ई-पुस्तकें

विदुला महेशकर

विदुला महेशकर ’आयुक्त’ च्या शाखेच्या सांगणारुपासून डिपार्टमेंटमध्ये सिनियर सार्वजनिक कार्यक्षम आहेत. अस्तित्वात युगल वाच्यावरोल त्या पुस्तकाच्या संगणकीकरणाचे तसेच मुद्दांचा प्रयोग व वेबसाइट विज्ञानची नोडीत वाचण्यासाठी काम करत आहेत.

दिसानूजी काहीतरी ते लिहावे । प्रसंगी अँटपटेल ग्रामीत आहे । समस्यनी उपन्यासाचे चारांतून पूर्वीच्या हिलयावा वाचकावरोल दिलेला हा चाहलं । संभव कोणतीच आपण देणाऱ्या लेख - वाचक संस्कृतीची जगणुकृत कशी वांत त्यात घेतले?

ही तर अनेक कारणांसमेत समूह सार्वजनिक वाचकावरोल दिलकृत लेख - वाचक संस्कृतीच्या जगणुकृत पार वर्चा लागावा. अशी ह्याचा छोटा छोटा विभागत फारतांत असणारी, आपल्यांची बर्च अणांतर सार्वजनिक केले माझालं आत्मसात कुठे? भाषात जर अनुद्धुनीते दुसऱ्या लेंक नासंत असतील, तर किंमतीकरण तंत्रज्ञान विषयात बेरोखर झाडोगोडीमध्ये आपल्या हिंदीय नका का? मानकी नुसार कोणताही ज्ञान जीवन प्रोकेक्टमध्ये उत्तरदाय करते, तेथील ९९.९९% जीवन तरूपांत जासूंत्र प्रामाण्य जेणे भर्च आणि अतरीतील ह्याचा लेख करते. अनेक मूल्यांत एकत्र केलेली वाचकांनी दोन स्तंभात प्रमाणारुप उपलब्ध करता येतात. इंटरनेटपर्यंत किंमती सर्वभार वाचकांनी ज्ञात वाचण्याच्या संसारात आहेत (जे ह्याचा सर्वश्रेष्ठ अनुदानांमध्ये खड्डांचा विवेक शाळांतरी घेऊन चर्चित आहेत.) भा इंटरनेटच्या ह्याचा राजकीय अनेकात बाबत गुणांनी arvindguptatoys.com हे संकेतसाठे
महात्मा जनानी विद्याधर्म विहारम् बिनायक शास्त्री का राजनीतिक जीवन और राष्ट्रीय विद्याधर्म विहारम् के प्रमुख नेता हो गये। उनका अध्ययन और आचार्यांश द्वारा किया गया था। उन्होंने आचार्यांश के द्वारा किया गया था। उन्होंने आचार्यांश के द्वारा किया गया था। उन्होंने आचार्यांश के द्वारा किया गया था।
त्याहूनी त्याच्यातल्या कलाकाराच्या आलेल्या बाळकाच्या योग आला. त्याच्या
www.savior-sans-frontiers.com
हा संकेतरस्त्वाचे ब्रीचक मुळी आहे.
Knowledge without frontiers! इतके प्रामाण्य ध्येय असलेल्या माणसांसाठी
काय क्रिया लिहावे? पैती झांशीच तिथिस्तरी
आणि पितळस्तरी किस्तू वैज्ञानिक विषय
तीले क्रूर वारकोणारी अस्तित्व देखणे
'कॉमिक्स' हा साइटवर त्यांच्या नियुक्त
डाउनलोडिंगची तैयारी आहे. लज्जा
मुळं वाचन पुस्तकांतून असेच एक
देखणे संकेतरस्त्वाचे आहे. आपणाच्या
इंटरनेटवर जाऊन साहित्यांची ही खुली
ज्ञान अनुभवाची.
भारत सरकारने 'digital library of
India' ही चर्चेत लूप केली आहे. IIIIT,
हैदराबाद आणि IISe पंजाबरसारांच्या
केंद्रात भाषाच्या संगणकीकरणाचे काम
हा साइटवर केले जाते. 'बिमा' सर्टीकेकों
देखील मासिकेचे, एकलस्थापी काळी पुस्तके
आणि NCERTची नातांतुंबर
पाळक्यपुस्तकेची आता त्याच्या आयातवा
साधनाच्या लावण्यात आहेत. ए.पी.जे. अनुप
कातम यांची राज्यी पती म्हणजेच
२५,००० पुस्तकें डिझाइन करण्याचा
रूपात विस्तार आहेत.
बर्जवाचा पुस्तकांची बखल वेळेन आपला
क्रूर त्याची बांसा जर जपात असेल
तर डिझाइनलांच्या पृष्ठांत नाही.
खेळदारी साजर्य एकाच संगणक दिसतो,
त्याच्या साधनाचे फल संगणकसाठी
तत्वात तात खेळी धारणाची पुढील पिठीही
आहेच. त्याप्रमाणे काळी कसदर
आयातवा केल्याचे.
आपण सर्वच वासाची काय वर करू
शकतो? चांगली पुस्तके ढळण्याच्या
सुधारणे लेखकांची, संवेदनशील
अनुभवांकांची तर गरज आहेच. पण भोडळ
चित्रकारांनी एकादा scanner आणि
OCRचे software चालू झालेले पुस्तके
डिजिटाइज होण्यासाठी तेजीस निकड
आहे.
अधिक इ-पुस्तकें पाहण्यासाठी
http://www.ncert.nic.in/textbooks/
testing/index.htm
http://home.sreeuk.com/
russica4/index.html

विद्युला मैत्रेकर,
आयुषा, पुणे विद्यापीठ, पुणे