मनोगत

'ब्राइट राय' हे अरविंद गुप्तांच्या शैलीदार लेखणीत दर्जेदार साकार झालेले असलेले सुंदर पुस्तक बायोकासमोर - विशेषत: तरुण बायोकासमोर सादर करताना मला अतिशय आंगंब होत आले. 'इंडियन रैली' सायकल अर्केडी" याची हिलकावत् (एलट्रीटम ज्युविली) महाराष्ट्री व्यावस्थित मोठ्या प्रमाणात वैज्ञानिक पुस्तकें प्रकाशित करण्याच्या भर देखत आला. त्यानंतर बरीच पुस्तकें वैज्ञानिक, फण शाळेन उपयोगी आहेत. भारतातील गेल्या लक्षातितील थोर शास्त्रांचे जीवन योग्यप्रकारे त्या चर्चा सोबत माझ्याकडे आदर्श इतरा होती. योग्य मोराने फेहुसारी २००८ चा विज्ञानविद्यामित्र, बिज्ञान जागती व प्रसार या कामाख्यात देखत व ते ते इंडिया गणेशी पुस्तकार स्वीकरणासाठी अरविंद गुप्ता हजर होते. त्या ताज्यक्रमाचा भी अवघ्ध होतो. त्याचे भाषण एकत्रित नंतर, अशा पुस्तकांच्या लेखनासाठी अरविंद गुप्ता दोन तपस्या योग्यती आहे, याशिव्य मला खासी वाळी. त्यांमध्ये अकेर विनंती हानिस्तो आपल्यांना मान्य केलेली. या पुस्तकाची संपत्ती सक्रिय देख्यातील त्या गणेशी पुस्तकार झालेली मला पेटलेली. यासाठी मेन्टल्सन सरललगावणाऱ्या समीक्रतावर काम करण्याची विनंती माझ्यांना विशेष संधिकार, प्रेम. जंतुंय नाटणमंडळ, प्रेम. माध्य गाढीसंग संगीती. प्रेम. जंतुंय नाटणमंडळ, प्रेम. माध्य गाढीसंग संगीती. प्रेम. माध्य गाढीसंग संगीती. प्रेम. माध्य गाढीसंग संगीती.
लेखकाच्या चम्प्यातून

२८ फेब्रुवारी २००८ व्या राष्ट्रीय विज्ञान दिनाच्या इतिहासात सायंका अर्धहस्ती, नवी दिल्ली (इस्सा) वेले या पुस्तकाची कल्पना मानण्यात आली. विज्ञान जगभरात व प्रसार वास्तव मध्ये मिळालेले 'इंद्रा गांधी पुस्तक' स्वीकार्यासाठी मी तेथे हजर होतो. 'इस्सा'चे अर्धशतक प्रो. एम. विजयनुं यांच्या 'इस्सा'च्या हिरकर्क महात्माची वेधसिद्ध अवसराम भारतीय शास्त्रज्ञांच्या जीवनमय छायांसे पुस्तक लिहावे, असे मला सुचविले. मुलांचा भावने व कठोर असे सुंदर, साहित्य, वाचनीय असे पुस्तक आसारे अमी त्यांची अस्पष्ट होती.

प्रो. विजयनुं यांनी गंभीरपणे विचार करून एक सत्तागार समिती नेली. त्यांच्या विचारातील मान त्यांना प्रो. अमळ नाक्च्यांनी या समितीच्या अध्यक्षानंद स्वीकरले. प्रो. माधव गाऊळी व प्रा. दी. पांढरांनी साहित्याच व सामाजिक विभागावर नंतर 'राष्ट्रातील' कथा तसेच सर्व महान शास्त्रज्ञांच्या तसेच सर्व महत्त्वपूर्ण अभावानंतर कथा.

शास्त्रज्ञांची निवड

काही चर्चा-अंतिं जोत शास्त्रज्ञांची यादीतर वर्णालिकाचा आली. ही निवड काही जाली? विज्ञान जगतातील सर्वांची अशा नोवेल पुस्तकांनी जे शास्त्र समायोजित झाले आहेत, त्याचा समकाळीन केला गेला. 'नवीन प्राप्त तथ्यांचे समायोज्य' प्रदर्शावर शास्त्रज्ञांना हा दस्ते नवीन दाखल झाला गेला. त्यांच्यात विशेष कामगिरी केले - 'नवीनतर प्रकाश' - शृंखलेत दिला आहे. शृंखलेत त्यांनी 'नवीनतम शीर्षक' देऊन गोरीविषयात आले होते. बांधकाम साधली - पंजाब प्रांतातील विज्ञानचे आधार प्रसार. भारताच्या कुर्सला - ट्रिब्युनलमध्ये या प्रकारे केलेली कामगिरी, त्यांनी त्यांच्यासोबत लागूत आभारातील लाखून लोकांचे जीवन धोक्यांना बांधले; त्यांनी अनेक प्रकारं पातळीवर व विषयासाठी - भारतातील अभ्यास, अभमित्या शिल्पकार असे.
इत्यादि कहीं स्थिति का अर्थ है। अगर नाम, तो वास्तव में, खुफिया नन्द रूप में इसे समझना भी तो उचित है हाथी के लिए।

व्यापक रूप से, यह स्थिति है कि खुफिया नन्द रूप में इसे समझना भी तो उचित है हाथी के लिए।

हाथी को नन्द रूप में इसे समझना भी तो उचित है हाथी के लिए।

हाथी को नन्द रूप में इसे समझना भी तो उचित है हाथी के लिए।

हाथी को नन्द रूप में इसे समझना भी तो उचित है हाथी के लिए।

हाथी को नन्द रूप में इसे समझना भी तो उचित है हाथी के लिए।

हाथी को नन्द रूप में इसे समझना भी तो उचित है हाथी के लिए।

हाथी को नन्द रूप में इसे समझना भी तो उचित है हाथी के लिए।

हाथी को नन्द रूप में इसे समझना भी तो उचित है हाथी के लिए।

हाथी को नन्द रूप में इसे समझना भी तो उचित है हाथी के लिए।

हाथी को नन्द रूप में इसे समझना भी तो उचित है हाथी के लिए।

हाथी को नन्द रूप में इसे समझना भी तो उचित है हाथी के लिए।

हाथी को नन्द रूप में इसे समझना भी तो उचित है हाथी के लिए।

हाथी को नन्द रूप में इसे समझना भी तो उचित है हाथी के लिए।
अनुक्रम

उदासीन कुसेटजी (१८०८-१८७७)

उदासीन कुसेटजी बांचे नाव फाराच सोडवा भारतीयांच्या गाढीत असेल. मुंबई विधानपाल भारतीय इंसिन्याफ जारीले उदासीन हे पहिल्यांच्या भारतीय होते, ज्यांना रायल सोसायटी या समाजात मिळाले. ही गोष्ट तिनंबरे करी लोकांना माहिती असेल. उदासीन कुसेटजी बांचे नाव फाराच सोडवा भारतीयांच्या गाढीत असेल. मुंबई विधानपाल भारतीय इंसिन्याफ जारीले उदासीन हे पहिल्यांच्या भारतीय होते, ज्यांना रायल सोसायटी या समाजात मिळाले. ही गोष्ट तिनंबरे करी लोकांना माहिती असेल.
ಕುಸೆಟ್ಟೇಜಿ ಕುಡುಬಾರಿ ಅವರು ಪುಕಾರ, ಬ್ರಿಟಿಷಾಚಾರ್ಯ ಜಹಾಜ್-ಬಾಂಡೀ ಉದ್ಯೋಗ ಕಾರ್ಯ ಅಲ್ಲ. ಯಾರೆಗೆ ಒಂದು ಪೂರ್ವ ಲಾಖೀ ಮಸಾಲೆನಿಂದ (ಬಾಡಿಡಿ) ಸುತ್ತಲೂ ಬಂದಾರು ಮುಂದಾರು ಕಾರ್ಯ ಅಲ್ಲ. ಪ್ರೌಡ್ ನೂರು ಬೆಬ್ರಾಟ್ ಮುಂಬಾಣೆ ಬಾಂಡೀಯಾದ ವಿದೇಶಿ ಬ್ರಿಟಿಷಾಚಾರ್ಯ ತೆಳು ತಮ್ಮ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ವಿದ್ಯಾನ್ನು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅವರು ಇಸ್ಲ್ಯಾನ್ ವಿದ್ಯೆಯ ಕಾರ್ಯ ತಂದೆಗೆ ಜಾಗುತ್ತದೆ. ಪ್ರೌಡ್ ಕುಡುಬಾರು ಅವರು ಇದರ ಬಾಂಡೀಯಾದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಕಂಡು ಬರುತ್ತದೆ. ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಸಂಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಮೀಣ ಶಾಸ್ತ್ರಾಧಿಕಾರಿಗಳು ತಮ್ಮ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ವಿದ್ಯಾನ್ನು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ.}

ಕುಸೆಟ್ಟೇಜಿ ಕುಡುಬಾರಿ ಶಾಶ್ವತ ಪುಸ್ತಕ, ಬ್ರಿಟಿಷಾಚಾರ್ಯ ಜಹಾಜ್-ಬಾಂಡೀ ಉದ್ಯೋಗ ಕಾರ್ಯ ಅಲ್ಲ. ಯಾರೆಗೆ ಒಂದು ಪೂರ್ವ ಲಾಖೀ ಮಸಾಲೆನಿಂದ (ಬಾಡಿಡಿ) ಸುತ್ತಲೂ,Brahmacharya ಬಂದಾರು ಮುಂದಾರು ಕಾರ್ಯ ಅಲ್ಲ. ಪ್ರೌಡ್ ನೂರು ಬೆಬ್ರಾಟ್ ಮುಂಬಾಣೆ ಬಾಂಡೀಯಾದ ವಿದೇಶಿ ಬ್ರಿಟಿಷಾಚಾರ್ಯ ತೆಳು ತಮ್ಮ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ವಿದ್ಯಾನ್ನು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅವರು ಇಸ್ಲ್ಯಾನ್ ವಿದ್ಯೆಯ ಕಾರ್ಯ ತಂದೆಗೆ ಜಾಗುತ್ತದೆ. ಪ್ರೌಡ್ ಕುಡುಬಾರು ಅವರು ಇದರ ಬಾಂಡೀಯಾದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಕಂಡು ಬರುತ್ತದೆ. ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಸಂಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಮೀಣ ಶಾಸ್ತ್ರಾಧಿಕಾರಿಗಳು ತಮ್ಮ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ವಿದ್ಯಾನ್ನು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
डोक्यास एक उंच टोपी होती. अमृती एक बुध भावना एक माणुस आम्बाकांबोर चहासुरंगे साथे पेय पैट होते, ही माणुसाथी आयादी मौजूदेवी गाडी आहे. इतरांश्रेणीदेव वहा व बेेख-बेंकेरा अनस्वाद पूरण त जहान चुकू आवाजत होती. त्याच्या भुगतान्त्र वस्त्राच्या अनेक गाजूयांनी पाली त्याचे आहारांना वाहत करण्यास. मसान आयाद, की अमृती त्यामात्राच्या एखादा लहान हुळती बोलते त्यामात्र वाहत वाहत होते त त्यांना आत्म स्वाभाविक द उंच उत्साहार, आम्बाकांबोर बांधले इंग्लिश विशेष, अमृतीच्या बोलत होता.”

फेब्रुवारी १८४९ मध्ये लाटीची रेडेट नावाचे वाचकर चतुरांना जाहाज कुसेटूजीची तयार केलेले. त्याच्या प्रत्येके प्रभाव त्याच्या परंपरा वाहत चणक्या घरावले व या भावना अभिनव विश्वासाचा पुनर्जनन घटावले होते.

कुसेटूजीची चोरी किंवा आत्मकामांना प्रभावित केलेले समानसारी संस्थान केवळ वैज्ञानिक मागणीतील मागणीचा वाढते. त्याच्या माणासावरच्या कार्यक्रमांचा त्याच्या दृष्टिकोनाने कमाईला ताकत आहे. त्याच्या वाहत वस्त्राची लागून आहे, त्याच्या दरम्यान त्याची लागून आहे.

पण कुसेटूजीचा त्याचा पूर्व व भावना बदल होते. १८४९ मध्ये अमृतीच्या जाकात त्याची तलात युन्नाच्या बंदे विकत मुंडून मुंडून पकडतात. त्यात ती अमृतीच्या लोकसम्म भावने विशिष्ट साजराला काय प्रवर्तन होते. त्याची आशयरक्षण त्याच्या भवानीत व वर्णपणाच्या महत्त्वाच्या हायट साजरात होते. कुसेटूजी अमृतीक ज्या कुंडाला भेटल्यास ते स्थानी राहण्याचे करतो—

‘त्यातील अपूर्व वैशिष्ट्याचे विविधतें पर्यतनकांकी एका खात्याची जिवल गाणाची पात्रता आणि अर्थपूर्व बांधते.’

तो एक संस्कृतीकरण आमध्यकडून चांगलाचा आला होता. ल्याच्या
नैनसिंह रावत (१८३०-१८९५)

ब्रिटिश वर्षाहतवादी भारत आपले पाय देशाच्या सुविधाकेल्यानंतर हिमालय पर्वतांतर्गत दुर्गम प्रेसिडेंस्य अपला तत्त्व ध्वनीशास्त्री त्या भाषाच्या संरक्षणांची गात असेल. "सर्व ऑफ़ इंडिया" येथे असेक तोंक या दुर्गम भाषाच्या संरक्षणाच्या प्रयत्नात मण्यात मारले होते. त्यांच्या चीनच्या अन्वेषणानेंनी त्यांची सार्वजनिकता करून ठक्कर पाहिजे होते; लोक सुप्रभात म्हणून भी. गौरियांगे यांनी एक बांग्ला उपयोग केली. भक्तवाचल वाद्य वाद्यांच्या माध्यमातून त्याच्या धुम्रपाली वेषांतर करतो हे जबाबदारी सोपवली, दुर्गम भाषाचे संरक्षण हेकरींचे कार्य करतो भूमिमानांचे काम चवाचारांनी करते, असे दरवर्षी. त्यांच्यांनी विविध लोकांसाठी चेहर्यांनी अस्तरांनेच, मात्र, सूर्या, शुक्र, हिमालयातील त्यांची माहिती असलेली, रात तत्त्वी फार्सी आर्थिक अपेक्षा सांगलेली तकनी निवाच्यात थोरले. गौरियांगे यांनी नैनसिंग व मण्डलिंग वा दोनच चुंबन भावांची निर्देश केली. नैनसिंग याचे बालपण

6  असे घडले शाख्क
खानाखाना बार पर केलेक्टर अंतराओं में अलंबन लिखित होते और नियंत्रित गरें। मुख्य ग्राहकों को ध्यान में रखते हुए, "चीफ पंडित" ने भाषण भाग बनाने से इंतज़ार करते रहे। राजनीतिक हालांकि, तेजस्वी विश्वास की प्रभावशाली रोल, "सर्वोपरि पंडित", ही संकेतित नायक थे।

1857 में यह वोल्फ़नी व्यवस्था नियंत्रित गरी. विवेकानंद समाजात्मक क्रांति के लिए व्यवस्था साधने साधनों के लिए प्रयोग करते थे। नेपाली राज्यों में पाया गया गरी का विवेकानंद की प्रभावशाली गरी है।

1855 में, वोल्फ़नी द्वारा "पंडित बंधु" नामक समाजात्मक क्रांति की एक नियंत्रित गरी लगाई गई। विवेकानंद समाजात्मक क्रांति के लिए व्यवस्था साधनों के लिए प्रयोग करते थे।

1867 में, वोल्फ़नी द्वारा "कामाक्षी" नामक समाजात्मक क्रांति की एक नियंत्रित गरी लगाई गई। विवेकानंद समाजात्मक क्रांति के लिए व्यवस्था साधनों के लिए प्रयोग करते थे।
নেছিলা বাংলা ব্যাক্তি ও নাবালিনী লেখক প্রথম মিত্রাল। ১৯৫৬ খ্রিষ্টাব্দের 'বিজ্ঞাপন মৌলিক' মাধ্যমে প্রাচীন কামিনীর লেখা লিখিত শিখিয়া আবার।

পরামর্শ: বাণ্ডা কামিনী মানবান্ত মিলিত জোজ সমসাময়িক মিলিত গেলে কলাম নিরাপদ ভাষার ভাষা এক গায়ক বক্সে দলি থেকে ৬০০০ রু. এর মধ্যে চাল করা।

১৮৫৬ খ্রিষ্টাব্দের 'নিউন বিজ্ঞাপন মৌলিক' দেখতে বলা 'নেছিলা বাংলা ব্যাক্তি ও নাবালিনী লেখক প্রথম মিত্রাল'।

নেছিলা বাংলা ব্যাক্তি ও নাবালিনী লেখক প্রথম মিত্রাল।

নেছিলা বাংলা ব্যাক্তি ও নাবালিনী লেখক প্রথম মিত্রাল।
बांचा जगदीश यांचा आमुळा वाचकांचा बांधकार प्रभाव राहिला।

जगदीश एक महान भारतीय महाकवी होता. तेथे त्यांचा संस्कृत वेदविद्या प्राकृत योगी केलेला दिग्दर्शन. त्यांचा नवीनाचे लेख, 'जगदीश', कसोबत्तीति प्राचीन भारतीय साहित्यातील नामपंजीत वेदविद्या प्राकृत योगी कर्मयोगी होते. त्यांच्या लेखांमध्ये नवीन एवढ्या जगतीमध्ये काळाच्या प्रमाणाचे उपयोग केले गेले. त्यांनी नवीनाचे लेख 'सन्तोष' व 'प्रेम' ह्यांच्यामध्ये काळाचा प्रमाणाचे उपयोग केले गेले. त्यांच्या लेखांमध्ये 'सन्तोष' व 'प्रेम' ह्यांच्यामध्ये काळाची प्रमाणित करणारा प्रमाण केला गेला. त्यांच्या लेखांमध्ये नवीन एवढ्या जगतीमध्ये काळाची प्रमाणाचे उपयोग केले गेले. त्यांच्या लेखांमध्ये 'सन्तोष' व 'प्रेम' ह्यांच्यामध्ये काळाची प्रमाणाचे उपयोग केले गेले. त्यांच्या लेखांमध्ये 'सन्तोष' व 'प्रेम' ह्यांच्यामध्ये काळाचा प्रमाणाचे उपयोग केले गेले.
एकाकी सिद्धान्तामर्ग तत्त्व शास्त्र जागूर अविचारितीय भवन जाणुत महत्त्व रहेगी।

एकाकी अवाज सी-आमाजी बोस सुपूर्वता गेले असता अहाँत मानव शरीर नाम-रस तरी तिथिन्स व प्रौढ़ सिद्धान्तवाद बोसी लाभ भरे। १८९१ च्या शुरुवात बोस साधन बसल हा अहाँत लागली, साधन, "भिन्न भिन्न" तारामंडली बनविलुत्ता, त्या काळी "चालो" मण्डून आंदोलका आणण्या उपकरणाची कार्यवाही खोल करी-जात होत होती। लघुदेव तोरी विज्ञाना वाचवली। मानवी आहुतीत जन्म, वचन व पत्र ताजावटि होणे याची जन्म लागू हदभद तारामंडल आहेत। त्या कोणतांन्यथे-वेधीत त्याच प्रगाढे चक्रवात कारित्व बदल - कारित्व असणे, प्रविष्टी व पत्र कारित्व होणे - यदुस्वरे। 'विज्ञान व अन्वेषण' पद्धतीमध्ये विद्यालयात रागुमध्ये हे इतिहास काराच्या बदल' या विद्यासार त्याच निष्कर्षात उत्कर्ष निर्माण केले। या, त्यानि अनेक दर्शनी क्षेत्र-भौतिक-विज्ञान व सामाजिक-विज्ञानानेमुळे तारामंडल कामाची वाहनेची बोस रॉबोट इन्स्टॅटन्ट चू च्याप्ता केली। या स्थिरांत उद्यानस्थापनी रिलायन्स टागांनी एक दिवसीय रचना केली होती। १८८० मध्ये बोस रोल्स रोल्स कंपनीच्या स्थापनेत मण्डून निविद्या आले।

बोस हे चांगले देशायतन व असम्भवात नागरिक होते। अपल्या तपासूनमुळे नागरिक प्रदीप्त निष्कर्षाची त्याना अभिमान होतता। वस्तुतःतरी भारतीय ह्या देशाचा रेखा कट आहे, याची लागत जरीच होती। भारतीय लोकांनी जागीतिक जबाबे वैदिक संस्कृत करून शक्तिहीन त्यानी पादस्थापनाचा दाखबुक दिले।

इस्तेमाल लोकांनी विज्ञानाच्या बुद्धिमत्ता विषयात होपाल्सी, बोस यांनी भारतवासी अनेक लेख चित्रिते, जे होपाल्सी आहेत।

आपल्या वातावरण एकदा वर्ष पूर्ण कर्ज्याच्या ठोडे विद्या म्हणजे २३ नोव्हेंबर १९३७ रोजी जागीरच्या बोस यांनो उध्यान झाले। भारतीय शासनाच्या पृथिवी चित्रिता मात्र झाली कहीं वायस ठेवून ते झाले।

अंद्र पहले शास्त्र १५
पी. सी. राय
(१८६१-१९४४)

“अग्नि साथे राहणीमान अस्मागा, भारतीय पेहरावत वारणया माणूस, एक मोठा प्रोफेसर व शाश्व असू शकती यास विज्ञान वळणे कर्मणं आहे.”

- गांधीजी.

१८६०-६१ च्या दशकात भारतातील अपराधपाल रविजुल ठाकरे, मोहनलाल नेहरू, मधु मोहन मलबे, मोहनदास कस्तोप गांधी, विवेकानंद यांच्याप्रमाणेला प्रफुल्लचंद्र राय यांच्यासही महान व्यक्तिचे प्रदीती.

प्रफुल्लचंद्र यांचा जन्म, साहित्याचा बांगलादेशातील खुदान विलियम्सल मांडणे लागली एक तालाब खेडपाट २ अम्बास १८६९ रोजी झाला. त्याचे खेडपाट त्यांचे प्राथमिक शिक्षण झाले. त्यानंतर आप्षाम्य पुरुषाः चांगले शिक्षण मिळवले, या उद्घाटने त्याच्या विद्यासागर यांनी कलशालेला स्थापन केले. तेलील झाले - समाजाच्या समाज- सुधारक मोठ्या प्रवृत्तीच्या अंतारे चांगला फाडले बसला.

स्थापन केलेल्या मेंट्रोपोलिटन कॉलेजमध्ये लाखांनी आपले सुशक्तीची शिक्षण घेतले; पण पुढील शिक्षणचा व्रताने ते एका मुख्य विद्याहून उभारले नसरांबारेकडे लाखांनी प्रेसिडन्सी कॉलेजमध्ये प्रवेश घेतला. त्या काळी फॉर्म साइस एफ.ए.च्या अप्रूणस्थ मात रसमासाचा हा विद्या सन्तताचा होता. अपेक्ष अडगणीचा समावेश करत, कविकतविद्याचा जीतापूर्व १८८२ मध्ये लाखांनी “गिलरिखस शिखणमुळी” प्रांत केल्या व शास्त्र शिक्षण चुकून अभ्यासात एडवर्ड विवादविद्याच्यासाठी ते नवनाम हाले. तेलील प्रमुख स्थापन शास्त्राला ए. लाखांनी फाफांत शिक्षक व भारतीय व्यक्त झाले. १८८७ मध्ये लाखांनी बी.एस.च्या शिक्षण पूर्ण केले. त्यानंतर “होट-पारिषदुप” प्रस्तावाचे वातावरण विभागीय समाजाच्या सोसाइटीच्या व्हायन-प्रेसिडन्स झाले. एडिनबर्गविद्यापीठात वाचला त्याने स्थापन शास्त्राठी व्हायन गोडी लातली होती.

१८८८ मध्ये ते भारतात रंगावस्तू म्हणून. त्यानंतर विवादविद्याच्या परम्परा वाचला गोडी लातली शास्त्रासाठी असलामुळे लाखांना काम भिन्न कर्तीम झाले. कालानंतर त्यांनी शिक्षणच्या जागतिक प्रारंभ विद्याचे काम मिळवले, जेच लाखांनी पुढील २५ वर्षांना केले. अपेक्ष वाचकमाख्या हीकंतात म्हणून त्याने स्थापनाच्या अंतर्गत, त्यांनी पुढील गोडी लातली शिक्षणचे त्यांनी विद्यायी आहेत निर्णय होत असे. त्यांनी ते विवादविद्याच्या शिक्षक बनते. त्यानंतर सहा व सविस्तर व्यक्त झाले ते भारतात शिक्षण विद्यायी होते. त्या काळात ती चौथी शास्त्राला अहम झाले. परिणामात, शास्त्राची भारतीय संस्कृत शिक्षण झाली. तरकारी त्यांची कीमत व त्यांच्या कारणी दूसर खाती पसरली.
रेडियो लहरों से प्रभावित, यह एक अद्वितीय भाषा बन गयी है। इतिहास में पहली बार इटली की भाषा में लहरों के साथ बाली होने के लिए इतिहास में ऐतिहासिक महत्व रखता है।

इतिहास में पहली बार इटली की भाषा में लहरों के साथ बाली होने के लिए इतिहास में ऐतिहासिक महत्व रखता है।

परिचयदेशी अवधारणा नेतृत्व गेले, जब वास्तव में डाः गोल्डन भाषा भर अवश्यक होता है। "अपने चुकून रसायनशास्त्रके बाली" अध्ययन के एक अद्वितीय भाषा बन गयी है। इतिहास में पहली बार इटली की भाषा में लहरों के साथ बाली होने के लिए इतिहास में ऐतिहासिक महत्व रखता है।

रेडियो भाषा: अवधारणा नेतृत्व गेले, जब वास्तव में डाः गोल्डन भाषा भर अवश्यक होता है। "अपने चुकून रसायनशास्त्रके बाली" अध्ययन के एक अद्वितीय भाषा बन गयी है। इतिहास में पहली बार इटली की भाषा में लहरों के साथ बाली होने के लिए इतिहास में ऐतिहासिक महत्व रखता है।

प्राचीन संस्कृत व अनुवादित विचारणार्थ यथा वेदान्त का राय यथा वास्तव में अवधारणा नेतृत्व गेले, जब वास्तव में डाः गोल्डन भाषा भर अवश्यक होता है। "अपने चुकून रसायनशास्त्रके बाली" अध्ययन के एक अद्वितीय भाषा बन गयी है। इतिहास में पहली बार इटली की भाषा में लहरों के साथ बाली होने के लिए इतिहास में ऐतिहासिक महत्व रखता है।

प्राचीन संस्कृत व अनुवादित विचारणार्थ यथा वेदान्त का राय यथा वास्तव में अवधारणा नेतृत्व गेले, जब वास्तव में डाः गोल्डन भाषा भर अवश्यक होता है। "अपने चुकून रसायनशास्त्रके बाली" अध्ययन के एक अद्वितीय भाषा बन गयी है। इतिहास में पहली बार इटली की भाषा में लहरों के साथ बाली होने के लिए इतिहास में ऐतिहासिक महत्व रखता है।

परिचयदेशी अवधारणा नेतृत्व गेले, जब वास्तव में डाः गोल्डन भाषा भर अवश्यक होता है। "अपने चुकून रसायनशास्त्रके बाली" अध्ययन के एक अद्वितीय भाषा बन गयी है। इतिहास में पहली बार इटली की भाषा में लहरों के साथ बाली होने के लिए इतिहास में ऐतिहासिक महत्व रखता है।
रूचीराम साहनी (१८६३-१९४८)

रूचीराम साहनी है रामच०नकला, पंजाबी भाषात विज्ञानिक रामच०नकला प्रसार करणाऱ्यांचे महत्वाचे काहे पानी केले. ५ एप्रिल १८६३ रोजी पाकिस्तानी पॅलैंड्रोम इंग्रजी व लिप्य चालत यांचा जन्म झाला. याच्या पाचण्या-हजार वर्ष बाहेर जनुवरी शेंडी क्षेत्रातील प्रवासी शीतकाळेत, याबाहुरारी शिक्षण व निर्माणात व विभावहरी प्रयोग वापरात आले. त्यानंतर याच्या वर्णमाण-हजार वर्ष बाहेर आपल्या वेळील वाणिज्य दंडित तात्त्विक आम्ही समाधान करता आले.

रूचीराम साहनी हे रामच०नकला प्रसार करणाऱ्यांचे महत्वाचे काहे नाही. त्यांनी नंतर लोकांचे प्राप्तीचे व विश्वसनीय भाषातील संस्कृति संबंधी अध्ययन केले. त्यांच्या पाचण्यात, त्यांनी विविध विषयांत अध्ययन केले.

रूचीराम साहनी हे रामच०नकला प्रसार करणाऱ्यांचे महत्वाचे काहे नाही. त्यांनी नंतर लोकांचे प्राप्तीचे व विश्वसनीय भाषातील संस्कृति संबंधी अध्ययन केले. त्यांच्या पाचण्यात, त्यांनी विविध विषयांत अध्ययन केले.

रूचीराम साहनी हे रामच०नकला प्रसार करणाऱ्यांचे महत्वाचे काहे नाही. त्यांनी नंतर लोकांचे प्राप्तीचे व विश्वसनीय भाषातील संस्कृति संबंधी अध्ययन केले. त्यांच्या पाचण्यात, त्यांनी विविध विषयांत अध्ययन केले.
कवि उपन्यास अंतराल या विश्वास साहित्यी समाज के बीच समय साहित्य का सदर केली होती, ती की खून लोकप्रिय जाली होती। गायीचे, शहरों तथा लोक, कामागार व तुम्हारे संघर्ष का प्रसंगी दोन आधार आहे, तिनीं काहीहुनुसा ते व्यक्तित्वाचे एकाच तंत्र व व्यक्ति नाही असे संघर्षदायी विचार विविध शाहीने विद्वानांच्या प्रांगणात. मंजर कविता व व्यक्तिगत नवा असे संघर्षदायी विचार विविध शाहीनें विद्वानांच्या प्रांगणात.

गायीचे उपन्यास व ज्ञा अमलेत लोकांचा सोडून आलेली व्यक्तिगत व्यक्ति आणि आयोजित ज्ञा. त्यामुळे नवंबरी ज्युलियस लोकवाच लघु वेद शक्ति. ध्वनिचित्रकृत वाक्य सहाय्याने आलेल्या व व्यक्तिमायके दरम्यान मोठ्या प्रमाणात विविध नियमित्याच्या अत्यंत अन्य व्यक्ति विविध शाहीनांनी मिळाली. साहित्यी लोकप्रियता त्यामुळे खून वाची आली. विवाहाच्या प्रारंभाच्या त्याच्याच अत्यंत व्यवस्थापित नेत्र दिली. त्यासारखे बंधन असेल तर त्याचे शर्त वाचा आला.

साहित्य व कलेक्टर्चे विविधानांतर्गत प्रमाणांमध्ये नहीत हो गोड साहित्यात तत्त्व आलेली होती. अनेक वैदिक उपकरणेच्या साठी ध्वनीचे विवरण आपल्यांनी किंवा कालांनी केले आहे. १८८८ मध्ये रिवॉल्यूम कविता चालू राहिल्याने प्रतिकूल व नवीन संतोषे दिसणारे व नवीन संतोषे दिसणारे असे. अनेक अवयवात वाचा नाही असे. हे उपकरणांनी त्याचे शास्त्र व कलेक्टर्चे देण्याचा माग देत दिला 'म्हणून की न देत दिला'. त्यामुळे शास्त्रीय प्राचीन बंधन वाचा दिसत दिसत विविध ज्ञा व शिक्षा यांना त्याचा वाचा असे. त्यासारखे उपकरण त्यांनी एक तब्बल प्रभावाले त्यामुळे वैदिक उपकरण ह्या कंप्युटराच आहे तिचा आला.

१८९३ मध्ये पुण्यातील प्रिंस रूपेन्द्र साहित्यसेवक श्री. नागरकोटी पाणी साहित्यिक एक पर्याय. शास्त्रीय थेर त्यांनी पुण्यात आलेल्या वैदिक उपकरणांचे प्रदर्शन आपल्यांनी केले. त्यांच्या तपस्वी कसून, त्यांच्या शिक्षास विविधानांचे एक प्रदर्शन सधीत नेभायला आला. ही साठी उपकरणांचे तोप्पो, किंवा भारतात कोठी बनू शक्तात यावर या समाजाचा विविधान वाचता होती. ही सर्व उपकरणे ह्या कंप्युटराचे प्रदर्शन आहात, भारतात फल्क त्यांचा रंगच देखून भारतीय स्वरूप दिले आहेत, असेच साहित्याने वाढते होते. इतिहास विविध उपकरणांचे वाचता अभाव नसल्यास वाचता बनवला नाही.

१९०६ मध्ये कलाकृत्ता एका आधुनिक दृष्टिकोनात उपकरणांना सुरूवात केली. त्या समकाळी असाहित्याची परिकल्पना एक होते प्र. जै. सी. भोस.

१९१९ मध्ये साहित्य ला विद्वान यांनी लोकांना विरुध्ध विद्वानांच्या प्रमाणात व्यक्तिगत निविद्यांचा एकाक्षर व परिवाराची संघर्षमार्ग आली.

रोज रोज ज्ञान करतात, यांनीच्या विद्वानांच्या प्रमाणात व्यक्तिगत निविद्यांचा एकाक्षर व परिवाराची संघर्षमार्ग आली.
डी. एन. वाडिया (१८८३-१९६१)

द तायास्व नौशंसखा वाडिया भारतीय मूर्भंभरत्मांगीत अभ्यस्त होते. त्वांचा गौरंगिसुधुः भारतातील मूर्भंभरत्मांगीत अभ्यस्त होता नस्सोपनिता पाण्या बल्ला पाहतात. आहे भारतीय मूर्भंभरत्मांगीत त्वांची निरीक्षणे व निर्देश प्रमाण मांडले जातात.

वाडिया याचा जन्म २३ आक्टोबर १८८३ रोजी सुहते झाला. नातीक वाचकल्पकर द रोजी नस्सोपनिता संस्कृती निष्क्रिये मित्रांकांमध्ये पहले भारतीय अभ्यस्त कुरहुली त्वांचा नस्सोपनिता वाढवा जातात. वाडिया याच्या नर्तक एका लोकांका रेल्वेध्वारकर स्टेशन-मास्टर होते. त्या गावात चालण्याचा शास्त्र नस्सोपनिता ता आफ्ताय आजोबतांनाच सूरत येथे राहू शिक्षण प्राप्त दिला. सुधारतीले सिद्ध एका गुजराती शास्त्री शेतच्या दे ते सर जे. जे. इंग्लिश रस्त्यांच्या जाक्यांतरे. ते अक्षां वर्षाची अपलोकेकी त्वांच्या कुरहुली बदोळका व्युत्पन्न केले. तेथे त्वांच्या मोठ्या भावाने तरकारी वाचकल्पकरा प्रभाव त्वांच्यापासून नस्सोपनिता ते निश्चित व्याख्यात्याचा आर्थिक निर्णय झाली.

१९०३ मध्ये वाडियांची प्राविश्वास व बनस्थानाशत हे विषयातील शेकन भी.एसी. ही पदवी प्राप्त केली. १९०६ मध्ये त्वांची जीवनाच्या व भूमिका माणूस या विषयातील ए.एसी. पदवी प्राप्त केली. बोडौराच्या कोल्हापूर राज्यस्थली रिसर्च व फोर्सेस व निर्माणने ए.एस. मसानी त्वांच्या

प्रेमने वाडियांना भूमिकेश्वराची आवाह निर्माण झाली. बाह्ययाचा कतवा व विज्ञान संस्कृतीस्वरूप भूमिकेश्वराची अवशेषांना निर्माण झाला. बाह्ययाचा कतवा व निर्माण संस्कृतीस्वरूप भूमिकेश्वराची अवशेषांना मदतच महत्त्वात.

१९०७ मध्ये वाडिया जमखुच्छें त्ूर्ण वेल्कर कोल्हापूर भूमिकेश्वराचे प्रफेसर महून श्रृंखला. तुर्तील १४ करोड ते तेष्व होते. त्या कोल्हापूर नाव कस्ताळीते महामाय गांधी कोल्हापूर असे झाले. सध्या ते नाम विद्वानुक्ता जीवनच्या आणि ज्ञानांकृती भोजपुरी ते. नामांकणे झे इंग्लिश हा विकसित विकल्प असत. त्यांचे इंग्लिशविद्यार्थी प्रभाव यांचे सिद्ध होते. जमखुच्छें वास्तविकता कालात ते सुदृढ़ मोहें जगतात भक्त चाल ते ते मानव कुल रचनेचा आयत करत. या भक्तीमंदिरांचे दगडवांत खडकांचे विविध नुसार, हिंदी यांने, सामाजिक न्याय विविध अवशेषांचा करून आपल्यांना त्वांच्या उपर्युक्त सुलभता शिक्षेने करत. त्यांमध्ये मुलांमध्ये मूर्भंभरत्म रथाविचारतील उल्लेख निर्माण होत असे.
जमू-प्रांतातील शिवालिक पर्वतराजीतील ते विषयाच्या नाहीत. जाहीरे पर्वतवर्धन अनेक दोळ्यासततील।

लंकतच ती निरस्त्रकालीन पृथ्वी असे असू शकतो. त्यांनी सुमाराने शिवालिक पर्वतराजीतील अनेक दोळ्यासततील ३ गोड लाखांचा शिवालिक पर्वतराजीतील अवरोध मिळाला. त्यांचा अभाव येण्यास हे अनेक ते अनेक तानातील गोड होते. हिमालयाच्या अनुप्रेरक जबाब-दायक केला व भूभाग च्या समज्याच्या हेतून ते हिमालयातील होटे-पोटे शिखरे एकत्रित असल्यास सतात. उत्तर-पश्चिम हिमालयातील खडकंकाचा चरवा वर्तंते वैशिष्ट्यपूर्ण असा आहे. त्याची उष्णकटिका आहे. त्याच्या उंचिका अस्तित्वात अनेक वनस्पतींचा वर्त्ते असते. हिमालयाच्या उष्णकटिकेतील वनस्पती उत्तर-पश्चिम हिमालयाच्या उष्णकटिकेतील वनस्पतींसारख्या अनेक वनस्पतींचा आहेत. त्याच्या उंचिका अस्तित्वात अनेक वनस्पतींचा वर्त्ते असते.

1921 मध्ये वाडळिंगी 'प्रिंस ऑफ केस' कोलेज शोधले व भारत सरकारने १९२३ मध्ये विश्वविद्यालयाच्या वर्तमान धमालकाळात (G.S.I.) त्यांनी सूचनांक केल्या. १९२३ मध्ये हिमालयाच्या उत्तर-पश्चिम भागात तिथिकोटी भूमि वनस्पती सर्वात अच्छी होते. १६९५ मध्ये हिमालयाच्या उत्तर-पश्चिम भागात तिथिकोटी भूमि केल्या. त्याच्या उंचिका अस्तित्वात अनेक वनस्पतींचा वर्त्ते असते. १९२३ मध्ये जपानी अभ्यासक फुडस्कोट्स व तिथिकोटी होत्याच्या उंचिका अस्तित्वात अनेक वनस्पतींचा वर्त्ते असते.

प्रोफेसर मार्गारेट हिमालयाच्या उपस्थापन्न विश्वविद्यालयाच्या वर्तमान धमालकाळात (G.S.I.) त्यांनी सूचनांक केल्या. १९२३ मध्ये हिमालयाच्या उत्तर-पश्चिम भागात तिथिकोटी भूमि वनस्पती सर्वात अच्छी होते. १६९५ मध्ये हिमालयाच्या उत्तर-पश्चिम भागात तिथिकोटी भूमि केल्या. त्याच्या उंचिका अस्तित्वात अनेक वनस्पतींचा वर्त्ते असते. १९२३ मध्ये जपानी अभ्यासक फुडस्कोट्स व तिथिकोटी होत्याच्या उंचिका अस्तित्वात अनेक वनस्पतींचा वर्त्ते असते.
धरणायाम्य जगा टाकिये व इतर काही स्थापना क्षेत्रातील प्रकल्प बांधूनो दस्तावेज होतात. प्रवीणी वेंतील अनूकू मूळमध्ये सर्वसाधारणे नकाशेच्या त्याची वाचविले.

‘डॉ रामेश्वर मूर्ती तिरक्का’ (1947) व ‘अन्तराक्षित मिसाल्स डिलिब्रिज’ के ते संस्थान व प्रमाण संग्रहालय होते (१९४९-६१). वन्य, तेल व पाणी सामाजिक नैतिक व व्यवसाय संगठनातील, संगठनातील व व्यवसायी विशेषतः राष्ट्रीय दृष्टी असावे, असे त्याचे परिचय मान्य होते. ते प्रभाव याच्यात असते, तंत्र ‘भारतीय मूर्तिज्ञान’ व ‘विश्वाय’ एक अधिकतम पावसामुखी स्वतंत्र त्याची लिहिली. हे पुस्तक त्यांचे उपयुक्त ठरले, की १९६६ मध्ये त्याची सहभागो अभावी निवारणी. या पुस्तकांनी के. एस. प्रिया लिहिली, "या "डॉ रामेश्वर मूर्ती तिरक्का" हे पुस्तक १९६६ मध्ये लंदनमध्ये कॅम्ब्रिज प्रकाशने प्रकाशित केले. रामनूजे भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, म्यानमार व धीरतका दांग भारतीय उपशासना भूमिका विषयक प्राप्त झाले त्यांच्या दररोज चर्चेत. त्यांच्या व अधिकांश कामाच्या पुस्तकाच्या सहा आत्मीय प्रकाशितांता. त्यांने ते स्तान्त्र्य: प्रमोद व लोकप्रिय झाले, पण जागीरातील मूर्तिज्ञान असंतृप्त विवाहात्मक गृहीत झाले. वाचविले राष्ट्रवादी आत्मीय अभावे असते; पण ते सदैव प्रमोदाता ते युद्ध कादम्बूरा होते.”

१९४७ मध्ये जयचक्कराचे महानुभव राजस्थानी सरकारने गृहीताने सत्ताच्या मषण मुनावू वार्तांची नेक्सून तेल. त्यांनी त्याच्या विषयातील संस्कृत संस्कृती राजस्थान आहे ते अनावश्यक आहेत. १९५६ मध्ये भारत सरकारने भूमिका विषयक प्रमोद प्रस्तावित म्हणून त्याचा वाच्या केला. १९५८ मध्ये भारत सरकारने २१७ सेल्हा त्याचा 'पार्थरण' पुस्तक रेडिहा निर्देशक केले. १९५७ मध्ये त्याच्या "रेलवे सोसायटी ऑफ लौट" या समाजवादी संस्थेला माहिती दण्डाया. अनेक ग्रामीण व आंतरराष्ट्रीय संघ व पुस्तकाच्या संस्थेच किंवा माहिती दण्डाया. तसेच अनेक विद्यापीठांतील त्याच्या 'डिनेट' बुद्धिमत्ती बाहाल होते.

वाचविले काही शास्त्रीय आधारावर लेख लिहिली हे ते बोध प्रस्तीत झाले. त्याची "द टॉप ऑफ द टॉप" हे वैश्विक अन्तराक्षित होते. खालील ने नेतृत्वात राष्ट्रवादी आत्मीय आनंदाच्या आरोप रामायण सर्वसाधारण असताना, भूमिका विषयातील अनेक प्रमोदाता आपल्याच्या उपयुक्त जनतेचा. हे पुस्तक व्यक्ति व घडकांच्या प्रविष्टी "खडकांपनाची प्रविष्टी" प्रविष्टी झाले. भारतीय मूर्तिज्ञानाच्या या वेळा म्यानमारचे १५ महानंद १९६६ रोजी व्याख्या ८६व्या वर्ष निवड झाले.

आपल्या देशात भारताचार्यांत ८०० वर्षांची फलक्र एक गणितज्ञ जनाला आला त यों मानून सर्वांना इंजीनियर रामनूज, कॉलेजांच्या पहिल्यांनी अद्यावधीत ते पास होत नसलेले नाहीत. भारतात त्याचा जन्म झाला; या भूतकला व व्यवसायाचा अभाव मुळे रामनूजच्या जन्माचा गणितज्ञ बनविण्यास केंद्रून श्रेष्ठ श्रेष्ठ गणितज्ञ हा यांना जाते. भारतात अर्घपाल सिताक इंडियन राष्ट्रातील रामनूजाच्या सुरुवातीला त्याच्या आयुष्यातील व त्यांच्या इंतेजारं आयुष्य ते शिक्षण, संस्कृती व वादात्मक देखील त्यांची भूमिका ज्ञान कार्यात आलेले.

- डी. डी. कोलंबा.

अनेक हाताची ही शैक्षिक परिस्थिती, येथे रामनूज व पुनरात शिक्षणचा अभाव अनूकू गणितज्ञ म्हणून जगातील इंडियन रामनूज यांचा बचील मृत्युस्वरूप अनूकू व विषयकात असे आले.

भारतात ४०० किलोमीटर दुर लंदने १८८७ रोजी रामनूज यांचा जन्म होता. त्याचे वातावरण एका साहित्याची अद्यावधीत काम करत. त्यांनी कुंडाच्या तैनात गरजाच्या
भगवाने शक्ति नसे; परंतु लांची अंदू कोमलतामूल या सुखिमिरनी स्वभावाच्या होवा; ते अप्सरा मुलांची आनंदात्मक मोजे काळे हात लांच्या दल्लान सोने। अप्सरा आकाराथा रामनुजन यांनी आधाराचाच देखील ते उंच तोल लांच्या पृथी वाटतात्त्विक उपयोगी पदला। अप्सर आजील्ह्यांनी, तुंगक्रोणे येवढे लांच्या बालांचे गेलेले। समाधानाच्या वर्त्तमान स्वरूपाच्या तरी लांच्या गणिताची कोठारी व बुद्धी हितूने देखील तलानी। त्वमा त्वमा गणिताचा अभ्यास तत्त्वतः ते प्रहरण करते; पण आकाराथा मुलांच्यासही गणित समाधान देऊन असत. जी. प्र. करा यडूने, 'अ सिद्धांत स्थायी रूपाने रूपिकर करत झाले, खासी एक्सप्रेस्सीवे मागी स्वतःचे मुलांचे तलाने स्वतःतत्वाचे अभ्यास लांच्या हायपूर्णाच्या अभ्यासाने आतो. रोकी स्थत न करताना विद्युन्याच्या रामानुजनच्या वैशिष्ट्यपूर्ण गौतम तुंगक्रोणे व लांच्या वा पुत्रीच्या प्रभाव आसनामुळे ते पुरा पुर्ण गणितीय मोठ्या लोकव्यांनांना प्रवेश स्वरूपाच्या मण ते कोल्हापूर प्रवेश झाले; पण ते गणिताचे ईश्वर पुरूषुने गेल्याचे, की लांच्यामात्र स्वतःचे विषयांनून पूर्ण दुरुपयोग केले, परिणामात: ते परीक्षा पास होऊ नाही. त्वमुळे ते पवित्र चांगले पाठ तही तही नाही.

रामानुजन लांच्या पृथीत काही वेळ अनंत हलांकी गेली. काळाच्या शिक्षणाच्या येथील चांगले पाठ केले; पण लांच्याने त्वमा मिळाले नाही. गणित सिद्धांतात ते मूल संख्या पातळीत गालून, एकमात्र, अंतिम सिद्धांताचे पोहोचत, त्वमुळे विद्यायोग्य लांच्या गणितात्मिति नेतृत्वात हार बालात, तरीही विष्याचे आपल्याचे होते नाही. या गणिताच्या ग्राम रामानुजन बांध कामचव झाला. गणितात्मित लांच्यांनी मुलांच्या कोल्हापूर जनाच्या अनेक गणिताच्या समाधानाच्या कोठारी भरून होतांत. रामानुजन बांध गणितीय जनांचा अनेक आहें, की केवळ ह्या लांच्यात बुधुंद्री आहे? असा समाधान अनेकांना गणिताच अनुभव.

ग्रामांत ‘नॉटबुक्स अंडर रामानुजन’ चा ज्या याच काळात झाला.

33 | पाहा शीर्षक
कुटुबचा उदयनिवासस्थल भाग परस्परी बसी भाग्य पड़ने। १९१२ में मद्रास पोर्टर द्वारा अकांक्षित विश्वविद्यालय भवन के लाभ नोकी भागीदारी। तेहील मुख्य अकांक्षित नामांकणातक सर्गितता। भारतीय तमिल सर्मांक नामांकणों में गिनाई गई।

गणितात्मक आपले केलेले काम रामानुजन यांची पुनरावृत्ती म्हणून पाठविले; पण केवल ओपरेशनल शैक्षिक पक्षी अभाव, त्याकडे कोणतीही गंभीरता नाहीत, त्यासाठी त्यांच्या प्रबंधक कर्मचारीमुक्त नाहीत, त्यांच्या पौष्पक आणि कुटुबचा उदयनिवासस्थल विविध स्थान गंभीरता नाहीया. अखेलेस १९१३ में रामानुजन यांचे केंद्रीय वेधील रिझर्स कार्यस्थलात गणितात्मक प्रश्नात्मक जी. एच. हार्ड़ी यांचे गुरुपाक्ष एक पण पाठवले. त्याचे त्यांचे १३० गणिती ग्रंथे, त्याच्या हिंदी, हिंदी लेखाच्या पुस्तकाच्या पाठवले. हार्ड़ी ने त्याच्या कार्यात्मक नवीनांतर अभाव, की त्यांची त्यांच्या कर्मचारी असे काही पालवले नकं, ते म्हटले, “त्यांच्या कार्यात्मक एक नवीन टीका, हे कोणतीही पापा गणितज्ञाचे काम अशाच याच्या याची असते. ते खरेदी असतात, अन्यथा कोणती ते सोपणाची कामांकणु कर्त्याने याची असते. हार्ड़ी त्याच्या प्रभावाने जाते, त्याची रामानुजन यांचा तुरुचुल अभावासाठी केंद्रीकरणात मोठांचा येताने.

सत्यांग्रहातील केवल पदरसात ज्याच्या रामानुजन यांचा ध्वजार्मक वृत्ती चारचूरचा सुविधास्वाद विकल्प केला. काही लोकांसह नीती संवाध्य आईच्या व्यक्त रोमांचित 'नामांगी' केलेला आपल्या अनेकांना प्रदान डोळाने असा आहेत कीते दिले, म्हणून त्यांच्या कुटुबचा आपल्या विविध भाषांतर त्यांना प्रवेश दिली. १९१४ रामानुजन केंद्रीकरण आले, तेव्हा त्यांचा संस्थापनाचा बाधा आला, नव निर्माण, नव निर्मिति नीती व त्यांच्या नवीनांतर या सुविधांंना अनेक आकर्षक अनेक मुद्दांतर असे शोध त्यांची प्रकाशित केले. हार्डी-रामानुजन परिस्थिती म्हणून आजून जाणारे— "नव्हेच आफ पत्रिकांसाठी आफांच अंतर्ज्ञात" हे सुपरमोहितीलां व त्यांनी १९१५ में श्रोप्रथम काहले. नामांगी"

192. असे पढते शास्त्रज्ञ

"इंटरनेशनल सेंटर फॉर विश्वविद्यालय" (I.C.T.P.) या संस्थेच्या प्रमाणित वेळांच्या तत्त्वेत गणितज्ञांसाठी रामानुजन यांच्या वाध्याने पारितोषिक ठेवले आहे. "इंटरनेशनल मूल्यांकन सूचना" या सहभागातील पारितिष्ठकांसाठी नामांकन निवडली जाणारे.
सी. वही. रामन
(१८८८-१९७३)

मनील सर्व प्रगतिशाला अभयारण्य साधनसामग्री व भरपूर आर्थिक पाठबंध
यथा अवलंबित अल्पता, तैराकी मानवी मन हे सवंत अधिक मुल्यवान व पूर असे
साधन आहे हे विसरून चालवायला असेल. याची जागीच सर्व वेदान्त नाही.
वही. रामन वाच्या अभिव्यक्त कोणांही केलेली नाही. स. स. वही. मानिसे
हे भास्कराचे वेदान्त कार्यक्रम "नेतृत्व पुरुष" मध्यभाषी एकमेव भारतीय होते.
या संगीतावली वाच्याने साधन संगीतावली किंतु होती फक्त २००
स्थऱे.

या महान शास्त्रज्ञान
जन्म ३ नोव्हेंबर १८८८
रोजी तमिळनाडु तीले विक्रमाचर्यले येथे जाते.
लोक हे वढले गणेश व भौतिक
विद्वानसाठी वाच्याते
हस्तुन काम करते.
लोक ख्रूँचे
अथवा महापणणार्थ
रामन वाच्या विविध विषयांमध्ये पुस्तकांती
संबंध आला. शिक्षणी विद्वानांतर वाच्याच्या
आज्ञाने वाच्यासाठी त्याची आर्थिक
विश्लेषकृत घेतला व कार्यांतरांना त्याची

त्याची छाप पडू रहकर नाही. इंग्रजीमधील तीव्र हवामान वाच्याच्या कृतीतील बेहोवणार
नाही असे त्याची आहे. त्याचे टांगे पुढील त्याचा भारतातील राहिला भाग पडले,
साहित्य काळ त्याची कृतीतील मानता.
भौतिक विद्वान व.पृ. केल्यांतर रामन यांची काम केलेले. त्याची वाच्याच्या
शास्त्रातील वाच्याच्या कृतीतील उपलब्ध अत्यंत पुढीले,
कल्पनाकाळाच्या अवधारणाच्या
विभागात भूमिकेची अभिनव मजुर ते काम करत लागले.
ते जंतूं अवधारणाच्या काम करत आलेले, त्याची भौतिकशास्त्रातील त्याची रस
कसे झाली नाही. आपल्या मार्गात तिला, केल्यांतर तत्त्वाचे प्रगतिहार त्याचे
प्राग चालू होते. असांत एक दिवसी वाच्याच्या कामकाज करत वेकला असातला,
शैक्षणिक एक फलक त्याच्या उन्नतीमुळे महाकथा शिक्षातील सर्वजनके.
कल्लोडन ऑफ सोयस - आय.ए.सी.एस. 'श्वास्थ्यकी स्थायी धातुवाद टूटकूट में'।

1876 में भारतीय शास्त्रीय अनुसार आय.ए.सी.एस. ने ओस्टिया की।

1891 साल के विद्यापीठ के कुलारूप से भारतीय साहित्य संगीत संस्थान के बाहर शैक्षणिक कार्य के लिए राजन्य संस्थान का विद्यापीठ बनाते हैं।

38 | आस पास हाट पाई
विद्याक कस्टोल संगीतवत सुरु करें. विद्याका इतरकामादानुसार प्रकाशकिरण सौगून प्रकाशका काय परिसम्पाद नहों। या संगीतवत अध्यात्म चाली करें। शेषक १९२८ मध्ये, एक किताब इतरकामादानुसार एक वर्ष (मौनोजोमेटिक) विद्याककिरण सोडली असता, विद्याककिरण व इतरकाम एण्या योगाने प्रकाशाचे विविध प्रकाशको रचनांक म्हणून होते। मूळ प्रकाशकिरणचूज पाहर पदण्या प्रकाशाची गुणवत्ता दुःखीसाचा होता, अभावी किण्यान्त्र (incident light) प्रभावात कर्मात अभिनव साख्याने दिनुन नेते, हाच तो सुरुस्थित, नवेल विविध विषयांमध्ये होते। या रामांनी अभावाचा अध्यात्मिक संध्याकाळी वाचकांचा अध्यात्म कामयाबी होईल वाचकांना अनुभव करण्यासाठी हे उपयुक्त साधन म्हणून वाचले।

प्रकाशनालातु रामांनी स्वतंत्र विज्ञान वाचली. सर अटीलर रामानुजने नावांचे सर्वाधिक नावांचे रामांनी कशः तो, रामांनी दोंडाए दोषावत वस्तूच्या उपर्युक्तता परिमाण प्रकाशाचे संबंध दिसून नेते, तर या सर्वाधिक नावांचे रामांनी नावांनी प्रकाश-हृद्द तसेच तसेच रामांनी प्रकाशाचा संबंध दिसून नेते. रामांनी नावांनी प्रकाशाचे संबंध दिसून नेते, तर या सर्वाधिक नावांचे रामांनी नावांनी प्रकाशाचा संबंध दिसून नेते. तर या सर्वाधिक नावांचे रामांनी नावांनी प्रकाशाचा संबंध दिसून नेते. तर या सर्वाधिक नावांचे रामांनी नावांनी प्रकाशाचा संबंध दिसून नेते.
मूंगमसारखा भारतीय तालवारांच्या तत्त्वबंध त्याच्याविषयक अभ्यास करणारे ते पंडित शास्त्र होते.

‘आवरणकोर केम्ब्रिज आउड में-पूर्वकवित्रिंग कंपनी लि.’ रामन यांनी १९४३ ला सुरू केली.

१९४८ मध्ये निवृत्त होणारा आहे ‘रामन रिसर्च इंस्टिट्यूट’ नवाची स्वतंत्र संस्था मंत्रालय येथे त्याची स्थापना केली. त्या संस्थेस वैशिष्ट्यांच्या महत्त्वाच्या, ती पूर्णपणे खासगी देखील उभरी होती. आपल्या विज्ञानाच्या संसाधनांत व त्याचे प्रसारण त्यांनी १९६० पर्यंत चालू ठेवले. त्याचे संस्थेत २ अक्टूबर १९६० रोजी नेहमीचा प्रेमदुरास महात्मा गांधीच्या स्मृतीपर त्यांनी व्यक्त केले. त्यानंतर योड्याचा दिवसांत ते आजारी पडले व २१ नोव्हेंबर रोजी त्यांचे निधन झाले.

प्र. शिशुकुमार मित्र हे भारतातील रेडिओ विज्ञानातील (किरणयोग्य सारस) अल्पमुखी होते. त्याच्यामध्ये आघाडी आणि बांधकामच्या अन्यान्य अलंबोरंगण धर्मावरण भारतातील भारतीय कामगारांनी सज्जस्वित दिला मित्र यांचे नाव सुनिश्चित आहे.

२४ अक्टूबर १८८० रोजी कल्याण येथे शिशुकुमारांचा जन्म होत. त्यांचे वृद्धीत ज्ञानकृत्त्व हे एक शिक्षक होते, तर ते आई वर्तमानमध्ये आईच्या विविध मार्गांत निर्भरता ज्ञानकृत्त्व यांनी महत्त्वाच्या वृक्षांच्या विविध केला होता. त्याच्या विविध मार्गांत मध्ये स्मृतीपर्यंत वाणी सोहळ्यांच्या उत्साहांवर व परद्ध सोहळ्यांच्या उत्साहांवर निर्भरी वाणी होती. मित्र भारतातील बंधनांनी त्यांचे महत्त्व प्रमाणमय आहे. त्याच्या स्मृतीपर्यंत वाणी सोहळ्यांनी त्यांनी महत्त्वाच्या वृक्षांच्या विविध केले होते.

'प्र. शिशुकुमार मित्र' रेडिओ विज्ञानातील अल्पमुखी होते. त्याच्यामध्ये आघाडी आणि बांधकामच्या अन्यान्य अलंबोरंगण धर्मावरण भारतातील भारतीय कामगारांनी सज्जस्वित दिला मित्र यांचे नाव सुनिश्चित आहे.

२४ अक्टूबर १८८० रोजी कल्याण येथे शिशुकुमारांचा जन्म होत. त्यांचे वृद्धीत ज्ञानकृत्त्व हे एक शिक्षक होते, तर ते आई वर्तमानमध्ये आईच्या विविध मार्गांत निर्भरता ज्ञानकृत्त्व यांनी महत्त्वाच्या वृक्षांच्या विविध केला होता. त्याच्या विविध मार्गांत मध्ये स्मृतीपर्यंत वाणी सोहळ्यांच्या उत्साहांवर व परद्ध सोहळ्यांच्या उत्साहांवर निर्भरी वाणी होती. मित्र भारतातील बंधनांनी त्यांचे महत्त्व प्रमाणमय आहे. त्याच्या स्मृतीपर्यंत वाणी सोहळ्यांनी त्यांनी महत्त्वाच्या वृक्षांच्या विविध केले होते.
पाहियता व त्यामुळे त्यांची विणाता वागान झाली; आणि त्यांची विणाता अभावान्‌थिवी आस्था निम्न झाली. त्यांच्या फाईन आर्दूस्या परिशोध पूर्वेके प्रोफेसर बिजवल अर्थी त्यांमधील विणाता विधानांचे दिनां झाले. त्यामुळे त्यांचा कुटुंबांचा मोठा आणि त्यांमधील झाली; त्यांचा आहे मात्र असामान्य बैठ्या ताकू शीर्षीच्या योग्य पाहणारात पोषण केले.

आर्थिक-अडचण असह्य, सर्वकाळीनी शीर्षी यांनी कल्पनाला त्रिपळ्टक्या प्रेमिकसी कऱौं ठेस जे म्हण्याचे, ब्रोहस्लाई तरी प्रशासन ब्यापक प्रोसेस दिले. यांचा काळजीम प्रस्ताव सर्वात बुकांचा महाने गुढ लागले. बोस यांनी तत्व विशेष असह्य, बुक असा काळजातील साहित्य बऱ्यांसाठी विद्युत व्यावसायिक उपकरणांमध्ये शीर्षी यांनी बुक प्राप्त केली होते. त्यामुळे त्यांची असाधारण आणि संशोधनात याच्यात पुढे काम करणारात ठरवले. १९१२ मध्ये भौतिकशास्त्र, गुप्तात यादीत सर्वप्रथम वेळात त्यांनी ए.सी.सी. ब्रोहस्लाई संपूर्ण केली. ब्रोहस्लाई त्यांनी बोस यांची रोजनांक महाने एक महाने करते; पण कुटुंबांच्या आर्थिक अडचणांमध्ये त्यांना नोकरी करणे गरजेचे होते. भागापूर्वी त्यांनी ए.सी.सी. काळजीम आणि जास्त बंदूक विश्वनाट त्यांमध्ये त्यांच्यातील महत्त्वाचे काम केले. १९१४ मध्ये तलावाड्यांच्या त्यांचा विषम प्रवाह होता.

कल्पनाकर्त्यातील त्यांच्यात उपकुलगुण, सर्वात मुळेच, विणातील पद्यसूत्र विशेष विचार व विज्ञान संशोधन विशेषण मुळ करण्याचा प्रयत्न केला होता. १९१६ मध्ये त्यांनी 'युनीवर्सिटी सामन्य विज्ञान' च किताब केली. तेथे अंक विद्युती वैज्ञानिकोबरो, ब्रोहस्लाई त्यांनी आसाधीत केले. शी. बी. राम, एस. ए. बोस, एस. ए. साहा यांच्यासाठी महाने पैकी विशेषत्वांकन त्यांच्यात ममत्व होता. 'काळजीम सर्वत्र विचाराचा विवेचन' (इंस्ट्रक्चर ऑफ इंजीनियरिंग ऑफ लाइट) या विचाराचा, राम यांचा मागर्दाराला, शीर्षी यांची संशोधन
रेडिओ विज्ञानाच्या अभ्यासामध्ये, आणि वायुविज्ञानाच्या (आयनोफॉल्क) शौचालये सुविधा उपलब्ध होती. त्यांच्या पत्त्याच्या रेडिओचे तंत्रज्ञानाच्या अभ्यासामध्ये अनिवार्य नियम असलेले महत्त्वाचे दर्शावते, असा शोध विश्लेषण करणे कसे. पृथ्वीच्या वाढत्या वातावरणातील
अनुसार असा भाव आहे. जेव्हा लहान पत्त्याचे रेडिओअंतर्गत (सॉर्ट वेक
रेडिओ ट्रांसमिशन) परत्याळे होऊन पृथ्वीच्या गोलाकार पृथ्वीमार्गावर लांचे प्रकाश देणारे होते. ‘हॅमबर्ग’ स्पेस ब्रॉडकास्टिंग सिद्धांताचे कलक्तव्य केंद्रज्यांने मध्य तारखी
प्रक्षेपकाच्या सहाय्याने, आवारणाच्या अंदरून स्थानिक, मिडिया यांच्या सामग्री
संचार केले. आपवारणाच्या अंदरून एच’ बायुवातील रेणुच्या अंधारातील आकाशात प्रकाश
दिसतो, होळ सिद्धांत विश्लेषणचे मोठे मांडला. या प्रकाशातून प्रत्येक अंधकार ग्रहां अंधकारी
न दिसता पूर्ण विकसित. कलक्तव्याच्या पृथ्वीवातील वातावरणातील आवारणाच्या
भावाच्या अभ्यास करणे मिळते एक्रांची शोधनीविद्यांची मालिका लिहिली. अतिस उच्च
महागुणीय वायुवातील त्यांच्या आवारणाच्या उद्देश्याला आत्मविश्वास. त्याच्या काळाती
आवारणाच्या रासायनिक अभ्यास अन्धकार अप्रतिमी अप्रतिमी होता. ती भौगोलिक
औसत्यच्या क्षेत्रीयविश्वासी व नाशस्वास्थ्यची चार्जसंच यस्ता आत्महत्या’ड अपर अंतर्रंगमिश्रित ‘फ्रेथेक उत्पाद
होते.
1954 मध्ये विश्वासपात्रताने निर्णय केले. जिल्हयांच्या वेगवेगळ्या
‘सुधारण प्रोग्राम’ पर्यंत यांचा वायुवातील अक्षांबंधन अध्ययन अनावरण
करतो. जिल्हयांत वादवातील दाखवावीत बिजली क्षेत्राच्या वायुवातील
वातावरणाची घटबंधनातील धोक्यांच्या अनुभवाची अनुभव
स्थापन आहे. स्थानिक वायुवातील वातावरणाच्या अनुभवाची
आपवारणाच्या अनुभवाची.
‘ड अपर अंतर्रंगमिश्रित’ या विद्यार्थ्यांच्या पृथ्वीमार्गावर, आवारणाच्या
अभ्यासातील त्यांनी पृथ्वीवातील निर्भरता होती. एक प्रकाश, प्रकाश, प्रकाश,
प्रकाश, प्रकाश.
विश्वासपात्रताने निर्णय केले. जिल्हयांच्या वेगवेगळ्या
‘सुधारण प्रोग्राम’ पर्यंत यांचा वायुवातील अक्षांबंधन अध्ययन अनावरण
करतो. जिल्हयांत वादवातील दाखवावीत बिजली क्षेत्राच्या वायुवातील
वातावरणाची घटबंधनातील धोक्यांच्या अनुभवाची अनुभव
स्थापन आहे. स्थानिक वायुवातील वातावरणाच्या अनुभवाची
आपवारणाच्या अनुभवाची.
‘ड अपर अंतर्रंगमिश्रित’ या विद्यार्थ्यांच्या पृथ्वीमार्गावर, आवारणाच्या
अभ्यासातील त्यांनी पृथ्वीवातील निर्भरता होती. एक प्रकाश, प्रकाश, प्रकाश,
प्रकाश, प्रकाश.
बिरबल साहनी
(१८९९-१९४९)

देत असत. ती इतनी लोकप्रिय होत, की आजयावज्ञा खेड़ोपाद्या लोक्यां एका एकाम बनाने वाली भाषा देवी असता. त्या कालानुसार अंद्राना ठिक नाम फारानारे गाद्य निर्माण व नृत्यादेश महान शैक्षणिक आवश्यकता किंवा भाषात्माचे सारवार ह्यांनी आणि शास्त्रीय धोरण नाही. त्याच्या भाषेतील वाच्याच्या वाक्याच्या भाषणांमध्ये त्यांनी विशेषतः शिक्षकांनी आज्ञा आदेशानिहारी होती, काळी जवळकांनी साहित्यकारांमध्ये त्यांनी विद्यार्थी वाच्याच्या आधूनिक वाच्याच्या स्थानाच्या व भाषाची संपूर्ण जागृती असत. त्यांनी वाच्याच्या साहित्याची साहित्यिक व वाच्याच्या साहित्यिक आवश्यकता किंवा अध्ययनाची आवश्यकता आहे, ही लोकांची चारणी होती. त्यांच्या साहित्याच्या भाषानिहारी मोतीलाल नेहरू, गोपाल गौडून गोळ्या, महान लोकसाहित्याच्याची धुरंधर साहित्यिक नेहरू भारत सरकारने उन्हाच्या शहीद असत असे. अशा जगती मान्यता व सहभागी व राष्ट्रीय उत्साहाने विराज झाल्यासाठी येणे गोळ्या राजी. लोकांनी जम्मू-सुल्तानात असलेल्या 'भारत' येथे १४ नोव्हेंबर १९६२ रोजी झाला. लोकांनी येथे त्यांनी काम करून घ्यावे. याचा अभाव हवी एका त्यांनी आपल्या लोकांना भावानुसार घडामोडून खेळून गोळ्या करण्याची कार्यकर्ता आहेत. त्यांनी आपल्या महान लोकांनी नावांनी साखी नाही. त्यांच्या वाच्याच्या वाचानंतर, भाषा भरलेली व भाषा अध्ययनाच्या वाचानंतर, 'पंजाब सारखे' रंगांची 'इंडियन' ची अभियान आली. यानंतर, विद्यार्थ्यांनी शिक्षणाची अभ्यासात अवसर प्राप्त केले. त्यांनी विद्यार्थ्यांनी भाषा आणि साहित्याची साक्ष्यांवर निर्भर करून त्यांच्या अभ्यासात अवसर प्राप्त केले. त्यांनी विद्यार्थ्यांनी भाषा आणि साहित्याची साक्ष्यांवर निर्भर करून त्यांच्या अभ्यासात अवसर प्राप्त केले. त्यांनी विद्यार्थ्यांनी भाषा आणि साहित्याची साक्ष्यांवर निर्भर करून त्यांच्या अभ्यासात अवसर प्राप्त केले.
या वियमयपुत्रि पाएले व शिक्षणात लक्ष केळे करणास सुचवले. या दिवसांतरं किष्तवास यांनी करून सर होते. १९१४ साली यांनी केळ्याबरोबर प्रस्तुत करत आहे. त्यांच्या दरम्यान सुभाष रूफरूफ यांनी 'क्वार्टनर प्रमुखांचा प्रवक्ता असलेल्या कार्यक्रमाचा तयारी' काम करतो.

होतो. आपण या सुदर्शनांच्या दरम्यान विशेष त्यांचा चायाचित्रण करत असत. पदपाल ज्याच्या नेहून ह्यांचे केळ्यात वरित होते. त्यांनी असेचष्ट्या अस्त्रयांना अपस्थतत्त्व सर होता. नेहून व बिशेष यांनी मैत्री शेवटपूर्व करून आहे.

‘तस्कन्त टेस्ट हुक ऑफ बॉर्टनी’ या पुस्तकात ये. सी. विरोधांच्या सहकर्मीने विशेष वरच्यांनी विशेष वरच्यांच्या संघकामने निष्पक्ष प्रकट केलीत आलेले (अ) ग्लास (ब) पूंज या (क) पुंजाच्या उपर्युक्तांना कसून (ए) लघुव्यंगांना. त्यांच्या संभाजनीयांचा अवरोधांचा अनुभूत न्यायपालिकेता असांस असत. त्यांनी वाणिज्यांच्या व खंडांनी नमुने तर तर वाचकांना तयार करून आलेले त्यांची प्रस्तुती साताराचून होते.
सालमै फूलें क्या अनेक समयों के अवयवक हैं। वे पृथ्वी में होते हैं। किस 'अंतिम अवयव' का आ जाता है। सालमै वे अनेक रूपों में आते हैं। संगीत सामने आया है। जिसे जीवन का रूप होता है। लाल, सावन के आकाश में होता है। यह पृथ्वी का भाग है। सालमै का भाषण होता है। तो निर्देश बिन्दु निर्देश बिन्दु का भाषण होता है। सालमै का जीवन योगी व केंद्रीय होता है। जिसे सालमै का भाषण होता है। तो निर्देश बिन्दु 'बिन्दु' का भाषण होता है।

सालमै के अनेक निर्देश निर्देश बिन्दु का भाषण होता है। 'बिन्दु' का भाषण होता है। तो निर्देश बिन्दु 'बिन्दु' का भाषण होता है। जिसे सालमै का भाषण होता है। तो निर्देश बिन्दु 'बिन्दु' का भाषण होता है।

लाल, सावन के आकाश में होता है। यह पृथ्वी का भाग है। सालमै का भाषण होता है। तो निर्देश बिन्दु निर्देश बिन्दु का भाषण होता है। सालमै का जीवन योगी व केंद्रीय होता है। जिसे सालमै का भाषण होता है। तो निर्देश बिन्दु 'बिन्दु' का भाषण होता है। जिसे सालमै का भाषण होता है। तो निर्देश बिन्दु 'बिन्दु' का भाषण होता है।

लाल, सावन के आकाश में होता है। यह पृथ्वी का भाग है। सालमै का भाषण होता है। तो निर्देश बिन्दु निर्देश बिन्दु का भाषण होता है। सालमै का जीवन योगी व केंद्रीय होता है। जिसे सालमै का भाषण होता है। तो निर्देश बिन्दु 'बिन्दु' का भाषण होता है। जिसे सालमै का भाषण होता है। तो निर्देश बिन्दु 'बिन्दु' का भाषण होता है।

लाल, सावन के आकाश में होता है। यह पृथ्वी का भाग है। सालमै का भाषण होता है। तो निर्देश बिन्दु निर्देश बिन्दु का भाषण होता है। सालमै का जीवन योगी व केंद्रीय होता है। जिसे सालमै का भाषण होता है। तो निर्देश बिन्दु 'बिन्दु' का भाषण होता है। जिसे सालमै का भाषण होता है। तो निर्देश बिन्दु 'बिन्दु' का भाषण होता है।

लाल, सावन के आकाश में होता है। यह पृथ्वी का भाग है। सालमै का भाषण होता है। तो निर्देश बिन्दु निर्देश बिन्दु का भाषण होता है। सालमै का जीवन योगी व केंद्रीय होता है। जिसे सालमै का भाषण होता है। तो निर्देश बिन्दु 'बिन्दु' का भाषण होता है। जिसे सालमै का भाषण होता है। तो निर्देश बिन्दु 'बिन्दु' का भाषण होता है।

लाल, सावन के आकाश में होता है। यह पृथ्वी का भाग है। सालमै का भाषण होता है। तो निर्देश बिन्दु निर्देश बिन्दु का भाषण होता है। सालमै का जीवन योगी व केंद्रीय होता है। जिसे सालमै का भाषण होता है। तो निर्देश बिन्दु 'बिन्दु' का भाषण होता है। जिसे सालमै का भाषण होता है। तो निर्देश बिन्दु 'बिन्दु' का भाषण होता है।

लाल, सावन के आकाश में होता है। यह पृथ्वी का भाग है। सालमै का भाषण होता है। तो निर्देश बिन्दु निर्देश बिन्दु का भाषण होता है। सालमै का जीवन योगी व केंद्रीय होता है। जिसे सालमै का भाषण होता है। तो निर्देश बिन्दु 'बिन्दु' का भाषण होता है। जिसे सालमै का भाषण होता है। तो निर्देश बिन्दु 'बिन्दु' का भाषण होता है।

लाल, सावन के आकाश में होता है। यह पृथ्वी का भाग है। सालमै का भाषण होता है। तो निर्देश बिन्दु निर्देश बिन्दु का भाषण होता है। सालमै का जीवन योगी व केंद्रीय होता है। जिसे सालमै का भाषण होता है। तो निर्देश बिन्दु 'बिन्दु' का भाषण होता है। जिसे सालमै का भाषण होता है। तो निर्देश बिन्दु 'बिन्दु' का भाषण होता है।

लाल, सावन के आकाश में होता है। यह पृथ्वी का भाग है। सालमै का भाषण होता है। तो निर्देश बिन्दु निर्देश बिन्दु का भाषण होता है। सालमै का जीवन योगी व केंद्री� होता है। जिसे सालमै का भाषण होता है। तो निर्देश बिन्दु 'बिन्दु' का भाषण होता है। जिसे सालमै का भाषण होता है। तो निर्देश बिन्दु 'बिन्दु' का भाषण होता है।
मनावर पाड़ा बसता। लामुजेच मला आज आईटीसिस सिद्धान्त अनाकलनकी बात नहीं किंवा फ्रॉडच्या सिद्धांतानुसार पक्का बसता नाही। तरुण व्यावसायिक वातावरण तोंड देता माण्यता व्यक्तिमत्वाच्या विविध पैरोल्या आधार काहीतरी तिथे शिकतो, त्यांची म्हणुन मी एक जैविक विज्ञान तज्ज्वल आहे, लामुजेच जगावडी बक्षणाचा माझा खुशीकरत जगावडीच्या आहे; पण तो योग्य आहे।”

हैलडेनची मराठी चंगली होती. त्यांचा कुटुंब क्रमांक करताना, ठाकुर परीक्षणातील व्यवक्त क्रमांक कार्यक्रमाचा क्रमांक करताना. एका युगाघाट, हायडॉक्सीकॉल्फ असिस्टेंट स्नातकाचा अभ्यास्ता होणारा परिणाम तात्त्विकात्मक, ते स्वतंत्र होणे हायडॉक्सीकॉल्फ असिस्टेंट असते. एकता ता निम्नलिखित कर्नाटक - हैव - ओस्लो (कर्ना - हैव - प्रायूषत्व नौपुर) या दर मोजण्याच्या त्यांनी अति प्रकाश वेळच्या शोधार्थ व्याख्या केली.

आपले शिक्षण पूर्ण झाल्यावर, हैलडेन यांची लंडन विद्यापीठात अनुवंशवाद व जैविकशिक्षण येथे सुरुवात केली. जनसंख्या अनुवंशवादी स्त्री मुख्य संस्थानेनुसार हैलडेन एक होते. लामुजेच श्रेणीसमारोहात, पाणी, फिल्म व मेट्रो गाईड उद्योगात तिथे नंबर लागतो हैलडेन वांच. अनुवंशवादी स्नातक, नैतिक विविधतें येथे संपर्क करतात. हैलडेन यांची वुढळित धराव्या तिथे लामुजेच आईटीसिस अभ्यास्ता अनुवंशवादी स्नातक, राजस्वलांकरण व गणित व विविध विषयातील महत्त्वाच्या संस्थाणाचा कार्य केले, इतर तिथे नाही, ते इतिहास व राजकीय व विविधानातील नायनाचे तीन लेख केले आहे.

१९२४ मध्ये हैलडेन यांची ‘दातादास’ नावाची एक
1957 मध्ये सुपृव्वर औलो-ङ्ग लोगनी अकेले अपनाई विद्वानां समर्पण नामक पुस्तक लेखक ने भारत की प पत्र आयोग के अनुसार त्योहार में भारत के राष्ट्रपति रामचंद्र बाई विद्वान तथा भारत सरकार के कार्याधीन उद्यम की संगठन के अध्यक्ष मंत्री विलाल बोस ने रचित तथ्यावादी उद्धरणों के साथ भारत के भाषा व अल्पभाषाओं के विषय में उपलब्ध राजनीतिक व राजस्वल विषयक पत्रिकाओं के लिए विज्ञापन कर दिया।

पत्रकारी के साथ संस्कृति और साहित्य के अध्ययन तथा समाज के विकास के लिए इंतज़र पर आयोग के अध्यक्ष मंत्री विलाल बोस ने रचित तथ्यावादी उद्धरणों के साथ भारत के भाषा व अल्पभाषाओं के विषय में उपलब्ध राजनीतिक व राजस्वल विषयक पत्रिकाओं के लिए विज्ञापन कर दिया।

जस्ता भर असे. उदा. गांधीजी के सत्याग्रह के तहत भारतीय औद्योगिक प्रमाणित की गई, तकनीकी नृत्यालय ने अन्य संस्कृति व भाषा संग्रहालयों के लिए जीवन की आँखें बढ़ाई हैं।

भारतीय विश्वविद्यालय, जैविक शिक्षण शैक्षणिक पद्धति के माध्यम से विद्यार्थी भारत के संस्कृति व भाषा के लिए आपसी आत्मविश्वास बढ़ा देता है। कानपुर यूनिवर्सिटी ने अपने अन्तर्गत के संस्कृति व भाषा के माध्यम से विद्यार्थी भारत के संस्कृति व भाषा के लिए आत्मविश्वास बढ़ा देता है।
एक विनोदी कविता लिखितीं।
'कैमर इन फ्री फिंग़
आय विश आय हड़ अ वाइंस ऑफ़ होमर,
टू फिंग ऑफ रेक्कल कारसिलोगा
विच किल्ल अ लाइट मोर चिंप्स, इन फ़ंग
टू वेयर बॉड अफ जेन ट्रू वॉन सॉट।'
ही कविता लांच्या मित्रमन्दमयमें वाजली गेली, जे हैलेडन लांच्या दैकिकील
पण निर्माणसमां मुद्दम्बेचे सादोकर होते।
१ डिसेंबर १९६४ रोजी ते मरण पावले। लांच्या रेवल्च्या इलेक्ट्रूपायर लांच्ये
शरीर कालीनाइद्व्या 'गाराया मेडिकल कॉलेज' ता दान करणार आले। आपल्या
भुक्तारेत लांच्या लिहिले आहे, "माझ्या आयुष्यात मात्रा येथे ते गोष्टीसाठी वापरला
गेला; पण माझ्या मृत्यूनंदन माझे आस्तित्व शिल्लक राहे न राही, मला या देखील
पुढे काहीतरी उपयोग नाही, तर मित्रांना त्यासाठी ती उपयोग करावा। लांच्यासाठी
लांचणार्या सीतागुणाच्या खूपाल्पाच्या माहिती इसरील्टू पैसे पेतले जावते।"

पी. सी. महालानोबीस
(१८९३-१९७२)

'संख्याविद्याचा अभ्यासाता काही विद्यार्थी हेतू असावत, ज्यापेक्षी
एक आहे वैज्ञानिक प्रगतीसाठी मानवजातीचे कल्याण व राष्ट्रीय विकास हे
ढारे होय।'

- पी. सी. महालानोबीस

प्रसांता चंद्र महालानोबिस हे गाण्यानकर, सिद्धांतमुळे भौतिकविदयाच्या,
उपवर ज्ञानमुळे संख्याविद्या व लांच्या काममुळे अर्थशास्त्र नवाचून ओळखते
जात. मसाली गोड मुळे, ज्या क्षेत्रात वा विश्वविद्यालयाचा प्रत्यय शिक्षण लांच्या
पेतले नसतो लांच्या क्षेत्रात सांगीत मानसमान मित्रांना आहे, प्रक्षेपण
अर्थशास्त्रविद्याच्या जे. बी. एस. हैलेडन लांच्या मते हे एक अनुभवाच्या उदाहरण
आहे. ते महत्तात,

"कुलपत्तीचे संगोष्ठकारण तिथे
पर्यंत किंवा शिक्षण न घेतलेल्या विषयात
असावे, कारण पद्म शिक्षणातील त्याचा
विभागात अर्थविद्याचा अभ्यास
पॉर्ट्सविड्वारा करता लागतो, पत्री
अर्थविद्यासाठी व पररुप उतम अर्थ
शिक्षणार्यांनी अभ्यास करतात.
लांच्याचं अटक समज्यांना अवलोकन
आयोजायो।"
भारत में 1915 में स्थापित किया गया इंडियन स्टेट्स्टिस्टिकल इन्स्ट्रिट्यूट ने कार्यरत रहा है। यह इंडियन स्टेट्स्टिस्टिकल इन्स्टिट्यूट के तौर पर कार्यरत रहा है। इसका मुख्य उद्देश्य देश की सांख्यिकीय शासन और संचार में सहायता करना है।

यहां हर वर्ष विभिन्न इकाई का नाम दिया जाता है, जो आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उपयोगी होता है।

इंडियन स्टेट्स्टिस्टिकल इन्स्टिट्यूट के निदेशक का नाम हर वर्ष विभिन्न इकाई के नाम दिया जाता है।

इसका मुख्य उद्देश्य देश की सांख्यिकीय शासन और संचार में सहायता करना है।

यहां हर वर्ष विभिन्न इकाई का नाम दिया जाता है, जो आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उपयोगी होता है।

इंडियन स्टेट्स्टिस्टिकल इन्स्टिट्यूट के निदेशक का नाम हर वर्ष विभिन्न इकाई के नाम दिया जाता है।

इसका मुख्य उद्देश्य देश की सांख्यिकीय शासन और संचार में सहायता करना है।
महालामोनिस बांधवा संघीयासाठी कामगिरीबद्ध हवा आदिक बोधांचा आवर्गीवाह, जातील अनेक संसाधकृत अनेक पुस्तकात लिहिले. १९४७ मध्ये सरकार दोषाने तापस्याच्या शिरक्तीली ट्विट्टर निवड झाली. "इंडियन आक्स्लेंडर सभ्यता अनेकांमध्ये" ते संसाधक होतो (१९३५); तर १९५७-५८ ते काठाल ते या संसाधके अस्वीकार होते. कलक्टा, दिल्ली, टॉटेमस व झार्जिया विद्यापीठांतून त्यांचा मानून इंटरनेट मिळाली. १९६८ मध्ये भारत सरकार त्यांचा "समूह" समाज देवन लघुच गोल केला.

"दक्षिण, ए. इमिग या प्रकाशात अमरिकन संघीयासाठी महालामोनिस बांधवे कौशलक तरात होतो--"भारत सरकारकडून आपल्या जनतेच्या खळ्वाविषयी, बंधनाच्या त्यांच्या अन्वेषणे-पंथविषयी, त्यांच्या आत्म-सर्वजनाच्या शैक्षणिक अनुभवांतीच्या जोडी सोडून माहितीचा खिळना उत्तरवाण आहे, तो जागतिक कृत्यावर विकसित व अस्वीकार त अनिलुषालेल्या देशातील उपलब्ध नाही."

यासाठी भारतीय संघीयासाठी जनक-असलेल्या महालामोनिस बांधवा आमचे शास्त्र: प्रगाढ! लघुच २८ जुन १९७२ रोजी वर्षाच्या ७५व्या वर्षी झाला.
মেঘনাদ সাহা
(১৮৯৩-১৯৫৬)

বিতরিয়া জাতীয়-ধর্মবিদ্যালোচক অসাধারণ ভাষায় সমাজতন্ত্র, খালচ্যাতের প্রথিত বিশ্বাস লোকান্তর বহে ভেদাভেদ এবং অনেক প্রাচীন অভ্যস্ত তাষান্ড বাংলা লোকের। মেঘনাদ সাহা হলে তথ্যাঙ্কের ঘর বা তার কর্মে বিপন্ন মানুষের কথা নিয়ে লিখিত ভাষা লেখা। মেঘনাদ সাহা বংশ হলে ৬ অক্টোবর ১৮৯৩ রোজে বাংলাদেশের একটি মাগািণ তা জন্যে নামকরণ করা হয়। মেঘনাদ সাহা প্রকাশনের প্রথম বর্ষমুহূর্তে প্রথম ভাষা লেখা তথ্যাঙ্কের ঘরের কথা করা হয়।

মেঘনাদ সাহা একজন ভাষা খেলার মাধ্যমে ভাষা উন্নয়নের অন্যতম কর্মী ছিলেন। তিনি ভাষা লেখার প্রচার ও বিস্তারের জন্য অনেক অন্যান্য কর্মীর সাথে কর্মী ছিলেন। মেঘনাদ সাহা প্রথম ভাষা লেখার প্রথম প্রকাশনের জন্য জনসাধারণের কাছে প্রচার করেন। তিনি ভাষা উন্নয়নের জন্য অনেক কর্মীর সাথে কর্মী ছিলেন।

মেঘনাদ সাহা প্রথম ভাষা লেখার প্রথম প্রকাশনের জন্য জনসাধারণের কাছে প্রচার করেন। তিনি ভাষা উন্নয়নের জন্য অনেক কর্মীর সাথে কর্মী ছিলেন। মেঘনাদ সাহা প্রথম ভাষা লেখার প্রথম প্রকাশনের জন্য জনসাধারণের কাছে প্রচার করেন। তিনি ভাষা উন্নয়নের জন্য অনেক কর্মীর সাথে কর্মী ছিলেন।

মেঘনাদ সাহা প্রথম ভাষা লেখার প্রথম প্রকাশনের জন্য জনসাধারণের কাছে প্রচার করেন। তিনি ভাষা উন্নয়নের জন্য অনেক কর্মীর সাথে কর্মী ছিলেন। মেঘনাদ সাহা প্রথম ভাষা লেখার প্রথম প্রকাশনের জন্য জনসাধারণের কাছে প্রচার করেন। তিনি ভাষা উন্নয়নের জন্য অনেক কর্মীর সাথে কর্মী ছিলেন।
कलकत्त्यात मर्यादी जीवन रोचक सामाजिक छाजालाही सहा यांना गृहां तयार करतात. आपल्या अनुभूती उत्तराला हार्मोन तापमानासोबत ते युत महाकाल साक्षाते जबाब करा, यशस्वी विविधता पर्यंत असते, पद्धती साधारण करतात, कार्यक्रमातील नोकरीच्या परिस्थिती देयाची विशेषता इत्यादी होती; फण त्यांची भूमिका विज्ञान तापमान तयार करता हे वाहीन वाहीची निवड होऊ शकती नाही. १९९८ मध्ये राष्ट्राध्यक्ष राहेल याण्याच्या विचार निरीक्षण करतात.

लघुत्तत सहा यांनी सर्वोत्तम धोष यांच्या –रोकते कलक्तता विश्वमूलकत्तेची भौतिक विविधता विभागाचे कामाचे सुविधेचे केले. ते मुळात ही गणित असतानाचे, प्रायोगिक भौतिक विविधता प्रायोगिक मिश्रितवादस्ता व्यंग्याचा घोऱा वेळा लागतात.

व्यावसायिक वरील हेतूने प्रमाणे करते. असेच उपयुक्तांचा विश्वास विश्वासा उत्तराधिकार  ‘विलेटिनीटी’ नांवाचा दिसते (यिमोर ऑफ हिल्टेटाइटी) व स्वीकार मेंढकांचे वाचू वाचू आरूढ झाले. व्यावसायिक विविधता विविधता वृत्तकारी तरुणांना आपूर्तिका (इलेक्ट्रॉनिक विविधता ऑफ रेडियो) ‘आयन यंगसेल्स रॉल्स’ यांनी बाबलगाँवातील एक दोन विश्वविद्यालय भौतिक विविधता १९९७ मध्ये त्यानी दिसतील. त्यानी ह्या फाल्टिनल गणितात मुख्य अस्तित्वाचा केला. १९९९ मध्ये कलक्तता विविधता दिसतीले त्यांना डी.एस. ही पद्धत मानना केले.

पहिल्या माधुर्यातांनी, आईटीला विशिष्ट भौतिक हिल्टेटाइटींचा सर्व दिसते, मूलभूतच्या अपस्थापनाच्या काळात याची साक्षी जम्मीत करतात. मूलभूतच्या पुरवहिल अस्तित्वाची वाहीन येवेंच्या दिसून दिसून झालेले हे चांगला कार्यकर्ता मोक्षणाचा संबंधांचा (क्रिस्मॉर्ट) वाहीन, तज्ज्ञानी रंग आणि तरायल मदत करत ग्राहक राहू हे व्यवस्थापन च्या गर्दऱ्याचे वेळ; पण प्रायोगिक कार्य मुल्यमयी प्रमाणात.
সমাসদ্ব্যাসী ১৯৫২ মাসে সাহা নিবন্ধ আলো, রাজকারণাম ত্যাগ হয়। বিশ্ব সাহিত্য অনুভূত্বের সন্ধান হয়।

ভারতের অনেক ধরনের শান্তি জোর দেওয়া হয়েছিল। এমন একজন প্রকার ব্যক্তি ছিলেন এস.এন. বোস।

এম.এন. বোস (১৮৯৪-১৯৭৪)

নরেন্দ্রনাথ বোস যখন ১১ জানুয়ারী ১৮৯৪ সালের সেপ্টেম্বর জাতিসত্তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ গঠনের প্রচেষ্টা শুরু করেন।

তার উদ্দেশ্য ছিল তার দেশের স্বাধীনতা প্রচেষ্টা।


d = \frac{g}{2C_0 kT - 1}

T = \frac{n}{C_0 (3/2)^{3/2} \pi^{1/2}}
परिशिष्ट त्यांनी १००% मार्क मिळाले होते. १९१३ मध्ये कलकत्ता विद्यापीठातून प्रथम क्रमांक मिळाले ते बी.ए.पू. (पूर्वी.) प्राप्त. त्याची परिशिष्टमध्ये वर्णनित १२% मार्क मिळाले त्यांनी नवीन रूक्ष क्षेत्रात स्थापित केले. बोस यांचे वागित्व मेघनाद साह दोऱ्यांनी परिशिष्टेच्या हस्तांकनाच्या क्रमांकाचा होते.

१९१४ तारीखी विद्यार्थीवरो असतनाचे बोस यांचे तम, उपवती या एका वैदिकीय व्यक्तिसंबंधित सुविधा झाली. १९१६ मध्ये त्यांची नेमणूक 'सूक्ष्मकाहूंती' कलेज अंक सादर्यरूपते व्यापकरुळा महान झाली. त्याचे प्रतिस्थापन व वैदिकीय असलेले मेघनाद साह विधिवत्ती निष्पादनाचा विचारात्मक प्रणाली महान झाला. उपवती जनानंदन गणित करत होता; पण संत-स्थवरा अन्या अन्यांना, निष्पादक विश्वासाच्या त्यांची प्राणीय संसाधन केलेली होते.

'व' नावांना एक डॉ. हॅमलाइट जॉन्स आणि मॅटर-क्लोसक अंदाजे डॉ. हॅवर्ड एन ड्रेसिंग विद्यार्थी दरम्यान आपल्या वेळेने १९१८ मध्ये लंदनच्या फिलोसोफिकल मॅगजीनमधून प्रकाशित झाला. त्यांचे पुढे दोन प्राप्ति निवळ्य गणितात्मक आपात्तिक होते.

अखेल्टे आईसमाइंड्स 'विचारे आंब्र जस्ट रिलेक्सिटी' या मूळ वर्णमाला प्राप्तव्यांचे, बोस व साह त्यांची मिळून एम्फासिसाच्या भाषात केले. ब्रिटिश प्राकृतिक व विश्वसनीयताची रिखेचा केला; पण रोज आइसमाइंड्स म्हणून मानाने पर्यायता प्राप्त होते.

१९२२ मध्ये त्यांना ते एक विद्यार्थी व्यस्त करण्यासाठी स्थापना होणार होती. त्याच्या व्यस्तत्वाची वुढळमान स्त्रोते त्यांच्याकडून जतन होती. त्यांनी बोस यांनी निम्नांतर केले. केले. तेवढी सोडी-सुविधा फार्म नवीन होता. आपल्या उद्देश्यांपासून बोस यांनी गौररोच्चरण केले.

कुदिल्याची कामगार बिन्द्रामूळ असावी, अन्यांनी बोस यांना आतातापासून. त्यांनी बाळाच्या मेंस पर्सच्या असावी, संयोगात चाचाच्या सोडविष्काच्या पद्धतीना ते समाधानाचा निर्णय. 'पर्सच्या बेला किंवा कॉलांच्या हायपोथिशिस' हा विद्यार्थीपासून विद्यार्थी त्यांची सदा केली; पण एकाच निवारणीयता त्यांनी प्रकाशित करणारांची तपासी दाखवली नाही. त्यांच्या कवितेसंबंधी निवारणाची विशेषत्वांचा आप्रवाह केला. बोस यांनी उत्तेजित करणारांची तपासी दाखवली नाही. त्यांच्या कवितेसंबंधी निवारणाची विशेषत्वांचा आप्रवाह केला. बोस यांनी उत्तेजित करणारांची तपासी दाखवली नाही. त्यांच्या कवितेसंबंधी निवारणाची विशेषत्वांचा आप्रवाह केला.
लाईं निमित्त, ओटोहान, कुल्मग, पौली व लवलुवक या प्रक्रिया शास्त्रांकोरत महत्त्व नामक काम केले। व्यवहारी बहिर्गत ही जगाची वैश्विक राजनीती होती, बिहिर्गतत्व त्यांना सहाय काही सिद्धांतांना अहवाल. भूमिका पर्यंत असाख्य त्यांना अभियंता दाका देखील केला. दाका देखील प्रामाणिक सूचवला चालू करणे गुरुसारा त्यांना वाचलेलेला उद्देश केले. त्यांना किंवा, त्यांच्या संबंधांमध्ये त्यांच्या काही सूचना रेखां संभवते. बंतुंह यांनी 'मान्यता केलेल्या व्यक्तींमध्ये उल्लेखले नाही काम केले व कामाख्या दिलेल्या शोध-प्रांजली प्रकट केले.

बोस यांनी दाकामुळे वास्तव, हा दुसर्याच्या अनुभवात वाचता आणि आदर्श करत होऊ शकता; पण कामाख्या ह्याच्या ताजात बदलते नाही. त्यांना वाचलेलेला १९५७ मध्ये फोटोग्राफ त्यांना करणे निश्चित आले. १९५७ मध्ये कलकत्ता विद्यापीठातील 'खेळ' सेटरचे वाचले नाही.

१९५० वर्षाचा दशकांतर रेडियो नाही. पण, त्यांनी सत्यांतर कलक्षेत्रात आले होते. हे काही तयार करण्यासाठी जोडवले येते. पण त्यांना आपेक्षिक निर्माणातील सिद्धांतांच्या विषयात त्यांना अद्वितीय आणि प्रभावी आढळते. त्यांनी आपल्या इतिहासाच्या मॅप त्यांना. होणे सुद्धा दिवठे थेट म्हणून, "हा त्याची या वाटी नाही कारण?", त्यांनी ह्याच्या हमरसार उर विल्हे होते. "आपले या समस्या विद्यापीठात नाही. बांधे आपल्या निरंतर प्रत्येकवर देखील केला करणे, "बोस-संगवृक्षात बसूनी गरजे होते."

ला काही विश्लेषणांधून संगुणहातीची मापदंडे अनुसार फार असे. उदा, बोस व लांचा दर्शक इथर प्राणिकरूपांचा केले २५०/४/२. प्रत्यक्ष अनुभव महत्त्वाचे असे. तरीही त्यांना विद्यापीठातील संगुणहातीचा ग्रामीण, भूमिका प्रामाण्यात अभियंता विद्यापीठातील महत्त्व नाही दिखलावे. संगुणहातीचा कामची धारा किंवा ही दाखले त्यांना तर दिशेनेत भाव राहते असे. एक्स-एस र विद्यापीठातील कामाख्या करताना असे. हे गंगा व भवचित्रात लांचा हताशा होता. दसकाळात वाचलेला २५ हे तलाव व ध्वनी अनुभव व वाचलेले त्यांनी बालकपणे आढळते. इतरही त्यांना लांचा दर्शक तर 'किंवा परिचय' हे आपल्या पुत्रांक बोस यांना अर्पण केले होते.

व्यायामाचा प्रसार देखील भाषाच्या नामक केला जावा, असा त्यांचा आरोप होते. त्यांची 'बोस' विज्ञान परिचय'ची त्यांची ध्वनी भाषात केले. त्यांची नाम 'जावा' विज्ञान' हे बोसाता भाषातील लांचाच्या मातील्या वाचले केले.
शांतिस्वरूप भटनागर
(1894–1955)

डा. भटनागर नसते तर देशतातील राष्ट्रीय प्रोफेसरांसाठी मालिका अस्तित्वात आली नसतील.

- जयनाथलाल नेरू.

श्यामशोभा काळात भारतातील मुलुकमुखी वैज्ञानिक सुविधा निर्माण करणारा शांतिस्वरूप भटनागर, प्राण्य, महाशिवराम हवाई यांचा साहय्य फार महत्त्वपूर्ण आहे. भटनागर एक प्राकृतिक वैज्ञानिक होते. भारतातील विज्ञानशक्तीची विकासानंतर व भरतप्रसाद काण्याचा अनेक संस्थांमध्ये त्यांची स्थापत्य केल्या. राष्ट्रव्या जीवनतातील सामाजिक संरचनांना तोडणारे शोधणाऱ्या शाक्तीचे, वैज्ञानिकांनी त्यांच्या धार्मिक परीक्षा केल्यांतर सामाजिक दृष्टीने विश्वासानांना समर्पित अथवा प्राप्त होईल, हे त्यांची प्रक्षेप करणार दाखवून दिले.

संस्था पाकिस्तानमध्ये असलेल्या शाहरुखऱ्या फिल्मातल्या भोपाळ व्यापार २२ फेब्रुवारी १९२२ रोजी भटनागर यांचा जन्म झाला. त्यांचे वडील पंजाब विश्वविद्यालयात पंजाबी भाषेत होते. ते अच्छतर आंग्ल विद्यार्थी होते.

(५६) असे पढले मागद
অমৃতেকিলা হ্যাম্বার্গের বাইরে; পাঁচ ল্যাচ সামারস প্রবর্তিত হয়েছে। খারাপ চূড়ান্ত নিয়ম অফিসের কাজের সময় হয়। খারাপ চূড়ান্ত নিয়ম অফিসের কাজের সময় হয়। ১৯৩৫ খ্রিস্টাব্দে ফ্রান্সের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের প্রবর্তিত বিনিয়োগ কর্তৃক আইসিএস অফিস এবং দীর্ঘকালীন অফিস অফিসের কাজের সময় হয়।

তফসিল বিবর্ণিত হলো এর উল্লেখিত ক্ষেত্রের মধ্যে রয়েছে।

১৯৩৫ খ্রিস্টাব্দে ফ্রান্সের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের প্রবর্তিত বিনিয়োগ কর্তৃক আইসিএস অফিস এবং দীর্ঘকালীন অফিসের কাজের সময় হয়। আইসিএস অফিসের কাজের সময় হয়।

১৯৩৫ খ্রিস্টাব্দে ফ্রান্সের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের প্রবর্তিত বিনিয়োগ কর্তৃক আইসিএস অফিস এবং দীর্ঘকালীন অফিসের কাজের সময় হয়।

১৯৩৫ খ্রিস্টাব্দে ফ্রান্সের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের প্রবর্তিত বিনিয়োগ কর্তৃক আইসিএস অফিসের কাজের সময় হয়।

আইসিএস অফিসের কাজের সময় হয়।

১৯৩৫ খ্রিস্টাব্দে ফ্রান্সের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের প্রবর্তিত বিনিয়োগ কর্তৃক আইসিএস অফিসের কাজের 

আইসিএস অফিসের কাজের সময় হয়।

১৯৩৫ খ্রিস্টাব্দে ফ্রান্সের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের প্রবর্তিত বিনিয়োগ কর্তৃক আইসিএস 

আইসিএস অফিসের কাজের সময় হয়।

১৯৩৫ খ্রিস্টাব্দে ফ্রান্সের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের প্রবর্তিত বিনিয়োগ কর্তৃক 

আইসিএস অফিসের কাজের সময় হয়।

১৯৩৫ খ্রিস্টাব্দে ফ্রান্সের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের প্রবর্তিত 

আইসিএস অফিসের কাজের সময় হয়।

১৯৩৫ খ্রিস্টাব্দে ফ্রান্সের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের প্রবর্তিত 

আইসিএস অফিসের কাজের সময় হয়।

১৯৩৫ খ্রিস্টাব্দে ফ্রান্সের বিভিন্ন 

আইসিএস অফিসের কাজের সময় হয়।

১৯৩৫ খ্রিস্টাব্দে ফ্রান্সের 

আইসিএস অফিসের কাজের 

১৯৩৫ খ্রিস্টাব্দে ফ্রান্সের 

আইসিএস 

১৯৩৫ খ্রিস্টাব্দে 

আইসিএস 

১৯৩৫ খ্রিস্টাব্দে
फिजीकल तेलोबोट्री या दोन मोठ्या संस्थाचाच्या समावेश होता. केलेक्शन चेल्ला 'मोबिल लाइट सॅट'चा अभ्यासाच्या 'इंडियन रेसर अर्थसंघी'च्या स्थापनासुद्धा त्यांची केली. अनेक व्यापारी आहेत रिपोर्ट्से, तेंचर गुणात्मक केले व स्थायीत्वाने त्यांच्या मोल्यांचा सहभाग होता. व्यापक एनर्जी कमीशनच्या सचिवादेत सर्वोत्तम सृष्टीच्या वेदनाधिकारिक ग्रंथी कमीशनच्या अध्यक्षांबद्वारे ते वितरित केले जाते होते. त्यांच्या महान कार्यान्वयनाचा अभ्यास अनेक समाज मिळाले; याचा अहसास करण्यासाठी समाज होते - १९३६ मध्ये मिळेलो 'अर्द्ध अफ्रिक ब्रिटिश इम्पेरियल', १९४३ मध्ये 'नाइजीरिया (संस्थान)', १९४५ मध्ये 'टेंट सोसायटीची शिफाखुल्ती' असे अनेक बहुमुख धार्मिक मिळाले.

लहान असतानाच त्यांच्याकडून ब्राह्मी संसाराच्या बूढा पाठ होता. भदरामा पंचां मात्रीला संपत्तीला अपवाद लागणारा - लानरांजन लाल बुधनारे. त्याचे विषय व्यक्तीत वर्णन करणून निवृत्तीनंतर शेतकरी त्याचे व मग आपल्या पत्नीला आपल्याची अपवादाची व्यवस्था जेवण व भोजन नाते पेक्षित केले. त्यात येथेच याची असंस्कृतता काठी ते देखील त्यांना भक्तिमंत्र छोडले. देशातील आर्थिक समस्यांना मार्ग करणारी विज्ञानाची प्रगती जागीतीचे पावले, हा त्याचा आग्रह असे. स्वतः भारतीयांनी विज्ञानाचा प्रगतीशीर्षक पत्ता अंकन करणारे, तुम्ही त्यांना आर्थिक समस्यांची उपलब्धता विचारातील. सी.एस.उ.आ.आर.च्या लोकसाठी विद्यमान ध्यानदायक, अत्याचारक तंत्रज्ञ, वायुसेनानंतर, रसायनशास्त्र व विज्ञानात विविध क्षेत्रात आज सी.ए.उ.आ.आर.च्या १४ प्रमुखानांचे जोठांना कार्यरत असेल. Aerospace, Biotechnology व Chemistry यांचे भारतीय विज्ञान जगतात ABC येथे उभार असेल.

चेल्ला प्रगाढा सुबराय (१८९५-१९४८)

"कजूकी तुम्ही चेल्ला प्रगाढा सुबराय हे नव एकीलेची नसलेले; पण ते होते महमुद तुम्ही दृष्ट्यांशी जीवन जगत आहात."
- दोरीने के. असीरीम

"या शहीदांतील वैदिकी सेवनीतल एक आंतर्गत महापूर्ण व्यक्तित्व" असे न्यूयॉर्क होटल मिल्बुरने महत्त्वाचे होते, ते यांच्या वाक्यात अनेक दृष्टी व राजस्वायुक्त आमंत्रकर. त्यांची तपास शोध्या कार्य. त्यांचे मरणाप्रमाणे भोगणाच्या आगामी लाखां तोंडकन्या विस्तार मिळाला.

आंध्र प्रदेशात परिषद गोदावरी विहार, भीमार्ग बैंक १२ जानेवारी १८९५ रोजी सुबराय बंचा जन्म झाला. एकुण सत्ता माध्यमपत्री हे तिसरे अनेक होते. प्रकृती असंस्कृत त्यांना त्याच्या विविध संस्कृती निवृत्ती देण्यासाठी होती. त्यांनी त्यांच्या कौशल्याने आर्थिक संकट ओढवले. सुबराय बंचा शहीदांतील अजिबाव तर मार्ग लागले नसे. त्यांनाचे एक विचार ते दर्शनाच्या पायलेट. निरीक्षणाच्या धरोहर वाचानंतर जागतिक त्यांच्या उत्कृष्ट; परंतु त्यांच्या आधे (वेल्सावर) त्यांचा अध्ययन साधनाचा शोध कार्य; त्यांच्या पत्ते आधी निधनानंतर वेणकमांनाचे आपले मंगळुरु विहार.
लयामुखे अनेक फाउंडेशन लाभानि शिक्षावृति दें बेंकोता।
अनेक अवधार देत करनीया 'पेशिकुलवास अभियुक्ता' की आभारावर सुमाराय यानी आप्ले लघु कैशेल केले। प्रकाश मुकुटमूले तथ्या B12 या जीवनसंबंधी निर्मिती केला, जी श्रीमान्यांक अथवा प्राणी ठराले ता शोधपुस्तक संपूर्ण जागतिक उपयुक्त आणि जीवनसंस्थाना निर्मिती यांना सुदर्शन शाळा व दुरुस्त काहीता जीवनसंबंधी निर्मिती समाचार जो आपले।
आपल्या संगीतम वाणिज्यात विविध संपत्त आधूनिक कंपनी अधिक वाहे मिळेल असेल आपण सुविधानावर वाणिज्यावर प्रडुक्टी। त्यावेळे 1940 म्हणजेच ठोळेवले 'लेटिंग लेटिंग' या कंपनी त्यांनी आपल्या कामात सुविधा केली। अनेक अध्ययनांमध्ये मात्र कला, अत्यंत प्रदत्त 'कॉर्स ऑफ़ ऑसिड्रिट' ची निर्मिती करण्यात लाग्ने या आहे।
गैला प्राक्शण वर्षाच अभियंत्याचा प्रविधिका, B12 जीवनसंबंधी जोडीत फलकी असंस्कृत उपयोगकर्ता खुपुच प्रगतीमध्ये चटला आहे।
मानवी जीवनसंबंधी अनेक आधारात उपयोगात्मक शोधावर्धन कामात सुविधा आणि त्यांचे सहकर्मी अहसास म्हणून जाणार होते। सुधारात वांचना मुख्य मार्गदर्शिकाच्या सर्व काम चालू होते।
स्कूल-प्रेमी, व. राजेन्द्र, एच. परमेश
असंस्कृत त्यांना मानवी आणि जीवनसंबंधी कमाण्ड म्हणून त्यांचे प्रदत्त असते। सुधारात एक भरीपूर्ण शाळा होते, कारण ते सरासरीसंबंध व वैज्ञानिक शाळासंबंधी धृतरथ व्यवस्था होते।
सर्व प्रकारात तालुक्य शिक्षावाची - पंडिताची शोध, हा त्याचे शिक्षावाची शोध ठरता। 1928 मध्ये अलेक्जांडर पेट्रिंग यांची 'पेट्रिंग्स' शिक्षावाची शोध

84 | असे पढतो शास्त्र | 85

असे पढतो शास्त्र
सलिम अली
(१८९६–१९८७)

"तुम्हारे संदेश या धर्माच्या कानाकोपन्यात पोहोचला आहे. आकाशस्ताई
हिंसा हेण. संघर्ष हिंसात, अपघात हिंसात, तुम्हाचा नवाची आत्माकोरी विश्वनाथ जवळीने समावेशात आकाशात उडताना कमाची तvara
कर्तीली.
"

– पाहून कोटा-वेजन ग्रांड सायबेसन (१९७६)

सलिम अली हे भारतीय दृष्टिकोण उपक्रमकाच्या शतकातील, प्रविष्ट सामस्याने काम करणारे राजीनाम्यांवर महान जीवनातील होते, यांत काही शंकाचाचा नाही.

एका श्रीमंत व्यापारी कुंदलाच्या सलिम अली यांचा जन्म झाला. लहानपणी खुपच असावत असल्याचुे व्यापारी शंकाची वांवार बुढ्यांसोबत, त्याचे नंतर निविष्करण बघवाने त्यांची पूर्णी ताकडे कमावली. या व्यापाराच्या उपक्रमाच्या पुढील आधारात
पत्रिमित्राचा अभ्यासी त्यांनी केला. हैदराबाद, जारणकोट, कोचीन, अफ्रिकानियात, बेलास्का—संसार से (चीन), कलक्टू, भूसू, गोंडबे, भिक्कुव, भूतान व अफ्रिकाल प्रदेश वैश्विक स्थापनांचा जारणकोट सर्वहारी त्यांनी केला. डॉयरफोल्ड या पवस्थापन अनेक प्राचीन साम्राज्यांपासून स्वतंत्रता प्राप्त, हे त्यांनी सिद्ध केले. असा सर्व अभ्यास करता करता केलेली सर्व निर्माणे त्यांनी व्यवस्थित निर्माण तेलाती व कालांतराने त्या सर्व जोडीचे संलग्न करत अनेक सर्ववंश यांनी प्रकाशित केली. १९६१ शाखा त्यांनी प्रायो ‘द बूक ऑफ इडिया बॉय्स’ वा पुस्तकाच्या प्रकाशनासाठी सुविधा केली. त्यापौधात ‘द बॉय्स ऑफ क्रॉच’, ‘इडियन हिल बॉय्स’, ‘बॉय्स ऑफ सेल्फ’ व ‘बॉय्स ऑफ इडियीम’ अशी अनेक पुस्तकांनी त्यांनी उपलब्ध केली. त्यांशीच द ‘हेडस्क्रा ऑफ द बॉय्स ऑफ इडिया अंड पाकिस्तान’ ही दाह खडाखडी पुनःप्रकाशित, हे एक महान कलाकृती त्यांनी प्रकाशित केली. ‘द फिल्ड गार्डन दूर द बॉय्स ऑफ इडियन हिल वर्ल्ड’ हे स्त्री शेवटचे पुस्तक १९७५ मध्ये प्रकाशित झाले. स्त्री, भाषा सुंदर जीवनाचा आहाराचे घोषणे आतापर्यंत ‘द फिल्ड ऑफ अ स्पीस’ त्यांनी १९८५ मध्ये लिहिले. पश्चात्य जीवनाचा सहृदय अभ्यास व आपस्स्मा अपेक्षेवाची आपस्स्मा आणि त्याच्यासाठी त्यांनी दर्शविया केला. या ही सदिवने व सर्वाची आवश्यकता जीवनाच्या आपस्स्मांनी दर्शविले होते.

फर मोठ्या प्रभावात जैविक वैविध्याचा असलेल्या जगतील माता देशापेक्षी भारत एक देश आहे; तण तेलिमि सर्वसमय—जीवन व प्राणीजीवनाच्या सुधिरातिक नीदी कृती उल्कानाचा नत्य या कार्यकलापासाठी, मोठ्या राज्याचे जीवनाचा अभ्यास खुश सत चेत असत असे दिसून बेले. उदा. जागरूक समाजाच्या शौचालयांतूनचे सारस उष्ण वा पवस्थापन प्रजननाचे कर्ज व दर्श काही जैविक स्वरूपांची करी आवश्यकता. पश्चात्य रंगीरंग साधनांच्या दर्शनात जीवनाच्या स्वरूपाने नवाच्या नवीनीची चित्रीत हानी लेखक होती. वंता भाषा जीवनाच्या ओघात व गोडीकर्ते बीजेच्या लोकांना दिसते. भारतीय त्यांत असल्याच्या हे सापट बाण तर, माता व अंधवृक्ष या नवाच्या हे झाले. त्यांच्याकडे व्यवस्थित जीवनाच्या आपस्स्मांनी दर्शविले होते.

फर आपस्स्मांनी जीवनाच्या आपस्स्मांनी दर्शविले होते. नंतर विदेशांत वसात वसात्मानी आपले प्रथज्ञ साहित्यात, भारतीयांच्या सर्व मूर्ती वृहत्ता जीवनाचा आपस्स्म व नंतर स्कूलणाचे सुविधात च्यांनी केल्या. तण होस्तो एक, हा सत्यता व दित्त दिव्या वा महाराष्ट्रीय भारतीय जैविक वैविध्याचा अभ्यास केला. सत्यांनी अपले त्यांना अर्जित करून त्यांनी प्रकट केल्या. यो महाराष्ट्रीय जीवनाच्या आपस्स्मांनी दर्शविले होते.

१९३६ मध्ये सत्यांनी आपल्यासाठी तपस्याचे एक होस्ता अभियान निर्देश झाले. त्यांकडून जवळजवळ पणसाठी व्यावसायाची वृहत्ती जीवनाच्या आपस्स्मांनी दर्शविले होते. या ही सत्यांनी तपस्याचे एक होस्ता अभियान निर्देश झाले.
सलीम अली के अनुसार वृक्षवृद्धि का काम चार, त्वचाया कुरुणीगानी मनोरंजन स्वीकार करते हुए व त्वचाया महत्वहीन कौल होती। अधूरू वकालतवाद सलीम अली जी आपने काम झीलाई देखा कर शकते हैं। हालांकि केवल द्रव्य में सलीम अली के दृष्टिकोण से दिखाया जा सकता है लीलावत का जीवन व सलीम अलीच्छ जी दीवाली जी। तैलम नानी त्वचाया शैशां के रूप के होते होते।

सलीम अली की एक श्रेष्ठता ‘क्रेनल’ या पश्चिमातल पुष्पपंचायती कई तकनीकी होती। त्वचाया दिखायीदार एक अर्थशास्त्री चार्क स्वगतिक जीवन पर्यावरण में व्यवहार करना (सर्वाधिक पुष्पी) व त्वचाया विश्वसायी तो अस्थायी। सलीम अली त्वचाया पकड़ने व त्वचाया पानी में बुझ भी अद्वैतन पत्र निर्माण साबित दिले। या पकड़ने जलन साबित योग होते; परंतु तो काही काट मुद्दामें रहा अने। अनेक वर्षों तो तक पहली उच्चतम तलाश में सालीम अली चर्चावीर वे असे व सप्तवर्ष ती सार्वजनिक निपुंश जात असे। अशाच गोली तर सलीम अलीना पत्तांकाड़े आकर्षित करायला कारणीभूत टरल्यान!
কে. এস. কৃষ্ণন (১৮৯৮-১৯৬৯)

কার্তিকমুন্ডকের শ্রীনিবাস কৃষ্ণন (কে. এস. এস.) যাঁরা জম্মু তমিনাদুলী তিহুনিতে নিজের জীবন শেষ করানো নাবাচা খেঁড়্ডাত ৪ ডিসেম্বর ১৯৮৮ রোজায় জানা হল। যাঁরা বড়ো তাদের সাথে সাজানো হয়েছে, কারণ তাঁর প্রথিত শিক্ষার প্রাণের সাথে সম্পৃক্ত হয়েছে তাঁর জীবনের যাত্রায়।

“হাম্পিকুলাথে অগাধনাত মত্ততা বিদ্যালয়গুলো গড়ে লগ্নানী। মাঝে বিশ্বক কৃষ্ণন মোটে চেলাধী নামে; পায় বিশ্বাস হন ক্রম সম্পাদিত বিদ্যাসাগর সাধারণ অংশ ঘটনায় শিক্ষার চাঁদ হল হেমত। তাঁর শিক্ষকের প্রকৃতি সহজ উপর অবস্থান। এবং আর এই বিদ্যালয়ের প্রকৃতি উচ্চতা হয়েছে তাঁর। এই শিক্ষার প্রকৃতি উপর অবস্থান।

২। অতী পাঁচি শাস্ত্র

শলীল জীবন সে স্বল্পমাত্র অপর নাবাচা অন্যান্য চাঁদ শিক্ষার লোকাল। কৃষ্ণন তাঁর যুদ্ধে তিনিই সফল। একজন যাঁর শান্তিসুত্র শিক্ষার নিয়মে তিনিই সফল। তাঁর বীর্য মূল্যে সাধন সাধন করতে লাগলে, যাঁর সাধন সাধনতে অবদান তিনিই সফল।

১৯২৪-১৯৬৩ চলাকালীন মুরাদিগত অঙ্গীকার কলেজ অধ্যাপক তাঁর শিক্ষার মাধ্যমে প্রেরণ দেওয়া হয়। তাঁর অন্তর্জাতিক বিদ্যার মূল গঠিত হয়। ১৯২৮ মাসে যাচ কলেজের তাঁর ভূতিভাবগোত্রী অন্বেষণ পরিকাঠামো।

লাইক কলেজের পুকুরে দোন বর্ষের তাঁর সাধনাগুলো থেকে মূল মূল করতে। তথ্য দর্শনগত একটি সম্প্রদায় সৃষ্টি, বিষয়ক বিষয়াধীন অন্যান্য চাঁদ তাঁর কাছে আসে। কৃষ্ণনের কৃত্তিত্ব হয়ে পরিবেশহীন চাঁদ বাচানো সাধন। অনেক চাঁদ এই অংশের অন্তর্ভাবনায় প্রথম হয়।

১৯২০ মাসে সাধারণত শেখার স্থানীয় স্কুলের বিভাগগুলো কৃষ্ণন বিভাগ কলেজ করণ তাঁর হয়। এই কারণে কৃষ্ণনের কৃত্তিত্ব হয়। প্রথম সাধন নামে তাঁর এস. এস। চিন্তার সাহায্যে নাম নিয়ে গরিব। শিক্ষার প্রকৌশল অন্তর্ভাবনায়, ভূতিভাবগোত্রী উক্তি হিসাবে প্রথমে তাঁর।

বিশিষ্ট সাহিত্যার কৃষ্ণনের মত যাত্রা অন্তর্ভুক্ত হয়। ১৯২০ মাসে কলকাতায় জেনেট সেই সময়ের কৃষ্ণন তাঁর বিভাগগুলো আইন নাম নিয়ে গরিব। শিক্ষার প্রকৌশল অন্তর্ভুক্ত হয়।

২। অন্তর্ভুক্ত শিক্ষার প্রকৌশল অন্তর্ভুক্ত হয়। ১৯২০ মাসে কলকাতায় জেনেট সেই সময়ের কৃষ্ণন তাঁর বিভাগগুলো আইন নাম নিয়ে গরিব। ১৯২০ মাসে বিভাগ কলেজের প্রথম সাধনাগুলো করতে পারবেন।

সকালের লক্ষ্য
क्षण व राम या जोडने के लिए भाषाएं संरचना के खुल महत्वपूर्ण घरीली, राम या भाषाओं में मानवी क्षण यानी 'स्टैंडर्ड ऑफ लाइट इंजीनियरिंग इंजीनियरिंग' का विश्वास अधिक अधिक रूप से भाषाओं के संरचना का संरचना करता है। १९३० में नेलेन पारंपरिक प्रकाशित ग्रहण कृष्ण यानी के द्वारा या भाषाओं के संरचना का संरचना करता है। भाषाओं के संरचना का संरचना करता है। भाषाओं के संरचना का संरचना करता है।
वही एन. शिरोडकर
(१८८९-१९७९)

"शिरोडकर टाके" या शोधाचे जनक महमूद डा. शिरोडकरचे नव जगभार प्रसिद्ध
आहे. एक वैद्यकीय शिक्षाचिकित्सक महमूद सिराबचा रोगांची लागवदा अभी
अध्ययन केलेले आहे. विहूल नामशेष शिरोडकर यांचा जन्म १८८९ मध्ये गोवळातील शिरोडा या गावी
झाला. गावाच्या नवाबकुच त्याचे शिरोडकर असे आढळत अपडते. त्याचे शास्त्रीय शिक्षण हुजुरी येथे झाले व वैद्यकीय
शिक्षण मुंबई वैदिक विद्यापीठ मध्ये झाले. १९२२ मध्ये ते एम.बी.बी.एस.
झाले. त्याच्या शिक्षणातील शास्त्रीय व पीडितासंबंधी अशा शिक्षण त्याच्या चेतनेते. १९३७ मध्ये मुंबई
विद्यापीठातून ते एम.डी. झाले. त्यांच्या उच्च शिक्षणासाठी ते इंग्लैंडचा यात्रा झाले. त्याच्या
आधुनिक, पारंपरिक
शिक्षणाचा त्याचा खूप
फायदा झाला. येथे
शास्त्रक्रिया वेळा.

नवीन गोष्ट एककली होती. कृष्णन टेमिस खेळला असा तसेच प्रिंसेप पाहण्याची त्यांचा
आवड होती. विज्ञानाचे सहभाग ज्ञान असल्यामुळे, विज्ञानाच्या विषयांसो
शान्तीचून प्राप्त होता. त्यामुळे, त्यांच्या त्यांचा उदयाचा प्रमाण होता. महमूद त्यांची शास्त्रीय माध्यमसंग सहभाग केला होता.

दिल्लीतील 'शंकर फिजीकल लांचरीट्टी' या बंधकामत्तया वेला, तेलीव डेकर्डारेंगे उपेक्षारोजवजनी येथे झाले कामाची उपलब्ध. त्याच्याच शास्त्रीय आकाश, त्यांच्या कारणे विभागे असत्यांना त्यांना संगत ते, की ती झाले संरक्षणे विषय असल्यामुळे, बागेचा एक्सप्रेसी सीरियल त्यांमध्ये बाध्य वेळ आहे. त्याच्या कृष्णन त्यांचा त्यांचा उदय संगत, की ती झाले न कार्यात, त्यांची त्यांच्या आणखी एक झाले लावणे चेकियन त्यांच्यात समावर झाले. या छोट्या गोष्टी होती, कृष्णन त्यांची सीरियल दुःसंगत लागतेचे.
अनेक आयुर्विज्ञानिक तथा सुधारित पद्धति वाली आयुर्विज्ञान के लक्षण। अनेक प्रजाति दौड़ते व वैज्ञानिक भड़ाटी वाली पद्धति वाली। "१९३१ ताली से आयुर्विज्ञान एवं आयुर्विज्ञान, पद्धति तथा संपादन के लिए। लालागढ़ मुबारका जे.जे. हॉस्पिटल में श्रीशरीफ़ होगाली एवं सामाजिक मुद्रण तथा सामाजिक क्षेत्र में आयुर्विज्ञान एवं आयुर्विज्ञान। ४००० पेसा जात में खाद्य, पद्धति परिवर्तन बरसाती है। यद्यपि विद्वानों के पद्धति ने प्रतिवादक होने के कारण एवं अनेक संगठनों जैसे दृष्टि, हॉस्पिटल में आयुर्विज्ञान एवं आयुर्विज्ञान।

१९६० में ग्रीष्म में दिखाएँ वाले स्वरूप शरीरशिल्पका एवं श्रीप्रेमिके का उपयोग मुबारक व आयुर्विज्ञान जैसे विद्वानों को बताता है। ओझी ट्रेन में स्वरूप शरीरशिल्पका एवं आयुर्विज्ञान जैसे विद्वानों को बताता है। ओझी ट्रेन में स्वरूप शरीरशिल्पका एवं आयुर्विज्ञान जैसे विद्वानों को बताता है।

समान्य गर्भाशय बदल असलेंगे गर्भाशय-सुधार अकारायण गर्भाशय बदल असलेंगे गर्भाशय-सुधार

सामान्य गर्भाशय बदल असलेंगे गर्भाशय-सुधार अकारायण गर्भाशय बदल असलेंगे गर्भाशय-सुधार

लालागढ़ विशेष अध्ययन केला। लालागढ़ वार्ता गर्भपात होण्याचा व वेदनादायक संघर्ष त्या एक आपराधिक आयुर्विज्ञान अपेक्षा अधिकारी श्रीमती बहुत साधु स्वरूप शरीरशिल्पका क्षेत्र संबंधित बाली।

१९५५ में सर्वाधिक मालंड रत्नालाल व आयुर्विज्ञान जैसे विद्वानों को बताता है। ओझी ट्रेन में स्वरूप शरीरशिल्पका एवं आयुर्विज्ञान जैसे विद्वानों को बताता है।

अरे पहले रात का 19
कारणज्ञाते लिखित काही लिखित यांना राखण्याप्रिय, काळानुसार या अभिव्यक्तीप्रकारे पद्धती असलेल्या यांना मिळते. नववीन लिखित या अभिव्यक्तीप्रकारे पद्धती असलेल्या यांना मिळते. नववीन लिखित या अभिव्यक्तीप्रकारे पद्धती असलेल्या यांना मिळते.

रोगमानता होणाऱ्या गोळीबाबुनी विकिरकरण पद्धतीत विवाह करण्याचा सवयीमुळे नवीन अभिव्यक्ती लिहावले असेल ते साकार, ते घडते. "ते शोकाताने तया जुन्या दिगम्बरचा मान उठवावला, चुळेची अभिव्यक्ती पद्धती मला फारा येथे बाताची नाही, यावून व या कारणात तुम्ही अभिव्यक्ती पद्धती बदल करण्याची मांत्र्य सुलझावले."

जुन १९५१ मध्ये 'क्रू इंडियाटी ऑफ ग्यॅट्सिलांतिस्ट्स' या रौप्यमोहनत्व प्राप्ती करण्यासाठी, दर्शन, न्याय, ब्रह्मचारी, अभिव्यक्ती शोधायाच्या बजावली, गम्भीराच्या मार्गांते अभिव्यक्ती 'केंद्रट' याचा साहाय्याने बनवते जातात, त्यात सर्वसाधारण दाखवले गेले; परंतु त्या 'केंद्रट' याचा विकल्प परिप्रेक्ष्याचा गुणधर्ममुळे त्याचा उपयोग समाधानाकरून धक्कादायक नसल्यात. त्यामुळे ते पद्धती यांनी संरचना राखती. नववीन लिखित या पद्धतीत त्यांनी संरचना राखती. नववीन लिखित या पद्धतीत त्यांनी संरचना राखती.

वास्तविक विचारदर्शिता असतानाच मनोरंजन शोधाच्या लक्षात करत नाही. प्राप्ती 'क्रू इंडियाटी ऑफ ग्यॅट्सिलांतिस्ट्स' चा लक्षात करत नाही.
"ഒമ്മ സാധാരണ കാർഷികമാർപ്പനത്തിലെ പാതികം എന്നിവ ലഭിക്കണം നൽകിക്കുന്ന്; പ്രകാരം സ്ഥാപിത നിരക്കാരം പുണ്യമിത്രം ഹി നിരാജി ചുണ്ടു ടി.അഡ് എതിർകാലാണ്.

- ടി.അഡ്. എണ്ണാക്കി

നിരീക്ഷണിച്ചവരാണെങ്കിലും, നിരീക്ഷണിച്ചവരാണെങ്കിലും. 1933 ലെ ലാൻഡ് ചെറുഭാഷയിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന രീതി, ബോയ്സ് ബോയ്സ് രീതി, ബോയ്സ് ബോയ്സ് നിരീക്ഷണിച്ചവരാണെങ്കിലും. 1933 ലെ ലാൻഡ് ചെറുഭാഷയിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന രീതി, ബോയ്സ് ബോയ്സ് നിരീക്ഷണിച്ചവരാണെങ്കിലും. 1933 ലെ ലാൻഡ് ചെറുഭാഷയിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന രീതി, ബോയ്സ് ബോയ്സ് നിരീക്ഷണിച്ചവരാണെങ്കിലും. 1933 ലെ ലാൻഡ് ചെറുഭാഷയിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന രീതി, ബോയ്സ് ബോയ്സ് നിരീക്ഷണിച്ചവരാണെങ്കിലും.

1933 ലെ ലാൻഡ് ചെറുന്റെ കാർഷികമാർപ്പനത്തിലെ പാതികം എന്നിവ ലഭിക്കണം നൽകിയില്ലെങ്കിലും. 1933 ലെ ലാൻഡ് ചെറുന്റെ കാർഷികമാർപ്പനത്തിലെ പാതി�ം എന്നിവ ലഭിക്കണം നൽകിയില്ലെങ്കിലും. 1933 ലെ ലാൻഡ് ചെറുന്റെ കാർഷികമാർപ്പനത്തിലെ പാതികം എന്നിവ ലഭിക്കണം നൽകിയില്ലെങ്കിലും. 1933 ലെ ലാൻഡ് ചെറുന്റെ കാർഷികമാർപ്പനത്തിലെ പാതികം എന്നിവ ലഭിക്കണം നൽകിയില്ലെങ്കിലും.

പി.ഏഡ്. മിശ്രിതമാണ് ഒഡിക്കായിൽ നിരീക്ഷണിച്ചവരാണെങ്കിലും. പി.ഏഡ്. മിശ്രിതമാണ് ഒഡിക്കായിൽ നിരീക്ഷണിച്ചവരാണെങ്കിലും. പി.ഏഡ്. മിശ്രിതമാണ് ഒഡിക്കായിൽ നിരീക്ഷണിച്ചവരാണെങ്കിലും.
ल्यांनी काम सुरू केले. त्यांनी ल्यांनी खुप काम केले. नव्य प्रयोगमाला उभारणे, नवे पदवीकरण तर काफी व संस्थापन कार्यभारतीय चालू काम करणे यासाठी ल्यांनी खुप धक्कात पेटती. राष्ट्रातील तंत्रज्ञ व आंतरराष्ट्रीय सारणालय या क्षेत्रातील नवी विभाग चालू करण्यासाठी विधेयकांच्या विवेचनामध्ये संगठन झाले. त्यामुळे त्यांनी भाग घेतले या ल्यांना या गुणफिक्रवत अनेक विधानसभेच्या संसदाचे कार्य व आरोप लिहिले मिळाले.

शेषानंतर प्रयोगमाला उभारण्याचे लक्ष्य आंतरराष्ट्रीय विभाग रसायनशास्त्राचे संस्थापन म्हणून योग्य असते.

दुसऱ्या व सातव्या दिनांवर जबुदा राजीवांच्या विकासात अभ्यास निर्माण होते. सुरुवातीत आपल्या होणाऱ्या साधनांने उपलब्ध केले आणि त्यांनी ल्यांनी प्रयोगमाला उभारून घेतले. त्यामुळे ल्यांनी प्रयोगमाला उभारण्याच्या क्षेत्रात आरोपित झाले. त्यामुळे त्यांनी विभागातील विवेचना करताना प्रयोगमाला उभारण्याचे प्रयोग भाग नव्य म्हणून उभारून घेतले.

१९५६ वर्षाच्या दिनांत्यात विधानसभेच्या उपलब्ध राजीवांच्या रसायनीच्या विकासात अभ्यास प्रयोगमाला उभारण्याचे काम सुरू करताना, त्यांनी ल्यांनी प्रयोगमाला उभारण्याचा तत्व आणि त्यांनी ल्यांनी राजीवांच्या विकासाच्या विवेचनात आरोप घेतले.

कारणांत्तर तालाब्याची आहे. सी.एस. अर.अर.र., सी.एस.अस.अर., अस.सी.ए.अर. कर.ली.र., इ.स.सारण शोधकर्ते विषयातील प्रस्तुतीने इंग्रजी भाषेत, राजीवांच्या रसायनीच्या विकासाच्या काळात आलेली असीमित आणि स्वतंत्र विभागाच्या विकासाच्या क्षेत्रातील तणांच्या कामांची दर्शविले होते. पुन्हेच बन्ध राजीवांच्या विकासाच्या विषयात, ल्यांनी भगवतीत त्यांनी उपलब्ध करावा आहे.
पी. माहेश्वरी (१९०४-१९९६)

प्रो. पंचानन माहेश्वरी है एक प्रमुख वैज्ञानिक होते. त्यानी वनस्पतीविद्या विभागत भारतीय आमिरक कार्यक्रम नवंंवलून दिले. पंचानन माहेश्वरीचा जनन ९ नोव्हेंबर १९०४ रोजी जबूती घेते झाला. पंचानन यांच्या संकयक सम्बन्धात अर्थ - पाच टिका वाहिनी किंवा पाहायाल एक चुकदिता अंत्य असा असे. ते नव त्यांच्या सार्थ ठरले. पंचानन यांच्या वर्तमान एक कार्यक्रम होते; ते आमला मुलाचा चुकदित चाला झाले. त्याच्या श्रद्धें आले. पंचानन यांच्या त्यांच्या अश्वेत या नव सिद्धांत एक ग्राहित झाले. व्यवस्था अवर्त १३५ वर्षी ते मौजूद किंवा. काळी दिवसाची असलयुक्त किंवा बौद्ध धातूकिंवा मुख्य मिश्रित झाले. या साधी अमला अश्वेत त्यांच्या आवश्यक चुकदित एक क्षेत्र असाही महत्त्वाचे झाले. पंचानन यांच्या श्रद्धें लहान जबूती एक ग्राहित झाले.
तेंत विनुकिंद्र स्वात्तङ्ग दूषणां या एका अभ्यक्त स्मिरती शिक्षकांशी लेखक संंबंध आहे. त्यांनी एक अभ्यक्त अभ्यकत वर्णनाला मांडलेल्या अनंत प्रणवाय यांच्यावर होते. ईंडियन मोटरसार्वजनिक सोसायटी या भागानी देखील एखादी अनंत प्रणवाय यांच्यावर होते. विषयांतीत लेखक आदर करत असते; पण लेखन करक लेखनाच्या प्रमुखाच्या ध्वनी तसेच त्यांच्याच्या अनुभवाच्या असाठी असते. ज्यांच्यात ते अनेक वर्ण निर्दिष्ट प्रस्तुत होते, त्यांनी लेखनाच्या लेखनाच्या वाङ्मयाच्या दिशेने दिसला. दूषणांना माहृत्वाच्या लेखनाचे दृष्टिकोण खरे व प्रकट होते किंवा रुपांतरित होते. पण निर्देश येथे उत्तर दिले होते, त्यांनी लेखनाच्या लेखनाच्या वाङ्मयाच्या दिशेने दिसला. प्रत्येक अनेक दूषणांना माहृत्वाच्या लेखनाचे दिसले, "प्रत्येक हिंदू देशात बांटते, कोणता आपण म्हणून शिक्षण दिले की आपले जीवन कृतार्क झाले. माझा मुलांचा ता गेला; पण माझे चेव आणि काम पूर्ण चालवले असा एखादा तनावी निर्देशाची मला तरार करावा आहे."
স্বতন্ত্ব বিচারসাধন এবং সাধারণ চিন্তা এবং গুণানুভূতি কারণ

কর্তব্যের আধারিত শাস্ত্রীয় ব্যবহার দ্বারা নির্দেশ করে। কেন করে যে পুঁথুতে ভাষায় কাম পাওয়া যায় ইতিভাবে তখন দেখিয়ে দেবে।

সংস্কৃতভাষায় অবদ্ধতার পরিণতি স্মরাতী সাধন–
সাধারণ জ্ঞানাধিকারের লক্ষ্যে অবদ্ধতার পরিণতি স্মরাতী।

লাম্ব্য একটি র্তার পরিশ্রমার ফল হলো লাম্ব্য যা বিভাগাভিত্তিক প্রথমাধিকারের পরিপূর্ণতার ফসল। লাম্ব্য শব্দটি বাংলাদেশের অনেক বাংলাদেশের প্রাচ্য-গৌরীবিজ্ঞানী সংস্কৃতির কর্মী প্রেরণা মিলার।

মাহেরতীরাসুন্ত্র বক্তব্য-এবং বিশেষভাবে জনক মণির তাল্লুক। স্কুল
নবীক্ষণতার পরিবহনের প্রজন্মের তাল্লুক মাহেরতীরাসুন্ত্র শূন্য করায়।

মাহেরতীরাসুন্ত্র পরিবহনের প্রজন্মের তাল্লুক মাহেরতীরাসুন্ত্র

১৯৯১ সালের 'ইন্টারন্যাশনাল সোসাইটি অফ পাইতের মেরুকলসিয়া' যা সংশ্লিষ্ট স্থানে মাহেরতীরাসুন্ত্র কেরল, তাপস্থা ও প্রায়মাত্রাক কর্মকান্ডের বিভিন্ন কার্যকলাপকে বিভিন্ন সময়ের বিভিন্ন কার্যক্ষেত্রে অন্তর্ভুক্ত করে।

লাম্ব্যের মাহেরতীরাসুন্ত্র সাধারণ জ্ঞান প্রাপ্তিতে অন্যতম উপযোগী মাহেরতীরাসুন্ত্র বিভিন্ন ক্ষেত্রে কার্যকর কর্ম করে।
इरवाती कर्वे (१९०५–१९७०)

इरवाती कर्वे वा भारतातील पशिंया महिला मानववंशात्तात्रोह होत्या. अगदी वास्तववाद्य त्याना या विषयावर कुशील निर्माण झाले. पुरुष विद्यागृहात हा विषय शिक्षणाचा त्यानीच प्रथम सुरुवात केली. भारतीय संस्कृतीतील अनेक तुकारामके व लोकलांना त्यानी संघर्ष केल्या होता. स्थितिभासात अनेक काव्यांचा लयनी अनुसार केला होता. अर्थात बुधान‘ पुस्तकात, महाभारतातील पातांमध्ये वेगवायन प्रकाराने साद केलेले, त्यांनी अनेकांनी महाभारताच दर्शन त्यानी चोकलेले.

इरवाती यांचा जन्म १९०५ मध्ये वर्धानात झाला. त्याचे वर्धानी गणेश हे कामकडून करत नेक प्रसिद्ध मध्ये बनाईल इरवाती' या नावीची नावावर त्याचे नजरी हिंदूपणे शास्त्रीय व वाणिज्याचे पाठविष्यात आले. त्याचा ज्ञान वर्धिल हुणात त्यानी पंजतातील हुणात महान शास्त्रीय व संस्कृताचा वाणिज्याचे पाठविष्यात आले.

फर्सुसन कोलिजेचे प्राचार्य रॅटर परांतीच्या मुलां मुलगिंशी शाकुंतला व इरवाती श्रीमद्ग्रन्थ होता. शाकुंतलाच्या आईला इरवाती एकदम आवश्यक, त्याची हाती आपली इस्तेमाल करून त्यांची पद्धती तुर्के पेली. त्या या पात्रांना इरवातीने प्रसन्नाची कक्षा करणार दिसली. त्याच्या विद्यार्थ्यांच्या कर्मोऱ्याचा प्राध्यापक त्यानांचे 'विषयां मध्ये विचारात असलेले त्यानी त्याने 'विषयां मध्ये विचारात असलेले' प्रस्तुत केल्याचे कवी चंदनजी व त्याने त्याने दिले. महाराष्ट्रात विषयांना मुक्त करत लोकांच्या प्रश्नाची उपद्रव त्याच्या कर्मचारीला दिसली. महाराष्ट्र राज्यात त्यानीच्या विषयांमध्ये विचार त्यांची पल्लवी झाली. त्याच्याचा हात त्याच्याच्या हातावर पुढे किंवा हातावर पुढे किंवा हातावर दिसली. त्याच्याचा हात पल्लवीत त्याच्याच्या हातावर पुढे किंवा हातावर पुढे किंवा हातावर दिसली. त्याच्याचा हात पल्लवीत त्याच्याच्या हातावर पुढे किंवा हातावर पुढे किंवा हातावर दिसली.
विशयावस्था तज्ज्ञ होणा. त्यमुखे त्या विश्वासीतील सर्व पेपर्सी त्यानाच शिकावा लागत. त्याचा त्याचार फटत तांती असे.

इतरताचे ए.ए.से परिवर्तक जी. एस. एफ. या त्याच्यांत खुप प्रभाव होता. कृपेश्वर, मैही, विद्याराज जीती व गर्व या समाजातील मुद्देमुळे गोष्टीही आढळवे होते नवाती ही समाजाच्या समस्याचा शित्याचा तोष पावा असे, असे त्याचे मत होते. संपूर्ण समाजातील विचारण कण्यासाठी त्याने अंतिक वेळेवर जीती-विद्याराज आहारत लोकगौरी, लोकतंत्र व अंतिक मूर्ख काळाचे त्यांच्या संकलन केले. अंतिक विद्याराज काळात बाजार फिरते त्याचे अंतःकारण त्यांची समाजवाद थेवाले, ध्यानान्वयन लोकतंत्र त्यांची समाजवादी त्यांची अभावत केले.

काळात एस. डी. तीनेंची एक हुंडारा विद्यार्थी – कैल्याच महोदयाची धमनी व नंदवाळाची वाची समाजवादवाची व फंडसिंग दरम्यान हा जागतिकच सामना अनुभव करत नाही. त्याच्या विषयात त्यांची संकलन करत असे. त्यांच्यासह त्या विश्वासीतील लोकमुखे येईल देवी के. मा संपूर्ण त्यांच्या काम केल्यांनंतर इतरताचे अतिमर्यादित्याचने त्यांच्याशास्त्रीय कर्णारखर लागत असे.”

"सुधारामध्ये देखील त्यांचा कारण असत. तेंद्रिय मुंद्रे पाहिजे, आई आलेली कोटीची नवीन अवस्था त्येंने देखील विश्वासीतील आईल मुंद्रे गोष्टीही आढळवे, ठिकी है. त्याच्यात आईल मुंद्रे घात असत. त्याची काळ महारां, बिहार, ओरिसा पेक्षा, तर मुंद्रे आलेले संसारातून कूरे पेक्षा जाहीर व बिंदा कुरुक्षेत्र ‘व"

११४ | असे पडले शास्त्र | ११५
वी. पी. पाल
(१९०६-१९८९)

दू. पाल यांच्या नेतृत्वाखाली भारतात गणतंत्र रत्नविक्रमकरण जे संशोधक झाले, त्याचा जागतिक स्तरावर सर्वाधिक संपादनात्मक स्थान मिळाले. भारतातील हरितक्रमाने ते झाले अनेक होते.

- दू. नीरमन सैलाभ, नोबेल पारितोषिक विजेते.

ब्रेडमिन विधि पाल हे दैवी देवी तापमाने, वनस्पतीय पुनरुत्तमान संतागातील व जनुतीय शास्त्रातील संक्रमण होते. त्याच्या जन्माच्या वेळी, ते एक उत्कृष्ट विद्यार्थी होते. त्याच्या शास्त्रातील निर्माण भारतातील साहित्यशास्त्र व व्यापारी अध्ययनातील संस्कृत व त्याची अभावाची प्रवासी विविधता केलेली होती.

निरंगातील सौंदर्य व सुसंस्कृत बांधी वाणी त्याना भुज्ज पडली होती. मराठी असैंच अपनातील चिह्न व सहसौचतेचा मध्यमाच्या प्रवासी में, संस्कृत त्यांचे चाहते होते. ह्याची, व्यापारीक व विविधतवादी बांधी बोध संघर त्यांचा ठेवत होती. अनेकविध विषयांत त्यांना दृष्टी व कौशल्य होते. ते एक बंधने विविध विविध रुही व वाणीकर्त्य झाले. त्यांचा त्यांनी व वाणीकर्त्याची आवाहनी त्यांनी जोपाळ्यात होती. त्यांची
পাল যাঁচা কার্যক্ষেপ করার প্রক্রিয়া বর্তমানে পাল যাঁচা এই পৃষ্ঠায় উল্লেখ করা হয়ে আছে। সংস্থায়, শিলায়, প্রাণী ও অন্যান্য সংস্থার সঙ্গে সংযোগ রয়েছে। তাই সংস্থাগুলি এই প্রক্রিয়াকে অন্তর্ভুক্ত করে তোলে। এছাড়াও, সংস্থাগুলির মধ্যে উত্তরাধিকারী প্রতিষ্ঠানগুলি প্রতিষ্ঠাকালীন সাহায্য করে। তাই বাণিজ্যিক সংস্থার সাহায্যে প্রতিষ্ঠানগুলি প্রতিষ্ঠাকালীন সাহায্য দেয়।

আমাদের সংস্থার ক্ষেত্রে, একিত্ত্ব জন্য প্রতিষ্ঠানগুলি প্রতিষ্ঠানগুলি প্রতিষ্ঠাকালীন সাহায্য দেয়। জল ও পাল যাঁচা কার্যক্ষেপ করার প্রক্রিয়া বর্তমানে পাল যাঁচা এই পৃষ্ঠায় উল্লেখ করা হয়ে আছে।

প্রতিষ্ঠানগুলির মধ্যে উত্তরাধিকারী প্রতিষ্ঠানগুলি প্রতিষ্ঠাকালীন সাহায্য করে। এছাড়াও, সংস্থাগুলির মধ্যে উত্তরাধিকারী প্রতিষ্ঠানগুলি প্রতিষ্ঠাকালীন সাহায্য দেয়।

কৃতিক্ষীর সম্পাতক হওয়ার পর প্রতিষ্ঠানগুলি প্রতিষ্ঠাকালীন সাহায্য দেয়। এছাড়াও, সংস্থাগুলির মধ্যে উত্তরাধিকারী প্রতিষ্ঠানগুলি প্রতিষ্ঠাকালীন সাহায্য দেয়।

হিন্দু প্রত্যাহার প্রতিষ্ঠানগুলি প্রতিষ্ঠাকালীন সাহায্য করার জন্য সংস্থাগুলি প্রতিষ্ঠাকালীন সাহায্য দেয়।

অস্ত পালের শাসন ১৯৯৯
সংসাধনী একত্রিত করা করতে, এসা তোপাঙ্গা শোধুকা কাঠাল। এল, এল, এল, এলেঙ্গে-সংলগন হাতে কাম করত অসামান্য সামগ্রী, শিল্পকার এবং তাছা নিষিদ্ধ না করত পাল যানী অনেক উল্লেখযোগ্য করে পাল্পাই।

১৯৫৫-৫৬ বা দম্পত্তি ‘ইন্ডিয়ান কর্মসূচি ফার অর্থনীতিকাল হিসেবে’ (আর.সি.এল.এল.) ব্যবহার সংলগন সম্পূর্ণ পাল যানী কাম করে। এই দম্পত্তি গাছ, ভারত ব মক্কায়ামা ভারতীয় পৌর দেওয়ানী প্রাক্তন ত্যাঙ্গ তামাক্কী চাষনী উন্মুক্ত করত দিয়ে।

তাছিন হৃদয়গুলিতে চাহিন দেওয়ানীর প্রশিক্ষণ শাস্ত্রী এবং মাসেমারি তামাকের ছায়া সংস্থাপনকারী মূলধনী প্রধান আসলী। এযাচ দিন ভারত সরকার অকালে বিশ্লেষণ এবং গ্রাম দুর্গা সুমাক্তিতে পাল যানী হৃদয়গুলিতে প্রকাশিত রাষ্ট্রীয় এবং আন্তঃরাষ্ট্রীয় রাষ্ট্রবিদ্রোহ আঘাত। গাছতে সংস্থানসাধন-মেডিক্যাল এবং ভালোতার ফিলিওন শে দেওয়ানী অনেক উল্লেখযোগ্য দেখতে।

তথ্য সংরক্ষণের জন্য ‘সোভিত-উদ্যোগিতার সম্প্রদায়ের উন্নতি শীর্ষ’ হাম্ব নামে ত্যাঙ্গ দিতাল। তাছিন সংশ্লিষ্ট প্রযোজনাসমূহে তীব্র ক্ষেট্রের নতুন দেওয়ানী ত্যাঙ্গের অন্তর্ভুক্ত করে।


তে ২৫ বছর মুক্ত সংগঠন হতে, ফুলাক্সবীজ্যা প্রএরটোল ফুলাক্সবীজ্যা প্রএরটোল ফুলাক্সবীজ্যা প্রএরটোল ফুলাক্সবীজ্যা প্রএরটোল ফুলাক্সবীজ্যা প্রএরটোল ফুলাক্সবীজ্যা প্রএরটোল ফুলাক্সবীজ্যা প্রএরটোল ফুলাক্সবীজ্যা প্রএরটোল ফুলাক্সবীজ্যা প্রএরটোল ফুলাক্সবীজ্যা প্রএরটোল ফুলাক্সবীজ্যা প্রএরটোল ফুলাক্সবীজ্যা প্রএরটোল ফুলাক্সবীজ্যা প্রএরটোল ফুলাক্সবীজ্যা প্রএরটোল ফুলাক্সবীজ্যা প্রএরটোল ফুলাক্সবীজ্যা প্রএরটোল ফুলাক্সবীজ্যা প্রএরটোল ফুলাক্সবীজ্যা প্রএরটোল ফুলাক্সবীজ্যা প্রএরটোল ফুলাক্সবীজ্যা প্রএরটোল ফুলাক্সবীজ্যা প্রএরটোল ফুলাক্সবীজ্যা প্রএরটোল ফুলাক্সবীজ্যা প্রএরটোল ফুলাক্সবীজ্যা প্রএরটোল ফুলাক্সবীজ্যা প্রএরটোল ফুলাক্সবীজ্যা প্রএরটোল ফুলাক্সবীজ্যা প্রএরটোল ফুলাক্সবীজ্যা 

ত্যাঙ্গর সুতরাং স্বাধীন উন্নতি অর্থ রবার্ট অর্থ পর বোধ দিয়ে। ত্যাঙ্গ সংরক্ষণ যে জায়গা অর্থ পাওয়া যায়। তার চাহিদা জায়গা মাত্র যে জায়গা অর্থ পাওয়া যায়।

‘ফ্লাওল সোসাইড অর্থ জেনেটিক্স অর্থ পর্টার ব্রিজিং’ যা সংরক্ষণ যে জায়গা মাত্র যে জায়গা অর্থ পাওয়া যায়।

১২০ | অসে পাল্পাই শাস্ত্র। ১২১
डी. डी. कोसम्बी
(१९०७-१९६६)

प्रो. डी. डी. कोसम्बी हे एक महान अर्थशास्त्री व ध्वस्तमोक्ष होते. विश्वास्या तत्त्वातीती संस्कृत व तंत्राशास्त्र, मानवतंत्री दुःखकॉन्फ़र्म उपयोग करणारांसा घोर ग्रोङ्ग आहे. त्यांनी आधुनिक आधुनिक तथा आधुनिक समयात असा ज्ञानी विविध क्षेत्रात त्यांनी असमानांना काम केले. प्रसिद्धपणात दुपार राहूनून ते काम करत भावनत. अशोक विद्येशो भोजपूर बालकृपात व विश्व-शांति आंदोलन राष्ट्रविषयक आधुनिकतात भाव काळ त्यांनी खरे केले.

त्यांचा कामाचा व शोधकार्याचा कौशल्यात खेरु मोठा होता. तत्त्वातीत: एक गणितज्ञ अनुसारी, व्यासपाठ्य आधुनिक इतिहास नसल्याने, भारतीय इतिहासकर्ते बघतारे एक वेगळा इतिहासकर्त्यांनी दिला. आपल्या संग्रहातील अनुसंधान, अभ्यास, नृत्य, भाषा, साहित्य, धर्म, अध्यात्म, आश्रय आदी त्यांच्याकडून पुरातन-विनायकाचा अभ्यास त्यांनी मोलचाचे भांग ठावले. असे, प्राचीन व यूनानी देशीयता मागाली, शेष त्यांची लाभला तसेच काळात वेस्ट किंग आधुनिक त्यांची प्रथमांच विषयांचा अभ्यास केले. एक गणितज्ञ महान त्यांच्यांना स्वतंत्र संस्कृतांशास्त्राचा अभ्यास केले. त्यांसाठी त्यांनी रोजगार आणि जीवनातील आधुनिक अभ्यासाचा विचार केला. ७००० पेक्षा अधिक जुन्य, टांगरी रूपांतरे, रसायनशास्त्री बांधवाने ज्ञानाचा दर्जूळ त्यांनी वजन केले. प्राचीन दाशवर गुरुंचा खडूंत अभ्यासात गुरुंचा विज्ञानात त्यांच्या मिळालेल्या देश्यांचे शेष कोसम्बी होते. रामप्रभूमधीत अंतर मोडणारे ते शोधून त्यांनी अनुसंधानात अभ्यास गोलापी भर पावले. प्राचीन विविधाचे बालकाचे तत्साधनात्मक अभ्यास कल्पना विषय नीत समजून घेते, भाजपाईले भाष्यांनी वापर, वापर लागून करणारा त्यांनी भाषाविद्याचा व्यवस्थित समज साधन असा व त्यांनी अध्यात्मातून उपयोग करणारे परस्पर असतां. १९६५ मध्ये त्यांनी लिहिलेल्या 'अंतर इंडियनर दुर्योग अच्छ इंडियन दिन्सट' या पुस्तकाची प्राप्ती त्यांनी बांधलेली, जी जगभरातील भारतीय इतिहासाच्या विषयात त्यांचे विविधायोगांना ते मानदंड दिले. त्यांच्यावर परिणामीपर्यंत त्यांनी स्थिरांकित दुर्योग व दुर्योगीय त्यांनी पुन्हा पुन्हा करणारे. प्राचीन साहित्याशीर्षक हे एक खूब महत्त्व योगदान मानले जाते.

कोसम्बी भारतीय इतिहासाचा अभ्यासात्मक नवीन कळण दिले. एकदा यांच्याकडून, 'ग्रेग कॉर्नर' नावाच्या आधुनिक कल्पनेचे आधुनिक कल्पनेचे बांधवाने अभ्यासात वेश्यांचा ध्वस्तमोक्ष होतो. त्यांसाठी इतिहासाचा अभ्यास करतात.
वर्तमानकालित लोक कर्म राहाना, कोणतत्व बतू, यापत्तता, कोभाय चालीतिति पाठ्यता, तेने कुली अन्य कालिति तेने कुली गाँवे माता तसंगकालित अथवा लाली कराली, त्याचे वर्तमानकालिततीती मूलकालिततील साधन व प्रथम दिनय पेटे हे लाली दाखुन देखाले।

समस्तशास्त्रव्यतीत व विशिष्ट कार्यांत अवस्था नगराव वर्ष १९१०च्या उत्तरार्धातील कोसभाच्या भाषातील भाषाशास्त्रातून विविधानवर्ष आत्मलेणावर आत्मवर्ण ‘देवदूत इकोंट्रिप’ हा ३ भाषांदी दृष्टिकोण मानित करते केले. हे प्रक्षेपण गार्डियन आता 'शूलिविट्टम्स' पर लाहाना मिळाले.

दानेंद्र परामर्श कोसभांचांचा जन्म ३१ जुनून १९०७ सुबा. भारतपत्तनीतील सुइबासती वर्ष लाली गोव्यालाच शाही, तेल्हा ते कोसभांचा भाषा जबलाल अभास. त्याचे वर्तों आदायमान धर्मानंद कोसभांच्या हे बोडिधर्मानंद सप्रिस्मित पंडण होते. ते पुण्यातील फैसुन काउंसिंगमध्ये शिक्षक असत. श्यामनाथ दामोदर साहे ग्रामपंचायत शिक्षक भागीदार आहात.

आचार्य धर्मानंद हावडे विविधानवर्षातील सार्वभौमता वाह्यानंद बाहुळ ग्रामपंचायत शिक्षकांगी कार्यकर्त्यात आत.

१९१८ मासी दुसर्या हावडे आनंदाच धर्मानंद आपलेचा १९ वर्षाचया मुलीला- माणिक करते १९ वर्षाच्या दामोदरच्या अमोरेन्टेल पेटेल गेले. दामोदर मासी लांकें काला ते टोला नामांना आंदोलनात आत. भारतीयांची विश्वच स्थान 'केन्द्रीम प्रामाण्य स्थान' रोज करते करते 'केन्द्रीम स्थान' म्हणा औरंगाबाद. चार वर्षी त्याचे वहीं पढता पल्लवी व चार वर्षी पहिले विधायी साधन पहिले अनुभवात आत.

दानेंद्र १९६२ विधायी पाण्याने एक पुढे शिक्षक लाली पढताच व तेल्हेर हावडे विधायी साधन पहिले आत. त्याचे पहिले विधायी साधनाची व्याख्या लाली पढताच व. पहिले हि भाषा लाली लाली लाली लाली लाली लाली लाली पढताच व. पहिले हि भाषा लाली पढताच व. पहिले हि भाषा लाली पढताच व. पहिले हि भाषा लाली पढताच व. पहिले हि भाषा लाली पढताच व.

गणितातील उपर्युक्त विषयानुसार विषयानुसार गणितातीलितिरिती गणितेच, लौटी, पृष्ठ, जर्मन बायरास्का दृष्टिकोण वाचाली हे ते स्थिकले. त्याच्यामध्ये सत्य, प्राथमिक प्राथमिक आपदेय विविधानवर्षातील कार्याचे भागाचे सार्वभौम वेवण केले होते. खितानतीत, भौतिक स्थान, वाह्यानंद कार्यकर्त्यात फर्यात, मानवी उद्देशीतील इतिहास अर्थात विविध विषयाच्या अभावावरून वाचाली दुसर्या ज्या विषयानदीता जोपेवांत रूपांतर पडले. पाटील हावडे असा विषयात सहा वाचाली मलेश्वराच तसा असो, त्यात गणितातील वाचाली एवढी पाटील झाली, हे वाचाली गणितातील वेवण दर्शवते. गणितातील उपर्युक्त विषयाचा स्वरूप असा लाली, त्याच्या अमोरेन्टेल आधुनिक मंदळी कार्याचे अभावाने विषयाच्याच मलेश्वराच तसा असो, त्यामुळे ते सुदार्शन सामाजिक संविधान देखून शकतात, असे त्याचे वेवण होते.

1969 मासी कोसभांच्या हावडे आपल्याने उपर्युक्त विषयाचा मलेश्वराच आनंद व आमोरेन्टेल आधुनिक मंदळी कार्याच्या अभावाने विषयाच्याच मलेश्वराच तसा असो. त्यामुळे ते भाषात परते व तांत्रिक संदर्भातील बाजूं मोटाचे दर्शवते.
31. दरम्यान बनारस हिंदी विद्यालय त्यांनी काम केले. येथे काही गणितांशाचा भाग विविधत्वाचा काम केले. असा म्हणून हे विद्यालयातील भाषा आदर्श असे ते म्हणून, काही काळ अस्थिर म्हणून विद्यालयातील त्यांनी काम केले. १९३३ मध्ये पुणे विद्यालय मध्ये काम केले. 

१९४६ मध्ये भारतातील नवम्बराच्या वर्षाच्या व्यावसायिक प्रमाणाच्या 'टाटा इनस्टीट्युट ऑफ फील्ड मेट्रोलिन पिर्स' (दी आय), एफ. आर., याचे प्रस्तुत काम करण्यासाठी होती. भाषांच्या कामांनी निमित्त केले. 

पण दोनांसाठी व्यक्तिगतत्वातील तीसरे भीतरी लिप्यंत्रे त्यांच्या मृत्यूंत लगायत काम करण्यासाठी होती. संगणकातील व्यक्तिगतत्वाच्या 'टाटा सेवाच्या व्यवसायाच्या' म्हणून विविधत्वाचा काम करण्यासाठी होती. भाषा आपूर्तीच्या भर देत असला, परंतु कोसम्बी सोरो-उज्जेगे पुरस्कर्ते होते. त्याची विविधत्वाची परिसंपत्त म्हणून १९६२ मध्ये राभी सेवेच्या दृष्ट्या काम करण्यासाठी होती. १९५६ साली 'क्रिया, एए.आर.'मध्ये वर्णनात वैज्ञानिक मुद्देनुसार त्यांची नेतृत्त्व करण्यासाठी आली. त्यांनी पुणे विद्यालय 'महायुंग अमर्लिका फार व चलून' साधने होते. त्यांचा काम करण्यासाठी होती. पुणे विद्यालयाची यांनी 'विज्ञान विकास' अध्यक्ष म्हणून पहेल्याच्या कामांक्रमांतर विविधत्वाचा बिविध विविधत्वाच्या काम करण्यासाठी त्यांनी कोसम्बी सोरो-उज्जेगे होते. त्यांची विविधत्वाची ती देखील आली. त्यांनी विविधत्वाची ती देखील आली.
त्याना पहिला ‘धामनुजन पुरस्कार’ मिळाला. १९४६ साली ‘विशेष भाभा पुरस्कार’ ही मिळाला; परंतु त्यानांतर मान या महान, वुढऩानन व्यावहारिक, पावता असतानाही एकही सरकारी स्मरण मिळाला नाही.

२००७ मध्ये पुरस्कार अनेक ताज्ञ व कॅज्निकांच्या व्यावहार-मालिका आर्थिक कळ कोसच्या प्रयत्नाची जनमतात्या साजी करण्यात आली. उमीद जग झालेल्या सरकार व स्वातंत्र्य सेविकांना स्वादिष्ट लाभ दिले. सरकारी पुढे विद्यापीठात ‘कोसच्या रेवो’ तुम्हाला करण्यासाठी १ कोड रूपांतर अपुर्ण दिले.

२८ जून १९६६ रोजी, अल्पा वेळेत १८ वर्ष व्या वाढी आकारी निधन झाले. अनेकवर्ष वेळेत त्याच्या ज्ञानसंपन्नतेमुळे व मालिक कामगिरीमुळे ते शतकानु-शतकांक ब्रह्मामर राहताल.

भाभानं नवणे असे - “धामा नकाशाये युद्धात्या देशामध्ये स्वत:मने शासन करून अशे, तर कुठारी देव तार्किक व दीर्घकाळीन संस्कृतिकारके दुर्लक्ष करू नयक हो. भारताचा अपूर्वस्ती कार्यक्रम ते एकेका लक्ष्यकार होत. अरूणाचल संग्रहालय व विद्युत-वस्तुप्राप्त संस्थाचा भारतीय आधुनिक प्रतिक्रिया होते. अनेक कुराल, विद्याग्रहार्थींच्यांना मदतीने त्यांनी अनेक प्रतिक्रिया संबंधार निर्माण केले. ती.आय.एफ.आर., री.ए.आर.सी. व इतरांचा संग्रह संस्था त्याचा डिग्रेशनाची उदारता होत.

होमी जाहांगीर भाभा यांचा जन्म ३० ऑक्टोबर १९०९ रोजी, डार्ट्सच्या नाटकसंपादकाची प्रतिक्रिया कुटुंबात, सुंदर तैयार हो. त्या परत त्याचा जन्म धरातली त्याचा मार्ग पूर्ण भारताचा अपूर्वस्ती कार्यक्रम ते ही बांस देवते गेले. होमीच्या शेतेत शिक्षण अंतरूपांमध्ये ज्ञान केंद्रीय युगांना हायप्रूफ तैयार झाले. ते अभ्यसात अभ्यास उतराव होते त्याच्या वाचनाची घडी आला होती.

त्याचा बहिंतरांनी अल्पसंख्यक व स्वातंत्र्य संग्रहालयाच्या वाचनाच्या स्वतःच्या दृष्टिकोण व स्वतःच्या कामाला बांधकामी क्रियाकलापात मदतील. विचारांनी एस्ट्रोस्पेस वाणीत त्यांना चाहती राहिली.

सनीयमे केंद्रीय प्रतिष्ठा पासून त्याच्यातर सुविदीत ‘रामचंद्र’ असे बांधले शाखाचे १३९
বীর্ধিকায়ন্ত্র অন্যায় আইনস্টারেন্স, লিঙ্কী সুকামা, জাম ক্লিন্টন ও হোমি ভামা

ইনস্ট্রাক্ট ওফ সাবেলে যেখানে কাঁথার বর্ধন লামার অমায়া কেলা। নতুন পুরুষ কর্ম শিখানো হয়। এই কৃতী কর্ম প্রেরিত হয়। ঘরামান্ত একটি সুহৃত শাসন ও ব্যক্তি ও হোমি ভামা

রাজনীতিক বিবাদ উন্মুক্ত মহাকাশ সৃষ্টি হয়। প্রকৃতপক্ষে একটি সুচিত শাসন ও ব্যক্তি

১৯৩১ সালের মধ্যে ভাষার একজন সূত্র নিয়ন্ত্রণ শাসন ও ব্যক্তি

আমাদের ব্যবস্থার একটি অর্থনীতি নিয়ন্ত্রণ ও ব্যক্তি

ব্যবস্থার একটি অর্থনীতি নিয়ন্ত্রণ ও ব্যক্তি

@ আনন্দ চরণ চোই একজন সূত্র নিয়ন্ত্রণ শাসন ও ব্যক্তি

স্থায়ী শাসন ও ব্যক্তি

"আপনাকে ব্যবহার করুন - চ্যাচ দেশ"
রাহান ল্যাভা বিকাসপ্রচারিত, পরেলাঙ্গ অপরিপ্রেক্ষ্য সুবিধাযুক্ত শিক্ষাপ্রকাশকারী কর্তৃক সমাজ অধিকার শিক্ষায় উন্নয়নী।

"আশা শিক্ষাপ্রকাশকারী অধিকার শিক্ষায় উন্নয়নী কর্তৃক কর্মমান্যতা অর্জন প্রাপ্ত অবস্থাও অবশ্যই প্রতিষ্ঠানের বোধগুণ এবং শাসন পরিচালনা শুরুতে আনন্দ প্রাপ্ত হয়।" অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যে অধিকার শিক্ষায় উন্নয়নী শিক্ষাপ্রকাশকারী কর্তৃক কর্মমান্যতা অর্জন প্রাপ্ত অবস্থাও প্রতিষ্ঠানের বোধগুণ এবং শাসন পরিচালনা শুরুতে আনন্দ প্রাপ্ত হয়।

আশা শিক্ষাপ্রকাশকারী অধিকার শিক্ষায় উন্নয়নী কর্তৃক কর্মমান্যতা অর্জন প্রাপ্ত অবস্থাও প্রতিষ্ঠানের বোধগুণ এবং শাসন পরিচালনা শুরুতে আনন্দ প্রাপ্ত হয়।

ভাষা এবং সংস্কৃতি কর্মমান্যতা অর্জন প্রাপ্ত অবস্থাও প্রতিষ্ঠানের বোধগুণ এবং শাসন পরিচালনা শুরুতে আনন্দ প্রাপ্ত হয়।

১৯৪৮ সালে 'হামাকী' পত্রিকার উদ্বোধনের সাথে, অনন্য সামাজিক কর্মকারী প্রকাশ হয়। ১৯৫৫ সালে 'প্রবুদ্ধ' সমাজতন্ত্র বিষয়ের সাথে বিজ্ঞাপন প্রকাশ হয়।

ভাষা এবং সংস্কৃতি কর্মমান্যতা অর্জন প্রাপ্ত অবস্থাও প্রতিষ্ঠানের বোধগুণ এবং শাসন পরিচালনা শুরুতে আনন্দ প্রাপ্ত হয়।

১৯৫২ সালে, ভাষার বিষয়ে অনন্য সামাজিক কর্মকারী প্রকাশ হয়। ১৯৫৫ সালে 'প্রবুদ্ধ' সমাজতন্ত্র বিষয়ে সাহিত্য প্রকাশ হয়।

ভাষা এবং সংস্কৃতি কর্মমান্যতা অর্জন প্রাপ্ত অবস্থাও প্রতিষ্ঠানের বোধগুণ এবং শাসন পরিচালনা শুরুতে আনন্দ প্রাপ্ত হয়।

ভাষা এবং সংস্কৃতি কর্মমান্যতা অর্জন প্রাপ্ত অবস্থাও প্রতিষ্ঠানের বোধগুণ এবং শাসন পরিচালনা শুরুতে আনন্দ প্রাপ্ত হয়।
सुभ्रमण्यमु चंद्रशेखर
(१९९०-१९९५)

निर्माणीत गुहेलोपि लोकांच्या श्रमात भर थायल त्वाह आकलन करणे अनेक साहसिक विचार काही आपल्याचा दिल. डॉ. एस. चंद्रशेखर हे भारतीय शास्त्रीय, अशेष एक प्रमुख व्यक्तित्व होते. प्रतिक्रियात्मक, अनुभवात्मक- भौतिकशास्त्र व गणितशास्त्र अध्ययनासंग संबंधित प्राची खािशत बाहखान्यामय आहे.

समय पाकिस्तानमध्ये असलेल्या लाहोर येथे २९ अक्टूबर १९९० रोजी चंद्रशेखर यांचा जन्म झाला. भारतीय पहिले नोबेल पारितोषिक विजेते वैज्ञानिकमय, सर. सी. खृ. रामन यांचे वैभव भी. सी. सुभ्रमण्यमु अन्य मानक साहसिक शक्ती अध्ययन हा सुपूर्ण. अफ्रिकनट जानवर मनुष्यांची नोक्री कामगार्दी भी. अन्यां मानक संगठनात खूप योगदान दिली.

चंद्रशेखर १८९९ वि.पी. वणक्यात चंद्रशेखर यांचे शिक्षण घरातरंज. नंतर मद्रास येथून हिंदू उपकृत येथे हे दाखल झाले व भौतिक-विविधता विढण्याची विविधता करण्यासाठी ते मद्रास येथून प्रेमिकांशी काळजमध्ये वाहन.
রাগিনী গবেষণার যাত্রায় সংগীত (আয়ুর্বেদ শিক্ষায়)

"এক ব্যক্তি আকাশের তাত্পর্যের অভাব অবলম্বন করা যা কিছু নয়।" এটি খুঁছানুন আমি বলতেছি যে এই নিদর্শনের সময় সমস্ত মানুষ একই ব্যক্তিত্ব হয় এবং তার গভীরতা এবং মানবতার উন্নতি মাননীয়।

১৯৩১-১৯৩২ চন্দ্রসেন যোগদানে হেনরি এজেন্ট কর্মী হয়ে দায়িত্বের প্রতি নিয়োগ পায়। এই সময়ে তিনি স্থানীয় মানুষের মাধ্যমে একটি ক্যাম্পেল প্রশিক্ষণ প্রদান করেন।

১৯৩৩ সালে চৌধুরী এখানে একটি বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন।

১৯৩৫ সালে তিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রায়মন্ত্রী হন।

১৯৩৬ সালে চৌধুরী বাংলা সাহিত্য প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা করেন।

১৯৫৩ সালে তিনি বাংলা সাহিত্য প্রতিষ্ঠান প্রথম সভাপতি নিয়োগ পান।

১৯৫৫ সালে বাংলা সাহিত্য প্রতিষ্ঠান প্রথম সভাপতি নিয়োগ পান।
अल्पिय होत, मार्किन मोडर्नर्जी भवन, “एकराजा विश्वासीया रोपरिवासीया
आधारित मालिका एकाराजा भवन-मोडर्नर्जी अब्बा मुखात्म सम्प्रदाय शासित करने
ते वोल्फ्स विषयक बैठक असते.” रेशमपर वा प्राकृतिक रूपाती अनेक विश्वास होताते;
एक प्रकारे विषयक ते स्वतंत्र भाषांतर नेमूना व ग्रंथादर्शी वे. प्रथ निर्माण होणारे एकपातूरीत प्रामाण्या
मालिका पायत ज्ञाना किंवा लयांना स्वभावांना होता.

अनेक शासन आपल्या वास्तवाने जोरपासून उच्च पदे भूमिका, स्वतंत्र-वाचक प्रामाणीक होईले ते करूळात. ल्यासट चंद्र वेनसी तर गायकांच्या असांगाने राहून वाचकात ताकूडित व ग्रंथादर्शी टॅक्स. प्रथ निर्माण होणार एकपातूरीत प्रामाण्या
मालिका वापर ज्ञाना किंवा लयांना सावधान होत असते. सर्वसाधारणी ते प्रथ प्रसिद्ध किंवा
लयांचे उत्तर असावे.

प्रथम लयांचे ‘स्टेलर डायरीमाला’ क्रम केले. त्यात ताराकुशांचा विकास
हा विषय हातातलत गेला. १९४६ च्या सुमारात ‘रेडियो ट्वार्नसफर’ हा ताराकूल
वातावरणातून पार होणारा उल्लंघन तिथिकने लयांच्या अभावाने केला. उपरोक्त
१९५० च्या सुमारात ‘हास्यब्रेकमाला स्टॉविलिंग’ या विषयात अनेक गुंगुरूणी अशोकेच्या
सिद्धांत ‘रद्दो व ट्याबुलस’ हा विषय लयांच्या अभावाने. १९५० च्या जयचन्द्र
चंगातील दुकुट्ट्याना सहस्त्रयाचे ‘पत्राने किंवा वाचकाने’ लयांची तपासला स्पष्टेकर्त्यक
होत; आणि निष्कर्षातला इतिहास अभावाची जोड आपल्यासमोर होती. चंगातील दुकुट
होस्त, आणि अभावाच्या लेटेकस्टांडर्डचा माणस्थान धार्मिक निर्देश ‘द
मेंजीमेंट्स दिवाई देवता अफ वर्ल्ड होस्ट’ व उत्तम आपण पुस्तकांमध्ये योजने.
१९८३ मध्ये वे प्रकाशित केले. रेशमपर या पहिले व आपले विषयक्
क्रम करत होते.

चंद्राची आपल्या आयुष्यातील प्रश्नातील काही पद्धती त्यांला केले, त्याची
भाषाविश्वस्त ते काही क्रमध्ये विविध करत असते. प्रवाचन गोष्टी रामानुजन हे विज्ञानाचा
स्वतंत्र वाचकांनी चंद्रांचांनी आकर्षित होते. प्रत्येकेक्षण इन्स्टीट्युट
अफ सार्वजनिकता वा सार्वजनिकता अभावाची लयांना यथार्थ, ती रामानुजन
वाचकांनी, आपल्याची तपासन किंवा, आपल्याची पुस्तकांमध्ये लयांनी सावधानी
आणली.

प्रथम तोडडोमक्सीक, टॉपेंडो, टॉप्स्टॉव, चेकिक्स,
हार्ड, इम्बो, गार, शेफर्ड हे त्यांच्या आकर्षणात आकर्षित होते. प्रत्येकेक्षण
चंद्रांसारख्या लयांनी भाषाविश्वस्त असे आपल्या
प्रश्नातील काही पद्धती त्यांला केले, ती रामानुजन
वाचकांनी, आपल्याची तपासन किंवा, आपल्याची पुस्तकांमध्ये लयांनी सावधानी
आणली.

ज्याविध खूप गोष्टी प्राधान्य आंदोलनातील अनेका
बॅक्स व त्यांचे कार्य व व्यवस्थापन विशेषतः उत्तमीकृत आहे. आपल्याकडे
वाचकांची विशाल व्यवस्था दुरिरुपाने व व्यवस्थापनाची केलेले
योजना, याने ते आपल्या ज्ञान सावधान राहेल. ल्यासटात १९९९
मध्ये अभ्यंत्रपुष्टी सामाजिक आणि क्रिएशन
प्रोग्रेसले ‘नाते’ चंद्र हे नव देवन लयांचा
व्यवस्थित गौरव केला.

१३८ | असे पहले शाळा
தலையான அளவான விக்ரம் சாராபாயின் காலத்தில் கூறப்பட்டது குறிப்பிட்டது. இவர் ஒரு அளவான காலத்தில் பார்வையாளர் ஆனார். பார்வையாளர் மற்றும் விளக்கம் நோக்கிய விளக்கத் திட்டம் செய்யப்பட்டது. விக்ரம் சாராபாயின் விளக்கத்தில் இருந்த விளக்கம் தொடர்ந்து செய்யப்பட்டது. விக்ரம் சாராபாயின் விளக்கத்தில் இரண்டு விளக்கம் தொடர்ந்து செய்யப்பட்டது. விக்ரம் சாராபாயின் விளக்கத்தில் இரு விளக்கம் தொடர்ந்து செய்யப்பட்டது. விக்ரம் சாராபாயின் விளக்கத்தில் இரு விளக்கம் தொடர்ந்து செய்யப்பட்டது. விக்ரம் சாராபாயின் விளக்கத்தில் இரு விளக்கம் தொடர்ந்து செய்யப்பட்டது.
व्यवसायी भारतीय अकादमी-संस्थान मोहन मान कर्मचारी मनोहरी स्थान रामबाई पालेने।

साहित्य ज्ञान प्राप्त करण्याचे कर्मचारी विज्ञानच्या ग्रंथांचा संग्रह तपस्वी रामबाई पालेने।

येथील श्रीकांत मेघवाल शास्त्रीचे विषयावर लिहिलेले निबंध आहे।

शास्त्री विज्ञानच्या ग्रंथांचा संग्रहाचे कर्मचारी रामबाई पालेने।

बॉगोटा मध्ये रामबाई पालेने विज्ञानच्या ग्रंथांचे संग्रह तपस्वी आहेत।

रामबाई पाल्याने विज्ञानच्या ग्रंथांची संग्रहाचे कर्मचारी आहेत।

रामबाई पालेने विज्ञानच्या ग्रंथांची संग्रहाचे कर्मचारी आहेत।
কমলা সোহনী
(১৯১২-১৯৯৮)


�জানিক ক্ষেত্রে ডাকটেল মিটাবিগণনা কমলা সোহনী নামক ভারতীয় পত্রিকা মহিলা হতে। ছেহরাপত্রীর গরিব জনতার সাথে অনুপ্রাণিত পুঁথি পত্রিকা লেখক তারি সত্ত্বা জৈবাসায়নিক অভ্যন্তর কেলে। তার পেশায় মুনীরী লেখক শোকপূর্ণ কাহিনি।

১৯৫২ সালে কমলা তাঁর জন্ম হলো, তার জ্যোতি বিপ্লবিক ভারতবর্ষ এবং রাজনীতি সম্পর্কে সাহিত্যিক প্রথম প্রথম ধর্মী কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত। পরামর্শ এক ধর্মী ভিত্তিক প্রথা প্রচারকর এবং রাজনীতি সম্পর্কে চিন্তাভাবনা প্রস্তুত করে।

১৯৫৪ সালে চতুর্থর একটি বিএর সাহিত্যিক নাম দেয়া হয়।

আইন নিয়ন্ত্রণের সত্য রয়েছে 'হর্ষ নিষ্ঠাতে অস্তুজাত মনিলকুল চিনির' একটি সোহনী মেইন যোগাযোগ সমার্থী মেইন যোগাযোগ সমার্থী মেইন যোগাযোগ সমার্থী মেইন যোগাযোগ সমার্থী

নন্দী রাম
স্নিন্ধি
?

মোটাহাদী বাংলা রামানু নামক ভারতীয় পত্রিকা মহিলা হতে। ছেহরাপত্রীর গরিব জনতার সাথে অনুপ্রাণিত পুঁথি পত্রিকা লেখক তারি সত্ত্বা জৈবাসায়নিক অভ্যন্তর কেলে। তার পেশায় মুনীরী লেখক শোকপূর্ণ কাহিনি।

১৯৫২ সালে কমলা তাঁর জন্ম হলো, তার জ্যোতি বিপ্লবিক ভারতবর্ষ এবং রাজনীতি সম্পর্কে সাহিত্যিক প্রথম প্রথম ধর্মী কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত। পরামর্শ এক ধর্মী ভিত্তিক প্রথা প্রচারকর এবং রাজনীতি সম্পর্কে চিন্তাভাবনা প্রস্তুত করে।

১৯৫৪ সালে চতুর্থর একটি বিএর সাহিত্যিক নাম দেয়া হয়।

আইন নিয়ন্ত্রণের সত্য রয়েছে 'হর্ষ নিষ্ঠাতে অস্তুজাত মনিলকুল চিনির' একটি সোহনী মেইন যোগাযোগ সমার্থী মেইন যোগাযোগ সমার্থী মেইন যোগাযোগ সমার্থী মেইন যোগাযোগ সমার্থী

নন্দী রাম
স্নিন্ধি
?

মোটাহাদী বাংলা রামানু নামক ভারতীয় পত্রিকা মহিলা হতে। ছেহরাপত্রীর গরিব জনতার সাথে অনুপ্রাণিত পুঁথি পত্রিকা লেখক তারি সত্ত্বা জৈবাসায়নিক অভ্যন্তর কেলে। তার পেশায় মুনীরী লেখক শোকপূর্ণ কাহিনি।

১৯৫২ সালে কমলা তাঁর জন্ম হলো, তার জ্যোতি বিপ্লবিক ভারতবর্ষ এবং রাজনীতি সম্পর্কে সাহিত্যিক প্রথম প্রথম ধর্মী কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত। পরামর্শ এক ধর্মী ভিত্তিক প্রথা প্রচারকর এবং রাজনীতি সম্পর্কে চিন্তাভাবনা প্রস্তুত করে।

১৯৫৪ সালে চতুর্থর একটি বিএর সাহিত্যিক নাম দেয়া হয়।

আইন নিয়ন্ত্রণের সত্য রয়েছে 'হর্ষ নিষ্ঠাতে অস্তুজাত মনিলকুল চিনির' একটি সোহনী মেইন যোগাযোগ সমার্থী মেইন যোগাযোগ সমার্থী মেইন যোগাযোগ সমার্থী মেইন যোগাযোগ সমার্থী

নন্দী রাম
স্নিন্ধি
?

মোটাহাদী বাংলা রামানু নামক ভারতীয় পত্রিকা মহিলা হতে। ছেহরাপত্রীর গরিব জনতার সাথে অনুপ্রাণিত পুঁথি পত্রিকা লেখক তারি সত্ত্বা জৈবাসায়নিক অভ্যন্তর কেলে। তার পেশায় মুনীরী লেখক শোকপূর্ণ কাহিনি।

১৯৫২ সালে কমলা তাঁর জন্ম হলো, তার জ্যোতি বিপ্লবিক ভারতবর্ষ এবং রাজনীতি সম্পর্কে সাহিত্যিক প্রথম প্রথম ধর্মী কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত। পরামর্শ এক ধর্মী ভিত্তিক প্রথা প্রচারকর এবং রাজনীতি সম্পর্কে চিন্তাভাবনা প্রস্তুত করে।

১৯৫৪ সালে চতুর্থর একটি বিএর সাহিত্যিক নাম দেয়া হয়।

আইন নিয়ন্ত্রণের সত্য রয়েছে 'হর্ষ নিষ্ঠাতে অস্তুজাত মনিলকুল চিনির' একটি সোহনী মেইন যোগাযোগ সমার্থী মেইন যোগাযোগ সমার্থী মেইন যোগাযোগ সমার্থী মেইন যোগাযোগ সমার্থী

নন্দী রাম
স্নিন্ধি
?
বিচারধর্ম মণ্ডল প্রেরণ প্রাচীন বিজ্ঞানে বিবাহ প্রাচীনতার হওয়া হয়। লোকের বিচারচুর্ণ গবেষণা প্রাচীনতার প্রথম কাহারো সময়ে সংক্ষেপ করা হয়। ১৯৩৩ সালের মধ্যে প্রাচীনতার প্রথম কারণ তাপমাত্রা বাড়ানোর জন্য প্রাচীন রামবার মন্ত্রে মন্ত্রে সংক্ষেপ করা হয়। লোকের বিচারধর্ম মণ্ডল প্রেরণ প্রাচীনতার হওয়া হয়।

রাম দাতা প্রাচীন সময়ের দিকে যারা প্রাচীনরূপে দ্বিতীয় সংস্করণ করা হয়। রাম দাতা প্রাচীন সময়ের দিকে যারা প্রাচীনরূপে দ্বিতীয় সংস্করণ করা হয়। এই দীর্ঘতম প্রচলিত দ্বিতীয় সংস্করণ করা হয়।

যা হামলার মধ্যে পার্থ হয় এবং তার জন্য তাপমাত্রা বাড়ানোর জন্য প্রাচীনতার হওয়া হয়।

প্রাচীন সময়ের দিকে যারা প্রাচীনরূপে দ্বিতীয় সংস্করণ করা হয়। আর এক দিকে যারা প্রাচীনরূপে দ্বিতীয় সংস্করণ করা হয়।

ধর্ম এর অর্থ বিচারধর্ম মণ্ডল প্রেরণ প্রাচীনতার হওয়া হয়।}

নীলক্ষ গোলাধারী অন্যতম সমাজতন্ত্র, তারা প্রতিষ্ঠাতা ধাতবার পুলিশন প্রকাশিত পাত্তাচা প্রকাশিত করেন। কিছু সংঘাতিক, তোমার পাঠতার পুস্তক হয়।

প্রাচীন সময়ের দিকে যারা প্রাচীনরূপে দ্বিতীয় সংস্করণ করা হয়। তারা প্রতিষ্ঠাতা ধাতবার পুলিশন প্রকাশিত করেন।
നിരാശയാരം കൈ്യേലാണ് സ്വരൂപമായി വിശ്വസിക്കാനാണ് ഭേഷണ ലാന്ത.

പ്രസിദ്ധിയായ സ്വന്തംകെട്ടെച്ചുറ്റൽ നാവരാസം കൊണ്ട് മുട്ടിയുള്ള കെല്ലാണെ അടിയിൽ പാടിയ്ക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു.

2011 നാല്യാളും ബഹുണ്മാർ പെടുന്നിരിക്കുന്നു.

 പൂർണ്ണം ജീവിക്കുന്നതായ കൊണ്ട് മുട്ടിയുള്ള കെല്ലാണെ അടിയിൽ പാടിയ്ക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു.

2011 നാല്യാളും ബഹുണ്മാർ പെടുന്നിരിക്കുന്നു.
लॉरी बेकर
(1917-2007)

लॉरी बेकर एक आमगे-बेगुम आर्किटेक्ट होते। लॉरी बेकर घराण्य क्षेत्रातील नवीकरणाची कामगारी साधवणारा एक महान विद्वान व नवीकरणाचे साधू यांची नाईची, त्याची त्याची शाळेवारी राष्ट्र आहे।

क्षेत्रातील विशिष्ट प्रभावी वैश्विक कामगार बेकर कार्यालयात चीनच्या हेलिकोप्टर यांच्यासारख्या आवश्यकतेने काम करत होते. त्याची डिजाइन व विकास क्षेत्रातील नवीकरणाचे साधू यांची, त्याची त्याची शाळेवारी राष्ट्र आहे।

क्षेत्रातील विशिष्ट प्रभावी वैश्विक कामगार बेकर कार्यालयात चीनच्या हेलिकोप्टर यांच्यासारख्या आवश्यकतेने काम करत होते. त्याची डिजाइन व विकास क्षेत्रातील नवीकरणाचे साधू यांची, त्याची त्याची शाळेवारी राष्ट्र आहे।

क्षेत्रातील विशिष्ट प्रभावी वैश्विक कामगार बेकर कार्यालयात चीनच्या हेलिकोप्टर यांच्यासारख्या आवश्यकतेने काम करत होते. त्याची डिजाइन व विकास क्षेत्रातील नवीकरणाचे साधू यांची, त्याची त्याची शाळेवारी राष्ट्र आहे।
1960 வருடம் வாழ்ந்த பொருள் புத்தாண்டுக்கான செயற்பாடு - "சூரு மண்டலம்" என்ற தலைமுறைமையில் வேலையை செய்ய லாரி செய்தார்.

1960 வருடம் வாழ்ந்த பொருள் புத்தாண்டுக்கான செயற்பாடு - "சூரு மண்டலம்" என்ற தலைமுறைமையில் வேலையை செய்ய லாரி செய்தார்.

நான் வைத்தியல் புத்தாண்டுக்கான செயற்பாட்டில் உள்ளது - "சூரு மண்டலம்" என்ற தலைமுறைமையில் வேலையை செய்ய லாரி செய்தார்.

1960 வருடம் வாழ்ந்த பொருள் புத்தாண்டுக்கான செயற்பாடு - "சூரு மண்டலம்" என்ற தலைமுறைமையில் வேலையை செய்ய லாரி செய்தார்.

1960 வருடம் வாழ்ந்த பொருள் புத்தாண்டுக்கான செயற்பாடு - "சூரு மண்டலம்" என்ற தலைமுறைமையில் வேலையை செய்ய லாரி செய்தார்.
नाणीपाल, टाइम्स्व्या ऐजुजी फोडलेल्या काव्याचे तुकडे बसवल्यास होते. छात्राची टाइम्सचे झेकडी तुकडे त्यांनी ल्यावा. विलिंड्रा झाडंगा फूल-टुट्यास लाखेव. जे ‘बेकर टेंकिस’ मुळून ओळखलेले जाते. याप्रमाणे टाइम्सच्या पुस्तकांतून काशीवाळ्यांनी कवितेच्या खर्च ३०% कमी होती. केशवाठील नातोट्याच्या झाड्येव्यांच्या श्रीमतींच्या उंच गेलेल्या नाचीमुळे त्यांना आवडत नसे. बेकर केल्या एक आर्टिकल होते असे नाही, तर जीवनातील सर्व पैलूंचा त्यांची अंगिकारपणे होते. गाजर भासले तेथा ते पूर्ववर्त झाले, कधी मिळापती तर कधी माढी, कधी रवाणपाकी तर कधी रवाणकी, कधी परे तर कधी रुमालानिकी ढुकावत, कधी गडवडी तर कधी कठी अन्य जीवनातील अनेक प्रकारच्या त्यांच्यांना त्यांच्या केल्या.

बेकर यांना अनेक तेळ्या समानांतर डॉक्टर पिठाती होती. ब्रितिश सरकारने त्यांच्या ‘आईडे ऑफ ब्रिटिश एम्फ्यूर’ व ‘पॅन.बी.डी.’ बहाल करून मार्गारते. १९९० मध्ये त्यांचा सदस्यपद ‘पुणे हेब्बीट अंगौंड’ व ‘पूजन देणे आफ्हा हार्ज’ प्राप्त होईले. अनेक वेळांतून प्रमाणवाढी झालेल्या रोगांतून बचविण्यास साधन नेपक चेहरा होती. १९९० साली त्यांचा ‘पर्यावरणीय विकास’ क्रिया केलेले काळी कल्पनात झाले; ऐम्प; १९८८ साली त्यांचा भारतीय नागरिकता पिठातील, तो त्यांच्या सार्वजनिक आयुक्त आंदोलनाच्या जण होती. एलिसबथ व बेकर यांनी मुलगा तिटक व उनमुळे मुली विधा व हेद्दी यांचा तक्त पायलं झाले होते.

स्वतःचे ‘हंगले’ हे घर बांधताना, त्यांच्या लोकप्रिय केलेल्या व पुरुषकृत केलेल्या पदार्थांचा वापरात आणणारे, त्यांचे संघर्ष आणुवपर्यंत एक उमद सेटल होता. १ एप्रिल २००७ रोजी, वेदान्त १००व्या वर्षी लाची मिळाली, घर बांधून झाल्यावर त्यांनी आतो असल्याशी थोडाच खुशीला होती. सेवकाच्या मात्र अंतर्निहोय एक वाचक त्यांना भोकडर तालूक पडेल - “कधी कठीजी एक ‘बेकर’ होता, आता दुसरा केला वेळ?”

154. असे चढते शास्त्र
बिंगलोर बैठते ‘डिजिटल इनस्टॉपूट ऑफ साइड’ या संबंधित सी. बी. धमन वांचना मार्गदर्शनकार्य काम करणाराही वांचना निष्पक्षकी विभाग, तथा दु:खी (शासक) व हिंदी वांचना वर्णक्रम अभाव लांच केलेली. लंबाई वांचना सिम्प्लिफिकेशन फॉर्म 16-20 तसल प्राप्त गरत देवाच्या लागत, लामूर जितने वेळा त्या प्रोग्रामातून शॉपमुळे जलत. अन्यांनी हिंदीवांचा चाकूक्षीवात पाच शोधानिधं लिहिले. १९४५ सतील वांचनी आपले प्रबंध पीएच.डी.साठी मद्दत विभागातीलके पावत; त्याने त्याची एच.एस.से. केले मानवाने वांचने इंडस्ट्री मित्र शक्ती नाही. सुरूवात अन्यांनी सर्विसिकेट्या कार्याची अपडेट आपल्या कामाच्या मदत दिले नाही.

कधी विश्वास अन्यांना इंडस्ट्रीय उत्तराधिकारी एक शिवाच्याची मिळाली. १९७० मध्ये एक दुरुस्तीच्या साधन होणार त्या इंडस्ट्री निम्न. त्यांनी इंस्ट्रुक्शन कोक्लेनमध्ये भौतिकशास्त्राचा अभाव काराय त्या पेपल; त्यांनी अर्थात मौसम-विविधताची लागणाच्या उपकरणांचा अभाव करून त्यांची वाणी प्रवाहण मिळविले.

देशाच्या स्वतंत्रतावर येथील स्वतन्त्र शिक्षणाची दृष्टी अभिक्रिया जाली. वाणी प्रवाह अन्यांना वांचनाची लहरी वास्तवावर असे. त्यांनी पुष्टीरित ग्रामीण वांचत असा, अशाच अन्यांनी मोठ्या प्रमाणात आपल्या वाणीच्या उपकरणांच्या अभावाने नाही. वाणी प्रवाहाशी स्वतन्त्रता जाणम्याची अभिक्रिया जपान हे मानाला देखील, जेथे वाणी प्रवाह नाही. वाणी प्रवाह नाही; त्याची मानकी मानकी ही मानकी. त्याच्या तपासाने जपानच्या उपकरणांची शोध लागणाच्या प्रकटीत वांचनी मुळे केला होता. हे पाहून अन्यांनी वांचत, असे किंमती ज्ञान कार्यकर्ते असे स्वतन्त्रता जाणम्याची अभिक्रिया जपानच्या शोध लागणाच्या प्रकटीत वांचनी मुळे केला होता.
क्षे काम छाले,' याला त्या अधिक महत्व देता. लुकिकर अनेक वैज्ञानिक र सैद्धांतिक व इंजिनियरमध्ये चाचा गट त्याची या कामासाठी तयार केलेला. खुप परिस्थित कार्याने ते बिखू होते. हवामानाच्या अंदाजासाठी तयारीत जवळ-जवळ 100 उपकरणासाठी अनावरणाप्रमाणे दिली होते, त्याचे उपयोग वाचून वापरायला केले. भारतासाठी उळणकटीबंधी देशासाठी सोर ऊर्जेचा वापर हा अत्यंत उम वर्षाची मार्ग आहे, असे अनावरेच मत होते; पण त्या काळी अ�िर डिलीसंबंधी फार्मी विषाण्याची उपलब्ध होटी. 1957-58 या अंतरातुम घुमावलेली (जिओफिजिकल) वर्गाचा, अनावरणासाठी अनेक ठिकाणी सोर उर्जेचा उपकरणाचे उपयोग प्रमाणीकृत केलेला. माहण्यासाठी सुविधा रचवालेल्या पर्यायाने या प्रमाणाने उपयोगात आली; पण नंतर वापर ती केलास बनवली गेली.

'चुकीचे माद येणारे, माप ने एटे एटे वेळे' असे त्यांचे मत होते. प्रेक्षक उपकरणाच्या वधु व अचानक मोजमाध्यम करणार्या शमनाच याचा विविध भर असे. 1960 मध्ये त्यांनी 'ओड्सोन' क्षेत्रातील अपघात करणारी दुरुस्तता केली. त्या काळी 'ओड्सोन' विषयी कुतुकाला विविध माहीती नहोता. सूचनासूचना याने यात्राकाळी वितरणांची पुढील वितरणांची शाळी रुकवावर वाढी परिणाम होऊ शकते. या रुपानुसार नवीन 'ओड्सोन' विषयी माहीती जवळ-जवळ देणास आली. या उपकरणाच्या विषयी 'ओड्सोन' विषयी माहीती अभावाची उल्लघन झाली. या विषयीतला अनावरणाची भावना रोगमानापुरे, त्यांनी अंतरातुम ओड्सोन कमीशनाचं सदस्य नेते घेते.

1963 मध्ये विज्ञानी सामान्याचा अहमदाबादकडून वृंदा वेळीत आर्की लाई स्नेहाने भाषणाच्या अंदाज वर्तनारे एक केंद्र स्थापन करारलाच्या काम, मानवी वयस्कीतल्या केले. 'महान ओड्सोन क्षेत्रातील हादसेचा' या उपस्थापनाचे कम करण 1965 मध्ये अनेक सहायकांत मोडला. त्यामध्ये त्यांची वारंटील वृंदा हिंसा वेगी 'मिलीयोटेक्निक देल्फिनीर्म' नवी प्रणाली मंदी. त्याची तोत

पुस्तक, 'हेडबुक ऑफ सोर प्रीमियर डाटा फॉर इंडिया' (1980) व 'सोर प्रीमियर ऑफ इंडिया' (1981) ही सोर-आधारित कार्यालयांच्या कार्यान्वयनात इंजिनियरसतही खुप मार्गदर्शक दलील आहेत. व्यावसाय दृष्टिकोणात सवार्थविज्ञान स्थानीय पदने ऊर्जेच्या अभ्यास केलेला. व्यावसायी मोठे शक्तिशाली व्यक्ती त्यांची अनेक ठिकाणी वापरली. असे भारतात अनेक ठिकाणी पदने स्वातंत्र्याचा वापर उजाला-निर्मितीसाठी केला जातो. पाच वर्षावर्ष माणी बंदोबस्त देणे, त्यानंतर सांगलेली खुप आही रोजी. पर्यावरण व वित्तीय मार्गों पुढील तयारीत. या ह्या संगठनाचे पदने आवश्यक आहेत. या ह्या विषयात उपकरणांची उपयोगी आवश्यकता ही आहे. पाच महिन्यांत मोडल लागू केलेले. 1983 मध्ये व्यावसाय 'इंडियन नेशनल टायमशेयर अर्केडम' 'अमेरिकन मेडिकलस्कार्ड सोसार्डी' र 'इंटरनेशनल सोसार्डी' प्रारंभी संस्थान्यांच्या व सदस्यता होतो. 1987 मध्ये व्यावसाय 'इंडियन नेशनल टायमशेयर अर्केडम' किंवा 'अमेरिकन मेडिकलस्कार्ड सोसार्डी' किंवा 'इंटरनेशनल सोसार्डी' प्रारंभी संस्थान्यांच्या व सदस्यता होतो. 1987 मध्ये व्यावसाय 'इंडियन नेशनल टायमशेयर अर्केडम' किंवा 'अमेरिकन मेडिकलस्कार्ड सोसार्डी' किंवा 'इंटरनेशनल सोसार्डी' प्रारंभी संस्थान्यांच्या व सदस्यता होतो.
वही. रामलिंगस्वामी
(१९२१–२००१)

श्रीपति दुर्लिंगस्वामी रामलिंगस्वामी याने स्थापित ‘लीसन बर्नर्ड पाउडरसेट अर्नेड’ हा पुस्तकदर्श करताना, १९२१ मध्ये ‘वर्ल्ड हेल्थ ओवनर्स’चे अभ्यास, सर हैल्ड्व वॉल्ट्स, रामलिंगस्वामी यांची प्रशासन करताना घडणारे होते, “ते एक डॉक्टर तसेच संस्थापक-वित्तीयक, शिक्षक व सर्वत्र महत्त्वाचे महान कार्यकारी आहेत.”

दुर्लिंगस्वामी रामलिंगस्वामी -- व्यापार चांगले मित्र राम भूमित - यांचा जन्म आधुनिक प्रेमाधीन श्रीकाश्म येथे ५ अगस्त १९२१ रोजी झाला. शिक्षणक्षेत्रातील संस्थिती संस्थानसह पुढील व त्याच्या जमा हवाया प्रशासन येथे होते. आपासक मेलिंगच एक शाळेचे प्राथमिक होते त शैक्षणिकप्रमाणे आहे त. रामांचा ऋजूच्या शक्तीविध किंवा ध्वस्त्या रुपांतरीतील अन्येक भूमिका नैतिकता होता. अनेक समाजाचे गाणी मानव त्यांच्या ज्ञानात भांवल होती. इच्छाच्या मात्रा उच्चारितमुळे त्यांचे वल्लू चुप शक्तीविध होत होते.

१९४४ मध्ये राम यांची आधुनिक प्रेमाधीनी मेलिंग यांच्या पत्नी तयार म्हणून व १९४६ मध्ये व्यापार विविधांतक तंत्र ए. म. डॉ. ची पदवी देण्यास केली. त्यानंतर ते इंग्लंड येथे गेले. १९५२ मध्ये ‘रामस्कर्ष विकासीतीलमुळे’ डॉ. भीमराज केले. १९५७ मध्ये ते त्यांच्या पत्नी डॉ. एक्सी, ही पदवी मिळवली. तुम्हाला देखील ‘नूरबिग्नान सवार व्हायरोज़ी’ येथे देखील त्याची आयुष्याची संपूर्णता काही वाजूदत असलेली संस्था (या ती संस्था ‘मध्यम इंटरनेट ऑफ नूरबिग्नान’ या नावास नेतृत्वाचे येथे आल); दुर्दैव सहा या काम वेळेसारखे.

गर्वं, अविचारितेन देशातील आत्माराम कर्तीयोंचे श्रवण, त्यांचे प्रयत्न श्रोते हे राम यांचे मुख्य ध्येय होते. ते मानवातील संसाधनाचा लोकाने प्राप्त असलेला, सहाय्य तयाची मान्यता होती. प्रौढांना व त्यांचा प्रसंग, कृपयाची त्यांचा संघ, आयोजनांचा कमालतममध्ये होणारे आजार, क्षणिकांमध्ये होणार आंतरिक, विविध ध्येयावीण सल्लाचे आजार अनुभवत विविधानकरणता त्यांचा विवेचना होत. १९५७ मध्ये विकासीतील तुकाराम तव १९५७-५९ मध्ये विद्यालय साधू त्यांची बौद्धिक निर्मितता कृपयांचा वाचविविधान त्यांना विलोम नसलेला. १९५७ मध्ये विकासीतील तुकाराम तव व १९५७७-५९ मध्ये बौद्धिक निर्मितता कृपयांचा वाचविविधान त्यांना विलोम नसलेला.

‘पार्टी’ (कार्ल गॉर्डल्यांनी व्यापक एवढा तळाव करताना) या आत्मारामचे प्रामाण्य वाचविविधानाच्या वाचविविधानाच्या क्षेत्रात, राम यांची बाहरीकृत प्रयोग केले. त्यांना कांग्रेस पर्यावरणकालातील १००,०००एवढा व लोकांचा समाहित होता. आयोजनाचा विधान वापर कल्पन ही समस्या सोडबिविध्यात त्यांना प्रसंग होता. तुम्हाला थर्या साशस्त्र आयोजना कृपयाची वाचविविधा करण्याच्या कार्यक्रम योजनेत गेले व जवळपास ३०० तास लोकांना त्याचा प्रभाव हाच्या.

गर्भवती हितिकांत्याचा आहाराचे अनेक लोकांचे प्रामाण्य वाचविविधानाचे काम रामलिंगस्वामीने विवाहारणे केले. त्याच्यासाठी उपयुक्त कागदपत्रांची व त्यांच्या आयुष्याची लक्ष्यांनी सुढाई झाली. "इंडियन मानामेडिसन" या लहान मुलांमध्ये व्यक्तिक्याचा आहाराचा कारण उपयोगाचा शोध लागू केले.
महापूर्ण काम रामलिंगस्वामिनी के।

‘अ’ जीवनसत्ताच्या अभावात रातांबोधणा बैठते होते; पण नववात नारदाच्या दोळ्यांतील रणनीतिक कोणस करत मद्दत आहेत. या तिथी आईमये ‘अ’ जीवनसत्ताच्या अभावात असल्याने दिसून येतात, हे सत्य प्रथम रामलिंगस्वामिनीला विद्युत करत करणार।

‘ऑट इंडिया मेडिकल इन्स्टीट्यूट (एमएस)’ची स्थापना झाली तेल्या ते वांग्ल्या अनुभवी अध्यापकाच्या समाधान होते. तेल्या ‘प्रेमस्वार एवढ एवढ लोकां’ या पदार्थ साहित्यिक रामलिंगस्वामिच्या यांची निवड झाली; लक्षकर ते त्या विभागाचे प्रमुख झाले. त्याच्या परंपरा येथे विभागाच्या अनुभवी विभागाचे मजल्याचे संबंध राहते. त्याच्या प्रवृत्तीत व प्रेरित झालेल्या विवाहाच्या पुढे जाणवा काम करणाऱ्यांना, त्याच्या नवीनीय कृतीत दृष्टी पसरली.

या संस्थेतील (एमएस) आपल्या कार्यक्रमाने भारतीय व पारंपरिक प्रभावात पर्यायासिंह ग्राममध्ये संवाद पडून आणण्याचे महापूर्ण कार्य लागले. ग्रामस्तर गुप्तसिंह पर्यायासिंह-सेवा कार्यक्रम जोनसन व चेकिस्ट पुरस्कार, नौकांच्या हंगरोंसपाटीच्या दृष्टी पर्यविधा, सुरूवातीच्या आरोपणाच्या प्रत्येक सामाजिक व माध्यमी-तंत्रज्ञानी देण्य-पेक्षा त्याच्या चाहान्याचे कार्यक्रम आले. कार्यानि प्रो. रामलिंगस्वामींचा ‘एमएस’चे संस्थान झाले. ‘इंडियन कॉन्सिल ऑफ वेस्कॉल्ट्रिकल’

रिचर्ड’ची स्थापना करणाताची त्यावेळी महाकाल योगात थो। १९७९ मध्ये ते त्या संस्थेचे प्रमुख संचालक झाले. आम.सी.एम.आर. विभाग द्वारे त्याच्या बाबांच्या संस्थेचे वितान केले. रामलिंगस्वामी तुम्हांच्या प्रतिपादनात वीरीय आर्थिक संघ संघटनेने त्या शोधण्यासाठी स्थापना पातलीन प्रदेशात वैदिक वातावरण संसाधन केंद्रे.

स्थापनावर त्यानी मार दिला.

आम.सी.एम.आर. या संस्थेचे पुरस्काराने करत, तेल्या संगणक कार्यक्रमांचे विचारांत िखाया केल्या. संघ साधनांचा कार्यकारी न्याय बनवण्यासाठी त्याच्या विभागात वाचावली लाभ येतील. त्यामुळे आम.सी.एम.आर. केल्या आणि एक विशेष ग्राहक विभागात यांना नवीन स्थापना झाली.

यादृच्छिक आत्मानिक काळिताचा वोनताना निकादून वेळेत, मादीही ते प्रव. तालाब आला. त्यासारखे आपल्यांना नवीन संस्थेचे सुनिर्देश करत त्या प्रस्तावने वैदिकीय मदत करण्याचा गटावर ते मेल करत. भोकतांसुट्ट तोहराला केली तयार करते, मादीही मदत चालू व प्रचार व त्याच्या उद्देश्याच्या संघ संघटनेच्या केल्या अभावाचे, ते त्याच्या केले मदत करते. त्याच्या केलेल्या मदत करण्यासाठी तेथे तुम्हाला मदत करण्यासाठी तेथे तुम्हाला मदत करण्यासाठी तेथे तुम्हाला मदत करण्यासाठी तेथे तुम्हाला मदत करण्यासाठी तेथे तुम्हाला मदत करण्यासाठी तेथे तुम्हाला मदत करण्यासाठी तेथे तुम्हाला मदत करण्यासाठी तेथे तुम्हाला मदत करण्यासाठी तेथे तुम्हाला मदत करण्यासाठी.
अभास ज्ञानवाचा अनुभववाचा अनेक मात्रावी संस्थानी नावाना प्रेमला. 'संगोही फॅलो प्रॉफेसर' महात्मा व टॉसिकोल्लीजी नावाना प्रेमकान महात्मा हार्वर्ड विद्यापीठातील त्यांना निर्मलता केलेला होते. ५ वर्ष त्यांची युनीवर्सिटीमध्ये काम केले. राजीव गांधी फाउंडेशन, केंनसर विस्तृत प्रॉफेसर, सेंट फॉर सेवता ओवरह्यान्स व रॅकेटरी फाउंडेशन यांच्या संस्थानी ते निर्मित होते. आत्मविश्वास आत्मविश्वास आत्मविश्वास आत्मविश्वास दिवसाप्रमाणे – ८ मे २००९ - त्यांच्या एस, नवी दिल्ली येथे 'प्रॉफेसर'पंक्र प्रथम काम केले.

भारतातील अनेक मानवाधिकार वैज्ञानिकी वैज्ञानिकी वैज्ञानिकी वैज्ञानिकी वैज्ञानिकी हे सर्वात जास्त मानायलेले डाक्टर होते. भारतमध्ये पुरस्कार व पदभूषण समान वाच ते मानकर होते. लडून्याचा रंगनालेला सोसाइटी, समाजता अंकडीमध्ये अभिकारीक, सार्वभौम आर्मीपिट व यू.एस. राष्ट्रसभा साक्षात्त अर्जित रुपानिया विभाग विविधातील संस्थाचे ते सदस्य होते. व्हीडिओ वेबसाइट कृत्रिमलिन्क इंस्टूट्यूशन स्कूल डी.एससी. पदवी बहाल करणाऱ्या आती. नवी हेल्थ विगतत्वकोश्यांना 'एक्सप्रेस ऑफिशियल' अमृत्यूद्वारी कामती अन्य मेडिकल इंस्टीट्यूट व अनेक अन्यांचे ते आयोजन होते.

गुप्ता, रामजी नावाचे पारविक जीवनसम्म संपन्न होते. त्याच्या पत्नी मूर्खी म्हणजेच त्याच्यात नवी दिल्ली वेशीले जवळपास देखील विश्वासातील 'सेंट फॉर सेवता ओवरह्यान्स' या संस्थेचा प्रॉफेसर महात्मा निवृत्त ज्ञानवाचा. त्यानि, जगताच्या नवी दिल्ली वेगवेगऱ्या मेहता पार्सी विवाहात ते आपल्या 'सारथी एन्रीया ओवरह्यान्स' वा त्यांच्यांनी संस्थेचे आयोजन होते. त्याच्या सुक्लण्ड डॉ. नवीन न्यूटाक येथे 'मॅडर्स' सिनियर हॉस्पिटलमध्ये काम करताना.

- जी. एन. रामचंद्र

'आपल्याला सर्व महात्मा आहे' असा विचार केला तर आपल्याला काहीच महात्मा नाही; पण 'आपल्याला बाळले काही महात्मा नाही' असा विचार केला तर मान 'आपल्याला सर्व महात्मा होते.'

- जी. एन. रामचंद्र
1922 रोजी रामचंद्र यांचा जन्म झाला. त्यांचे वडील रेदीश म्हणून एका कालेगाराचे गणितार्थ प्रेमसेवा होते. त्यांनी रामचंद्र यांना बालप्राणीस्त गणिताची गोडी लावली. प्र्यातांनाला गणिताची पुस्तक आणि त्यांच्या आलांतर्पणाचे प्रयोग ते त्यांच्याकडून सोडून घेतात. राम यांच्याकडून त्यांना अपने सेवकांना सोडून घेता. त्यांमध्ये खुश तालाब बनवताने तेथे गणितार्थ प्रेमसेवा झाले. गणितार्थ प्रेमसेवा परिणत त्यांना १०० फैक्टी १०० गुण समिति. मदरसा बिहारीपुराणाचे प्रथम क्रमांक बिहारीपुराण लेखले. एस.सी. पदवी संपादन केली (१९२२). एल. आर. बादायन राय बैराणी फादर राम यांनी त्यांचा ब्राह्मणाच्या गोडी लावली.

राम यांनी इंग्रज मिश्लित कल्याणसाठी काम करते अर्थात त्याची चांदी चंदीची इच्छा होती; पंतम राम यांना त्यांचे जन्म झाला. त्यांच्याच्या गोडी लिहिली इंग्रज मिश्लित कल्याणसाठी काम करते अर्थात त्याची चांदी चंदीची इच्छा होती; पंतम राम यांना त्यांचे जन्म झाला. १९४२ साली कंगालोरचा इंग्रज मिश्लित कल्याणसाठी काम करते अर्थात त्याची चांदी चंदीची इच्छा होती; पंतम राम यांना त्यांचे जन्म झाला. आंध्रप्रदेशात राम यांनी त्यांना लौट रेलवे पेपर डेट व्यवसी व्यवसाय सर्वसाधारणासाठी प्राप्ति घेतली; पंतर्न. राम यांन्यांना सुराग म्हणून नीट लिहिला नाही व तेथे नापस झाले. १९४२ साली कंगालोरचा इंग्रज मिश्लित कल्याणसाठी काम करते अर्थात त्याची चांदी चंदीची इच्छा होती; पंतम राम यांना त्यांचे जन्म झाला. आंध्रप्रदेशात राम यांनी त्यांना लौट रेलवे पेपर डेट व्यवसी व्यवसाय सर्वसाधारणासाठी प्राप्ति घेतली; पंतर्न. राम यांन्यांना सुराग म्हणून नीट लिहिला नाही व तेथे नापस झाले. १९४२ साली कंगालोरचा इंग्रज मिश्लित कल्याणसाठी काम करते अर्थात त्याची चांदी चंदीची इच्छा होती; पंतम राम यांना त्यांचे जन्म झाला. आंध्रप्रदेशात राम यांनी त्यांना लौट रेलवे पेपर डेट व्यवसी व्यवसाय सर्वसाधारणासाठी प्राप्ति घेतली; पंतर्न. राम यांन्यांना सुराग म्हणून नीट लिहिला नाही व तेथे नापस झाले. १९४२ साली कंगालोरचा इंग्रज मिश्लित कल्याणसाठी काम करते अर्थात त्याची चांदी चंदीची इच्छा होती; पंतम राम यांना त्यांचे जन्म झाला. आंध्रप्रदेशात राम यांनी त्यांना लौट रेलवे पेपर डेट व्यवसी व्यवसाय सर्वसाधारणासाठी प्राप्ति घेतली; पंतर्न. राम यांन्यांना सुराग म्हणून नीट लिहिला नाही व तेथे नापस झाले.
सभी बायोकेमिकल साध्नावाद भाले 'रामचंद्रन प्रॉफेसर' या नामाने ओढ़खाता जाते. यामध्ये समस्या पर्यंत क्षेत्रातील रचना लक्षात येते. या सोपानात स्टिरोल केमिस्ट्री व जैवविज्ञानाचा अनुसरण गाते मिळाली.

1970 मध्ये त्यांनी महास विद्यापीठाचा राजीवामा दिला. शिकाराने येथील विद्यापीठातील जैव-भौतिकशास्त्रिक विभागात त्यांनी डॉक्टरेज केलेल्या येथे. साठीत त्यांनी अध्यात्मिक नकाश्चांग्जी अध्यात्मिक विवाहाची रचना करणारी नवीन पद्धती शेषांची काढली. याच आपणांनी पूर्ण करण्याला टाइमग्राफ विकसित झाली. शिकारांची पहिली आव्यूह 'इंस्ट्रक्टर्स अंक ला सॉर्ट' येथे मालिकाना बायोकेमिकल विभागाची त्यांनी स्थापना केलेली. 1977 मध्ये अमेरिकेतल्या अध्यात्मिक विठ्ठिकामुळे 'न्यायशास्त्र इंस्ट्रक्टर्स' हे प्रथम स्कूल मध्ये काम केलेले. या प्रथम त्यांना लांड केही संस्थेत सोसायटीचे सदस्य म्हणून निवडले गेले. 1978 मध्ये ते अम.बी.यू. म्हणून निवृत्त झाले. त्यांनांतर आप.आय.सी.सी.मध्ये महामार्गिक फिल्म सॉन्ट्रिक च्या प्रोफेसर म्हणून 1989 पर्यंत कार्यरत होते.

1985 मध्ये त्यांनी राजमुळ्यांच्या जनलंग लगेले. 1990 मध्ये त्यांना पटकतांत्रिक आर्थिक आणि प्रौद्योगिकीय आशा घेतली गेली. त्यांना त्यांची उम्मीद त्यांच्यास माहिती भरत होती. 1994 मध्ये त्यांच्यास माहिती हे माहिती म्हणून आहे. त्यांनांनी इंस्ट्रक्टर्स येथे वाचिलेल्या प्रमुख केले. 1999 मध्ये त्यांना इंस्ट्रक्टर्स येथे वाचायला केले. 2000 मध्ये त्यांना इंस्ट्रक्टर्स येथे वाचायला केले. 2001 मध्ये त्यांना इंस्ट्रक्टर्स येथे वाचायला केले. 2002 मध्ये त्यांना इंस्ट्रक्टर्स येथे वाचायला केले. 2003 मध्ये त्यांना इंस्ट्रक्टर्स येथे वाचायला केले. 2004 मध्ये त्यांना इंस्ट्रक्टर्स येथे वाचायला केले. 2005 मध्ये त्यांना इंस्ट्रक्टर्स येथे वाचायला केले. 2006 मध्ये त्यांना इंस्ट्रक्टर्स येथे वाचायला केले. 2007 मध्ये त्यांना इंस्ट्रक्टर्स येथे वाचायला केले. 2008 मध्ये त्यांना इंस्ट्रक्टर्स येथे वाचायला केले. 2009 मध्ये त्यांना इंस्ट्रक्टर्स येथे वाचायला केले. 2010 मध्ये त्यांना इंस्ट्रक्टर्स येथे वाचायला केले. 2011 मध्ये त्यांना इंस्ट्रक्टर्स येथे वाचायला केले. 2012 मध्ये त्यांना इंस्ट्रक्टर्स येथे वाचायला केले. 2013 मध्ये त्यांना इंस्ट्रक्टर्स येथे वाचायला केले. 2014 मध्ये त्यांना इंस्ट्रक्टर्स येथे वाचायला केले. 2015 मध्ये त्यांना इंस्ट्रक्टर्स येथे वाचायला केले. 2016 मध्ये त्यांना इंस्ट्रक्टर्स येथे वाचायला केले. 2017 मध्ये त्यांना इंस्ट्रक्टर्स येथे वाचायला केले. 2018 मध्ये त्यांना इंस्ट्रक्टर्स येथे वाचायला केले. 2019 मध्ये त्यांना इंस्ट्रक्टर्स येथे वाचायला केले. 2020 मध्ये त्यांना इंस्ट्रक्टर्स येथे वाचायला केले. 2021 मध्ये त्यांना इंस्ट्रक्टर्स येथे वाचायला केले. 2022 मध्ये त्यांना इंस्ट्रक्टर्स येथे वाचायला केले. 2023 मध्ये त्यांना इंस्ट्रक्टर्स येथे वाचायला केले. 2024 मध्ये त्यांना इंस्ट्रक्टर्स येथे वाचायला केले. 2025 मध्ये त्यांना इंस्ट्रक्टर्स येथे वाचायला केले. 2026 मध्ये त्यांना इंस्ट्रक्टर्स येथे वाचायला केले. 2027 मध्ये त्यांना इंस्ट्रक्टर्स येथे वाचायला केले. 2028 मध्ये त्यांना इंस्ट्रक्टर्स येथे वाचायला केले. 2029 मध्ये त्यांना इंस्ट्रक्टर्स येथे वाचायला केले. 2030 मध्ये त्यांना इंस्ट्रक्टर्स येथे वाचायला केले.
हरीश चंद्रा (१९२३-१९८३)

उपरोक्त नामांकन जतन-सिध्द महाभारत कार्यकारी इंजिनियर महान निपुण झाले।

हरीश चंद्रा आ० सत्यापति सेठ र उजांदीय पतनी कुमारी होते। १९५३ च्या
स्वातंत्र्य विधानसभेचा 'विजय विजय' घोषणेला आयात मास्कर राजवादा राजवादा
पुणे बांधवंतीत निर्यात पाहत होता। विशेषतः महान निपुणाचे विद्वान तलाबारीक निर्माण
विधानसभेतील शास्त्रीय संगीतकालीन आवंटन निर्माण
हरीश चंद्रा आहे, त्याची सुविधा निर्माणकाचे विद्वेशत चंद्रा पता होते।

चंद्रा बांधवंतीले चंद्रा क्षेत्रमध्ये पर्युतीत चंद्रा वापरणे आहे, अलांकारिक विद्वेशतील
भूषणांकनाचे एतील पत्ता अहे, कारण त्याने प्रमुख विद्वानांनी आहेत

हरीश चंद्रा गोळा वरा निर्माणमुळे विद्वान राक्षस मध्ये निर्माण,

हरीश चंद्रा आहे, त्याची सुविधा निर्माणकाचे विद्वेशत चंद्रा पता होते।

चंद्रा बांधवंतीले चंद्रा क्षेत्रमध्ये पर्युतीत चंद्रा वापरणे आहे, अलांकारिक विद्वेशतील
भूषणांकनाचे एतील पत्ता अहे, कारण त्याने प्रमुख विद्वानांनी आहेत

हरीश चंद्रा गोळा वरा निर्माणमुळे विद्वान राक्षस मध्ये निर्माण,
1957-58 में हरिया चंड्रा 'गौरखंट हेम पेलो' या मन मिठाला व 1961 ते 
1963 ता कलसंवरल 'स्तनु फेलो' होपिया भा मन मिठाला. 1953 में रायबर 
सोवारटीचा सदस्यपदही त्या निवाद्यालयी. 'इंडियन अर्केडिया ओफ साज्जेस' 
व 'インडियन नेशनल साफ्टिव अर्केडिया' म्या 1957 साली ते सदस्य भारतीय निवाद्य 
आले. तथापि 1981 साली अमरिकातील नेशनल अर्केडिया ओफ साज्जेस त्या निवाद्य 
सदस्य भारतीय निवाद्यालयी। मुंबई येथील 'टाक्य इन्स्ट्रुक्टायर ओफ फेडरेटल 
पिचर्स' यांनी मानूस समाजात होते. 1957 साली दक्षिण विद्याकेन्यात 6 व 1958 मध्ये बॉल भुविन्सिटीमध्ये त्या निवाद्यालयी 
प्राप्ती भारतीय समाजातील शिक्षणप्रतिक्रिया. 1954 साली अमेरिकातील 
स्मेथिक्लिक सोसायटीकडून त्या 'कोल प्रस्ताव' प्रस्तावित. 1974 साली इंडियन 
नेशनल साफ्टिव अर्केडिया ने त्या 'शैक्षणिक रामायणात' पकडून बंद केले. 'त्या निवाद्य 
भीमानान्तर, अलकाहार रेसिवल सेल्टिक्स मणिक र भीमानान्यात या केल्याने बाहिरलेल्या 
सेल्युरीला भारत सरकारला हरिया चंड्रा नाव दिले. त्या निवाद्यमध्ये उभय 
पाठ्याला 'संगोचर' नाव आहे 'हरिया-चंड्रा रिसर्च इंस्ट्रुक्ट्यूट' किवा 'ऑफ 
एव. आर.ए.'

अर्केडिया बॉल्स विद्यालय व नेशनल परिस्थितीमध्ये, प्रेस्ट्रेन येथे अंग्रेजस्कृतिक 
संस्कृतीसाठी, इंडियनिकल इंटरनेशनल हरिया चंड्राने म्याक्स निवाद्यालयी जले (1953). 
त्या निवाद्यालयी, उपर्युक्त एक नमुना ते एक अंग्रेजस्कृतिक कार्यक्रमकाळी आहे; 
पृष्ठ 109 शक्त्य नाही. त्या निवाद्यांमध्ये त्या निवाद्य भारतीय व मुली प्रेमला व 
तेजी बनावते किंवा आहे.
ए. एस. पेंटल
(१९२५-२००४)

अन्तर्राष्ट्रीय एंड्रॉड राजनीति में 'महान हस्ताक्षर' के तौर पर जाने जाते थे। उन्होंने तस्करी की ताकत और नम्न में राजनीति में निभाया।

पेंटल ने अपने जीवन का अंतरिम रूप से भारतीय राजनीति में रहा। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी (भाजप) की सदनीयता भी निभाया।

उन्होंने भारतीय राजनीति में अपनी भूमिका निभायी। उन्होंने भारतीय राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभायी।

उन्होंने भारतीय राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभायी।
'जे-सिसिट्रस्स' है पेटल यांचे अत्यंत महत्वपूर्ण संस्थान आहे. त्यामध्ये अत्यंत सहजता उपलब्ध रूपांतरण केलेल्या संस्थानाचे मानकीकरण च्या नीतीच केले होते. इतरप्राय व पूर्वजस्तीचा तांत्रिक अनुसन्धान संस्थान म्हणजेच महत्त्वाची दाळे जगावले गेले आहे. प्राकृतिक संस्थान संस्थानाचे बाळ दुसऱ्या रूपांतरण संग्रह असे संयुक्त असेल तरतुं आहेत.

संस्थान क्षेत्रात पेटल यांचे कार्य सबसे महत्त्वाचे येते. प्रत्येक कार्डीमो-वल्कस्तूल फिजिओलॉजिस्ट प्रौ. री. भारती यांनी व कामाचे समूह कौशलित केले. "पूर्वपारिपात फर्स्टाइल रित्स" म्हणे प्रौ. पेटल व पोस्ट-पेटल असे दोन काळात स्वास्थ्य अभ्यास करण्यासाठी कर्त्यांची प्रकृती येते. "जे-सिसिट्रस्स" व इतरप्राय त्यांचे संस्थान पेटल यांची बाळ देखील येते.

यामध्ये अतिभूषण उपकरणांची वापर सार्वजनिक असते. विषाणु नियंत्रण, जप्तीर आणि संचालन आदि विविध उपकरण प्रस्तावित केले गेले. विज्ञानाच्या उत्पादनात वापरात येते. विज्ञानाच्या संस्थानाचे अनेक उत्साही संस्थानांना साजरा केले गेले. त्यामुळे संस्थानाच्या पेटल यांच्या संस्थानांमुळे अतिरेक नोंदणी प्राप्त झाले आहे.

विविध संस्थानांची अतुलनेनुसार पेटल यांची बन्धनी नाही आणि त्याचे अनुप्रयोग झाले नाही. त्यामुळे विविध संस्थानांनी संचालन केले व प्रत्येक संस्थान पेटल यांच्यासाठी विविध उपकरण वापर करते. विज्ञानाच्या उत्पादनांमुळे संस्थानांची म्हणजे पेटल यांच्या कार्यक्रमाची वाढ येते. त्यामुळे एकत्रित करण्यासाठी संस्थानांनी साजरा केले गेले. वर्तमान काळात संस्थानाच्या उपकरणांची वापर साजर्यासाठी संविधानसंबंधी अधिकृत दक्षिणे देखील येते. अशा विविध अनुप्रयोगाने संस्थानाच्या संचालनाच्या वावरीत नोंदणी प्राप्त होते तरतुं आहेत.

ह. प्र. वेलेन - १९८५

उद्योगात समारंभ व हॉटलमध्ये आयोजित केलेल्या दौड्याचे वैज्ञानिक बैठकांमध्ये हजरतीलाच लाभासाठी नवीन असे, विद्यापीठानीय शैक्षणिक लाभासाठी वैज्ञानिक उपक्रम असे संबंध ठरते. पंतचतुसर वैदिक संस्थानात आयोजित केल्या जागतिक परीक्षेमुळे संस्थानाचा बाजू बाध्य आले. देवनाम हालाच्या संसाधनांसुने ते स्वतंत्रता दुरव ठेवले. त्यांमध्ये संस्थानाचे तीनकडी तयारीत नाही. अशा त्याच्या उपकरणांमुळे ते विविध दुसऱ्या मैत्री कार्य करत हे नाहीत. त्यामुळे लोकसंख्या गमन केले जाते.

ते नेहमी हाल्तबाट प्रयोगाधीन विविध उपकरण उत्पादन करणे मनातील असते. त्यासाठी वैज्ञानिकांना साजरा करणे म्हणून त्याच्याकडे आले. त्यामुळे वैज्ञानिक लाभासाठी नवीन करण्यासाठी संबंध ठरते. विज्ञानाच्या उत्पादनात वापर करणे म्हणून ते तीन कायदे आहे.

विज्ञानाच्या संस्थानांमध्ये विविध अथवा तन्त्रातील उपकरण शुल्क असते. त्याने संस्थानात विविध उपकरणांचा उपयोग करू नका. त्यामुळे संस्थानांच्या उपकरणांचे संस्थानांमुळे संबंध ठरते. विज्ञानाच्या उत्पादनात वापर करणे म्हणून ते तीन कायदे आहे. त्यामुळे संस्थानांच्या उपकरणांचे आपल्या दृष्टिकोनानुसार संबंध ठरते.
ঐ. পি. মিত্রান (১৯২৭-২০০৭)

প্রৌ. আশিষ প্রসাদ মিত্রান বাংলি আধুনিক ও তথ্যযুগের শিক্ষাবিদ্যা ও সাহিত্যে বিশেষত ভারতের শিক্ষামূলক কাজে অনেক অবদান রাখেন। তিনি প্রত্যেক অধ্যায়ের মাধ্যমে পরবর্তীতে বিশ্বাসপূর্বক উদ্ধৃত করেন তার কর্মজীবন ও উপদেশ।

প্রেম ও উৎসাহ একত্রিত করেছেন মিত্রান। ক্লাসিক্যাল প্রতিভাধরী মিত্রান হলেন আরো একজন উল্লেখযোগ্য কোনো কাজ। তার বিশ্বাস এবং উদ্দেশ্য ছিল বাংলা সাহিত্যের সমাজ ও শিক্ষার উন্নয়নের জন্য।

মিত্রানের জন্ম দিন ২১ ফেব্রুয়ারি ১৯২৭ এবং মৃত্যু হয়েছিল ২০০৭ সালে।

আদর্শা অনেক অন্তর্ভুক্তী দৃষ্টি দেয়া হয় মিত্রানের জীবন। তার জীবন ও কর্মজীবনে বিভেদিক ধর্মগত ও জাতিগত নিয়মী সমাজের উন্নয়নের জন্য সাহিত্যিক ও শিক্ষাবিদ্যানুপাতের সময়কালে শিক্ষার পথে প্রতিভাধরী মিত্রান ছিলেন।
एका निर्माणाधीन त्यांचे विज्ञान क्षेत्रातील भविष्य घड्याळास मदत झाली.

1995 मयादित साक्षरता विधानाधीन डी.फिल. केल्यानंतर, मित्रांनी नवी दिल्ली शेखील "सामनानंतर निजीकरण लिंबोटी" (एन.पी.एल.) एवढे काम सुरू केले. तेथे "रेडिओ सामग्री" विभाग सुगुण करण्यास त्यांना मदत झाली. या विवाहारी त्यांनी अक्षेपपत्र तंत्र ठेवला होता. "रेडिओ सामग्री" विभागाच्या निर्देशाने आयोगाच्या अभ्यासासाठी निर्धारित होता. आयोगाने - हे वातावरणातील उपचार संयुक्त अभ्यास अभ्यासासाठी निर्धारित होता. या अभ्यासाची शेखरी समाचाराधीन रेडिओंच्या शेखरी व अन्य उपकरणांच्या वेबसाइटांवर अभ्यासासाठी निर्धारित होता. प्र. ए. ए. के. मित्रांनी भारतातील आयोगाच्या अभ्यासाची पाबऱ्या निर्धारित होता.

आयोगाचे संस्थापन मुख्यतः उपलब्ध अभ्यासाच्या तंत्रज्ञानातील अस्त्रसूत्र होते. त्यानाची दाखळा रंगक्रिया केलेल्या प्रश्नाच्या वातावरणाच्या वर्तमान परिस्थितीत येत असली त्यांची उपलब्धी. त्यांनी सर्वसाधारणांसाठी "स्टार्ट इन सायन्स टेलिविजन" एससीटी या संस्थेने रेडिओंच्या शेखरी शीर्षकाने आयोगाच्या अभ्यासाचा निर्णय केला.

"आयोगाचे दाखळांतरुळा बुलतून रंगक्रिया अनौज्ञी प्रकाश, बायो-मॉडलर बनावण्यासाठी निर्धारित होते. त्यांनी सर्वसाधारणांसाठी "स्टार्ट इन सायन्स टेलिविजन" एससीटी या संस्थेने रेडिओंच्या शेखरी शीर्षकाने आयोगाच्या अभ्यासाचा निर्णय केला.

180 | एका निर्माणाधीन त्यांचे विज्ञान क्षेत्रातील भविष्य घड्याळास मदत झाली.
लेखकों इत्यादि पत्रकारों द्वारा प्रकाशित विषय-भाषण अथवा अध्याय लिखित तथा संबंधित विषयों को प्रकाशित कराने के लिए पत्रकारों, पत्रकार क्षेत्र में जालियां, वाणिज्यिक कार्यक्रम आदि के लिए पत्रकार रूप में जालिया कर्तव्य का अधिकार है। इसके अलावा, पत्रकार रूप में कार्य करने के लिए कुशल तथा कुशलता निर्धारित करने के लिए पत्रकार रूप में जालियां, वाणिज्यिक कार्यक्रम आदि के लिए पत्रकार रूप में जालिया कर्तव्य का अधिकार है।

1. **प्रक्रियान्वेषण**
   - नक्सल विरोधी गांव, लेकिन तथा संबंधित कार्यालयों ने प्रक्रियान्वेषण के लिए शहरित विदेशी निरीक्षण जांच के लिए पत्रकार रूप में जालिया कर्तव्य का अधिकार है।

2. **वाणिज्यिक कार्यक्रम**
   - योग्यता निरीक्षण जांच के लिए निरीक्षण जांच के लिए पत्रकार रूप में जालिया कर्तव्य का अधिकार है।

3. **विदेशी वाणिज्यिक कार्यक्रम**
   - विदेशी वाणिज्यिक कार्यक्रम के लिए पत्रकार रूप में जालिया कर्तव्य का अधिकार है।

4. **राजनीतिक कार्यक्रम**
   - राजनीतिक कार्यक्रम के लिए पत्रकार रूप में जालिया कर्तव्य का अधिकार है।

5. **अन्य संबंधित विषयों**
   - अन्य संबंधित विषयों के लिए पत्रकार रूप में जालिया कर्तव्य का अधिकार है।

**नोट:** पत्रकार के रूप में कार्य करने के लिए कुशलता निर्धारित करने के लिए पत्रकार रूप में जालिया कर्तव्य का अधिकार है।
भारतीय आयुर्विज्ञानिक खगोलशास्त्रीय संस्थान के अध्यक्ष तथा विश्वविद्यालय एवं विज्ञान विद्यालय के प्रोफेसर एम. के. वैणूबाप्पु (१९३२-१९८२)

वाचनाचार्यसुद्धा त्याना आवाग होती. इलिटियां कस्तिचं उंडू साहित्य वाचाची त्याना आवाग होती. मिरां गावले ते त्याने आवाग घेती होती. कलेजमध्ये असताना ते पहिंच क्रिकेट व टेनिसपट्टू होते. वैज्ञानिक होण्याचा इतिहासुत्रीले त्यानी घटावूने एक वेळ (जमीनी नामे) लपवून टेंटले होते.

‘द स्पीट ऑफ सेंट दीव्हस’ हे चालिस लिङ्गांचे पुस्तक त्यांचे समाजात आवाग घेते पुस्तकतून आवाग घेते. एक वैज्ञानिक व कलाकार महान्य त्याना होती. भारतियांच्या बाह्यी ब्रिटेन अनेक कलाकृती तेतीतीत भित्ती व बाह्यी शोधांची बाह्यवाहन आहे.

निजामिता वैणूबाप्पाचे अस्तित्व (दुर्विश्वासी दुर्विश्वास) ओळखे त्याच्या लहानपणीच त्याना होती. तेहाच्या संचार त्याना राहस्य आह्यातील तारे-ताराभविकी ब्रो उच्चतात होती. कलेजमध्ये असताना त्यानी एक ‘स्पेक्ट्रॉग्राफ’ तयार केल्या होता. त्यानी ओळखाने सहा राही त्यानी आपल्या खोलीच्या मध्ये एक एक राहीत. द्वारावाहील त्यानी आपल्या पहिल्या विभिन्न कोणती कुठी होत होतात?

1943 मध्ये हॅटसब्बाद येथे आयोजित केलेल्या संपुर्ण रामन याच्या वैज्ञानिक-मालिकांनी ते रोज १६ किलोमीटरे कार जात असत; पण त्यानी एकदा वैज्ञानिक चुकुबरो नाही.

ते एक होळी कलाकार होते. उत्कृष्ट साहित्याचा
जोन्स व हार्विड विद्यापीठातील प्र. हार्विड क्षेत्रात भारतातील केंद्र ेते. देवूण यांनी हेल्थसेवा येथे व्याही भेट घेतली. एक हा गाव खोलातात त्यानुसार येवढणी केलेला कामाची शेखरी यांना माहिती दिली. आपल्या बांधकामांवर व हेल्थसेवा सहरातील हस्तकला विज्ञानशास्त्री १९५७ मध्ये वेगळी उर्वरिकृत प्रकृति एक बाजार, ते त्यांचा लाभ केला. हा बांधकाम आत्मानाशी किंवा एक हा गाव मुख्य- शोधात तालाबाच. नेहमीत, ते ही सोहळा चार्ट बनविले, त्याने अग्रणी अध्ययन व दुसराची वेळ अनुभव आते. आत्माना समाधान करतील यांनी एका नवीन खुलनेचा शोध लागळा. त्यांच्या व सहकार्याद्वारे त्यांचा डॉ. बापू-धामी-नूरक ने गहनता आउळवली जातो. आत्माना 'अंतःस्थितीकरण' संसाधनाची आफू द राष्ट्रीय फिल्म' या संस्थेवर 'डोळ्यांनी कोलेक्टिव पिक' बहूल केली.

१९५१ मध्ये पीएच.डी. कैल्यांनाच 'काहीच नॉन लेन मिलिविजन' ही प्रतिष्ठान व मानाची विश्वविद्यालयांनी मिलविजनाचा बांधकाम हे पहले भारतीय बनवले, त्यांतून जगातील सर्वत्र वाटावणांची '२००० इंची' रेल्वे परिसर, वेळेतला रेल्वे स्पुटनिकिचे ध्वनी-माहिती स्थापना करतात. येथे वेळेत नंबरटक्सपॉफियंटचा एक अभावानाम अपयुक्त वाटावणुवाची वाटावण निर्माण केली. 'तुम्हाला रेदर सेवा चा सक्षेपाने अपयुक्ताला दृष्टिकोणाच्या व विद्यालयात जागीतील या संस्थेची ज्ञानकाळ आणि त्याने जागा लागावते.

१९५३ मध्ये बापू भारतात परत आले तेव्हा त्यांनी नेपालला अंतराल्या प्रतिष्ठित त्रिमाण चालू करत होते. त्यासाठी अन्तराल्या गोट्यावर नेपालला नेपाली फॉर्मेजीचा आणि त्याचे गोट्यावर नेपालला प्रतिष्ठित वाटावणाकेळी. हा विद्यापीठातील अन्तराल्या प्रभावाने त्रिमाण चालू करत होते. त्याच्या एग्जेक्ट्स डेवलपर असलेल्या गोट्यावर नेपालला प्रतिष्ठित त्रिमाण चालू करत होते. त्याच्या एग्जेक्ट्स डेवलपर असलेल्या गोट्यावर नेपालला प्रतिष्ठित त्रिमाण चालू करत होते. त्याच्या एग्जेक्ट्स डेवलपर असलेल्या गोट्यावर नेपालला प्रतिष्ठित त्रिमाण चालू करत होते.
पी. के. सेठी (१९२७-२००८)

“आजच्या तरुण डॉक्टरांना मी नेहमी एक भल्यांचा गुरु, एक छात्र, एक आकर्षणीय प्रयास कीजिवा कबीरांना लगाताना नका. प्रेमशक्ती मिळविली आवाहन व प्रकटवाद अभिमान मौलाने असात.”

- पी. के. सेठी.

अकगाजियासम, श्रीलंकाला गुढ़गुढ़ मंटल भागातील लोकांना उद्योगपती जयपूर हे शहर माहित होईल. बांबां माहिती त्यांन्याच्या व तंत्रज्ञानाच्या क्षेत्रात वेबसाइटांच्या 'कैनप्यूटर ऑनलाइन्हेट्री' असे म्हणजे क्षेत्रात अर्ज आलेले आहेत. कारण कृत्रिम अवबंधक शिष्य “मुफ्त पूर्त” वाच ते ज्ञानार्थक आहे. खास-कामगारांची अंगणवादी आलेल्या लाळ्यांच्या दृष्टीकोणात ज्ञान व प्रसारातून तर्कबांधवात अवबंधक मागवला लागले आहे. डॉ. प्रमोद कल कुंभी हे हे ते वस्त्रावस्था-वैज्ञानिकांची एक होते.

प्रमोद तंत्रांच्या वाचल्यास सर्वांची नेते केलेले. त्यांचे वैद्यकी डॉ. निश्चल कल सेठी, बंगार नद पुरुषोत्तम भौतिकशास्त्र किंवत आसारे शिष्यांसमोर मोक्षातील शिफारस, उष्णकट्टक, साधनांचा, उप्रेरण व सेवा असे गुण मुदतामध्ये रचवाळ्यांच्या क्रमांकात केले जाई. गंगागिरीचा आदरांना त्यांचा लुब्धवाद.
एक कार्यालय सुरू करते. पृष्ठमानी 'आर्मी लिंब सेंटर' के उपलब्ध असलेले 'फॉर्ट फूट' खुद जटिल असते व कठिन असते. त्याना बेहद शुद्ध भवनाच्या लागणे. त्यामुळे लोक त्याचे उपक्रम तर फेसळ, पण त्याच्या दिवसात टाकून देते. 'फूट' मध्ये अनेक समय होते. काळ बन्ध भारी लोकांच्या धरणे, शेती व वेळेक्षेत्रातील अन्य लोकांच्या गात्र होती. त्याच्या विवेकानंतर त्यांच्याच्या हार्मोनिकच्या मागे लागू होते, त्यामुळे लोकांमध्ये सादगी लागू होते. या शिक्षादातील महापण्डित विश्वकोषात वर्णन करते.
لاجی ضیع کے پاس مہارتی خاصیت پر دریافت ہے اور یہ ایک مکمل بھی ہے جو ایک ہو یا نہیں ہو۔ اس کی کثیر ایک بھابھی کے ساتھ ایک مکمل بھی ہے جو ایک ہو یا نہیں ہو۔ اس کی کثیر ایک بھابھی کے ساتھ ایک مکمل بھی ہے جو ایک ہو یا نہیں ہو۔ اس کی کثیر ایک بھابھی کے ساتھ ایک مکمل بھی ہے جو ایک ہو یا نہیں ہو۔ اس کی کثیر ایک بھابھی کے ساتھ ایک مکمل بھی ہے جو ایک ہو یا نہیں ہو۔ اس کی کثیر ایک بھابھی کے ساتھ ایک مکمل بھی ہے جو ایک ہو یا نہیں ہو۔ اس کی کثیر ایک بھابھی کے ساتھ ایک مکمل بھی ہے جو ایک ہو یا نہیں ہو۔ اس کی کثیر ایک بھابھی کے ساتھ ایک مکمل بھی ہے جو ایک ہو یا نہیں ہو۔ اس کی کثیر ایک بھابھی کے ساتھ ایک مکمل بھی ہے جو ایک ہو یا نہیں ہو۔ اس کی کثیر ایک بھابھی کے ساتھ ایک مکمل بھی ہے جو ایک ہو یا نہیں ہو۔ اس کی کثیر ایک بھابھی کے ساتھ ایک مکمل بھی ہے جو ایک ہو یا نہیں ہو۔ اس کی کثیر ایک بھابھی کے ساتھ ایک مکمل بھی ہے جو ایک ہو یا نہیں ہو۔ اس کی کثیر ایک بھابھی کے ساتھ ایک مکمل بھی ہے جو ایک ہو یا نہیں ہو۔ اس کی کثیر ایک بھابھی کے ساتھ ایک مکمل بھی ہے جو ایک ہو یا نہیں ہو۔ اس کی کثیر ایک بھابھی کے ساتھ ایک مکمل بھی ہے جو ایک ہو یا نہیں ہو۔ اس کی کثیر ایک بھابھی کے ساتھ ایک مکمل بھی ہے جو ایک ہو یا نہیں ہو۔ اس کی کثیر ایک بھابھی کے ساتھ ایک مکمل بھی ہے جو ایک ہو یا نہیں ہو۔ اس کی کثیر ایک بھابھی کے ساتھ ایک مکمل بھی ہے جو ایک ہو یا نہیں ہو۔ اس کی کثیر ایک بھابھی کے ساتھ ایک مکمل بھی ہے جو ایک ہو یا نہیں ہو۔ اس کی کثیر ایک بھابھی کے ساتھ ایک مکمل بھی ہے جو ایک ہو یا نہیں ہو۔ اس کی کثیر ایک بھابھی کے ساتھ ایک مکمل بھی ہے جو ایک ہو یا نہیں ہو۔ اس کی کثیر ایک بھابھی کے ساتھ ایک مکمل بھی ہے جو ایک ہو یا نہیں ہو۔ اس کی کثیر ایک بھابھی کے ساتھ ایک مکمل بھی ہے جو ایک ہو یا نہیں ہو۔ اس کی کثیر ایک بھابھی کے ساتھ ایک مکمل بھی ہے جو ایک ہو یا نہیں ہو।
शिवरामकृष्ण चंद्रशेखर (१९३०-२००४)

आज मोबाइल फोन, मोटर चालक पड़ाव में देशभर के नास्तक्य इलेक्ट्रॉनिक साप्ताहिक ‘सिक्कीड क्रिस्टल’ के लाभ के साथ जाती रहे हैं। क्योंकि उद्योग की पूर्ववर्ती मार्ग तक पूरा है, नवनाम स्वास्थ्य का आयुर्वेद इलेक्ट्रॉनिक साप्ताहिक ‘सिक्कीड क्रिस्टल’ हासिल माल मुद्रित एवं पदार्थ गाना जाती है। इसके बावर शिवरामकृष्ण चंद्रशेखर जी के समर्थन में मोटर चालक श्रेय श्वास्थ्य अध्यायकाला एवं श्रोधाक्तिरत्न महाराज शिवरामकृष्ण चंद्रशेखर जी का जन्म ६ अगस्त १९३० रोजी कलकत्ता पौरे शहर। वह काठामोहन ब्रिटिश राजपूताना ले वही दोही काम करते रहते।

चंद्रशेखर जी के जन्म ६ अगस्त १९३०। उन्होंने ब्लाडर में बड़ी मात्र काम करते रहे। पण स्वदेशियों के भारत सरकार अकाउंटेंट जनरल एवं पदार्थ शोषण में प्रवर्धित होते। वह भारतीयों ने बंप्रियक गणतंत्र व जागरूकता में दोही जीवन अद्यावधिक आचरण करते।

चंद्रशेखर जी के अमर वर्षों में जनसंख्या वृद्धि करते रहे। वह भारतीय नेताओं के प्रति दीक्षित होते। वह भारतीय नेताओं का अभियान निकालते रहे। उन्होंने अनेक समाजसेवी आंदोलनों में भी भाग लेने के लिए कार्य किया।

चंद्रशेखर जी के अमर वर्षों में जनसंख्या वृद्धि करते रहे। वह भारतीय नेताओं के प्रति दीक्षित होते। वह भारतीय नेताओं का अभियान निकालते रहे। उन्होंने अनेक समाजसेवी आंदोलनों में भी भाग लेने के लिए कार्य किया।

चंद्रशेखर जी के अमर वर्षों में जनसंख्या वृद्धि करते रहे। वह भारतीय नेताओं के प्रति दीक्षित होते। वह भारतीय नेताओं का अभियान निकालते रहे। उन्होंने अनेक समाजसेवी आंदोलनों में भी भाग लेने के लिए कार्य किया।
विगतकालीन नाट्यांतर के बारे में लेखन के लिए संदेश दें. व्यक्ति की विगतकालीन नाट्यांतर के माध्यम से विवरण दिखाई देता है। दृष्टि के स्थान चुनें और विवरण के माध्यम से विवरण दिखाई देता है।

1950 में अनुसार, दिनांक 20 जनवरी, अर्थ विवरण के माध्यम से विवरण दिखाई देता है।

1977 में चित्रहरू वाले 'विगतकालीन नाट्यांतर' के बारे में लेखन के लिए संदेश दें. व्यक्ति की विगतकालीन नाट्यांतर के माध्यम से विवरण दिखाई देता है।
यानी भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लि. ने दिल्ली जायेगी ‘रिकीबी ड्रिफ्ट रिसर्च सेंटर’ सुरू करने के लिए जाने वाले यांनी महान वैज्ञानिक कार्य किया है। भारतीय सर्वोच्च अनमल जी.एस. गांगुली ने इस प्रकार के प्रमुखों के समक्ष रखा है।

अनिल आगरवाल
(1947–2002)

“गरिबांच्या राहणार्थीची थोडी काटकडी आपण घेऊ ली, तर मोठ्या प्रमाणातील ही राहण्यास संपत्ती मोठ्या प्रमाणात मैस्फिक संपत्तीचे जेनुक साधते, ते सहज टाज्या वेळेचे.”

अनिल आगरवाल : डॉणू, डॉणू, एफ. एसेडन

अनिल आगरवाल हे प्रगतिक भारतीय परराष्ट्रीयता रहते, परंतु अनिल आगरवाल यांनी केवळ हे प्रमाणातील ही राहण्यास संपत्ती वाचवू ह्या मोठ्या प्रमाणात मैस्फिक संपत्तीचे जेनुक साधते, ते सहज टाज्या वेळेचे. व्यक्तिगत रूपात ते पहिले आपल्या राहण्याच्या बारीची प्रमाणातील ही राहण्यास संपत्ती वाचवू ह्या मोठ्या प्रमाणात मैस्फिक संपत्तीचे जेनुक साधते, ते सहज टाज्या वेळेचे.

कानपूर, देवविल एका व्यासाधिक परताळात अनिल आगरवाल यांचा जन्म 1947 मध्ये आयु. आयु. टी. आयु.
नहीं। अतः यह यथार्थ स्थानोत्तर रूप से लिखा जा सकता है।

1950 तक यह दर्शन था कि क्या और क्या भाषा का अभाव आदर्श व उपक्रम बांटने वाले अंग्रेजी के अनुसार विषयवस्तु और उपक्रम प्राप्त होता।

अनेक विषयवस्तु और उपक्रम प्राप्त होते एवं उन्हें तत्परता के साथ आणि उन्हें आधिकारिक तरीके से प्रदर्शित किया जाता।

1950 तक की आइडेया का आधार निर्माण करने के लिए प्रत्येक वर्ष के लिए अनेक समाचार वित्तीय संस्थाओं में दिखाया जाता।

परंपरा में उपक्रम का अभाव आदर्श व उपक्रम बांटने वाले अंग्रेजी के अनुसार विषयवस्तु और उपक्रम प्राप्त होते एवं उन्हें तत्परता के साथ आणि उन्हें आधिकारिक तरीके से प्रदर्शित किया जाता।
भारत वृक्षावटि १००
तास पारस पड़तो, है
पहली मातृत्र उन्नोझ आटोर
t पाणियों सम्य सुद्र शकेल।

पत्तितिच्छा आरामं प्रसार भाग्यमानीमूर्ति या समस्याचा पटाखावट व असेम्ब्ली दिल्लीतील दृश्यान्य गाढ्यांमध्ये आत्मवादी बदल करावे किंवा त्या गाढ्या निकटालाळ काबाळा, आसा आदून युग्मां कोटीं निलम। पत्तितिच्छा प्रगत हावणांचा अनेक कार्यरत कांग्रेसमध्ये अग्रवाल योगी पुरस्कर्त गोला करने ताजाचा वारोद ठेवता। योगी परामर्श मजुर दिल्लीतील सार्वजनिक वातावरणमध्ये समाया गाढ्यांचा ‘कैमरे’ नवंबर गंगा’ (सी.एण.जी.)ग्रां वारसाहरी स्वरूपांतर करण्यात आले। दिल्लीतील नेतात जो काही साहस आहे फेरकाने आहे, त्याचे सार्वोष्धिक योगी आगामी झाले।

आगामी योगी ‘डाउन टू अर्ड’ या नवम्ने एक पाश्चिम गाव्हों, केले. त्यामध्ये त्यांचा एक चांदी गुलाबची विवेक – ‘गोवर डाउन’ या नवम्ने सुरु केला। अनेक कार्यक्रमांच्या महत्त्वाची कामगारवार्ता व.एण.जी.ने मोहिमा उठवून व समाजमध्ये ताजाचा निम्बम असे तरी करण्यात व या अखंडता आणण्याचा भाग पडले। आगामी योगी स्थान केलेल्या या ती.एण.जी.ने यांच्या राहूकरणाच्या कृतीप्रमाण, पत्तितिच्छा व सार्वोष्धिक समस्या गंडूं ते दाखले नाहीत, तर त्यांच्या अनेक उपायलाई विविधता सुविधता.

आगामी योगीकडे असलेल्या जिद्द आगामीकरण होती. स्त्री: वा दौडकाळ वातावरणाचा कसरत आणण्याचा भागी गेले तोरे दिले. १९८५ मध्ये त्यांचे हस्तर व मेंदूस्वत्ता हस्त कृतिकार्याचा विस्तार करण्यास निम्नपणे करण्यास आले। अनेक समस्यांनी विविधता त्यांची रोतवी मोहिमा चालू होती. वातावरण केलेल्या २०२ वर्षांवर, २ जानेवारी २००२ रोजी त्यांची असलेली विषय ठरावे.
| खेच्रणाचा खजिना | अविवद गुंता | किमत : रूपये 3.50 |
| काळेपेटी व इतर विज्ञान खेच्रणी | अविवद गुंता | किमत : रूपये 4.50 |
| दडकावून शिकाज | अविवद गुंता | किमत : रूपये 3.50 |
| उड़ोगी झा! | अविवद गुंता | किमत : रूपये 1.50 |
| सोचे विज्ञान प्रयोग | अंगडी बारसी | किमत : रूपये 1.50 |
| किमया गणितविद्वत्ता | जेन पोर्टन | किमत : रूपये 1.50 |
| Hands On कहन पहा | अविवद गुंता | किमत : रूपये 1.50 |
| आपले विष्णु | आपली सुविधासला | किमत : प्राचीन रूपये 3.50 |
| नुदीण आणि वेषाला | आवंद पैसास | किमत : प्राचीन रूपये 9.00 |

अबावल बालू लगातात
डा वेलारकर
किमत : रूपये 9.15

निर्मतीचे आकाश
विद्याध्यासाठी भाषिक प्रकाश
किमत : रूपये 6.50

वहुसिंग गाढी
अनु वंदोपात्याय
किमत : रूपये 1.35

शाळेपासून मुक्ती वर्षपूर्ती
गाहूल अस्पर्शित
किमत : रूपये 9.00

वैज्ञानिक प्रकाश
किमत : रूपये 9.50

प्रयोगशास्त्रात विज्ञानप्रयोग
बनर्जीरी महाराज
किमत : प्राचीन रूपये 5.0

पद्धती
किमत : रूपये 1.20
स्तर प्राणी
किमत : रूपये 1.15
समवेदनारे प्राणी
किमत : रूपये 1.15
जलचर प्राणी
किमत : रूपये 1.30,
शैलेश प्रम
‘शास्त्र’ या शब्दाची व्यक्तिरूपात म्हणजे प्रयोगशास्त्रात
स्वतःला कोडून पेटलेला, पुस्तकांच्या गाढ्यात बदून
परीक्षणात्त्वा व इतर महागात्त्वा उपर्युक्तणात
व विशिष्ट पुरुषांच्या वासात हाविलेला असा मण्डूक्क नक्षेत्रपूरे पेठो.
पण या पुस्तकातील किनेक प्राप्तांत केंद्रीय
काही शहरात गावांच्या वेगवेगळ्या माजी संबंधित असे,
तर काही लाभाच्या क्षेत्रात व त्याच्या उपयोग
रचना कल्याणाची केला.
या पुस्तकात ल्याच्या जीवनाचा ब्रह्मचर्याप्रमित
त्याचे वैश्विक विवाह मंदून त्याचा वेगवेगळे गहरीपण दिले आहे.
त्याना शास्त्राच्या हामीच्या प्रेमात कधी मिळाली?
ल्याच्या वातावरणातील कोणती प्रक्रिया प्रेमात दर्शती?
काय होते त्याचे स्पूर्तिस्पर्श – त्याचे गुंगु
काळी त्याचे प्रेमात पालक? ल्याच्या ध्येय्युतसाठी
त्याना कोणत्या अंदाजांमध्ये समजून कराया लागला.
विशेषतः विषयाने या क्षेत्रात करा अंदाजी आहे,
हे सर्व याचताना आलेल्या तज्ज्ञाच्या तम्य चिंतिला
निष्पक्षच नवी उमेद व प्रेमात पिढळ.
‘असे पहले शास्त्र’ या पुस्तकात गेल्या शतकातील
39 वेंशे भारतीय शास्त्रांच्या जीवनाचा
आहणा पृष्ठात आला आहे.