુ જે તેમાં માંસમાંથી બનાવેલી વાનગીઓ વધુ પડતા પ્રમાણમાં સામેલ કરવામાં આવે તો પ્રોટીન અને ચરબીનું પ્રમાણ વધી જવાની શક્યતાઓ રહે છે. તેનાથી હૃદય અને મૂત્રપિંડના રોગો થવાની શક્યતાઓ વધી જય છે. જેકે ભારતમાં માંસાહારી ભોજનમાં પણ અનાજ એ મુખ્ય ખાય્ય પદાર્થ હોય છે, જ્યારે પહ્વિમના દેશોમાં માંસમાંથી બનાવેલા ખાદ્ય પદાર્થો વધુ હોય છે. આથી ભારતના માંસાહારી ભોજનમાં સામાન્ય રીતે પશ્રિમના માંસાહારી ભોજનની જેમ વધુ પડતાં પ્રોટીન અને ચરબી હોતાં નથી.

## भ્ખયોગિક अભ્યાસ

તમારા વિસ્તારમાં શાકાહારી અને માંસાહારી ભોજન૫દ્ધતિઓ કેટલી સામાન્ય છે તે જણવા તમારી પાડોશમાં રહેતાં ક્રુંબોનું એક સર્વેષ્ષણ હાથ ધરો. એક ગરીબ કુટુંબ, એક મધ્યમ વર્ગનું કુટુંબ અને એક ઊંચો આવકવાળું કુટુંબ પસંદ કરો અને એ કુુુંબોમાં કઈ શતના ખાદ્ય પદાર્થોનો વપરાશ થાય છે તેનું સર્વેક્ષણ કરો. એની તુલના કરી તફાવતનો अભ્યાસ કરો.

## એકમ－૮ ：સ્વાદ અને પોષણ ઘટકોની જળવણી

આપફે રોજ જે વાનગીઓ ખાઈએ છીએ તેમાંની મોટા ભાગની વાનગીઓ સુપાચ્ય，સ્વાદિષ્ટ અને આકર્ષક બને તે માટે રાંધવી પડે છે．જેકે ખાદ્ધ પદાર્થોને રાંધતી વખતે કેટલાક મહત્વના પોષણ ઘટકો નાશ પામે છે． આ એકમમાં તમે રાંધતી વખતે ખાધ્ધ પદાર્થોમાંના પોષણ ઘટકો જળવાઈ રહે અને ખોરાક સ્વાEિષ્ટ પભ બને તેવી રાંધવાની રીત શીખશો．આહાર તૈયાર કરવાની વિવિધ પદ્રતિઓ દ્વારા તમને એ બતાવવામાં આવશે．
માળખું ：
C．O बेतु
८．$१$ म्रસ્તાવના
く．₹ રાંધવા માટે ખાદ્ધ પદાર્થોને તૈયાર કરવા
C． 3 રાંધવાની પદ્ધતિઓ
८．3．9 लेજધુક્ત ગરમીની Чદતિઓ
८．૩．₹ સૂફી ગરમીની પદતિઓ
८．૩．૩ રાંધaાની अન્ય રીતો̀－સાંતળવું અને તળવું
く．૪ રાંધતાં ૫હેલાં અપનાવાયેલી પદ્વતિઓની ખાદ્ય પદાર્થોની ગુમાવતતા ઉપર અસર
८．૪． 9 છोલ
૮．૪．૨ કાપવું，સમારgું，કાતરી પાડવી
C． .3 ખisģु
e．૪．૪ धળवुं दे વાटवु่

८．૪．६ झЩगルવู่
く．૪．૭ आथो લાવવो
૮．૪．૮ મિશ્રણ ક૨વું
૮．૫ રાંધવાની ૫દ્દતિઓની ખાદ્ય પદાર્થો ઉપર થતી અસર
८．૬ સારાંશ
८．$૭$ તમારી પ્રગતિ ચકાસવા માટેના જવાબો

## ८．O ङेतु

જ્યારે આ એકમ પૂરું કરશો ત્યારે તમે：
－જુદા જુદા ખાદ્યે પદાર્થો માટે યોગ્ય હોય તેવી આહાર તેયાર કરવાની અને રાંધવાની રીતો નક્કી કરી शકશो．
－જુદી જુદી જતના ખાદ્ધ પદાર્થો તંયાર કરવાની અને રાંધવાની રીતોનું વર્झાન કરી થકશો．
－આહારમાં રહેલા પોષણ ઘટકો ઉ૫ર ૫ડીી અસરોના સંદર્ભમાં રાંધવાની જુદી જુદી રીતોની સરખામણી કરી શકશો．
－રાંધેલા ખોરાકના ગુझો 子े જેનાથી ખોરાક સ્વાદિશ્ટ અને પૌષ્ટિક બને છે તેની પાદી બનાવી શકશો．

## C． 9 प्रस्तावना

અગાઉના，એકમ－૧ અને ‘ર’માં તમે આહાર શું છે，આપણે શા માટે તે ખાઈઓ છીએ અને આપણણ આરોગ્ય અને સ્વાસ્થ્ય માટે તે કઈ રીતે મહત્વનો છે એ શીખી ગયા．આહાર આપ૬ા શરીર માટે આવશ્યક પોષણા ઘટકો પૂરા પાડે છે તે પણ તમે વાંચી ગયા．અનાજ，કઠોળ，શકભાજી，માંસ વગેરે જેવા મોટા ભાગના ખાદ્ધ પદાર્થોને ખાતાં પહેલાં રાંધવા જ પડે છે．રાંધવાથી તે સ્વાદિષ，રંગબેરંગી，આકર્ષક અને સુપાઘ્ય બને છે．જોકે，રાંધતી વખતે પૂરતી કાળજ લેવામાં ન આવે તો ખાદ્ય પદાર્થ સ્વાEિષ，રંગીન અને આકર્ષક બનવા છતાં તેમાંના કેટલાક પોષણ ઘટકો નાશ પામે છે．આથી રાંધતી વખતે પોપશ્ ઘટકો નાશ ન પામે તેની સંભાળ રાખવી તે મહત્વનું છે．તેમ કરવામાં આવે તો જ તે આપણને પોષણની દહ્ટિઓ લાભદાયી બને છે．આ એકમમાં આપફે આહાર પોષક，આકર્ષક તથા સ્વાદિષ બનાવે તેવી ખાધ્ધ પદાર્થોને તેયાર કરવાની，રાંધવાની અને સંમિશ્રણ કરવાની રીતો વિશે જેઈશુ．．

આहાર પો甘ક，આકર્ષક અને સ્વાદિષ્ટ બનાવવા માટે તેને તૈયાર કરવામાં આવે છે તથા રાંધવામાં આવે છે．


## ૮．૨ રાંધવા માટે ખાદ્ય પદાર્થોને તૈયાર કરવા

ભાસ્તમાં，જુદા જુદા ભાગોમાં みબોહવા અને ઋતુઓ અનુસાર જુઘા જુઘ પ્રકારના ખાદ્ધ પદાર્થો મળી આવે છે．જુદા જુદા પ્રદેશોમાં લોકોની આહારની ટેવો જુદી જુદી હોય છે．તેવી જ રીતે રાંધવા માટે ખાદ પદાર્થોને તેયાર કરવાની રીતો પણા જુદી જુદી હોય છે．આમ તો દરેક જગ્યાએે બધી જ રીતોનો ઉપયોગ વધતાઓછા પ્રમાણમાં થઈ શકે，પણ કેટલીક રીતોનો ઉપયોગ બીજી રીતો કરતાં વધુ થતો હોય છે．આમાં છોલવું，કટકા કરવા，छીણવું，ખાંડવું，વાટવું，દળવું，પલાળવું，ફણગાવવું，આથોો લાવવો，મિશ્રભ કરવું વગેરે રીતો સામાન્ય છે．अપણો ઉ૫૨ દર્શાવેલી રીતોનો અભ્યાસ કરવાનો પ્રયત્ન કરીઓો અને જુઘા જુઘા ખાદ્ધ પદાર્થો માટે તેનો उ૫યોગ કેવી રીતે થઈ શકે છે તે નેઈね．
（૧）છેલવું ：બધાં તાજં ફળો અને શાકભાજઓની છાલ સપત હોય છે，જે અંદરના ભાગોનું રક્ષણ કરે છે． શાકભાજ કे ફળને ખાતાં ૫હેલાં કે રાંધતાં પહેલાં આ છાલને કાઢી નાખવાની ક્રિયાને છોલવું કહે છે．આ છલલ ડાઘાવાળી કે ગંદી હોય，પચી ન શકે તેવી ખૂૂ કડક હોય અથવા તેને લીધે રાંધેલા શાકની સ્વાદ બગડી જય તેમ હોય ત્યારે તેને છોલીને કાઢી નાખવાનું જર્રી બની જય છે．કારેલાં，સૂરણ જેવાં ધણાં શાકને રાંઘતાં પહેલાં છોલવાં પડે છે જ્યારે બટાટા，રીગણ，ટામેટાં જેવાં કેટલાંકને છાલ સાથે જ રાંધી શકાપ છે．
（૨）સમારવું અને કાપવું ：મોટા ભાગનાં ફળો अથવા શાકભાજને ઉપયોગમાં લેતાં ૫હેલાં સમારવામાં ફे કાપવામાં આવે છે．પદાર્થને સમારવાથી તેની વધુ ને વધુ સપાટી ખુલ્લી થાય છે．રાંધતી વખંતે તેને બધી બાજુથી હવા અને ગરમી લાગે છે અને તે ઝડપથી અને સારી શીતે યડી શકે છે．જુદા જુદા કદ અને આકારના ટુકડા સમારવાથી રાધેલા આહારમાં વૈવિધ્ય લાવી શકાય છે．
（૩）ખાંડgું અને છડવું ：આ પ્રક્રિયામાં ખાદ્ય પદાર્થને સરળતાથી રાંધી શકાય તેવો બનાવવા તેની જડાઈ ઘટાડી ચપ્પટ કરવા માટે તેને ખાંડવામાં આવે છે．આ માટે યોખાને છડવામાં આવે છે અને માંસને તળતાં પહેલાં તેના ટુકડાને ટીપીને યપટા બનાવવા માટે તેને ખાંડવામાં આવે છે．આમ કરવાથી માંસ જેવો ખાદ્ય પદાર્થ નરમ બને છે અને તેને રાંધવાનું સરળ થાય છે．
（૪）દળવું કे વાટુું ：ખાધ્ધ પદાર્થोને બારીક ભૂझા જેવું સ્વરૂપ આપવા માટે આ પદ્ધતિ અપનાનવામાં આવે છે．મસાલા，અનાજ જેવા સૂકા ખાદ્દ પદાર્થોને દળીને તેમનો પાઉડર જેવો ભૂકો કરવામાં આવે છે．યટણી બનાવવા માટે અને વડાં બનાવવા માટેનું ખીરું બનાવaા ભીના／પલાળેલા ખાદ્ધ પદાર્થોને વાટવામાં આવે છે． （૫）૫લાળવું ：મોટા ભાગનાં કઠોળ અને દાળને રાંધતાં પહેલાં થોડા કલાકો માટે પલાળી રાખવામાં આવે છે．આમ કરવાથી તે નરમ પડે છે અને ઝડપથી રાંધી શકાય છે．
（૬）ફમાગ પલાળી રાખવામાં આવે છે અને પછી ભીના કપડામાં બાંધી દેવામાં આવે છે અને તેમાં અંકુર ફૂટવા દેવામાં આવે છે．ચાટ અને કયુંબર જેવી વાનગીઓમાં આવા ફણગાવેલા ખાદ્ય પદાર્થોનો ઉપયોગ ધાય છે．
（૭）મિશ્રવ્વ ક૨gું ：આહાર તૈયાર કરવાની આ એક સરળ પદ્દતિ છે જેમાં જુદા જુદા ખાદ્ય પદાર્થોને યોગ્ય ચીતે બારીક સ્વરૂપમાં તૈયાર કરી તેમનું મિશ્રણ કરવામાં આવે છે．જેમ કે મિલક શેકમાં દૂધ અને ફળનું， લસ્સીમાં દહી અને પાણીનું，ખીયડીમાં દાળ અને યોખાનું，ગરમમસાલામાં જુદા જુદા તેળના અને મસાલાનું મિશ્રણ કરવામાં આવે છે．રાંધવામાં કે રાંધતાં પહેલાં ઉપરોક્ત પદ્વતિઓનો ઓકસાથે યા અલગ અલગ રીતે ઉ૫યોગ કરીને，જુદા જુઘા ખાદ્ધ પદાર્થોના મિશ્રણના સર્જનાત્મક ઉ૫યોગથી વિવિધ આકાર，સ્વ૩૫，ભાન， સુગંધ અને કેટલાક કિસ્સાઓમાં રંગ આપી શકાય છે．
（C）આથો લાવવો ：આ પ્રક્રિયામાં અનાજના દાણા અથવા લોટને વાટેલાં કઠોળ સાથે મિશ્રિત કરવામાં આવે છે અને તેને ખાટું થવા દેવામાં આવે છે．બ્રેડ，ભતુરની કહાકમાં，ઈડલી，ઢોસા，ઢોકળાં વગેરેના મિશ્રણમાં આથો લાવવાની પદ્ધતિનો ઉપયોગ થાય છે．દહી પશા આ જ પ્રક્રૅયા દ્વારા તેયાર થાય છે．આથો લાવેલા મિશ્રझમાંથી બનાવેલી વાનગી પોચી અને ખાટી હોય છે અને તેમાં শળી પડે છે．
प्रवृत्ता－q
（ૐ）તમારા વિસ્તારમાં（ક）ઉનાળામાં（ખ）શિયાળામાં અને（ગ）યોમાસામાં મળતા ખાદ્ય પદાર્થોની યાદી બનાવो．
（બ）દરેક \＃તુમાં તમને મનગમતા ખાદ્ય પદાર્ધોમાંથી ઓક લઈ તેને જુદા જુઘ આકાર અને કદમાં સમારો．
（ક）તૈયાર કરેલ ખાદ્ય પદાર્થને રાંધો．
（3）તમને કયા સ્વરૂ૫માં ખાદ્ય પદાર્થ ખાવો ગમે છે તે જુઓ．તમારા ભોજનમાં વૈવિધ્ય આવે તે માટે તમને કદાય એક કરતાં વધુ સ્વરૂપમાં ખાદ્દ પદાર્થો ખાવાનું ગમશે．
प्रवृति－z
（એ）અગાઉના એકમમાં શીખ્યા છો તે પ્રત્યેક આહારજૂથમાંથી ઓક એક ખાદ્ય પદાર્થ ૫સંદ કરો．
(બ) ખાય પદાર્થો તેયાર કરવાની જે જુદી જુદી રીતો તમે ઉમझાં જ શીખી ગયા તેનો ઉપયોગ કરીને દરેક ખાદ્ધ પદર્થ તૈયાર કરો.
(ક) તેયાર કરેલા ખાદ્ધ પદાર્થો એક જ ડિશમાં સંમિત્રિત કરવાનો પ્રયતન કરો અને કયાં મિક્રણ સૌથી વધુ રંગીન થાય છે તે જુઓ.
(ડ) તમારા મિત્રો સાથે તમારા અનુભવોની વાતો કરો.
(ઈ) બીશ લોકો તેમના ખાદ્ય પદાર્થો કેવી રીતે તૈયાર કરે છે તે જુચ. દર અઠવાડિયે એકાદ નવી રીત શીખવાનો પ્રયાસ કરો.

## ८. ૩ રાંધવની ૫દ્દતઓઓ

રાંઘતાં પહેલાં ખાર્ધ પદાર્થો તૈયાર કરવાની અનેક રીતે છે, તેવી જ રીતે તેમને રાંધવાની પફા અનેક રીતો છે. રાંધવા માટે સામાન્ય૫ણે ગરમીની જરૂ પડે છે. નીયેની બે રીતોમાંથી કોઈ એક ચીતે ગરમી આપવામાં આવે છે.
ભેજyુક ગરમીની પદ્રિિ : પાકીના માધ્યમ દ્વારા ખાદ્ય પદાર્થોને ગરમી પહેંચયડવની પદ્વતિ ભેજ્યુક્ત ગરમીની પદ્યતિ તરીકે ઓળખાય છે.

સૂકી ગરમીની ૫દતિ : ખાદ્યે પદાર્થને ઊગમસ્થાનમાંથી સીધી ઈીતે ગરમી આપવાની ૫દ્ધતિ સૂકી ગરમીની પદ્દતિ તરીકે ઓળખાય છે. કોઠા く.૧ રાંધવાની પદતિઓના પ્રકાર:

## ભેજયુખ્ત ગરમી

(૧) ઉકાળવું
(૨) સીઝવવું
(૩) ઊકળતા પાહીમાં થોડો સમય ડુબાડવું
(૪) વરાળ આપવી
(૫) દબાભથી રાંધવું
(૬) ઊકળતા પાણીમાં બાફવું
(૭) ધોડું પાણી લઈ બંધ વાસભમાં ધીમે તાપે બાફવું

## अन्य

(૧) સાંતળવું
(૨) તળવું

## С.૩.૧ ભેજયુક્ત ગરમીની પદ્રતિઓ

(૧) ઉકાનgું : એક વાસણમાં સતત ઊકળતા પાણીમાં ખાધ્ધ પદાર્થને ડુબાડીને બાફવામાં આવે તે રીતને ઉકાવવું કહેે છે. આપણે બટાટા અને अન્પ થકભાજીઓ, ચોખા, ઈંડi વગેરેને રાંધવા માટે આ પદ્દતિનો ઉ૫યોગ કરીએ છીઓ. પાણી ઊકળતું હોય ત્યારે તેનું તાપમાન $900^{\circ}$ સેન્ટેચેડ હોય છે. प्रवृत्તિ-३
(5) તપેલીમાં મધ્યમ કદના, યાર બટાટા લો.
(ખ) યારેય બટાટા ડૂબી જય તેટલું પાણી તપેલીમાં લો.
(ગ) તે તપેલીને યૂલા પર મૂકો અને પાણીને ઊકથવા દો.
(ઘ) પાણી ઊકળવા માંડે એટલે કે તેમાં પરધોટા ધવા માંડે તે સમય નોધધો.
(ચ) બટાટા નરમ પડવા માંડે ત્યાં સુધી તેને બાફો.
(છ) બટાટા નરમ પડ્યા છે કे નહ્હી તે છરીથી તપાસો. જે છરી સરળતાથી બટાટામાં ઘૂસી જય તો સમજે કे તે બફાઈ ગયા છે.
(જ) ફશીથી સમય નોંધો, અને ઉકાળીને બટાટા બાફવામાં કેટલો સમય લાગ્યો તે જુઓ.
(૨) સીઝવgું : જ્યારે પાણી કે પ્રવાહીમાં ખૂબ પરપોટા ધાય નહી તેટલી જ માત્રામાં ગરમી આપીને તેમાં ખાદ્ય પદાર્થ રાંદવામાં આવે ત્યારે તેને સીઝવવું કે ખદખદાવવું કહે છે. આમાં પાણી કे પ્રવાહીના ખૂબ જ ગીણા ઝીણા પરપેટા સપાટી પર આવે છે અને રૂટી જય છે. ઉકાળીને ખાદ્ધ પદાર્થ રાધવાની પદ્ઘતિ કરતાં આ પદ્વતિમાં વધુ સમય લ્ગે છે. ંઆ પદ્વતિમાં ખાધ્ય પદાર્થોનો આકાર સારી રીતે જળવાઈ રહે છે અને પોษણા ઘટકોનો નાશ ઓછા પ્રમાણમાં થાય છે.

પ્રવૃતિ-૩ ફશીથી કરો પરંતુ અા વખતે એે જ તપેલી અને એટલું જ પાણી વાપરીને બટાટાને ખદખદવા દો. એટલા જ કદના બટાટા લો અને તેને એેટલા જ પ્ર્માણમાં નરમ પડવા દો. સીઝવવાની પદ્દતિથી બટાટાને રાંધવામાં કેટલો વધુ સમય લાગે છે તેની નોંધ કરો.
 ખભીીમાં પાંય સેકન્ડથી માંડીને બે મિનિટ સુધી ડુબાડી રાખવામાં આવે છે. આ પદ્ધતિનો હેનુ ફળ, શાકભાજી વગેરે પરથી તેમના બંધારભમાં બહુ ફેરફાર ન થાય તે રીતે છાલ દૂર કરવાનો છે. નરમ રસાળ ફળો અને થાકભાજ ઉપર ઊકળતું પાણી રેડીને પકા આમ કરી શકાય. આ રીતે ઊકળતું પાણી રેડ્યા પછી ફળ કે થાકને થોડા સમય માટે એવા પાણીમં ડૂબેલાં રહેવા દેવાં ગેઈね. ત્પાર પછી છાલ સરળતાથી ઉતારી શકાય છે. ઉપરની બે રીતોમાંધી ગમે તે રીત વાપરી હોય, પણા ખાદ્ય પદાર્થોની છાલ ઉતારતાં પહેલાં તેમને ઠંડા પાફીમાં બોળવામાં આપેે છે. આમ કરવાથી છાલ સંકોયાય છે તેથી શાક કે ફળને અકબંધ રાખીને તેની છાલ સહેલાઈથી ઉતારી શકાય છે. ટામેટાં માટે સામાન્ય રીતે આ પદ્ધતિનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે.

## प्रवृति-प

(ક) એક કડક, પાંું ટામેટું લો.
(ખ) અહીદાર છરીથી ડીટાનો ભાગ કાઢી નાખો અને નીયેના ગોળ ભાગ પર ચોકડી પાડતા હોઈઓ તે રીતનો ચીરો મૂફો.
(ગ) તપેલીમાં પાણીને ઉકાળો.
(ઘ) ઊકળતા પાણીમાં ટામેટાંને ડુબાડો અને ત્રણ ગણો.
(ય) ટામેટું બહાર કાઢો અને ઠંડા પાણીમાં ડુબાડો. જ્યાં યોકડી જેવો ચીરો મૂફેલો હતો ત્યાંથી તમને ટામેટાંની છાલ વળેલી દેખાશે.
(છ) છાલને ખેંચો અને જુઓ કે કેટલી સરળતાથી તે ખેંચી શકાય છે. છાલ વગરનું ટામેટું ચીરીઓ કરી શકાય તેવું કડક રેે છે.
(જ) બીજં ફળો ઉ૫૨ ૫झા આ પદ્વતિ અજમાવી જુઓ.
 ખાદ પદાર્થને રાંધી શકે. એક તપેલીમાં પાણી ઉકાળતાં તેમાં વરાળ ઉત્પન્ન થાય છે અને બીજ એક નાની તપેલી એ ઊકળતા પાણ઼ીમiં મૂકવામાં આવે છે. જે ખાદ્ય પદાર્થને રાંધવાનો હોય તેને આ બીજ તપેલીમાં મૂકવામાં આવે છે. આમ, ખાદ્યે પદાર્થ બહારની મોટી તપેલીમાંના પાણીના સીધા સંપર્કમાં આવતો નથી, પણા પાણી ઉકાળવાથી ઉત્પન્ન થતી વરાળ ખાદ્ય પદાર્થના સંપર્કમાં આવે છે.

## ug̨Tri-s

બટાટાની છાલ ઉતારવાનો અ્ગખઉનો પ્રયોગ ફીીથી કરો અને બટાટાને પાણીમાં મૂร્ય વિના વરાળ આપો. બટાટાને અગાઉના પ્યોગ જેટલા જ નરમ પડતાં ૩ેટલો સમય લાગે છે તે નોંધો અને સરખામણી કરો.
(4) દબામથી રાંધjુ : ૩્ય પદ્ધતિમાં વરાળના દબામાથી ખાદ્ય પદાર્થને રાંધવામાં આવે છે. તપેલીમાં વરાળ ઉત્પન્ન કરીને રાંધવાની પદ્વતિ કરતાં અા પદ્રતિ ઝડપી છે. જે વરાળને બહાર જવા દેવામાં ન આવે તો વધુ ગરમી પેદા થાય ધે અને વાસભમાં વરાળનું હબાણ ઉત્પન્ન થાય છે. પ્રેથર કૂકર આ સિદ્રાંતને આધારે બનાવવામાં આવ્યું છે.
 પદાર્થને રાંધવામાં આવે છે. તેને ખદખદાવવાનું પશા કહી શકાય. સામાન્ય રીતે મછલી, ઈંડi, ફળો વગેરેને આ ઈીતે રાંધવામાં આવે છે.
 રહે તે રીતે થોડું પ્રવાહી લઈ વાસભાને ઢાંકધથી બરાબર ટાઇટ બંધ કરવામાં આવે છે. પાહીની સપાટીથી ઉ૫રનો ખાય્ય પદાર્થ વરાળથી રંધાય છે અને બાકીનો અડધો ભાગ ઉનકલનબિંદુથી થોડા નીયા તાપમાને (૯૮૦ સેન્ટિમેડ) સંધયય છે. રાંધવાની આ ધીમી પદ્દતિ છે અને સામાન્ય રીતે માંસ તથા દાળ વગેરે રાંધવા માટે તેનો ઉપયોગ થાય છે.

## C.૩.૨ સૂકી ગરમીની પદ્રતિઓ

ઉપર ૮.૩માં જભાવ્યા મુજબ સૂકી ગરમીની પદ્દતિથી રાંધવામાં આવનાર ખાદ્ય પદાર્થને સીધી જ ગરમી અપપવામાં આવે છે. ... ચાદ્ધ પદાર્થને રાંધવા માટે ચરબીનો ઉપયોગ પશ થાય છે. જેકે આ પદ્દતિઓમાં ખાણી ⿳े વરાથળનો C ાયોગ કરવામાં આવત્ો નથી.
(૧) શેકવું : આ પદ્ધતિમાં ખાદ્ય પદાર્થને ગરમીના ઊગમસ્થાનના સીધા સંપકમાં લાવવામાં આવે છે. ખાદ્ય પદાર્થને અવારનવાર ચરબીમાં બોળી ચૂલા પર ઉપરં વારંવાર ઊંધોચત્તો કરવામાં આવે છે. ખોરાકને સળગતા કોલસા ઉપર ભક્ઠીમાં કે ઓવનમાં શેકી શકાય છે. રોટલી, ભાખરી, તંદૂરી નાન, તંદૂરી ચિકન, ફિશ ટીકા, કબાબ વગેરે આ રીને શેકીને બનાવવામાં આવે છે.
(૨) ભૂંજંું : ધાતુની જળી ઉપર ખાદ્ધ પદાર્થને મૂકીને જળીને ગરમીના ઊગમસ્થાન પરથી સીધી ગરમી આપવામાં આવે છે. માંસ, મરઘી કે માછલીના નરમ ટુકડાઓને તેમની સપાટી કડક તપપીરિયા રંગની બનાવવા માટે મોટે ભાગે આ પદ્દતિનો ઉપયોગ કરાય છે. જે જ્રેડને જળી ઉ૫ર અથવા સળગતા કોલસા ઉ૫૨ ભૂંજવામાં આવે તો તેને ‘ટોસ્ટિંગ' (toasting) તરીકે ઓળખવામાં આવે છે.
(૩) બંધ વાસફામાં શેકવું : આ પદ્દતિએ ખાદ્ય પદાર્થને શેકવા માટે જેની આજુબાજુ ગરમ હવા ફચી શકે તેવા સાધન(ઓ૧ન)ની જરૂ પડે છે. રાંધવાની આ ફ્કિયા દરમિયાન ખાદ પદાર્થમાંથી છૂટતી જરાળ અને
$l$ ગરમી સાથે ભળીને ખાદ્ય પદાર્થને પકવે છે. આવી રીતે શેકેલા ખાદ્ય પદાર્થ ઉપરથી કડક અને કથ્થાઈ
ની સપાટીવાળા હોય છે, જ્યારે અંદરથી પોયા અને જળીવાળા હોય છે. કેક અને બિસ્કિટ તેનાં ઉદાહરણો છે.

## С.૩.૩ રાંધवાની अન્ય રીતો - સાંતળવું અને તળgું

(૧) સાંતળgું : આ પદ્ધતિમાં તપેલી કે તવીમાં માત્ર તળિયે લાગે તેટલા જ પ્રમાણમાં તેલ કે ચરબી લઈને ખાધૈ પદાર્થને રાંધવામાં આવે છે. તે ૧ખતે ખાધ પદાર્થને વાસણમાં યમયા કે તાવેથા વડે વારંવાર ઉથલાવવામાં આવે છે જેથી બધા જ ટુકડાઓને તેલ કે ચરબી સરખી ચીતે લાગે. ખાય્ય પદાર્થમાંથી નીકળતી વરાળની મદદથી પદાર્થ ઝડપથી રંધાई જય તે માટે સામાન્ય રીતે વાસણને ઢાંકી દેવામાં આવે છે. સામાન્ય રીતે શાકભાજી, માંસના નાના ટુકડા, કઠોળ વગેરે આ રીતે રાંધવામાં આવે છે. જે રસાદાર વાનગી બનાવવી હોય તો સાંતળેલા ખાદ્ય પદાર્થમાં પ્રવાહી ઉમેરવામાં આવે છે. યોપડાં કે ઢેબરાં ૫ણ આ રીતે બનાવાય છે. વળી રાંધવાની આ પદ્ધતિથી તૈયાર કરેલી વાનગીમાં રાંધવા માટે સમારવામાં આવેલા ટુકડા છૂટા રહી શકે છે.
(૨) તળવું : ખાધ્ધ પદાર્થને ગરમ તેલ કે યરબીમાં સંપૂર્ણપફે યા થોડા પ્રમાણમાં ડુબાડીને રાંધવાની રીતને ‘તળવું' કહેવામાં આવે છે. અા પદ્ધતિમાં ખાદ્ય પદર્થ ગાઢા સોનેરી રંગનો થાય અને તેની સપાટી કડક થાય પછી તેલની બહાર કાઢવામાં આવે છે. ભારતમાં ખાદ્ધ પદાર્થો કઢાઈ કે તાંસળીમીં તળવામાં આવે છે. તળેલો પદાર્થ ઝારાથી બહાર કાઢવામાં આજે છે. પૂરી, ભજિયાં જેવા અનેક ખાદ્ધ પદાર્થો આ રીતે તળીને બનાવવામાં આવે છે.

ઘણી વાર રાંધવા માટે માત્ર એક જ પદ્દતિનો ઉપયોગ કરવામાં આવતો નથી. આપણે નીચેની પ્રવૃતિતઓ કરીએ અને આહારની જુદી જુદી વાનગીઓ બનાવવા માટે રાંધવાની કઈ કઈ પદ્ધતિઓો એકત્રિત કરવામાં આવે છે તે જેઈએ.

## प्रqृत्ति-૭

૧. તમારા ઘરમાં આહાર કેવી રીતે રાંધવામાં આવે છે તેનું નિરીક્ષણ કરે. નીયેની વાનગીઓ બનાવવામાં કઈ કઈ પદ્દતિનો ઉપયોગ થયો તે નોધો :
(ક) સૂકી ભાજ્જ
(ษ) દાથ
(๗) રોટલી
(ઘ) શીરો
૨. તમને સૌથી વધુ ભાવતી હોય તેવી બે વાનગીઓ પસંદ કરો અને તે બનાવવા માટે કર કઈ પદ્ધતિઓનો ઉપયોગ થયો છે તેનું વર્ણન કરો.

## C. રાંધતાં પહેલાં અપનાવાયેલી પદ્દતિઓની ખાદ્ય પદાર્થોની ગુભવ્તા ઉ૫ર अસર

ખાદ્ધ પદાર્થોને રાંધવા માટે તૈયાર કરવા વપરાતી પદ્રતિઓ વિશે તમે શણો છે. હવે આપણે આ પદ્દતઓથી ખાદ્ધ પદાર્થના સ્વરૂ૫, સ્વાદ, સોડમ અને પોษણ ઘટકો ઉ૫ર કેવી અસર થાય છે તે જેઈથું.

## ८．૪．૧ છોલવું

શાકભાજી અને ફળોમાં રહેલાં વિટામિનો અને સોડમ આપતાં સંયોજનો પાહીમાં દ્રાવ્ય હોય છે．૧ળી，આવા પદાર્થો છાલની નજ઼ક હોય છે．જ્યારે ફળ અથવા શાકને છોલવામાં આવે ત્યારે સપાટી પર ભેજ આવે છે અને તેમાંનાં કેટલાંક દ્રવ્યો નાશ પામે છે．આ કારહે છોલેલાં ફળ કે શાકની સુગંધ ઝડપથી ઊડી શય છે， અને તે જલદીથી સુકાઈને，ચીમળાઈ અથવા સંકોચાઈ જય છે．છોલેલાં શ્શાક યા ફળે કંઈક અંથે નરમ થઈ જય છે અને ઉત્સેયકો અને સૂક્ષ્મ જવોથી બહુ સહ્લાઈથી બગડી શકે છે．હવા ખાદ પદાર્થના સંપર્કમાં આવે છે અને ઑક્સજનની હાજરીને કારણે પદાર્થમાં ફેરફારો થાય છે．આ ફેરફરો ખાદ્ય પદાર્થના રંગ， સ્વ૩૫ અને પોષણમભૂલ્ય ઉપર અસર કરે છે．વિટામિન બી અને સી એવા પોષણ ધટકો છે જે સરળતાથી નાશ પામે છે જ્યારે કાર્બોદિત પદાર્થો，પ્રોટીન અને ખનિજ ક્ષારોને અસર થતી નથી． ખાદ પદાર્થોને તાજ રાખવા અને તેનો સ્વાદ，સોડમ તથા તેનું પોષણમૂલ્ય જળવી રાખવા નીચેની બાબતો યાદ રાખો：

१．अनिवાર્ય હોય તો જ છોલવાનું રાખો．
૨．રાંધવાના થોડા વખત પહેલાં જ છોલો．
૩．બને તેટલી પાતળી છાલ ઉતારો．
૪．ફળ યા શાકને છોલતાં પહેલાં બરાબર ધુઓ．
૫．છેલ્યય પછી કદી ના ધોશો．

## ૮．૪．૨ કાપવું，સમારવું，કાતરી પાડવી

ખાદ્ય પદાર્થને કોઈ પણ સ્વરૂ૫ 子 કદના ટુકડામાં સમારવામાં આવે ત્યારે ખાર્ધ પદાર્થની વઘુ સપાટી હવા， સૂક્ષ્મ જ઼વો અને ઉત્સેચન क્કિયા માટે ખુલ્લી બને છે．જેમ વધારે ઝીપું સમારવામાં આવે તેમ પોષણ ઘટકોનો નાશ પણ વધુ થાય છે．લોખંડની છરીથી સમારવાથી આયર્ન વધે છે પણ તેનાથી ખાદ્ય પદાર્થ સહેલાઈથી ભૂખરા રંગનો થઈ જય છે．પોષણા ઘટકોને જળવી રાખવા માટે નીચેની બાબનો યાદ રાખો ：

9．ધોયા પછી અથવા છોલ્યા પછી તરત જ સમારો．
2．બઠુ નાના ટુડડા ના કરતાં મદયમ કદના ટુકડા કશે．
3．સમારલા ખાઘ પદાર્થન લાંબા સમય સુધી ખુલ્લા ન રાખો．
૪．રાંદયા પછી ખોરાકન લાંબા સમય સુધી મૂકી ના રાખો．
૫．કુદરતી इંગ જળવી રાખવા માટે ૨ટ્ટીલનાં છરી－ચપપપાં યા અન્ય સાધનો વાપરે．
૬．ઓકસરખાં અને સારા આકારનાં પતીકાં ૫ડે તે માટે ધારદાર છરી વાપスो．

чaçite
（5）થોડા બટાટા લો．ધુઓ અને સ્ટેનલેસ સ્ટીલની છરી કે છોલવાના યપ્પુથી બટાટા છોલો．
（凶）૨૦થી ૩૦ મિનિટ સુધી એને બાજુમાં મૂકી રાખો．
（ગ）બીજે એક બટાટો છેલો．તેના મોટા કટકા કરી થોડા સમય માટે બાજુમાં મૂકી રાખો．
（ધ）બીશ ઓક છોલેલા બટાટાનાં પાતળાં，નાનાં પતીકાં કરો અને થોડા સમય માટે બાજુ પર મૂકી રાખો．
प्रवृति－e
૧．પ્રવૃત્તિ－૮ ફરીથી કરો，પણ અા વખતે લોખંડની છરી વાપરો．
૨．બટાટાના ટુકડાના જુઘા જુદ નમૂનાઓમાં ભૂખરો રંગ આવવાની પ્રક્રિયા તપાસો．તમે જેશે કે ：
（ક）સ્ટીલની છરીથી પાડેલાં પતીકાં કરતાં લોખંડની છરીથી પાડેલાં પતીકાંનો રંગ વધુ ભૂખરો થશે．
（૫）મોટાં પતીકાં કરતાં નાનાં ૫તીકાં વધુ ધેરા રંગનાં થયાં હશે કાર૬ા કે તેની વધુ સપાટી હવાના સંપર્કમાં આવે છે．
જુદાં જુદાં ફળો અને શાકભાજ પર આ પ્રવૃત્તિ અજમાવી જેઈ શકાય．

## C．૪．ও ખisģ่

ખાંડવાથી ખાદ્ય પદર્થનો મૂથ આકાર બદલાઈ ગય છે．પરંતુ ખાસ કરીને માંસ જેવા ખાદ્ય પદાર્થો નરમ પડે છે．તેમાંથી થોડો ભેજ જતો રહે છે અને સપાટી ઉપરનાં થોડાં વિટામિનો પझા ધટે છે．પ્રોટીન અને ખનિજ

આારોને કોઈ અસર થતી નથી. સેલ્યુલેનિક (cellulosic) રેસાઓ જેવા જટિલ કાર્બોદિત પદાર્થો તૂટી જય છે અને તેમને ઝડ૫ધી રાંધવાનું તથા પયાવવાનું સહેલું પડે છે. અનાજને ખાંડવામાં આવે તો તેનાં બાદ્ય ૫૩ નાથ પામવાનો अને તેभાં રેલાં ધી-સમૂહનાં વિટામિનોનો નાશ થવાનો સંભવ રહે છે.

## ખાદ્ય પદાર્થન ધોઇ, સૂકવી અને પછી ખાંડવો જેઇએ.

## C. $\% . \gamma$ Eงggं \} al2gु

ખાદ્ય પદર્થને વાટવામાં જ્યારે પાફીનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે ત્યારે તેની સોડમ અને પોખફ ઘટકો નાથ પામે છે. ખાદ્ધ પદાર્થના સ્વ૩૩ અને રંગમાં પભા જ્રેફાર થાય છે. જેક કેટલાક ખાદ્ય પદાર્થોને શેક્યા પછી સૂકા ને સૂકા દળવામાં આવે તો તેમની સુગંધમાં વધારે ધાય છે. તા૭ દળેલી કૉઝી, છૂું અથવા સંભારનો મસાલો આનાં ઉદાહરણો છે. તમારાં માત્ય કે મિત્રો પાસેથી ખાદ્ધ પદાર્ધને શા માટે વાટવા યા દળવામાં આવે છે તે શેધી કાઢો. તેઓો તમને કદાય એમ કહેશે કે તેમ કરવથ્ી સુગંધમાં વદ્યારો થાય છે. સામાન્ય રીતે બે ખાદ્ધ પદાર્થોનું યા બે ધટક દ્રવ્યોનું મિશ્રહ્વ કરવા માટે તેમને વાટવા યા દળવામાં આવે છે, આવું મિશ્રણ તેમને જુદું સ્વ૩૩ આપ૧ા તથા તેમાં સુગંધ આણ્વા માટે કરવામાં આવે છે.

## C.४.4 पલાળg่

જ્પારે ખાદ્ય પદાર્થને પાણીમાં પલાળવામાં આવે અને પછી તે પા઼્ીને ફેંકી દેવામાં આવે ત્યારે ખાદ્ય પદાર્થમાંના જળદ્રાવ્ય તેવા પોצા ધટકો ધ્યાવાઈ જય છે. ખપદ્દ પદર્ષ પાણીને શેષે છે તેથી તે નરમ બને છે. આવો નરમ પદાર્થ ધ૬ી સરળતાથી રાંધી તથા પય્યી શકાય છે. જે ખાદ્ધ પદાર્થને લાંબા સમય સુધી પલાળી રાખવામાં આવે અને પાહીને ફંકી દેવામાં આવે તો તેની સોડમ નાશ પામે છે.

યાદ રાખ્ો:
9. પલાળવા માટે ખાઘ પદાર્થ ડૂબો તે માટે જરૂ૨ જેટલું જ પાણી લો.
2. ખાઘ પદાર્થન લાંબા સમય સુધી પલાળી ન રાબો.
3. જે પાણીઆiં ખાદ પદાર્થ પલાળવામાં આાવ્યો હોય એ પાણી રેંડી ન દો.

## C.7.૬ ₹ゅगयवg่

ખાદ્ધ પદર્ધને પલાળવા્્ી થોડું નુકસાન થાપ છે ખરું પફ્ તેમાં ફભગા ફૂટાથી એે નુકસાનનો બEલો મળી જય છે. જ્યારે કઠોળ કે અનાજમાં ફભગા ફૂટે છે ત્પારે વિટામિન સી અને બી-સમૂૂનાં વિટામિનોમાં વધારો થાય છે. ખાસ કરીને કોઈ ચત્રુમાં તાજં લીલાં શાકભાળ ન મળતાં હોય ત્યારે આહરરમાંથી આ વિટામિનો મેથવaાની આ એક અગત્યની ફીત છે. અનાજ યા કઠોળને ફભગપવવાથી તેનો રંગ સુધરે છે, તે નરમ બને છે અને તેની તાછ સોડમ આવે છે - એ અનાજ અને કઠોળને ફભગાવવાના ફાયદા છે. ખાદ્ય પદાર્થમાં જે
 सારો धाय को

## C.૪. $\odot$ आथो ब॥aવो

આથો લ્ય૧વાની પદ્દતિનો ઉપયાંગ કરવાથી ખાદ્ય પદાર્થ થોડો ખાટો, પોયો અને જળીદાર થાય છે અને ભેગા કરેલા ખાદ્ધ પદાર્થોના પ્રકારના અધયરે આથે લવેલ વાનગીની પૌત્કિતા નકકી થાય છે. સામાન્ય રીતે આ પદ્રતિ પ્રોટીનને વધુ પાયનક્ષમ બનાવવામાં મદદ કરે છે અને બી-સમૂહનાં વિટામિનોના પ્રમાણામાં વધ્ધરો કરે છે.

## 

મિશ્રણની ગુઘ્ત્તની ખસસિયતો કઈ જતના ખયય્ય પદાર્થોનું મિશ્રણ્ કરવામાં આવ્યું છે તેના પરથી નકકી થાય છે. જે ખાદ્ય પદાર્થોનું મિશ્રવા કરવાનું હોય તે તમામ ખાદ્ય પદર્થો મિશ્ન થઈ શકે તેવા સ્વરૂમાં હોવા જેઈએ. મિશ્રફની સુગંધ અને તેના સ્વરૂનો આધાર મિभ્રિત કરવામાં આવેલા ધટકો દળેલા છે કે વાટેલા છે કે ઝીફ્ય ટુકડા કરેલા છે તેના પર છે. લસ્સી જેવi કેટલાંક મિશ્રણો મિશ્ર કર્યા પછી તરત જ વપરાશમાં લેવામાં આલે. છે. તેના પોષમમૂલ્યનો આધાર તેમાં કેટલા પ્રમાકામાં દહી, મલાઈ અથવા ખાંડ કે મીીું નાખ્યાં છે તેની ઉ૫૨ ૨હે છે. ઓવી જ શીતે જ્યારે અનાજ અને દળનું કે કઠોળનું મિશ્રધ કરવામાં આવે ત્યારે, મિશ્રણના પોษશ્વ ધટકો કયાં છે તે અનાજ, દાળૂ કે કઠોળના પોષભા ધટકોના આઘારે નકકી થશે.

## xवृत्ति-१०

 તેવા આહારની યાઢા ધનાલો.

## ■丁 તમારી પ્રગતિત યકાસો :

(૧) ખાદ્ય પદાર્થોના પોંણ ઘટકો ઉપર સમારવાની, ચીરવાની, કટકા કરવાની અને પલ્યળવની પદ્વતિઓની શી અસર થાય છે ?
$\qquad$
$\qquad$
$\qquad$
$\qquad$
$\qquad$
$\qquad$
$\qquad$
$\qquad$
$\qquad$
$\qquad$
$\qquad$
(૨) ફણગાવવાની અને આથે લાવવાની પદ્વતિઓના થા લાભ છે ?
$\qquad$
$\qquad$
$\qquad$
$\qquad$
$\qquad$
$\qquad$
$\qquad$
$\qquad$
$\qquad$
$\qquad$

## ८.૫ રાંધवાની ૫દ્રતિઓની ખાદ્ય પદાર્થો ઉ૫ર થતી અસર

રાંધવાની સૂકી પદ્રતિઓ કરતાં ભેજયુક્ત પદ્દતિねોાં પોપણ ધટકો વધુ નાથ ખામે છે. કેટલાક પોપફા ઘટકો-ખાદ પદાર્થો-ગરમીના સંપફમાં આવવા છતાં જેમના તેમ જળવાઈઈ રહે છે. તેથી ખાદ્ય પદાર્ષની પો૫ણા અંગેની ગુણવત્તાનો આધાર તેને કેટલા તા૫માને અને કેટલા સમય સુધી રાંધવામાં આવે છે તેના પર રહે છે. લીલાં પાંદડાંવળાં શાકભાજ, તૂરિયi, દૂધી જેવા ખાદ્ય પદર્ધોમાં વદ્યરે ભેજ હોય છે અને એવા ખાર્ય પદાર્થો ગરમ થતાં તેમાંના ધણા પોษફા ઘટકોનો નાશ થાય છે, જ્યાર કઠમા અને ઓછા ભેજવાળી વસ્તુઓ ૫૨
 દેવામાં આવે તો પોષણા ધટકો સારા પ્રમાભમાં વેડફાઈ જ્રય છે.
રાંધતી વખતે વપરાત્ કેટલાક ઍસિડની હાજરીને કારણે કેટલાક ખાધ્ધ પદાર્થોના કુદરતી રંગો પભા ધોવાઈ

 માટે લીલાં પાંહડાંવાવાં થકભાજ ઝડપથી રાંધવા સલ્હભયું છે. રાંધવાની સૂકી પદ્રતિએોમાં ખાધ્ય પદર્થોનો
 સપાટીને વધુ કડક બનાવે છે અને તેની સોડમ, ભેજ તथા પે૫કા ધટકો સાયવી રાખે છે. આવા ખાદ્ય પદાર્થનું સ્વરૂપ બહારથી કડક અને અંદરથી પોયું હોય છે. લોકો સામાન્ય૫ણે એવું માનતા હેય છે કે તળેલી વાનગીઓ પોષણદા૫ક હોતી નથી. હકીકતમાં આ સાચું નદી. જે આવી વાનગીઓને યોગ્ય તાપમાને ઝડપથી રાંધવામાં આવે તો ગુઘવત્તાં તે ઉત્તમ બને છે.

# તમે બીમાર હો r્યાર જ માત્ર તળેલી વાનગીઓન પચાવવાનું અઘરં બને છે. 

પોષક ધટકોની શળવવણી માટે રાંધવાની ભેજયુક્ત પદ્ધતિઓ સારી છે, જે યોગ્ય તાપમાને સીઝવવામાં આવે તો તેમાં ઉમેરેલાં પ્રવાહીનો રસાવાથાં શાક, દાળ, સૂપ વગેરે વાનગીઓ બનાવવામાં ઉપયોગ થઈ જય છે. આમ કરવાથી પોષણ ઘટકો વેડફાઈ જતાં નથી. માંસ, માછલી, ઈંડાં વગેરે જેવી પ્રોટીનસભર વસ્તુઓ રાંધવા માટે સૂકી ગરમીની પદ્દતિ વધુ પસંદ કરવામાં આવે છે.
ભારતમાં ભજિયાં, રસાવાળાં શાક જેવી વાનગીઓ બનાવવામાં સૂકી ગરમી અને ભેજયુક્ત ગરમીની ૫દ્દતિઓનું સંયોજન કરવામાં આવે છે.

## Ш તમારી પ્રગતિ યકાસો :

(૩) રાંધવાની કઈ પદ્ધતિમાં વધારે પોષણ ધટકો નાશ પામે છે : સૂકી ગરમીની પદ્ષતિથી કે ભેજયુક્ત ગરમીની ૫દ્ઘ $થ$ ?
(૪) ભેજયુક્ત ગરમીની પદ્વતિ દરમિયાન પોષણ ઘટકોને વધુ સારી રીતે જલવવવા માટે તમે શું કરશો ?

## ૮.૬ સારાંશ

મોટા ભાગના ખાદ્ધ પદાર્થોને આરોગવામાં આવે તે પહેલાં તેને તૈયાર કરવાની અને રાંધવાની જરૂર રહે છે. એનાં કારણો નીયે મુજબ છે :
(૧) મોટા ભાગના ખાઘ પદાર્થોને તેના મૂથ સ્વરૂ૫માં કાચા ખાઈ શકાતા નથી. ખાતાં પહેલાં તેને ધોવા જેઈએ, તૈયાર કરવા જેઈએ અને રાંધવા જેઈએ.
(૨) રાંધતી વખતે ગરમી આપવાથી ખાદ્ય પદર્થ વપરાથ માટે સલામત બને છે.
(૩) ફણગાવવાથી અને આથો લાવવા જેવી પદ્વતિઓથી ખાદ્ધ પદાર્થની ગુझવત્તામાં વધારો થાય છે.
(૪) ખાદ્ય પદાર્થોને રાંધવાની વિવિધ પદ્ધતિઓનું રયનાત્મક રીતે સંયોજન કરવાથી ભોજન રસદાર અને વૈવિધ્યપૂર્天 બને છે.
રાંધવાની ભેજયુક્ત ગરમીની ૫દ્રતિમાં ઊંચા તાપમાને લાંબા સમય સુધી રાંધવું ૫ડતું હોવાથી પોષણા ઘટકો વધારે પ્રમાણમાં નાશ પામે છે. રાંઘતી વખતે ઍસિડમય અને બેઇઝમય પદાર્થો ઉમેરવાથી ખાદ્ધ પદાર્થોના સ્વ્૩૩ ૫૨ અસર થાય છે. ઔસિડથી સ્વ૩૩ કડક બને છે જ્યારે બેઇઝથી વનસ્પતિમાંનું સેલ્યુલોઝ તૂટે છે અને ખાદ્ધ પદાર્થને ધદ્ટ બનાવે છે. રાંધવાની પદ્દતિઓ અને રાંધવાના ખાધ્ય પદાર્થોની પસંદગી આપણે કેવા સ્વરૂપની, કેવા સ્વાદવાળી અને કેવા રંગવાળી વાનગી બનાવવી છે તેના આધારે નક્કી થાય છે. સ્વાદ અનં પોษણ ધટકોની શળવર્રી માટે નીચેનું માર્ગદર્શન ઉપયોગી બનશે :
૧. ખાદ્ય પદાર્થને બરાબર ધ્યોઈ નાબો અને શક્ય હોય ત્યાં છાલ સાથે રાધો.
૨. શક્ય તેટલી પાતળી છાલ ઉતારવાનો પ્રયાસ કરો.
3. ખાદ્ય પદાર્થને સમાર્યા પછી નહી, પભ સમારતાં પહેલાં ઘુઓ.
૪. રાંધવાના થોડા સમય પહેલાં જ ખાદ્ધ પદાર્થોને તૈયાર કરો.
૫. જે પાણીમાં ખાદ્ય પદાર્થને પલાળવામાં આળ્યો હોય તે અધવા જેમાં તે રાંધવામાં આવ્યો હોય તે પાણી ફેંકી ન દ્તિતા ઉપયોગમાં લો.
૬. ઝડપથી અને શક્ય તેટલા નીયા તાપમાને ઓછી ગરમીથી રાંધો.
9. ઉત્તમ રંગ, સોડમ અને પોષણા ઘટકો મેળવવા માટે જે તે સતુમાં થતા ખાદ્ધે પદાર્થો પસંદ કરો.
૮. જે ખાદ્ધ પદાર્થ રાંધવાનો હોય તેને રાંધવાની યોગ્ય પદ્ઘતિ પસંદ કરો.

૯．\｛ીગણા，બટાટા，સકરજન，જ઼વા જેવા ખાદ પદાર્થોના કુદરતી રંગ শળવી રાખવા માટે સ્ટીલનાં છશી－

स्वाE અने પોષણ ધटકોની அヘ๙વણી ચપ્પાનો ઉપયોગ કરો．વધુમાં，રાંધતાં પહેલાં તેમની પર કાપડનો ભીનો કકડો ઢાંકી રાખો અથવા રાંધતાં પહેલાં તેમને મીઠાવાળા પાણીમાં યા ચાસણીમાં બોળો．

## ८．૭ તમારી પ્રગતિ ચકાસવા માટેના જવાબો

（૧）સમારવું，ચીરવું，કટકા ક૨વા ：કોઈ પશા સ્વ૩૩પમાં કે કદમાં ખાદ્ધ પદાર્થને સમારવાથી ખાદ્ય પદાર્થની વદ્યુ સપાટી પર હવા，સૂક્ષ્મ 刃વો ઉપર ઉત્સેયન क્ઞિયાની અસર ધાય છે．એનાશ્રી પોષણ ધટકો નાશ પામે છે．ખાધ પદાર્થને જેટલો ઝીફો સમારવામાં આવે તેટલો પોપક ઘટકોનો નાશ વધુ થાય છે． પલાળુું ：જ્યાેે ખાદ્ય પદાર્થને પાણીમાં પલાળવામાં આવે અને એ પાણી ફૅકી દેવામાં આવે ત્યારે પાણીીમાં ઓગળી શકે એવા પોષફ ઘટકો વેડફાઈ જય છે．
（૨）ફझગાવવાના લાભો：
（ક）વિટામિન સી અને બી－સમૂહનાં વિટામિનોનું પ્રમાણ વધે છે．
（凶）રંગ，સ્વરૂ૫ अને સોડમમાં સુધારો થાય છે．
（ગ）ખાદ્ધ વાનગીમાંના ઝેરી પદાર્થો નિષ્કિય બને છે અને સ્વાદ સુઘરે છે．
આધો લાવવાના લાભો ：
આ પ્રક્રિયા પ્રોટીનની પાયનક્ષમતા સુધારે છે અને બી－સમૂહનાં વિટામિનોનું પ્રમાણ વધારે છે．
（૩）ભેજયુક્ત ગરમીની પદ્ધતિ．
（જ）રાંધવા માટે ધીમે તાપે ગરમી આપવામાં આવે તો પોษણા ઘટકોની જળવહ્વી સારી રીતે થર શકે છે અને પ્રવાહી ફંકી ન દેતાં તેનો ઉપયોગ દાળ કે સૂપ，રસાચાળાં શાક જેવી વાનગીઓ બનાવવામાં કરી લેવામાં આવે તો પાંષશ ધટકો જથવાઈ રહે છે．

## પ્રાયોડિક અભ્ય્ય

૧．તમારા ઘરમાં નીયે જ્ાવેલા ખાધ પદાર્થો રાંધવા માટે કઈ પદ્ધતિઓનો ઉપયોગ થાય છે તેની યાદી બનાવો：
（s）યોપ્પા
（ખ）ધઉ્ઉ／જુવાર／બાજરી／મકાઈ／રાગી
（ગ）ઘળ
（घ）દूध
（ચ）લીલાં પાંદડાંવાળાં શાકભાળ
（છ）अन્ય શાકભાજ
૨．ઉ૫૨ ૧માં દર્થાવેલા ખાદ્ધ પદર્થોની વાનગીઓ રાંધતાં તેના કદ，સ્૧૩૩૫ અને રંગમાં થતા ફેરફાર જુઓ अને નોંધો．

## એકમ-૯ : ખાવા માટે સલામત આહાર બનાવીએ

આ એકમમાં તમે વ્યક્તિગત આરોગ્યના તથા સલામત આહારને લગતા કેટલાક સામાન્ય નિયમો શીખશો. જે આ નિયમોનું પાલન કરવામાં આવે તો યેપથી થતા રોગોને અટકાવી શકાય છે. તેને નિયંત્રભમાં લાવી શકાય છે.

## માળખું :

૯.O હેનુ
૯.૧ પ્રસ્તાવના
૯.૨ આહાર अને વ્યક્તિગત આરોગ્ય
૯.૩ રોગોનો ફેલાવો થતો અટકાવવો
૯.3.9 ખાદ્ય પદાર્થોથી ધતા રોગોનો ફલાવો અટકાવવો
૯.૩.૨ વાસણોંથી થતા રોગોનો ફ઼યાવો અટકાવવો
«.3.3 પાણીથી થતા રોગોનો ફ઼લાવો અટકાવaો
૯.૩.૪ રાંધવાની અને પીરસવની ચીતોથી થતા રેગોનો ફેલાવો અટકાવવો
e.૪ સારાંશ
૯.૫ પારિભાષિક शબ્દો
૯.૬ તમારી પ્રગતિ ચકાસવા માટેના જવાબો

## ૯.O હेतु

જ્યારે આ એકમ પૂરું કરશો ત્યારે તમે:

- રાંધતી અને પીરસતી વખતે આહારની સ્વચ્છતા અને વ્યક્તિગત આરોગ્યના સામાન્ય નિયમોનું પાલન કરી શકશો.
- షેપ લગાડવાના માધ્યમ તરીકે ખોરાક કેવી રીતે કામ કરી શકે તે વર્વવી શકશે.
- યેપી રોગોના ખોરાક દ્વારા ફેલાવાને અટકાવવા માટે તમે કેવાં પગલાં ભરશો તેની યાદી આપી શકશો.


## ૯.q प्रસ્તાવના

ખંડ-૧માં તમે આહારનાં વિવિધ કર્યો, આહારની વપરાશ અને ખાધ પદાર્થોના મૂથભૂતજૂથ અંગે શીખી ગયા છો. ‘ખંડ-૨'ના આગળના એકમોમાં તમે યોગ્ય આહાર કેવી રીતે પસંદ કરવો તે અને સ્વાદ અને પોષક ધટકો જળવાય તેની ખાતરી રહે તેવી રાંધવાની ૫દ્ધતિઓનો ઉ૫યોગ કરી આહાર બનાવવાનું શીખી ગયા છો. પરંતુ તમે એ જભો છો ખરા કे ખરેખર આહાર લો તે પહેલાં તમારે બીજ ઘણીબધી બાબતોનું ૫ણ ધ્યાન રાખવું જેઈએ ? તમે બજરમાં જઓ છો, યોગ્ય ખાદ્ધ પદાર્થ પસંદ કરી ખરીદો છો અને કદાય તેને રાંધો અને ખાઓ તે પહેલાં થોડા સમય માટે સંઘરી રાખો છો. આ દરેક તબક્ક ખાદ્ધ પદાર્થો પ્રદૂષિત થવાની ઘણી શક્યતાઓ હોય છે. તેથી તમે ખાદ્ધ પદાર્થ પાછળ જે નાણાં ખર્યો છો તેનું વધારેમાં વધારે વળાતર મેળવવા માગતા હો તો તમારે ખાદ્ધ પદાર્થો લાવવા-લર જવામાં, રાંધવામાં અને પીરસવામાં સાવયેતી રાખવી જ જેઈએ. સા એકમમાં આપફે, આપણો આહાર ખાવા માટે સલામત છે અને કોઈ પણા જતના યેપથી મૂક્ત છે તેની ખાતરી માટે કયાં પગલાં લઈ શકીએ એ વિશે શીખીશું.

## ૯.૨ આહાર અને વ્યકિતગત આરોગ્ય

આહાર એ એક એવું સંભવિત માધ્યમ છે જેના દ્વારા યેપી રોગો ફેલાઈ શકે છે. આથી આહારની સ્વચ્છતા એ એક એવું મહત્વનું પરિબથ છે 子े જેનો મભાવ આહારની શરીર પર થતી અસર પર પડે છે. એટલે આહાર દ્વારા કોઈ ચેપનોં ફેલાવો થતો અટકે તે માટે આહાર તંયાર કરતી વખતતે સ્વચ્છતા શળવવી એે ખૂબ મહત્વનું બની જય છે. આહારની સ્વચ્छતાનાં ઊંયાં ઘોરણો માટે તમારે નીયે જણાવેલી સાવયેતીઓ રાખવી শેઈએ:

૧．ખાદ્ધ પદાર્થનો ઉપયોગ કરવાનું શરૂ કરો તે પહેલાં તમારા હાથ સાબુ અને પાણીધી ધોવા નોઈએ અને પછી સ્વચ્છ કપડાથી લૂછી નાખવા શેઈએ．
૨．તમારા નખ ટૂંકા અને સ્વ્છ રાખો．
૩．તમારા હાથ કે આંગળીઓ પર જે કોઈ ધા પડ્યા હોય તો રાંધતાં પહેલાં ધા પર સ્વચ્છ પાટો બાંધી દેવો જેઈએ．
૪．તમને હાથે ક્યાંય પરુ ધયું હોય યા કોઈ અન્યુ પ્રકારનો યેપ લાગ્યો હોય તો તમારે ખાદ્ધ પદાર્થો રાંધવા યા તૈયાર કરવાથી દૂર રહેવું જેઈએ．
૫．ખાદ પદાર્થોને રાંધતી કे તેયાર કરતી વખતે નાક，વાથ યા શરીરના કોઈ પણ ભાગને સ્પશ્શ ન કરે．
૬．ખાદ પદાર્થ પર છીક કે ઉઘરસ ખાવાનું ટાળવું જેઈએ．
૭．ખાદ્દ પદાર્થને રાંધતી વખતે તેનો સ્વાદ યાખવા યમચીનો ઉપયોગ કરવો જેઈએે．એઠી આંગળી ચાટીને સ્વાદ યકાસવો નહી．યમર્ચીનો ઉપયોગ કરતી વેળાએ પણ，ચમચીનોં એક વાર ઉપયોગ કર્યા પછી તેને ઘોઈને જ ફરીથી ઉ૫યોગમાં લેવી．ઘોયા વગર તેનો ફરીથી ઉપયોગ ન કરવો જોઈね．
く．રાંધવાની આખી જગ્યા，રાંધવાનાં，પીરસવાનાં તથા જમવા માટે ૧૫રાતાં વાસણો સ્વ્્છ રાખવાં જેઈએ．
૯．ખાદ્ધ પદાર્થો પર માખી ન બેસે，ઘૂળ ન પડે－ઊોડ તે માટે રાંધેલા અને તૈયાર કરેલા ખોરાકને ઢાંકીને જ રાખવો જેઈએ અને કચરો નાખવા માટે ઢાંકણવાળી ટોપલીનો જ ઉપયોગ કરવો જ્રોએ．
૧૦．પીરસતી વખતે આહારને કયારેય હાથ અડાડવો જોઈએ નહા．પીરસવા માટે યમચા વગેરે જેવi સાધનોનો જ ઉપયોગ કરવો જેઈએ．
ખાધ પદાર્થો રાંધતી વખતે અને તેને લેવા－મૂકવામાં જે તમે ઉ૫ર જણાવેલા મુદાઓ ધ્યાનમાં રાખશો તો તમારો આહાર સલામત અને નુકસાનકારક જ્વવાણુએોથી મુક્ત રહેશે．

## प्रवृति－q

（ક）ગઈ કાલે રાંધતી કે ખોરાક તૈયાર કરતી વખતે ઉુપર દર્થાવેલી સારી આદતોમાંથી કઈ આદતોનું તમે પાલન કય્યું હતું ？યાદી બનાવો．
（ษ）તમારા કોઈ મિત્ર યા સખી કોઈ વાનગી બનાવતાં હોય ત્યારે તેમનું નિરીક્ષણ કરી તેમની સારી અને ખરાલ આદતો નોંધો．

## ૯．$૩$ રોગોનો ફેલાવો થતો અટકાવવો

આહારને સલામત રાખવા અને તેમાંથી પોપક ધટકો વેડફાઈ જતા અટકાવવા તમારે કઈ સામાન્ય અને સારી રીતો અપનાવવી જેઈએ તે તમે હમણાં જ શ્વીપી ગયા છો（એકમ－૮）．હવે આપણે પ્રદૂષિત આહાર ખાવાથી કયા કયા રોગો થઈ શકે એ વિશે અને પાણી，આહાર，રાંધવાનાં તથા પીરસવાનાં વાસાોો અને ખાદ્ય પદાર્થોને લેવા－મૂકવાની રીતોને કારણે થતા રોગોનો ફેલાવો અટકાૈવા માટે શું કરી શકાય તે જેઈશું．

## ૯．૩．૧ ખાદ પદાર્થોથી થતા રોગોનો ફેલાવો અટકાવવો

ઝાડા－ઊલટી，ટાઈફૉઈડ，પેરા－ટાઈફૉઈડ，મરડો અને કૉલેરા જેવા રોગો સૂક્ષ્મ જવોોથl થાય છે．આ સૂક્ષ્મ જવોનો ફેલાવો પાણી અને ખોરાક દ્વારા ધાય છે．ક્ષયરોગ દૂધ અથવા ખોરાક દ્વારા પણ ફેલાઈ શકે છે．બંધ ડબ્બાઓમાં મળતા કેટલાક તૈયાર ખાદ્ય પદાર્થોમાં ચોકકસ પ્રકારના સૂક્ષ્મ જવોથી બોટટ્યુલિઝમ જેવા કેટલાક પ્રાણઘાનક રોગો પણ થાય છે．બંધ ડબ્બામાં મથતા ત゙યાર ખાદ્ધ પદાર્થમાં રહેલી વિવિધ જતતની ફૂગને કારણે શરીરમાં ઝેર યડવાથી ઝાડા－ઊલટી થવાની શક્યતા પણ રહેે છે．
સૂક્ષ્મ જવોની વૃદ્ધિ માટે દૂઘ એક ઉત્તમ માધ્યમ છે．આથી ડિફ્થેરિયા，ટાઈફૉઈડ，પેરા－ટાઈફોઈડ，કૉલેરા， મરડો，લોતિતાંગ જ્રર（Scarlet fever）જેવા રોગોનો ફલાવો દૂધથી થઈ શકે છે．સદ્દભાગ્યે દૂધ ઉકાળવાની આપણી ૫દતિથી એવા તમામ સૂક્ષ્મ જવોનો નાશ થાય છે અને દૂધ પીવા માટે સલામત બनે છે．
જમીન ઘહી વાર પ્રાણીઓ અને મનુષ્યોના મળથી દૂપિત ધયેલી હોય છે આથીી જમીનની સપાટી નજ઼ક ઊગતાં ફળો，ગ્રાકભાજો અને લીલી વનસ્પતિઓો દ્વારા અંકુથધદમિ જેવા પરોપજીવા જંતુઓ ફેલાય છે તે ધ્યાનમાં રાખવ઼ં તમારે માટે ૉૂબ મહત્વનું છે．આવi ફળો તथા થાકભાજ，સૂક્ષ્મ જવોથા મુક્ત જને તે માટ તેમનો ઉ૫યોગ કરતાં પહેલાં તદ્દન સ્વચ્છ પાણીથી બરાબર ઘોવાં જોઈએ અને શક્ય હોય તો તેમને મોઠાનાં ફे પોટૅશિયમ પરમેન્ગેનેટના પાગ્ગીમાં પલાળવાં જેઈએ．

## ૯.૩.૨ વાસભોથી થતા રોગોનો ફેલાવો અટકાવવો

તમે ઘણી વાર જેયું હશે કે વાસભોને માટીથી સાફ કરવામાં આવે છે. જે આ માટી મનુષ્યો અને મ્રાણીઓની અવરજવરવાળી જગ્યાની હોય તો તે ચેપના ફલાવાનું મૂળ બની જય છે, જે નબળી આર્થિક સ્થિતિના કારણે, વાસણો સાફ કરવા માટે સાબુ કे હિર્જેન્ટનો ઉપયોગ કરવાનું પરવડતું ન હોય તો રાખનો ઉ૫યોગ કરવો જોઈએ. રાખ વાસણ માંજવા માટે જંતુમુક્ત અને સલામત હોપ છે. વાસણો ક્કૂછવા માટે અને રાંધવાની જગ્યા સાફ કરવા માટે એકનું એક કપડું વપરાતું હોય તેવું તમે ઘણી વાર જેયું હશે. વાસણો દ્વારા ચેપ ફલાવાનાં કારણોમાંનું આ ઓક મુખ્ય કારણ છે. બીમાર માણસોએ વાપરેલાં વાસણોને જે યોગ્ય રીતે સાફ ન કરવામાં આવે તો તેના દ્વારા રોગના સૂક્ષ્મ જીવોનો ફેલાવો થઈ શકે. આથી એવાં વાસણો બરાબર સાફ કરવાં જેઈએે અને તડકે સૂકવવાં જેઈએ.

## ૯.૩.૩ પાડીથી થતા રોગોનો ફેલાવો અટકાવવો

પાણી પણ રોગોના ફલાવા માટેનું એક મોટું મૂથ છે. પાણી જુદી જુદી અનેક જગ્યાઓએેથી મેળવવામાં આવે છે. પાણી મેળવવાની જગ્યા જે સલામત અને સ્વચ્છ ન હોય તોં તેનાથી રોગો ફલાવાની શક્યતા ઘણી વધી જય છે. તમારું પાણી જે બિનસલામત અને અસ્વચ્છ સ્થળેથી આવતું હોય તો તમારે પાણીને ઉકાળ્યા બાદ જ પીવા અને રાંધવા માટે વાપરવું જેઈએ. પીવા અને રાંધવાના પાણીને ઉંમેશાં ગાળીને ઉપયોગમાં લેવું જેઈએ.

## ૯.૩.૪ રાંધવાની અને પીરસવાની રીતોથી થતા રોગોનો ફેલાવો અટકાવવો

યેપ અને રોગથી બચવા માટે જે સ્થળોએ રાંધવાની, પીરસવાની, બેસવાની જગ્યા સ્વચ્છ અને સુઘડ હોય ખને જ્યાં ખાદ્ય પદર્થોને ઢાંકીને રાખવામાં આવ્યા હોય તેવાં સ્થળોઝ જ ખાવાનો આみહ રાખવો જેઈઓ. જે તમારે બહાર ખાવાનું થાય તો એેી ખાદ્ય યીજે પસંદ કરો ક જેને તૈયાર કરતી વખતે અને રાંધતી ૧ખતે બહુ વાર હાથ લગાડવાની જરૂ ન પડે. ઓક વાર વાપરીને ફેંી દેવાની ડિથ્માં જ્યાં આહાર સાપવામાં આવતો હોય તેવી જગ્યાઓને પ્રથમ પસંદગી આપો.

યાદ રાખો કે આહાર વઢારા થતા રોગોનો દેલાવો : -જમીનની સપાટીની નથક ઊગતાં શાકભાણ અને ફળો જારા, -દૂધ અને પાણી વ્વાશા.<br>- પ્રદૂષિત અને અસ્વરછ વાસણો દ્દારા, -રાંધનારાઓ અને પીરસનારાઓ દદારા થઈ શકે છે.

## © તમારી પ્રગત્ત યયાસો :

(૧) જેનાથી યેપનો ફલાવો થતો હોય તેવી ઋણ રીતોની યાદી ભનાવો:
(अ)
(は)
( $\delta$ )
(૨) તમે પાણીને પીવા માટે સલામત કેવી રીતે બનાવી શકો ?
(૩) દૂઘ દ્વારા જેનો ફલાવો થઈ થકે એવા ત્રભ રોગોના નામ આપો :

## ૯．૪ સારાંશ

આહાર એ ચેપ ફેલાવવાનું સંભવિત માદ્યમ છે．દૂષિત અને અસ્વચ્છ ફળો，શાકભાજી，દૂઘ અને પાણી દ્વારા સીધી રીતે ચેપ ફેલાપ છે．રાંધવાનાં અને પીરસવાનાં અસ્વચ્છ વાસણો અને સ્વચ્છતા માટેની કાળજી વગરના રસોઇયા અને પીરસનારાઓ દ્વારા આડકતરી રીતે રોગોનો ફેલાવો થઈ શકે છે． આપણા આહારને ખાવા માટે સલામત અને જંતુરહિત બનાવવા માટે ખાદ્ય પહાર્થ લેવા－મૂકવામાં અને રાંધવામાં આપણે સ્વચ્છતા જળવવી જેઈએ．આપણે વ્યક્તિગત સ્વચ્ધતતા，રાંધવાની અને ખાવાની જગ્યાઓની સ્વચ્છતા પણ જળવવી જેઈએ．વળી，ખાદ્ય પદાર્થોને ઉપયોગમાં લેતા પહેલાં બરાબર ધોવા જેઈએ．ખાદ પદાર્થો પર માખીઓ અને જંતુઓ ન બેસે તેની આપણે કાળજી રાખવી જેઈએ，કારણા કે યેપી રોગોના ફેલાવામાં તે ઘझો મોટો ભાગ ભજવે છે．

## ૯．૫ પારિભાષિક શબ્દો

સૂક્ષ્મ かવો ：એવાં જંતુઓ કे જે ખૂભ જ નાનાં，સૂક્ષ્મ હોય છે અને નરી આંપે જેઈ શકાતાં નથી．
પરોપશ્વી ：એવiં પ્રાણી કે વનસ્પતિ જે બીજ સજીવની અંદર અથવા ઉપર રહીને તેનામાંથી પોષક ઘટકો મેથવે છે．
યેપી રોગ ：એવો રોગ કે જેનો યેપ સૂક્ષ્મ જીવો દ્વારા એક વ્યક્તિથી બીજી વ્યક્તિને લાગી શકે．

## ૯．૬ તમારી પ્રગતિ યકાસવા માટેના જવાબો

（૧）ચેપ ફેલાવાની ત્રણ રીતો આ પ્રમાણે છે ：
（ૐ）આહાર અને પાણી દ્વારા．
（બ）દૂષિત અને અસ્વચ્છ વાસણો દ્વારા．
（ક）રાંધનારાઓ અને પીરસનારાઓ દ્વારા．
（૨）સ્વચ્છ અને સલામત સ્થળેથી જ પાણી મેથવો．જે તમને મળતું પાણી અસ્વચ્છ અને બિનસલામન સ્થળેથી આવતું હોય તો એવા પાણીને，પીવા કે રાંધવાના ઉપયોગમાં લેતાં પહેલાં ઉકાળો．．
（૩）ડિફ્થેરિયા，ટાઈફૉઈડ અને કૉલેરા．

## પ્રાયોजિક અભ્યાસ

૧．ખોરાકની બાબતમાં સ્વચ્છતા અંગે，તમારા ઘરમાં નીચેની બાબતો માટે કઈ રીતો અપનાવાય છે તેનું નિરીષ્ષણ કરી તેને નોંધો ：
（ક）વાનગી બનાવવા માટે
（凶）ખાદ્ધ પદાર્થો અને પાણીના સંત્રહ માટે
（ગ）પીરસવા માટે
（ઘ）વધેલા આહારના સંગહ માટે
（ચ）નકામા ખાદ્ય પદાર્થોના નિકાલ માટે
૨．ઉપરનામાંથી સાચી રીતો શોધો．ખોટી રીતો નકકી કરી તે સુધારવા માટે શું કરવું જેઈほં તે અંગે સૂયનો કરો．

## એકમ-૧૦ : ચાલો, આહારની જળવણી કરીએ

જ્યારે ખાદ્ધ પદાર્થો વિપુલ પ્રમાણમાં ઉપલબ્ધ હોય ત્યારે તેમની જળવણી થાય તે રીતની વ્યવસ્થા કરવી એ એક સારી પ્રણાલી છે. તેનાથી ખાદ્ધ પદાર્થોનો બગાડ થતો અટકે છે અને જે ઋતુમાં તે ઉપલલબ્ધ ના હોય ત્યારે આપણે તેને ઉપયોગમાં લઈ શકીએ છીએ. આ એકમમાં આપણે જલદીથી બગડી જય તેવા, થોડા સમયમાં બગડી જય તેવા અને બગડે નહી તેવા ખાદ્ધ પદાર્થોને જળવવાની અને સંઘરવાની વિવિઘ પદ્ષતિઓની યર્યા કરીશું.
માળખું :
9.0 .0 టेतु
9.9 .9 प्रस्तtaના
૧૦.૨ ખાદ્ય પદાર્ધો બગડી જવાનાં કારણો
१०. 3 જલદીથી બગઝી ગય તેવા અને થોડા સમય પછી બગડે તેવા ખાદ્ય પદાર્થોની આળવણીની ૫દ્દતિઓ
૧૦.૪ બગડે નહીં તેવા ખાધ પદાર્થोનો સંગ્રહ કરવાની ૫દ્દતિઓ
१०.૫ સારાંશ
१०.દ પારિભાષિક શબ્દો
૧०.9 તમારી પ્રગતિ યકાસવા માટેના જવાબો

## 90.0 હેતુ

આ એકમ પૂરું કરશો ત્યારે તમે :

- ખાદ્ય પદાર્થની শળવણી એટલે શું તેની વ્યાખ્યા કશી શકશે.
- ખાદ્ય પદાર્થો બગડવાનાં સામાન્ય કારણોની યાદી બનાવી શકશો.
- ખાદ્ધ પદાર્થોનું, તેમના બગડી જવાનાં લક્ષણોને આધારે, વર્ગીકરણ કરી શકશો.
- ખાદ્ય પદાર્થોની শળવણીીી સામાન્ય પદ્ધતિઓ વર્ણાી શકશો.
- વિવિધ ખાદ્ય પદાર્થોની યાદી બનાવી અને તેમને કઈ પદ્ઘતિયી સાચવી/સંઘરી શકાય તે કહી શકશો.


## ૧૦.૧ પ્રસ્તાવના

ખ્દ્ય પદાર્થોની તે જે સતુમાં પેદા થતા હોય અને વિપુલ પ્રમાણમાં મળના હોય ત્યારે શળવણી અને સંં્રહ કશવામાં આવે છે જેથી એની સતુુ સિવાયના સમયમાં જ્યારે એ સરળતાથી મળે નહીં અને મોં ઘા હોય ત્યારે તેનો ઉપયોગ થઈ શકે. તમને ખબર હશે કે ભાગ્યે જ કોઈ એવો ખાદ્ય પદાર્થ હશે કે જે સમય જતાં બગડી ના જય. તાજ ખાદ્ધ પદાર્થોના ઉપયોગમાં વિલંબ કરવામાં આવે તો તેનાં તાજગી, સ્વાદ અને પોપણમૂલ્યો બદલાઈ ગય છે. ત્યાર બાદ આવા ખાદ્ધ પદાર્થો ઉપયોગમાં લેવાની ઈચ્છા થતી નથી અને છેવટે તો વપરાશ માટે તે અયોગ્ય બની જ્ય છે. ખાદ્ધ પદાર્ધોના બગડી જવાના લક્ષણના સંદર્ભમાં તેમને ત્રણા વિભાગમાં વહેંચી શકાય:
(૧) બગડે નહીં તેવા ખાદ્ય પદાર્થો સરળતાથી બગડી જતા નથી. આવા ખાદ્ધ પદાર્થોને યોગ્ય રીતે ઋથવવામાં આવે તો અનેક મહિનાઓ સુધી સાચવી શકાય છે. જેમ કे અનાજ, કઠોળ, તેલીબિયાં વગેરે.
(き) થોડા વઘુ સમય પછી બગડી જતા ખાદ્ય પદાર્થો એકાદ અઠવાડિયાથી એકાદ માસના ગાળામાં બગડી જતા હોય છે. દા. ત. લોટ, બટાટા, ડુંગળી, બિસ્કિટ, શેકેલાં તેલીબિયાં વગેરે.
(3) જલદ્દીથી (ટૂંક સમયમાં જ) બગડી જય તેવા ખાદ્ય પદાર્થો એકાદબે દિવસથી વધુ સમય રાખી શકાતા નથી. રાખો તોપણ તેની ગુણવત્તાને અસર થયા વગર રહેતી નથી. દૂધ અને દૂધની બનાવટો, ઈંડi, માંસ, માછલી, શાકભાજી વગેરે આ વિભાગના ખાદ્ય પદાર્થો છે.

## ૧૦.૨ ખાદ્ધ પદર્થો બગડી જવાનાં કારણો

ખાદ્ય પદાર્ધો બગડી જવાનાં ત્રા મુખ્ય કારણો આ પ્રમાણે છે :
(१) सूક्ष्म જીवो
（૨）ઉત્સેયનક્રિયા
（૩）જંતુઓ અને ઉંદર－ખિસકોલી જેવાં પ્રાણીઓ．
（9）સૂक्ष्મ જીોોથી ખાદ્ય પદાર્થોમાં ફૂગ લાગે છે，આથો આવી ગય છે અથવા કોહવાઈ જય છે．આ સૂક્ષ્મ જીવો મોટે ભાગે ખાદ્ય પદાર્થના ઉપરના સ્તર પર કे છાલ તૂટે તેના પર હોય છે અને બહારની છાલ તૂટે પછી જ તે ખાદ્ય પદાર્થની અંદર પ્રવેશે છે．
（૨）ફળો અને શાકભાજીની જેમ તમામ તાજ ખાદ્ય પદાર્થોમાં ઉત્સેયકો હોય છે．જેમ કે ફળો અને શાકભાજના પાકવા માટે ઉત્સેચકો ઘણા મહત્વના છે．જોકે ફળો／ચાકભાજ઼ સંપૂર્ફપણો પાકી જય પછી ૫ણ જે ઉત્સેયકોની ક્ર્રિા ચાલુ રહે તો ખાદ્દ પદાર્થોમાં વિઘટન થવા માંડે છે યા તેમાં અનિસ્ધનનીય ફરફારો થાય છે．ફળો અને શાકભાજની કાપેલી સપાટી કાળી પડતી જય છે，તેનો કેટલોક ભાગ પોચો પડવા માંડે અને તેમાંથી દુરુંધ આવવા લાગે અવું તમે જેયું હશે．આ પ્રાથમિક લક્ષણો ઉત્સેચકોને કારણે ઉદ્દભવે છે．આવી બગડેલી વનસ્પતિ પેશ્શીઓ પર સૂક્ષ્મ જીવો વૃદ्धि પામી શકે，જેને પરિણામે તેમાં આથો આવે છે．
（૩）ઉંદર，ખિસકોલી，જંતુઓ，વાંદા，માખીઓ，કંસારીઓ ૧ળેરે ખાદ્ધ પદર્થોને નુકસાન કરે છે む તમે જણો છો．આવાં મ્રાણીઓ ખાદ્ય પદાર્થોને ખાઈ જય છે．તદુપરાંત તેમની વિષ્ટા દ્વારા પણે ખાનૈ પદાર્થોને બગાડે છે．આ જંતુઓ અને કીટકોથી ખાદ્ય પદાર્થો છૂંદાયા હોય અને પદાર્થો પર કાપા પડ્યા હોય એવું તમે જેયું હશે．આવા કાપા અને ઉઝરડા દ્વારા સૂક્ષ્મ જવો ખમા⿸尸匕 પદાર્થના અંદરના ભાગમાં પહોંચી か્સ છે．

> - सूक्ष्म అवोनी वृद्धि
> - (अત્સેચનક્રિયા
> -જંતુઓ, વંદા, ઉંદ૨ जિસકોલા ખાઘ પદાર્થોન બગાડે છે.
 તેમની હેરફફર માટે નિક્સિન પદ્દિઓનો જ ઉપયોગ કરવો જોઈね．
ખાદ પદાર્થોનો નુકસાન ન થાય અથવા તો તેમાં હાનિકારક પદાો્થો ઉમેરાય નહા તે રેતેત તેમાંના બગાડનારા કારકોની C્ક્યા ધીમી પાડી દેવામાં આવે યા અટકાવવામાં આવે તે સાયવહીના અસરકારક રૌt કહહવાય．
 નુકસાન એટકાવીને આમ કરી શકાય．

## ખાઘ પદાર્થોની જળવણીની પદ્દતિનો ઉદેશ તેને બગાડતાં કારકોનો નાશ કરવાનો અથવા એમની કામગીરી ધીમી પાડી દેવાનો છે．

## Ф તમારી પ્ર્તિતિ યકાસો ：

（૧）નીચેની વસ્તુઓનું，તેમના બગડી જવાના લક્ષશ્૭ના સંદભમાં વગીtકરણ કરો ：
（s）Eूध
（v）cès
（v）घઉ
（घ）घઉَ નો લોट
（ચ）બટાટા
（૨）ખાધ પદાર્થો બગડવાનાં મુખ્ય કારણોની યાદી કરો．
（3）આહાર જળવણીની પદ્દિઓ કાં તો સૂક્ષ્મ જવોનો

## ૧૦．૩ જલદીથી બગડી જય તેવા અને થોડા સમય પછી બગગે તેવા ખાદ્ધ પદાર્થो－ની શળવણીની પદ્ષતિઓ

ખાદ્ધ પદાર્થની જળવણી，તે એકાદબે દિવસ રેર્ર્જરેટરમાં કરવાની હોય કે પછી એકાદ વર્ષ માટે ડબ્બામાં કे શીતાગારમાં કરવાની હોય，તેનો હેતુ નીચે મુજબ હોય છે ：
（૧）ખાદ્ય પદાર્થોને રોગના સૂક્ષ્મ જવોથી અને રસાયણોથી ફેલાતા ઝેરથી સુરક્ષ્તિત રાખવા．
（૨）ખાદ્ધ પદાર્થોના રંગ，૩૫，સુગંઘની ગુझવત્તા અને પોษણમૂલ્ય શક્ય તેટલાં વધુ શળવી રાખવાં．
ખાદ પદાર્થોની જળવણી માટે આપશે સામાન્ય રીતે નીયેની પદ્વતિઓનો ઉપયોગ કરીઓ છીએ ：
૧．શીત－સંજ્રહાગ્રિ（Cold Storage）：તમે ક્યારેક કેરી અને ભીડા ડિસેમ્બર－શન્યુઆરીમાં તથા ફુલેવર જૂનમાં ખાધાં હશે．શીત－સંગહાગારની સવલતોને કારણો તેં ઋતુ સિવાય પણા મળી શકે છે．જેકે આવા સમયે તે મોંધાં હોય છે．વ્યાપારી ઘોરણે યલાવાતાં શીત－સંગ્રાગારમાં ખાદ્ધ પદાર્થોને યોગ્ય આર્દ્રતાね અને ઘણા નીચા તાપમાને જળની રાખી શકાય છે．શીતાગારમાં ફળો અને શાકભાજને થીજ જય એનાથી થોડા વઘુ તાપમાને（૩૧૦－૩૫ ${ }^{\circ}$ ફ．）રાખવામાં આવે છે．માખફ તથા માંસ જેવા ખાદ્ય પદાર્થોને તો ધણા નીચા તાપમાને રાખી શકાય．
૨．હિમીકરભ（Freezing）：ઘણી જતના ખાદ્ધ પદાર્થોને થિનવીને સાયવવામાં આવે છે．જ્યારે ખાય્ય પદાર્થ થીજ જય ત્યારે બેક્ટેરિયા વૃદ્દિ પામી શકતા નથી અને થીજી শય તે પહેલાં તેમને પાહીમાં ઉકાળીને ઉત્સેયનક્રિયા પણા મંદ અથવા બિનઅસર કરવામાં આવે છે．ખાદ્ય પદાર્થોની થિશવીને શળવણી કરવાનો નિર્ણય કરો તે પહેલાં ：
（૧）સારી ગુણવત્તાવાળા અને પરિપક્વ ખાદ્ય પદાર્થો પસંદ કરો．
（૨）ઉત્સેયનક્રિયા ન થાય તે માટે શાકભાજન ઊકળતા પાણીમાં ગરમ કરો．
（3）ખાર્ધ પદાર્થોને ઠંડા પાડો અને પોલિથીનની કોથળીમાં અથવા જેમાં ભેજ ન જ઼ંઈ શકે તેવ ધાતુના
－．．．પાતળા પડમાં કે મીણિયા કાગળમાં પૅક કરી દો．
（૪）નાનાં પડીકાં બનાવો，જેથી આખું પડીકું ઝ૩૫થી ઠરી જય．
તમારે આ ખાદ્ધ પદાર્થોને $0^{\circ}$ ફ．．થી નીચા તાપમાને રાખવા જેઈね．સોડમ，સ્વ૩પ્ અને પેષझમભૂલ્યો જળવાઈ રહે તે માટે આવાં થીજેલi પડીકાં પીગળે એટલે તેમાંના ખાદ પદાર્થોને તરત જ ઉ૫યોગમાં લેવા જેઈએ．જે આ રીતે સંચહિત ખાદ્ધ પદાર્થને થીજેલાં પડીકાં પીગળી ભ્ય પછી પશા થોડા સમપ સુધી પડી રહેવા દેશો તો તેમાં સૂક્ષ્મ જવોની વૃદ્ધि થવા માંડશે અને તે ખાદ્ય પદાર્થ બગડવા માંડશે．થીજેલા ખાધ્ય પદાર્થને એક વાર પીગળવા દીધા પછી ફરીથી કધારેય થીજવવો નહી કારણ કે એક વાર પીગાળ્યા પછી કદાય તેની નરમ પેશીઓમાં બગાડ શૂરૂ થઈ ગયો હોય．
૩．પ્રશીતન（Refrigeration）：ધરમાં ખાદ્ધ પદાર્થોને જથ્મવવા માટે સામાન્ય રૌતે અા પદ્દતિ ૧૫રાય છે．રેફ્જરેેર（ફ્રિજ）માં દૂઘ，દહી અને યીઝને ૨－૩ દિવસ માટે અને માંસ，માછલી અને ઈંડાંને થોડા દિવસો સુધી સાયવી શકાય છે．
શાકભાજી અને ફળોને，તેમના સ્વરૂ૫，રંગ，સુગંધ અને પોષણમૂલ્યમાં કોઈ ફૂફાર ન થાય તે રીતે થોડા દિવસો સુધી સાચની શકાય છે．તે શાકભાજ્ઠ અને ફળો ઢીલાં ન પડી જપ અંને કડક રહે તે માટે તેમને પોલિથીનની થેલીઓમાં મૂકી પછી રેફ્રિજરેટરમાં સાયવી રાખો．
દૂધ અને અન્ય પ્રાણીજન્ય પેદાશોને રેફિજરેટરના ઠંડામાં ઠંડા ભાગમાં મૂકીી જેઈふે．તમામ ખ્યંધ પદાર્થોને ઢાંકેલા રાખવાનું તમારે યાદ રાખવું જેઈએે．
■ તમારી પ્રગતિ યકાસો ：
（જ）ખાદ્ય પદાર્થોની મેળવણીનો હેતુ શો છે ？

（Pasteurization）અને હવાયુસ્ત ડબામાં સીલ કરgું ：ગરમીને લીધે સૂક્ષ્મ જીવો નાશ પામે છે અથવા બિનઝસરકારક બની જય છે．ઉજ્માપ્રક્રુયા જેમ વધુ તીવ હોય，તેમ સૂક્ષ્મ જવોના નાશની પ્રક્રિયા વધુ અસરકારક બને છે．આ પદ્વતિમાં થોડીક મિનિટો અથવા સેકન્ડો માટે ખૂબ ઊંચા તાપમાને ગરમી આપીને ખાદ્ધ પદાર્થને જંતુરહિત બનાવવામાં આવે છે．
માખણા અને દૂધની કોથળીઓ ઉપર ‘પેશ્ચ્યુરાઇઝ્રડ’ શબ્દ તમે વાંચ્યો હશે．ઓનો અર્થ શો થાય તે તમે જણો છો ？
પાથ્રશીતિકરણા ：આ પદ્દતિ ગરમી આપવાની ૫દ્દતિ છે જેમાં દૂધ કે માખભમાંના મોટા ભાગના સૂક્ષ્મ જવવો મરી જય છે．ખાદ્ય પદાર્થને થોડા સમય માટે ઊંચા તાપમાને રાખવામાં આવે છે અને પછી તરત જ તેને ઠંડો પાડવામાં આવે છે．આ પદ્દતિ દૂધ અને માખણની ગુણાત્તા લાંબા સમય સુધી જળવી રાખવામાં મદદふૂપ થાય છે．આ પ્રક્રિપામાં બધા જ સૂક્ષ્મ જીવો મરી જતા નથી，તેથી બચી ગયેલા સૂક્ષ્મ જવો વૃદ્ધિ પામી ન શકે તેવી સ્થિતિમાં જ આવા ખાદ્ધ પદાર્થોનો સંસ્રહ કરવો જેઈね．રસાવાળાં શાક અને કઠોળ જેવી વાનગીઓને થોડા કલાકો સુધી રહેવા દેવાની હોય ત્પારે તે બગડી ન જય માટે તેને બરાબર ઉકાળવામાં આવે છે．આવી વાનગીઓની જળવણી ઉકાળવાથી થઈ શકે છે કારણ કે ઉત્કલનબિંદુ જેટલી ગરમીએ મોટા ભાગના સૂક્ષ્મ જવો મરી જતા હોય છે．

૫．નિજ્જલીકરઘ ：આ એક એવી પ્રક્ર્રિયા છે કે જેમાં ખાદ્ય પદાર્થોમાંથી પાણી દૂર કરવામાં આવે છે．જેથી ખાદ્ધ પદાર્થને લાંબા સમય સુધી જળવી રાખી શકાય છે．ભેજની ગેરહાજરીમાં સૂક્ષ્મ જવોં બચી શકતા નથી એ સિદ્દાંત પર આ પદતિ કામ કરે છે．અનાજ અને કઠોળ જેવા કેટલાક ખાદ્ધ પદાર્થોમાં ભેજ બહુ ઓછો હોય છે，તેમ છતાં તેમનો બગાડ અટકાવવા તેમને સૂકવીને તેમાંના ભેજનું પ્રમાણા અટકાવી શકાય． અપરિપક્વ શ્ંિંગે，કાચી કેરી，અંજર，દ્રાક્，જરદાલુ，આમળાં જેવાં શાક અને ફળો，મેથી જેવiં લીલાં પાંદડાંવાળાં શાકભાજ，બટાટા，ગાજર，કુલેવર વગેરેની શળવર્ી અા પદ્દતિથી કરવામાં આવે છે．કંદમૂળ， પાપડ，માછલી，વટાણા，કારેલાં વગેરે જેવા ખાદ્ય પદાર્થો ૫૨ પ્રદ઼્ૈયા કરવામાં આવે છે，એટલે કે તેમને તડકે નાખતાં પહેલાં કાં તો તેમને પાણીમાં ઉકાળવામાં આવે છે અથવા તો મીહું લગાડવામાં આવે છે．સ્પ્રે દારા નિજ્જલીકરझની પદ્વતિ યાંત્રિક છે，તેનાથી દૂઘને સૂકવીને એકદમ બારીક પાઉડર બનાવવામાં આવે છે．જ૩૨ ૫ડે આ પાઉડરમાં પાણી ભેળવવામાં આવતાં તેમાંથી ફરીથી પ્રવાહી દૂઘ બનાવી શકાય છે．તમે જેયું હશે કે જે ખાદ્ય પદાર્થોનું નિજ્ઠલીકરણ કરવામાં આવ્યું હોય તેવા ખાદ્યુ પદાર્થોનું વજન ઘટી જય છે．આથી આના ખાદ્ય પદાર્થોનો સંગ્રહ કરવાનું અને તેમને એક સ્થળેથી બીશ સ્થળે મોકલવાનું સરળતાથી થર શકે છે．

## प्रदृतิ－૧

૧．નીચેની પદ્ધતિઓ દ્વારા જવ્વવામાં આવતા વિવિધ ખાય્ય પદાર્થોની યાદી બનાવો
（s）જંતુરહિત બનાવવું અને હવાચુસ્ત ડબામા સીલ કરવું
（⿶）પાથ્વ્રીતિકરણ
（๗）उકાળனું
૨．નિજ્જલીકરશની પદ્રતિથી સાચવી શકાય ઓવા ત્ા ખાદ્ય પદાર્થોનન નામ આપો ：
 શાકભાજી અને ફળો થોડા જ દિવસોમાં બગડી જય છે પરંતુ એે જ ફળો અથવા શાકભાજામાંથી જમ， જેલી，ફળોના મુરબ્બા ફे અથાફાં બનાવવામાં અવે છે ત્યારે તે ફળો અને શાકભાજ઼ બગડી જતાં નથી． આવું શાથી થતું ૭શે ઓ વિશે આપણે ભાગ્યે જ વિય્યરીએે છીઓ．શથવણીની આ પદ્દતિમાં ઘણી રીનોનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે જેને લીધે સૂક્ષ્મ ઝવોની વૃદ્天િ માટે જરરી પાણી મળી શક્તું નથી પરિિામે તેઓ બિનસસરકારક થર્ઈ ગ્ છે．નીયેની રીતોથી આવું કરી શકાય：
（૧）મીઠા અને ખાંડનો ઉપ્રયોગ કરીને．
（૨）ゐसિડનો ઉપયોગ કૌીને．
（૩）તેવ અને મીફનો ઉપયોગ કરીને．
（૪）રાસ્યણિક સંરક્ષકો（Preservatives）નો ઉપયોગ કરીને．
（૧）ખiંડ ઝને મીઠાનો ઉપયોગ કરીને ：શાકભાજી અને ફળોની ઘણી વાર આ પદ્ધતિથી જળવણી કરવામાં

૫૨ મોટા પ્રમાણમાં મીદું ઉમેરવામાં આવે છે અથવા તેમને મીઠામાં રગદોળવામાં આવે છે．ખૂલ પ્રમાણમમાં भીઠાની હાજરીને લીધે સૂક્ષ જ્વોની વૃદ્ધિ માટે જરૂરી પાણી મળતું નથી અને એ રીતે ખાદ્ય પદાર્થોને જળવી રાખી શકાય છે．

એ જ રીતે કાપેલાં અને સહેજ બાફેલાં ફળોના મુરબ્બાની જેમ ખાંડની ચાસહીમાં ડુબાડવાથી સૂક્ષ્મ જ઼વોની વૃ⿸्一ि નિયંત્રિત થાય છે અને ફળોને વધુ સમય સુધી જળવી શકાય છે．
（૨）ઍસિડનો ઉપયોગ કરીને ：પ્રબથ્થસિડિક માધ્યમમાં સૂક્ષ્મ જવો જીવી શકતા નથી．આથી આપણો શાકભાજી，કેય૫ અને ટામેટાંની યટણી（સોસ）જેવા ખાદ્ય પદાર્થોને સાયવવા માટે સરકો અથવા લીંબુના રસનો અસરકારક રીતે ઉપયોગ કરીએ છીઓ．
（૩）તેલ અને મીઘનો ઉપયોગ કીીને ：તેલ અને મીભમાં ખાદ્ય પદાર્થ ઉપર સંરક્ષક ૫ડ બનાવવાનો અદ્ભભુત ગુણ રહેલો છે．આવા પડને લીઘે હવામાંના ઑક્સજન અને ભેજ ખાદ્ય પદાર્થના સંપર્કમાં આવી શકતા નથી．તેલ અને મીણના આ ગુણનો ઉપયોગ લીંબુ，સફરજન，જરદાળુ વગેરે જેવi ફળોને લાંબા સમય સુધી તાજં રાખવા માટે તેમની ૫૨ ૫ડ ચડાવવા કરવામાં આવે છે．ભારતના ઘણા ભાગોમાં અનાજ અને કઠોળને દિવેલથી મોવાની એક પ્રથા સામાન્ય છે．અનાજને દિવેલથી મોવાથી તેમના પર તેલનું એક પાતળું ૫ડ થાય છે，જે તેમને સુરક્ષા બક્ષે છે અને અનાજની ગુણવત્તા જળવાઈ રહે છે．આ જ રીતે અથાણાં બનાવવામાં જયારે તેલનો ઉ૫યોગ કરવામાં આવે છે ત્યારે અથાણાંની સપાટી પર તેલનું એક પાતળું ૫ડ રચાય છે જે હવામાંના સૂક્ષ્મ જવો અને ભેજને ખાદ પદાર્થના સંપર્કમાં આવતા રોકે છે．
（૪）રાસાયણિક સંરક્ષકોનો ઉપયોન કરીને ：રાસાયણિક સંરક્ષકોમાં કૅિિશયમ પ્રોપીઓનેટ，પોટૅશિયમ મેટા－ બાયસલ્ફાઇટ，સોડિયમ બેન્ઝોએટ，બેન્ઝોઈક ઍસિડ，સલ્ફરડાયૉકસાઈડ વગેરેનો સમાવેશ થાય છે．જે યોગ્ય પ્રમાણમાં તેમનો ઉ૫યોગ ન કરવામાં આવે તો તે ઝેરી બની શકે છે તેથી તેમનો સાવધાનીપૂર્વક ઉપયોગ કરવો ન્નેઈએ．અનાજને સડી જતું અટકાવવા માટે રાસાયણિક સંરક્ષકોનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે．
（૭）Eિરભોત્સર（radiation）：પદ્કિમના દેશોમાં ત્રેડ અને કેક જેવી બનાવટોની જળવણીમાં અને ડુકકરના મીઠા મસાલાવાળા માંસને，ગોશ્તને અને ચીઝને પૅક કરવામાં ગામા અને પારજ્જલલી （અલ્ટ્રાવાયોલેટ）કિરણો જેવા કિરણોત્સગ્ગનો ઉપયોગ થાય છે．આવા ખાદ્ય પદાર્થોનો જ્ાં સંચ્ર કરવામાં આવતો હોય અથવા જેમાં તેમના પર પ્રક્રિયા કરવામાં આવતી હોય તે હવામાંના સૂક્ષ્મ જવોોનો નાશ કરવા કે ઘટાડવા માટે મુખ્યત્વે આ કિરझોત્સર્ગનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે．

પદાર્થોની શળવણી નીચેની રીતોથી કરી શકાય：<br>－શીત－સંગ્રહાગાર，હિમીકરણ，પ્રશીતન<br>－ઉலમા－ઉપચારણ<br>－નિર્જલીક૨ણ<br>－રાસાયણિક સંરક્ષણ<br>－કિરણોત્સર્ગ

## Ш તમારી પ્રગતિ યકાસો ：

（૬）નીચેની પદ્ધતિઓથી જળવશી કરી શકાય તેવા બે બે ખાદ્દ પદાર્થોના નામ આપો ：
（ક）મીઠું અને ખાંડ
（凶）ઍસિડ
（ગ）તેલ અને મીણ
（घ）રસાયણ！
（૭）（અ）ખાદ્ધ પદાર્થોની જળવણી માટે સામાન્ય રીતે કયાં કિરણો વપરાય છે ？
(ૐ) โેરણોત્સર્ગથી કયા ખાદ્ય પદાર્થોની શળવણી કરી શકાય ?

## ૧૦.૪ બગડે નહી તેવા ખાદ્ધ પદાર્થોનો સંગ્રહ કરવાની ૫દ્વતિઓ

તમે જાો છો 子ે ઉંદર, ખિસકોલી જેવાં પ્રાણીઓ તથા કીટકો ઘણી વાર અનાજ, કઠોળ, લોટ વગેરે જેવા ખાદ્ય પદાર્થોને નુકસાન કરે છે. તે ખાધ્ધ પદાર્થો ખાઈ જય છે અને તેમની વિષ્ઠ એ ખાદ્ધ પદાર્થોમાં ભળી જય છે તેથી તે ખાદ્ધ પદાર્થો ૧પરાશ માં યોગ્ય રહેતા નથી.

આમ છતાં બગડી ન જય તેવા ખાદ્ય પદાર્થોને લાંબા સમય સુધી જળવવાનું અને સંઘરવાનું સહેલું છે. આવા પદાર્થોને સંધરવામાં かે જરૂરી ધ્યાન ન આપો તો આ ખાદ્ય પદાર્થોની ગુણવત્તા ધટી જય છે, તે પ્રદૂષિત થર શકે છે, પરિણામે ઘણુંું નુકસાન થાય છે.
બગડી ન શય તેવા ખાદ્ય પદાર્થોના સંગ્રહ માટે નીયેના મુદ્દાઓ યાદ રાખવા જેઈએ :
(૧) અનાજ અને કઠોળને સાફ કરી એકદમ સૂકાં રાખવાં જોઈએ.
(૨) સ્વચ્છ, સૂફા અને હવા ન પ્રવેશી શકે તેવા ડબામાં સંગ્રહ કરવો જેઈએ.
(૩) અનાજને જંતુઓ અને સૂક્ષ્મ જીોથી બચાવવા માટે તેમાં લીમડાંનાં પાન, હળદર જેવા દેશી ૫દાર્થો ઉમેરવા અથવા કઠોળ અને અનાજને તેલથી મોવi જેઈએ.
(૪) જે ખંડમાં ખાદ્ય પદાર્થો સંઘરવામાં આવ્યા હોય તે ખંડમાં પૂરતાં હવા-ઉુજસ આવતાં હોય, તે ખંડની ભીતોમાં તિરાડો ન હોય, તેમાંથી પાણી :્યૂંું ન હોય અને તેને સિમેન્ટનું ભોંયતળિયું હોય તેની કાળજ રાખો.
(૫) ઉંદર, ખિસકોલી વગેરેનો ઉપદ્રવ અટકાવવા માટે તેમને ૫કડવાના પાંજરાનો ઉપયોગ કરી શકાય.
(૬) સંઘરવામાં આવેલ કઠોળ કે અનાજને અવારનવાર તપાસતા રહેંું જેઈએ. જે તેમાં તમને જીવડાં પડેલાં લાગે તો તેવાં જીડાંવાળા અનાજને બહાર કાઢી સાફ કરો, તડકે નાખી બરાબર સૂકવો અને પછી ફરીથી યોગ્ય રીતે સંઘરો.
(૭) જૂનાં-નવાં અનાજ કે કઠોળ ભેગાં ન કરવi.

> જંતુઓ અને ઉંદરો કઠોળ, અનાજ અને લોટ જેવા ખાદ પદાર્થોન બગાડે છે.

અનાજ અને sઠોળને સા§ sจે, તડકે સૂકવો અને પછી हવા-ઉભસવાળા, लેજમુક્ત અને જુતુમુક્ત ખંડમાં તેમનો સંગ્રહ sરો.

## भqृत्ति-z

(અ) ન બગડતા હોય તેવા ચાર ખાદ્ય પદ્થર્થોના નામ આપો.
(આ) તમારા ઘરમાં નીચેના પદાર્થોનો સંગ્રહ કેવી રીતે કરો છો ?
(૧) ઘઉ અને યોખા.
(२) લેટ.

## ૧૦．૫ સારાંશ

બગડી જવાના લક્ષણના આઘારે ખાદ્ય પદાર્થોના આપણે ત્રણ ભાગ પાડી શકીએ ：જલદી બગડી જતા，થોડા સમય પછી બગડી જતા અને બગડે નહિ તેવા ખાદ્ધ પદાર્થો．ખાદ્ય પદાર્થો બગડવાનાં મુખ્ય કારણો સૂક્ષ્મ જ્વોની વૃદ્ધિ，ઉત્સેચનક્રિયા અને જંતુઓ તથા ખિસકોલાં－ઉંદર દ્વારા થતું નુકસાન છે．
ખાદ્ધ પદાર્થોની જળવણીનો હેતુ તેમને બગાડતાં કારકોનો નાશ કરવાનો અથવા તેમની પ્રવૃત્તિને ધીમી પાડી દેવાનો હોય છે．ખાદ્ય પદાર્થોની જળવણીને કારણે，ખાદ્ય પદાર્થ જ્યારે પુષ્કળ પ્રમાણમાં મળતા હોય ત્યારે તેનો સંમહ કરી શકાય છે અને જ્યારે સરળતાથી મળતા ન હોય તથા મોંઘા મળતા હોય ત્યારે તેમનો ઉપયોગ થઈ શકે છે．

વિવિધ ખાદ્ય પદાર્થોના સંગ્રહ અને જળવહી માટે આપણે સામાન્યતઃ શીત－સંગ્રહાગાર，હિમીકરણ，પ્રશીતન， ઉકાળવું，જંતુરહિત બનાવવું，પાશ્ર્વરીતિકરણ，હવાયુસ્ત ડબામાં સીલ કરવું，નિર્જલીકરણ，રાસાયણિક જથવણી જેવી પદ્દતિઓનો ઉપયોગ કરીએ છીએ．

## ૧૦．૬ પારિભાષિક શબ્દો

ઉત્સેયક ：જૈવિક ઉદીપક
Eિરણોત્સર્ગ ：ખાદ્ય પદાર્થને ગામા કે પારજંબલી（અલ્ટ્રાવાયોલેટ）કિરણોના સંપર્કમાં લાવવો

## ૧૦．૭ તમારી પ્રગતિ ચકાસવા માટેના જવાબો

（૧）（ક）જલદીથી બગડી જય તેવા
（凶）શોડા સમય પછી બગડી શય તેવા
（ગ）બગડે નહીં તેવા
（ઘ）થોડા સમય પછી બગડી જય તેવા
（૨）સૂક્ષ્મ જીવો，ઉત્સેયકો，જંતુઓ અને ઉંદર－ખિસકોલાં．
（૩）ખાદ્ય પદાર્થની ગળવહીની ૫દ્ધતિઓ કાં તો સૂક્ષ્મ જીવોનો નાશ કરે છે અથવા તેમની વૃદ્ધિને ધીમી પાડે છે．
（૪）ખાદ્ઘ પદાર્થોની শળવણીનો હેતુ
（અ）ઝેર અથવા રોગજન્ય સૂક્મ જીોોથી તેને સુરક્ષિત બનાવવાનો છે．
（આ）રંગ，સ્વરૂ૫，સુગંધ અને પોษણમૂલ્યોની ગુણવત્તા વધુમાં વધુ જળવવાનો છે．
（૫）શીત－સંગ્રહાગાર－
કેશી，કુલેવર．
હિમીકરણ－
ગાજર，વટાણા．
प्रशीતन－
માંસ，દૂઘ．
（૬）（અ）કેરી，આમળiં（ખ）શાકભ્ષ，ટામેટાંની યટણી（સોસ）（ગ઼્）લીબુ，સફરજન（ઘ）અનાજ， શાકભાળ．
（૭）（અ）ગામા કિરણો અને પારજંબલી કિરણો．
（み）બ્ડેડ，કેક અને પૅક કરેલા ખાદ્ધ પદાર્થો．

## પ્રાયોગિક અભ્યાસ

（૧）ગયે વર્ષે તમારા ઘરમાં જે પદાર્થોની શળવણી કરવામાં આવી હોય તેવા ખાદ્ય પદાર્થોની યાદી બનાવો．
（૨）તેમની જલ્વણી માટે તમે ઉપયોગમાં લીધેલી પદ્યતિઓ જણાવો．
નોંધ

نंड-3:
ખાઘ પદાર્થોની પસંદગી અને ભનાવવાની શીત-૧
એકમ-૧૧ :
ધાન્યની પસંદગી, વાનગીઓ અને તેનું પોષણમૂલ્ય
એકમ-૧२:
ચ₹અ્બી अને તેલની પસંદગી અને તેનું પોષણમૂલ્ય
એકમ-૧3 :
ખાં અને ગોગની પસંદગી તथા વાનગીઓ અને તેમનું પોષણ઼મૂલ્ય
એકમ-૧૪ :
કઠોળ, સૂકા મેવા અને તેલીહિયાંની પસંદગી, વાનગીઓ અને પોષણમૂલ્ય ૧૯
એકમ-૧૫:
દૂધ अને દૂધની ભનાવEોની ૫સંદગી, તેમની વાનગીઓ અને પોષણમૂલ્ય ૨૫
ओકમ-૧૬ :
ઈંડાં અને માંસાહારની પસંદગી, વાનગીઓ અને તેમનું પોષણમૂૂલ્ય

## 

| ทิ．क．साम दे刀 （अध्या） दुब ઈfદદર ગાંધી રાપ્રીય <br>  |  समझgelf ઈf્દરા ગ્ંધી રાદ્રીય युक्त विश्ववियदय ศबी Eิe્લी |  <br> （सલાઉ્sા૨） <br>  <br> भुs विश्वविधायद <br> नवी हिe氏ी |
| :---: | :---: | :---: |
| ๙．（શ્રીમતી）थી．ચાર．સેઃ <br>  <br>  <br>  श्री वेक्रोंदर विभविधाबय तिว्यनि－रूง ทо₹ |  |  <br>  <br>  नal छิer <br> શ્રીમતી મેરી માન્મેન <br> थीम गाथटたियन |
|  <br>  <br>  |  |  <br>  <br> શીમતી શ．વાધवय |
|  <br>  <br>  |  | लेडी हैरीन siçor <br>  |
| प्ञबेખन समिति |  |  |


|  |  |
| :---: | :---: |
| પiદદસશ，હામ સાયંસ |  |
|  |  |
|  |  |
| શ્રીમતી સાલિની ખેમ શા | भ15．यbact |
| ＂\＄10 सरस्बती＂ | આ1રેખ |
|  | ડી．－く3，ચેમ．凶ેમ．ઠી．સી．કોલોની（MMTC） |
|  | नबी Efe®l－q२0 ०१७（110017） |
| 3．＊ิม．ซૈન |  |
| શ્રીમતી આા૨．મહાના |  |
| ઔીમની ถીપ્તિ ગુલાટી |  |

## સંકાય સદસ્ય <br> 

ぶ．जી．ओन．કોલ
ડ્ञ．પી．એન．પßિt





## xergeaftr








ખંડ-3: ખાદ્ય પદાર્થોની પસંદગી અને
બનાવવાની શીત-૧

 જુદી જુદી નનગીઓં અનાવવામાં તેનો સર્વતોઝુખી ઉપયોંગ ક૨વામાં તસ વિવેકસસની પસંદગી કરી શકો તે માટ ચા ખાહ્ય પદાર્થોની પસંદગીમાં દયાનમાં લેવાના ગુણદોષોને તમારી સામે ૨ળૂૂ કશવામાં આા્યા છં. જુદી જુદી અનેક વાનગીચો વિગતવાર જણાવલામાં અાલી છે અને આ ખાદ પદાર્થોના


 પદાર્થોમાં પ્રોટીન આપવાનોં ગુણ તિં છે જr, વધુમાં તંમા જીજં ધણાં પોષક ત્ત્વો પણ છે. પૌષિક વાનગીઓ ધનાaતી વખતે જુદા જુદા ખાઘ પદાર્થોનું મિશ્રણ ક૨વામાં અા ઘાતનાં તમારે ખ્યાલ રાખવો બેઈઈચ એજું સૂયન છે.

## ઓકમ－૧૧ ：ધાન્યની પસંદગી，વાનગીઓ અને तેનું પોષझ઼મૂલ्य

આપણા રોજિંદા આહારમાં ધાન્ય મુખ્ય ખાદ્ય પદાર્થ છે．આ એકમમાં તમે અનાજની યોગ્ય ૫સંદગી અને તેના પોષણમભૂલ્ય વિશે શીખશો．આપણા દેશમાં વ૫રાતાં વિવિઘ અનાજથી તમે પરિયિત થશો．આપણા આહારમાં તેને સામેલ કરવાની રીતો，તેની વાનગીઓની બનાવટમાં લેવાતી કાળશ અને તેમનું પોપણમૂલ્ય સુધારવાની રીતો વિશે તમે માહિતગાર ધથે．

## भાળપું ：

## ११．० હेतु

૧૧．૧ प्रस्ता૧ना
૧૧．૨ અનાજની પસંદગી
૧૧．૩ અનાજનું પોષણમૂલ્ય
१૧．૪ સામાન્ય અનાજ
११．૪．૧ ध（
૧૧．૪．૨ યોષ્ત
૧૧．૪．૩ બાજરી ゐને જુવાર
१૧．૪．૪ भકાઈ
१૧．૪．૫ र1गी
१૧．૪．૬ કોદરી
१૧．૪．૭ સેવો
૧૧．૫ અનાજને ફ队ગાવવi，ભૂંજવાં અને આથો લાવવો
૧૧．૬ સારાંશ
૧૧．૭ પારિભાષિક શબ્Еો．
૧૧．૮ તમારી પ્રગતિ યકાસવા માટેના જવાબો

## $१ 9.0$ હेतु

જ્યારે તમે આ એંકમ પૂૂૂં કરશે ત્યારે：
－અનાજની પસંદગી માટેનાં ઘોરણોની યાદી બનાવી શકશો．
－अનાજમાંથી મળતા પોપક ઘટકોની યાદી કરી શકશો．
－વિવિધ અનાજના ઉ૫યોગો વર્झવી શકશે．

## ११．9 प्रસ્તાવના

આગળના ચકમોમાં તમે આહાનાં કાર્યો ચને તેનું સંધટન તथા વિવિધ આહા૨જૂथમાં તેનાં વર્ગીક૨ણ વિશે શીપી ગયા．હવે આહાર વિશે આપહી સમજ વધારવા આપણે વિવિધ આહારના પોપણમૂલ્ય અને રોજિંદા ભોજન માટે તેની ૫સંદગી તથા ઉપયોગ વિશે શીખીશુ．，આપણેં શણીએ છીએ કે રેટલી，પૂરી， પરોઠા，ભ્રેડ（પiં（3），ભાત，ઈડલી，ઢોસા જેવી વાનગીઓ આપણે રોજિંદા ખોરાકમાં લઈએ છીએ．આ વાનગીઓ અનાજમાંથી બનાવવામાં આવે છે．અનાજ આપણા અહારનો મહત્વનો ભાગ છે．તમે শણતા ડશો કે અનાજ એે ધાસકુળનાં બી છે．યોખા，જુવાર，બાજરી，\％વ，મકાઈ，રાળી，ધઉં અનં કોદરી－એ બધાં આહાર તરીકે ૧પરાતાં મુખ્ય ધાન્ય છે．આપણે અા અનાજનો લોટ，પiં૩，સવારના નાસ્તાની વાનગીઓ，સેવો અને વિવિધ જતના સ્ટાર્ય બનાવવા માટે પણ ઉપયોગમાં લઈએ છીએ．આપણા આહારનો મોટો ભાગ અનાજનો બનેલો છે કારझ કે ：
－તે શરીર માટે શાલિતા अને મહત્વના પોษક ધટકોનાં キોત છે．
－તેમનું ઉત્પાદન ખર્ચ નીયું છે તેથી તે સસ્તiં પડે છે．
－તેનો સ્વાદ સૌમ્ય अને તમતમતો ન હોવાથી ૬िશોરો अને વૃદ્દો બધાંને સરખો પસંદ હોય છે．
－તે દાળ，શ્કભાજ，માંસ અધવા માછલી જેવા બધા ખાદ્ય પદાર્થો સાથે સારી રીતે ભળે છે．રાગી，બાજરી， જ્વાર અને કોદરી જેવાં કેટલાંક અનાજ એકદમ સૂકાં અને સિંચાઈની નબળી પરિસ્થિતિવાળા પ્રદેશમાં પણા ઉગગડી શકાય છે．આથી તે સરબતાથી મળો છે અને બીજં અનાજના પ્રમાણમાં સસ્તાં હોય છે．આ એકમમાં આપણે અનાજમાંથી મળતા પોપક घટકો અને આપણા દેશમાં સામાન્ય રીતે વપરાતા અનાજની વાનગીઓ અને પસંદગી વિશે શીખીશ઼．

## ૧ ૧.₹ અનાજની ૫સંદગી

અનાજ ખરીદતાં પહેલાં તેની સમજપૂર્ર્ પસંદગી કરવી તે મહત્વનું છે. પોગ્ય ૫સંદગી માટે નીયેનાં માર્ગદર્શક સૂયનો યાદ રાખો :

- ધાન્ય કચરો, કાંકરા, રેતી વગરનું અને સાફ હોવું જેઈએ.
- તે ફૂગ કે જંતુયુકત ન હોવું જેઈએ.
- अનાજ કે લોટ સહકારી સ્ટોર્સ, સહક સંઘ કે કોઈ પણ સહકારી સંસ્થાઓમાંથી ખરીદવાં ઈં્છનીય છે, જેધી તેની ગુझવત્તાની ખાતરી રહે.
- સામાન્ય રીતે આપણે ઘરવપરાશ માટેના ઘઉં પોતે દળાવતા હોઈએ છીએ. આને કારણે બજરમાંથી ભેળસેથવાળો લોટ ખરીદવામાંથી બચી જવાય છે.
- મેંદો જવાતત, ગઠા કે ફૂશ વગરનો હોવો જેઈએ.
- મમરા અને પૌંઆ કડક અને રેતી, કાંકરા કે કચરા વગરના હોવા જેઈએ.
- સારી ગુણવત્તાવાળા દાળિયામાં ફૂગ કે ખરાબ વાસ હોતાં નથી.
- તમારી જરરિયાત પ્રમાણે પસંદગી કરો. પાતળા, લાંબા દાણાવાળા યોખા પુલાવ બનાવવા માટે વપરાય છે, જ્યારે ટૂંકા દાણાવાળા ચોખા ખીચડી, ઈડલી, ઢોસા વગેરે બનાવવા માટે.યોગ્ય રહે છે. ઝીણો રવો શીરા માટે જયારે શડો રવો ઉપમા માટે વધુ યોગ્ય રહે છે.
- પાંઉ (થ્રેડ) તાજી અને આરોગ્યપ્રE રીતે પૅક કરેલી હોવી જેઈએ. સારી ગુણવતાવાળી શ્રેડ પોચી હોય કે અને તેની સોડમ સારી હોય છે.


## ■ તમારી પ્રગતિ ચકાસો :

(૧) નીચેનાની ૫સંદગી કરતી વખતે તમારે ધ્યાનમાં રાખવાનાં ધોરણોની યાદી બનાવો :

અ. આખું અનાજ
બ. શ્રેડ (પiJ)

## १ $9 . ૩$ અનાજનું પોષણામૂલ્ય

અનાજ એ શરીર માટે ઘણા પોષક ઘટકો મેળવવાનું મૂલ્યવાન પ્રાપ્તિસ્થાન છે.
શ્િિ : તમે એકમ પાંચમાં જેયું તેમ અનાજમાં ભરપૂરૂ શબ્તિમૂલ્ય છે. તેનું કારહ તેમાં રહેલો ૬૫ \% થી ૭૮\% સ્ટાર્ચ છે. આપણા ભારતીય આહારમાં મોટા ભાગની શ્ચિ્ અનાજ દ્વારા મળે છે.
પ્રોટીન : અનાજમાં ૭ - ૧ ૨ \% પ્રોટીન હોય છે. ભારતીય આહારમાં, અનાજ અને તેની બનાવટો અર્ધું કે તેથી વધુ પ્રોટીન પૂરૂં પાડે છે. જેકે અનાજ સાથે બીજં પ્રોટીન આહાર જેવા કે દાળ, દૂધ, માંસ, ઈંડાં વગેરે ખાવામાં આવે તો અનાજમાંનું પ્રોટીન વધુ સારી રીતે ઉપયોગી થાય છે. આ જ કારણો રેટલી અને દાળ, ભાત અને દાળ, પરોઠા ને દહીં, ભાત અને દહીી વગેરે જેવાં સંમિશ્રણો સામાન્ય ઈીતે વપરાય છે. એકલું અનાજ ખાવા કરતાં આવાં સંમિશ્રણો શરીર માટે વધુ લાભદાયક છે.
ખનિજ ક્ષાર અને વિટાિન : અનાજમાંથી આયર્ન જેવો મહત્વનો ખનિજ ક્ષાર મળે છે. તે બી-સમૂહનાં વિટામિનોનું પણ સારું પ્રાપ્તિસ્થાન છે. રાગીંમાં ખાસ કરીને ખૂબ પ્રમાણમાં કૅલ્શિયમ હોય છે. ધઉં જેવા આખા ધાન્ય જ્યારે છડીને દળવામાં આવે છે ત્યારે તેનું ઉપરનું ૫ડ દૂર ધાય છે. આને કારણે અનાજમાંના ખનિજ ક્ષાર અને વિટામિનનું પ્રમાણ ધટે છે. આથી મેંદા જેવા ઝીણા દબેલા અનાજમાં ખનિજ ક્ષાર અને વિટામિનનું પ્રમાણ ચાખા અનાજ કરતાં ઓછું હોય છે.
રેસા : આખા અનાજમાં તેમના બહારના પડના કારણે રેતેંનું પ્રમાણ વધુ હોય છે. રેસા પાણી ચૂસી લે છે, ફૂલે છે અને અન્નમાર્ગમાંથી નકામા પદાર્થોને સરળતાથી બહાર કાઢવામાં મદદ૩૩ થાય છે. પરિણામે કબજિયાત થતી નથી. લોટ ચળાય છે ત્યારે તેમાંથી રેસાના કણો નીકળી જય છે. આથી આપણે શકય હોય ત્યાં સુધી લોટને ચાળવો ન જેઈએે.

# આખું અનાજ વધુ ખાઓ. તે દળેલા અનાજ કરતાં વધુ પૌષ્ટિક છે. 

## તમારી પ્રગતિ યકાસે :

(૨) અનાજ એં નીયેના પોષક ઘટકો માટે મહત્વનું પ્રાપ્તિસ્થાન છે :
24.
© ${ }^{\circ}$
ક. ................... ง

## ૧૧.૪ સામાન્ય અનાજ

## १ १.૪.१ घઉ゚

દુનિયાભરમાં આ અનાજ સૌથી વધુ પ્રમાણમાં વ૫રાય છે. તે જુદા જુદા સ્વરૂપે ખાઈ શકાય છે. જેમ ફે:

- घઉౌનાં ફાડાં રાબ કે સવારના નાસ્તાની અન્ય વાનગીઓ બનાવવા.
- ઘઉౌનો ડોટ રોટલી, પૂરી, પરોઠા વગેરે બનાવવા.
- रवो
- ખૂબ ઝીણો દળેલો લોટ (મેંદો), કેક, બિસ્કિટ, બ્રેડ વગેરે બનાવવા.
- સેવ જેવી વાનગીઓ, બાફેલી સેવો, મેક્રોની, સ્પગેટી વગેરે બનાવવા.

જ્યારે ઘઉ્ દળીને તેનો લોટ બનાવવામાં આવે છે ત્યારે અનાજનો કોઈ ભાગ જુદો પાડવામાં આવતો નથી પણ મેંદો બનાવતી વખતે ઘઉુનું બહારનું, રેસાવાળું ૫ડ કાઢી નાખવામાં આવે છે. આથી જ મેંદો, ઘઉનના લોટ કરતાં Љીણો, સુંવાળો અને વઘુ સફેદ હોય છે. આ કારણો તે બ્રેડ બનાવવા માટે મહત્વનો છે, પણા બહારનાં ફોતરીં સાથે તેમાંથી કેટલાંક ખનિજ અને વિટામિન વેડફાઈ જવાને કારણો તે ઓછો પૌષ્કિક હોય છે. કણાક બાંધતી વખતે બનતા, ગ્લુટેન નામના અદ્રાવ્ય પ્રોટીનના કારણે ઘઉુને શેકી શકાય છે. ઘઉંમાંથી બનતી વાનગીઓનું બંધારણ રયવામાં ગ્લુટેન મહત્વનું છે. જ્યારે બ્રેડની કણકને ટૂંપવામાં આવે ત્યારે ગ્લુટેન બને છે અને રેસા ખેંચાઈને જળી જેવી રચના બને છે જેમાં સ્ટાર્ચના કણો ગોઠવાય છે. આવી રચના ક૬કકને ફલવામાં મદદ૩૩પ થાય છે અને આ રીને બ્રેડ પોચી બને છે. રોટલી, પૂરી, પરોઠા - એ બધી ઘઉુંના લોટમાંથી બનતી વાનગીઓ છે. આ વાનગીઓ સારી બનાવવા માટે લોટને સારી રીતે ટૂૂૅવો જેઈએ અને વાનગી બનાવતાં પહેલાં તેને થોડી વાર ભીના કપડાથી ઢાંકી રાખવો જેઈએ. આથી ગ્લુટુટનના તાંતણા બંધાય છે અને તેથી રોટલી પોચી તથા સુંવાળી બને છે અને સરસ રીતે ફૂલે છે. જે કભાક બાંધ્યા પછી તરત જ ઉપયોગમાં લેવામાં આવે તો તેની વાનગી બરાબર ફૂલતી નથી અને તેની કિનાર તૂટે છે. મકાઈ જેવા બીજ ઘાન્યના લોટમાંથી બનાવેલી રોટલી ગ્લુટેનના અભાવના કારણે ઘઉંના લોટની રેોટલીની જેમ ફૂલતી નથી. ઘઉંની કેટલીક જતો જેને કઠણ જત કહે છે તેમાં ગ્લુટેન વધુ બને છે. આથી જ બ્રેડ અને રોટલી બનાવવા માટે તે વધુ અનુકૂળ છે જ્યારે નરમ જતો કેક, બિસ્કિટ વગેરે માટે વઘુ યોગ્ય રહે છે.
प्रgृた -
છેલ્લા બે દિવસમાં તમે ખાધી હોય તેવી, ઘઉંના કોઈ સ્વરૂપમાંથી બનાવેલી પાંય વાનગીઓની યાદી બનાવो.
પ્રવૃત્તિ - ૨
ઘઉંના લોટની થોડી કણાક બાંધો, તેમાંથી અર્ધા ભાગને ભીના કપડાથી ઢાંકી રાખો. લગભગ અર્ધા કલાક પછી ફરીથી ટૂંપીને તેમાંથી રેટલી બનાવે. બાકીની અર્ધી કણકમાંથી તરત જ રોટલી બનાવો. બન્ને રોટલીની સુંવાળાશ અને તેના ફૂલવામાં શો ફેર છે તે નોંધો.

## ૧૧.૪.૨ યોખા

બહોળા પ્રમાણમાં વપરાતું બીજું એક અનાજ છે ચોખા. તે બીજ અનાજ કરતાં રાંધવામાં સરળ અને પોયા છે. યોખા દેખાવે આકર્ષક હોય છે અને તેની સોડમ સૌમ્ય હોય છે. તેનું બીજ ઘણા ખાદ્ય પદાર્થો સાથે સંમિશ્રણ કરી શકાય છે. તે વિવિધ નાસ્તાની બનાવટોમાં ૧૫૨ાય છે.
જ્યારે યોખાની લણણી થાય ત્યારે દાણાને ડાંગર કહેવાય છે. તેના ૫ર રેસાવાળાં ફોતરાં કે ઉપરનું ૫ડ હોય છે જે ખવાતું નથી. તેને સાંબેલાથી કे સંચાથી છડીને દૂર કરવામાં આવે છે. યોખાને છડવામાં આવે ત્યારે તે સાફ થાય છે અને તેનું બહારનું ફાતરું દૂર થાય છે. ત્યાર બાદ તેને ચાળીને પૉલિશ કરવામાં આવે છે. પૉલિશ કરેલા યોખા દેખાવમાં સારા હોય છે. આવા ચોપામાં ઋવડાં પડતાં નથી અને એ રીતે તે બગડતા નથી. પરંતુ પૉલિશ કરવાથી દા૬ામાંના ખનિજ ક્ષાર અને વિટામિનનું પ્રમાણ઼ ધટે છે.

આંશિક બાફેલા યોખા (સેલા યોખા) ડાંગરને ગરમ પાણીમાંભીજવીને અને પછી તેનં થોડો સમય વરાળ આપીને બનાવવામાં આવે છે. ત્યાર બાદ તેને સૂકવી તેનાં ફોતરાં કાઢી નાખવામાં આવે છે. ડાંગરને પલાળવા માટે ૧પરાયેલું પાણી બહારના પડમાં રહેલાં વિટામિન અને ખનિજ ક્ષારને ઓગાળીને તેમને દાભાની અંદર પહોંયાડે છે. પરિણામે છડાવાને કારણે કીમતી પોષક ઘટકોનો નાશ થતો નથી અને તે દાણામાં જળવાઈ રહે છે. આથી જ સામાન્પ સાદા યોખાને બદલે આંશિક બાફેલા યોખા વધુ પૌષ્ટિક હોય છે. રાંધવા માટે અને સંગ્રહ કરવા માટે ૫શા તે વઘુ સારા છે. પૌંઁઆ અને મમરા એ યોખા ૫ર અમુક જતની પ્રક્રિયા કરી બનાવેલ ખાદ્ધ પદાર્થો છે. તે ડાંગરને ગરમ પાણીમાં પલાળી, તેને ભૂંજને, (જુઓ પેટાવિભાગ ૧૧.૫ ની સમજૂતી) શેકી અને ગરમ હોપ ત્યારે દબાણાપૂર્વક સપાટ કરીને બનાવવામાં આવે છે. શેકવાથી દાણો આiશિક રીતે રંધાય છે, આથી જ પૌંઆા રાંધવા માટે બહુ જ થોડો સમય જોઈઓ છે અને તે નાસ્તામાં વ૫રાય છે. મમરા એ ખાવા માટે તંયાર એવી યોખાની બનાવટ છે.
યોખાને ધોઈ, પલાળી અને પાણીમાં ઉકાળવાની રીત સૌથી સરળ રીતે છે. જેકે ચોખાને ધોતી વખતે કાળજ઼ રાખવી જેઈએ અને તેને ખૂબ મસળવા ન જેઈએ. તેને જે પાણીમાં પલાળ્યા હોય તે પાણી ફેંકી ન દેલું. આમ કરવાથી તેમાંનાં ક્ષાર અને વિટામિનો વેડફાઈ જતાં અટકાવી શકાથે. સારા પરિકામ માટે, યોખાને માત પૂરૂત્ય પાકીમાં (૧ ક૫ યોખા માટે ૨ ક૫ પાકી) જ રાંઘો જેથી ઊકળતી વખતે બઘું પાણી યોખામાં શોષાઈ જય. પહેલા તેને વધુ તાપથી એક વાર ઊકળવા દો અને પછી બફાય ત્યાં સુધી ધીમા તાપે રાંધો. યોખાને સતત વધુ તાપે રાંધશો નહીં, એમ કરવાથી તેનો લચકો થશે, બરી જશે અને ઉપરથી સુકાઈ જશે. જ્યારે યોખા પાણીમાં રંધાતા હોય ત્યારે તેમાં રહેલા સ્ટાર્યના કણો પાણી શોપી ફૂલે છે, પરિણામે તેનું પોત અને રંગ બદલાય છે. આ ક્રિયાને જિલેટીનીકરશ કહે છે. તે દાભાને અલગ રાખવામાં મદદરૂપ થાય છે. @sળતા હોય ત્યારે સહેજ ઘી/તેલ (ચરબી) ઉમેરવાથી દાણા છૂટા રહે છે અને સહેજ લીંબુનો રસ ઉમેરવાથી તેનો રંગ વધ્યુ સફેદ થાય છે. તમે સમય અને બ઼ળતほનો બયાવ કરવા યોખાને પ્રેશર કૂકરમાં ૫ણ રાંધી શકો.
યોખા જૂના થતા જય તેમ સારા રંધાય છે. નવા યોખા ચીકષા હોય છે અને તેથી તેને રાંધવા માટે જૂના યોખા કરતાં ઓધું પાણી જેઈએ છે. જેકે બાફેલા યોખા તો નવા હોય તોપણિ આવું બનતું નથી. તમે યોખાનો ઉપયોગ અન્ય ખાયે પદાર્થો સાથે કરીને પુલાવ, ખીયડી, ઈડલી, ઢોસા, દૂધપાક, ખીર aગેરે ઘણી વાનગીઓ બનાવી શકો. પૌંઆ સામાન્પ રીતે યેવડો, દૂધપૌંअા અને બટાકાપોંંઆ વગેરે માટે અને મમરા ચવાఱું, ભેળપૂરી વગેરેમાં વપરાય છે.

## બાદેલા ચોખા છડેલા ચ્ચોખા કરતા સસ્તા ને વધુ પૌષ્ટિક છ. વપરશશમા તેન પસંદગી આપો.

प्रgृた - 3
તમે વિવિધ રૂપમાં ચોખા વાપરીને બનાવતા હો એેવી પાંય વાનગીની યાદી આપો.

- તમારી પ્રગ્નિ ચકાસો :
(૩) યોખાની વાનગી બનાવતી વખતે તમે કયા મુદ્દાઓ ધ્યાનમાં રાખશે ?
$\qquad$
$\qquad$
$\qquad$
$\qquad$
$\qquad$
$\qquad$
$\qquad$


## ११.૪.૩ બાજरी अनે જुવાર

આ ઝીહી ધાન્યમાંથી રોટલા અને ભાખરી બનાવવામાં આવે છે. તમે તેમને '૧૧.૫भાં સમનવ્યા પ્રમાજે શેકી
 હેવાધી તે સામાન્ય રીતે નાનાં બાળકોના ખોરાકમાં ૧૫રાય છે.

## ૧૧.૪.૪ મકાઈ

ભારતનાં ઘણા પ્રદેશોમાં તે વ્યાપક ઈીતે વપરાય છે. કાયા અને નરમ હોય ત્યારે તે સામાન્ય ઈીતે સીધા જ શેકીને ખવાય છે. તે મકાઈના લોટ તરીłે અને કોર્નફૂલેક્સ ૩પે પણ ઉપયોગી છે. મકાઈમાંથી બનતા સ્ટાર્ચ (કોર્નફોર) અને મકાઈનું તેલ (કોર્નૉઈલ) ૫શ્ રાંધવામાં વપરાય છે.

## ૧૧.૪.૫ રાગી

રાગી ખાસ કરીને દક્ષિણમાં ઉગાડવામાં આવે છે અને તેની રોટી અને મૂઠિયાં બનાવવામાં આવે છે. રાગીના લોટને પાણી સાથે ભેળવીને કમાક બાંધવામાં આવે છે. પછી તેને વરાળ નીકળતા યોખા સાથે ભેળની, રાંધી અને તેમાંથી મૂઠિયાં બનાવવામાં આવે છે. આ મૂઠિયાં પછી શાક સાથે ખવાય છે. રાગીમાં પુષ્કળ પ્રમાણમાં કૅલ્શિયમ હોય છે અને તેથી નવજત શિશુ અને બાળકોના ખોરાક માટે તે મહત્વનું છે.

## १ १.૪.૬ કોદरी

આ અનાજ ગુજરાત અને મધ્ય પ્રદેશમાં ખવાય છે. તેનાં ફોતરાં કાઢી નાખ્યા પછી તેને યોખાની જેમ બાફવામાં આવે છે. તેને દળીને તેનો લોટ પણ બનાવવામાં આવે છે.

## ૧૧.૪.૭ સેવો

મેક્રોની, નુડલ્સ, સ્પગેટી વગેરે જેવી વાનગીઓ માટે સેવો પાડવામાં આવે છે. ઘઉ્ઝંની સેવો બાફીને ઘી અને ખાંડ સાથે ખાઈ શકાય છે. સેવોમાંથી શીરખુર્મા પણ બનાવી શકાય. સેવોને ખૂબ પાહીમાં ઉકાળીને રંધાય છે. પછી વઘારનું પાણી નિતારીને ફંકી દેવામાં આવે છે. તમે તેને શાકભાજી, દાળ, માંસ, ઈૈડાં સાથે પણ ખાઈ शรो.

## ૧૧.૫ अનાજને ફझગાવવi, ભૂંજવાં અને આથો લાવવો

તમે અનાજને ફણગાવીને, ભૂંજનન અને આધો લાવીને તેનું પોષણમૂલ્ય વધારી શકો.
ફભાગાવવું : ફણગાવવાથી અનાજ સુપાચ્ય બને છે. તેમાં બી-સમૂહનાં વિટામિનો અને વિટામિન ‘સી’ના પ્રમાણમાં વધારો થાય છે. ફભગાવવા માટે અનાજને ૧૨-૧૪ કલાક પાણીમાં ૫લાળી રાખો. ૫છી પાણી નિતારીને તેને ભીનાં રાખીને ફણગાવા દો. જ્યારે ફણગા ફૂટે ત્યારે તેને છાયામાં સુકાવા દો, તેને સહેજ શેકીને અને સીધા જ ખાઈ શકાય અથવા દળીને ખાઈ શકાય.
ભૂંજવું : અનાજને પાણીમાં પલાળે. પછી તેને લોઢાની તવી ૫૨ ગરમ રેતીમાં શેકો. રેતીની ગરમીના કારણો દાણા ફૂલશે. રેતીને ચાળીને ફરીથી ઉપયોગમાં લઈ શકાશે. આપણે સામાન્યત: ખાઈみે છીઓ તે મમરા અને ધાણી અ ભૂંેેલાં અનાજ છે.
આથો લાવવો : આથો લાવવાથી અનાજ સુપાચ્ય બને છે અને તેમાં બી-સમૂહનાં વિટામિનનું પ્રમાણ વધે છે. ઈડલી, ઢોસા, ભઘુરા, કુલ્યા આ બઘી આથો લાવેલા અનાજની લોકપ્રિય વાનગીઓ છે. ઈડલી અને ઢોસા બનાવવા માટે યોખાને ૧૦-૧૨ કલાક પાણીમાં પલાળી, વાટી ને પછી વાટેલા કઠોળ સાથે ભેળવીને આથો લાવેલું મિશ્રણ બનાવી શકો. ત્યાર બાદ તેમાં મીહું નાખી તેને રાતભર રહેવા દો. મિશ્રણ ફૂલશે એને હલકું થશે. શિયાળાામાં આ ક્રિયા માટે લાંબો સમય થાય છે. આથી વાટેલા મિશ્રણને ગરમ જગ્યામાં રાખો. ભથુરા નેં કુલ્યા બનાવવા માટે મેંદો, દહીં અને મીઠા સાથે મેળવીને તેમાં આથો લાવવામાં આવે છે.

## इણગાવેલાં અન સાથો લાવેલાં અનાજનું આહારમૂલ્ય વધુ હોય છે.

## प्रgृन्ति - $\gamma$

નીચે દર્શાવેલા દરેક પ્રકારની, તમારા પ્દેેશાં વપરાતી હોય તેવી બે બે વાનગીઓની યાદી બનાવો :
(ゃ) ફણગાવેલાં અનાજ
(બ) ભૂંજેલાં અનાજ
(ક) આથો લાવેલાં અનાજ

## ११．૬ સારાંશ

આપમણા દેશમાં વિવિધ પ્રકારનાં ધાન્ય વપરાય છે．આપણેા આાહારના મોટોં ભાગ આવાં ધાન્યોનો બનેલો છે अને તે શક્નિનું મુખ્ય સોત છે．તેમાં કેટલાંક પ્રોટીન，કેટલાક મહત્વના ખનિજ ષ્ષાંરો અને વિટામિન હોય છે．આપણા આહારમાં આપણો અનાજનો જુદા જુદા સ્વરૂપમાં ઉ૫યોગ કરીએે છીઓ．આપુું અનાજ દળેલા અનાજ કરતાં વધુ પૌૌ્કક છે અને તેથી તેનો વપરાશ વધારવો જેઈએે．

## ૧ ૧．૭ પારિભાષિક શબ્છો

ભેળપૂરી ：સેવ，કાંદા અને ચટણી સાથે મમરા ભેળવી બનારેલી વાનગી．
રોટલી，પૂશી，પરોઠા ：લોટમાંથી બનાવેલી અને ભોજન વખતે ખવાની સામાન્ય વનગીઓ．
કણts ：લોટ અને પાણીનું વણી શકાય તેવું ધટ્ટ મિશ્રબ．
સેવ ：ખાસ પ્રકાનના જીનાંમાંથી દभાણપપવર્ક કાઠલો આકાર．
કiકરી ：૫ધ્થરના ખૂબ નાના કણ．
ઈડલી અને ઢોસા ：યોખા અને કઠોળનાં મિશ્રણમાં આધો લાવીને બનાવેલી દક્ષિણા ભાસતની સામાન્ય વાનગી．
સડેલું ：જવાનને કારણા બગહેલું．
બાફેલા યોખા ：ગરમ પાડીમાં પલાળી વરાળ આપેલીી ડાંગર，આમ કૃવાથી તેના બહારના પડમાં રહેલાં વિટામનન અને ખનિજ ક્ષાર દાણામાં ઉતતરી જય છે અને દળાતી વખતે તેનો નાશ થતો નથી．
બટાટ－－ૌૌંみ ：જટાટા જેવi શાક，મેવા વગેરે સાથે પૌંઅા ભેળવા બનાવાતી વાનગી．
 યोખા．
છડવું ：ખiડીને છેડાં જુદાં ક૨વi．

## ૧ ૧．૮ તમારી પ્રગતિ ચકાસવા માટેના જવાબો

（૧）અ．અનાજ કયરો，કાકકરી，ફૂગ અને જવાતરહિત હોવું જેઈઓ．સારી．ગુશવતાવાળું અનાજ મેળવવા તે વિક્વાસપાx સ્વબેથી ખરીદવું જેઈએ．
 ウંઈओ．
（૨）અ．કાર્બોહાઈذ્રેટ બ．પ્રોટીન ક．ખનિજ ક્ષાર જેવા કे આયન ડ．બી－સમૂહનાં વિટામિન．
（3）યોખાને ઘોતી વખતે ખૂબ મસળવા નહી．ચોખા જેમાં પલાળ્ય્ય હાય તે પાણી ફેકી ન દેં．ં．તે જરસ જેટલા જ પાણીીમાં（ 9 ક૫ યોખા માટે ૨ ક૫ પાણી）રાંધના જેઈએ，જેથી ઊકળની વમતે તે બધું પાણી શોષાષ かય．એંક વાર ઊકળવા માંડે પછી તાપ ઓછો કરવો．દાણા છૂટા રાખવા માટે યામ્મા ઊકળતા હોય ત્યારે તેમાં થોડુું ધી／તેલ નાખવાં જેઈએ．
પ્રાયોગિક અભ્યાસ
（૧）તમારા પ્રદેશમાં સામાન્યતઃ ખવાતાં હોય તેવાં અનાજની યાદી બનાવો．
（₹）આ અનાજમાંની કઈ કઈ વાનગીઓ ર્રેજિંા આહારમાં સામેલ કૃવવ જેઈએ ？

## એકમ - ૧૨ : ચરબી અને તેલની ૫સંદગી અને તેનું પોષણમૂલ્ય

આ ઝંકમમમાં તમે આપ૬ૂ આહારમાં ચરબી અને તેલનું મહત્વ, તેમનું પોપણમૂૂ્ય અને પસંદગી વિશે શીખશi. સામાન્યત: વ૫રાતી વિવિધ ચરબી અને તેલ વિશે પણ શીખશો. આપણા આહારની બનાવટમાં તેમનો હિસ્સોં તંમ or તેમનો બગ્ડ થનો આટકાવવા તેમને વાપરતી ૧ખતે અને તેમનો સંગ્રહ કરતી વખતે લેવી જેઈતી કાળજ વિશે પશા તમે થીખથો..

## માળખું :

१२.० હंतु
१२.१ पસ્તાવना
१२.२ घ૨઼્બી અન તેલની પસંદગી
१२.૩ ચર્ની अને નેલનું પોપ૬મૂભૂ્ય
१२.૪ સામાન્ય ચીતે વપરાતાં અইબી અને તેલ

१२..8.₹ \&
१२.8. 3 नंब
१२.8.8 चनस्पनिधी

१२.૬૬ ગ૨મીથી ચરબી અને તેલમાં થતો ફેફફાર
૧२.૭ ચરબી અને તેલના સંમહ માટે લેવી જેઈતી કાળજ્જ
૧૨.૮ સારાંશ
१२.に પાरिभા|िક शબ્બi
૧२.૧૦ તમારી પ્રગતિ યકાસના માટેના જવાબા

## १२.० હेतु

આ એકમ પૂૂું કરશો ત્યારે તમે :

- યરબી અને તેલની પસંદગી માટેનાં ધોરણોની યાદી બનાવી શકશો.
- ચરબ્બી અને તેલમાંથી મળતા પોપક ધટકોની યાદી બનાવી શકશો.
- આપણા આહારમાં ચરબી અને તેલની અગત્ય જણાવી શકશો.
- રાંધવામાં વિવિધ યરબી અને તેલના ઉપયોગો વર્ણવી શકશો તથા તળતી વખતે અને તળતાં બચેલા તેલને સાચની રાખતાં તેમાં થતા ફેરફરરોની યાદ્દા બનાવી શકશો.


## १२.૧ प्रસ્તાવના

આગળના સંકમોમાં તમે અનાજ, કઠોળ, શાકભાજ, માંસ, ઈંડાં વગરે જેવા વિવિધ ખાદ્ધ પદાર્થો વિશે વાય્યું. આ ખાદ્ય પદાર્થોમાંથી રસાવાળાં શાs, કટલેસ, ભ્વિિાં, સમોસા, પૂરી, શીરી વગેરે જેવી ભૂપ



 કરવામાં આવે છે. કેટલiક અન્ય કરતાં વધુ મોં ધાં હોય છે. ૧૮-૨૪૦ સે. તાપમાને જે ઘન સ્વ૩પે હોય
 મળતાં તેલા તે તેલ તરીકે જણીીતં છે. આ ઓંકમમાં આપણમ દેશના જુદા જુઘ પ્રદેશેમાં સામાન્ય ચીતે ૧૫૨ાતાં વિવિધ અરબી અને ત઼ેલ વિશે તમે શીખશો.

## ૧૨.૨ ચરબી અને તેલની પસંદગી

તમારી જરૂરિયાન અને અંદાજપત્ર પ્રમાણે ચરબી અને તેલ પસંદ કરો. નીયેની બાબતોમાં કાળજ રાખોં

- ચરબી અને તેલને કુદરતી સોડમ અને રંગ હોવાં જેઈએે.
- તે ઘન કણો, કયરે, ઘૂળ અને ખરાબ વાસથી મુક્ત અને સ્વચ્છ હોવાં જોઈએ.
- નામાંકિત કંપનીનાં યરબી અને તેલ ખરીદો.
- યરબી ફे તેલ કૂટક ન ખરીદો કારણ કे તેમાં ભેળસેળ હોવાની શક્યતા હોય છે. સીલ કરેલા ડબબ્બા ફे પોલીનરમાં ખરીદો.
- માખણ આરોગ્યપ્રદ પેકેટમાં હોવું જ્રોએ. તે ઘટ્ટ અને તાજી સોડમવાળું હોવું જેઈએ.
- ઘીને તેની કુદરતી, આછી સોડમ હોવી જેઈએે.


## ๗ તમારી પ્રગતિ ચકાસો :

(૧) ચરબી અને તેલ પસંદ કરતી વખતે તમે કયા મુદ્દા ધ्यાનમાં રાખશો ?

## ૧૨.૩ ચરળી અને તેલનુું પોષણમૂલ્ય

આપણને શ્નિ અને કેટલાક આવશ્પક પોષક ઘટકો મળી રહે તે માટે ચરબી મહત્વની છે.
શ્કિ : તમે ‘એકમ-૫’માં શીખ્યા તેમ ચરબીમાંથી સૌથથી વઘુ પ્રમાણમાં શક્તિ મળે છે. એક ગ્રામ ચરવ્વીમાંથી た કિલો કેંલરી શક્તિ મળે છે જે તેટલા જ વજનના કાર્બોદિત પદાર્થો કે પ્રોટીનમાંથી મળતી શકિતના બમણાથી પણ ચધુ છે. ચરબીમાં ખૂબ પ્રમાણમાં શક્તિ હોય છે તેના કારણે તે આપણા ખારાકનાં જ્થ્ોો ઘટાડે છે. તમારે જેકે કયારેય ચરબીનો ખૂબ પ્રમાણમાં ઉપયોગ ન કરવો જેઈએ કારણ કે જે ઘરળીયુક્ત ખોરાક જરૂ કરતાં વધુ પ્રમાણમાં લીધો હોય તો તે શરીરમાં જમા થાય છે. જેનાથી જડા થઈ જ્વાય છે. ઘરજી અને તેલ આપણને વિટામિન ઓ, ડી, ઈ અને કે આપે છે. પ્રાણીજન્ય અશબ્વી જેવી ફे ધી અને માખણમાં વિટામિન એ ખૂભ હોય છે. વનસ્પતિઘીમાં વિટામિન એ અને ડી ઉમેરવામાં આવં છે. તમે ‘એકમ-૪'માં વાંચ્યું તેમ વિટામિન એ આપણી આiખો તંદુરસ્ત રાખે ફે અને વિટામિન ડી તંદુરસ્ત હાડકાં અને દાંત માટે જરરી છે.
આપણી ત્વચા અને હદયને તંદુરસ્ત રાખનાર કેટલાક મહત્વના ફેટી ઍસિડ તેલમાંથી મળે છે. તે ત્વચાનું ખરજવાથી રક્ષણ કરે છે અને વૃદ લોકોમાં હદયરોગના હુમલાની શકયતાઓ ઘટાડે છે.
ચરબીથી આપણે સંતોષની અને પેટ મરેલું હોય તેવી લાગણી અનુભવીએ છીઓ, કારણ કે ચરબી પચતા વધુ સમય લાગતો હોવાથી તેં પેટમાં વધુ લાંબો સમય રહે છે.

## તમારી પ્રગતિ ચકાસો :

(૨) યરબી એ નીચેના પોષક ઘટકો માટે મહત્વનું પ્રિપ્તિસ્થાન છે:
2. $\qquad$ બ. $\qquad$ .f...................
$\qquad$

## ૧૨.૪ भામાન્ય રીતે વપરાતાં ચરબી अને તેલ

## ૧૨.૪.૧ માખફ

દૂધમાંથી અલગ કરાતી મલાઈમાંથી માખણા બનાવવામાં આવે છે. મલાઈને જેમની તેમ અથવા તો દહીં નાખીને ખાટી કરઢામાં આવે છે. પછા તેને વલોવવામાં આવે દો અને માખણ જુદુુુ પડે છે. દહીંથી મેથવેલી મલાઈમાંથી તૈયાર કરેલ માખણામાં સારી સોડમ હોય છે ને તે જલદ્દીથી બગડતું નથી. તમે ઘેર માખણી બનાવી શકો છો. તેંને માખણ તરીકે અથવા તેમાંથી ઘી બનાવીને ખાઈ શકો. માખણમાંથી વિટામિન એ સારા પ્રમાણમાં મળે છે. તેને દૂઘમાંથી બનાવવામાં આવતું હોવાથી તે બીજી ચરબીઓ કરતાં વધુ મોધું છે.

તમે માખણને રોટલી અને પરોઠા સાથે ખાઈ શકો અથવા સેન્ડવીચ, કેક, બિસ્ક્રિટ વગેરે બનાવવામાં પણા

## ૧२.૪.२ ધી

માખણમાંના બધા ભેજનું બાષ્પીભવન થઈ જય ત્યાં સુધી તેને ગરમ કરી ઘી બનાવવામાં આવે છે. તમે ધેર બનાવેલા માખણમાંથી ઘી બનાવી શકો. માખણને તેમાં રહેલા કણો સહેજ બદામી થાય ત્યાં સુધી ગરમ ંરો. વધુ પડતું ગરમ ન કરશો, નહીં તો ધી બળી જશે અને વિટામિન ‘એ’નો નાશ થશે.
ધી રાંધવામાં અને તળવામાં તથા લાડવા, શીરો, બરફી વગેરે મીઠાઈ બનાવવામાં વપરાય છે. જેકે તે માખણમાંથી બનતું હોવાને કારણે મોંઘું છે.

પ્રવૃત્તિ - 9
સામાન્ય રીતે નીયેના ખાધે પદાર્થો જેમાં વાપરતા હોય તેવી વાનગીઓનાં નામ આપો :
અ. માખણ
બ. ઘી

## ૧૨.૪.૩ તેલ

તેલ કેટલાંક વનસ્પતિજન્ય પ્રાપ્તિસ્થાનો જેવાં કે નાળિયેર, તલ, કપાસિયા, મકાઈ, સોયાબીન, મગફળી અને સરસવને પીલીને મેળવાય છે. જુદાં જુદાં તેલ જુદા જુદા પ્રદેશોમાં વ૫રાય છે, જેમ કે સરસવનું તેલ બંગાળમાં, કોપરેલ કેરાલામાં, મગફળીનું તેલ ગુજરાતમાં, ક૨ડીનું તેલ મહાશષ્ટ્રમાં અને તલનું તેલ તામિલનાકુમાં વપરાય છે. શાકભાજી, કઠોળ, માંસ અને ઈંડાં રાંધવામાં તમે ધીની જેમ તેલ વાપરી શકો. પૂરી, કચોરી, ભજિયાં, કટલેસ, સમોસા વગેરે તળવામાં ૫ણા તમે તેલ વાપરી શકો. તમે ૧૨.૩માં વાંચ્યું તેમ તેલમાં ખાસ ફેટી ઍસિ's રહેલા છે જે હૃયની આરોગ્ય્મદ કામગીરીમાં મદદર૩ થાય છે. આ ઍસિડ ચરબીમાં હોતા નથી. આથી સરબીનો વધુ પડનો ઉપયોગ પાછલી જિંદગીમાં હ્દદયરોગના હુમલાની શક્યતા વધારે છે. આ કારણે જિ તાજેતરમાં સોયાબીન, કરડી, મકાઈீ વગેરે તેલનો ઉપયોોગ ક૨વા માટે વધુ ઉ઼ત્તેજન આપવામાં આવં છ. વનસ્પતિજન્ય પ્રાપ્તિસ્થાનોમાંથી મેળવેલાં હોવાથી તે સુપાચ્ય છે.

## ધીની સરખામણીમાં વનસ્પતિ તેલનો વધુ ઉપયોગ કરો. તે તમારા હૃદનન તંદુマસ્ત રાખે છે.

## ч ૨.૪.૪ ૧નસ્પાતધા

તે વનસ્પતિ તેલમાંથી બનાવવામાં આવે છે. તેલ પર હાઇડ્રોજન વાયુથી પ્રક્યિયા કરવામાં આવે છે, જેથી તે ઘી જેવા અર્ઘ ઘટ્ટ પદાર્થમાં ફેરવાઈ શય. પછી તેમાં વિટામિન એ અને ડી ઉમેરવામાં આવે છે. ધી અને તેલની જેમ વનસ્પતિધીને તમે રાંઘવા અને તળવા માટે વાપરી શકો. તે સસ્તું હોવાથી કેક અને બિસ્કિટ બનાવવા માટે તમે માખણને બદલે વનસ્પતિધી વાપરી શકો. મઠડી, કચોરી, બિસ્કિટની કણકમાં વનસ્પતિધી ઉમેરવાથી તે વાનગી કડક અને પોચી બને છે. વનસ્પતિઘીને તેલમાંથી બનાવવામાં આવતું હોવા છતાં તેમાં તંદુરસ્ત ત્વયા અને હહય માટે અગત્યનાં વિશિષ્ટ ફેટી ઍસિડ હોતા નથી, કારણ કે જ્યારે વનસ્પતિધી બનાવવા તેલ પર હાઈડ્રોજન ગૅસથી પ્રક્કિયા થાય છે ત્યારે ફેટી ઍસિડનું રૂાંતર થઈ શય છે. प्रgृત્તિ-૩
રાંધવામાં તમે વનસ્પતિધીનો ઉપયોગ કરી શકો તેવી પાંય વાનગીનાં નામ આપો.

## ૧૨.૫ આહારની બનાવટમાં ચરબી અને તેલનો ફાળો

ઘી અને માખણ જેવી સરળતાથી નરમ કરી શકાય તેવી ચરબી ખાર્ધ પદાર્થ ૫૨ ચોપડવા માટે વપરાય છે. બિસ્કિટ, કેક જેવા ભૂંજેલાં ખાધ પદાર્થોમાં અને કયોરી, સેવ વગેરે જેવા તળેલા ખાઘે પદાર્થોમાં ચરજ્ીનનં ઉ૫યોગ મોણ તરીકે થાય છે. મોણથી તળેલા અને ભૂંેલા પદાર્થો થોડા કડક બને છે. ઘઉંના પદાર્થોમાં ગ્લુટેનના તાંતણાને મોણ લાગવાને કારણે આવું બને છે, નહિ તો વાનગી કઠ૬t થઈ જય છે.
ચરબી અને તેલનો રાંધવાના માધ્યમ તરીકે ઉૅપયોગ થાય છે. આ ઉપયોગ તવીમાં એટલે કે આછા તેલમાં અથવા તાવડીમાં એટલે કે વઘુ તેલમાં તળીને થઈ શકે છે. તવી પર આછા તેલમાં ખાઘ પદાર્થોને તળવામાં આવે છે જેમ કે ઢોસા, આમલેટ, ઈડાં, પાનકેક, પૂડલા વગેરે તળવું. મિશ્રણનું પાતળું ૫ડ અથવા તો ખાદ્ધ પદાર્થના નાના ટુકડાને આ રીતે આછા તેલમાં રંધાય છે. ખાદ પદાર્થ સંપૂર્ઞ રીતે રંધાય તે માટે તેના એક ૫૩ને બીજ બાજુ ફે વવવું જોઈね.






## ૧૨.૬ ગરમીથી ચરબી અને તેલમાં થતો ફેરફાર

 વિઘટન થવા માંડે અને ચાદળી ધૂણી થાય છે. જેનાથી આંખમાં બળતરા શાય છે અને પછી યરજી તળના
 તળવા માહે ઘીની સરખામણીમાં તેલ અને વનસ્પતિઘી પસંદ કરવાં.
તળતા પહહલાં ઘરજીને ગરમ કરો પણ વધુ પડતી ગરમ ન કરો. ઘરબી ગરમ છે કે નહીં તે તપાસચા માહ
 અને બદામી થશે. જે યરબી વધુ પડતી ગરમ થઈ હશે તો ખાદ પદાર્થ બહાશ્થી બ'ગશે પબ઼ અંદશચ્થી કાચાં રહેશે. જે ચરબી બગાબર ગરમ થઈ નહી હોય તો ખાદ્ધ પદાર્થ ખૂબ ચરબી શોપી લેશે નેં તે તેલિયો કહિ

 તળવાથી ખાદ્ય પદાર્થન સરસ સોડમ મળે છે અને તે કડક બને છે. જ્યારે ખાદ્ય પદાર્થ તળાય ત્યારે તંનું શક્તિમૂલ્ય પણા વધે છે. તળતી વખતે તાપમાન ઊંયયં હોવાને કારણે ખાદ્ય પદાથ્થમાં ₹હેલ સૂક્ષ્મ જીવાનાં નાશ થાય છે. તળાતી વખતે ખાર્, પદાર્થમાં યરબી શોષાતી હોવાને કારણે તળેલો ખોરાક જલદ્થી ૫યતોં નૌ્tl. તળાતી જખતે શોપાતી અરબીનું પ્રમાણ, તળાતા પદાર્થનું બંધારણ, તેની ઘટ્ટતા, અરબીનું તાપમાન, ચરબીનોં પ્રકાર જેવાં ઘણાં પરિબળો ૫ર આધાર રાખે છે. મોણ વધુ હોય તો વઘુ ચરજી શોપાય છે. ખાંડ, ઈઠંાં અને ખાદ્ધ પદાર્થમાંના પાહીથી પણા આવી જ અસર થાય છે. જ્રે ઉંંયા ઘૂય બિંદુવાળ્થી ઘરબી વાપરવામાં આવે તો તળાતી જખતે ઓછી યરબી શોપાય છે.

## Ш તમારી પ્રગતિ યકાસો :


$\qquad$
$\qquad$
$\qquad$
$\qquad$
$\qquad$
$\qquad$
$\qquad$
$\qquad$

## ૧૨．૭ ચરબી અને તેલના સંગ્રહ માટે લેવી નેઈતી કાળજી

જ્યારે ચરબી અને તેલનો લાંબા સમય માટે સંત્રહ કરવામાં આવે છે ત્યારે તે હવા，પાણી અને ઉત્સેયકની અસરને કારણે ખોરું થઈ જય છે．ખોરું થવાને પરિણામે તેની વાસ અને બંધારણમાં પણ અનિચ્છનીય ફેરફાર થાય છે．ગરમ કરેલી ચરબીના સંગ્રહ દરમિયાન આવા ફેરફાર થાય છે．ખોરી થયેલી ચરબી જ્યારે ગરમ કરીએ ત્યારે તેમાં ફીણ વળે છે ને ઊભરો આવે છે．ચરબીને ખોરી થતી અટકાવવા છેલ્લે થોડા બટાકા કે આમલી તળવામાં આવે છે，કારણ કે તેનાથી ચરબી સંગ્રહ દરમિયાન ખોરી થતી અટકે છે તેવું માનવામાં આવે છે．ચરબીમાંના ઘદ્ટ કણો દૂર કરવા તળ્યા બાદ યરબી કે તેલને ગાળી લો．ચરબીને ભેજરહિત બંઘ વાસણમાં ઠંડી જગ્યામાં રાખો．સંગ્રહ દરમિયાન અથવા જ્યારે રાખી મૂકેલી ચરબીનો ફરીથી તથવા ઉપયોગ કરો ત્યારે તેમાં થોડી તાજી ચરબી કે તેલ ઉમેરે．

## ■ તમારી પ્રગતિ યકાસો ：

（૪）સંગ્રહ દરમિયાન ચરબી કે તેલને ખોરું થતું અટકાવવા તમે કયા મુદ્દા ધ્યાનમાં રાખશો ？

## ૧૨．૮ સારાંશ

ચરબી અને તેલ આપણા આહારને પૌષ્ટિક અને સ્વાદિષ્ટ બનાવે છે．તેનાથી સરસ સોડમ આવે છે અને શક્તિનું અને કેટલાંક મહત્વનાં વિટામિનનું તે સારું પ્રાપ્સિસ્થાન છે．ખોરાકને રાંધવા અને તળવામાં સામાન્ય રીતે વિવિધ જતનાં ચરબી અને તેલ જેવાં કे ઘી，માખझ，વનસ્પતિ अને વનસ્પતિજન્ય તેલ વપરાય છે．ઘીની સરખામણીમાં તેલનો વપરાશ કરવો હિતાવહ છે，કારણા કે તેલ ધીની સરખામણીમાં હૃયને ઓછું નુકસાન કરે છે અને તે રીતે તંદુરસ્ત રાખે છે．અનિચ્છનીય ફેરફારોથી બયવા તળતી વખતે અને સંચ્મહ કરતી વખતે આપણે ચરબી અને તેલની યોગ્ય કાળજી લેવી જેઈઓ．

## ૧૨．૯ પારિભાષિક શબ્દો

ભેળસેળ ：હલકી જતની અથવા અનિચ્છનીય પ્રકારની વસ્તુ સાથે ભેળવણી．
વલોવેલું ：ચરબી જુદી પાડવા રવૈયાથી કે સંચાથી ઝડપથી વલોવેલું．
નિષ્કર્ષિત ：બહાર કા⿳亠二લコલુ．
શુદ્ધ કરેલું（રિફાઈ－ડ）：અન્ય પદાર્થો અને અશુદ્ધિ દૂર કરીને સ્વચ્છ કરેલું．

## ૧२．૧૦ તમારી પ્રગતિ ચકાસવા માટેના જ્વાબો

（૧）ચરબી અને તેલ
અ．કુદરતી રંગ અને તાજ્ળુ સોડમવાળાં હોવાં જેઈએ．
બ．કચરો，મેલ કે ઘન કણોરહિત હોવાં જોઈએ．
ક．છૂટક ન ખરીદવાં જેઈએ પણ શકય હોય ત્યાં સુધી સીલબંધ ડબ્બા કે ગરમાં ખરીદવાં જેઈએ．
3．વિશ્વસનીય જગ્યાએેથી ખરીદવાં જેઈએ．
(૨) ચરબી અને તેલ નીચેના માટેનાં મહત્વનાં મ્રાપ્તિસ્થાન છે :

अ. शક્તિ
બ. વિટામિન એ, ડી, ઈ અને કे.
ક. ત્વચા અને હદયનું રક્ષણા કરવા જરૂરી ફેટી ઍસિડ.
(૩) આપણા રોજિંદા આહારમાં ચરબી અને તેલના જુદી જુદી જતના ઉપયોગો છે :

અ. ચોપડવા દા. ત. ધી અને માખણ.
બ. મોझા તરીકે બિસ્કિટ, કેક, મઠડી જેવા ખાદ્ય પદાર્થોને કડક બનાવવા.
ક. ખાદ્ધ પદાર્થને રાંધવાના માધ્યમ તરીકે : જેમ કે તળવા.
(૪) ચરભી અને તેલને भગડતું અટકાવવા:

અ. છેલ્લે થોડા બટાટા કે આમલી તળો કારણ કે તેનાથી તે ખોરી થતી અટકે છે.
બ. તથ્યા પછી ઘટ્ટાણો ગાળીને દૂર કરો.
ક. વાપરેલ ચરબીના સંચ્રહ દરમિયાન અથવા તેનો તળવા માટે ફરી ઉપયોગ કરતી વખતે તેમાં તાજી ચરબી કे તેલ ઉમેરો.
૩. તેને ભેજરહિત બંધ વાસણમાં ઠંડી જગ્યાએ રાખો.

## પ્રાયોગિક અભ્યાસ

(૧) તમારા વિસ્તારના રહેઠાણોમાં સામાન્ય રીતે કયાં ચરબી અને તેલ વપરાય છે તે જણવા મોજણી કરો.
(૨) उЧર્યુક્ત વપરાશ માટેનાં કારણો શોધો.

## એકમ - ૧૩ : ખાંડ અને ગોળની પસંદગી તથા વાનગીઓ અને તેમનું પોષણમૂલ્ય

ખાંડ અને ગોળ આહારમાં આવશ્યક નથી પરંતુ સામાન્યત: તે આપશા આહારનો ભાગ બની ગયાં છે. તે શક્તિનાં ઉપયોગી પ્રાપ્સિસ્થાન છે. આપણામાંના મોટા ભાગના લોકોને ગળ્યા ખાદ્ધ પદાર્થો પસંદ હોય છે. આા ઓકમમાં તમે તેમનાં પોษણમૂલ્ય, બજરમાં મળતી ખાંડ અને ગોળની જતો, તેમની પસંદગી અને સંગ્રની રીત અને આપણા રોજિંદા આહારમાં તેનો ઉપયોગ ક૨વાની વિવિધ રીતો વિશે શીખશો.

માળખ઼่ :
१З.० હेतु
૧૩.૧ પ્રસ્તાવના
૧૩.૨ ખાંડ અને ગોળની પસંદગી

૧ ૩.૩ ખાંડ अને ગોળનું પોษझમૂલ્ય
૧૩.૪ ખાંડ અને ગોળના પ્રકાર
૧૩.૫ ખાંડ અને ગોળનો સંચ્રહ
૧૩.૬ ખાંડની બનાવટો

१З.६.१ ખiંડના ગुझधર્મો
१Э.६.૨ ખiંડના ઉ૫યોગ
૧૩.૭ ખાંડના વધુ પડતા ઉપયોગ સામે ચેતવણી
૧૩.૮ સારાંશ
૧૩.૯ પારિભાષिક શબ્દો
૧૩.૧૦ તમારી પ્રગતતિ ચકાસવા માટેના જવાબો

## १७.० હेतु

જ્યારે આ એકમ પૂરૂં કરશો ત્પારે તમે:

- ખાંડ અને ગોળનું પોષણમૂલ્ય જણાવી શકશો.
- બજરમાં મળતી વિવિધ પ્રકરરી ખાંડની યાદી બનાવી શકશો.
- ખાંડ અને ગોળની યોગ્ય રીતે પસંદગી અને સંત્રહ કરી શકશો.
- આપણા રોજિંદ આહારમાં ખાંડ અને ગોળના વિવિઘ ઉપયોગ જભાવી શકશો, અને
- ખાંડ/ગોળના વધુ પડતા ઉપયોગ અંગે સાવયેતી રાખી શકશો.


## १З.9 प्रસ્તાવના

બરફી, ગુલાબજંબુ, રસગુલ્લાં, આઈસક્રીમ વગેરે ખાવાની મશ તમે માણી હશે. કોઈ પણા મિજબાનીમાં આવી મીઠાઈઓ અને વાનગીઓ મહત્વનો ભાગ બને છે. આ બધામાં ખાંડ હોય છે. તમારી ચા, કૉફી, હલકાં પીફાં અને અન્ય પીણાંમાં પશ્ ખાંડ હોય. છે.
આ ઈીતે આખી દુનિયામાં ગળ૫ણ માટે મુખ્યત્વે ખાંડ વ૫રાય છે. શેરડી કे બીટમાંથી ખાંડ બને છે. આપણા દેશમાં ખાંડ બનાવવા શેરડીનો ઉપયોગ થાય છે, જ્યારે યુરોપના દેશોમાં, ખાસ કરીને પશ્વિમ જર્મનીમાં બીટનો ઉપયોગ થાય છે. ખાંડ બનાવવા માટે ઉત્પતિસ્થાન કોઈ પણા હોય, પણ છેવટે બનતી ખાંડ તો સરપી જ હોય છે.

આપણો દેશ ખાંડનું સૌથી વધુ ઉત્પાદન કરતા દેશોમાંનો એક છે. શેરડીમાંથી કારખાનાંઓમાં ખાંડ બનાવાય છે. ખાંડ બનાવવાની પદ્દતિ ટૂંકમાં આ પ્રમાણે છે : શેસ્ડી પિલાય છે. આ જીતે મેળવેલા ૨સમાં થોડો કચરો હોય છે. તેને શુદ કરી ખાંડના સ્ષટિક બને તે માટે સાંદ્ર બનાવવામાં આવે છે. આ૫ણાં ગામડાંઓમાં આજે પણ શેરરીનો મોટો જથ્થો ગોળ બનાવવામાં વ૫રાય છે. ખેડૂતો ઘરમાં કे ખેતરમાં ગોળ બનાવતા હોય છે. ગોળ બનાવવા શેરડીના રસને લોઢાની મોટી કઢાઈમાં ઉકાળીને ઘદ્ટ કરવામાં આવે છે. ઘટ્ટ થયેલા મિશ્રણને બરાબર હલાવી પછી તેને ઘન પદર્થ તરીકે ઠરવા દેવામાં આવે છે. આ રીતે બનાવેલો ગોળ ખાંડ જેટલો શુદ્ધ હોતો નથી.

ભારતમાં ખાંડ અને ગોળનો કુલ મળીને વ્યજિતદીઠ ૧૦－૩૦ みમ અથવા ૨થી ૬ યમચી ઉપયોગ થાય છે． ગળ૫ણા માટેનો બીજે ઓક પદાર્થ છે ：મધ．તે ફૂલોभાંથી મળે છે．તે તેના સ્વાદ અને સોડમ માટે જણીતું
 ઊંચી હોય છे．
प्रवृत्ति - ？
તમે છેલ્લા બે દિવસમાં ખાધી હોય તેવી ખાંડવાળી પાંય વાનગીઓનાં નામ આપો．

## ૧૩．૨ ખાંડ અને ગોળની પસંદગી

આ એકમમાં अગાઉ નેયું તેમ બજરમાં ખiંડ વિવિઘ સ્વ૩પે મળે છે．તેના અપેક્ષિત ઉપયોગ પ્રમાણે ખાંડની ખરીદી કરો．દા．ત．કેકના સુથોભન માટે આઈસિંગ શુગર，કોફી，ચા વગેરે માટે ઝીફા દાણાની ખાંડ કે ખાંડનાં ચોસલાં જ્યારે બિસ્કિટ અને કેક બનાવવા માટે ખાંડનો ભૂકો હોય છે．ખાંડ ખરીદતી વખતે તે ગઠી， કચરો અને રવો વગેરે જેવી ભેળસેળથી મુક્ત છે તેની તમારે કાળજ્જ રાખવી જેઈએ．

## ૧૩．૩ ખાંડ અને ગોળનું પોษભમૂલ્ય

ખાંડ ઓ ગુણધર્મે શુદ્ધ કાર્બોદિત પદાર્થ છે．કાબ્બૉદિત પદાર્થો શક્તિ આપે છે：આમ，ખાંડ એ સુપાશ્ય એવું શક્તિનું પ્રાપ્તિસ્થાન છે．

## ખાંડ શક્તિ આપે છે．

થß્ન આપવની સાથોસાથ ખાંડનું બીજું કાર્ય ગળપણ આપવનનું છે．જરિરિતનની માત્રા સુધી શક્તિ મેથવવા માટે，ખાંડનો ઉપયોગ નિયંત્રિત કરી શકાય કારણ કે પુખ્ત વયની વ્યક્તના આહારમાં શક્તિ મેળવવાના બીજ એોતો પણા હોય છે．જેકે નાનાં બાળકોના આહારમાં ખાંડ અને ગોળ મહત્વનો ભાગ ભજવે છે．નાનાં બાળકોને શ્તનની ખૂબ જ જરૂ હોય છે પફા તેઓ ઓકીસાથે મોટા જથ્થામાં આહાર લઈ શકતાં નથી．તેમના આહારમાં ઉમેરેલા ખાંડ અને ગોળથી આહારનો જથ્ધો વધાર્યા વગર，તેમને વઘુ શક્નિ પૂશી પાી શકાય છે．ખાંડની સ૨ખામણીમાં ગોળ અર્ધપક્વ આહાર છે અને તેમાંથી શ્સિ，આયન，૬લ્શિયમ અને બી－સમૂહનાં વિટામિન મળે છે．ગોળનું પોપણમૂલ્ય વદુ છે．આથી ખાંડના બદલે ગોળ પસંદ કરવો જેઈઓે． આપણી પરંપરાગત વાનગીએમાં આજે ગોળનું સ્થાન ખાંડ લીદું છે તે આપણી કમનસીબી છે．

ખાંડol જગ્યાએ ગોળ પસંદ કશે．તે વધુ પોઠિટક અને સસ્તો છે．

## ■－તમારી પ્રગત્તિ યકાસો ：

（૧）શુદ્ધ ખાંડને બદલે ગોળ શા માટે પસંદ કરવો જેઈね ？
$\qquad$
$\qquad$
$\qquad$
$\qquad$
$\qquad$
$\qquad$

બみરમાં ખાંડ અને ગોળની વિવિધ જતો મળે છે :

- દાણાદાર ખાંડ : સામાન્ય રીતે આ પ્રકારની ખાંડ્નો ઉપયોગ સૌથી વધુ થાય છે. તેના મોટા સ્ફટિકો હોય છે. દાણાદાર ખાંડના ભૂકાને દળેલી ખાંડ કહે છે. ખાંડનો ભૂકો માખણ કे ઘી સાથે સારી રીતે ભળી શકતો હોવાથl કેક, બિસ્કિટ વગેરે બનાવવા માટે તે વધુ વપરાય છે.
- આઈસિંગ શુગર : ซ્યારે દાણાદાર ખાંડને ખૂબ બારીક દળીને તેમાં થોડો મકાઈનો લોટ ઉમેરાય ત્યારે તેને આઇસિંગ શુગર કહે છે. તેનો ઉપયોગ કેક, બિસ્કિટ વગેરેના સુશોભન માટે થાય છે.
- ખાંડનાં યોસલાં : દાણાદાર ખાંડના સ્ફટિકોને ભેગા કરી ધન આકારના બનાવવામાં આવે છે. તેને પસંદગી પ્રમાણેનાં માપ અને આકારમાં યોસલા રપે કાપવામાં આવે છે. ખાંડનાં ચોસલાં કૉફી, યા વગેરેમાં નાખવા માટે વપરાય છે.
- ગોળ : ગોળ પણ શેરડીમાંથી બને છે. ગોળની મુખ્ય બે જત હોય છે : એક તો આછા પીળા રંગની ધન જત અને બીજ્ર નરમ અને ઘેરા રંગની જા.


## ए તમારી પ્રગતિ ચકાસો :

(૨) સામાન્ય રીતે વપરાતી કેટલીક વાનગીઓ નીયે દર્શાવી છે. તેની બનાવટમાં કઈ જતની ખાંડ વપરાય તે જણાવો :
અ. યા અને કૉફી.
બ. ચૉકલેટ કેક
ક. સિંગની ચીકી
3. ગુલાબજાંબુ

ઈ. બिस्કિટ

## ૧ ૩.૫ ખાંડ અને ગોળનો સંગ્રહ

ખાંડ અને ગોથ ભેજશોષક હોય છે અને તેને જેમાં હવા ન જઈ શકે તેવાં ચુસ્ત ઢાંકણવાળાં વાસણમાં જ રાખવાં જેઈએ. આવાં વાસણો બરાબર સાફ કરેલાં અને સૂર્યના તડકામાં તપાવીને કોરાં કરેલાં હોવાં જેઈએ.

## ૧૩.૬ ખાંડની બનાવટો

## ૧૩.૬.૧ ખાંડના ગુણધર્મો

ખાંડ ભેજશોષક છે : ખાંડ પાણી શોષીને ભીજતતી હોય છે. ચોમાસાની સતુમાં કે ભેજવાળા વાસણમાં દાણાદાર ખાંડ ભરી હોય ત્યારે તમે આવું થતું જેયું હશે. આવા સંજેગોમાં ખાંડ ભેજવાળી અને ચીકટ બને છે, અને ઘણી વાર તો થોડી ચાસણી પણ થાય છે. આથી ખાંડનો આ ગુણધર્મ ધ્યાનમાં રાખી, ખાંડને હંમેશાં કોરા અને જેમાં હવા ન જઈ શકે તેવા યુસ્ત ઢાંકણાવાળા વાસણમાં જ ભરવી ખાસ જરરી છે.
ખાંડ પાણીમાં ખૂબ દ્રાવ્ય છે : દ્રાવ્યતા તાપમાન વઘે તેમ વધતી હોય છે. દ્રાવ્યતા એટલી તો વઘતી હોય છે કે આપણે ૧ લિટર પાકીમાં ૧ ไ/૨કિલોથી પણા વધુ ખાંડ ઓગાળી શકીએ. આહારની વિવિધ વાનગીઓ બનાવવા માટે જુદી જુહી ઘટ્ટતાવાળી ચાસણી બનાવાય છે. હલવો બનાવવા પાતળી યાસણી તથા શરબત બનાવવા જડી ચાસણી વપરાય છે.
અતિસંતૃપ્ત દ્રાવણને ઠંઠુ પાડતાં સ્કટિક બને છે : ખાંડના અતિસંતૃપ્ત દ્રાવણને ઠંડું પાડતાં ખાંડનું સ્ફટિકીકરણ થાય છે. આ પ્રક્રિયા લાહુ, ટોપરાપાક વગેરે મીઠાઈ બનાવવા માટે ઉપયોગી છે.
ઑસિડની હાજરીમાં ખાંડનું જલવિભાજન થાય છે - (ઈન્વર્રન) : ઍસિડની હાજરીમાં પાણીમાં ઓગળેલી ખાંડનું અંશતઃ જલવિભાજન થર ગ્લુકોઝ અને ફ્રુટોઝ બને છે જે ઈન્વર્ટ શુગર તરીકે જણીતા છે. આ પ્રક્રિયાને ઈન્વર્ઝન કહે છે. ઈન્વર્ટ શુગરનું સ્ફટિકીકરણ થતું નથી. આથી જ્યારે સ્ફટિકીકરણ થવું જરૂી ન હોય ત્યારે ખાંડની વાનગીઓ માટે ઈ્વન્ર્ર શુગર, તેના આ ગુણધર્મને કારણે ઉપયોગી બને છે. દા.ત. જમ બનાવવામાં ફળોને ખાંડના દ્રાવણમાં ઉકાળવામાં અાવે છે. ફળમાં રહેલા ઔસિડની હાજરીને કારણે ઇન્૧ર્ઝન થાય છે. આ રીતે ઈન્વર્ટ શુગર બનવાને કારझે, સંમસ કરેલા જમમાં ખાંડનું સ્કટિકીકરણ થતું નથી. આ જ રીતે પીપરમિન્ટ અને ચૉકલેટમાં ઈન્વર્ટ શુગર હોવાને કારણે ખાંડનું સ્કટિકીકરણ થતું નથી.

## ૧૩．૬．૨ ખાંડના ઉપયોગ

આપણા આહારમાં ખાંડ જુદી જુદી રીતે વપરાય છે．અહી તેનાં કેટલાંક ઉદાહરણો દર્શાવ્યા છે
－ચા，કૉફી，દૂઘ，છાશ，લસ્સી，શરબત વગેરે પીણાંમાં ખાંડ વપરાય છે．
－રાબ，ખીર વગેરેને ગળ્યાં અને સ્વાદિષ્ટ બનાવવા તેમાં ખાંડ ઉમેરવામાં આવે છે．
－ચટણી，જમ，જેલી વગેરે ખાદ્ય પદાર્થોની કુદરતી કડવાશ કे ખટાશ ઘટાડવા ખાંડ ઉમેરાય છે．
－જ્યારે ઊંચી સાંદ્રતામાં ખાંડ ૧૫રાય ત્યારે તે ભેજને રોકીને સંરક્ષક તરીકે વર્તે છે． કન્ડેન્સ્ડ મિલક，જમ，જેલી，મુરહ્બા，શરબત ઘગેરે એેવા ખાદ્ધ પદાર્થો છે જેમાં ખાંડ સંરક્ષક તગીક કામ કરે છે．તે જ્ પ્રમાણો બરફી，ગુલાબજંબુ，રસગુલ્લાં જેલી મીઠાઈઓ પણ તેમાં ખાંડ વઘુ પ્રમાણમાં હોવાના કારણે લાંબા સમય સુધી રાખી શકાય છે．
－ટૉફી，યૉકલેટ，પીપરમિન્ટ લગભગ ખાંડની જ બનેલી હોય છે．
－બિસ્કિટ，કેક જેવા ભૂંેેલા ખાદ્ય પદાર્થોમાં રંગ，સોડમ અને સ્વાદ ખાંડને કાશ્ણે હોય ંે．
－育，બિસ્કિટ વジરેના સુશોભન માટે આઇસિંગ શુગર વપરાય છે．
ખાંડ પાણીમાં ઓગળે છે．ખાંડના દ્વાવણને જ્યારે ગરમ કરવામાં આવે ત્યારે સરળતાથી ખાંગની ચાસબ઼ી બને છે．ખાંડની યાસણી ગરમ કરીને ઘટ્ટ કરી ઠંડી પાડવામાં આવે ત્યાર સ્ફટિકીકરણ થાય છે．લાડના， ટોપરાપાક જેવી મીઠાઈ બનાવવામાં આ પ્રક્રિયા વપરાય છે．
－．તમારી પ્રગતિ યકાસો ：
（3）આપણા રોજિંદા આહારમાં ખાંડના ઉપયોગની ચર્ચા કરો．
$\qquad$
$\qquad$
$\qquad$
$\qquad$
$\qquad$
$\qquad$
$\qquad$
$\qquad$

## ૧૩．૭ ખાંડના વધુ પડતા ઉપયોગ સામે યેતવણી

## ખાંડના ઉપયોગ સામે આાપણે કયાં કયાં નિયંત્રણ કરવાં બોઇએ ત विચારીએ．

આપણામાંના મોટા ભાગના લોકોને મીઠાઈ આકર્ષક અને લલયાવનારી લાગે છે અને તેથી આપણ્ર જ૩ર કરતાં વદ્યુ પ્રમાણમાં મીઠાઈ ખાઈએ છીએ．હવે વધુ પ્રમાણમાં ખાંડ ખાવાથી શું નુકસાન થાય．છે તે જોઈえં． ખાંડ એ લગભગ સંપૂણ્ણ કાર્બોદિત પદાર્થ છે．તેમાં બીન્ત કોર પોષક ઘટકો નથી．વધુ પડતી ખાંડ સ્થૂળતા લાવે છે એટલે કે વ્યક્તિ અસાઘારણ રીતે જડી થઈ જય છે．વજન ઘટાડવાનો સૌથી સરળ ઉપાય એં ફે 子े કાબૉોદિત પદાર્થો અને યરબીવાળા ખાધ્ધ પદાર્થો ઓછા ખાવા．રોટલી，ભાત，ષ્રેડ વગેરે જેવા ભરપૂર કાર્બોદિત પદાર્થોવાળા ખાદ્ય પદાર્થો ઓછા ખાઈએ તો આપણને કાર્બોEિત પદાર્થો તો ઓછા મળશે જ ૫૬ા સાથ સાથે પ્રોટીન અને બીજ પોષક ઘટકો પણ ઓછા મળશે．પણ જે આપણે માત્ર ખાંડ જ ઓછી કરીએ તોં માત્ર કાર્બોદિત પદાર્થોનું જ નિયંત્રણ થશે અને બીજ પોષક ઘટકોમાં ઘટાડો થશે નહી．ઉપરાંત，ઘઘારે ખાંડવાળા ખાદ્ય પદાર્થો વધારે પ્રમાણમાં ખાવાથી આપણી ભૂખ મંરી જશે．અને પરિણામે જેમાં અગત્યના પોષક ધટકો હોય છે તેવાં શાકભાજી，ફળો，અનાજ વગેરે ખાવાનું ઓછું થર્ઈ જશે．

જીજું, દાંત માટે ખાંડ ખરાબ છે. ખાંડ અને મીઠાઈના વધુ ૫ડતા ઉપયોગથી દાંતનો સડો થાય છે. બે ભોજન વચ્યે ગળ્યો નાસ્તો કરવાનું ટાળો, પીપરમિન્ટ જેવા દાંતે યોંટે તેવા પદાર્થો પણા ન ખાવા જેઈએ.

## 凶 તમારી પ્રગતિ ચકાસો :

(૪) ખાંડનો વધુ પડતો ઉપયોગ આપણા શરીર માટે હાનિકર્તા છે.આ વિધાન પુરવાર કરો.

## ૧૩.૮ સારાંશ

ખાંડ અને ગોળ આપણને શક્તિ આપે છે. ગોળ વદારામાં કૅલ્શાયમ, આયન્ન અને બી-સમૂહનાં વિટામિન આપે છે. આપણી પરંપરાગત વાનગીઓમાં ગોળના વધુ ઉપયોગને ઉત્તેજન આપો. ખાંડ ગળી છે અને તેની મજ આપણે માણીએ છીએ. છતાં, વધુ પ્રમાણમાં ખાંડ લેવી આપણે માટે હાનિકારક છે. તેના કારણે દાંતનો સડો, સ્થૂળતા અને બીશ આનુષંગિક રોગો થાય છે.

## ૧ ૩.૯ પારિભાષિક શબ્દો

સ્કટિકીકરણ : ગરમ અતિસંતૃખ્ત દ્રાવણને ઠંઠું પાડતાં સ્ફટિક (શુધ ઘન રચના) બનવાની ક્રિયા.
જળવિભાજન : વાતાવરણમાંથી ભેજ શોષવાનો ગુણધધર્મ.
ભેજશોષક: વાતાવરણમાંથી ભેજ શોષવાનો ગુણધર્મ.
ઈન્વઝ્ઝન : ઍસિડની હાજરીમાં સુક્રોઝ(ખાંડ)નું ગ્લુકોઝ અને ૬ફટોઝમાં વિધટન ધવાની ક્રિયા.

## ૧૩.૧૦ તમારી પ્રગતિ ચકાસવા માટેના જવાબો

(૧) ગોળ શકિત ઉપરાંત, આયન, કૅલ્શિયમ અને બી-સમૂહનાં વિટામિન આપે છે. માટે શુદ્ધ ખાંડ કરતાં ગોળ વધુ પસંદ કરવો જેઈએ.
(天) અ. ચા અને કૉફી - દાણાદાર ખાંડ, ખાંડનાં યોસલાં
બ. ચૉકલેટ, કેક - આઈસિંગ શુગર
ક. શિંગની ચીકી - ગોળ
3. ગુલાબજંબુ - દાણાદાર ખાંડ

ઈ. બિસ્કિટ - દળેલી ખાંડ
(3) અ. પીણાં, રાબ, મીઠાઈ વગેરેને સ્વાદિષ્ષ બનાવવા ખાંડ વપરાય છે.

બ. જમ, યટણી જેવા પદાર્થોની કુદરતી કડવાશ અને ખટાશ દૂર કરવા ખાંડ ઉમેરાય છે.
ક. જ્યારે ખાંડ વધુ પડતા પ્રમાણમાં વપરાય ત્યારે તે સંરક્ષકનું કામ કરે છે. દા.ત. જમ, જેલી, શરબતમાં.
3. પીપરમિન્ટ બનાવવામાં ખાંડ ૧૫રાય છે.

ઈ. ભૂંેેલા ખાદ્ધ પદાર્થોને તે રંગ, સોડમ અને સ્વાદ આપે છે.
ફ. łेક વગેરેના સુશોભન માટે આઈસિંગ શુગર વપરાય છે.
(૪) અ. વધુ પડતl ખાંડહી વજન વધે છે અને સ્થૂળતા આવે છે.

બ. ખાંડ દાંત માટે ખરાબ છે. ખાંડના વધુ પડતા ઉપયોગથી દાંત સડે છે.

## પ્રાયોગિક અભ્યાસ

તમારા પ્રદેશમાં સામાન્યત: થતી હોય તેવી (૧) ખાંડ અને (૨) ગોળની પાંચ વાનગીની યાદી આપો.

## એકમ - ૧૪ : કઠોળ, સૂકા મેવા અને તેલીબિયાંની પસંદગી, વાનગીઓ અને પોષણમૂલ્ય

કઠોળ કેટલાક પાષક ઘટકોનું, ખાસ કરીને પ્રોટીનનું સાકું પ્રાપ્તિસ્થાન છે. કઠોળ ઘણી જતનાં હોય છે અને તેમાંથી વિવિઘ વાનગીઓ બનાવી શકાય છે. તેથી તેને આપણા ભોજનમાં સામેલ કરવાનું સરળ છે. શાકાહારીઓ માટે કઠોળ એ પ્રોટીનનું સૌથી મહત્વનું પ્રાખ્તિસ્થાન છે.
મેવા અને તેલીબિયiં પણ તેમના સારાં પોષણમૂલ્યને કારણે મહત્વનાં છે. જેકે આ ખાદ્ધ પદાર્થોની મોંઘા હોવાને કારણે તેમનો વપરાશ ઓછો થાય છે.

## માળખું :

१४.० હેતુ
१૪.१ પ્રસ્તાવના
१૪.२ કઠોળ




१૪.૩ સૂકા મેવા અને તેલીબિયiં
૧૪.3.9 સૂકા મેવા અનં તેલીબિયાનું પાંધણમમૂલ્ય
१४.3.₹ સૂકt મેવા અને તેલીબિયાનની પસંદગી
१८. उ. 3 सૂકા મેવા અને નેલીબિયાંનો ઉ૫યાગ
१४.૪ સારાંશ
૧૪.૫ પારિભાષિક શબ્દો
૧૪.૬ તમારી પ્રગતિ યકાસવા માટેના જવાબો

## १४.० હेतु

તમે જ્યારે આ એકમ પૂરું કરશો ત્યારે:

- વિવિદ્ધ પ્રકારનાં કઠોળ, સૂકા મેવા અને તેલીબિયાં ઓળખી શકશો.
- સારી ગુણવત્તાવાળાં કઠોળ, સૂકા મેવા અને તેલીબિયાં ૫સંદ કરી ખરીદી શકશો.
- આપણા રોજિંદા આહારમાં આ ખાદ્ધ પદાર્થો સામેલ કરવાની વિવિદ રીતો વર્ણાવી શકશો અને
- આપણા ભોજનમાં આ ખાદ પદાર્થોનું પ્રદાન વર્બવી શકશો.


## ૧૪.૧ પ્રસ્તાવના

કઠોળ અં ભારતીય ભોજનનું આવશ્યક અંગ છે. આપણે બધા આપણા ભોજનમાં કોઈક ને કોઈક ૩પમાં કઠોળ લેતા હોઈએ છીએ.

તમે સામાન્ય રીને ખાતા હો તેવી કઠોળની થોડી વાનગીઓનાં નામ આપી શકશો ? રાજમા, યણા, યણાનોં લોટ, મગ, અક્ વગેરે કઠોળનાં અવારનવાર ખવાતાં ઉદાહરણો છે. આ કઠોળ પ્રોટીનનાં સારાં પ્રાખ્તિસ્થાન રેંવા ઉૈપરાંત, તેમાં ખનિજ ક્ષાર અને વિટામિન પણા ખૂબ પ્રમાણમાં હોય છે. સૂકા મેવા અને તેલીબિયાં પણ
 છતાં. મગકળી સામાન્યત: સપરાય છે નેં તે આ૫ણા શરીરને કેટલાક પોષક ઘટકો પૂરા પાડે છે.

## ૧૪.૨ કઠોળ

કઠોળ આપણા રોજિંદા ભોજનમાં ખૂભ મહત્વનો ભાગ ભજવે છે. તમે ‘એકમ-૫'માં જેયું તેમ કઠોળ પ્રોટીનનું સાફું પ્રાપ્તિસ્થાન છે. જેમાં પ્રોટીન પુષ્કળ પ્રમાણમાં હોય છે, તેવા મોટા ભાગના પ્રાણીજ ખાદ્ધ પદાર્થો ખૂભ મોંઘા હોય છે. તેથી પ્રોટીનની આપણી મોટા ભાગની જરૂસિયાતને કઠોળ પૂરી પાડે છે.

આપણી વસ્તીનોં મોટો ભાગ સામાન્ય રીતે શાકાહારી આહાર ખાય છે અનેં તેમના આહ઼ારમાં પ્રોદીનનું મુખ્ય પ્રાપ્તિસ્થાન કઠોળ છે．તમે જણો છો તેમ આપણે કઠોળ અને અનાજનું મિશ્રણ કરીને પ્રોટીનની ગુણલતા વધારી શકીએે，દા．ત．ખીયડી，ઢોસા，ઈડલી વગેરે．બજરમાં વિવિધ જતનાં કઠોળૃ મળતાં ક્રોનાશ્થl， આપણા રોજિંદા આહારમાં તેમને સામેલ કરવાનું પ્રમાણમાં સહેલું છે．

## ૧૪．૨．૧ કઠોળનું પોષણમૂલ્ય

કર્ઠોળને ગરીબ માણસ માટેનું માંસ કહેવાય છે，કારણ કे તેમાં પ્રોટીન સારા પ્રમાણમાં હોય iે．તમાં અના\％ કરતાં લગભગ બમણુું પ્રોટીન હોય છે．ખાસ કરીને સોયાબીનમાં ખૂૂજ જ પ્રોટીન હોય કે．કઠો＇ગમાં થાયમિન，નાયસિન，કૅલ્શિયમ અને આયર્ન પણ સારા પ્રમાણમાં હોય છે．




 is．

## ફણગાવેલા ચણા ખાઓ．ત વધુ પૌષિટક છે．


 ચાન્રીઓઓ ૫ચવામાં સહેલી કે．

સોયા’્માન જેવાં કેટલાંક કઠોળમાં અવા પદાર્થોં હોય ંેે જે，સોયાબીન કાઘાં ખાવામાં આ આવ તો પ્રોટીનન્ં
 د્ટકાવતા પદાર્થો સામાન્ય રીતે નાશા પામે છે．

## v તમારી પ્રગતિ ચકાસો ：

（૧）Eાગમાં નીさેનામાંથ્થી કયા પોષક ઘટકો Nોય છે તે Eર્શાનો
（玉）પ્રાટીન（જ）ચરબી（ક）આયર્ન（ડ）વિટામિન અ（ઈ）જ્મl－સમૂહનાં વિટામિન．
（₹）ફગગાさેલા ચણા ખાવાના ફાયEા જણાવો．
$\qquad$
$\qquad$
$\qquad$
$\qquad$
$\qquad$
$\qquad$
$\qquad$
$\qquad$

## १४．२．२ કઠोणनी જત




 પ્રાપ્તિस्थान ：ो ．


બજરમાં ઘણી જતનાં કઠોળ મળે છે．તમારી પસંદ－નાપસંદ અને તમારા બજેટ પ્રમાણે તમે તમારા ભોજનમાં જુદાં જુદાં કઠોળની દાળ સામેલ કરી શકો．કઠોળ ખરીદતી વખતે દાળ સાફ હોય，તેમાં કાંકરી， ડાંખળી કે જીવાત ન હોય તેની ખાતરી કરો．દાળ સૂકી હોવી જોઈએ，નહી તો તેને કદાય ફૂગ લાગે． સામાન્ય રીતે સુપર માર્કેટ જેવી પ્રમાણભૂત દુકનોોાંથી બંધ પૅકેટમાં મળતી દાળ યોખ્ખી અને સારી જતની હોય છે．આવા કિસ્સામાં ખાદ્ય પદાર્થોના વજનની બાબતમાં દુકાનદાર તમને છેતરી શકતો નથી કારણ કઠોળનું વજન અને પૅકિંગ અગાઉથી થયેલાં હોય છે．

## ૧૪．૨．૪ કઠોળની બનાવટો અને ઉપયોગ

દાળ ઘણી રીતે રાંધી શકાય．દાળમાંથી બનાવેલ વિવિધ વાનગીઓ આપણા રોજના ભોજનમાં સામેલ કરવાથી ભોજનમાં વૈવિધ્ય અને નાવીન્ય લાવી શકાય．આખી દાળ કઠણ હોવાથી તેને રાંધતાં પહેલાં પલાળવી જ૩રી છે，જ્યારે ભરડેલી દાળ માટે તેમ કરવું જરૂરી નથી．
દાળમાંથી બનાવાતી કેટલીક સામાન્ય વાનગીઓ નીયે મુજબ છે ：
－પ્રવાહી વાનગીએો જેવી કે સંભાર，મગની દાળ વગેરે．રાજમા，ચણા જેવાં આખાં કઠોળમાં યરબી， શાકભાજી વગેરે ઉમેરી વિવિઘ જતનાં શાક બનાવી શકાય છે．
－ચણાની દાળને દળીને ચણાનો લોટ（વેસણ）બનાવાય છે．તેને આપણા આહારમાં ઉમેરી શકાય．તમે ભજિયાં，ચણાના લાડુ，મગસ ઘગેરે ખાધાં જ હશે．રોટલી અને પરોઠા બનાવ．વા માટે આપણે ઘડ્ના લોટમાં ચણાનો લોટ ઉમેરી શકીએ．સેવ，યવાણુું જેવા ઘણા નાસ્તાના મુખ્ય ઘટક ચણાનો લોટ હોય છે． કટલેસ，કોફતા જેવી વાનગીમાં ચણાના લોટનું વેસણ બંઘનકારક તરીકે વપરાય છે．ઉત્તર ભારતની જણીતી વાનગી કઢી，ચણાના લોટ અને દહીંમાંથી બનાવાય છે．
－આપણે પલાળેલી દાળને વાટીને ઈડલી，ઢોસા，ઢોકળાં વગેરે જેવા આથો લાવેલા ખાદ્ધ પદાથ્થો બનાવી શકીએ．આથો લાવવા માટે વાટેલી દાળને રાતભર રહેવા દેલામાં આવે છે．આવા ખાદ પદાર્થો હલકા અને સુપાય્ય છે．
－ગટેલી ભીની દાળમાં મશાલા વગેરે ઉમેરીને તેમાંથી મેંદુવડાં，દાળવડાં વગેરે બનાવી તળી શકાય．
－દાળ સાથે અનાજ ઉમેરી ઘણી સ્વાEિષ્ટ વાનગીઓ બનાવી શકાય．તમે યોખા સાશે દાળ ભેળવી ખીયડી， હાળના પૂશણવાળી રોટલી，પૂરી વગેરે બનાવી શકો．તમે આગળ જ્યેયું તેમ કઠોળ અને અનાજનું મિશ્રણા વધુ પૌષ્ટિક છે，આવા ખાદ્ધ પદાર્થોમાં પ્રોટીનની ગુણવત્તા ખૂબ સુ‘ંરે છે．
－દાળને બરાબર રાંધીને સૂપ બનાવી શકાય．દા．ત．દક્ષિણા ભારતીય વાનગી－રસમ．
－દાળને બરાબર બાફી નરમ બનાવી અને બરાબર છૂંદીને ગોળ સાથે રાંધી તેમાંથી પૂરણપોળી બનાવી શકાય．
－અનાજની જેમ દાળને શેકીને શેકેલા ચણા જેવો સ્વાદિષ્ટ નાસ્તો બનાવી શકાય．
－સોયાબીનમાંથી સોયા મિલ્ક બનાવી શકાય．સોયાબીનને રાતભર પલાળીને પછી વાટવામાં આવે．છે． મિશ્રણને પાતળા સુતરાઉ કપડાથી ગાળીને ઉકાળવામાં આવે છે．આ દૂઘ ખૂબ જ પૌષ્ટિક અને બાળકો માટે，ખાસ કરીને જે બાળકોને ગાયના દૂધની अલર્જી હોય તેવાં બાળકો માટે સારું છે．
－ન્યુટ્રીનગેટ્ટ્સ（Nutrinuggets）જેવી સોયાબીનમાંથી બનતી અન્ય વાનગીઓ સ્વાદિષ છે અને આપણા ભોજનમાં સામેલ કરવી સરળ છે．
－ફણગાવેલાં કઠોળમાંથી વિવિધ પ્રકારની સ્વાદિષ્ટ વાનગીઓ બનાવી શકાય છે．ફણગાવવાથી તેનું પોપણમૂલ્ય વધવા ઉપરાંત તે રાંધવાનું સરળ બને છે．ફણગાવેલાં કકોળ સરળતાથી પયે પણ છે． ફણગાવેલાં કઠોળ બાફીને，જેમનાં તેમ અથવા પરોઠા，કટલેસ વગેદ જેવા ખાદ્ધ પદાર્થોમાં ઉમેરીને ખાઈ શકાય છે．પલાળેલાં કઠોળને મલમલના ભીના કપડામાં બાંધી，તેનું તાપમાન જળવાઈ રહે તે રીતે તેને તપેલીમાં ઢાંકી રાખવાથી ફણગાવેલાં કઠોળ બને છે．સામાન્પ જીતે અંકુરની વૃ⿸્ધિ થતાં ૧ ૨થી ૧૫ કલાક થાય છે，જેકે આ સમય જુદાં જુદાં કઠોળ માટે જુદો જુદો હોય છે．જે કઠોથને ફણગાવવા માટે બનુ લાંજો સમય રાખી મૂકવામાં આવે તો તેમાંથી ખરાબ વાસ આવવા માંડે છે．
જે લોકો દૂઘ ઓછું પીતા હોય અથવા પ્રાણીજ આહાર ઓછો ખાતા હોય તેમને માટે ભોજનમાં દાળનાં ઉપયોગ વધુ હોવો જરૂરી છે．જોકે આપણા ભોજનમાં મોટા જથ્થામાં દાળ ખાવી શક્ય નથી，જુદી જુદી દાળને રોટલીમાં લોટ સાથે ભેળવીને，ખીચડીની જેમ ભાત સાથે રાંધીને અથવા દાળ અને યણાના લોટવાળા નાસ્તા બનાવી આહ્રારમાં દાળનો ઉપયોગ વધારી શકાય．
प्रवृた -9
અ．છેલ્લા બે દિવસમાં તમે ખાધી હોય અને જેમાં કઠોળ હોય એેવી પાંચ વાનગીનાં નામ આપો．
બ．નીયેનાં કઠોળ રાંધો અને તેમને રાંઘવા માટે થયેલા સમયની સરખામણી કરો ：
（૧）ફણગાવેલા મગ（૨）રાજમા（૩）મગ．
તેમનં રાંધવામાં થયેલા વધતાઓોછા સみય માટેનાં ૬ારણો શઆપેi．

## ૧૪．૩ સૂકા મેવા અને તેલીબિયi

તમે કાજુ，બદામ જેવા વિવિધ પકારના સૂકા મેવા ખાઘા હશે．સા જધા ખૂબ મોંધા ખાઘ પદાર્થી is અને આપડો તે ખૂબ ઓછા મ્રમાણમાં ખાઈઝં છીね．મગફળી અવારનવાર ખવાય છે．તેલીબિયાંમાં ચરબી ખૂબ હાય છે અને તેમનો ઉપયોગ તેલ કાઢવામાં થાય છે．આ માટે વ૫રાતાં તેલીબિયાંમાં તલ અને નારિયેથ મुખ्य છે．

## ૧૪．૩．૧ સૂફા મેવા અને તેલીબિયાંનું પોષણમૂલ્ય

મેવા અને તેલીબિયાં પ્રોટીનનાં સારાં પ્રાપ્તિસ્થાન છે．જેકે મગફળી સાથે વેસણ，તલ અથવા દૂઘનો પાડ઼ડર જેવા પદાર્થોનું મિશ્રણ કરીને પ્રોટીનની ગુણવતા વધારી શકાય．

આપણે હમણાં શીખ્યા તેમ，આ પદાર્થો યરબીનાં સારાં પ્રાપ્તિસ્થાન છે．તે કેરોટીન વિટામિન ‘એ’ના પૂર્વગામી પદાર્થના પણ સારાં પ્રાપ્તિસ્થાન છે．સૂકા મેવામાં નાયસિન પણ હોય છે．સૂકા મેવા અને તેલીબિયiં આયર્ન અને કૅલશશયમ જેવા ખનિજ ક્ષારના પણ સારાં પ્રાપ્તિસ્થાન છે．તલમાં પુષ્કળ પ્રમાણમાં કૅલ્શયમ હોય છે．

## （⿶凵તમારી પ્રગતિ યકાસો ：

（૩）સૂકા મેવા અને તેલીબિયાંમાં રહેલા પોષક ઘટકોની યાદી બનાવો．
$\qquad$
$\qquad$
$\qquad$
$\qquad$

## ૧૪．૩．૨ સૂકા મેવા અને તેલીબિયાંની પસંદગી

આપણે નોંધ્યું તેમ મેવા એ મોંઘા ખાદ્ય પદાર્થો છે．મોટા જશ્થામાં સૂકા મેવા ખરીદવાનું આપણને ન પોષાય． આ જૂથમાંના સસ્તા ખાદ્ધ પદાર્થોમાંનો એક છે ：મગફળી．જે બદામ જેવા ખૂબ જ મોંઘા મેવામાંના પોષક ઘટકોની સરખામણીમાં ટકી શકે．સૂકા મેવા અને તેલીબિયાં ખરીદતી વખતે，તે બગડેલા નથી તે જેઈ લેવું ખાસ જરૂરી છે．સોડમ કે સ્વાદમાં કંઈ પણ ફેરફારથી ખબર ૫ડશે કે તે વાસી છે．મેવાનો દેખાવ પા મહત્વનો છે．ચિમળાયેલા સૂકા મેવા ન લેવા．સૂફા મેવામાં જીવાત પડી હોય તો તે હલકી જતના છે તેવું જ઼ાઈ આવશે．

## ૧૪．૩．૩ સૂકા મેવા અને તેલીબિયાંનો ઉપયોગ

તમે જણોં જ કો કં મગફળી，તલ અને કોપરામાંથી સામાન્યતઃ રાંધવા માટેનું તેલ કાઢવામાં આવે ફ．ઘાની સરખામણીમાં તેલના ઉ૫યોગ હદયરોગના જેખમ ઘટાડતા હોવાથી તેલના ઉપયોગને ઉત્તેજન આપનામા આબે છે．ખાદ્ય પદાથોંના બીજ ઉપયોગ નીચેની યાદીમાં દર્શાવ્યા છે ：
 આ સૂકા મેવા ઉપર વેસણ કे ગોળનું પાતળું પડ કરવાથી તેની સોડમ વધુ સારી બને છે．
－वિવિધ નાસ્તામાં મગફળી જેવા સૂકા મેવા ઉમેરવાથી તેમનું પોપણમૂલ્ય પણ વધે છે અને સાથે સાથ્ર ખાદ્ય પદાર્થને સરસ સોડમ પણ મળે છે．આવો શેકેલો સૂકો મેવો ઉમેરવાથી કટલેસ，લાડુ，જરફી， ભજિયાં ઘગે亡ે વાનગીઓ વધુ સ્વાદિષ્ટ બને છે．
－મગફળીન શેકી અને દળીને તેની પેસ્ટ બનાવી શકાય．આ પેસ્ટ સેન્ડવીય વગેરેમાં વ૫રાય છે． શક્કરપારા વગેરે બનાવવામાં ચરબીની જગ્યાએે તે નાપરી શકાય．
－નમકીન，રોટલી，બિસ્કિટ વગેરે ધનાવવા મગફળીનો લોટ，（ઘઉનના）લોટમાં ઉમેરી શકાય．
－સોયાબીનની જેમ મગફળ્ળીમાંથી મગફળીનું દૂઘ બનાવી શકાય．આવું દૂઘ જે બાળકોને ગાયના દૂઘની ઍલર્જી હોય તંમને માટે ધણુું સારું રહે છે．
－ખમાોલ નારિયિથનન પાહીમાં વાટીને，ગાળીને નારિયેળનું દૂઘ．તેયાર થાય છે．નાનાં બાળકો અને નવજા શિઘુઓ માટે તે ખૂબ $જ$ યોગ્ય છે．
－તલને શેકીને નાસ્તા，બિસ્કિટ，કેક વગેરેમાં ઉમેરી તેની સોડમ વધારી શકાય．તલને શેકી ગોળની ચાસખીમાં ભંળવી લાકુ પણ બનાની શકાય．આ સ્વાદિષ્ટ ખાદ્ધ પદાર્થને ખાવાની તમને જરૂથી મશ पડशે．
－આપણા ભોજનમાં ખસખસ પશ્ા વિવિઘ રીીં વપરાય છે．શરબત ઉપરાંત વિવિઘ ભારતીય મીઠાઈીઓ બનાવવામાં ખસખસ વપરાય છે．તે જ રીતેં આપણા રોજિંદા આહારમાં જીજ સૂકા મેવા અનં તેલીકિયાં ઉમેરવાથી સારું પોષણ મળે છે એટલું વ્ નહીં તેનાથી વિવિધતા અને સ્વાદ પણ મળે છે．

प्रवृत्ति－ 2
ગઈ કાલે મુખ્ય બે ભોજન અને નાસ્ત！ઠરમિયાન તમે જે કાઈ ખાઘ પદાર્થો ખાધા હાંય તની યાદી બનાવો．આ ભોજનમાં સૂકા મેવા અન તેલીબિયાં કેવી રીતે ઉમેરી શકાય તે જ઼઼વો．

કઠોળ એે આપણા આહારનો ખૂબ અગત્યનો ભાગ છે. તે પ્રોટીન, આયન અને કેટલાંક વિટામિન પૂરાં પાડે છે. જુદાં જુદાં ઘણાં કઠોળ મળતાં હોવાથી અને તે જુદી જુદી રીતે રાંધી શકાતાં હોવાથી આપણા ભોજનમાં કઠોળ પૂરતતા પ્રમાણમાં લેવાં સરળ છે. સૂકા મેવા અને તેલીબિયાં પણ તેમાં પુષ્કળ પ્રમાણમાં પ્રોટીન હોવાને કારણે મહત્વનનાં છે. તે પ્રમાણમાં મોં ધા હોવાથી આપણા આહારમાં ઉમેરવા અઘરા પડે છે. છતાં, આપણા આહારમાં તેમને ઉમેરવાની વિવિધ રીતો સૂયવી છે.

## ૧૪.૫ પારિભાષિક શબ્દો

ઍલર્જી : કેટલાક ખાદ્ય પદાર્થો અને અન્ય ચીજે પ્રત્યેની અતિસંવેદનશીલતાની પરિસ્થિતિ.
નિષ્કર્ષ કાઢવો : પદાર્થમાંથી કસ કાઢવો.
'ભાઘકા/જ‘ુું ભાઝહું: અનાજ્માં ઈયળની લાળનું નાનું નાનું જળું જાઝુું એટલે તેનાથી અનાજ્નુું ગૂમખું થઈ カય છે.

## ૧૪.૬ તમારી પ્રગતિ યકાસવા માટેના જવાબો

૧. પ્રોટીન, આયર્ન, બી-સમૂહનાં વિટામિન.
૨. अ. ધધારેલું પોષણમૂલ્ય

બ. સુપાચ્ય
ร. સમયમાં ઘટાડો
૩. અ. પ્રોટીન બ. ચરબી ક. વિટામિન એ ડ. નાયસિન

## પ્રાયોગિક અભ્યાસ

૧. (ૐ) ચણાનો લોટ અને (બ) મગફળી વાપરીને નિશાળે જતાં બાળકો માટે બે નાસ્તા બનાવવાની યોજના કરોં અને એ નાસ્તો ધનાવો.

## એકમ－૧૫ ：દૂધ અને દૂધની બનાવટોની ૫સંદ૦ી， તેમની વાનગીઓ અને પોષझમૂભ્ય

દૂઘ સંપૂણ આહાર ગણાય છે．તેમાં પુષ્કળ પ્રમાણમાં પ્રોટીન，ખનિજ ક્ષાર અને વિટામિન હોય છે．ચીઝ， દહી વગેરે જેવી દૂઘની બનાવટો આપણા ભોજનમાં સામેલ કરવી સહેલી છે એટલું જ નહી，પણ તે આપણા ભોજનને વધુ સ્વાEિષ્ટ બનાવે છે．આ એકમમાં તમે દૂઘ અને દૂધની બનાવટોનું પોષણમૂલ્ય，તેમની પસંદગી અને ૩પયોગો વિશે શીખશો．

## भાળખું ：

१૫．० હंतु
૧૫．૧ પ્રસ્તાવના
૧૫．૨ દૂઘનું પોપણમૂલ્ય
१૫．૩ સામાન્ય રીતે ધપરાતી દૂઘની બનાવટો
१૫．ङ．२ हむt

१૫．૩．亏 કીમ（भส15）
१૫．3．\％माai

૧૫．૪ گूघ બને દૂધની બનાવટોની ૫સંદગી
૧૫．૫ દૂધ અને દૂઘની બનાવટોનો ઉ૫યોગ
૧૫．દ સારાંશ
૧૫．૭ પાગ્ભિપિક શબ્દો
૧૫．૮ તમારી પ્રગતિ ચકાસવા માટેના જવાબો

## १૫．० હेतु

જ્યારે તમે આ ગ્રેકમ પૂરૂં કરશો ત્યારે તમે ：
－દૂધમાંથી મળના પાયક ઘટકોની યાદી બનાવી શકશો．
－દૂઘ अન દૂઘની બનાવટ゙ની પસંદગીનાં ધોરણોની યાદી બનાવી શકશે．સને，


## ૧૫．૧ પ્રસ્તાવના


 આ પોપક ઘટકો છે ：પ્રોટીન，ચરબી，કાર્બોદિત પદાર્થો，ખનિજ ક્ષાઃૂ અને વિટામિન．


 લંવામાં આંવ તોપણ તે માતાના દૂધનું સ્થાન લઈ゙ ન શાં．આપણે જુદાં જુદાં પ્રાણીઓનું દૂધ ઉ૫યોગમાં લઈ゚ચમ છીએ．જેમાં સામાન્યત：ગાય，ભંસ અને ભકરીનું દૂધ મુખ્ય ફે．દૂધને દૂધ સ્વइさ જ લેવું એંું જરરી નથી．હહીીં，પનીર અને માવા જ્વી દૂધની અનેક ભનાવટોં તમ ધણણી વાર भાધી હશે．

## १૫．૨ દૂધનું પોષભમૂલ્ય

દૂધ એ લગભગ પૂર્શ આહાર છે．કારણા તેમાં લગભગ બધા જ જરૂરી પોષક ધટકો રહેલા છે．
પ્રોટીન ：તે સારી જતના પ્રોટીનનું એક મહત્વનું પ્રાપ્તિસ્થાન છે અને તેથી શિશુ અને ઊછરતાં બાળકો માટે

તે મહત્વનો આહાર છે. શાકાહારી લોકો માટે પ્રાણીજ પ્રોટીનનું તે એકમાત્ર પ્રાપ્તિસ્થાન છે. જે લોકોને ઈડાં, માંસ વગેરે ખાદ્ય પદાર્થો ખાવા સામે વાંધો હોય તે લોકો પફા દ્ઘનો વિરોધ કરતા નથી. એનું કારણ એ છે કે
 ભણી ગયા તેમ, અનાજ સાથે લેવાતું દૂઘ અનાજમાંના પ્રોટીનની ગુझ઼વ઼્તા સુધારે છે, જેથી શરીરમાં પ્રોટીન વધુ સારી રીતે વ૫રાય છે.
ચરબી : દૂધૂમાં રહેલી ચરબી સરળતાથી પચે છે કારણ તે નાના કણોમાં ઇમલ્ઝન તરીકે હોય છે. તે શક્તિનું પ્પપ્તિસ્થાન છે.
કા્બાદિત પદાર્થો : દૂધમાંનો એકમાx કાબૉોિત પદાર્થ ખાંડ છે જેને લેક્ટોઝ કહેવામાં આવે છે. તેને શિશુ ૫ણ સરળતાથી પચાવે છે.
ખનિજ જ્ઞાર અને વિટામિન : ઍલ્શિયમ અને ફૉસ્ફરસ જેવા ખનિજ ક્ષાર માટે દૂઘ ઉત્તમ પ્રાપ્તિસ્થાન છે. આ ખનિજ ક્ષાર મજબૂત હાડકાં ને દાંતના બંધારણમાં મદદરૂપ થાય છે. તે વિટામિન ‘એ'નું પણ઼ા સારું પ્રપપ્તિસ્થાન છે. વિટામિન ‘એ’’ી આંખોનું તેજ વઘે છે અને તે અંધાપો અટકાવે છે. તેમાં બી-સમૂહનાં થોડાં વિટામિન, ખાસ તો રિબોફલલવિન હોય છે. જેકે દૂધમાં વિટામિન સી અને આયન પ્રમાણમાં ઓછાં છે.

હાડકાં, ર.નાયુઓ, દાંતના યોગ્ય વિકાસ અને સારી આંખો માટે તમારાં બાળકોને પુ૪્કળ દૂધ પીવશાવો.

## © તમારી પ્રગતિ યકાસે :

(૧) દૂઘમાંથી મળતા પોષક ધટકોની યાદી બનાવો : अ. $\qquad$ . 4
.f.
. 3
ઈ.
(૨) દૂઘ નીચેના માટે સારું છે :
अ. $\qquad$
$\qquad$ ક. $\qquad$
$\qquad$

## ૧૫.૩ સામાન્ય રીતે વ૫રાતી દૂધની બનાવટો

## १૫.૩.૧ દలી

દૂધમાંથી મેળવાતી આ મુખ્ય બનાવટ છે. દહી બનાવવા માટે તમારે ગરમ દૂઘમાં સહેજ દહીં ઉમેરી, તેને પાંયથી છ કલાક માટે મૂકી રાખવું પડે. સહેજ દહી ઉમેરવાથી બધા જ દૂધનું કેવી રીતે દહીં થતું હશે ? દહીમાં વિશિષ્ટ બૅફ્ટેરિયા હોય છે જે बેક્ટોઝનું લેક્ટિટક ઍસ્ડિમાં ૩૫ાંતર કરે છે. આમ દૂધમાંથી દહી બને છે. આ રીતે બનતો લેક્ટિટક ઍસિડ દહીના જમવા માટે જને ખાટા સ્વાદ માટે કારझભૂત છે. દહીં બનાવવા માટે આપણો બહુ ગરમ નહી ને બહુ ઠંડું નહી એવું નવશેકુ દૂધ લઈએો છીએ. તેથી જ શિયાળામાં આપણને દહી જમાવવું અઘફું પડે છે. આ મુશકેલી દૂર કરવા ઉપર મોટી તપેલી ઢાંકી તેને ગ૨મ રામવું જેઈએ. દૂધ અને દહીના પોષણમૂલ્યમાં ખાસ તફાવત નથી, એટલે જે લોકો દૂધ પી શકતા નથી તે દહી ૩પે તે લઈ શકે છે. ખાસ કરીને ઝાડા કે મરડો થયો હોય ત્યારે દૂઘ કરતાં દહી વધુ પસંદ કરવું શેઈએ કારણ તે વધુ સરળતાથી પચે છે.

## દહીં અને દૂધ સરખાં જ પૌષ્ટિક છે પણ દૂધ કરતાં દહી વધુ સરળતાથી <br> પચે છે.

## ૧૫.ও.२ ૫નીર અને ચીઝ

તમારા ધ્યાનમાં આવ્યું હશે કे જે તમે ઊકળતા દૂધમાં સહેજ લીંબુનો રસ કे ખટાશ નાખો તો દૂઘમાં રહેલો ઘટ્ટ પદાર્થ ફોદ! ૩૩પે જુદો પડે છે અને પાતળું પ્રવાહી જુદું પડે છે. આ ઘટ પદાર્થ પનીર (કોટેજ ચીઝ) છે, જેમાં દૂઘનાં બધા પ્રોટીન, ચરબી अને વિટામિન ‘એ' રહેલાં છે. પનીર કાઢ્યા પછી રહંલા પાણીમાં ૬લ્શિયમ, ફૉસ્ફરસ અને બી-સમૂહનાં વિટામિન જેવા કીમતી ખનિજ ક્ષાર અને વિટામિન હોય છે. આથી આવું કીમતી પ્રવાહી ફેંી દેવું ન જેઈએ. તેને કણક બાંધવામાં અથવા કઢી કે કઠોળ બનાવવામાં સહેલાઈથી

તૈયાર કરેલા ૫નીરને પકવીને તેમાંથી વિવિઘ જતના ચીઝ બનાવી થકાય. વિવિધ પરિસ્થિતિમાં જુદા જુદા સૂક્ષ્મ જીો उમેરીને ચીઝ બનાવી શકાય છે.
આ રીતે બનાવેલા ચીઝમાં તીવ સોડમ હોય છે અને તે પનીર કરતાં ઘણું મોઘું હોય છે. ચીઝ નાના ચોસલા

## ૧૫.૩.૩ કીમ (મલાઈ)

મલાઈ એ દૂઘને ઠરવા દઈ તેમાંથી છૂટી પાડેલી ચરબી જ છે. તે મલાઈ તરી子ે અથવા તેમાંથી માખાણ ફે ધી બનાવીને વાપરી શકાય છે.

## १૫.૩.૪ માવો

માવો એ દૂઘનું ઘદ ૩૫ છે. દૂધને ઓછા ભેજવાળું ઘટ્ટ પીડ બને ત્યાં સુુી મોટા તાવડામાં ગરમ કરી માવો બનાવવામાં આવે છે. માવામાં ભેજ ખૂલ ઓછો હોવાને કારણે થોડા વખત માટે તેનો સહેલાઈથી સંચ્રહ કરી શકાય છે. ભારતમાં વધારાના દૂધમાંથી માવો બનાવવામાં આવે છે. ઉનાળામાં જ્યારે દૂધની તંગી હોય છે ત્યારે માવો સહેલાઈથી મળતો નથી.

## ૧૫.૩.૫ માખભ અને ધી

દૂઘની મલાઈમાંથી દૂધની આ બન્ને બનાવટો બને છે. તેને બનાવવાની રીત, પોષણમૂલ્ય અને ઉપયોગ વિશે ‘એકમ-૧ ર’માં ચર્યા કરી છે. માખણ બનાવતી વખતે ચરબી માખણ ૩પે છૂટી પડે છે ને બાકી રહેલા પ્રવાહીને છાશ કહે છે, તેનો સ્વાદ અને સોડમ મઝેદાર હોય છે.
પ્રવૃત્તિ - $q$
તમારા સ્થાનિક બજરની અથવા સુપર બજરની મુલાકાત લો અને તેમાં મળતી વિવિધ જતની દ્ઘની બનાવટોની યાદી તૈયાર કરો.

## ૧૫.૪ દૂધ अને દૂધની બનાવટોની પસંદગી

બળરમાં આપણને સરકારી ડેરીમાંથી અને દૂધના દેરિયા પાસેથી દૂધ મળે છે. સરકારી ડેરીમાંથી
 પરथી મળતુું એફફપં કરેલું દૂધ. પોલિપેક દૂધ મોંધું છે કારણ કे તેમાં ચરભીનું પ્રમાણ घધું હોય છે
 ઘી બનાવી શકો: એકરૂ૫ થયેલા દૂધમાં ચરબી એકદમ નાના કણોમાં વિઘટિત કરેલી હોય છે જે દૂધની छૅ૫૨ છૂટી પડતી નथી. આથી જ્ તમને એકરૂ કરેલા દૂધમાંથી મલાઈ મળતી નથી. તમારે


- સરકારી સંસ્થાઓમાંથી દૂધ ખરીદનું ડહાપણાભર્યું છે કારણ કે તે પેશ્યુરાઈઝ્ર્ડ હોય છે. પેશ્ય્યુરાઈઝ્રળ દૂધ વાપરવું હંમેશા સલામત છે અને તે જલદ્દી બગાતું નથી.
- ફરિયા પાસેથી દૂઘ ખરીદવાનું ટાળા, કારણ કે ને ભેળસેળવાળું હોવાની શક્યતા છે. વધુ નફો મેળવવા માટે ફたિયાઓ તેમાં ગમે તેવું પાણી ઉમેરે અંવું પણ બને. આ દૂઘ બહ્ુુ આરોગ્યપ્રદ હોતું નથી અને તેને કારણો કોઈ રોગ થવાની સંભાવના રહે છે.
- દહી ઘેર મેળવવું વધુ ઈચ્છનીય છે કારણ કે ઘેર મેળવેલું દહી બજરમાંથી ખરીદેલા દહી કરતા વધુ આરોગ્યપ્રE અને સસ્તું હોય છે.
- ૫નીર ખરીદતી વં્ષંતે ચકાસો કે તેને ફૂગ લાગેલી નથી અને તેની સોડમ ખરા' નથી. શક્ય હોય તો જંતુરહિત્ર કાગગમાં વીટેલું પનીર જ ખરીદવું.
- માવો ઘ
- મલાઈ તાજી હોવી જેઈએે અને તે સ્વાદમાં ખટાશવાળી યા ખાટી સોડમવાળી ન હોવી જેઈએે.

ए તમારી પ્રગતિ યકાસો :
(૩) નીયેની ચીજે ખશીદતાં ધ્યાન રાખવાનાં મુદ્દની યાદી કરો :
અ. દૂઘ
બ. ૫નીર

## १૫．૫ દૂધ અને દૂધની બનાવટોનો ઉ૫યોગ

આપણે આપણા આહારમાં દૂઘનો ઉપયોગ વિવિધ રીતે કરી શકીએ．
－તેને સીધેસીધું પીફા તરીકે અથવા બીજ ખાદ્ય પદાર્થ સાથે મેળવીને વાપરીએે છીએ．કેળાં કે કેરી જેવાં ફળો સાથે મેળવી તમે તેમાંથી સ્વાદિષ્ટ મિ૯ક શેક બનાવી શકો છો．તમે તેને ઈડiં સાથે મેળવીને એવું પીફું બનાવી શકો જે ખૂબ જ．પૌષ્ટિક હોય છે．
－દાળિયા，સોજી，પૌંઆ，મમરા વગેરે સાથે દૂઘ મેળવી તમે રાબ બનાવી શકો．તમેં એકમ－૧ ૧’માં ળેયું છે કे આવું સંમિશ્રણ અનાજમાં રહેલાં પ્રોટીનનો વધુ સારો ઉપયોગ કરવામાં મદદ૩૩ થાય છે．
－તમે દૂધમાંથી ખીર，ફીન્ની，કુલફી અથવા આઇસત્રીમ જેવી વિવિધ મીઠી વાનગીઓ બનાવીને，તમારા ભોજન સાથે તેને માણી શકો．

##  દૂધનો विविध રીત ઉપયોગ કશે．

－દહી જંમનું તેમ અથવા બીજ ખાદ્ય પદાર્થ સાથે ભેળવીને ખાઈ શકો．તેમાં કાકડી，ગાજર જેવાં શાક ઉમેરી રાયતાં બનાવી શકો અથવા ભજિયાં，વડાંની રીતે કઠોળ ઉમેરી શકો．દહીમાં કેળાં，કેરી વગેરે ફળો અને ખાંડ ઉમેરી બનાવેલાં મીઠાં સયતતાં પણા માણી શકાય．શ્રીખંડ પણ દહીંમાંથી બને છે．દહીંમાં પાણી નાખી લસ્સી બનાવી શકાય，જે ઉનાળામાં માણી શકાય．
－તમે પનીર ઘણી રીતે વાપરી શકો．દા．ત．પનીરનો ઉપયોગ કરીને તમે કટલેસ，ભજિયાં，રસાવાળાં શાક，પરોઠા，પૂરી અને રસગુલ્લાં જેવી મીઠાઈ બનાવી શકો．
－મલાઈ સીધેસીધી ખાવામાં વાપરી શકાય અથવા ખાંડ સાથે હલાવીને તેમાં ફળો ઉમેરીને ખાઈ શકાય． તેમાંથી માખણ 子े ધી બનાવી શકાય．

પ્રવૃત્તિ－૨
જેમાં તમે સામાન્યત：નીચેનાનો ઉપયોગ કરતા હો તેવી ત્રભ જુદી જુદી રીતો દર્થાવો ：
અ．દૂધ
બ．દહી
ક．૫નીર
s．માવો

## ૧૫．૬ સારાંશ

દૂઘ ખૂબ જ પૌષ્ટિક આહાર છે અનેતે તે કિશોર અને વૃદ્ધ，તમામ વયજૂથની વ્યક્તિઓને સરખું માફક આવે છે．તે પ્રોટીન，ખનિજ ક્ષાર અને વિટામિન જેવા મહત્તનના પોષક ઘટકોનું પ્રાપ્સિસ્થાન છે．આપણા આહારને રસાળ બનાઘવા દહી，પનીર，માવો，ક્રીમ જેવી દૂઘની બનાવટો વિવિધ રીતે વાપરી શકાય．

## ૧૫．૭ પારિભાષિક શબ્દો

 નાના કણોમાં વિભાજ્તિ શઈ゚ જય છે．આ કણો અતિ સૂજ્મ હોવાથી દૂધમાં એકર્૫ થઈ゚ જય છે， દૂધथી જુદા પડતા નઘી અને તેની દૂધ પ૨ મલાઈ゚ બાઝતી નથી．
પેશ્્યુરઇંહ્ગ：વપરાશ માટે સલામત બનાવવા અને શારોગ્યને નુઉસાન કરે તેવા સૂન્મ જીવાણુઓનો નાશ
 ＇પક્વવું＇：ચીઝ બનાવવામાં बપરાતો શવ્દ．તેનો અર્થ ચીઝને જુદી જુદી સોડમ અાપલા ડે૮લાક સૂब્મ જીવાણુઓ સાથેની પ્રક્રિયા કર્વી એવો થાય છે．

## ૧૫.૮ તમારી પ્રગતિ યકાસવા મારેના જવાબ્ય

(૧) અ. પ્રોટીન બ. યરબી ક. કૅલ્થિયમ ડ. વિટામિન એ ઈ. રિબોફૂલેવિન
(૨) અ. વિકાસ બ. મજબૂત હાડsાં ક. તંદુરસ્ત દાંત ડ. સારી આંખો
(૩) અ. દૂઘ ખરીદતાં, સરકારી સંસ્થાએોાંથી ખરીદવું ઇચ્છનીય છે. દૂઘ પેશ્યુરાઈર્રડ અને જંતુરહિત પૅકમાં હોવું થેઈね.
બ. પનીર કોઈ પક પ્રકારન્ય કયરાથી, ફૂગથી અને ખરાબ વાસથી મુક્ત હોવું જેઈએ. જંતુરહિત પૅકમાં વીટેલું પનીર ખરીદવું હિતાવહ છે.

## એકમ - ૧૬ : ઈંડાં અને માંસાહારની પસંદગી, વાનગીઓ अને તેમનું પોપણમૂભ્ય

આપણు ભોજનમાં ઈડાં અને માંસાહાર પ્રોટીન માટેનાં મહત્વનાં પ્રાપ્તિસ્થાન છે. આ ઓકમમાં તમે આપણ્ય ભોજનમાં આ ખાદ્ય પદાર્થના ઉ૫યોગ વિશે શીખશો. તેમની પસંદગી અને ખરીદ્દી પર ધ્યાન આ૫વું એટલું જ મહત્વનું છે. આથી તે બાબત ૫ણ આ એકમનો ભાગ છે.
भાๆખู่ :
१६.० હેતુ
૧૬.૧ પ્રસ્તાવના
१६.२ ઈ่งi
૧૬.૨.૧ છંડાની ૫સંદગી

१૬.२.૩ ઈડાંી વાનગીઓના નિયમો
૧૬.२.૪ આાહારની વાનગીમોમi ઈંડાનો ઉ૫યોગ
૧૬.૩ માંસાહાર (માંસના ખાદ્ય પદાર્થો)
१६.૩.१ भाંસuહારની વિविध শતે
૧६.૩.૨ માંસાંહારની પસંદગી अને ખરીદ્વી
१६.૩.૩ भाંસહરरનું પેษણમૂલ્ય
૧૬.૩.૪ માંસાહારની વનનીઓઓ
૧૬.૪ સારાંશ
૧૬.૫ પારિભાષિક શબ્દો
૧૬.૬ તમારી પ્રગતિ યકાસવા માટેના જવાબો

## १६.० હेतु

તમે જ્યારે આ એકમ પૂરૂં કરશો ત્યારે :

- આપણા આહારમાં ઈંડાં અને માંસાહારનો ફાળો દર્શાવી શકશો.
- બજરમાંથી સારી ગુણવતાવાળાં ઈંડાં અને માંસાહાર ખરીદી શકશો અને વિવિધ વાનગીઓઓ બનાવવામાં ઈંાં અને માંસાહારના વિવિધ ઉ૫યોગ ‘મતાવી શાકશો.


## ૧૬.૧ પ્રસ્તાવના

તમે આગળ ‘એકમ-૫'માં જેયું કે ઈંડાં અને માંસાહાર જેવા કे માંસ, માછલી વગેરે પ્રોટીનનાં સારાં પ્રપપ્તિસ્થાન છે અને તે પાયાના ‘એકમ-ર’ના ખાર્ધ પદાર્થો છે. આથી તે ભોજનનો મહત્વનો ‘્માગ બને છે. આ ખાદ્ય પદાર્થો શરીરના ધડતર માટે જરૂરી છે અને ખાસ કરીને બાળ૫ણ, તસુણાવસ્થા અને . સગર્ભાવસ્થાના વિકાસના સમયગાળા દરમિયાન ખૂબ મહત્વના છે. તમે જણશો કે આ ખાદ્ધિ પદાર્થો ખૂબ મોંધા છે અને તેમને ખૂબ મોટા જથ્થામાં વાપરવા શક૫ ન પણ બને. ચુસ્ત શાકાહારી ન હોય તેણે આમાંના થોડા આહાર રોજિંદા ખોરાકમાં સામેલ કરવા પ્રયત્ન કરવો જેઈએ.

## १६.२ ઈ่งi

ઈંડાંમાં મ્રોટીન, ખનિજ ક્ષાર અને વિટામિન પુષ્કળ: પ્રમાझમાં હોવથી તે પૂબ જ પૌહિક છે. ઈંડાંને કૃદરતી ‘અનુકૂળ આહાર' તીીકે વર્લાવય છે કારણ કे તેમને રાખવાં સરળ છે અને રાંધામાં ખૂબ ઓછે સમય લાગે છે. આપણે સામાન્ય ઈીતે મરધીનાં ઈંડાં ખાઈએે છીઓ. જેકે દુનિયાભરમાં બતક જેવiં બીજં પલ્લીઓોનાં ઈડાં પણા ખવાય છે.

## १૬．૨．૧ ઈંડાંની ૫સંદગી

 નક્રી કરવા આપણે કેટલીક અનુદૂૅ કસોટીઓનો ઉ૫યોગ કરી શકીઓ：
－તમે જેથો કે જ્યારે એેકદ તાન ઈંડાને રકાબીમાં તોડવામાં આવે ત્યારે તે ઘદ ગોળ જરદીની જેમ ગોેળાકાર રચનામાં સ્થિર રહે છે．વાસી ઈુંડું રકાબીમાં પ્રસરતુું જ઼ાય છે અને કેટલીક વાર જરદી－ （જંડાનો પીળો ભાગ）થી સફેદ ભાગ છૂટો પાડવો શક્ હોતો નથી．
－તાજું ઈુંુું પાકીમાં ડૂબી જશે，જ્યારે વાસી ઈુંડું તસતું રહેશે．
－વાસી ઈડાની વાસ ખરાબ હોય છે．

## प्रgृत्ति－$q$

તમારા ઘેર થોડી સરથ કસોટીઓ કરીને ઈંડાની ગુણવત્તા નકકી કરો．

## © તમારી પ્રગતિ યકાસો ：

（૧）નીયેનાં વિધાનો સાયાં છે કે ખોટાં તે જફાવો．．
અ．વાસી ઈંડાંને રકાબીમાં તોડવામાં આવે ત્યારે તેને ગોળાકાર જરદી હશે．．．
બ．તાન ઈંડાને પાણીમાં મૂકવામાં આવે ત્યારે તે તરતું રહેેે．
5．વાસી ઈડાની વાસમાં કોઈ ફ૨ હોતો નથી．

## ૧૬．૨．૨ ઈંડાંુું બંધારણ અને પોષભામૂલ્ય

 シંડiં પ્રમાझમાં મોં ધiં હોવાથી આપણે તે વધુ પ્રમાણમાં ખાઈ શકના નથી．તેમ છતાં，આાહારમાં થાડી સંખ્યામાં ૫ણા ઈંડાં ઉમેરવાથી તે આહારને અસાધારણ રીતે પૌた્ક બનાવે છે．તમે ‘ઝકમ－૫’માં જેયું કે

 પાણી，૧૨－૧૪ \％પ્રોટીન，૧૦－૧ ૨\％ચરવી અને ૧ \％ખનિજ ક્ષાર હાય બે．પ્રેટીન ઉ૫રાંત，ઈંડંમાં આયન્ન，વિટામિન એ，થાયમિન，たિબોફ્લેવિન，કૅલ્શિયમ અને વિટામિન ડી પણ હાય છે જે તમામ આપણા શરીરમાં મહ્વ્વનાં કાર્ય કરે છે．એક ઈંડામાં આશરે પન્દુ મામ પ્રોટીન，૧ મિલીમામ આયન્，૨૫ મિ．મા． ૉ૯્શિયમ અને ૨૪૦ માઇકોચ્સમ કેરોટિન હોય છે．

## ©－તમારી પ્રગતતિ યકાસો ：

（૨）નીચેનામાંથી કયા પોષક ઘટકો હંહાંમાં હોય છે ？
（ૐ）વિટામિન み（બ）આયન（ક）પ્રોટીન（ડ）વિટામિન સી（ઈ）ધાયમિન．

## १૬．२．૩ ઈંડાંની વાનગીઓના નિયમો

ધણી વાર જમણમાં ઈંડાંને રાંધીને મુખ્ય પ્રોટીન ડિશ્ તરીકે પીરસાય છે અને તે કસ્ટઈ，કટલેસ વગેેે જેવી અનેક વાનગીઓ બનાવવામi પહા વ૫રાય છે．રંગ，સોડમ，સુધટતા અને xમવાના જેવી કેટલીક ખાસિયતોને કારણે રાંધવાની વિવિધ ક્કિાઓમાં ઈંડાં મહત્વનાં બની જય છે．ગરમ થવાથી પ્રોટીન જમે છે．

 ત્યારે પ્રવાહીડપ રહેતી નથી．
ગરમી આપવાથી ઈડાંનાં પ્રોટીનના শમવાને કારણે આમ થાય છે．ીંચા તાપમાને જમવાની કિપા ઝડપી હોપ છે．જેકે દૂઘ，ખાંડ વગેરે જેવા પદાથ્થો ઉમેરવાથી જમવાની કિયા ધીમી ૫ડે છે．જ્યારે કટલેસ，કમાબ વગેરેમાં મિશ્રણને જાંધવા કે ઉપરનું ૫ડ બનાવવા ઈંડાનો ઉપયોગ થાય ત્યારે પણ આ જ નિયમ લાગુ ૫ડે છે．ઈેડાનું પ્રોટીન જમી જય છે．આામ，તં મિશ્રણને બાંધી રાખે છે અને ક્રેડના ભૂકાને ચિટકાવી રાખે છે જેથી કડક પોપડીવાળું ૫ડ બને．
ખાદ પદાર્થોન્ં મિશ્રણોને ફુલાવવા માટે પણા ઈંડાં ૧૫રાય છે．ઈડાંના સફેદ પ્રવાહીને સનત હલાવવાથી તં
 જેવા ભકીમાં તૈયાર ધયેલા પદ્થોથોમાં રહેલી હવા તેમને નરમ અને પોયા બનાવે છે．ઈંડં ઉમેરવાથી ખાદ્ય પદાર્થના રંગ અને સોડમ ૫®ા સુધરે છે．

## ૧૬.૨.૪ આહારની વાનગીઓમાં ઈંડાંનો ઉપયોગ

 વિિિધ્ધ વાનગીઆાંાં એક ભાગ તરીકે ચાપરી શકાય. ઈંડાં માંટે ભાગે સવારના નાસ્તામાં તળીને, બાફીને કે કોયલું તોડી બાકીના ભાગને ઊકળતા પાણીમાં નાખીને ‘પાં એગ' તરીકે ખવાય છે. કટલેસ, કસ્ટર્ડ વગંરે જેવી ચાનગીએોમાં પશ છેંડાં હોય છે. નમે હમણાં જ જેયું કે કોઈ પણ વાનગીમાં ઈંડાંનો ઉમેરો જમાવવા, हर्शाबी छो :
 શકાય. ઈંડાને જ્ર ઉાકળતા પાણીમાં લાંજો સમય રાખવામાં આવ્યું હોય તો જરદ્દાની ફરને લીલું દેખાય ક્છે.



 સશકા પાબા નાપી શકા.

- તળેલાં ઈંડા : ઠ્ડડાંનં થોડી ચરજીમાં તર્ળા શકાય, જેથી જરદી ને. સફેદ ભાગ જમી જય. યટર્માનું તાપમાન બહુ ઉંયું ન હોય નેનl કાળજ્ર રામવી નહ્રી તો ઈંડાંમાંનો સફેદ ભાગ બળી જશે.

 ભાગને પહંકા અલગ હલાવવામાં આવેં અને પછી જરદી Nલાવવામાં આવે તો તેમાં હચા સારી ચીને ભંગ


- સુફલે : આ વાનગી તેમાં હવા ભળેલી હાવાને કાર઼્ે હલકી હોય છે. સુફલે બે પ્રકારનાં હોય છં : ગરમ シનં ઠંડું. ગશમ સુફલે ભોજનમાં મુખ્ય વાનની તરીકે ખવાય છે, જ્યારે ઠંડું સુફલે ભોજન પછીની મીઠી
 ૫Еાર્થોમાંથી અનાવેલી સોસ જેવી વાનગી ફે. ગરરમ સુફલે બનાવવામાં શાકભાજ્જ અથવા ચીઝ વાપરી


- કસ્ટई : તમે કયારેંક કસ્ટई ખાધું હશે. તે ઘલ્ણી લોકપ્રિય મીઠી વાનગી છે. કસ્ટંમાં મુખ્યત્વેં ઈડાં, 天ૂઘ





 કરવો જ ૫ડે છે. અગાઉ જણાવ્યા પ્રમાણે ઈંડું મિશ્રણને ઘટ્ટ બનાવવામાં મદદરૂમ ગ્યાય છે. તદુપરાંત, ઈંડાથી વાનગીની સોડમ અને રંગ વધુ સાશાં થાય છે.

 અને તેથી શાકભાજ, માંસ વગેરે જેવા પદાર્થોને મિશ્રણમાંથl વીખરાતા અટકાવે છે. કટલેસનું મિશ્રણ વીખરાઈ જતું અટકાવવાની બીજી પણ એક રીત છે. તે રીત મુજબ કટલેસને તળતાં પહેલાં તેના મિશ્રણને ફાણેલા ઈંડાંમાં બોળીને તળવામાં આવે છે. આમ કરવાથી કટલેસ પર સરસ પોપડી બને છે.
- ذेs: કेક બનાવવામાં ઈંડું જરૂી છે. તમે જેયું હશે કે ઈેડાને ફીણવાથી ઈેંડાનો સફેદ ભાગ હલકો ફાણવાળો બને છે. મિશ્રણમાં હવા ભળવાને કારણે આવું બને છે. કેક તેમાં રહેલી હવાને લીધે પોચી અને છિદ્રાળુ બને છે. ઠેડધ્ી કેકનો રંગ આવે છે અને તેની સોડમ સારી થાય છે.
- મૈઆંનેંઃ: મૈંનાનેં એ એંક પકારની સોસ દે. જે તેલ અને ઈડનું મિશ્રણા (ઈમલ્ઝન) કરીને બનાવવામાં
 શકાય.
- મरેંभ : ઈંડાના સફફફ ભાગ અને ખાંડને ખૂબ ફાહીન, કડક ફાક બનાવી અને પછી તેને ભૂંઝને મરેંગ બનાવવામાં આવે છે. નરમ મરેંગ પૂડિંગ વગેરેમાં વપરાય છે, જયારે કડક મરેંગ ફળો, આઇસક્રીમ વગેરે સાથે ખાઈ થધાપ.
Ш- તમારી પ્રગતિ ચકાસો :
(૩) માત્ર ઈંડાને રાંધવા માટેની ત્રભા રીતોની યાદી બનાવો.:
(अ)
(બ)
(5)
( $૪$ ) નીચેની વાનગીઓની બનાવટમાં ઈંડાનો ફાળો દર્થાવો.
(ૐ) સ્પંજ કેક (બ) વેજિટેબલ કટલેસ (ક) ફૂટ કસ્ટઈ (ડ) ચૉકલેટ સુફલે


## ૧૬.૩ માંસાહાર (માંસના ખાદ્ધ પદાર્થો)

નામ સૂચવે છે તે રીતે પ્રાણીઓ, પક્ષીઓ અને માછલીઓના માંસનો આાહાર એ માંસાહાર છે. માંસના ખાર્ય પદાર્થો મોંઘા હોય છે, તેથી તે દરરોજ ખવાતા નથી. આપણા દેશમાં માંસના ખાદ્ય પદાર્થોનો ઉપયોગ ધર્મથી નિયંત્રિત છે. જેમ કે, સામાન્ય રીતે હિદ્ુુઓ ગાયનું માંસ્સ ન ખાય, મુસ્લિમ ડુક્કરનું માંસ ન ખાય. આપણામાંના ઘભા મંગળવાર અને શનિવારે માંસના આહાર ખાના નથી. જેકે જે વ્યક્તિઓ માંસાહારી છે તેમણે તો શક્ય હોય એટલી વાર આવો આહાર ખાવો જેઈએ કારણા કે, તેમાંથી ખૂબ પ્રોટીન મળે છે.
प्रqृत्ति - z
માંસાહાર અથવા બીજ કોઈ પણ આહાર અંગેની કેટલીક ધાર્મકક માન્યતાઓ યાદ કરો અને તેની યાદી બનાવો.

## ૧૬.૩.૧ માંસાહારની વિવિધ જતો

અગાઉ દર્શાવ્યા મુજબ ઘણાં પ્હીઓનાં માંસ ખાવામાં આવે છે. તેમાંનાં કેટલાંક સામાન્યતઃ ખવાતાં માંસ નીયે મુજબ કો :

- ગેશ્ન : ધેટાં, બકરાંના અને ઘેટાના બચ્યાના માંસનો આ પ્રકારમાં સમાવેથ થાય છે. ભારતમાં સામાન્યત: આ પ્રકારનાં માંસનો આહાર ૧પરાય છે.
- ગોમાંસ : પુખ્ત ગાયના માંસને ગોમાંસ કહે છે.
- વાછરડાનું માંસ : ૪થી ૮ અઠવાßિયાના વાછરડાના માંસને ‘વીલ’ (Veal) કહે છે.
- ડુકよરનું માંસ : ડુકકરના માંસને પોર્ક (Pork) કહે છે.
- પ્રક્રીયા કરેલું માંસ : માંસ્સ પ૨ અનેક રીતે પ્રક્રિયા કરીને વિવિધ સોડમ અને બંધારણવાળા આહાર બનાવી શકાય છે. આ પ્રકારના ખાદ્ય પદાર્થોથી આહારમાં વિવિધતા લાવી શકાય છે. હેમ, બેકન, સોસેજીસ વગેરે પ્રક્રિયા કરેલા માંસનાં ઉદાહરણો છે. ખાવા માટે તંયાર મળતા સીખ કબાબ, શામી કબાબ અને બીજી તંદૂરી વાનગીઓ હેે પ્રચલિત બનતી જય છે.
- મરધાં-બતકાંનું માંસ : મરધી અને તેનાં પીલાં, બતક, કબૂતર વગેરે જેવાં પાલતુ પક્ષીઓનાં માંસ ૫ણ ખાવા માટે વ૫રાય છે.
- માછલીનું માંસ : માછલી સામાન્યત: દરિયાકિનારાના વિસ્તારોમાં ખવાય છે. કારણ કે, તે વિસ્તારોમાં માછલીઓ સરળતાથી મળે છે અને પ્રમાણમાં સસ્તી હોય છે.
- अन्ય દરિયાઈ ખાદ્ય પદાર્થો : કરયલો અને મોટા જિંગા, નાના જિંગા વગેરે અન્ય દરિયાઈ ખાદ્ય પદાર્થો છે. તેમના કઠણ કોયલાને કારણે તેમાંનું કલ્શિયમનું પ્રમાણ ઘણું વધી શય છે.

પ્રવृત્તિ-3
તમારી નજીકમાં આવેલા અજરમાં મોન્ણી કરી માંસમાંથી બનાવેલા જુદા જુદા ખાદ્ય પદાર્થોની યાడી બનાવો.

## ૧૬．૩．૨ માંસાહારની ૫સંદગી અને ખરીદી

તમે જે ખાદ્ધ પદાર્થ ખરીદો તે તાx હોય તે બહુ અગત્યનું છે．ઘરડાં પ્રહીનાં માંસ અથવા તો વાસી માંસથી આપણા શરીરને નુકસાન શઈ શ્રે છે．રોગના જંતુઓવાળાં માંસથી આપણી તંદુરસ્તીને હાનિ થઈ શકે． આથી આવા ખાદ્ય પદાર્થો અમમેશં સ્વચ્ક અને પ્રતિષિતત દુકાનોમાંથી ખરીદવા જંઈએે．માંસની ગુझવત્તા તમે તેના દેખાવ પરથી પણ નક્કી કરી શકશે．માંસના ખાદ્ધ પદાર્થો ખરીદતી વખતે ધ્યાનમાં રાખવા જેવા કેટલાક મુદ્ફાઓ આ પ્રમાકે છે ：
ગેેશ ：માંસ રતાશ પડતા ગુલાબી રંગનું હોવું જેઈએ．ચરબી ધદ્ટ，પડવાળી અને બરડ，સફ઼દ અધવા ગુલાબી દંગની હોવી જેછિએે．હાડકાં પોયાં，લાલ અને છિદ્દાળુ હોવાં જેઈએ．નીચી ુુझવતાવાથા ખોશ્તનોં રંગ ઘેરોં હ્યોય છે．તેમાં યરબીનાં શડાં ૫ડ હોય છે અને તેની સોડમ તીવ્ર હોય છે．ખરાબ પ્રકારની વાસ ગોશશતની ગુબ્ત્તા નીચી હોવાનું દર્શાવે છે．
મરઘાં－બતકાંનું માંસ ：આ પ્રકારના માંસની ચામડી નરમ હ્રોય છે અને સરળતાથી છૂટી પાડી શકાય છે． છાતીનું હાડક્રું સંહંાઇિધી નાળી શકાય છે．જેકે પાંખને મરડવાથી તે ખભાના સાંધા પાસેથી તૂટી જની શેઈએ．માદા પક્ષીઓનું માંસ પસંદ કરવું કારણ કે，તેમની સોડમ નર પક્ષીઓ કર્તાં સારી હોય છે．
માછલીનું માંસ ：માછલી ત્રા રીતે મળે છે ：
－स્ટિક－એ મોટા કદની માછલીના આડા કટકા છે．
－ફિલેટસ —— ફિલેટ્રસ એં કરોડથી થોડે અંતરે પાડલા ઊભભા કટકા છે．
－શેલફિશ－આ પ્રકારની માછલી કોચલા સાથે વેચાય છે．માછલીની પસંદગી તે તાજ્ઠ કે કે નiલિ તેના
 લક્ષણો છે．તાજી માછલીની બહારની સપાટી ચીકણી હોતી નથી．જે માછલીને પાણીમાં મૂકવામાં આવે તiં તાજ્જ માછલી ડૂબી જી જશે જયારે વાસી માછલી તરતી રહેશે．
Ш તમારી પ્રગતિ ચકાસો ：
（4）માછલી ખરીદતી ૧ખતે ધ્યાનમાં રાખવાના મુદાઆંની યાદી બનાવiં ：

## ૧૬．૩．૩ માંસાહારનું પોษફ્ભૂલ્ય

માંસના બાદ્ધ પદાર્થો સારી ગુझાત્તાવાળા પ્રોટીનનાં ઉત્તમ પ્રાપ્તિસ્થાન છે．તેમાં કાબંોંદિત પદાર્થોનું પ્રમાણ． બહુ ઓધું હોય છે અને ચરબીનું પ્રમાણ બદલાતું રહે છે．માંસમાં પ્રોટીનનું પ્રમાણ ૧૬થી ૨૩ 3 ની ૧シ્ચે હોય છે અને ચરબીનું પ્રમા૬ ૧૦થી ૧૪\％જેટલું હોય છે．મરઘી અને માછલીના માંસમાં અન્ય માંસનંl સરખામબીએ ચરબીનું પ્રમાણ ઘણું ઓછું હોય છે．તેમાં કૉલેસ્ટેરોલનું પ્રમાણ પણ ђょણું હય છે．માંસમાં આયન્ન અને ફૉસ્ફરસ，વિટામિન એ અને બા－સમૂહનાં વિટામિનોનું ધણું પ્રમાણ હોય છે．કોચલાવાર્ળા અથવા હાડકાંવાળી માછલીના માંસમાં પુષ્ધગ પ્રમાણમાં કૅલ્શિયમ હોય છે．

## ए તમારી પ્રગતિ ચકાસો ：

（૬）માંસાહારમાં મળના ત્રભ પોપક ઘટકોની યાદી બનાવો ：
み．
બ．
f．

## ૧૬．૩．૪ માંસાહારની વાનગીઓ

માંસની નાનગીઓ અનેક રીતે ઘેર જનાવી શકાય．વિવિધ પ્રકારનાં માંસ બજરમાં મળતાં હોવાથી તેને વ્યક્તિના રોજિંદા આહારમાં ઉમેરવાં ઘણાં સરળ છે．માંસને રાંધતા પહેલાં તેનો બહારનો ભાગ સ્પફ કરવા જોઈએ અને તેની બિનજરરી ચરબી કાઢી નાખવી જોઈએ．ખાવાના ન હોય તેવા અંદરના અવયવો પ૬ા દૂર કરવા જેઈએ．માંસને રાંધવાની કેટલીક રીતો આ પ્રમાણે છે ：
－માછલી，મરઘા અને ગોશ્તને કટલેસ，રોલ્સ વગેરે જેવી વાનગીઓ બનાવવા માટે બટાટા જેવા પદાર્થો उમેરી શકાય．
－તળીને，શેકીનેં अથવા ભૂંજને માંસની સ્વાદિહ વાનગીઓ બનાવી શકાય．તળેલી મરઘા，શેકેલું ગોશ્ત અને ભૂંજેલી માછલી એ લોકપ્રિય ચાનગીઓ છે．
－માંસના સૂપ અને સેરવો પણ બનાવી શકાય．તે પચાવવાં સરળ છે અને ઊછરતાં બાળકો અને લાંબી માંદこીમાંથl ઊઠેલા દદીઓને માટે બબુુુ ગુણકાર์ છે．
－ભાચતમાં તંદૂરી વાનકીઓ બહુ લોકપ્રિય છે．મટન ટિક્કા，સીખ કબાબ，તંદૂરી ચિકન，તંદૂરીી ફિશ વગેરે ખુલ્લી ભઠીમાં બનાવી શકાય છે．
－રસાદાર વાનગી આપણા ભોજનનો એક ભાગ છે．દરેક પ્રકારનાં માંસનો ઉપયોંગ કરીને રસાદાર વાનગી બનાવી શ્કાય છે．
－સમોસા，સેન્ડવીય，શ્રેડ રેલ્સ，પાયા વગેર̋ જેવા વિવિધ નાસ્તા અને નાનગીઓમાં પૂરણ તરીકે મરઘી， માંસ વગેરે ચાપરી શકાય．

## ૧૬．૪ સારાંશ



 સ૨ળ છો અ્રને તેનાથી અ્રામલેટ，કસ્ટई જેવી અનેક વાનગીઓ ઘેર બનાવી શકાય છે．માંસના આહાર અટેલે નિવિધ પ્રાણીંઓ，પક્ષાઓ અને માછલીનાં માંસ．તેમાં પુષ્કળ પ્રમાણમાં પ્રોટીન，આયર્ન અને બા－ સમૂહનાં છિટામિનો હાંય કે．માંસનો બાહ્ય દેખાવ અને તેનું બંધારણ માંસની ગુણવત્તા દર્થાવે છે．માંસના મ્યાય પEાર્થોનો ઉ૫યોગ કરીને ઘણી વાનગીઓ બનાવી શકાય．

## १૬．૫ પારિભાષિક શબ્દો

ધદ थવું ：ગરમ કતતાં ઘન થવાનું લક્ષણ
પાલતુ ：ઘ
 મકઇ્થી કાંબો સમય રાખી શકાય તે રીતે બનાવેલું મિશ્રણ．
પ્રતિષ્ઠિત ：શાગ્ડીતી
सુધદ્ટા ：ઘ પЧણું

## ૧૬．૬ તમારી પ્રગતિ ચકાસવા માટેના જવાબો

（i）અ．ખોટું
બ．ખોટું
ร．ખોયું
（ま）※．હl
બ．बl
ક．હા
s．नl
ઈ．હા
（シ）અ．માફેલું
બ．પોયું
ร．तળેલु

ヶ．તે આાંધનાર અને આવરણ કરનાર તરીકે કાર્ય કરે છે．
૬．તે ઘટ્ટ કરનાર તરીકે કાર્ય કરે છે અને તેમાંથી સોડમ આવે છે．
 તૈનાથી સાંકમ પણ વધ્ધ છે．


（૬）み．પ્રોટીન બ．આયર્ન ક．વિટામિન એ

## પ્રાયોગિક અભ્યાસ

૧．નીઃેનાને રાંધીનં ઈંડના પ્રોટીનને ઘટ્ટ બનાવાના સમયની સરખામણી કરો ：

3．માંસના પદાર્થોની પાંય જુઠી જુદી વાનગીઓની યાદી બનાવો અને તેને રાંધચાની રીતોનો અભ્યાસ કરો．

نંડ－૪：
ખાઘ પદાર્થોની પસંદગી અને ધનાવવાની \｛ી－૨
みકમ－૧૭：
શાકભાશની પસંદગી，રાંધવાની રીત અને પોષણમૂલ્ય
એકમ－૧૮：
ફળોની પસંદગી અને તેમનું પોષણમૂલ્ય $\epsilon$

ねકમ－૧૯：
તેજના，મસાલા અને મીઠું
ねકમ－२०：
પીણાંની પસંદગી，ધનાવવાની શીત અને પોષણમૂલ્ય
ओકમ－૨૧：
સુલિધાજનક ખાઘ પદાર્થો

## 

| ไો．જી．રામ રેઃી （अध्यक्ष） | นิ．બી．એસસ રર્મા सમકુલપતિ |  <br> （સલાહકા૨） |
| :---: | :---: | :---: |
| दु⿶凵⿱⿰㇒一十凵夬 | ઈન્દરર ગાંધી રાષ્ટ્રીય | ઈFEzરા ગાંધી રાષ્ટ્રીય |
| ઈન્દિર ગાંધી રાષ્ટ્રીય | युFत विश्वविद्यद | भुकत विश्वविद्यदय |
|  | નવी Eિલ્囚ી | नबी Eिલ્હી |

> ડા. (શ્રીમતી) પી. આર. ફેડી

以
 એસવીયુ કૉલેજ ઑફ આાૂર્સ એન્ડ સાયન્સ श्री वेंรटદ્ધर विभ्षविद्धાલय
तिरुपत्ति－प१ง प०₹
ડૉ．（શ્રીમતી）સુમનિ આર．મુદાબી

એમ．આા．ીી．સી．વિપરી－ભોસારી，પૂના－૪૧૧ ૦૨૬
ડ઼．મહેતાબ બામજ્ર
સિનિિર ડુyુટી ડયરેકટર
નેશનલ ઈન્સ્ટિટ્યૂટ ઑફ ન્યૂट्रिશન，పદરાબાદ
©．（શ્રીમતી）પ્રભા સાવલા（સયાંજ્ક）

 न氏ી हिલ્૦ી
શ્રીમતી મેરી માન્મેન
ચીફ ડાયટિરિયન
ડાયટરી વિપાર્ટમેન્ટ
સી．અંમ．સી．હ્ર્સ્પિટલ，અલૂર－૬૩₹ oor
શ્રીમતી એ．વાધયા
લેડી ધરશવન કૉલેજ
सિંડંદરા રોડ，નવી Eિલ્લી

## पढऽबेफन समिति

| ؛．（ શ્રં｜મતી）પી．આર．રેશુી（મુખ્ય સંપાદક） પ્રોફેસર，હ્રોમ સાયંસ | ડૉ．（શ્રીમતી）સુમતિ આઃ．．મુદાંષી（સંપાદક） <br>  |
| :---: | :---: |
|  | むમમ．આાઇ．ીી．સી．પિંપરી－ભોસારી |
| ચેસવીયુ કૉલેજ ઑई આાર્સ Өન્ડ સાયન્સ |  |
|  | श्री आर．यકવતरी |
| શ્રીમની શાલિની એંમ રાવ | આરેખનકા₹（Graphic Destoner） |
|  | ડી．－¢3，એમ．એમ．ટી．સી．કોલોની（MMTC） |
| ડi．（શ્રીમતી）શાશદા ગુપ્તા | नवी Eિલ્囚ી－૧૧००१७（110017） |
| ¢．シસ．જૈન | シ्रीभતી અur．શેઠી |
| શ્રીમતી આર．મહાન | શ્રીમતી એે土．શેઠી |
| શ્રીમતી દીપ્તિ ગુલเટી | શ્રીમતી સીપા પુરી |

## સંકાય સદસ્ય

## ઈF્દિર ગાંધી રાષ્ર્રીય भુકત Rिથ્વવિધ્યલય

|  | श्रीમતી નlzx શRE |
| :---: | :---: |
| ડ̌．थી．अેન．પiડs |  |
|  | भुभारी रชनી ЧM\％ |

## 

 મહેતા，શ્રી ડેમંત થાહ，શ્રી જિતેન્દ્ર દેસાઈના સહયોગથી ક૨વામાં આવ્યો છે．

> ઇન્દિરા ગાંધી નેશનલ ઓપન યુનિવર્સિટી, નવી દિલ્હીની સંમતિથી
> ડi. भાબાસાર્રેभ આંબેડકર ઔપન યુનિવર્સિલી, અમદાવાદ દ્વારા પુનર્મુદ્રિત






ખંડ - ૪ : આહારની પસંદગી અને રાંધવાની રીત-૨

મૂળભૂત આહારજૂૂ - ૩
ખંડー૪ના એકમ ૧૭ અને ૧૮માં અમે શાકભાજી તથા ફળો અંગે યર્યા કરીશુ.. મૂળભૂત આહ્હારજૂથ-૩માં જેનો સમાવેશ થાય છે તેવો આ આહાર યેપ અને રેગ સામે ૨ક્ષણાત્મક કામગીીી કરે છે. આ ખંડમાં આ્પણો ‘વિવિધતા', ‘રંગ’, ‘સ્વાદ’ અને ‘સ્વાદિષ્ટ' જેવા શબ્દોને જુદાં જુદાં શાકભાજ઼ તથા ફળોનાં ઉદાહરણ લઈ સમજીશું. અમારું ધ્યેય શાકભાજ્ઞ તથા ફળોનું તમે ઉંયું મૂલ્ય આંકો તથા તેને તમારા દૃનિક આહારમાં કાયાં અથવા વિવિધ વાનગીના ૩પમાં ખાતાં શીખો તે જેવાનું છે. તમે સારી ગુણવતા ધરાવતાં ફળો અને શાકભાજ્જ પસંદ કરી શકો અને તેને સ્વચ્છ રીતે ખાવાલાયક બનાવી શકો તે માટેનું માર્ગદર્શન આપવામાં અવ્યું છે. ઋતુ ઋતુનાં ₹ળ્યે અને શકભાજ જ્યારે ભટપહે મળતાં હોય ત્યારે તેને ભવિષ્યના ઉપયોગ માટે
 ર૧માં આપણા સ્વાદ અને જરરિયાતને અનુકૂળ થાપ તેવા ખોરાક તથા ખાદ્ય પદાર્થો વિશે ચર્યા કરવામાં આવી છે. આ પદાર્થોના ઉપયોગથી આ૫झે સમય અને શકિત બયાવી શકીઓ છીએ એટલું $જ$ નહી પણ વાનગીઓને સ્વાહિહ બનાવી શકાય છે. મસાલા, તેજના અને મીઠા જેવા સ્વાદમાં વૃદ્ધિ કરનાર પદાર્થો તથા તેનાં મૂલ્યોની ચર્યા ૧૯મા ઓકમમાં કરવામાં આવી છે. પીફાંઓ તથા ઝટપટ રાંધી શકાય તેવા ખાદ્ય પદાર્થો તરફ અનુકમે ઓકમ-૨૦ અને ૨૧માં ધ્યાન દોરવામાં આવ્યું છે. અમારો આશય, આહારની ટેવોમાં ગુભ્ત્ત જળવાઈ રહે તે રીતે અસંખ્ય ખાઘ પદાર્થોમાંથી તમે ઉત્તમાં ઉત્તમ ખાદ્ય પદાર્થો પસંદ કરી શકો તેમાં મદЕ૩૫ થવાનો છે.

A14:

## એકમ－૧૭ ：શધભાાજની પસંદગી，રાંધવની રીત अने પोษझભมૂલ्य

શાકભાજી તરીકે આપફે પાલખ，મેથી જેવી ભાજીઓ ；ગાજર，બટાકા જેવાં કંદમૂથો ；અને પાપડી，વટાણા， ભીડા જેવાં શાકનો અપકા દ્દનક આાહારમાં ઉપયોગ કરીએે છીએ．આ શાકભાજ઼માંથી આપભને ઓછા ખર્યે घહાં પોપક તત્વો મળી રેે છે．તેમાંથી મથતત્ં પોષક તત્વો આપણને યેપ અને રોગો સામે રક્ષણા આપે છે અને શરીરની વૃદિ તથ્થ નિભ્ય માટે આનિવાર્ય છે．શાકભાજીી વાનગીઓને જુદ જુદા રંગ મળી રહે છે．આ એંકમમાં તમે થકભાજનાi પોษણામૂલ્ય，પસંદગી તથા સંગ્રહ વિશે શીખશો．વધુમાં તમે શાકભાજનોો રંગ，સ્વ૩૫ અને પોષણમૂલ્ય જળવાઈ રહે તે રીતે તેને શંધવાની રીતોનો પણ અભ્યાસ કરશો． भाधツ．：
99.0 बेतु

१૭．૧ प्रस्તા૧ना
૧૭．૨ શાકભાજ઼નું વર્ગીક૨૧્ અને પોษણ્ઃમૂલ્ય
૧૭．૩ બજરમાંથી શแકભા૭ની ૫સંદગી
૧૭．૪ શાકભાજનો સંસહ，જળવદી
૧૭．૫ શાકભાજી રાંધવા અંગે
૧૭．૬ શાકભાજીની વાનગીઓ
૧૭．૭ સારાંથ
૧૭．૮ પારિભાષિક શબ્દi
૧૭．૯ તમારી પ્રગતિ યકાસવા માટેના જવાબો

## $१ 9.0$ बेतु





－શકભાજ઼ે み્સાહાર માટે તેયાર કશવાની，રાંધવાની તથા સંધરવાની યાંગ્ય પદ્દનિ પસંદ કરી શકશો．
－શાકભાજને રાંધતાં તેમાંનાં પોષભમૂલ્યો વેડફાઈ ન શય，ઓછામાં ઓછાં વેડફાય，તે માટે શું કરવું જેઈむ તેનું વર્બન કરી શકથો．
－થાકભાજ રૂંધaાની જુદ્ય જુદી રીતો જ઼્વી શકஷે．

## 99.9 पस्तावन्य

પાલ＇મ્，કોજીઠઠ，ગાજર，બટાકા，ટામેટાં，ભીડા，તાજ વટાણા અને અન્ય શાકભાજથી આપફે પરિચિત


 સોંધો आહાર છે．

## MRYट्ट शાsलाツ ખાચ．

તે સાપழન घழા રોગો સામે રક્ષણ આાપે छે．

શાકભાજી આપણા ભોજનમાં વિવિધતા લાવે છે．આપણા ખોરાકને તે રંગીન，સ્વાદિષ્ટ અને પાયક બનાવે છે．શાકભાજમાં આ ગુણો હોવા છતાં આપણે શાકભાજ્જ ઓછા પ્રમાણમાં ખાઈએ છીએ．આ બધાં

શાકભાજી ખાવાથી આપણને થનારા લ્યભ વિશે આપણે સભાન નથી તે કારણે કાાય્ ચાપણે શાકભાળ ઓછા પ્રમાહમાં ખાઈઓ કた૭.
 આપણને સૌથી વધુ અનુદૂળ છે તે આપણે শહવું જેઈふ. વતી તેને ખરીદવાની, સંધરવની અને રાંધવની ઉત્મમ રીત પણા આપણાં જહાવી જ જેઈએે.

## © તમારી પ્રગતિ યકાસો :

(q) આપझા દદનિક આહારમાં શાકભા઼નું મહત્વ શું છે ?
s.
4.

ง.
$\epsilon$.

## ૧૭.૨ શાકભાળનું વર્ગીંકરણ અને પોષણમૂલ્ય

યાલો આપફે આ શાકભાજનું વર્ભીકરશ કરીએ અને જુદાં જુદાં શાકભાછમાંથી આપણને કયા પોષક ઘટકો મળી શકે તે સમજ઼એ.

આપણે શાકભાજને ત્રભ જૂથમાં વહેંથી શકીએ :
(૧) લીલાં પાંદડાંવાળી ભાજ
(૨) કંદમૂળ
(3) अन्ય शાકભાઝ
(૧) લીલાં પાંદડાવાળી ભા૭ : તાંદળળે, પાલખમ, મેથી, કોબીજ વગેરે લીલાં પાંદડાંવાળી ભાજ઼ ગણી શકાય. આ ભાજ સોંધામાં સોંઘું શાકપાંદુું છે તે આપફે જહીએે છીઓ. પરંતુ આપણા શરીર માટે તે પૂબ ઉપયોગી છે. તેમાં સારા પ્રમાણમાં કૅલ્શિયમ, આયન્ન અને વિટામિન ભરેલાં છે. તમે એકમ-૪માં જેઈ ગયા તે પ્રમાણે હાડકાં અને દાંત માટે ૬ૅલ્શિયમ સાફું ગુણકારી છે. આયર્ન લોહી બનાવવામાં મદE કરે છે. વિટામિનો આપસને અંધાપા સામે, દાંતના અવાળામાંથી લોહી પડવા સામે અને શરીરમાં યીરા યા વાઢ્ઢિયા પડવા જેવા રોગો સામે રક્ષબી આપે છે.

## આાંખનું તેજ વધારવા, ચામડીન રેગમુક્ત રાખવા તથા રોગો સામે રક્ષણ મેળવaા લીલાં પાંદડાંવાળી ભાણ ખાવાનું રાખો.

## © તમારી પ્રગતિ યકાસો :

(૨) લીલાં પાંદડાંવાળી પાંય ભાજનાં નામ આપો.:
(s)
(ज)
(0)
(ध)
(a)
(૩) લીલાં પiંદડiવાળી ભાજ $\qquad$ અને $\qquad$ थી ભરપૂર હોય છે.
(૪) લીલાં પાંદડાંવાળી ભાજ઼ $\qquad$
$\qquad$ अने $\qquad$ સામે રક્ષણ આપે છે.

## प्रgृA -

છેલ્લા ત્ર દિવસમાં તમે જે લીલાં પાંદડાંવાળી ભાજ ખાધી હોય તેનાં નામ આપે. એવું બને કે તમે એકેય ભાળ્ઞિ ન ખાધી હોય. એવું હોય તે, તમે લીલાં પાંદડંવાળી ભાજી વારંવાર કેમ નથી ખાતા તેનાં કારણો તપાસો.
(૨) કંદમૂથ : બટાકા, સૂરહ, ગ્ર૨, મૂથા, શકકરિયાં વગેરેને કંદમૂળજૂથનાં શાકભાઝમાં ગણવામાં આવે છે. આ બઘાં સોંધાં શકભાજ છે. તેમાંનાં મોટા ભાગનાં સ્ટાર્ચવાળાં અથવા શક્તદાયક આહાર છે. બટાટા અને શકકરિયiંમાં અનાજ જેટલા જ કાર્બોદિત પદાર્થો હીવાને કારણે તેને ભોજનમાં કેટલાંક અનાજની જગ્યાએ લર શ.કાય. ખરેખર તો કંદમૂળનો સમાવેશ મૂથભૂત આહારજૂથ-૧માં થાય છે. પરંતુ અહી વર્ગીકરશમાં સગવડ રહે તે માટે તેની ચર્ચા કરી છે. બટાકામાં કાર્બોદિત પદાર્થો ઉપરાંત વિટામિન સી પણ સારા પ્રમાણમાં હોય છે અનેં તેથી તે મહત્વના આહારનું સ્થાન લઈ શકે.

ગ્રરમાંથી વિટામિન એે સારા પ્રમાણમમાં મળી રહે છે．આાંખ માટે તે ગુણકારી છે．

## ગાજマની ઋતુમાં ગાજ૨ ખાવાનું રાખો． <br> તે અંધાપો આવતો અટકાવે છે．

－તમારી પ્રગતિ યકાસો ：
（૫）પાંય કંદૂૂળનાં નામ આપો ：

（v）
（घ）
（૬）નીયે આપેલા ખાદ્ય પદાર્થને તેમાંથી મળતા પોષણ ઘટક સાથે જેડો ：

ખાદ্ધ पहार्थ

## આહારજૂથ

૧．ગાજર
ક．વિટામિન સી
૨．સૂરણ
3．બટાકl

ખ．વિટામિન ね
ગ．કૃલ્શિયમ
（૩）અન્ય શાકભાજ ：રીગણાં，પાપડી，વટાણા，જુદી જુદી જતનાં દૂઘી，કાંુું，કાકકી，ચીભડું જેવાં શાકભાજી，ભીંડા，ગુવાર，યોળી વગેરેનો સમાવેશ અન્ય શાકભાજીના જૂથમાં થાય છે．આ બધાં શાકભાજ્રાંથી વિટામિનોં અને ખનિજ ક્ષાર મળી રહે છે．જેમ કે સરગવાની શિંગ ઐ વિશેષત：કૅલ્શિયમ અનં વિટામિન ‘સીંથી ભરપૂર છે．આ જતનાં શાકભાજનાં છોડાં，ઠળિયા અને રેસાઓ પણ મહત્વના છે કારણ તે કબજિયાત થવા દેતા નથી．આ શાકભાજી આપણા ભોજનમાં વિવિધતા લાવે છે．

આહારમાં પાપડી，વટાણા，કોબીજ વગેર લો．તે પોષણ આપે છે， આહારમાં विविધતા લાવે છે અને આહારની સોડમ વધાર છે．

તમારા શરીરની તંદુરસ્તી માટે તથા વિવિધતા માટે તમારે શાકભાજના જુઘાં જુદાં જૂથમાંથી શાકભાજ ખાવાનું રાખવું જેઈએ．

સા ત્રંત્રણ જૂથનાં શાકભાણમાંથી તમારા
દૈનિક આહારમાં શાકભાツ સામેલ કરો．

## ૧૭．૩ બજરમાંથી શાકભાજીની પસંદગી

જે ભની શકે તો તમારા ઘરના વાડામાં યા કૂંડામાં શાકભાજી ઉગાડો．એ રીતે તમે તાજં，વધુ પોષક અને સસ્તાં શાકભાજ મેળવી શકશો．શાકભાજ ખરીદતી વખતે，બજરમાં મ’શનાં શાકભાજમાંથી કાળજપૂવ્વક શાકભાજી પસંદ કરો．
તાગi શાકભાજી ખરીદવાનો પ્રયત્ન કરો．ક૨માયેલા，ચિમળાયેલાં ફ સંક્રાં શાકભાજી કયારેય ખરીદશો નહી．તે સસ્તા મળે એવું ભને，પણ તેની ગુણવત્તા હલકી હોય છે．શાકભાજી જલદી ભગળી જતતા હોવાથી તમારે ખપપૂસતાં જr શાsભાજી ખરીદવા જેઈઈએ．
> \＃તુ ઋતુનાં શાકભાツ ખરીદો． તાજં શાકભાથ ખરીદો．
> ખપપૂマતાં જ શાકભાળ ખરીદો．

સારી ૫સંદગી માટે કેટલાંક સૂયન：
૧．કઠોળ－શિંગ：સૂકી લાગતી હોય તેવી શિંગ કાઢી નાખો ；જેમાં નાના અડધા દાણા મરેલા હોય તેવી શિંગો પસંદ કરો．
૨. કોબી:

તેના કદના પ્રમાણમાં જે વધુ વજનદાર હોય તેને પસંદ કરો. જેના માથે કાણાં જેવું હોય યા રંગ ઝાંખો પડી ગયો હોય તેવા દડા લેવાનું ટાળો. જેમ કોબીજ લીલી, તેમ તેનું પોષણમૂલ્ય વધારે.
3. કોલિદ્દલાવર યા दुલેવ२:
૪. કાકડી:
૫. ગાજર, બાટ, કંદમૂળ :
૬. કાંદા :
૭. બટાટા :
c. પાલખ, મેથી, તાંદળજે:

રંગે સફેદ અને પાંદડાંના દાંડા વચ્યે ધદ્હ ચીતે જકડાયેલા હોય તેવાં ફુલેવશ પસંદ કરે.

ચવીકતી, મધ્યમ કદની, લાંબી અને લીલી ૫સંદ કરો.

બલુ મોટાં ગ્જર, બીટ 子 કંદમૂથ ન લેવiં, કારણ તે અંદરથી કઠભા થઈ ગયાં હોય છે.
યોખ્ઞા અને સૂફા ફોતરાંવiળ કાંદા ખરીદો. પોયા અને ભેજવાળા કાંદા કાઢી नાખो.

બટાટા ૫૨ આંખો હોય છે. ઊંડી આંખોવાળા, લીલા છોડાંવાળા અને જેની પર કાપા પડી ગયા હેય તેવા બટાટા ન ખરીદતાં કડક, ધાટીલા, ચોખ્ખા બટાટા પસંદ કરો.

રંગે ધાટી લીલી, તાજ઼, કકરી ભાજ્જ ખરીદો. જવાતે ખાધેલાં કાણાંવાળાં પાંદડાં હોય તેવી ભાજ્ન ન ખરીદવી.

તમે શણો છો ?

- લીલાં કાચાં ટામટાં સસ્તા મળે છે અને તેનું પોષણમૂલ્ય લાલ પાકાં ટામેટાં જેટલું જ હોય છે.
- सझેદ દેખાતી કોબીજ લીલી કોબીજ કરતા

ઓછું પોષણમૂલ્ય ધરાવે છે.
पøृति- ?
બશરમાંથી નીચેનાં શાકભાજ પરીદવામાં તમે કયા મુદ્દાઓ અંગે કાવજી રાખથે ?


## ૧૭.૪ શાકભાળનો સંગ્રહ, શળવહી

હવે આપફે શાકભાજને સારી રીતે તાજં કેવી ઈીતે રાખી થકાય તે જેઈશું. તમારાં શાકભાજનેે બગડતાં અટકાવaા માટે તેમ જ તેમનું પોખઅમૂલ્ય સચવાઈ રહે તે માટે તેમને કાળજ્વૂર્વક સંઘરવાં યા સાચવવiં શેઈએ. તેની યોગ્ય શળ૧ઃીી માટે નીચેનાં સૂય•પો યાદ રાખો :

૧. શાકભાજી લાવીને તરત વીણી લો. તેમાંથી જરા જેટલાં કરમાયેલાં, ચિમળાયેલાં, બગડી જશે તેવું લાગે તેવાં શાકભાજ્ર જુદાં કાઢી લઈ તેને પહેલાં વાપરી કાઢો. આવાં શાકભાજીને તાજ્ં શાકભાજી સાથે રાખી મૂકશો નહી.
૨. સૂકાં શાકભાજ઼ને સૂકી, હવાઉજસવાળી જગ્યાએ સંઘરો.
૩. પાલખની ભાજી, કોલિફલાવર, કોબીજ જેવાં શાકભાજને સાચવવા માટે ભેજવાળી થેલી, જનતા રેફ્રિજરેટર યા આઈસ બૉકસનો ઉપયોગ કરો. જે રેફ્રિજરેટરની સગવડ હોય તો તેમાં શાકભાજ લાંબા સમય સુધી શળવી રાખી શકાય છે.

## ૧૭.૫ શાકભાજી રાંધવા अંગે

રાંધવાથી શાકભાજી નરમ પડે છે અને સરળતાથી પચી શકે તેવાં થાય છે. તેનો સ્વાદ અને સુગંઘ પણ ચધે છે. લીલાં પાંદડાંવળી ભાજમાં કેટલાક તેજાબ હોય છે જે રાંધવાથી દૂર થાય છે. તે માટે આવી ભાજ્ને શરૂની થોડી મિનિટ સુધી ઢાંકયા વગરના ખુલ્લા વાસણમાં રાંધવી જેથી પેલાં તેજબી તત્વો ઊડી જઈ શકે. નહીંતો આ તેশબી તત્વો લીલા રંગનો નાશ કરશે.
રાંધવાથી શાકભાજીમાંનાં કેટલાંક પોષક તત્વો નાશ પામે છે તે તમારે જણવું જોઈએ. એટલે, શાકભાજી રાંઘતી વખતે, પોષક તત્વો ઓછામાં ઓછા પ્રમાણમાં વેડફાય તે રીતે કાળજીપૂર્વક રાંધવું જેઈએે.
શાકભાજ રાંધતી ૧ખતે, શાકભાજીાંનાં વધુમાં વધુ પોષક તત્વો જળવાઈ રહે તે માટે, નીચેનાં સૂચનોનું પાલન કરો :

- શાકને સમારતાં પહેલાં ઘોઈ કાઢો. સમાર્યા પછી ધોવાથી શાકમાંનાં કેટલાંક વિટામિનો અને ખનિજ ક્ષારો વેડફાઈ শય છે.
- શાકમાં, મોટા ભાગનાં પોષક તત્વો, તેની છાલની નીયે છાલને અડીને સંઘરાયેલાં હોય છે. એટલે શક્ય હ્રોય તો શાકને છેલ્યા વગર જ રાંધો અથવા છોલવાં ૫ડે તો એકદમ પાતળી છાલ ઉતારો. બટાટાને ઉકાળીને પછી છોલો.
- શાકને સમારીને રાખી ન મૂรતાં રાંધતાં પહેલાં સમારો અને તેના મધ્યમસરના ટુકડા કરે. કચુંબર બનાવતી વખતે પણા તેને પીરસવાના સમય પહેલાં તૈયાર કરો અને લાંબો સમય રાખી ન મૂકો.
- શાકને પાણીમાં ડુબાડી રાખવાનું ટાળો. તેમ કરવાથી તેમાં રહેલાં વિટામિનો અને ખનિજ ક્ષારો નાશ પામે છે.
- ઊીકળતા પાકીમાં રાંધવાનાં શાક નાખો. રાંધવા માટે ઓછામાં ઓધું પાણી વાપરો. પાલખ, તાંદળને, કોબીજ જેવી નરમ ભાજી માટે વધારાના પાણીની જરૂ ૫૩તી નથી.
- જે વાસણમાં શાક રાંધવામાં આવતું હોય તેને શરૂમાં ખુલ્લું રાખો અને પછીથી ઢંકેલા વાસણમાં શાકને રંધાવા દો. આમ કરવાથી શાક ઓછા સમયમાં યડી જશે. આ રીતે રાંધેલાં શાક દેખાવ અને સ્વાદમાં યઢ્ઢિયાતાં બને છે અને તેમાં પોષક તત્વો સારી રીતે જળવાई રહે છે.
- કઠણ શાકને પ્રેશર કૂકર યા વરાળથી બાફવાની રીતે સારી રીતે રાંધી શકાય છે.
- રંધવાના સોડાનો ઉપયોગ ન કરશો, તેનાથી વિટામિનો નાશ પામે છે.
- શાકને રાંધીને ગરમાગરમ પીરસવાનું ને ખાવાનું રાખો. ઠંડા ૫ડી ગયેલા શાકને ફરીથી ગરમ કરવાનું ટાળો.
- રાંધવાથી શાકભાજીમાંનાં કેટલાંક વિટામિનો અને ખનિજ ક્ષારો નાશ પામે છે. એટલે તમારે કેટલાંક શાકભાજીને સલાડના ૩પમાં, કાયાં સ્વરૂપે, ખાવાં જ જોઈએ.

प्रवृत्ति-૩
શાકભાજી રાંઘતી વખતે, અનુભવને આધારે તારવેલા, તમારે ધ્યાનમાં રાખવા જેવા મુદ્દાઓની યાદી બનાવો.

## ૧૭.૬ શાકભાજની વાનગીઓ

શાકભાજુને વિવિધ રીતે રાંધી તેની વાનગીઓ બનાવી શકાય. તમે તેને ભરીને (રવૈયાં, ભરેલા ભીડા વગેરે), કોરાં (સૂકી ભાજી) રસાદાર શાક, રસાદાર કોફતા જેવી વિવિધ રીતે રાંધી શકો અને પરોઠામાં ૫ણ પૂરણ તરીકે ભરી શકો.

તમે કેટલાંક થકભાળ્ઝ દાળ સાથે પ૬t રાંધી થકો. તેમ કરવાથી વાનગી વધુ સ્વાદિહ તો બનશે જ પણા સાથે સાથે વધુ પૌત્કિ પણા જનથે. દૂઘીયझાનું શાક આનું સરથ ઉદાહરણા છે. રીગભા, સરગવાની શિંગ, બટાટા વગેરેને તુવરદાળના સંભારમાં ઉમેરી શકાય. આ ઉપરાંત તમે નીચે જ૬ાલેલી રીતતોનો પ૬ા શાકભાજની વાનગીઓ બનાવવામાં ઉપયોગ કરી શકો.
१. थ્કભાજના સૂપ અને રસ : તેનાથી ભોજન માટેની ભૂપ ઊઘડે છે અને ભોજન સ્વાદિせ લાગે છે. તમે પાલખ, ગાજર, વટાણા, ટાેટાં, કઠોળ-શિંગમાંથી વિવિધ જતના સૂપ બનાવી શકો. ટામેટાં અને ગખજર વગેરેમાંથી તેનો રસ ધનાવી શકાય. તેનાથી ભોજનમાં સ્વાદ ઉમેરાય છે. નાનાં બાળકો માટે તथા બીમાર દદદીઓ માટે સૂપ તथ1 રસ લેવiં વધુ હિતાવહ છે.
૨. શાકભાજન નાસ્તા યા અલ્પાહાર : શાકભાજ્રાંથી નાસ્ત માટે ભજિધાં, કટલેસ, સમોસા, કયોરી વગેરે બનાવી શકાય.
 લેવા માટે પીર, હલવો, મીઠાઈ વગેરે બનાવી શકાય.
૪. શાકભા઼નાં સલાડ : ટામેટાં, કાકડી, રેડિશ, કાંદા, લીલાં મરયાં, લેટિસની ભાજ, કોબોજ, કાલિફલાવરનું જુદી જુદી ઈીતે મિશ્રણ કરી તેમાંથી શાકભાજીનો સલાડ તરીકે ઉપયોગ થઈ શકક. સલાડને વધુ સ્વાદિષ્ટ અને રુચિકર બનાવવા તેમાં લીંુુનો રસ, મીકું, સરકો અને દહીનો ઉપયોગ કરી શકાય.

 प्रवृत्ति-
૧. આપણે કોલિફ્લાવરની ખીર બનાવી શકીએ. જેનો ખીરમાં ઉપયોગ થઈ શકે તેવiં બીજં બે શાકનાં નામ આપો.
૨. કોળામાંથી હલવો બનાવી શકાય. જેમાંથી હલવો બનાવી શકાય તેવાં બીજં બે શાકભાજનાં નામ આપો.
3. પાલખ અને કોળામાંથી બરફી બનાવી શકાય. જેમાંથી બરફી બનાવી શકાય તેવાં બે શાકભાજનાં નામ આપો.
૪. તમે જેમાંથી અથાણાં, ચટની, મુરબ્બો બનાવતાં હો તેવાં કેટલાંક શાકભાજીનાં નામ આપો :

## ૧૭.૭ સારાંશ

ખનિજ ક્ષ્ષર અને વિટામિનો જેવા અનિવાર્ય પોપક ધટકો મેળવવા માટે શાકભાซ મહત્વનાi છે. તેનાથી શરીરને તંદુરસસ રાખવામાં મદદ મળી રહે છે. શાકભાજ઼ ભોજનને વિવિધતા, રંગ, સોડમ અને
 છે અને તેમાંથી વિવિધ વાનગીઓ બનાવી તેને આપ૬ા ભોજનમાં સામેલ કરી શકાય.

## ૧૭.८ પારિભાષિક શબ્દો

ગuજરની ખીર : ગાજરની છીાને દૂધમાં ઉકાળી બનાવતીી ળડી માવાદાર મીઠાઈ.
કટલેસ : શાકભાજને બાકી તેનું પૂરૂઃ બનાવી, તેમાંથી જુદા જુદા જેઈઈા આકારના દુકડા બનાવી, તેને પiઉરોટીના અંદરના પોયા ભાગમાંથી બનાવેલા ખીરામાં બોળી, તળીને બનાવાતી વાનગી.
ભજિui: : શાકભાજને યણાના લોટના ખીરામાં પલાળી તળીને બનાવાની આકીતી વાનગી.

## ૧૭.૯ તમારી પ્રગતિ ચકાસવા માટેના જવાબો

(૧) અ. શૉભાજ વિવિધતા આપે છે.

બ. આપફા આહારને રંગીન અને સ્વાEિષ્ટ બનાવે છે.
ક. ઘણા રોગો સામે રક્ષભ આપે છે.
3. આપણી આંખોનું તેજ વધારે છે.
(૨) પાલખ, મેથી, તાંદલૃજે, કોબીજ, મૂળાની ભાજી.
(૩) (ૐ) કૅલ્શિયમ (બ1) લોહતત્વ (5) વિટામિનો
(જ) (અ) તંદુરસ્ત ત્વયા માટે (બ) આંખનું તેજ વધારવા માટે (s) લોહી બનાવવા માટે (ડ) મજબૂત હાડકાં अને દાંત માટે
(૫) બટાટા, કંદ, શકકરિયાં, મૂળા, સૂરણ.
(૬) q-ษ, ૨-અ, ૩-૬.
नोध

## ઓકમ - ૧૮ : ફળોની પસંદગી અને તેમનું પोषझझમૂલ्य

ફળનો આસ્વાદ બધી ઉંમરના લોકો માણે છે. તેમાં વિટામિનો અને ખનિજ ક્ષાર પુષ્કળ પ્રમાણમાં હોય છે અને તેની સોડમ રુચિકર હોય છે. અા એકમમમાં તમે ફળોનું પોષભમૂલ્ય તેમ જ તેને ખરીદવા તથા શળવવાની રીત અંગે શીખખશે.

भ๙ఱ્ูु:
१८.० बेतु
૧८.૧ પ્રસ્તાવના

૧८.૩ કેટલાંક শબીતાં ફબોની ૫સંદગી
૧८.૪ ₹ળોનો સંみહ
૧८.૫ ફળોને રાંધવા અંગે
૧८.૬ આપણા દ્દનિક આહારમાં ફળોનું સ્થાન
१८.७ सूકા ₹ળो
૧८.८ સારાંથ
૧૮.૯ પારિભાષિક શબ્દો
૧८. १० તમારી પ્રગતિ યકાસવા માટેના જવાબો

## १८.० बेतु

આ ઓકમ પૂરૂં કરતાં તમે :

- આ૫ણા આહ્મમાં ફળોનું કેટલું મહત્વ છે તેની યાદી બનાવી શકથે.
- જુદાં જુદા ફળોનું પેษણમૂલ્ય કેટલું છે તે જભપવી શકશો.
- બગરમાંથી સારાં ફળે પસંદ કરી થકશે.
- ફળોનો યોગ્ય રીતે સંમહ કરી શકશો.
- કેટલાંક પસંદ કરેલાં ૬ઢ્ો રાંધી થકશે.
 ขકશે.


## १८.१ प्रस्तावनी

તમે કાશ્મીરનાં ખુશબોદાર સફરજન, દેહરાદૂનની લીચી, ઉત્ત પ્રદેશની લંગડો અને દશેરી કેરી, વલસાડી આફૂસ અને નાગપુરનાં સંતરાંનો સ્વાદ માણ્યો હશે. આ ઉપરાંત આપણા દેશમાં જરદાળુ, દ્રાક્ષ, અનનાસ, પીય, સ્ટ્રોબેરી, આલુ, જમફળ, પપૈયi, સીતાફળ, અંજર, તરબૂય, ટેટી જેવiં અનેક ફળો થાય છે. આ ફળો શું છે તે સવે આપફો જેઈએ. ફળો છોડ યા ઝાડ પર, છોડને જન્મ આપનાર બી જ્ાં જન્મે છે તે ભાગમાં, બીની આજુબાજુ થતા ખાઈ શકાય તેવા રેસાઓનાં બનેલાં છે. આ રેસાઓ રસદાર, માવાદાર, મીઠા યા ખટમીઠા અને સ્વાદિષ્ટ હોય છે. મોટા ભાગનાં ફળોમાં પરિપક્વ બીજ અથવા ઝીફા ઝીફા ઠળિયા હોય છે. મોટા ભાગનાં ફળોને ઓછામાં ઓછાં પોષભમૂલ્ય વેડફાય તેવી ફીતે ખાઈ શકાય છે.
ફળો માનવજતને કુદરતે આપેલી એક મોટી ભેટ છે. તે ખુશબોદાર, સ્વાદિષ્ટ અને મૂથ સ્વ૩પે ખ્ર્ડ શકાય તેવો આહાર છે. તે સુગંધિત છે અને દેપાવે ગમી જ્ તેવાં હોય છે. તાજં ફળેનો રંગ આકર્ષક હોય છે. પાકી કેરીનો પીળો રંગ અને તાજં સફરજનનો ગુલાબી રંગ કેવો સુંદર લાગે છે ?
બાળકો દૂધ યા અન્ય પોષક અહાર લેવામાં આનાકાની કરે છે, પભા ફળોને તેઓ ચાનંદથી ખાય છે. નાનાંમોટાં સહુ કોઈ ભૂપ ઉધાડaા માટે જમતાં પહેલાં, નાસ્તામાં યા ભોજનાંતે ફથો ખાવાની મજ માફે છે.
 રક્ષણ આપે છે. ફળોના રેસાઓને કરરણે કબજિયાન થતો અટકે છે.

# વધુ қળો ખાઓ. તેનાથી આપણને अપૂર્તિથી થતા રोગો सાે रक्षણ મળે છે. 

શકભાજ્રી જેમ, તેની ઋતુુું, જ્યારે ઋતુ બરાબર જમી હોય ત્યારે ફળો પુરબહામમાં જેવા મળે છે. તેમની સુગંઘ અને પોષણમૂલ્ય ઊંથi છે અને તે પ્રમાણામાં સસ્તે ભાવે મળે છે.
© તમારી પ્રગતિ યકાસો :
(૧) જુદી જુદી સતુઓમાં જુદાં જુદાં ફળો થા૫ છે. તમારા પ્રદેશમાં ઉનાળામાં અને શિયાળામાં થતા ફળોની યાદા બનાવો :

$\qquad$
$\qquad$
$\qquad$
$\qquad$

## ૧८.૨ ફળોનું વર્ગીકરશા અને પોષझમૂલ્ય

ફળોને આપણે વિટામિન સી અને વિટમિન ઓ આપનારાં ટૉનિક તરીકે ઓળખાવી શકીઓે. ફળોમાં કાર્બોૉિત
 તેવા સેમ બંને જતના ભાગ હોય છે. સામાન્ય ઈીતે તેની છાલ અને ઠળિયા ખાઈ શકાતા નથી. જેકે કેટલાંક ફળોમાં તેની બહારની યામડી યા છાલ પફા ખાઈ શકાય છે જેમ ફे આલુ, પીય, જમફળ, સફરજન, રાસબરી વગેરે. ફળોની છાલ અને ઠળિયા ઓેક જતનું ભસું પૂરૂં પાડે છે જે આાંતરડામાં ધતી સામાન્ય પાયનક્રિયા માટે

 વિટામિન યે બને છે તે કેરેટીન, બીx કોઈ પશા કરતા વધારે હોય છે. તે અાં્ૉોને રતાંધળી થવા સામે તેમ જ આiખને લાગતા અન્ય યેપ સામે ર્ષણ આપે છે.

विटामिન 'み' મેળવaા માટ કેરી, જરદાળુ, પીચ ખાઓ. ત ૨તાંધળાપણા સામ આiખને રक्षણ સાપ છે.
 વગોરે ફળોનો આ જૂથમાં સમાવેથ થા છે. તેમાં વિટામિન સી સારા પમાझમાં હોય છે. ઓોકમ-૪માં તમે શીપી ગ્ય તેમ વિટામિન સી ેેપ સામે પ્રતિકાર કરવાની શ્રક્ત આપે છે, સવાળામાંથી લોહી પડતું આટકાવે છે અને ધાને જલદી ૩ઝ લાવવામાં મદદ કરે છે.

> પ્રમइળ, આમળાં અને લીબુ - ધસનાનાં қળોમાં વિટામિન 'સી' સારા પ્રમાણાં હોય છ. તે ચેપ સામે પ્રતિકાર ક૨વાની શક્તિ સાપે છે.


રેસાવાળાં હોવાઘ્ય તે આલ્મરના જથ્થામાં ઉમેરો કરે છે. તેનાધી પેટ અને આંતરડામાં ધતી યયાપયયની ઢ્વિા બરાબર ધતી રહે છે अને કવજિપાત ધતો અટકાવવામાં મદE કરે છે.


 અને ચરબી ઓછાં હોય છે. કાર્બોદિત પદાર્થો મુw્ય શકિતદાયી ઘટક છે જે મુખ્યત્વ ખાંડના સ્વર૫માં लोय છे.

 પદાર્થ, જે ફળમાં કાર્બોદિત પદાર્થ તરીકે હોય છે. તેને લીધ્યે જેલી ધટ અનને શમેલી રહં છે. પેકટિન જેલીન તેવું સ્વરૂપ આપવમાં મદદ કરે છે.

 પર આધાર રાખે છે.
ए તમારી પ્રગતિ યકાસો :
(₹) જેમાં વિટામિન એ સારા પ્રમાણમાં હોય તેવાં યાર ફળોનાં નામ આપો :
( $x$ )
(a)
(s)
(0)
(3) જેમાં વિટામિન સી સારા પ્રમાझમાં હોય તેવાં યાર ફળોનાં નામ આપાં
(अ)
(ब)
(f)
(૪) વિટામિન ‘સા’’ાગગાં ફળો સ્વાસ્ષ્ય માટે કઈ રીતે સારાં છે ? ગમે તે ત્રા઼ ૬ારણ આપો
(अ)
(a)
(5)

ફળોનાં પોષફ્ભૂલ્ય અને તમારી ફબોની ૫સંદગી અંગે થેડાંક ઉ૫યોગી સૂયનો :
(૧) જે ફળ મોં દું હોય તે પોษણ્ની દષ્ટિએે હમેશાં ઉત્તમ હોય અંનું નથી. જેમ કे જમફળ સસ્તાં હોય કે અને તેનું આહાર તરીકેનું મૂલ્ય સફરજન કરતાં સાકું છે.
(૨) આમળાં ખૂભ સસ્તાં હોય છે, ૫ણ તે લિટામિન ‘સી'ધી ભરપૂર હોય છે. આમળાંને સાયવી રાબ્યામાં આવે, રાંધવામાં આવે યા તેની শળવણી કરવામાં આવે તોપણ તંમાંનું જિટામિન સી નાશ પામતું નધી. એક આમળામાં ૬ કિલો સફરજન યા દ્રાક્ષ જેટલું વિટામિન સી ત્રોય છે એ તમે જણો છે ?
 પા બગીયામાં ઉગગડી શકાય છે. તેમ છતાં તે બહુ પ્રચલિત ફળાહાર નથા. તેને વિશે કેટલીક આiોટી માન્યતા અને ખ્યાલો પ્રયલિત છે. કેટલાક લોકો એોમ માને છે કે ૫પૈયું ગરમ ૫૩ે છે એને એનાઘી પેટમાં અસ્વસ્થતા કे બળતરા થાય છે. વાસ્તવમાં ૫પૈયું વિટામિન 'એ’નું સૌથી સાંું પ્રા屯્િસ્થાન છે. આંખ માટે તે અત્યંત મહત્વનું છે. સગભા સ્ત્રી અને બાળાકા સહિત સહુ કોઈ કોઈ પશ્ર જતનના ભ4 વગર ૫પૈયું ખાઈ શકે છે.
(૪) તરબૂય અને ટેટી જેવાં ફળોની પોષણશક્ન ઘણી ઓછી હોપ છે. તેથી સ્ઘૂથકાય તથા મધુપ્રમેહવાળાઓ માટેે તે અનુકૂળ છે.

$$
\begin{aligned}
& \text { તરબૂૂમમાં ઓછી કૅલરી હોય છે. }
\end{aligned}
$$

(4) સફરજન, પેર, જમકળ જેવાં ફથે કડક અને રેસાદાર હોય કી. હાંનના સ્વાસ્ધ્ય માટે ને યાભદાયી છે.
 જેમનાં તેમ કરડીને પ્ાવા માટે પ્રોત્સાહન આપવું જેઈએે.

#  <br> तેનાથી દાંતન ડસરत みળે છે． <br> તે દાંનન સ્વરછ રાખે છે，મજબૂત બનાવે છે． 




## १८．उ కેટલાંક જહીતતi ફળોની પસંદગી


સફરજન ：સારાં સફરજન ધદ，કડક，ધાટા રંગનાં અને વજનદાર હોય છે．કાર્મીરનાં ડલિશિયસ， सિમલાનાં ગોલ્ડન અને કુલુનાં લાલ સફરજન બજરમાં મળે છે．
 સામાન્ય ગરમીમાં પાકી જ્ય છે．બરાબર પાકી ગયેલાં કૅળાને બশરમાંથી ધરે લઈ જતાં સુધીમાં દબાઈને પોયાં થઈ カય એવું બને．તેની છાલ એકદમ પીળી થઈ ગા હોય અને તેની પર જીકી કાળી ટ૫કીઓ દેખાતી बોય ત્યારે તે ઉતતમ કક્ષાનાં હોય છે．
દ્રાભ ：દ્રાષ્ના દાણા ભરેલા，યોગ્ય રંગના અને ડાની સાથે બરાબર યોટેટા હોવા જેઈઓે．
દ્રાલ્ની ઋતો（૧）લીલી ઠળિયા વગરની，નાની
（૨）લીલી अને મોટી，ઠળિયાવળળી
（૩）કાળી，મોટી，ઠળિયાવાળી

 અને તે પોયાં ચાંદા વગરનાં હાય તે જેઈ લેgુ．
તસથૂય ：બીજં ફળો કરતાં તરબૂયની પસંદગી વધુ અઘરી છે．તે ૫ાુું હોય，કદની સરખામણીમાં ૧જનદાર હોય，તેનો રંગ બરાબર હોય અને તેની સોડમ સારી હોય એે પસંદગી માટેનાં ઘ્યોરણો છે．
અનનાસ ：અનનાસ પીલું，વજનદાર，ધટીલું અને મધમધતું હોય એે તેની પસંદગી કરતાં ધ્યાનમાં રાખવા જેવું છે．અનનાસ પાકી ગયું હોય તો તેની ઉપરનાં પાંહડાં સરળતાથી છૂટાં પાડી શકાય છે．

## ૧૮．૪ ईળોનો સંગ્રહ

ફળો ઝડપથી બગડી જય છે એટલે તેને બરાબર જળવવiં જેઈએ．શિયાળામાં તે સામાન્ય ખુલ્લા વાતાવરણમાં રહી શકે છે પરંતુ ઉનાળામાં તેની જળવફી માટે ધ્યાન રાખવું જ્રેઈએ．ફળોને જળવવા માટેનાં કેટલાંક સૂયનો આ પ્રમાણે છે ：
（૧）ફળોમાંથી કોઈ ફળ બગડી ગયું હોય તો તેને વીફી કાઢો．વઘુ પડતાં પાકી ગયેલાં ફળોને તરત જ વાપરી નાખવાં જેઈઓ．
（૨）ફળોને સંઘરતાં પહેલાં ધોઈને સ્વચ્છ કશી લો．
（૩）₹ળોને ઠંડી જગ્યામાં સંધરો．
（૪）કેળાં，૫પૈયiં અને અનનાસ સિવાયનાં ફળો રેફ઼જરેટરમાં સારાં રહે છે．કેળાં，૫પૈયાં અને અનનાસને રેફ઼જરેટરમાં સં ધરવાથી તેમાં કેટલાંક અનિચ્છનીય પરિવર્તન થાય છે．એટલે તેમને રેફ઼જરેટરમાં ન રાખતાં，સામાન્ય ખુલ્લા ઓરડામાં હોય છે તેવા તા૫માનમાં જ રાખવi．
 નહ્હી પડે अને તે સુકાઈ પણ નહી જપ．

લીલાં સફરજન જેવાં કેટલાંક ફળોને રાંધવાથી તે વધુ સ્વાદિહ બને છે એટલે ક્યારેક ફળોને રાંધવાનું ઈચ્છવા યોગ્ય છે．રાંધવાથી विવિધતામાં ઘધારો થાય છે．નાનાં બાળકો માટે બાફેલાં ફળો ખૂબ સારાં છે． કેટલીક વાર ફળોને ખાંડની ચાસકીમાં રાંધવામાં આવે છે．રંધાતા ફળ પોયાં પડે છે．જેકે રંધવાધી ફળની સોડમ ઘટી જ્ છે．તેનાથી ફળમાંનાં વિટામિનો પણા ઓછાં થાય છેં：

## ૧८．૬ આપણા हैનિક આહારમાં ફળોનું સ્થાન

આપણે જણીઓં છીએ કે ફળો તેના મૂળ સ્વ૩૩માં，જેમનાં નેમ ખવાય છે．ફળોને અન્ય સ્વ૩પે ૫ણ ઉપયોગમાં લઈ શકાય．તેનાં થોડાં ઉદાહરણો જેઈるે：
（૧）ફળનો રસ અને તાગં શરબત ：તમે નારંગી，મોસંબી અને અનનાસ જેવiં ફળોનો રસ કાઢી શકો． તેમાં થોડો લીંબુનો રસ અને ખાંડ તથા રુચિ મુજબ મરીમસાલા નાખવાથી તે સ્વાEિહ બને છે．લીંુુ યા નારંગીનો રસ，બીન્ં ફળોનો રસ，ખાંડની યાસણી અને પાણીને ભેગાં કરી，બરાબર હલાવી નાખવાથી ફળોનું તાજું શરબતં બનાવી શકાય છે．
（૨）કૂટ સલાડ ：સફરજન，＂ૅળાં，અનનાસ，પપૈયiં વગેરેનું મિશ્રણા કરી ગમી જય તેવાં સ્વાદિષ્ટ કૂટ સલાડ બનાવી શકાય છે．કેળાં અને સફરજન જેવાં ફળોને સમારવામાં આવે તો તે રંગ થોડા ભૂખરાં થઈ ગય છે અે તમે જેયું હશે．તેની પર લીંબુ કે અનનાસનો રસ અને ખાંડનું પાફી છાંટવાથી તેને ભૂખરાં શર જતાં અટકાવી શકાય છે．

##  લીબુનો રસ છiંટવાधी તે ભૂખスi પડી જતાં અટકે છે．

（ও）કાયાં ફળની વાનગીઓ：
ક．કાયાં પપૈયાં અને કેથાંમાંથી તમે કોફના અને અન્ય શાકાહારી વાનગીઓ બનાવી શકો．
ヘ．કાચી કેરીમાંથી સ્વાEિせ બાફલો બનાવી શકાય જે લૂ સામે રક્ષણ આપે છે．
ગ．કાચાં કેળાં જેવા ફળમાંથી તેનાં ખડખડિયાં યા કટલેસ બનાવી શકાય．
（૪）મીઠાઈ અને પીઘ્ં ：
ક．આપણે તાજં，રાંધેલાં યા ડ઼્બાબંધ ફળોનો ભોજનાંતે લેવાતી મીઠાઈ તરીકે ઉ૫યોગ કરી શકીઓ．
ખ．પાકી કેરી અને દૂધમાંથી જેમ દૂઘ પર આધારિત પૌષ્કિક ‘મેંગો શેક’ બનાવવામાં આવે ૬ે તેમ અન્ય ફળોનો ઉપયોગ કરી દૂઘ આધારિત પૌષ્ટિક પાણાં બનાવી શકાય．
（૫）કેટલાંક ફળોને સાયવી યા જળવી રાખો ：
ચતુ ઋતુનાં ફળો તેની ઋતુમાં સસ્તાં હોય છે અને ભરપદ્ટ મળે છે．શાકભાજીની જેમ ફળોને પણ સાયવી યા શળવી રાખી શકાય．તેનાં કેટલાંક ઉદાહણો જોઈએ：
અ．આપણે સફરજન，અનનાસ，કેરી，જમફળ，લીંબુ વગેરેમાંથી જમ，જેલી，મુરબ્બા，શરબત વગેરે બનાવી શકીએ．તેનાથી ભોજનમાં વિવિધતા，રંગ અને સ્વાદ ઉમેરી શકાય．બાળકોને વ્ચમ，જેલી， મુરૂબ્મા અને શરબત ખૂબ ભાવે છે．
બ．અનનાસ，કેરી，સફરજન，ચેરી，પીય વગેરે ફળોને ડવ્બાબંધ કરી સાચવી શકાય．આવી રીતે ફળોના રસ પભ ડબ્બાબંધ સ્વરૂપે મળે છે．
ક．આપણે કાયી કેરી અને લીબુમાંથી અથાણાં અને ચટણી બનાવી શકીએ．

 નામ अux ：
（अ）
（ 4 ）
 બે ซષ્ટેત્ં નામ સપù ：
（अ）

## QC．S सक्षां क्तो


 वघ्यरीखे धीय．



## १८．८ સારાંશ

\＄્વોં વિટાभિન અને ખનિજ ક્ષાર જેવા મહ્ત્વના પોષક ઘટકના પ્રાપ્તિસ્થાન હોવાધી આપફે માટે મહત્વનાં 3．તેઆ અપૂત્તિથી થતા રોગે સામે આપફને રષણા આપે છે અને ઓ રીતે આપણી તંદુરસ્તી માટે મહત્વનાં છે．કબજિયાન અટકાવવા માટે જેઈતા રેસાએો યા ભૂસૂં ફળોમાંથી મળી રહે છે．ફળનો આસ્વાદ બધી ઉંમરન્ય લોذો માझે છે，ખાસ કરીને બાળકોને ફપ બકુ ભાવે છે．

## १८．૯ पारिलाषिs शબ्हो




## ૧८．૧૦ તમારી પ્રગતિ ચકાસવા માટેના જવાબો

（૧）उનાળામાં ひતાં ફળો ：૧．કેરી २．તરબૂય ૩．ટેટી

（૨）（s）કેરી（ખ）પપૈયું（ગ）જરદાળુ（ધ）સ્ટ્રોબેરી
（૩）（ક）આમળાં（ખ）ગમફળ（ગ）નારંગી（ઘ）અનનાસ
（૪）（ક）યેપ સામે પ્રતિકાર કરવાની શß્ન આપે છે．
（凶）અવાથામાંથી લોહી પડતું અટકાવે છે．
（ગ）ધા પર જલદી ૩ઝ લાવે છે．
（૫）（s）આમળiં（ખ）લીલુ
（૬）（s）לેળાં（५）अનનાસ

## પ્રભયોગિક અભ્યાસ






## એકમ－૧૯ ：તેજેના，મસાલા અને મીઠું

નેજના，મસાલા અને મીહું ભોજનને સ્વાEિセ અને સુગંધીદાર બનાવે છે．આા ઓકકમમાં તમે આપણા દેશમાં ૧૫રાના જુદા જુદા તેજના મને મસાલાનો પરિચય કરશો．સામાન્ય રીતે કઈ $5 ઈ$ વાનગીઓોમાં તેમનો
ઉમમરો કરવામાં આવેે છે અને આહારમાં તેને ઉમેરવનનું મહત્વ શ્યું છે તે પષા થીખથો．ભેળસેળવાળા મસાલા
 નુકસાન કેવી રીતે રોકી થકાય તે વિથે ૫શા આ ઓોકમમાં અર્યા કરવામાં આવી છે．
भાળખું：
१૯．० बेतु
१૯．૧ ห्रस्॥वना
૧૯．૨ તેশનાં અને મસાલાની પસંદગી
૧૯．૩ સામાન્ય વ૫સશમાં લેવાતા નેજના અને મસાલા
૧૯．．સારાંશ
૧૯．૫ પાरिભાिิક शब्天ो
૧૯．૬ તમારી પ્રગતિ યકાસવા માટેના જવાબો

## १૯．० હेतु

આ્ ઓકમ પૂૂં કરતાં તમે ：
－મસાલાની પસસંઠી કરવામાં તમારે ક્યા મુદ્દાઓનું ધ્યાન રાખવું જેઈએો તેની યાદી બનાવી શકશો．



## ૧૯．૧ प्रस्તાવના

 શીપી ગયા．આ ખાદ પદર્થોમાંથી જુદ્દ જુદી વાનગીઓ કેવી શીતે બનાવી શકાય છે તે પણા તમે શીપી ગયા．૫રંનુ，અનાજ，દાળ，શ્ભભાજ，માંસ અને ઈડામાંથી બનતી સા વાનગીઓમાં જે મીહું અને भરીમસાલા ન નાખવામાં આવ્ય હોય તો તમે તેનો સ્વાE મા૬ી શકો ખરા ？ 7 g भાझી શકો．જે આાહાર



 ધાય છે．ડેટલાક મસાલાખોયાં ખનિજ ભાર，ખાસ કરીને આપર્ર સારા પ્રમાઘમાં હોય છે તો કેટલાક બી－
 આહહારમાં તેના પોપભમૂલ્યના ફળથનું ખાસ મહત્વ નથી．મસાલાના વઘારે ૫ડતા ઉપયોગથી પેટમાં ગરબડ થ્ય છે અને તેનાષી પિત યા અલ્સર થવાનો ભય રહે છે．

ભારીીય આહાર રાંધવાની પદદિમાં આનેક જતના મરીમસાલા અને તેশનાનો ઉ૫યોગ થાય છે．અમુક મસ્લલા દેશના અમુક વિસ્તારમાં વધુ પ્રયલિત છે તોે અન્ય ભાગમાં વળી બીશ મસાલા પ્રયલિત હોય છે． અા ઓેકમમાં તમે આપણા દેથમાં ઉપયોગમાં बેવાતા અનેક જતના મરીમસાલા અને તેশના વિશે શીખથથે．

## （－）तमાશી પ્રગતિ ચકાસો ：

（૧）ભોજનમાં મસાલા बેવા મહત્વનું છે કારા \}:
$\qquad$
ヱ．． ย．

## ૧૯.૨ તેજના અને મસાલાની પસંદગી

મસાલામાં ભેળસેળ કંરવામાં આવી હોય તેવું બનવાનો સંભવ વધારે હોવાથી તેની પસંદગી કરવામાં બરાબર કાળજ રાખવી જેઈએે. જે આપણે એવી સાવધાની ન રાખીએ તો આપણે હલકી જતના મસાલા ખરીદી લઈね અને આપણને આપફા ખર્ચેલા નાણાંનું પૂરું વળતર ન મળે.
વધુમાં ભેળસેળવાળા મસાલા શરીરને નુકસાન પણ કરી શકે. ઢળેલી હળદર અને ખી઼િલાં લાલ મર્યાંાં ભેળવાતા કૃત્રિમ રંગ આપણા સ્વાસ્ટ્ય માટ અત્યંત હાનિકારક હોય છે. એટલે મસાલા ખરીદતી વખતે નીચેની ભાઅતોની કાળજી રાખવી:
૧. દળેલા મસાલા ખરીદવાનું ટાળો. શક્ય હોય ત્યાં સુધી તેને આખા મૂળ સ્વરૂપે ખરીદી દળી યા ખાંડી લેવાનું રાખો. આમ કરવાથી ભેળસેળવાળા મસાલા ખરીદાઈ જવાનો ભય નહી રહે.
૨. મસાલામાં ઝીઝા કાંકરા, રેતી કે ઘૂળ ન હોવાં જેઈએ.
3. તેમાં ભેજ, ફૂગ કे દુગંધ ન હોવiં શેઈએ.
૪. જે તમારે Eળેલા કે ખાંડેલા મસાલા ખરીદવા જ પડે તેમ હોય તો ‘એગમાર્ક’વાળાં પૅકેટમાં વેચાતા મસાલા ખરીદો કારણા તે સારી ગુझવત્તાવાળા હ્રોય છે.
૫. જે ‘એગગમાર્ક’વાળાં પૅકેટ ન મળી શકે તો ગણીતા વ્યાપારી નામવાળાં પૅકેટમાં મળતા મસાલા ખરીદો. છૂટક મળના દળેલા યા ખાંડેલા મસાલામાં ભેળસેળ કરવામાં આવી હોય એવું બનવાનો સંભવ રહે. છે. નીયે કેટલાક ભેળસેળ કરવામાં આવતા પદાર્થોનાં નામ આપવામાં આવ્યાં છે :

મસાલાનું નામ
હળદર
દળેલું લાલ મરયું
મરી
રાઈ

થાની ભેળસેથ થાય છે તે
પીળે રંગ Metanil Yellow
લાકડાનો રંગીન વેર
૫પૈયાનાં સૂรાં બી
પોપીનાં બી

તમારી પ્રગતિ યકાસો :
(૨) મસાલા ૫સંદ કરતી વખતે તમે કયા મુદ્દાઓનું ધ્યાન રાખશો તે જ૬ાવો.

## ૧૯.૩ સામાન્ય વપરાશમાં લેવાતા તેળના અને મસાલા

કાળાં મરી : કાળાં મરીનો મસાલા તરીકેનો ઉપયોગ સામાન્ય છે. મરીને તડકામાં સૂકીી આખiં અથવા દળીને વ૫રાય છે. દહી, સલાડ, ઈંડા અને પુલાવમાં તેનોં ઉપયોગ થાય છે. સફેદ મરી બનાવવા માટે કાળાં મરીને પાભીમાં ૫લાળી રાખી તેની પરનું કાળું ૫ડ ધસીને કાઢી નાખવામાં આવે છે. મરીનો વધારે પડતો ઉપયોગ કરવાથી પેટમાં બળતરા થાય છે.
મરથાં : લીલાં મરયાં વિટામિન 'સી'નું સારું પ્ર્પ્તિસ્થાન છે. શાકભાજ, દાળ, રસાદાર શાક, માંસ અને ઈંડi રાંધવામાં તેનો ઉ૫યોગ કરવામાં આવે છે. પાકાં અને સૂકાં મરયાં લાલ રંગનાં હોપ છે. આહારને રંગ, સ્વાદ અને સોડમ આપવા માટે સૂકાં મરયાંને ખાંડી તેનો ભૂકો રાંધવામાં વપરાય છે. વધુ પડતાં મરચાંનો ઉપયોગ પેટમાં બળતરા કરી પાયનતંત્રને ખળભળાવી નાખે છે.
હળદર : હળદરના વ૫રાશથી આહારને રંગ અને સ્વાદ મળે છે. તેનું ઔષધમૂલ્ય પણ છે.
ધ્કા : ધાણાનાં પાંદડાં વાટી તેની યટની બનાવવામાં આવે છં અને વાનગી પર આખાં પાંદડાં ભભરાવવાથી વાનગી આકર્ષક બને છે. તેનાથી વાનગીને સુગંધ ૫ણ મળે છે. ધાણાનાં બીને વાટીને તેમાંથી ગરમમસાલો બનાવવામાં આવે છે અને તેનો ઉપયોગ રસાદાર શાક બનાવવામાં થાય છે.
અજમો : अજમાં વિવિધ રીતે વપરાય છે. અનાજના લોટમાંથી બનતી બિસ્કિટ, કેક, ફરસી પૂરી, પરોઠા અને ભંજિયાંમાં અજમો નાખવામાં આવે છે. તેનાથી વાનગી મઘમઘતી તો બને જ છે પણા સાથે સાથે પાયક

શું: ૨સાદા૨ શાકમાં તેમ જ ગરમમસાલા બનાવઘામાં તેનો ઉિપયોગ યાય છે. સલાડ તયા ચાકભાશને
સ્વાહિષ ऊનાવવા પણ તેનો ઉખ૫યો ધાય છે. તમે જ઼રાને શેકી તેનો ભૂકો કરી શકો. દહીની બનાવટોમાં સોડ્મ લાવવામાં તેનો ઉપપયોગ કરો. તેમાં આયર્ન અને ૬ૈલ્લિયમ સારા પ્રમાણમાં હોય છે.
રાઈ : રાઈના દાણા પૂબ તમતમતા હોય છે પશ જે તમે તેને ગરમ યરબી યા તેલમાં નાખી ફૂટી જવા દો તો તેનો તમતમાટ નાશ પામે છે. આપકા દેશમાં સામાન્પ શીતે કાળી રાઈનો ઉપયોગ થાય છે. દાળ અને સંભારમાં રાઈનો વઘાર કરવામાં આવે છે., રાઈનાં બીમાંથી તેલ ૫શા કાઢવામાં આવે છે. ઓક જતની રાઈને ખiંડી યા દળી તેનો ઉપયોગ અથાહાં બનાવવામાં ધાય છે. તેનાથી અથાહાં শથીી રાખવામાં મદદ મળે છે. આ જતની રાઈના દાણા ઝીફા અને રાતા રંગના હોય છે અને તેમાં તૈલી પદાર્થ હોતો નથી.
મેથી : મેથીનાં પાંદડાંનો ઉપયોગ ભાજ બનાવવામાં ધાય છે જ્યારે તેનાં બી મસાલા તરીકે ૧પરાય છે. તેમાં આયન્ન સારી માત્રામાં હોય છે. તે લોહીમાં ખાંડ જતી હોય તો તેને ધટાડવાનો ગુણધર ધરાવે છે અને તેથી મઘુપ્રમેહ થયો હોય તેને મેથી લેવાની સલાહ આપવામાં આવે છે. તેનાથી પાયનક્ઠિયા ૫ફ સારી થાય છે.
તમાલપx: તમાલપત્રનાં સૂકાં પાન આહારને સોડમ આપે છે. સામાન્ય રીતે માંસની વાનગીઓમાં, ૨સાદા૨ શાક બનાવવામાં અને પુલાવમાં તેનો ઉ૫યોગ થાય છે.
તજ: પુલાવ તથા ૨સાદાર વાનગીઓમાં સોડમ આણ્વા તેનો ઉિપયોગ થાય છે અને ગ૨મમસાલા બનાવવામાં ૫ણ તે વપરાય છે. આ એક મોં ઘો મસાલો છે. તે જલદ હોય છે એટલે તેનો વધારે પડતો ઉપયોગ ન કરવોં જેઈએ.
ઈલ્યયચી : તેની સુગંધ જેરદાર હોપ છે. તેનો ઉપયોગ રસાદાર વાનગીઓમાં, પુલાવમાં અને ગરમમસાલા બનાવવામાં થાય છે. મોટી કાળી ઇલાયચી કરતાં નાની લીંલી ઇલાયચીની સોડમ ગમી જય તેવી અને સૌમ્ય હોય છે. તેનો ઉપયોગ યામાં તેમ $જ$ ખીર અને શીરો બનાવવામાં થાય છે.
લવિંગ: તેની સોડમ તીવ્ર હોય છે. ગરમમસાલા બનાવવામાં તેમ જ રસાદારં વાનગી અને પુલાવ બનાવવામાં તેનો ઉપયોગ થાય છે. ધવિંગ ઘણાં મોં ધાં મળતાં હોવાથી તેનો ઉપયોગ ખાસ પ્રસંગે બનાવાતા આહારમાં જ કરવામાં આવે છે.

ળયફળ અને જવંત્ર : તેનો ધોડી માત્રામાં ઉપયોગ કરવામાં આવે તોપણ તે આહ્હારને સરસ સુગંધિત બનાવી દે છે. તેનો વધુ પડતો ઉપયોગ ન કરવો કારણા તે જલદ છે.
ફુદીનો : કુદીનાનાં પાનને સૂકવી, ખાંડી, સાચવી રાખી શકાય. સૂપ અને સોસમાં સોડમ લાવવા માટે તેનો ઉપયોગ થાય છે. સ્વાEિષ યટની બનાવવા માટે તેનાં લીલાં પાનને મીુું, આમલી ને મરચાં નાખી કાંદા કે કોપરા સાથે વાટવામાં આવે છે.
હિંગ : એક જતના છેડના દૂધ જેવા રસને નિચોવી તેમાંથી હિં બનાવવામાં આવે છે. તે આહારને સોડમ તો આપે જ છે પણા સાથે સાથે પચાવવામાં પણા મદE કરે છે. દાળની વાનગીઓમાં સામાન્ય રીતે હિંગનો વઘાર કરવામાં આવે છે.
૬ેસર : ભારતમાં માત્ર કાશમીરમાં કેસર ઉગાડવામાં આવે છે. તેનાથી આહારને સરસ રંગ અને સૌમ્ય સુગંઘ મળે છે. બરફી, હલવા, ખીર, ક્રલફી, બિરંજ વગેરે મીઠાઈ બનાવવામાં તેનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે.
આદું અને સૂંઠ : આદ્દુંને સૂકવી નાખવાથી સૂંઠ બને છે. સૂંઠ એક ગરમમસાલો છે. તે ખોરાકને પયાવવામાં મદE કરે છે અને ગૅસ થયો હ્યોય તો તેમાંથી છુટકારો અપાવે છે. સૂંઠ ગરમ પડે છે એટલે તેનો વધારે પડતેૂ ઉ૫યોગ કરવો હિતાવહ નથી.
આમલી : દક્ષિણ ભારતમાં તેનો ઉપયોગ સામાન્ય છે. આમલીને થોડે ૧ખત પાણીમાં પલાળી રાખી, તેને નિયોવી, તેનું પાણી ગાળી લેવામાં આવે છે. રસાદાર શાક અને અન્પ વાનગીઓમાં, સંભારમાં, યટનીમાં અને સોસ બનાવવામાં તેનો ઉપયોગ થાય છે.
આમમયૂરિયું : આહારમાં થોડી ખટાથ લાવવા માટે તેનો ઉપયોગ ધાય છે અને ઘણા લોકોને તે સ્વાદ ગમે છે. ગરમમસાલા : આપણે ત્યાં રાંધવામાં ગરમમસાલાનો ઉપયોગ પ્રયલિત છે. ધાણા, જશું, ઈલાયચી, લવિંગ, শયકળ, શવંત્રી વગેરેને સૂકવી, ભેળવી અને ખાંડી નાખી ગરમમસાલો બનાવવામાં આવે છે. રસાદાર થાભભજ઼ તથા કોરાં શાકને પીરસતાં પહેલાં તેમાં ગરમમસાલો ભભરાવવામાં આવે છે. તેનાથી વાનગી મધમધી ઊઠે છે. દક્ષિણા ભારતમાં જે સંભારનો ભૂકો પ્રયલિત છે તે ધાણા, મેથી, શરું, રાઈ, મરી, લાલ ‘મરયું, હનાર અને હિંગને ભેગાં કરી શેકી નાખ્યય બાદ ખાંડને બનાવવામાં આવે છે. દદ્ષિબા ભારતમાં યટનીમાં નાખવાના મસાલા તરીકે ૧૫રાતો ભૂકો લીલુકુળનાં ઝાડનાં પાનમાં મીઠું નાખી, તેમાં સહેજ તેલ, મરચાં તથા હિંગ સાથે વાટીને તૈયાર કરવામાં આવે છે.

 દરેક જતતના લોકોમાં અને દરેક ઉંમરના લોકો મીઠાનો ઉ૫યોગ કરે છે．નવજત વ્રિyુ યા નાનાં બાવકોના







## ૧૯．૪ સારાંશ

પુરાતન કાળથી ભારત મસાલા અને તેশનાના દેશ તરીકે જણીતું છે．આપણા દેશમાં મરીમસાલાની અસંખ્ય જતો વપરાય છે．તે આહારને વધુ પોષક，સ્વાિિ્હ અને આકર્ક બનાવે છે．કેટલાક મસાલાઓમાં કેટલાક મહત્વના ખનિજ ક્ષારો અને વિટામિનો હોવા છતાં આપણે મસાલાનો ઓછી માત્રામાં ઉપયોગ કરતા હોવાથી તેનું પોષણમૂલ્ય નજ઼ું છે．મરયાં，મરી，તજ，લવિંગ，જયફળ અને રાઈ જેવા જલદ મસાલાનો વધુ પડતો ઉપયોગ હિતાવહ નથી કારણ કે તે પેટમાં ગરબડ કરી મૂકે છે．મસાલામાં ભેબસેળ કર૧ાનું સરળ હોવાથી તેની પસંદગી કાળજપૂરક કરવી શેઈએ．

## ૧૯．૫ પરિભાષિક શબ્દો

ભેળસેથ કરેલ્ય： ભૂษ ઊધsવl： ふયેરિય： આહારみi ઉમેર્વ ：

ભેળસેળિયા પદાર્થ ：

દは：
अલ્સર：

જેમાં હલકા પ્રકારનો અનિચ્છનીય પદાર્થ ભેળવવામાં આવ્યો હોય તેવા． ખાવાનું મન ધવું．
એવી સ્થિતિ જેમાં પતતળા ઝાડી વારંવાર થમા કરતા હોય．
 યા સંરક્ષક બની ખાર્ય પદાર્થને બગડતો અટકાવવા માટે તેમાં ઉમેરવામાં આવતો ખાદ્ધ પદાર્થ．
વધુ નફો રથવાના ઉદ્દેશથી ખાદ્ધ પદાર્થમાં ઉમેરેલો અખાદ્ય પદાર્થ જે ખાદ્ય પદાર્થની ગુझવત્તા ઘટાડે છે ઓટલું જ નતી ૫ભા みરોગ્ય માટે હાનિકારક પણ છે． સોજની સાથે અગન，બળતરર． હોન્રી યા આાંતરડની અંદસ્ની બાનુથ પડતું ચાંુુ．

## ૧૯．૬ તમારી પ્રગતિ ચકાસવા માટેના જવાબો

（૧）ક．મસાલા ખાદ્ય પદાર્થૉને આકષક બનાવે છે．
ખ．મસાલા ખાદ્ધ પદાર્થને સ્વાદ，સોડમ અને રંગ આપે છે．
ગ．મસાલા ભૂખ ઉધાડી પાચનતંત્રને કામ કરતું કરે છે．
ઘ．કેટલાક મસાલામાં ખનિજ ક્ષારો અને બી－સમૂહનાં વિટામિનો સારા પ્રમાહમાં હોપ છે．
（૨）ક．દળેલા કે ખાંડેલા મસાલા ખરીદવાનું ટાળો．
ખ．મસાલામાં કાંકરા，કાંકરી ફे ધૂથ ન હોવાં જેઈね．
ગ．તે ભેજ，ફૂગ హને દુગંધ વિનાના હોવા જેઈね．
ઘ．＇એગમાક્ક＇ના સીલવાળા－સારી ગુભવત્વાળા ખરીદે，તે ન મળે તો જહીતા વ્યાપારી નમવાળ ખરીદો．

પ્રાयोधिs जल्यास



## એકમ - ૨૦ : પીறાંની પસંદગી, બનાવવાની રીત અને પોષझામૂલ્ય

આપણા શરીરને જેઈતા પાણીની જરરિયાત પૂરી પાડવા માટે પીણાંઓ જરૂરી છે. વળી તે કેટલાંક પોષક તત્વો પણ પૂરાં પાડે છે. આ એકમમાં આપફે જુદાં જુદાં પીણાંઓ, તે શમાંથી બને છે તે, તેમનું પોષણમૂલ્ય અને તે બનાવવાની રીત વિશે ચર્ચા કરીશું.
માળખું :
20.0 હेतु
૨૦.૧ પ્રસ્તાવના
૨૦.૨ ચા
૨૦.૨.૧ ચાના મકાર
२૦.૨.२ थા भાની બને છે
२०.२.૩ ચાની ખરીદી
૨૦.૨.૪ ચા બનાલવાની રીત
२०.૩ કૉફી
२०.૩.१ કૉईી શાની બને છે
૨૦.૩.૨ કૉકીની પસંદગી અને ખરીદી
२०.3.3 કૉ\{ી બનાવવાની રીત
૨૦.૪ ફળોના રસ
૨૦.૫ કાર્ભૉનિટડ પીણાં
૨૦.૬ દૂઘ પર આધારિત પીझi

२O.૭ સારાંશ
૨૦.૮ પારિભાષિક શબ્દો
૨૦.૯ તમારી પ્રગતિ યકાસવા માટેના જવાબો

## 20.0 बेतु

આ એકમ પૂરું કરતાં તમે

- જુદી જુદી જતનાં પીણાંની યાદી બનાવી શકશે.
- એ પીણાં શામાંથી બને છે તેની યાદી બનાવી શકશો.
- જુદાં જુદાં પીણાં બનાવવાની રીત વર્વીી શકશો.
- આપણા આાહારમાં આ પીહાંઓનો ફાળો વર્વવી શકથે.


## 20. 9 प्रस्તા9નl

જુઘા જુદા કામ માટે આપણા શરીરને પાણીની જરૂ પડે છે તે આપણે સહુ જણીએે છીએ. આપણે પાણી તેના મૂળ સ્વ૩૩પમાં અને યા, કૉફી, ફળના રસ, દૂધ મિશ્રિત પીફાં વગેરેમાં લઈએ છીઓ. આ પીફાં આપણી પાણીની જરૂરિયાત પૂરી પાડવા ઉપરાંત બીજં ઘણાં કામો કરે છે. ફબોનો એકદમ ઠંડો રસ પીધા પછી તમે તાજગી અનુભવો છો ? ચાનો ઓક 54 મળતાં તમારો થાક જફો ઓછો થઈ ગયો હોય એવું તમને લાગે છે ? આપણા શરીરમાં પીણાંઓ જે ફેરફાર યા અસર કરે છે તેને આધારે તેમને ત્રણ જૂથમાં વહેંચી શકાય :

|  | સ્દૂતિદાયક પીફાં (ચા, કૉફી) |
| :---: | :---: |
| Unsil | તાજગીદાયક પીણi (ફળોનો રસ) |
|  | પૌત્ટિક પીpi (દૂધ મિશ્રિત ફળનો રસ) |

ખાદ પદાર્થાની પસંદગી અને ભનાવવાની ફીત-૨

- સ્કૂર્તિદાયક પીણાંઓ મજ્ઞતંત્રને કાર્યરત બનાવે છે. તે લેવાથી આપણે વધુ કાર્યરત અને જચત થઈ ગયા હોઈએ એવું લાગે છે. યા એને કીફીમાં થેઇન એને કેરીન જેવા કેટલાક સદૂર્નિદાયક પદાર્થો રહેલા છે.
- ફળ તથા શાકભાજ઼ના રસ જેવાં તાજગીદાયક પીણાં લેવથી ધીમે ધીમે તાજગી આવતી હોય તેવું લાગે છે.
- પૌ®્ટિક પીણાંઓ આપફા શરીરને કેટલાક પોષક ઘટકો પૂરાં પાડે છે. બધાં જ દૂઘ મિશ્રિત ફળના રસનો આ જૂથમાં સમાવેશ કશી શકાય.


## (ซ) તમારી પ્રગતિ યકાસો :

(૧) નીચે જણાવેલાં પીફાંઓ સ્દૂત્તિદાયક છે, તાજગીદાયક છે ૩ે પૌષ્ટિક છે તે તેની સામે જણાવો :
(ક) કાર્બોદિત પીણાં
(凶) કૉફી
(ગ) ટામેટાંનો ૨સ
(घ) ચા
(ચ) યૉકલેટ અને દૂધ મિશ્રિત શેક
(છ) કેળાંનો રસ
(જ) સંતરાંનો રસ
(ઝ) આઇસક્રીમ સોડા
(ટ) ગ્જર, ટામેટાં જેવાં જુદાં જુદાં શકભાજનો રસ

## 20.2 यl

યાલો હવે આપફે સ્દૂતિિદાયક યા વિશે વાંયીએ. આ પીફાંથી તમે સારી રીતે પરિચિત છે. વાસ્તવમાં યાનું ઉત્પાદન કરતા દેશામાં ભારત મોખરાને સ્થાને છે અને ભારતના લોકોમાં યાની ૧પરાશ ઘણી મોટી છે. બજરમાં મળતી યાની પતી ચાના છોડ પરથી મેળવવામાં આવે છે. યાનો છોડ એક ઝરી જેવો હોય છે અને તેમાંથી નવી નવી કૂંપળો અને મૂળિયાં ફૂટયાં જ કરે છે. યાના છોડ પરથી યાની પત્તીઓ ચૂંટી લેવામાં આવે છે. વસંતસ્રુુાં અને ઉનાળા ૫હેલાં ચૂંટેલી પત્તીઓ ઊતરતે ઉનાળે યા શિયાળામાં ય્યૂટેલી પત્તીઓ કરનાં સારી યા આપે છે.

## 20.2. $\frac{\text { યાના प्रકાર }}{}$

ચાની પતીઓ ૫ર કેવી પ્રક્રિયા કરવામાં આવી છે તેને આધારે યાની જુદી જુદી જતો મેળવવામાં આવે છે. કાળી યાની ૫તીઓથી આપફે બરાબર માહિતગાર છીઓ. આ યામાંથી બનાવેલું પીઘું કાળાભૂખરા રંગનું, ઓધું તીવ્ર અને સરસ સોડમવાળું હોય છે. બજરમાં જે જુદી જુદી જતની યા મળે છે તે જુદી જુદી શતની ચાની પત્તીઓનું મિશ્રણ કરીને બનાવેલી હોય છે. ચાની કાળી પત્તી ઉ૫રાંત જુદા જુદા દેશોમાં ચાની લીલા રંગની પત્તીઓનો વપરાશ પણ કરવામાં આવે છે. આપણે ત્યાં ચાની લીલા રંગની પતીઓ બહુ વ૫રાતી નથી પરંતુ જપાન, ચીન અને દૂર પૂર્વના દેધોમાં તે વધુ પ્રયલિત છે. ચાની લીલી અને પીથાશ પડતી પત્તીઓ સ્વાદમાં વધારે તીજ્ર અને કાળી ચા કરતાં ઓછી ખુશબોદાર હ્રોય છે.

## ૨૦.૨.૨ થા શની બને છે

ચાનું પોષભમૂલ્ય અત્યંત નજીં છે. યામાંથી, ચાનું પીણુું બનાવવા માટે ઉમેરાતાં દૂઘ અને ખાંડમાંથી જે પોષક ધટકો મળે છે તે જ આ પીણાંના પોષક ધટકો છે. આગળ જેયું તે મુજબ યા એ સ્ફૂતિદાયક પીછુુું છે. ચામાં થેઇન (Theine) નામનું તત્વ છે જે મજ્મતંત્રને કર્યરત કરે છે. તેથી ગરમ યાનો ઓક પ્યાલો આપણો થાક ઉત્રીી દે તેમાં નવાઈ પામવા જેવું નથી !
યામાં થેઇન ઉપરાંત ટેનિન નામનું તત્વ છે. જે યાને તીવ્ર સોડમ આપે છે. જે તમે યા બનાવતી વખતે ખૂબ વધારે પ્રમાભમાં યાની પત્તી નાખો અથવા યાની પત્તીને પાભીમાં લાંબા વખત સુધી ઉકાળો તો જે યા બને તે કડક હોય છે. પીલામાં વધારે પ્રમાહમાં ટેનિન આવવાથી આવું બને છે. યામાં કેટલાંક વરાળ બનીને જ્લદીથી ઊડી જય તેવiં તત્વો રહેલાં છે જે ચાને ખુશબોદાર બનાવે છે. જુદી જુદ જતની ચાની ખુશબો જુદી જુદી લાગે છે તેનું કારણ તેમાં વરાળ ધનીને જલદીથી ઊડી જતાં તત્વો જુદી જુદી જત અને પ્રમાણમાં હોય છે તે છે. કાળી ચામાં આ તત્વોની હાજરીને કારણો કાળી યાની ખુશબો પશ તીશ લાગે છે.
W. તમારી પ્રગતિ યકાસો :
(ર) ક. યામાં રહેલાં ત્રણ તત્વોની પા્ય બનાવો :
૧. ................................................... 2 .
3.

ખ. આ તત્વો શી કામગીરી કરે છે તે વર્ભવો :

## ૨૦.૨.૩ યાની ખરીદી

ચા બxશમાં જુદાં જુદાં અનેક વ્યાપારી નામે મળે છે. તેમાંથી તમારી મનપસંદ જત તમે શી શીતે પસંદ ક₹શો ? ચાની બધી પ્રખ્યાન બનાવટનાં ખેકેટો યાને વધુમાં વધુ ખુશબોદાર બનાવવા માટે કરેલાં યાની પત્તીનાં જુઘાં જુદાં મિશ્રણો છે. તમારે તમારી પસંદગી પ્રમાણેની કડક કે સૌમ્ય યા બને તેવુ, તીવ્વ યા મોછી
 જેઈએ.
તાજેતદમાં ‘ટી બૅગ્સ’ તરીકે ઓળખખાતાં યાનાં નાનાં નાનાં પીીકાં વધુ પ્રયલિત થયiં છે. તેમાં ચાની પત્તીઓ ભહેલી હ્રોય છે. યા બનાવaા માટે ગરમ પાહીમાં આ પડીફું બોળી દેવામાં આવે છે. તેનો ઉપયોગ કરવાનું સરંથ છે અને સાથે લઈ જવામાં અનુકૂળળતા રહે છે પરંતુ તે કંઈક મોંધા છે. અમુક મસાલા, લીંબુ અને નારંગીની ખુશબોવાળી યાની પતીઓ પણ મળે છે જે મોંધી હોય છે. યા જૂની થાય તેમ તેમ તેની સોડમ ઉાડતી শય છે. એેટલે યા ખરીદતી વખતે તેના પૅકેટ પર તે કયારે પૅક કરવામાં આવી છે તે બતાવની તારીખ લખેલી હાય છે તે કાળઝપૂવક યકાસી લેવી જ઼ઈએ.

## ૨૦.૨.૪ યા બનાવવાની રીત

જેમાં યા જનાવવાની હોય તે વાસશ યા કીટલીને તે થોડી ગરમ થાય તે માટે ગરમ પાણીથી વીછળી લેવામાં આવે છે. સામાન્ય રીતે એક કપ યા બનાવવા માટે અા વાસભમમાં યા કીટલીમાં એક યમયી ચાની ૫ત્તી નાપaામાં આવે છે. ત્યાર ૫છી તેની પર ઊકળતું પાણી રેડવામાં આવે છે. પછી તેને ઢાંકીને ઠરવા દેવામાં આવે છે. આવી ફીતે પાલ્ડી રેડ્યા પછી તેને કેટલી વાર સુધી રહેવા દેંું તે તમારે ેેકી યા બનાવવી છે તેના

 આમ કરવાથી વધારેમાં ૧ાારે માત્રામાં ટેનિન યાના પાડીમમાં અ્વી かય છે તે છે.

## ૨૦.૩ કોફી

આપણા ટેશના કેટલાક ભગગમાં, ખાસ કરીને દક્ષિણમાં, કૉફીનું યલભ વધારે છે. કૉકી સદાબહાર રહેતા
 પરંતુ તેને શેકવાઘી તેમાં સોડમ ઉત્પન્ન થાય છે. કૉફીની સોડમ અને રંગનો આધાર તેનાં બાને કેટલા પ્રમાણેમાં શેકવામાં આવે છે તેના ૫ર રહે છે.

## ૨૦.૩.૧ કૉફી શાન બને છે

કોફીમાં નાયસિન (Niacin) નામનું તત્વ હોય છે તેને બાદ કરતાં ચાની જેમ કૉફીનું પોપણમૂભ્ય પણ



 ખૂભ (उકશશવામાં આવે તો તેમાનના ખુશબોદાર પદાર્થ નાશ પામે છે.

તમારી પ્રગતિ યકાસો ：
（૩）કૉફીમાં નીચે જ઼્કાવેલા તત્વોમાંથી કયાં તત્વો સમાયેલાં છે ？સાયા જવાબ સામે ખરાની નિશાની કરો．
ร．थेढन
4．સisમ આપતાં તત્વो
ગ．કેફીન
घ．टैनिન
ข．તીવ પદાર્થો

## ૨૦．૩．૨ કૉફીની પસંદગી अને ખરીદી

 કૉફીનુ મિશ્રા઼ છે．આવી કૉફીની પસંદગી તમારા અંગત ગમા－અણગગમા ૫૨ આધાર રાખે છે．

તાજ દળેલી કોફી ત્ર્સ સ્વ૩પે મળે છે ：
－かીી，કકરી દળેલી ：ગળીીને કોફી બનાવવા માટે અનુદૂળ．
－મધ્યમસરની દળેલl ：？
－फूल วીझी हળेલी ：$\}$
ઝારીને કૉફી બનાવવા માટે અનુકૂળ．
આમ કઈ રીતે કૉફી બનાવવાની છે અને કોકી અંગે તમારા ગમા－અણગણા કઈ પકારના છે તેને આધારે તમે બજરમાં મળતી જુદી જુદી ૭તની કોરીમાંથી તમારી મનપસંદ કોફી ખરીદ શકો છા．

## ૨૦．૩．૩ કોફી બનાવવાની રીત

કૉફફનાં બીને ધરે દળી તેમાંથી બનાવવામાં આવેલી કૉફીનો ક૫ ઉત્તમ પ્રકરરનો હોય છે．જ઼ેકે મોટા ભાગનના લોકો કૉકી બનાવવા માટે＇ઇન્સંટ કોકી＇નો ઉપયોગ કરે છે કારણ તેનાથી કૉરી બનાવવાનું સહેહું જ્．નેની સોડમ પझ ઘરે દવેલી કોફી જેવી જ હોય છે．કૉફીનું પીવું બે રીતે બનાવવામાં આવે છે ：
૧．ઝારીને ：આ રીતમાં કોફી ઝારવા માટેનું ખાસ વાસણ ઉ૫યોગમાં લેવાય છે．તેના ઉ૫રના એક માનામાં કૉફી ભરેલી હોય છે અને ગરમ પાહીને એેક નળી વાટે ઉપર ધકેલી તેમાંથી ઝારવામાં આવે છે．તમે ઝた્રીને
 કેટલો સમય শય તેનો આઘાર તમે કેટલી કડક કોફી મેળવવા માગો છો તેની પર રહે છે．કડક કૉકી
 સમય ઝારવી પડતી નથી．

 ગથડીની ઋળી ખૂબ ગીછી હોય તો ગાળવમાં વધુ સમય લાગે છે．
 પાણીમાં નાખવામાં આવે છે ぬેલે તેની સોડમ અને તેમાં રહેલાં તત્વો પાણીમાં આવી જય છે．પાલી કેટલો સમય ઉકાવું તે કૉફી કેટલી કડક યા સૌમ્ય બનાવવી છે તેની પર અવલંબે છે．

## ૨૦．૪ ફળોના રસ

આ એકમની શરૂઆતમાં આપણે શેઈ ગયા કે કેટલાંક પીણાં તાજગી આપનારાં હોય છે．ઉનાળાની ગરમમમાં નમતી બપોરે એકદમ ઠંડા કરેલા ફળોના રસનો એક ગ્લાસ પીવા મળે તો આપણુંું શરીર તાજગી અનુભવે． છે．સામાન્ય રીતે નારંગી，મોસંબી તથા કેરીનો રસ કાઢ્ઢામાં આવે છે．ફળોના રસ તાજગી તો આપે જ છે， સાથે સાથે તે વિટામિન ‘સી’નાં પણ સામાન્ય રીતે સારાં પ્રાપ્તિસ્થાન છે．તમે એકમ－૪માં શીખી ગયા તે મુજબ વિટામિન＇સી＇જે ખુલ્લી હવાના સંપર્કાં આવે તો નાશ પામે છે．તેથી ફળોના રસને રાખી ન મૂકતiં，રસ કાઢ્યા પછી તરત જ પી જવામાં આવે એ મહત્વનું છે．જે રસને કાઢ્યા પછી થોડા સમય માટે રહેવા દેવામાં આવે નો તેમાંનું વિટામિન ‘સી’ નાશ પામે છે．

## इળોના રસને તાજેતાજે પીવાનું રાખો．

આજકાલ કાચની બાટલીઓમાં，ટિનમાં તથા ટેટ્રાપૅક તરીકે ઓળખાતા કાગળની થેલીમાં જળવી રાખેલો ફળોનો રસ પણ મળે છે．આ રસ બગડી ન જય તે માટે તેમાં સુરક્ષકો ઉુમેરેલા હોય છે．

## २०．૫ કાર્બોનેટેડ પીફાં

બજરમાં કેમ્પા－કોલા，લિમકા，થમ્સ－અપ વગેરે પીકાંઓ સામાન્ય રીતે મળતાં હોય છે．
આ પીણાંઓ દદૃત્રિમ ગળપમ，સોડમ અને રંગ વાપરીને બનાવેલાં હોય છે．તેમાં કાબનડાયૉક્સાઈડ ગેસ ભેળવેલો હોવાથી તેમને કાર્બોનેટેડ પીફાંઓ તરીકે ઓળખાવવામાં આવે છે．તેમાં કોઈ પશા જતના ફળનો રસ કे રેસા હોતા નથી．એટલે આ પીણાંઓની પોצણમૂલ્યની દષ્ટિઓ કોઈ દિંમત નથી અને તેમને માત્ર તેમનો સ્વાદ માણવા માટે જ પીવામાં આવે છે．ઓક ગ્લાસ કોલા પીવા કરતાં એક ગ્લાસ ફળોનો રસ પીવો વધારે ગુણકારી છે．આ ક્રિત્રિમ પીહાંઓ સારાંએેવાં મોંધાં ૫ણ હોય છે．
प्रgृત્તિ－z
એક ગ્લાસ ભરીને ટામેટાંનો રસ કાઢો．તેની પાછળ તમારે કેટલું ખર્ચ થયું તેની ગણતતરી કરો．એ ખર્ચને ૨૫૦ મિલીચ્રામ કાર્બોનેટેડ પીફાંની કિંમત સાથે સરખાવો．

## ૨૦．૬ દूધ પર આધારિત પીફાં

મિલક શેક અને આઇસક્રીમ સોડ્ડ જેવાં મોટા ભાગનાં દૂઘ પર આધારિત પીણાંઓ પૌહ્ટિક હોય છે．બીx શબ્દોમાં આ પીહાંઓ આપણને કેટલાક પોષક ઘટકો પૂરા પાડે છે．એકમ－૧ ૫માં તમે શીખી ગયા છો કે દૂઘ પૂબ જ પૌશ્કિક હોય છે．તેમાં પ્રેટીન，કૅલ્શિયમ，વિટામિન એો અને વિટામિન ડી સારા પ્રમાલામાં હોય છે．દૂધ પર આધારિત પીણાંઓમાં દૂઘ ઉપરાંત ફળે，ખાંડ વગેરે અન્ય ઘટકો પભા તેનાં પોષझમૂલ્યમાં વધારો કરે છે．મિલક શેક સામાન્ય ચીતે દૂધ，ખાંડ અને સ્ટ્રોબેરી કे કેશી જેવiં ફળોના રસનું મિશ્રણ હોય છે，જ્યારે આઇસકીમ સોડા એ，તેનું નામ સૂયવે છે તેમ，આઇસક્રીમ અને સોડાનું મિશ્રશા હોય છે．
प्रવृただ－
તમારા ઈસેક મિત્રોના ધરની મુલાકાત લઈ તેઓ દૂધઆધયરિત પીહાંઓ બનાવવામાં કયાં કયાં ફળોનો ઉ૫યોગ કરે છે તેની માહિતી ભેગી કરે．

## ૨૦．૭ સારાંશ

પીફાંઓ આપણા શરીરને જેઈતી પાણીની જરરિયાન પૂરી પાડે છે．ચા અને કૌફી જેવાં કેટલાંક પીણાંઓ ખાસ કરીને તેમની સ્કૂતિતદયક અસરને કારફો જ પીવામાં આવે છે．તેમનું પો凶ણાભૂલ્ય નજવું હોય છે． ફળોના રસ તાજગી અપનારા તેમ જ પૌહ્કિક હોય છે．કાર્બોનેટેડ પીફાંઓ બહુ પ્રયલિત છે પરંતુ તે મોંધiં છે અને તેનું પોષણમૂલ્ય બિલકુલ નથી，તેથી યા અને કૌફીની જેમ તેમનો વધારે પડતો ઉપયોગ કરવો હિતાવહ નથી．જ્યારે દૂદઆઘારિત પીણાંઓ પૌટ્ટિક હોય છે અને આપણા શરીર માટે તે લાભદાયી છે．

## ૨૦．૮ પારિભાષિક શબ્દો

ભ્ભૂંજ઼ું ：સૂકી ગરમીનો ઉપયોગ કની રાંધવાની ઓક પદ્વતિ（જુઓ ઓકમ－૮）
ઠશ્લા દેલું：ચાની પત્તીねો અગ૨ કૌદીને ગ૨મ પાણીમાં ડુબાડીને રાખી મૂકવી કેથી તેની સોડમ પાણીમાં આવી જય．

## ૨૦.૯ તમારી પ્રગતિ ચકાસવા માટેના જવાબો

(q) ક. તાજગીદદયી
५. स्झूर्तिहાયी
ગ. તાજગી અને શક્તિદાયી
घ. સ્રૂर्ति हાયी
य. પૌ尺्टि
๒. પૌષ્ક
જ. પૌષિક, તાજગીદાયી
ઝ. पौष्टि
ટ. તાજગી અને શક્નિદાયી
(२)
ร. ૧. थेઇન
२. टेनिન
3. ઊડી かય તેવાં તત્વો
ખ. થેઇન સ્કૂર્તિદ્યયક તત્વ છે.
ટેનિન તીવ સુગંધ આપે છે. વરાળ બની ઊડી જતાં તત્વો સોડમ આપનારા પદાર્થો છે.
(૩) સોડમ આપનાર પદાર્થો, કેદ્દીન, ટેનિન, ખટાશવાળાં તત્વો.

પ્રાયોગિક અભ્યાસ
૧. નીચે ચા બનાવવાની ત્રા રીતો આપી છે. ઋ ઋણે રીતે એક એક કપ ચા બનાવો અને ત્રણે રીતમાં તેની સોડમમાં કેવો ફરક જેવા મળે છે તે નોંધો.
ક. પાણીમાં યાની પતીને પાંય મિનિટ માટે ઉકાળો.
ખ. ગરમ પાણીમાં યાની પતીને બેન્ર્ભ મિનિટ જેટલા ટૂંકા સમય માટે બોળી રાબો.
ગ. ગરમ પાણીમાં ચાની પત્તીને લાંબા સમય સુધી, પાંય-દસ મિનિટ સુધી, બોળી રાખો.
૨. આ તફાવતનાં કારણો તમે આપી શકશો ?

## એકમ-૨૧ : સુવિધાજનક ખાદ્ય પદાર્થો

સુવિધાજનક ખાદ્ધ પદાર્થો યા રાંધીને તૈયાર રાખેલા ખાદ્ય પદાર્થો આજકાલ વધુ ને વધુ પ્રયલિત થતા જય છે. બજરમાં આવા ખાદ્ધ પદાર્થો ડબ્બાબંધ, પૅકેટમાં પડીકાબંધ અને ઠારેલા સ્વરૂપે મળે છે. આ ખાદ્ધ પદાર્થો આપણા આહારમાં વિવિધતા લાવે છે. વધુમાં તેને રાંધીને તૈયાર કરવાનું અને તેનો સંગ્રહ કરવાનું સરળ છે. આ એકમમાં તમે તેમની પસંદગી તથા ઉપયોગ અંગે શીપથો.
માળખું :

## ૨૧.० હેનુ

૨૧.૧ પ્રસ્તાવના
૨૧.૨ સુવિધાજનક ખાદ્ધ પદાર્થો શું છે ?
૨૧.૩ સુવિઘાજનક ખાદ્ય પદાર્થોના ઉપયોગના ફાયદા અને ગેરફાયદા
૨૧.૪ સુવિધાજનક ખાદ્ય પદાર્થોના પ્રકારૂ
२૧.૪.१ उબ્બાબંધ ખાદ પદાર્थो
૨૧.૪.૨ પડીકાબંધ ખાદ્ય પદાર્થો
२૧.૪.૩ ઠારેલા ખાદ્ય પદાર્થो
૨૧.૫ સુવિધાજનક ખાદ્ય પદાર્થોની ૫સંદગી અને ખરીદી
૨૧.૬ સારાંશ
૨૧.૭ પારિભાષિક શબ્દો
૨૧.૮ તમારી પ્રગતિ યકાસવા માટેના જવાબો

## २१.० હેતુ

આ એકમ પૂરૂં કરતાં તમે :

- જુદી જુદી જતના સુવિધાજનક ખાદ્ધ પદાર્થોની યાદી બનાવી શકશો.
- આવા ખાદ્ય પદાર્થોના ઉપયોગના ફાયદા અને ગેરફાયદા વર્ણવી શકશે.
- ભોજનમાં અનુકૂળ સુવિધાજનક ખાદ્ધ પદાર્થો સામેલ કરવા માટે પસંદગી કશી શકશો.


## २૧.૧ પ્રસ્તાવના

આપણા આધુનિક જ્રવનમાં સુવિધ્યાનક ખાદ્ધ પદર્થો ધણો અગત્યનો ભાગ ભજવે છે. વધુ ને વધુ સ્ત્રીઓ ઘરબહાર નીકળી કામ કરવા જતી થતાં આહારને રાંધવામાં વપરાતાં સમય અને શબ્તિ બને તેટલાં વધુ પ્રમાણમાં ઘટાડવાનું જરૂશી થઈ પડ્યું છે. તે માટે અપપણે એવા ખાર્ધ પદાર્થોની થોધમાં હતા જેને સરળતાથી રાંધી શકાય અને સંઘરી રાખવામાં આવે તો બગડી ન જ્રય. આવા આહાર સુવિધાજનક આહાર તરીકે ઓળખાય છે. સુવિધ્યનક ખાર્ધ પદાર્થોને ખાવા માટેના તેયાર ખાદ્ય પદાર્થ તરીકે ૫ણા ઓળખવામાં આવે છે. તેનો ઉપયોગ કરવાનું સરળ છે એટલું જ નહી, તેને લાંબા સમય સ્તુધી સંઘરી રાખી શકાય છે. આ ખાદ્ધ પદાર્થો આહારમાં વિવિધતા લાવે છે અને આહારની ગુધવતા સુધારે છે. તેમાંની ધણી બનાવટો માત્ર પડી犬ું યા ડબ્બો ખોલી, તેમાંથી નીકળતા ખાદ્ય પદાર્થને ગરમ કરવાહ્લી યા પીરસતાં પહેલાં તેનું મિશ્ર૬ કરવા જેવી સરળ પ્રક્રિયા કરતાં ખાવા માટે તૈયાર થઈ જય છે. તમારા સ્થાનિક બજરમમાં આવેલા પ્રોવિઝન સ્ટોરમાં યા અનાજ-કરિયાણાના વેપારીની દુકાનમાં તમને આવા ખાદ્ધ પદર્થોની જુદ્દી જુદી અનેક જતો જેવા મળશે. આજે પ્રવાહ તૈયાર પડીકાબંઘ ખોરાકનો છે, પહેલાંની જેમ અનાજ, કઠોળ જેવા મૂથ ખાદ્ય પદાર્થો ખરીદવાનો નથી. સામાન્ય ગભાય તેવા ખાદ્ધ પદાર્થ ૫ર પભ તેને સરળતાથી રાંધી શકાય તે માટે કાંઈ ને કાંઈ પ્રક્રિયા કરેલી હોય છે. પહેલાં દૂધ માત્ર સ્થાનિક દૂધવાળાની દુકાને મળતું હતું જ્યારે આજે પેશ્થ્યુરાઇઝ્ર દૂધ સ્વજ્છ બાટલીઓમાં સીલબંધ સ્થિતિમાં યા પોલિથીનની થેલીઓમાં કાયમ અને લગભગ સર્વત્ર મળે છે.

## ૨૧.૨ સુવિધાજનક ખાદ્ય પદાર્થો શું છે ?

ખાવા માટે સંપૂશપણહે યા રાંઘને લગભગ તૈયાર રાખેલી બનાવટોને સુવિઘાજનક ખાદ પદાર્થ તરીકે ઓળખાવી શકાય. બાx શબ્દોમાં આ ખાધ પદાર્થોને રાધધાની અમુક પ્રકિયા તેના ઉત્પાદકે કરી નાળી હોય છે. તેથી તેને ઝટપટ તૈયાર કરીને પીરસી શકાય છે. ડબ્બાબંઘ સ્થિતિમાં મળતા વટાણા સુવિધા૪નક ખાદ્ય પદાદ છે કારણt કे વટાझu છોલવાનું અને સાફ કરવાનું કામ કર્યા પછી તેને ડબબામાં ભરવામાં આવ્યા હોય
 તે ખાવા યા પીરસવા માટે તૅયાર થઈ ળય છે. જેકે આવા ખાદ્ધ ખદાર્થો મોધા હોય છે કારણ કे ખાદ્ધ પદાર્થની હિમતમાં તેને પ્રક્રિપા કચી તૈયાર કરવનું ખર્ય પણા ઉમેરેલું હોય છે.

## ૨૧.૩ સુविधાજનક ખાદ્ય પદાર્થોનના ઉપયોગના ફાયદા અને ગેરફાયદા

જે તમે પરંપરાગત રીતે રાંધવાની ૫દતિઓો અને સુવિધાજનક ખાદ પદાર્થોના ઉપયોગની સરખામણી કરો તો સુવિઘાજનક ખાદ્ય પદાર્थोને તૈયાર કરવામાં સમય અને શક્તિ ઘણાં. ઓછછ પ્રમાણમાં જય છે એે તમે જેઈ શકશો. સુવિધાજનક ખાદ પદાર્થોની ધણી જતની બનાવટો ઘણા ઓછા સમયમાં રાંઘીને તૈયાર કરી શકાય છે. જે તમે પેકેટ ૫૨ લખેલી સૂયનાઓને અક્ષરશ: અનુસરો તો વાનગી બનવામાં કોઈ ૫ણા જતની ભૂલ ધવાનો સંભવ રહેનો નથી. જ્યારે રાંધવાની પરંપરગગ પદ્દતિમાં સારું પરિિામ મેથવવા માટે ચોકકસ


 શાકભાજ ને ફળોનો આસ્વાદ તેની સતુમાં જ નહી પણ આપ્યું વરસ માહી શકીઓ છીઓ. ડબ્બાબંધ મળતા કૅરી, જરદાળુ, સફરજન અને તેના રસ આખું વરસ માણી શકાય છે. આ ફળોને તેની અનુમાં, તેનl પર પ્રક્ક્યા કરી સંધરવામાં આવે છે અને તેથી વઘારેમાં વધારે તાજગીની ખાતરી મળી રહે છે. આવી રીતે અગાઉથી પૅક કરી રાખેલા ખાદ્ય પદાર્થેન સં ધરવાનું સહેલું છે. તે ઓછી જગ્યા રોકે છે અને બગડી જતા નથી. મોટી સંખ્યામાં ટામેટાં સંધરી રાખવાનુું અઘરું છે જ્યારે તેની સરખામણીમાં ટામેટામાંથી બનાવેલા સોસની થોડી બાટલીઓ સાયવી રાખવાનું કૅઈક સહ્લું છે. આા આાહાર ‘તૈયાર’ હોય છે, એટલે તેનો બગાડ થતો નથી અને તે સોઓે સો ટકા ખાઈ શકાય છે.



 ચિહ્ન આપવામાં આવે છે. સુવિધાજનક ખાદ્ય પદાર્થ બનાવવામાં કેટલીક પ્રક્રિપા કરવી પડતી હોવા્થી તેના કેટલાક પોપક ધટકો નાશ પામે છે. તેમ છતાં, આ ખાધ પદાર્થોનું પોષણમૂૂલ તેના નાશ પામેલi પોષણમૂલ્યો ઉમેરીન સુધારી શકા છે. વનસ્પતિધીમાં વિટાિન એ અને ડી ઉમેરેલi હોય છે તે તમારા
 'ડી'નું વધારાનું પ્રમાણ ઉમેરવામાં આવ્યું હોય છે. સુવિધાજનક ખાદ પદાર્થોનો આપણા કાવજપૂર્વક ઉપયોગ કરવો જોઈએ. આપણે પક્ષે નાનીસરખી ભૃલયૂક થા તો તેનાથી આપલને નુકસાન થઈ શકે. પૅકેટ ૫ર જે સૂયનાઓ લખેલી હોય તેનું અક્ષરશ: પાલન ક૨વામાં આવે તે વાતનું ખાસ ધ્યાન રાખવું જેઈએે. જે તેમ ન કરવામાં આવે તો તેયાર આહારની સોડમ અને સ્વાદમાં ફે ૫ડી જય અેવું બનવાનો સંભવ છે. જેમ કे, નવજત શિશુ માટેનું દૂઘ બનાવવામાં, જે તેને બનાવવા માટે સૂયવેલી રીત પમાલે દૂધ બનાવવામાં ન આવે તો, તેના પોપક ઘટકો ઓગળી જય એવું બને. વળ્થ જે તેને બિનઆરોગ્યમ્ર પરિસ્થિતિમાં બનાવવામાં આવે તો તેનાથી દૂધ દૂષિત થઈ જવાનો ભય રહે છે-જેનાથી પાતળા ઝાડા યા ઊલીી થાય અેવું પણા બને. આ જતના આહારન યોગ્ય રીતે સંઘરવામાં આવે તે ખાસ જરૂરી છે. જે ડબ્બાબંધ આહારના ડબબાને લાંબા સમય સુધી ખુલ્લો રાળી મૂકવામાં આવે અને ઓ આહાર ખાવમાં આવે તો તેનાથી ઝાડાીલટી થઈ જવાનો
 મોટા ભાગન સુવિધાજનક આાહારમાં કેટલાક વિશિટ ગુણ ધરાવતા ખાધ પદાર્થો ઉમેરેલા હોય છે. જે આ વિશિષ્ટ પદાર્થો માન્ય ઉમેરણ ન હોય તો તેવા ખાઘ્ય પદાર્થોનો લાંબા સમય સુધી ઉપયોગ કરવાથી તે કેન્સર પેદા કરનાર પદાર્થ પુરવાર થાય છે એટલે કे તેનાથી ૬ૅન્સર ધાનનો ભય રહે છે. તેવી જ જીત મોનોસોંડિમ ગ્લુટમેટ અને સેકેરીન જેવા ગળપણા અને સોડમ આાપતા પદાર્થો પણ જે વધુ પડતા પ્રમાણમાં આહાર દારા શરીરમાં આય તો. તે આપણા શરીર માટે હાનિકારક નીવડે છે.

## २ १.૪ सुविध્જજનક ખાધ્ય પદાર્થોના પ્રકાર

ખાદ્ય પદાર્થ ઉપ૨ જ્યારે કોઈ પ્રક્રિયા કરવામાં આવે ત્યારે તેનું બંધારણ, સ્વૂ૩૫ અને દેખાવમાં થોડો ફેરફાર થઈ ગય એવું બને. જેમ કે ધઉ̛માંથી બિસ્કિટ, પાંઉ, સેવો વગેરે બનાવી શકાય. સુવિધાજનક ખાદ્ધ પદાર્થ રાંધીને લગભગ તึયર હોય યા તો ખાવા માટે સંપૂર્રપણે તૈયાર હોય તેવા સ્વર૩પે મળી શકે છે. તરતત ઉપયોગમાં લર્ઈ શકાય તેવી સેવો (noodles) અને ગુલાબশંબુ બનાવવા માટેનાં તંયાર મિશ્રણમાંથી સેવોની વાનગી યા ગુલાબજંબુ બનાવવા માટે ગૃહિહીએો તેને બહુ રાંધવા પડતા નથી. ઉત્પાદકે તેના પર રાંધવાની કેટલીક પ્રક્ક્યાઓ કરેલી હોય છે. બીજ઼ બાજુ બટાટાની વેફર તથા મકાઈની ધાણી વગેરે પર ઘરે કોઈ પણ શતનની પ્રક્કિયા કરવી ૫ડતી નથી.
સુવિઘાજનક ખાદ્ય પદાર્થોને ત્રા જ્થ્યાં વહેંયી શકાય :

- Јब્બાબંધ ખાદ્ધ પદાર્થो
- પડીકાબંધ ખાદ્ધ પદાર્થો
- ઠારેલા ખાદ્ય પદાર્થો


## २ १.૪.૧ Ј6બાબંધ ખાય્ય પદાર્થो

ડ઼બબાબંધ ખાદ પદાર્થો તેયાર કરવાની અય પદ્દતિમાં તેયાર આહારને હવાચુસ્ત ડબ્બામાં બંધ કરી તેની પરનું ઢાંકહું કલાઈથી બંધ કરી દેવામાં આવે છે યા તો ખાદ્ય પદાર્થને કાયની હવાયુસ્ત બરણી ય્યા શીશીમાં ભરી દેવામાં આવે છે. ડષ્બાબંધ સ્થિતિમાં મળતા ફળોના રસ, સૂ૫ અને ફળો આ જતના ખાદ્ધ પદાર્થના સારાં ઉદાહરણો છે. આવા ખાદ્ય પદાર્થોને પૅક કરવા માટે ડબ્બામાં યા બરમીમાં ભર્યા પછીનું બીજું પગથિયું એ ખાદ્ધ પદાર્થને અમુક ઉખ્ફતતામાન સુધી ગરમ કરવાનું હોય છે. તેનાથી ખાય્ પદાર્થમાં કોઈ જંતુઓ. હોય તો તેનો નાશ થાય છે અને ત્યાર પછી ડષ્બાને પા બરણી કे શીશીને સીલ કરી દેવામાં આવે છે.

## ૨ ૧.૪.૨ પડીકાબંધ ખાયૈ પદાર્થો

પડીકાબંધ ખાદ્દ પદાર્થમાં ક્યાં તો આહારને સંપૂર્ફ પાણી યા ભેજરહિત બનાવેલો હોય છે યા સૂકવેલો હોય છે. આહારને ભેજરહિત બનાવવાની પ્રક્રિયામાં આહર પર કેટલીક નિંત્રિત પ્રક્રિયાઓ કરી તેમાં રહેલા પાણીને દૂૂ કરવામાં આવે છે. આવા ખાદ્ધ પદાર્થને ખાવા માટે તૈયાર કરતી વખતે તમારે તેમાં પાણી ઉમેરજું પડે છે, તેને પાણીસહિતનો બનાવવો પડે છે. આાવા ખાદ્ધ પદાર્થનો સ્વાદ જે મૂથ ખાદ્ય પદાર્થમાંથી તેને. બનાવવામાં આવ્યો હોય તેના સ્વાદને ઘહી રીતે મળતો આવે છે. પાણીરહિત પડીકબંધ આહારનું કદ ઘણુંું નાનું હોય છે પરંતુ તેમાં પાણી ઉમેરી ખાવા માટે તૈયાર કરતાં તેનું કE યારથી આહઘણું થઈ જય છે. સૂપ તૈયાર કરવા માટેનાં યોસલાં, યટણી બનાવવાનો પાઉડર, ઝટપટ ઢોસા બનાવવા માટેનો બધી રીતે તૈયાર લોટ, વડાં તથા ગુલાબજબું બનાવવાનું તેયાર મિશ્રભ1, કસ્ટई પાઉડર, ઇન્સંં્ટ કૉફી, બાળકો માટેના દૂધના પાઉડર વગેરે આનાં ઉદાહરણો છે.

## ૨ ૧.૪.૩ ઠારેલા ખાદ્ય પદાર્થો

ઠારેલા ખાદ્ય પદાર્થોમાં ખાદ્ય પદાર્થને જળવી રાખવા માટે તેને ઠારી દેવામાં આવે છે. આમ કરવથથી તેમાં રંહેલા મોટા ભાગના પાણીનું બરફમાં રૂપાંતર થઈ શય છે અને એ રીતે એ જીવાણુઓની વૃદ્ધિ અટકાવે છે. આપણા દેશમાં જોકે આવા ખાદ્ય પદાર્થો વદુ પ્રચલિત નથી, પરંતુ બજરમાં આ સ્થિતિમાં મળતા ખાદ્ધ પદાર્થોમાં માંસ, મચ્છી, મરધી, શાકભાઝ, ફળ્રે, કેક, પૂડિંગ, આઈસક્રીમ વગેરેનો સમાવેશ થાય છે. આવા

ખાદ પદાર્થો ખરીદતી વખતે，તમે જે જગ્યાએથી એ ખરીદો ત્યાં，તેને જથ્વવવાની，ઠારેલી સ્થિતિમાં સંઘરવની પૂરતી સગવડ છે કे નહી તેની ખાતરી કરી，એવી સગવડ હ્યેય ત્યાંથી જ આવા ખાદ્ય પદાર્થો ખરીદવા શiઈか．
प्रgृत्ति－q
તમારે ત્યાં બજરમાં મળતા નીયે જ્ાવેલા ખાય્ય પદાર્થના પ્રત્યેકનાં ત્રણ x્ર ઉદાહરણા આપો ： ક．ડહ્બાબંધ ખાદ્ય પદાર્થ ખ．પડીકાબંધ ખાદ્ધ પદાર્થ $\quad$ ル．ઠારેલા ખાદ્યુ પદાર્થ

## ૨१．૫ सુविध્જનકક ખાદ્ય ૫Eાર્થो－ી ૫સંદગી अને ખરીદી

સુવિધાજનક ખાદ્ધ પદાર્થો ખરીદતી વખતે આપફે કેટલીક બાબતો ધ્યાનમાં રાખવી જેઈએ．એ બાબતો નીયે પ્રમાણે છે：
જે ખાદ્ધ પદાર્થ ખરીદીએે તેની ગુજવત્તા સારી છે અને તે જફીતી ભરોસાપાત્ર પેઢીનું ઉત્પાદન છે તેની ખાતરી કરી લેવી ખાસ જરૂી છે．તેની ઉપરના આઈએસઆઈ，એગમાર્ક，ઓકપીઓ જેવાં ચિહ્નો તેની સારી ગુझવત્તા માટે સૂયક છે．ખાઘ્ય પદાર્થના ડહ્વા，બરEી，શીશી યા પડીકા પર નીચેની માહિતીઓ હોવી જેઈએ：
（૧）ખાદ્ય પદાર્થનું નામ（૨）તેનું વ્યાપારી નામ（૩）તેનાં મૂથ તત્વો યા તે શામાંથી બનેલો છછ（૪）તેના વપરાશ માટેની સૂચનાઓ（૫）ઉત્પાદકનું નામ અને સરનામું（૬）વજન（૭）દُંમત（૮）જે જથ્થામાંથી ભર્યો હોય તેનો નંબર，બેય નંબર（૯）ઉ્મ્પદનની તારીખ（૧૦）તેમાં ૧પરાયેલાં（રાસાયણિક）સંરક્ષકો，
 સુવિધાજનક ખાદ્ય પદાર્થો ખરીદતી વખતે તમારે જેટલી જર૨ હોય તે મુજબના પૅકિંગમાં તેને ખરીદવાનું રાખલું．ઓકસાથે વધુ જથ્થો સમાવતાં પૅકંગ કંઈક સસ્તાં પડે છે．પાહીરહિત બનાવેલા ખાદ્ય પદાર્થો સામાન્ય રીતે છ મહિનાથી માંડીને એક વરસ સુધી શથવી રાખી શકાય છે．ડબ્બાબંધ ખાર્ધ પદાર્થોને લાંબા
 તપરીખ પડેલાં તેનો ઉપયોગ કરી લેવો ભેઈચ્ર．





## 

（૨）ડ઼્બાબંધ ખાદ્ધ પદાર્થો ખરીદતી વખતે તમે કર કર્ઈ બાબતોનું ધ્યાન રાખથો ？

## ૨૧．૬ સારાંશ

सુવિધાજનક ખાદ પદાર્થો એ એવા ખાદ્ય પદાર્થો છે જેને રાંધવામાં અલુ જ ઓછી પ્રક્રિયા કરવી ૫ડે છે યા તો કોઈ જતની પ્રક્કિયા કરવી પડની નથી．આવા ખાય્ય પદાર્થોના ઉપયોગના ફાયદાઓ એ છે કે તે ：
－સમય બथાવે છે．
－ઓછામાં ઓધી મહેનતે તેયાર થાય છે．
－આહારમાં વિવિધતા લાવે છે．
－બારે માસ મળે છે．
－સંઘરવામાં આોધી જગ્યા રોકે છે．
－ઓછા બગડે છે．
－યકાસેલી ગુશવત્તl ધરાવે છે．
－વઘારેલાં પોપ્ણમૂલ્યોવાળો હોવાનો સંભવ છે．

તેમ છતાં આવા ખાર્ધ પદાર્થોનો ઉ૫યોગ કરવામાં કાળજ રાખવી જેઈએે．તેમાં જરાસરખી બેદરકારી જુદા જુદા સ્વરેપ મળે છે．આવા ખાદ્ધ પદાર્થની પસંદગીમાં તેની પરનાં મુણવતાદર્શક ચિહ્દન，તેના ઉત્પાદન અંગેની સંપૂર્ણ માહિતી，ઉત્પાદનની તારીખ અને ખરીદી કરતાં ૫હેલાં ડબ્બાની કાળજ઼ભી યકાસણીનો સમાવેશ થાય છે．

## ૨૧．૭ Чારિભાષિક શఠ્દો

ઉમેરકા ：આહારનું સ્વરૂ૫，રંગ，સોડમ，પોષણમૂલ્ય સુધ્ધi，જળવી રાખવા માટે ઉમેરાતાં સ્વીકૃત ખાર્ધ પદાર્થો
ભેળસેળિયા પદાર્થ ：અમાન્ય હોય તેવા，વધુ નફો રળી લેવા માટે ખાદ્ધ પદાર્થમાં ભ્ળવાતા અખાઘ પદાર્થો．

## ૨૧．૮ તમારી પ્રગતિ યકાસવા માટેના જવાબો

（q）ફાયદા：
ક．સમય બચાવે છે．
ખ．સરળતાથી બનાવાય છે．
ળ．ધારે માસ મળે છે．
ઘ．સંઘરવાનું સરળ છે，બગડતા નથી．

ગેરફાયદા：
ક．કાળજપૂર્વક ઉપયોગ કરવામાં આવે તે મહત્વનું છે．
ખ．યોગ્ય સ્વસ્ક્તા શળવવી પડે છે．
ગ．કળળજ્પૂર્વક শથળવવા મહત્વનું છે．
ઘ．જે અમાન્ય પદાર્થો ભેળaવામાં આવ્યા હોય તો તે નુકસાન કરે છે．

ય．યકાસેલી ગુખવતાવાળા હોય છે．
（૨）ક．ગુણજતાની યકાસણી કરેલી છે અવું સૂયવતાં ચિહ્રનોવાળી ભરોસાપાત્ર જત જ ખરીદો．
ખ．उ大્ષા ૫૨ યા ૫ડીકા પર બધી જરૂી માહિતી પૂરી પાડેલી હોવી નેઈઈન．
૭．આપણે શેઈતી હોય તે મુજબના પૅફ゙ગમાં ખરીદી ક૨વી．
ઘ．ડ઼્ભાને કોર નુકસાન તો નધી થયેલુંને，યા ફૂલી તો નથી ગયોને，તેની ખાતરી કર્યા બાદ ખરીદો．

## પ્રયયોગિક અવ्यાસ

 આપવામાં ચાવી છે કે કેમ તેની ખાતરી કરો．

ખ．ટોમેટો સોસ
ગ．તરત રાંધીને ખાવાની સેવો
घ．ઝટ૫ટ ઢોસા બનાવવા માટેનો મિશ્રલોટ $\begin{array}{lll}\text { ય．જમ } & \text { ๒．ફળોનો રસ．}\end{array}$

नोंध


[^0]:    ભારતમાં વિવિધ પ્રકારનાં અનાજે，કઠોળ，ફળ અને શાકભાજ ઉપરાંત ગોશ્ત，મચ્છી અને ઈંડાં જેવા માંસના ખાદ્ધ પદર્થો ઉપલબ્ધ છે．આહારાં જુદી જુદી જતનાં અનાજ મુખ્ય હોય છે અને કઠોળ， દૂધ，દૂધની બનાવટો તથા ઋતુઓ અનુસાર મળતાં ફળો અને થાકભાજゐો પૂરક આહાર તરીકે ખવાય છે．માંસાહારી લોકોના ખોરાકમાં અનાજ અને કઠોળ ઉપરાંત માંસ，મચ્છીનો સમાવેશ થાય

