# UNIVERSITY OF MUMBAI 



Revised Syllabus for the F.Y.B.A/F.Y.B.Sc.

Program: F.Y.B.A/F.Y.B.Sc.

Course: Foundation Course
(Semester I \& II)
(As per Credit Based Semester and Grading System
with effect from the academic year 2012-2013)

## Unit 6

## Growing Soclal Problems in India;

a) Substunce abuse impact on youth \& challenges for the future
b) HIV/AIDS-awareness, provention, treatment and services
c) Problems of the elderly- causes, implications and response
d) Issue of child labour- magnitude, eauses, effects and rosponse
d) Child abuse- effects and ways to prevent

1) Trafteking of women- causes, effects and response


## Note:

15 lectures will be allotted for project guidance
Unit Number 6 will not be assessed for the Semester End Exam

Unit 5

## Managing Stress and Conflict in Contomporary Socioty:

Types of conflicts and use of coping mechaniams for managing individual stress; Maslow's theory of self-actualisation:
 Different methods of responding to conflicss in socety;
Conflict resolution and efforts towards building pence and harmony in sochety.
(8 lectures)

Unit 6
Contemporary Societal Clanllenges:
a) Inereasing urbanization, problems of housing, health and sanitation;
b) Changing lifestyles and inpact on culture in a globalised world.
c) Farmers' suicides and agrarian distress.
d) Debate regarding Genetically Modified Crops.
c) Development projects and Human Rights violations.
f) Increasing erime/suicides among youth.

## Note:

15 lectures will be allotted for projeet guidance
Unit Number 6 will not be assessed for the Semester End Exam

## Internal Assessment and <br> Question Paper Patern for FC-Semester I \& II Course At ihe F Y B A Examinutions

The student will be assessed on the basis of Internal Assessment of 40 marks and a Semester End Exam of 60 marks. The student will have to secure a minimum of $40 \%$ marks in aggregate and a minimum of $40 \%$ in ench component of assessment i.e. 16 out of 40 in Internal Assessment and 24 out of 60 in Semester End Exam.

## Internal Assessment:

$\square \quad$ There will be one mid-semester test of 10 marks on Units I and 2.
The test will, as far as possible, comprise of objective questions and/or short notes.

The student will have to submit an assignment/project for 20 marks before appearing for the Semester End Exam. This assignment/project will be entirely based on Unit 6 and can take the form of street-plays/exhibition/power-point presentations or similar other modes suitable to the topic selected; students can work in groups of not more than 8 for the purpose of this assignment. Students will have to submit a hard copy of the assignment before appearing for the Semester End Exam. The assignment will be assessed for 20 marks of which 10 marks may be allotted for a viva, to assess the level of engagement of the student with the topic ussigned.
n Unit 6 will not be ineluded in the Semester End Exam.
10 marks will be assigned to the participation of the student in class discussions and the projects undertaken along with the leadership skills and presentation skills exhibited during the class sessions.

## Semester End Exam:

# SECOND YEAR B.A., SECOND YEAR B.Sc., SECOND YEAR B.Com. 

SEMESTER III AND IV

FOUNDATION COURSE

UNDER THE CBCGSS SYSTEM

EFFECTIVE FROM 2017-2018
D. Secence in everyday life- teshology, its meaning and role in development: hierelatem ani distinction between seiene and lechnology. ( 1 Lectures)

## Module 4 Sof Skill for Effective Interpersonil Commungaton

## Purt A

(II ledures)

1) Effective Lsisting = Importunec mind Features.
ii) Verbal and Non-Verbal Commenicaion! Public-Spaking and Presentation Skils.
iil) Barriers to Eflective Communiontion! Importanes of Self-Awareness and boik Langunge.

## Part B

(4 Lectures)
i) Formal and Informal Conmunication - Purpose and Types.
II) Writing Formal Applications, Slatement of Purpose (SOP) and Resume.
iii) Preparing for Group Discussions, Interviews and Presentations.

## Paric

(3 Leclures)

1) Leadership Skils and Self-Improventent - Charasteristies of Effective Leaderahip-
2) Stylog of Leaderahip and Team-Building

## Projects / Assignments (for Internal Assessment)

1. Projects/Assignnents should be driwn for the component on Internal Assessment from the topiss in Module 1 to Module 4.
ii. Students should be given a list of possible topics - at least 3 from cach Module al the beginining of the semester:
iii. The Projec/Assigment can tike the form of Strect-Plays / Power- Point Presentations / Postel Exhibitions and similar other modes of presentation appropriate to the topic.
Iv. Students cun work in groups of not more than 8 per topic.
$\checkmark$. Students must submit a hard / sott sopy of the Project / Assignment before appearing for the semester end examination.

## QUESTION PAPER PATTERN (Semester III)

The Question Paper Pation for Semester End Examination shall be as Folows:
TOTAL MARKS: 75
DURATION: 150 MINUTES

| QUESTION | DESCRIPTION | MARKS |
| :---: | :---: | :---: |
| NUMBER | ASSIGNED |  |
| 1 | I. Question I A will be nked on the meaning/ | a) Total marks: 15 |

C3

Part A. Basie information on Competitive Examinations: the puttern, eligibility eriteria und local centres:
i. Examinations conducted for antry into profestonal couises = Graduate Rosobl Examinations (GRE), Gnduate Minagement Admession Tent GMAT) (bummi Admission Test (CAT) and Scholastic Aptitude Test (SAT).
11. Examinations conduced for entry into jobe by Union Public Service Commisini Stafl Selocion Commion (S8C). State Publie Service Cominissions Bankine un! lasurance sectors, und the Nolional and State Elighbility Tests (NET/SNI) For silis into teaching profession.

## Part B. Soft skils required for competilye examinatons-

i. Information on areas tested: Quantitative Ability. Data Interpretation, Verbal Abilis and Logieal Reasoning, Creativity and Lateral Thinking.
ii. Motivation: Concept, Theorias and Typer of Motivation
iii. Goal-Setting: Types of Goala, SMART Goals, Stephen Covey's concept of himil! endowment
iv. Time Management: Effective Strategies for Time Management
v. Writing Skills: Paragraph Welting, Report Writing. Filhy an application undet the: RTI Act, Consumer Gricvance Letter,

## Projects / Assignments (for Internal Assessment)

i. Projects/Assignments should be drawn for the component on Internal Assessment from the topies in Module 1 to Module 4.
ii. Students should be given a list of possible topies - at least 3 from each Module it the beginning of the semester.
iii. The Project/Assignment can take the form of Street-Plays / Power-Point Presentations Poster Exhibitions and similar other modes of presentation appropriate to the topic.
iv, Students ean work in groups of not more tham 8 per topid.
v. Students must submit a hard / soft copy of the Projeet / Assignment before appearing for the semester end examination.

## QUESTION PAPER PATTERN (Semester IV)

The Question Paper Pattern for Semestor End Examination shall be as follows
TOTAL MARKS: 75
dURATION: 150 MINUTES


# Uniturersitp of fllumbai <br>  



No. 1/G/3/ of 2021-22

## CIRCULAR:-


 $16^{\text {ih }}$ November, 2016 relating to the revised syllabus as por the (CBCs) for 1 , 145 Inglish (Introduetion to Literaturs) (Sem, I \& II).

Thes are hereby informed that the recommendations made by the Buart uf suth Ingish in its online meeting held on $21^{4}$ Decenber, 2020 vide item No 4 and sulterem made by the Board of Deans at its meeting held on $27^{\text {th }}$ January, 2021 vide hem No +1
 fient No. 5 A ( $k$ ) and that in neoordance therewith: that existing nomenclatime it the Intendicion to Literature Paper I \& II for Son $1 \& 2$ respetively is changed an lofthine if Prome and Fiction Paper I \& If for Sem, 1 \& 2 and to revised the syllabus as per the colst bl




NIIMIBAI 400032


Augest, 2021
(1.

The Prinepals of the Ambinted Colleges and Diretors of the Recognized IIsim Itumanites Eacully. (Cirenlar No. UO/334 of $2017-18$ dated gh lanury. 2018. )

AC5.4/23/02/2021

MUMBAl-400 032
$17^{\text {th }}$ Anguat. 21 .
Cups forwanded will Compliments for information to:-

1) The Dean: Fheuly of Humanities.
2) Hes (hairman, Bourd of Studes in English
3) The Divelors. Board of Examinations and Evalualion.
d) The Diector. Buard of Sudgis Development.
4) The choordinator thiversid Compuerization (entre)


## UNIVERSITY OF MUMBAI



## Syllabus for Approval

| Sr, <br> No. | Heading | Particulars |
| :---: | :---: | :---: |
| 1 | Title of the Course | FYBA : Communication Skills in English |
| 2 | Eligibility for Admission | $10+2$ |
| 3 | Passing <br> Marks | 40 |
| 4 | Ordinances / Regulations (if any) |  |
| 5 | No. of Years / Semesters | 1 Year (semester I and II) |
| 6 | Level | P.G. / U.G./ Diploma / Certilivate (Strike out which is not applicable) |
| 7 | Patiern | Yearly/Semester <br> (Strike out which is not applicable) |
| 8 | Status | New / Revised <br> (Strike out which is not applieable) |
| 9 | To be implemented from Academic Year | From Academic Year 2021-2022 |

Date: $21 / 12 / 2020$
Name of BOS Chairperson / Dean

Signature:


Dr. Sudhir Nikam

## Course: Communication Skills in English



## (80:20 Marks Examination Pattern)

(Choiee Based Credit System with effect from the academie year 2021-22)

1. Syllabus as per Credit Based Semester and Grading System:

|  | 1) | Name of the Programme | ; | B. $A$. |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
|  | ii) | Course Code | ; | UACS 1018 UACS 201 |
|  | iii) | Course Titles | ; | Communication Skills in English |
|  | iv) | Semester-wise Course Content | ; | Enclosed the copy of syllabus |
|  | v) | References and Additional Ref |  | Enclosed in the Syllabus |
|  | vi) | Credit Structure | ; | No. of Credits per Semester 02 |
|  | vii) | No. of lectures per Unit | ; | 15 |
|  |  | No. of lectures per week | : | 03 lectures + 01 tutorial |
| 2. | Sche | of Examination | ; | Written Exam: 4 Questions of 20 Marks each Internal Assessment: 20 marks |
| 3. | Spec | al notes, if any | : | No |
| 4. | Elig | ility, if any | , | No |
| 5. | Fee | ructure | ; | As per University Structure |
| 6. | Spec | I Ordinances / Resolutions if any | : | No |

## UNIVERSITY OF MUMBAI



Syllabus for SemV\&VI
Program: Bachelor of Science Course: Computer Science

Credit Based Semester and Grading System with effect from
Academic Year 2018-2019



4. Prathat at Clamerng

6. Penteral of Simple/Multiple I inen Regreswni!

7 Prutient of Logates Regothion
8 Practial of Hypohesis terthis
9 Pradien of Amalysis of Varbine
10. Pracieal of Desision Tres


1. Use Google and Whois for Rocomassance
2. i) Use Cryp Tool to encrypt ind decrynt passwords using BC4 algenthin
b) Use Cain and Abst for cracking Windows account pusword using Detionary uthek anel for decole wireless netwoik pirswoth
 tracurgute
b) Puthom ARP Posoning in Windows
3. Use NMap seminer to perform por suming of various foms: ACK. SYN, FIN, NULL XMAS
4. a) Use Wrephark (Sinfter) to capruse network raflee ind analyze
b) Use Nemesy to launeh Dos athek

5. Scegon impersonation using Firelox and Tamper Datu nditon

## Project Implementation Guidelines

 Semester VI.
2. A learner can choose any topice whith is covered in Sumeser 1 , semeser VI or any other topic with the prior approval from hasd of the department/ proiest in charges
3. The Propet has to be pertorned individually.
4. A learner is expeced to devole nround three moniths of efforts in the profest
5. The projes ean be application oriented/web-baved/dalabave/raxairch based.
6. It has to be an implenented work; just theoretical sudy will not be ueseptibles.
7. A learner can choose any programing language, computational echnigus and tools which have been covered during BSe seurse or any ohther with the prior permusion of head of the deparment/ project guide.
8. A project guide should be assigned to a leaned. He/bhe will assign a sehedule for the project and hand it over to a learner. The guide should overee the projeet progress on a weekly basis by considering the workload of 3 lectures an assigned.
9. The guility of the profect will be cualuated based on the novelty of the topic, seope of the work, relevance to the computer selence, adoption of emerging techniguestechnologies and its real-word application:
10. A larner has to maintain a project report with the following subsections
a) Title Page
b) Cerififente

A certificate should contain the following information $=$

- The faet that the sudent has suceesfully completed the project as per the syllabus and that it forms a part of the requirements for completing the BSe degree in computer seience of University of Mumbai.
- The name of the student and the profect guide
- The academicy year in which the projet is done
- Date of submision.
- Signature of the propet guide and the head of the department with date along wilt the departmen stamp.
 evaliated
e) Self attested copy of Plagiarisin Report from uny open sumed tool
d) Index Page detailing description of the following with their subsextions.
- Title: A sutable litle giving the idea about what work is pronosed
- Intfoduction: An introduction to the topic giving proper back ground of the topic
- Requirement Specification Specify Software/ardwaredata requrements
= Sysem Desph detaits : Methodology/Arshitucture/UML/DFD/Algorithmsprotucels sh used (whichever is applicable)
- Systom Implementation: Code implementation


8. Conclusion and Fultre Scoper Specily the Final concluston and fulure toppe

- Referenees Booke, woblinks townelintieles ate

11. The she of the proged report shall be around tweny to twenty live paget, excliding the gode
12. The Progect report should be submited in as sprat bound form
13. The Projed should he cerifiod by the somegraed Proged gende find Heat of the
 Proed evaliamben gchome


## UNIVERSITY OF MUMBAI

# REVISED SYLLAbus and pattern of 

## QUESTION PAPER IN THE

## SUBJECT OF HINDI

## AT THE

T.Y.B.A. EXAMINATION

## CHOICE BASED CREDIT SYSTEM

(C.B.C.S.)
(PAPER - IV, V, VI, VII, VIII, IX)
(With Effect From The Academic Year : 2021-2022)


## फिन्दी में मूख्ना प्रींटोंीकी

```
इकाई-I
```

- सूथना प्रौद्योगिकी : अर्थ, परिभाषा, स्वरूप और विकास
- सूचना ग्रौद्योगिकी : समक्याएँ, सीमाएँ और चुनीतियाँ
- सूचना पौद्योगिकी : सकारात्मक और नक्रारात्मक प्रभाव इकाई्ई- II
- सचना प्रौद्योगिकी का व्यदहाए क्षेत्न : समान्य परिच्यय
- सूचना प्रौय्योगिकी का जनसंचार क्ष क्षेत्र में योगदान और महत्व (हिन्दी पन्नकारिता; प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रोनिक मीडिया के संदर्भ मे)
- सूचना प्रौद्योगिकी ; गिक्षा के क्षेत्र में उपादेयता

इकाई़-III

- सूचना प्रौय्योगिकी : हिन्दी भाषा और देवनगीरी लिपि का वैशिक प्रयोग
- सूचना प्रौन्योगिकी : हिन्दी सॉफ्टव्वयेय परिच्य, अनुप्रयोग और महत्व
- सचना पौद्योगिकी क्रेक्षेत्र में हिन्दी भाषा और देवनागरी लिपि के जैंकिक प्नसाए में विविध संस्थाों की भमिका/योगदान (राजभाषा विभाग, केन्द्रीय हिन्दी सस्ख्यान, आगरा, सी-जक पुणे, भारतीय ग्रौद्योगिकी संस्थान)
- छन्टनेढ और हिन्दी (यनिकोड करणण्ट परिवर्तक, देवनागरी लिपि टार्दिय टूल, छिन्दी में ईमेल, नेट पर हिन्दी विशापन, हिन्दी की सहित्यिक ई-पत्रिकाएँ हिन्दी क्लोग )
- भारत में हिजिटलाइगेशन और हिन्द्धी
- सूचना प्रीद्योगिकी के क्षेत्र में हिन्दी आधारित रोज़गार की संभावनाएँ सचना: प्रकल्प-20 अंक
(पाह्यक्रम से संवंधित किसी भी विषय पर 15 से 20 पृष्ठों का प्रकल्प तैयार करना अपेक्षित है।)

| SAME OF PROGRAM | T. Y, B. A. (C.B.C.S.) VI |
| :---: | :---: |
| NAME OF THE COURSE | T.Y.B.A. HINDI |
| SAME SEMESTER | VI |
| PAPER NAME | SOCIAL MEDIA सोशल मीडिया |
| PAPER NO. | VI |
| COURSE CODE | UAHIN-603 |
| LACTURE | - $\frac{45}{45}$ |
| CREDITS \& MARKS | CREDITS - 4 \& MARKS - 80 |

## सोशल मीडिया

## jus-I

- सोशल मीड्रिया; अर्थ, स्वरूप और विकास
- सोशल मीड़िया का व्यवहार क्षेत्र और महत्व
- सोशल मीड्डिया: चुनौतियाँ और संभाव्रनाएँ


## इदारा- II

- सोशल मीडििया में हिन्दी भाषा एवं देवनागरी लिपि का प्रयोग तथा हिन्द्री का बदलता रूप (फ़ससबुक, हाट्सअप, ट्विटा, मैसेन्जर, इन्ट्टाग्नाम, यूटूयू)
- सोशाल मीडिया: शिक्षा के क्षेत्न में उपादेयता
- सोशल मीडिया: हिन्दी का प्रयोग और रोज़गार की सभावनाएँ

इन्वर्य-III

- सोशल मीड्डिया के प्रभाव(गजजनतिक,सामाजिक,आर्थिक, धार्मिक और संस्क्कुतिक, )
- सोशल मीड़िया: बदलता भारतीय परिवेश (बाल, गुवाओं, महिलाओं और वृद्धों के संदर्भ में)
- सोशल मीडिया का जीवन - मूल्यों पर प्रभाव


## दकार्दाV

- सोशल मीडिया और क्रानून
- सोशल मीडिया और मुक्त अभिव्यक्ति तथा दायित्यबोध
- सोशल मीडिया की वैश्विक्र-व्यात्ति


## सुचनाः प्रकल्प -20 अंक

(पाठ्वक्रम से संबंधित किसी भी विष्य पर 15 से 20 पृछों का प्रकल्प तैयार करना अपेक्षित हैं)

| NAME OF PROGRAM | T. Y, B. A. (C.B.C.S.) IX |
| :---: | :---: |
| NAME OF THE COURSE | T.Y.B.A. HINDI |
| SEMESTER | V |
| PAPER NAME | MASS MEDIA, संचार माथ्यम |
| PAPER NO. | IX |
| COURSE CODE | UAHIN-506 |
| LACTURE | 45 |
| CREDITS \& MARKS | CREDITS - 4 \& MARKS - 80 |

## संचार माध्यम

एकाई-1 जनसंचार माध्यम-

- जनसंचार : अर्थ, परिभाषा,अव्रधाएणा एवं स्वरूप
- जनसंचार : तच्च एवं बिशेषताएँ
- ज़नसंचार : प्रक्किया, उपयोगिता, महत्व एवं बदलता स्वरूप इकाई- II मुदूण कला सामान्य परिचय-
- मुद्रण कला का अर्थ एवं स्वरूप एवं विशेषताएँ
- मुद्रण कला का इतिड़ास एवं विकास
- प्रफ शोधन : अर्थ, स्वरूप, पूक्त शोधक के गुण एव कर्तन्य इकाई-111 इलेक्ट्रॉनिक दृश्य, श्रव्य जनसच्चार माध्यम-
- रेडियो : अवधारणा, विकास, कार्यक्रम एवं उद्वोषक के गुण-कर्तब्य
- सिनेमा : स्वरूप, बिकास्त एवं पढ़का लेख़न
- टेलीविज्नन : स्वरूप, विकास एवं धारावाहिक लेखन इकाई-IV अत्याध्रुनिक जनसंचार माध्यम : उपयोग एवं दिशाएँ-
- वेब पद्रकारिता अबधारणा एवं विशेषताएँ
- वेव पक्रकारिता तकनीक, उपयोगिता एवं भविष्य
- प्रमुख केज संस्करण : समाच्चार पन्न, पत्रिकाएँ रेडियो एवं समाचार चैनल


संचार माध्यम
दा जनसमपर्कर-

- जनसमपर्क : अर्थ, परिभाषा, उद्रेशय और महत्व
- जनसम्पर्क : उद्धव, विकास, क्षेत्र एव साथ्न
- जनसम्पर्क : संभाब्ननाएँ और चुनौतियाँ

क्षार्-11 विज्ञापन-

- विक्ञापन : अर्थ पराभाषा, स्वसरूप, मए़ और विशेषताएँ
- विश्रापन : उद्देयय, प्रकार और सामाजिक उपयोगिता
- बिज्ञापन : उपभोक्ता, पजैंसियाँ, गैतिकता और कानून

एकाराई-III वृत्तचित्र और लयुक़िल्म-

- वृत्तचित्न : अर्ष्र एवं स्वरूप, सामान्य परिचय, महत्य एवं उपयोगिता
- लघुकिल्म : अर्ष एवं स्वरूप, सामान्य परिचय, महाव एवं उपयोगिता
- युत्तचिन्न एवं लघुक्किल्म के उद्रेय और प्रकार

एकाई-IV मीड़िपा : सरोकार एवं अंतसंबस्ष-

- मीडिया ; सामाजिक पुदे और समख्यायँ
- मीडिया : उत्तरदयिख्व और गार्ट्राय बिकास
- मीडिया : आचार संहिता और बाज़ाखाद

मैंश्रना ग्रकलप - 20 अंक


## Subject: Foundation Course <br> Sem-1 <br> Class: F. Y.B.A Year: 2021-22





I/C PRINC.IPA
Prabhakar Pxtit Eursugr Sis Ars. Cominers.en:

MOKAL ROHITT SUNIL (SANGITA)
MOKAL DIWYA ANANT (SUSHMA)
NAGAVKAR RESHMA CHANDRAKANT (SANGITA)
TAGAVKAR MANASI SANDIP (VANDANA)
TARUNA RAJU NAGWADEKAR (RASHMI)
NAIK ABHISHEK AVINASH ASHVINI (ASHVINI)
NAIK SIDDHESH DILIP (ANKITA)
NAMIT NAVNATH NAIK (SHAKUNTALA)
NAIK VINIT BALKRISHN (DEVYANI)
PANVELKAR SIDDHARTH SHRIDHAR
ADITYA MADAN PATIL (SARITA)
PATIL PRATHAMESH RAMESH (M)
PATIL PRATHAMESH RAMESH (MANSI)
PATIL VINIT JITENDRA (VANDANA)
PATIL VINIT JITENDRA (JYOTI)
PATIL VIVEK RAGHUNATH (VATSAL.A)
PATIL PRAJWAL NIRANJAN (ARATI)
PATIL SAURABH SANTOSH SUNITA (SUNITA)
PATIL ROHAN GANESH (MEGHA)
SWAPNIL NARESH PATIL (NITA)
TANUJA NARESH PATIL (ASMITA)
PATIL SUDESH PARSHURAM (PRAFULLATA)
PATIL DARSHAN SHIVDAS (SHALINI)
PATIL ESHA VIJAY (ASMITA)
PATIL YOGESH SHARAD (SHILA)
PATIL SANIKA SUNIL(VARSHA)
PATIL SWAGAT AVINASH (RUPALD)
PATIL RIYA SATISH(SHWETA)
PATIL SHRAVAN SHESHNATH (SHUBHANGI)
PATIL RUCHIT RAJENDRA (RITA)
PATIL VARUN VIJAY (ASMITA)
PATIL MANISH JITENDRA (JAGRUTI)
PATIL SAIRAJ MAHENDRA (MADHAVI)
PATIL PRANAY PRASAD (POOJA)
PATIL SANKET SUHAS (SAROJ)
PATIL SOHAM DIGAMBER (DIKSHITA)
PATIL NISHID NAYAN(NETRA)
PATIL OMKAR MOHAN SHOBHA (SHOBHA)
PATIL SANJANA GAJANAN (ANITA)
PATIL SAMIDHA MARUTI (PRAMILA)
PATIL RATNESH HEMANT (HEMANGI)
PATIL ANIKET ANIL (KALPANA)
PATIL PRATISH DIPAK (DIPALI)
SUHAS MAHESH PATIL (SHITAL)
PATIL PIYUSH PRALHAD (BHARTI)
PATIL SWARUP SAMIR (NILAM)
PATIL JAYA JANARDAN (BHIMA)

## ASHWIN SATISH PATIL (SHWETA) <br> ASI SATISHPATIL (SHWETA)

## PATIL KRUTIKA RAJENDRA (ANJANI) <br> PATIL KRUTIKA RAJENDRA (ANJANI)

PATIL SANJANA GANANABHA (SHOBHA)
PATIL SAMIDHA MARUTI (PRAMILA)
PATIL RATNESH HEMANT (HEMANGI)
PATIL ANIKET ANIL (KALPANA)
SUHAS MAHESH PATIL (SHITAL)
PATIL PIYUSH PRALHAD (BHARTI)

## PATIL POONAM RAJENDRA (SANGITA) <br> PATIL POONAM RAJENDRA (SANGITA)

PATIL JAYA JANARDAN (BHIMA)

Tinguistuc diversit: in India

Tingurstic diversity in India
Linguistic diversity in India
Lingoistic diversity in lodia
1inguistic-diversity in India
Iinцuivic diversity in Triliu
1 ingousfic ditersiny in lodia
Iimguistic diversity in trda
Limgürgic diversit) in Inda
Postition of women in Indfan sobed
Position of wownell in Indian Societ:
Position of wamen in Indian fickict:
Pasition of women in Indian societ.
Position of women in Indian soblety
Position of women in Indian Sicticis
Position of women in Indian siriets
Position of women in Indfan Sociels
Possition is wamen in lidian sriciets
Position of women in Indan ractic;
AIDS - a social problem
AIDS - a social probicm
AIDS - a social froblem
AIDS - 4 social problem
AIDS - a social prohlem
AIDS a social prohiem
AII)S a social problem
AIDS - a social problem
AIDS - a social problem
AIDSS - ir social problem
Rural Local Selt
Rural local Self
Rural l.ocal Self
Rural Local Self
Rural Local Sell
Rural Lucal Sell
Rural Local Self
Rural tocal Self
Rural l ucal Sell
Rural Local scil
Tolerance and is importance
Tolerance and its imporlance
Tolerance and its importance
Tolerance and its importance
Tolerance und its importance
Tolerance and its importance
Tolerance and its importance
Folerance and its imphintance
Iolerance and its impertance
Tolerance and its importance
Type of pust and group
Type ol prast and group
Type of past and group
Iy ro al just und grour
Iyper rest und eroum
Dypcusper imblyour
Typest an gromp
Type at I
Type or fual
Type of past an

| 11 | PATTL RUTVIK PRAVINIDIKSHITA) |  |
| :---: | :---: | :---: |
| 111 | PATIL ASAVARI SANJAY (SWATI) | Disabilia und herecul Dieunime |
| 114. | PAITS GAJANAN PATIL.(PRATIBA) |  |
| 115 | PINGALA SAMIR PADMAKAR (GANGU) |  |
| 116 | prasad nikita lalan (lalita) |  |
| 117 | PULEKAR SIDDIII VINOD (PUAA) | Dixabilitio zand Iyperol Domedilu- |
| 118. | RAJAKE SUPRIYA SHANTANU (LALIIA) | Disability and lypeswi Dimbulite: |
| 119. | RAUL SANTOSH SUNIL (SUJATA) | Dicablity and Trpeswil Iosatilit |
| 120. | RAUT BILAKTISHAILESH (SAYL.) |  |
| 121. | SARDAR VINIT MAHENDRA (MAHANANDA) | Poition ar wemen in Indian suck |
| 122. | SATNAIK SHIVANI MILIND (SUVARNA) | Pasilion of wornen in Indtun sakict) |
| 123 | BHAVESH JAYVANT SHAHASANE (MANISHA) | Positicher women in indiat secict |
| 124. | SHIKH SADDAM AZHAR (DAULATBEE) | Position of women th tadian mesict: |
| 125. | SORAB NAUSHAD SHAIKH (NARGIS) | Position of women in Indian smiets |
| 126. | TAPASYA MOHAN SHELKE (MOHINH) | Posititus of women if imdian sevidy |
| 127. | SHINDE SWARAJ UMESH (UMIKA) | Positius of whinen in tidian whats |
| 128. | SHIRSEKAR SALONI BALKRISHNA (VJJETA) | Position of women in Indian melcic |
| 129. | SURVE SAI PRAMOD (PRATIBHA) | Posilion of somen in indian societ |
| 130. | SUTAR VRUNAL KISHOR (KIRTI) | Position of wamen in lidian sucice |
| 131 | THAKUR NEHA CHANDRAKANT (MEGHA) | Rural Extension |
| 132 | RUTUJA CHANDRAKANT THAKUR (SHOBHA) | Rural lavension |
| 133. | THAKUR VIDYa Yasha wantsing (SaROJ) | Rural Lextension |
| 134 | SHIVA VINODKUMAR THAKUR (AASHADEVI) | Rural Extension |
| 135. | THAKUR SAMRUDDHI RANAKANT (REENA) | Rurail 1 stension |
| 136. | THALE GAURAV NILESH (NILIMA) | Rural lastession |
| 137. | THALE DHANESH PRABHAKAR (PRITI) | Rural Fixtenson |
| 138. | THALE RUTIK MAHESH (NISHA) | Rurall latension |
| 139. | THALE SIDDHARTH VIIAS (JYOTSNA) | Rurul Latension |
| 140. | THALE RAJ SUNIL (THALE RESHMA) | Rural Extension |
| 41. | THALE VIDYA NARESH (NEHA) | Multirctigious Indian society |
| 12 | ULDE ZAREEN SHARIO (REHANA) | Multirelignus Indian mociets |
| 43. | WADKAR RAJ GANESH (AHIL YA) | Multireligous Indian sociel: |
| 44. | ZAWARE SAHIL GOVIND (YOGITA) | Multirchgious Indian sociel: |
|  | WARE SNEHA SUDAM (TULNA) | Multireligatus Indian mekict: |



## Subject：Foundation Course Sem－11 <br> Class：F．Y．B．A Year：2021－22

## $r$ No．Student Name

BAHIkOLKAR MILIND DILIP MALAT（MAL．NT） BHAGAT TETASGANESH（ANTIA） BHAGAT R！GVEDDATIARAM（NFI IA） BHAGAI AKSHAIA ARUN（ANIIA） BHAGAI SOJW ALI PRAKASH PTRI KSHANH BHANDARI ABHISHEK ASHOK（ASMITA） CHANDORK IR ANIRI I SANDID（SIIITHANGD） DHORE PURVASANJAY（NAYANA） AI＇R INA HARISHCHANDRA DIKE OHARSHAL A） ERANDI PRATHMESH ASHOK（ASMIIA） FLIMAI I NISHORRAMA AIII Y NBAI AIII VABAI SAPNA HARISHCIIANDRA GAIKAR（HARSHADA） RI ПUACHANDRAKANTGAIKAWAD（CHE IANA GAIKW UDHARSITMNHISH（MANSI） GALA N！つHI NIIIN（MEENA）
GAWANDCHAITRAIIDHANESII TEJASWINI
GAW AND PARTIIPRASHANI（PRIYANKA） GAWAND BHUMIKA AJIT（CIIIAYA） GHARAT $\sqrt{\text { ASII MIIIND（RE：KHA）}}$ OIARAT VEDANTKIRIIKANI（ANII ） SHRE YASH JAGDISH（IHARAI（JAGRUTI） GHASE PRAGATI YASHAVANT（IEJASHRI） GIPIA SACHIN MAHIS SH（GUDIYA） HATE ASMIIA GANGARANI PUSHPA） HIR I KRLISHNA HIRAMAN INIRMAI A） JAIMIIV JAYESII ANKLSH（SANGI（A） JOSIII AAIUSH AVINASH（ANISHA）
K ITL PRATYUSH UPIENDRA（IRMILA）
K IIKAR SINIKA PRAMOD（PRATIDNYA）
IIRI NAI RAVINDRAKAVAIE ASMITAI
んAVAJHARSHAL DIPAK（ARAII）
TANMAY SUNII KENI（SUGANDHA）
KI VIPRAYAL PRAIAP（ASMITA）
KHOP－IKAR ADITI SUNIL．（SAMIIA）
K（）I I APARAJITA VIJAY（PRAMIL A）
MAGARSL YOG SUBHASH（SUVARNA）
M MGAR SAKSIII MILIND（MRUDULA）
MRLDLLA JAYENDRA MALI（SAMRUDDHI） MAIIDIKSHA DINESH（VIDYA）
MALVI YSH SLNIL（RAJASHREE）
MINKARPAYAL DIPAK（DIVYA）
MANKAR NIKESH NIVAS（NIKITA） PFR\IPRAGAJI111SHIIDAS（RADHA） SANII VII As MHATRE（MECiHA） MHA｜RI：MIIESH NARAYAN（SANGIIA） K AR $\triangle$ L ANMAN MHATRE（SUJATA） MIIARE SAURABH BHAU（SUVARNA） AVISH DINESH MHATRE（APARNA）
AHISIRE PARTH DHRLVESH（SANDHYA） NH MRE AISHWARYA DEEPAK（SUJATA） VIITRL SLIRAJK ASHINAMH（I．AI川A） ЈHIAIRF ABHIJIT VHAY（PUSHPA）

## Project Name

Migration Cabses und I Deels
Mybation Causcs and ！lleale



Myratwin－auscs amol Iffect
Misration Csuhosams／Ifcot
Míbation Comsy and litwect

Migralime Cinw and I hove




 privathation－1 liferalizathen Gilnhahsatem when
 Irivaticition－C．Iilocralization－Gilohalizalom－

 Impact of mass medar on colture Impust it mass media on cutture Implact ot matss mediat an cuhame Impact of mass incdia tor cutbure Impact of maiss imedor on cofturn Impact of mass medea on sultur Irumact of mass media on valture Impact ol mass medse int culture Impuct of muss medas an culfors Impsact of thass meatoa colf cultime
Youth suicide－a sociul probsem
Youth saicide a vocial jroblem
Youth surcide－a sucial protslow
Youth suicide－a raclal froblems
Youth suicide it social problem
Youth suicrde a social problem
Fouth suicide－ar sucral rrublem
Youth suicide a social problem
Youth suicide－a social prohblem
Youth suicide－a social problem
Concepts of health and efobalization
Concents al health and eloblatioatiom
Concepts of health and shatalizations
Concepts of health and elotvalization
Concepts of health and globalizations
Concepts of health and globalization
Concepts of health and ylobalizathon
Concepts of liealth and getobulsulton
Concepts of heaith and glohalifatoon
Concepts of health and ghohali／athon
Lamiel suicide caluses and mitatioter
I arimor vuicide camses and soldatoms




| 1 | PATII. RUTVIK PRAVINIDIKSHITA) | TCologe cumacta |
| :---: | :---: | :---: |
| 2 | PAIIL. ASAVARI SANJAYISWATI | Larlay stencont |
| 3 | DHIRAS GAANAN PATIL (PRA IIBHA) | I robotes soncely |
| 14 | HAWSIIE SIIREVA DINE SH (MEGIIA) | 1 collay: comesit |
| 15 | PINGALA SAMIR PAOMAKAR (GANGUY | 1-colosis sumcer |
| 16. | PRASADNIKITALAI AN IIAIITA) | F suloges soticer ${ }^{\text {a }}$ |
| 7 | PUIEKAR SIDDII VINOD -PUJA) | I contors crokect |
| 8 | RAJAKE SUPRIYA SIIANI ANU (L, I.IIA) | 1.colorgy conces |
| 0 | RAUL SANIOSH SUNII (SUJATA) | Fuoleg centuept |
| 4 | RAII BHAK 11 SHIAILESII (SAYI I) | Esolass conecpit |
| 4 | SARDAR VINII MAIIENDRA (MAIIANANDA) | I cosztems spres and functoms |
| 12 | SATNAIK SIIVANI MILIND (SUVARNA) | F cosedems - types and lanctions |
| + | BHAVISH JAYVANT SHAHASANI (MANISHA) |  |
| 4 | SHIKH SADDAM AZHAR (DAtI, ATBIE) |  |
| 5 | SORAB NALSHAD SHAIKH (NARGIS) | 1 cmajcmm Iypes and fumetions |
| 6. | IAPASYA MOHAN SIIEL KE (MOHINI) | I.coszesten- - bepes and functums |
|  | SHINDE SW ARAJ UMESH (UMIKA) | I sobsaletits - 19 [ee , ind functums |
| X | SHIRSEKAR SAIONI BALKRISIINA (VIJETA) | Iomsystems lypes and functions |
| 0 | SURVE SAI PRAMOD (PRATBBHA) | I coststems-1ypes and fumcions |
| 1 | SUTAR VRUNAL.KISHOR (KIRI) | Eassstems - 5y/es and fanctions |
|  | THAKUR NEHA CHANDRAKANI (MEGHA) | Miscration (auses and liflects |
|  | RLTUJA CIIANDRAKANI ПIAKIR (SHOBHA) |  |
|  | THAKUR VIDYA YASHAWANTSING (SAROJ) | Migration - Cames and I ftects |
|  | SHIVA VINODKLIMAR IHAKUR (AASHADEVI) | Migration Causes and I lleats |
|  | IHAKUR SAMRLDDHI RANAKANI (REENA) | Migraton Cawses and I Ifecls |
|  | THALE GALIRAV NILESH (NILIMAI | Migration-Camses andliftect- |
|  | THALE DIIANESH PRABHIAKAR (PRITI) | Mipration Causes andfilects |
|  | THALE RUTIK MAHESII (NTSHA) | Mizration Causes and I Ilects |
|  | THALE SIDDHARTH VII AS (JYOTSNA) | Migration causes and littects |
|  | THALE RAJ SUNIL (THALI RESHMA) | Migration (auses and E.feets |
|  | THALE VIDYA NARESH (NEHA) | Stress - Meaning, Types, C auses |
|  | UIDE TAREEN SHARIQ (REHANA) | Stress Meanimg. Types, Causes |
|  | WADKAR RAJ GANESH (AHILYA) | Stress-Mcanmg. I pess. Causes |
|  | ZAWARE SAHIL GOVIND) YOGITA) | Stress - Meanng. Types. Causes |
|  | ZAWARE SNEHA SUDAM (TULNA) | Stress Meaning. Iypes. Causes |




Prabhatay Patil Euveation Society's Arts, Cormatree \& Scierice College Vestivi - Alibag

## Subject: Foundation Course

Class: F.Y.B.Com

Sem-1
Year:2021-22

AMBADE SWARAI PRABHAKAR IRAJAN1)
APNAKAR ASHUTOSH SANTOSH (ASMITA)
BAMSI ARY AN DNY ANESIIWAR (MIINAKSHI)
BANKAR SAHIL RGHIDAS YASHOUA)
BELOSKAR AAYAN SHABBIR (JAINAB)
BELOSE TANAVT TULSIIDAS (IANIIJA) BHAGAT VEDIKA SANJAY (SANDHYA) BHACIAT SANIKA SUNIL (SUPRIYA)
HARISII ROHIDASBHACIWAI (SUVARNA) BHOIR SIDDIII UMESH (KIRTH) DAKI MANTHAN YATIN (SWAII) DHAIAVKAR SAHIIL NANDAKUMAR (NAMIIN) FADTADE VINAYAK RAMCHANDRA (RESHMA) FADTADE SIDDHANI SUBHASII SANDHYAI FADTADE MANDAR DATIARAM (NAMRATA) FALSAMKAR KETAN [LLHAS IIIJWALAT GNIKWAD AYUSH SANDIP (SANDHYA) GANNISIINT NANDKUMAR (LATIKA) GAVAND DAKSHATA CHANDRAKANT (KAIPANA) GAWAND SANIKA NIIIN (SARIIA) GIIADGE GALRAV ITIAM VIMAI (VIMAI) GHARAT AKANKSHA RAH SH (RESHMA) GHARATKIRTI SHASHHKANT ISHITAI.) GOTAWADE OMKAR MANGESH (POOJA) GOTHANKAR NJAY JAYW ANT GAYSIIRI: EUKAV BHANK IIKISIIOR (KAVIIA) JADHAV PRANAVRAMESH (RESHMA) JADHAV ADIIVAPRAVIN (RENUKA) IADIIAV SUDESH SIDDHARTH (PRATIBHA) IADHAV TANAY SANJAY (SNEHA) RU IIK DINESH JAYGADKKR (DIPTI) LAN AKHAW A NIHKA BIPIN (JAYVANTI JOSII DIPTI YADNESH (YOGITA JOSHI) JUIKAR MAHEK RAFIQUE (RIDA) JUKAR RITIKA MAIIENDRA (SADHANA) PRAJYOT PRAMOD KADAM (PRANOTI) KADVE DIKSHA RAJENDRA (RUPALII KAMBLE DIVYASHREE RAJENDRA (RUTIKA) KARNEKAR MANASVI JAYWANT (JYOTI) KASKAR ADNAN SHAFIO(SIKANDARI) KOLIEKNAIH SHESHNATH (VASANII) KOLI ASHISH HARESH (VANADNA) LADDURVESH SHAIIESH (SHAILA) I.AL SWARAJ NATHL RAMICHANDRABHAGA) LOHAR AMISHA MANOHAR (BHARTI) MADHAVI HITARTH VINAYAK (AMITA) MASLRKARHARSH IUSHAR (TANVI) MALRYA ABHISHEK SANTOSH (REKHA) MHSTRE. PRAYAG GAJANAN GEETANJALI (GEETANJALI) MIIAIRE: DIVYESHKISHOR (RUPALI) MHATRE BHL SHAN DINESH (DARSHANA)

## Project Name

Akoholivint
Akohnaliom Aleohustiom Alcuhuilom Acaturianm Alcribolism Alcobolium a senal pholet
Aloghaliait a \&
Alcohnalisin asicicial porbitem
Alcoholism-a sexial penticon
Skohulismi a veral firoblicz
communatisin
commumalis?!
comimurtalism
communalism
commanalismy
communalism
cotmoumalism
commuLnalism
communalist!
cominanalisim
Disabilit and I sper of 17rabtilite
Disability and I zpes on Disabilus.
Disabilits und Izyes of Disatorilly
Disabilits and Types of Dikatrility
Disshilin and I pes on 1) icithill
Disabilis and Iypes of I Dratalif
Disabilits and I Jes at Drashelity
Disabitits and Tyjes of Disahnolis
Disabillty and I pes al ID isahifils
Disabilits and I $1 \mathrm{c}<>$ of Disilomly
Vioberice ajainst women
Vintunce 4 aind kumber
Violence against women
Violence against woinen
Vtolence against women
Volence aeainst sumen
Violence against women
Viotence against somen

Violence agmonst swomeat
Characteristics of Indati culturt
Characteristics of Indian culture.
Characteristics ot Indian cultare
Characternsticsol Indian culture
Characterislics al Indian cultare
Characteristics of Indar culture
Characterstics of Indiath culturs
Chardeteristics of Indian cutiors
Characterstics of Indan culture
Characteristics of Indeatr cultuce
Lingustic diversits in ladia



| GAVA(HEIANPANDURANG(RAN)ANA) | Type of past and gioup |
| :---: | :---: |
| VGAVACHETAN PANDURANG (RAN) | Disabilit and Izpes in Disaterily |
| WBADKAR PRITI SATYVAN (NAMRA | Disability and T; |
| MKUR ATHARV SUBODH (SAMIDHA) | Disability and Typeral 13xatuhy |
| MBRE AKSHATA UMESH (SANMVANI) | Disability and Tyjes or Desabilis |
| CMBRE VAISHNAVI MADHUKAR (RANJANA) | Disability and Disabilit and Types of Disabilit |
| If ADITI PRAKASH (TRATIBHA) DEKAR AKSHATA SACHIN (SUPRIYA) | Disability and T pes of Dipubdith |
| DEKAR AKSHATA SACHIN (SUPRIYA) GHSWAPNIL SURESH SEEMA) | Disability and Typesper Disatuticy |
| GH SWAPNIL SURESH SEEMA) | Disabilits and Ty yos iof Disabilit! |
| L.EKAR MAYLRI ARUN (ANITA) ISV YOGITA ABHAYRAJICHANDRAVATI) | Disabilit and Is res of Disabilit |
| [SAV YOGITA ABHAYRAJICHANDRAVATI) | Disabitity umd |



## Prabhakar Patil Education Society's Arts, Commerce and Science College Veihbi. Alibaz

## Subject: Foundation ( ourse Class FY日Com

Sem-11
Year 2021-22

## Student Name

AMBADE SW ARAJ PRABH|AKAR (RAJANI
APNAKAR ASHUIOSII SANTOSII ASMITA BAMH ARYAN DNYANISHWAR (MINAKSHI) BANKAK SAIIII. ROHIDDAS I YSIIODA 11:7 OSKAR AAYAN SILAFBIR IJAINAB) b1LOSL IANAV1 11/ SHIL) OS (IANUSA) B11ムGAT VIJHK S SANJY (SANDIIYA)
 HARISII ROIHI)AS [HIAC,WAI (SI + ARNA)

BAKIMANIINN VAIIN(SW AII)
DHIMNKAK SAIIII NANDAKI MAR (NAMIIA)
I WMADI USNY AK RSNCHINISRA IRI SIMA
| AD) | ADI SHDHIAN| SI BHASH (SANDIYA)
I WI ADI MANDAR IMAITARANINANIRAIAI
I SISAMKARKE TANI L.IIAS (T1IWALA)
(.AIKN NO A) (SH SANDIF (SANDH A A) GAN NISIIAST NANDKI MAR (LATIKA) GUINDDAKSIIATA (HANDRAKANTIKALPANA) (FAW AND S ANIKA VITIN (SARITA) GIFAIMI GAIIRAV UIIAM VIMAI CVIMAI GItNRAI AKANKSHARASFH (RESHMA) GHARAI KIRTI SHASHIKANT (SHIIAL) GOIAWADE OMKAR MANGESII (POOJA) GOIIIANKAR AJAY JAYWANT UAYSHRD GiLRAV BIIAK 11 KISIIOR ©KAVITAI
|ADIIAS PRANAV RAMISII RESHMAI
JADHAV ADII Y AIRAVIN (RIV KA) 1ADHAV SUDFSH SIDDHARIH (PRAIIBHA)
JADIIAV TANAY SANJAY (SNEINI RITIK DINESH LAYGADKAR (DIPTI)
JAYNAKHAW A NIIJKA BIPIN (JA YVANTI)
JOSHII DIPII YADNESH (YOGITA JOSHI)
JIKAR MAHEK RAI 1OUI (RIDA)
II IKAR RITIKA NAIII NDRA (SADIIANA)
PRAJYOI PR (NIOD) K ADAM (PRANOH)
KADVE DIKSIIA RAJENDRA (RIIPALII
KAMBIE DIVYASHRFE RAJENDRA (RUTIKA)
KARNEKAR MANASVI JAYWANT (JYOTI)
KASKAR ADNAN SHAFIO (STKANDARI)
KOIIENNATH SHESHNATH (VASANTI)
KOLI ASHISH ITARFSH (VANADNA)
I ADDURVESH SHAIILSH (SHAILA)
LAL SWARAJ NATHIRAM (CHANDRABHAGA)
LOHAR AMISHA MANOHAR (BHARTI)
MADHAVIHTIARTH VINAYAK (AMITA)
MASURKAR HARSH TUSHAR (TANVI)
MAIRYA ABIISIIFK SANTOSH (REKHA)
MHATREPRAYAGGAJANANGEETANJALI
(GEETANLALI।
MHATRE DIVYESH KISIIOR (RUPALI)
MHATRE BHUSHAN DINESH (DARSHANA)

## Project Name

Youth suchde aswolal molym
Youth sucide a socid $1^{\text {whantern }}$

Youthsulcide 1 sichal prakden!
Youth swicule itrusal froblem

Fouth sameste a whial 40 otmen
Fuatir sumente a yonsel pretdero












Tmajest al mase medusion cultars
Imiract a4 mass media on cufturc
Impact of mass mediate crilliorc
Impact of mass thesia vire culture
Impact of mus medis uti cuitury
Impact of inass medios on zultus
Impled of miss mi.dil on cullin
Imyon uf mass meloia unctitan
Impaet of mias media an abllais

Migration Cabses and I Heets
Meration Caucsand I tloch

Nioration Cames and I het.
Stratuar Cumenand lites

Nis ration Cawes and I Hew
Dietatmen Caucesand I troy
Migralem C.avecsumil hich.
Mifcation Cause and licel.
Concerts ot heallit arix thebalianom

Coneents of health and volsalcation
Cuncepts of health and zloitah/athert
Concentrof hoalth and shitulicatem
Concer 1 of health and Luthatratmm
Cotfectis of hacalih and -bolulistom
Cotheper it health ind elibolveation

Concepts of hoalth alid zlophaticatime
( armet suicide Labluce and wat aleans.


Prethaver Patil Eourdun Societys
Als, Corpmercs 5 Sienou College
vesivi-Alioag

MHAIRI HAKSII MACIINDRANATHI MANISHA MANGLSHDAIIATRI:Y MHAIRE (RAVITA MHAIRE AAIHПI SARANG (DAKSIIANA) MHATRE SAPNA SHASIINATHISI CIITTA SMIT SATISH MIHATRL (VAISIIAIII
 SIDDIIAIARAVINITRA MIIATRI, LRI IIKA MISHRA MANSI HII NIDRAIANNII ANISII AMGI MllIAGRI (NISIA) MOKAL YADNI SII SANTOSII (RAIASTHRI MOKAI SIIR II PRUMODIRANIANAI MOKAI D AIBIIAVI NIIT SII ICIANDDA NIKNDAMIIARNISHGANESIIGIT TA SGAVKAR RIDOIII IIANDRAK, INI (SANGIIAI
PADIYARR1) ARAVINDRA (ROIIINI FAI LAVKAR SANIII A SAI.AMTRAIIYA) PANDF SHIHJAKM SACIIN (SI SIIAMA) PDIHINN ASIII AK RAIIIMKIIA ISMMINA) PATII VI'I IAYI NIMKAIJYSIIKI
$+$
$-$
-
 farmer suratic suages-aris asulomis Farmer suacide canove and ahlalimers Farmer uncrde bitiges and watam.


 fammer aucidk salfa sud vidimen














F undurmental kiglus mil IA lavit it mo


I umbimentis Relifect lainair ( ntox
Furdemertal Reghyy it indanf siess


Fandlion Ihclimbioul ( ubbe swhman

Cimalha Delinisian Fale sehamons





Contict helintions (wnos verfathele
Poldical Rolbesest Iodnuat - ciayn
Polescal Redits of Indaircibcem
Politial Rultusat Imblon Citiocis
Political Rehts it lidians ( iterent

Pofilkal Rizliss ai Indanic whar
Pofilical Richke o! imjash I uifons
Political Reithe of Imbian Lakgol
Tolisical Kightora bindmu r stioz ns
Political Kr shts of Imdun 1 itworns
Lebsumental jegrodation
Invironmental devi aLition
finviromental degastathan
Ensjomomental dewadation
Enveromertal dectadituan
Invininmental depesdation
I intaromental depasdation
Fivioxpmental de erudatione
I esionomehtal de atadiasill


|  | VA CHETAN PANDURANG (RANJANA) | İmyronmental detradation |
| :---: | :---: | :---: |
| 10 | SHINGAVA CHEIAN | Leolage cimicest |
| 11 | TAMBADKAR | Fenlotey conced |
| 12 | TAMBE PA M | I conlogy cormey |
| 13 | THAKUR ATHESE AKSHATA UMESII (SANJVANI) | S.coloy: cromect |
| 14 | THOMBRE VAISHNAVI MADHUKAR (RANJANA) | Ecology comicept |
| 15 | THOMBRE | I.cologs concept |
| 16 |  | Leolow gencept |
| 17 | WADEKAR AKSHATA SUP SURESH (SEEMA) | Esoloys concep |
| 18 | WAGH SIWAPNIL SURESII SEEMA | I color somecpr |
| 19 | WALEKAR MAYURIARGN (ANIANDRAVATI) | I colory sumelt |
| 20 | YADAV YOGIIA ABHAYRA |  |



# Prabhakar Patil Education Society's Arts, Commerce and Science College Veshvi, Mhtay Subject: Foundation Course Sem-I Class: F.Y.B.Sc Year: 2021-22 




Prabhakiar ªtil Euw mon Society's Arts. Commerce \& Sience College

Veshvi-Alibag

PATIL GAUTAMI SANTOSH (PRAMIL A) PATIL VAIBHAVI SHYAM (SIIARADA) PATIL TETRAJ RAVINDRA (RASHMI)
 PATIL KAIWAL YA KUNDAN (PRIYA
PATIL KARISHMA SACIIINDRA (SANIKA PAIIL OMKAR SURYAKANT (SARIKA)
PATI NE DNYANESHWAR PATIL (VRUSHALI PGII SEHA RUPESH (RASIKA) NISHA NUPOOR JOGL NDRA PATIL (SANGITA) PATII KASIIISH MACIHIINDRA (SARIKA) PATIL SANKIPA KANCHAN (LATIKA) PATIL. PR जTIK PRADOSH (PRATIMA) NISHANT VASUDEY PATII. (VIJFIA) PATIL PIVUSII RAJENDRA (MAL ATI) PAIII TANNDISADANAND(SUGANDHA) PATHL SAKSHI GANESH (SARITA) PATII SWARAJ JAGDISH (RUPAII) PATIL ANUJ AHI ASHA (ASHA) PAIIL PALLAVI UMAKANT (UJWAL.A) SOHAM PRADIP PATIL (PRATIBHA) SAURABH MANOJ PATIL (NITA)
PATIL MANASI RAJENDRA (RESHMA) PATIL VINI I UMESH (NUTAN) PATIL RITESII DIGAMBAR (DARSHNA)
PATIL SANIKA PRABHAKAR (PRANITA)
PATIL SHIUBHIAM PRAKASH (SMITA)
RATHOD SAGAR GINE SII (IATA)
RATHOD AARTI NAMDE (ROKHIMINI)
RALT ONKAR DIPAK (BHARATI)
RAII KRANTI KIRIN (KANCHAN)
SUYASH NATHURAM ROIIEKAR (MEENA)
ROTKAR SUBODII RAMCIIANDRA EVAIJAYANTD
SAMJISKAR SAHIL RAJENDRA (POO1A) SATHE RASIKA RAVINDRA (ROHINI) SHASTRI SOHAM PRASAD (SISHMA) SUTAR BHOOMIKA VIKAS (VEDSHREE) TEMKAR MANTHAN MAHENDRA (MANISHA) THAKUR APIIRV ANII (PUSIIPA) MADHYAMA KIRAN THAKUR (SAVITA) THAKUR BHAKTI MADHUKAR (MEGHA) THALE PARAS RAKESH (SARIIA) THALE SARTHAK SACHIN (ANITA) THALE HARSH PRAMOD (SUNAINA) THALE AKSHATA SHINKAR (ARUNA) ILE RIDDHI PRASHANT (PRIYA)
PRAJWAL DATTATREY WADAL (GEETA) WATKARE SWARAJ MANOHAR (RINA) ZIRADKAR HARSHADA RAJENDRA (YOGITA)
1.mgustic diceony in liab Limbustic deveent itf timat I imgansie dreceraly in indid linquartic deveraity in fintion Limgustie deversit in madin tinjusstov drverait in Indi. Iingerstic dicongl in Indi.
Rurail I stentam
Rurall vemsion
Raral I transom
Ruatistensmen
Rural Fxtension
Rutal Ixlensum
Kural Lstermm
Runal Fxensiou
Kural lextchsimin
Rapal I Nension
MIDS 4 mecial probicm
AlDS - I smatal priblem
AIDS athecial problem
11125 iswhal jiniblem
4iIDS asoctil probleth
AIDS-a aroal profilem
DIDS is whial fraflem
AIDS a antal pruatem
AIDS a atrial problem
AIDS a thenel problemy
Malticultaral himian sweict
Multheuttaral Indeur swast
Malticattural mathan beict
Mufticultiotar indan asact
Multiciltmal himian aridal
Multicultural Indian woce
Multicutural Indian metey
Multicaltaral Indann ancict
Multucutrafan libian athery
Multicaltarat (indian amert:

Tifferance and us importumic
lolerance and its lempothance
Toferance and ils mmentance
Ioketance and its iturortance
Ioterance and its ing perture
loterance and its impantauke
Tolerance and iss imporfance
Tolerance and its immentand
Takrance and ifs impumbince
Typeol path and emary
1spe of pust and zroun



# Subject: Foundation Course Sem-11 

 Class: F.Y.B.SeYear: 2021-22
35
26
41
2
-

HYLSH SANDU MHATRF (MADHILRII
APURVA VHAY MHATRE (NISHAI
NHATRE ANJALI SANTOSHISUVARNA)
NOMAL
NORINL MOHASIN RASHID (SULTANABAIG)
SOK H ROIS ROIAN DILIP (DIPIKA)
MORT DHIRAI SACHIS SI PRIYAISUPRIYAI
SAK SAURABH SHASHIKK ANT (SUSHILA)

## Project Vame



I'nvathation cortocs
Frovatizat of Cumbery

Privalisalnon grnecele
[年valikatom cambs)
Preatizatuom combep
Privalizahtat comay
Privatidaluo simuly
Prevabzalion concecy
Privalifalints conticey
c,lakalization Coment
Gilohalization C cinceg
Golohalization Conloser
Golohalirationis conceg!
Cilofalizations Comczpl
Gobladi/atum ComLily
Cdohaficumon C imosp
Cilohalizatung (cmesct
Glotali/ation Concent
Glohalization ( amoct
Aligation S-luwt and I los !

Myeration - ( autceathal Itlu-T
Mogration (allac.andillat!
Ntigratmon causco.amblillects

Migration - Cuacs and I llede
Mieralion- (suses and I licets
Mifrathon Cause diat LTlecho
Myration Cumes und F Hect:
Fencents of licalth and thotalsatume

Concepts of healith and ghotodieathon
Concepts of health and Solstheatione

Concegis of heath and elothaliastese
Concepts of health and glutalizolion
Concepts at hestith and alobalization:
Contuepts of health and sletralleatiom
Concepts it hastith and zlabalicaleme
I irmer suicide whes alld soluthots



Prabhakar Patit Esuration Society's
Arts, Commerre \& Siver.ce College Vestivi - Aibag

NIRCULIE SANIKA VIL AS SHOBHA
PNIWANKAR SIIRAVANI SANDIIP(GEETA) PATIL GAUTAMI SANTOSH (PRAMII AI PATIL VAIBHAVI SHYAM (SHARADM) PATIL TEJRAJRAVINDRA (RASHMII)
PATIL PRIYAL NARESH NAMRATA (NAMRAIAI
PATIL KAIWALYA KUNDAN (PRIYA)
PATIL KARISHMA SACHIINDRA (SINIKA)
PATIL OMKAR SURYAK ANT (SARIKA)
SIIARDAV DNYANESHWAR PATII IVRI SHALI
PATIL NEHA RUPESIL (RASIKM)
PATIL. ATISH MANOHAR (MANISHA)
NUPOOR JOGE NITRA PAIIL (SANGIIA)
PATIL KASIIISH MACHIIINDRA (SARIK W
PQIII SANKIPAKANCHANILATKW
PAIIL. PRAIIK PRADOSH (PRATIMA)
NISHANT VASUDI V PAIIL (VIJETA)
PATIL PIYUSH RAJENDRA (MAL ATII
PATIL TANNVISADANAND (StigANDHA)
PAII SAKSHI GANESH (SARIIA)
PAIL ANUJ AJI ASHA (ASHA)
PATIL PALLAVIUMAKANT (UJWALA)
SOHAM PRADIP PATIL (PRA IIBHA)
SALRABH MANOJPATIL (NITA)
PAIIL MANASI RAJENDRA (RESIIMA)
PATIL VINIT UMESII (NUTAN)
PATII RITESII DIGAMIBAR (DARSHNA)
PAIIL SANIKA PRABHAKAR (PRANITA)
PAIIL SHUBHAM PRAKASH (SMIIA)
RATHOD SAGAR GANESH (L.ATA)
RATHOD AARTI NAMDEV (RU KHMINI)
RAUI ONKAR DIPAK (BHARAT1)
RALT KRANTI KIRAN (KANCHAN)
SUY ASH NATHURAM ROHEKAR (MEENA)
ROTKAR SUBODH RAMCHANDRA (VAIIAYANTI)
SAMIISKAR SAHIL RAJIENDRA (POOJA)
SATHE RASIKA RAVINDRA (ROHIND)
SHASTRI SOHAM PRASAD (SU/SHMA)
SUTAR BHOOMIKA VIKAS (VEDSIIRLE)
TEMKAR MANTHAN MAIIE NDRA (MANISHA)
THAKUR APURV ANIL (PU SHPA)
MADHYAMA KIRAN THAKUR (SAVIIA)
THAKUR BHAK II MADHUKAR (MEGHA)
THALE PARAS RAKESH (SARIIA)
THALE SARTHAK SACHIN (ANITA)
THALEHARSH PRAMOD (SUNAINA)
THALE AKSHAIA SHANKAR (ARUNA)
ULE RIDDHI PRASHANT (PRIYA)
PRAIWAL DATTATREY WADAL (GEETA)
WATKARE SWARAI MANOHAR (RINA) IIRADKAR HARSIIADA RAJENDRA (YOGITA)

THmbr vaik ide callocs and folluw



I







thetere lkhationt. 1 imer wholery



Viblence Defirtiont L nusey *ithin


 Fundamental $\mathrm{Ki}_{2}$ Incenf lividaet L

F andamental Ruchis al livatien I Leron


Tumdamental Rights.at fodiatet or at

I undathental Rughts of thdtami ibecto
Conthid Detiontan) (atuge, S. Ahmean
Conilict Definitumi I samo britacons




Contlict Detiasion (aister sulamours
Contlict bstimtion (absus Bulabey
Contlict Detimitam. Cawsib, Sukturl
Conflict-Delinitgon ( ausel कullabor-



Political Riphts of Indath ( Itianols
Political Rights of lindian C atioul


Political Risbrs of Indian C.ituens
Political Restits of Indian Citioch)
Political Rightsal Indian Citi/en-
Envirommental des eradatasn
Inviennmental depradation
I nvaronmental de ataduliotl



Grahtokarpatil Euytation Sotiety's Arts Canmew \& soret, College NOSY 01- ADtou4

## Subject: Communication Skill in English Sem-l <br> Class: F.Y.B.A <br> Year: 2021-22

## r. No. $\quad$ Student Name

BAHIROLKAR MILIND DILIP MAI.ATI MAL.AHI BIAGGII TEJAS GANESIITANITA!
BHAGAI RIGODDATTARANCNT IAI BHAGAT AKSHAIA ARUN (ANHTA) BHAGAI SOJWALIPRAKASH PREKSIIANH
BHANDARI ABHISHEK ASHOK (ASMHIS) CHANDORKAR ANIKET SANDIF (SIIIBHANGI) DHORE PIRVA SANJAY (NA YANA) APKAN IHARISHCHANDRA DIKI (IARSUAI A) IRANDI PRATHMI SII ASIIOK (ASMIIA) FULMAI.I KISHOR RAMA AHIL YABAI (AIII) ABAH SAPNAHARISHCHANDRA GAIKAR HIARSHADA)
RUTUJA CHANDRAKANI GAIKAWAD CCHETANA
GAIK WAD HARSII MAHESH (MANSI)
GALA NIDHI NITIN (MEENA)
GAWAND CHAITRAIIDHANE SH (TEJASWINII
GIVAND PARTH PRASHANF PRIYANKAI GAWAND BHUMIKA AJI (CIIHAYA) GHARAI YASH MILIND (REKHA) GILARAT VEDANI KIRTIKANT IANITA) SHRE Y ASII JAGDISII GHARAT JAGRI TII GHASE PRAGATI YASHAVANT (TLJASHRI) GUPTA SACTIN MAHESHIGIDIYAI HIAII ASMIIA GANGARAM IPUSHPAI HIRVE KRUSHNA HIR AMAN (NIRMALA) JADHAV JAYESII ANKLLSH (SANGIIA) JOSHII AAYUSH AVINASH (ANISHAI KATE PRATYUSH UPENDRA (URMII A) KATKAR SANIK A PRAMOD (PRAIIDNYA) HRUNAL RAVINDRA KAVALELASMITAI KAVAJIIARSHAL DIPAK (ARAII) TANMAY SU NII KENI (SUGANDHAI KENI PRAYAL PRATAP (ASMITA) KHOPATKAR ADITI SUNIL (SAMITA) KOLI APARAIIA VIMYIPRAMIL \&) MAGAR SUYOG SUBHASHISUVARNA) MAGAR SAKSIH MILIND (MRUDU LA) MRUDDI LA JAYENDRA MALI (SAMRUDDHII MALTDIKSHA DINESH(VIDYA) MAIV YASH SI NIL (R UASHRLEF MANKAR PAYAI DIPAK (DIVYA) MANKAR NIKI SH NIVAS (NIKIIA) PERVIPRAGATITULSIIDAS (RADHA) SANII VII AS MIIAIRE (MEGHA) MHATRE MIIISH NARAYAN (SANGITA) KARAN LAXMAN MHATRE (SUJAIA) MHATRE SAURABH BHAL (SUIVARNA) ANISH DINFSHI MHAIRE (AP $\triangle R N A$ ) MHATRI PARHI DIIRUVISH (SANDHYA) MHAIRE AISHWARYA DEEPAKISUJAIAI
MHATRE SURAJKASHINATI (LALIIA)


Project Name
Communication \$kill in Inglish Communteation Skill in Enghsh C ommunication Skill in Englesh Communication skill in Englinh Communication Skill in English Communication Skill in English Communication Skill in English Communication Skill in English Communication $\boldsymbol{\text { Coll } \text { in t nglish }}$ Communication Skill in + 日glish
Communication Skill in F nglish
Communication Skill in Enghoh
Communication Skill in English
Communication Skill in Endiah
Communication Skill in English
Communication Skill in English
Communication Skill in English
Communication Skill in Enslish Communication Skill in English
Communication Skill in Englosh
Communication Skill in English
Communication Skill in English
Communication Skill in English
Communication Skill in Enelish
Communication skill in Enghish
Communication Skill in Enjlish
Communication Skill in English
Communication Skall in English
Communication Skill in English
Communication Skill in English
Communication Skill in English
Communication Skill in Enulish
Communication Skill in Enulish
Communication Skill in English
Communication Skill in English
Communication Skill in Englesh
Communication Skill in Englesh
Communication Skill in English
Communication Skill in English
Communication Skill in Endlish
Communication Skill in English
Communication Skill in English
Communication Skill in English
Communication Skill in English - Stor) Writime
Communication Skill in English - Stor: Writin=
Communication Skill in English - Story Wrifung
Communication Skill in English - Story Writme
Communication Skill in English - Stor? Writure
Communication Skill in English - Stor? II ritiou
Communication Skill in English - Stor: Wh rutns
Communication Skill in English - Story Writil
Communication Skill in English - Story Hntm

Slimy Wrober
stary Wrown Stor) Writer
Story Writme
Story Writho
Stary Writioy
Story Writaly
htory Writios
stary Writay-

btory Wrober
Stary Wrotome
slory Wratem
Stars Mricury
वtor) Writm:
btary Wrame
stery Wratas
story Writmy
Gtory W riten
story Writum
stor) Writome
Stor: Wratiog
Gtary Writmy
Story Mratue
Stor? Wrisme
Story W rilme
Stors Writlus:
-tory II riturs
Stor: Writus
Gory Wrifule
Story Wrown
Story Writure
slory Wrilink
story Wratom
story W Eltome

story Writhe
Story Writioy
Story Wichate
Story Wraliote
Stors Wrowes
Story IV nture
Story Wrathe.

MHATRE ANASHREE ASHOK (AARTII
MHAIRE NAVELI PRADEEP (PRATIKSHA)
MHATRE PAYAL. GOPINATH (KAVITA)
SWARUPNARESH MHATRE (UJWALA)
MHAIRE SIDDHI RAMAKANT (RAJANOGANDHA)
MISAL VIRAJ VIL AS (SUNITA)
MOHITE VAIBHIAV NARESH (NALINI)
MOKAL KARAN ANIL (VAISHALI)
MOKAI JAYESH PRAKESH UAY ASHRI
MOKAI ROHII SUNIL (SANGIIA)
MOKAL DIWYA ANANTISUSIIMAI
NAGAVKAR RI SHMIA CHANDRAKANT ISANGITA)
NAGAVKAR MANAST SANDIP (VANDANAI
TARI N R RAJ NAGW ADEKAR (RASHMI)
NAIK ABHISHEK AVINASH ASHVINI (ASHIVINI)
VAIK SIDDHESH DII IF (ANKITA)
NIMII NAVNATII NAIK (SHAKINIALAI
NAIK VINIT BAI KRISHN (DE VYANI)
VANVEIKAR SIDDIIARIII SHRIDIIAR (SARIIA)
ADITYA MADANPATIL (SARIIA)
PATIL PRATHAMESH RAMESH (MANSI)
PATII RTTESH VIHHOBA (VANDANA
PATIL VINII HIENDRA (JYOTH
PATIL VIVEK RAGHILNAIHIVAISALA)
PAIIL PRAIWAI NIRANJAN (ARATI)
PAIIL SALRABH SANTOSH SUNITA (SUNITA)
PATIL ROHIN GANESH (MEGHA)
SWAPNII NARESHPATIL (NITA)
TANUIA NARESHPATIL IASMITA
PATII SI DESHPARSHURAM IPRAFUII ATM
PATIL DARSHAN SHIVDAS(SIAIINI)
P0TIL
PATII YOGESH SHARAD (SHII A)
PATII. SANIKA SUNIL (VARSHA)
PATIL SWAGAT AVINASH (RIPALI)
PATIL RIYA SAIISHISHWETA)
PAIIL SHRAVAN SHISHNATII (SHL BHANGI)
PAIIL RL CHIT RAJ NDRA (RIT क)
PATIL VARLN VIIAH (ASNUIA)
PATIL MANISH HIENDRA (JAGRUTI)
PATIL SAIRAJ MAHENDRA (MADHAVI)
PATIL PRANAY PRASAD (POOJA)
PAIIL SANKEI SUHAS ISAROJ
PATIL SOHAM DIGAMBER (DIKSHIITA)
ASHWIN SATISHPATH (SHWETA)
PATIL NISHID NAYANCVTRAI
PATIL KRITTKARNENDRA (ANJANI)
PATIL OMKAR MOHIAN SHOBHC ISHOBHA
PAIIL. SANIALA GAIANAN (ANITA)
PAIIL SAMIDHA MARLTI PRAMII A
PATIL RATNESH HEMANT (HEMANGI)
PATIL ANIKEI ANIL (KALPANA
PATIL PRATISH DIPAK (DIPAI I)
SUHASMAHESII PATIL (SHITAL)
PATIL PIVUSH PRAL ILAD (BILARIG)
PATIL SWARUP SAMIR (NIL AM)
PATIL POONAM RAJEVDRA (SANGIIA)
PATII.JAYAJANARDAN(BHIMA)

Communication Skill in English Communication Skill in English Communication Skill in English Communication Skill in English Communication Skill in English Communication Skill in English
Communication Skill in English Communication Skill in English Communication Skill in English Communication Skill in Englinh Communication >kill in Enylish Communication Skill in English Communication Skill in Englikl Communication Skill in English Communication Skill in English Communication Skill in English Communication Skill in English Communtication Skill in English Communication Shill in Englinh Communication Skill in English
Communication Skill in Entlish
Communication Shill in English
Communication Skill in Enjlish
Communication Shill in English
Communication \$kill in English
Communication Skill in English
Communication Skill in English
Communication Skill in English
Communication Skill in English
Communication Skill in English
Communication Shill in English
Communication Skill in English
Communication Skill in Enelish
Communication Skill in English
Communication Skill in English
Communication Skill in Euglish
Communication Skill in Enplish
Communication Skill in Englesh
Communication Skill in English
Communication Skill in Englsh
Communication Skill in English
Communication Skill in Enylish
Communication Skill in English
Communication Skill in English
Communication Skill in English
Communication Skill in English
Communication Skill in English
Communication Skill in English
Communication Skill in English
Communication Skill in English
Communication Skill in English
Communication Skill in English
Communication Shill in English
Communication Skill in English
Communication Skill in English
Communication Skill in English
Communication Skill in English
Communication Skill in English - Stor? Writur

PAIIL RU IVTh PRAVIN(DIKSHITA) PAIIL ASAVARI SANJAY (SWATI) DHIRAJ GAJANAN PATIL (PRATIBHA) PAWSIIE SIIREYA DINESH (MEGHA) Communication Skill in English - Story Wringe Communtion Skil English - Stor?. Writut PINGAL S SAMIR PADMAKAR (GANGU) PRASAD NIKITA I NL AN (LALITA) PILEKAR SIDDIII VINOD (PUIAI RAJAKF SUPRIYA SHANTANU(IALIIA) RAUL SANTOSI SUNIL (SIIJATA) RAITBHLAKII SHAII ESII (SAYIA , AKL) AR + INII MAHENDRA (MAIINNANDA SAINAIK SHIV ANI BII IND (St YARNA) 1HHAVISHJAIV ANF SHAHASANI (MANISHAI SHIKII SNDD) MM A/IAR (D) AL A IBI.17 SORAB NAtISH/AD SHANKH (NARGIS) Communication Skill in English-Stori Wrube Communication Skill in English - Story Writue Communication Skill in English - bors Wratim Communication Skill in English - Stori Writing Communication Skill in English - Story Writme Communication Skill in English- Story Writieq Communication Skill in English - Stori Wrimg Communication Skill in English Story Writue Communication Skitl in English - Stor: 14 romes Communication Skill in English - Stion Nrome
Communication Shill in English - blory Writur:
Communication Skill in English - Sor: Wrome
Communication Shill in English - Stari Wruserg
TAI'SSYA MOIIAN SHILKL (MOHINI) SIIINDE SW ARAJ I MESH (UMIKA) SIIRSEKAR SAIONI BAIKRISINAIVIJEIAI SIRVI SAI PRNNIOD IPRALIBIIA Communication Skill in English-Story Writhe Communication Skill in English - Stori Wrame Communication Skill in English Stors Wrowey क I AR DRLNAI KISIOR (KIRII THAKI R NEHA CHANDRAKANI (NIGGHA) RLIUJACHANDRAKNVI IIAKLR(SIIOBHA) IIIAKUR VIDY A YASIUWANTSING (SAROS) Communication Skill in Enghth-Sior, Wrlons
Communication bkill in English - Stor, Writate
Communication Skill in English - Stor, Wrime
Communication Skill in English btors Writime
SHIV A VINODOKU MAR THAKUR IAASHADEVH
IHAKIR SAMRLDDDHI RANAKANT (REENA)
HAAI GAILRAV NULSIINII BIA)
THAIL DHANESH PRABHAKAR (PRITI)
IHALE RITIN MAIIESH (NISHA)
HHALE SIDDHARIII VILAS(JYOTSNA)
THALERASL NIL IHAIF RISIIMAI
THA! VID) A NARESII(NIIIAY
Communication Skill in English - Story Writue
Comusunication Skill in Engfish - Story Writu\%
Communication Skill in English - Stoer Wrifus
Communication Skill in English = Siers It ritum
Communication Skill in English - Stary W ither
Commugication Skill in English Stor? Wrowes
Communication Skill in English - Ctur throtome
Communication Shill in English - Stor \$h totur
Communication Skill in Enylish Story Wrime
IUDE 7 ARLEN SHERIQ (RIIIANA) W NDKAR RAJ GANESH (AHIL) A)

Commumcation Skill in Enelish - Stor: Wraioy
[AWARE SAHIL GOVIND (YOGIIA) ZAWARE SNEHA SUDAM TILNAI

Communication Skill in English-stor: Writay
Communication Skill in English - Story $\$ 1$ ritios


VC PRINCIPAL
Prabnakat Pati, Education Societys Prabhakat Pati, Educan \& Science College
Ats. Commeice \&
Vestivi-Alibag

# Prabhakar Patil Education Society's Arts, Commerce and Science College Veshni, Atibag 

## Subject: Communication Skill in English Sem-11 <br> Class: F_Y.B.A Year: 2021-22




Prabhakar Patin Education Society's Arts, Commerce \& Science College Veshvi-Alibag

MHATRE ANASHREE ASHOK (AARTI) MHATRE NAVELI PRADEEP (PRATIKSHA) MHATRE PAYAL GOPINATH (KAVITA) SWARUP NARESH MHATRE (UJWALA) MHATRE SIDDHII RAMAKANT (RAJANOGANDHAI MISAL VIRAJ VILAS (SUNITA) MOHITE VAIBHAV NARESH (NAL INI) MOKAL KARAN ANIL (VAISHALI)
MOKAL JAYESH PRAKESH (JAYASHR1)
MOKAL ROHIT SUNIL (SANGITA)
MOKAL DIWYA ANANT (SUISHMA)
NAGAVKAR RESHMA CHANDRAKAN1 (SANGITA)
NAGAVKAR MANASI SANDIP (VANDANA)
IARINA RAJU NAGW ADEKAR (RASHMI)
NAIK ABHISHLK AVINASH ASIIVINI (ASHVINI)
NAIK SIDDHESH DILIP (ANKITA)
NAMIT NAVNATH NAIK (SHAKUNTALA)
NAIK VINTI BALKRISHN (DEVYANI)
PANVELKAR SIDUHARTH SHRIDHAR (SARITA)
ADITYA MADAN PATIL (SARITA)
PATIL PRATHAMFSH RAMESH (MANSI)
PATIL RUPFSH VIIHOBA (VANDANAI
PAIIL VINII JITENDRA UYOTL
PAIIL VIVEKRAGHUNATH (VATSALA)
PATIL PRAJWAL NIRANJAN (ARATI)
PATIL SAURABH SANTOSH SUNITA(SUNITA)
PATIL ROHAN GANESH (MEGHA)
SW APNIL NARESH PATIL (NITA)
TANUJA SARESH PATTL. (ASVIITA)
PATIL SUDESH PARSHURAM (PRAFILLATA)
PATIL. DARSHAN SHIVDAS (SHALIND)
PATIL ESHA VIJAY (ASUITA)
PATIL YOGESH SHARAD (SHIL A)
PATIL SANIKA SUNII (VARSHA)
PAIIL SWAGAI AVINASH (RUPALI)
PAIIL RIYA SATISH(SHWETA)
PATIL SHRAVAN SHESHN ATH (SHUBHANGI)
PATIL RLCHIT RAJENDRA (RIIA)
PATIL VARL V VIJAY (ASMITA)
PATIL MANSH JIENDRA (JAGRLTII
PATIL SAIRAI MAHENDRA (MADHAVI)
PATIL PRANAY PRASAD (POOIA)
PAIIL SANKET SUHAS(SAROJ)
PATIL SOHMMDIGAMBER DIKSHHTA)
ASHWIN SATISHPATIL (SHWEIAI
PATII NISHID NAYAN(NETRA)
PAIIL KRU TIKA RAJENDRA (ANJANI)
PATIL. OMK AR MOHAN SHOBHA (SHOBHA)
PAIIL SANIAVA GAJANAN(ANIIA)
PATIL SAMIDHA MARL II (PRAMILA)
PATIL RATNFSHHEMANT (HH MANGI)
PAIII SNIKET ANIL (KNLPANAI
PAIII PRATISH DIPAK (DIPALI)
105.

SHAS MAHESH PATH (SHITAL)
106
147
108
$\sqrt{(0)}$
110.

PAIII SWARLPSAMIRINILAM
PAIIL JAYA JANARDAN(BHINAA)

Job Application - Speech. Essay: Summery Writeng Job Application - Speech. Essal Summers Wrimb Job Application - Specch. Essal. Summers A romm
Job Application - Specech, Essay. Surmmer, Wamm. Job Application - Sjeech, Essal Summer) Writine Job Application - Speech. Essay. Summer: Writime Job Application - Spech Essiy Summur: Writh, Job Application - Sreech. Essay Sumney Winthe Job Application-Sreech. Essas-summer: Wrmon
Job Application - Specth Issay summer Urines
Job Application - Speech. I say Summen Wramy
lob Application - Speecth, Essay . Summer Wrumy
Job Application - Specth. Lssay. Summer, Whtmy
Job Alphication - Specth. Lssay Summaly somby
Job Application - Speech t squ Summer: $A$ noma
Joh Application - Speech Essdy Summut! WriomL
Job Application-Speech. ISsu summery $\mathcal{W}$ nime
Job Application - Speech. Essa: Summer Wrame
Job Application-Speech. ISsia, summe Whith,
Job Application - Speech. Essit. Summery Wrotink
Job Application - Speech. Essa Summer) Wriluse
Joto Application - Speech. Lisal Summul Werme
Job Application-Speech, Essay, Summers Writw
Job Application - Speech. Fssi, Summer, Wruture
Job Application - Specth, Lssat -sumenci ikimis
Job Apghication-Speech. Esdy Summer: A ittom
Job Application - Specch. Essay. Summory Wromel
Job Apelication - Speech, Fsody Sumetret Wrouts
Job Application - Speech Essaz Summer Wrotely
Job Application - Spech Essa): Summety Whener
Job Application - Speech Essuy. Summers Wntory
Job Application - Secech_ Eval summios, Xrion
$\frac{\text { Job Agplication - Sfecth. Essas }}{\text { Job Application-Specth. Esset. Sumenen Wrilfy }}$
Job Application - Spoch. Lseal Summer, Whraty
Job Applicution - Sncech. Essus Summure Whantu
Job Application - Speech. Essan, summer, Wrowny
Job Application - Speech, Essa Summer Wribne
Job Application - Speceth Essas Summer; Wharop

Job Application - Speech Essa: Summery Whitory
Joh Application - Specch, E 3 Sa Summur Writhes
Job Application - specth. Erayl: Summers Wration
Job Application - Speech. Essay. Summeers Wroure
Job Application - Specch. Esods Summen: Wrisoly
Job Application - Speech. Essay. Summery Writinge
Job Apolication - Specth. Esody. Suminoc: Wrobuly
Job Application - Speech. Essa. Summers Writme
Job Apphication - Spesch. Essay, Summer: Wroting
Job Application - Specech. Essay- Summery Wgboye
Job Appleation - Specch. Essay, summer, Wruthe: Lob Application - Speech. I:ssaly. Summers W osinc. Job Application - Speech. Issa) summery \$1 ritime Job Application - Specth. Lssay, Summery Willowe lob Application - Speech, Essay. Summery W rian= Job Application - Speech. Essal. Summers Writuk Job Application - Sjeech. Essay, Summery \$utin!


PATIL RUTVIK PRAVIN (DIKSHITA) DHIRAJ GAJANAN PATIL (PRATIBHA)
PAWSHE SHREYA DINESH (MEGIIA)
PINGALA SAMIR PADMAKAR (GANGU)
PRASAD NIKITA LALAN (LALITA)
RAJAKE SUPRIYA SHANI ANU (LALITA)
RAUL SANTOSH SUNII (SUJATA)
RAUT BHAKTI SHAILESII (SAYLI)
SARDAR VINIT MAHENDRA (MAHANANDA)
SATNAIK SHIVANI MILIND (SUVARNA)
BHAVESH IAYVANT SHAHASANE (MANISHA)
SHIKHI SADDAM AZHAR (DAULATBEE)
SORAB NAUSHAD SHAIKH (NARGIS)
TAPASYA MOHAN SHEL KE (MOHINI)
SHINDE SW ARAJ UME SH (U MIKAI
SHIRSEKAR SALONI BALKRISHNA (VUETA)
SURVE SAI PRAMOD (PRATIBHIA)
SUTAR VRUNAL KISHOR (KIRTI)
THAKUR NEHA CHANDRAKANT (MEGHA)
RUTUJA CHIANDRAKANT TIAKUR (SHOBHA)
THAKUR VIDYA YASHAWANTSING (SAROJ)
SHIVA VINODKLMAR TIAKLR IAASIIADEVI
THAKUR SAMRUDDIII RANAKANT (REENA)
THALE GAURAV NII.ESH (NILIMA)
THALE DHANESH PRABHAKAR (PRITI)
THALE RUTIK MAHESH (NISHA)
THALE SIDDHARTH VILAS (JYOTSNA)
THALE RAI SUNIL (THALE RESHMA)
THAIE VIDYA NARI SH (NEHA)
LIDE ZAREEN SHARIQ (REHANA)
WADKAR RAJ GANESH (AHILYA)
ZAWARE SAHIL GOVIND (YOGITA)
ZAWARE SAHIL GOVIN (TULNA)

Job Application - Sricech. Fssay. Summer, MrimiJob Application Speceh Essay, Summer Wrilum: Job Application - Speech. Essdy. Summer: Writiny Job Application - Specch. Essal, Summery Wronom Job Application Speech. Essay, Summier Whump Job Application - Specch. Eisay, Swmmer: Wolwe Tob Application - Specch. Essay Summer Wrum Job Application Specth. Fssay Summery Wrilime Job Application Spect. I ssa summici When Job Application Spoch. Esad Sur Summer, Wrifire Job Application - Specech. Essay Summer. Wrime Job Application - Speech. Essiv:Sumer Wrilme Job Application - Specch. Fssal Summers. Writule Job Application - Specth. Lssd/ Summen Writing Job Application - Speech. Essa, Summer Whimy lob Application Speech I-ssat Summers Beame Job Application - Sreech Issay Summet Wranily Job Appifation - Specch. I ssar, Summer, Wothent Job Application - Specch. Lssa Summer Wriliny Job Application - Speech. Essor, Summer Writiny Joh Application - Specch, Essa, Summer Writum Job Application - Spech. Essiv Summert wither Job Application - Specch. Essi Symmen Whilll Joh Application - Spach. I shas summer Wham Job Application - speceh. Lssigy. Summer W ritm Job Application - Speech. I ssay- Summer Wrionte Job Application - Specth. Esss .Sumey Writiny Job Aprication - Specch Lesid Summer Writiny Job Application - Spech Essay-Summer Whapy Job Amlication - Specth. Ssuy sumber Wewore Job Application Spech Lssad. summers Wrilimy Job Appleation - Speech Essa) Surmmer Wotiug Job Application - Specch. Esan Summer Wrathe



Subject: Foundation Course Class: S.Y.B.A

## Student Name

| Student Name | Project Name |
| :---: | :---: |
| BAMUGADE RITIK JAYENDRA (SANGEEIA) | Laws for consumet prteelom |
| BHAGAT DARSHAN VINOD (VAIBHAVI) | Laws for consimer fuotecheyl |
| BHARGAV DIPANSHU KISANLAL (SUNITA) | Laws for conswon provectow |
| BHITALE PRANIT PRADEEP (PRIYANKA) | Laws for consume proteabmi |
| BHOIR SHREYASH JITENDRA (ARCHANA) | L.awa for consumer pratection |
| BURANDE PRAJWAL SANTOSH (SWATI) | I aus for consumby potelatm. |
| CHORAGE GEETALI JAGDISH (RASIKA) | Letws for comsumer frotes lime |
| DHODARE TUSHAR PRAKASH (KALPANA) | L.aws for consunier jutselime |
| DHUMAL PARAS GANGADHAR (USHA) | Laws for consums protcoion |
| DHUMAL SAMRUDDHI SANJAY (PRAMIL L) | l aws lor consumer protestam |
| DSOUZA JOSHNA VINCENT , VAISHALI) | Donnestic Violence sat 3 (6) |
| GADADE SAMIT GANESH (ASHA) | Domestic Volence Ad Time |
| GAW AND NIDHI SANJAY (SANJANA) |  |
| GAW AND SAKSHI SHARAD (KAMALA) | Domestic Vrolerne det Tion |
| GHARAT VIRAJ PRAVIN (POOJA) | Domestic Viotence A0 5 Sh |
| HATMODE SAURAV SHIV AJI (SHILPA) | Domestic Vioterey lit zens |
| INDULKAR SU YOG SANTOSH (SUNITA) | Domeatic V roketice Act 208 |
| JADHAV JAY DINESH (DIPALI) | Domestic Vmbencs Sbl 300 |
| JADHAV SHUBHAM UDAY (ROSHANA) | Domestic Viofetice Asl - 30 |
| JAISWAL DEEPA KAML.ESH (KUSUM) | Domestic violence 401 $30 \mathrm{OH}^{2}$ |
| JOSHI SEJAL RAMCHANDRA (RAJAND) | Objcction corlegpl and lyple |
| KUNDAI OMKAR RAVINDRA (ICHHA) | Objection comecy and types |
| KURESHI MAHEK SAMAD (RIHANA SAMAD KURESHI) | Objection conccy and try |
| MANE ROHIT ASHOK (ASHWINI) | Objection zoikupt and 1 pre |
| MANKAR RATNESH RAMESH (RESHMA) | Objection concept and lyp |
| MHATRE TUSHANT ANANT (RAJASHRI) |  |
| MHATRE VINESH VISHWNATH (KALPANA) | Objection convept dind typer |
| MHATRE POOJA PRAVIN (PRAVINA) | Objection conkegd and lime |
| MHATRE SHUBHAM SANDEEP (NALANDA SANDEEP MHAT) | Objectuon concept and byter |
| SAKSHI SANJIV MHATRE (ANJALII |  |
| MOKAL MITHUN BHAI (VANDANA) | Princrples and teatas of of crems |
| MOKAL SAKSHI ANIL (GITANJALI) | Proneiples and featurso uf - with |
| SWAPNALI VISHNU MORE (VAISHALI) MUJAWAR SAHIL RIYAZ (RIYA) | Primerpes and features of acreas |
| MUJA WAR SAHIL RIYARUDDHI SURESH (SUSHAMA) | Princtpies and teaturs in se mott |
| NILKAR VAIBHAVI GANESH (JYOTI) | Proncinles and festures of velutice |
| NIRGUDA ANIL LAXMAN (RAJI) | Principles and features of sciobles |
| NIRGUDA AMOL LAXMAN (RAJI) | Principles and features of sciericy |
| PALKAR PRATHAMESH DINESH (SUSHAMA) | Principles and features of science |
| ANJALI RANJAN PATIL (VRUSHALI RANJAN PATIL) | Pronciples and features of sclence |
| PATIL ROHIT RAVINDRA (MADHURI) | I mgustic and non-Lingilstic ternonomor |
| PATIL AADESH ASHOK (RANJEETA) | Lingustic and non-fogensfic tenomumo. |
| PATIL ANIKET ANANT (ARATI) | I ineustic and non-lineustic termmoty |
| PATIL MRUNALI ATMARAM (ALKA) | L.mgustic and non-hmemstic temmmotre |
| PATIL KARAN KIRAN (ASHA) | Lingurstic and non-lmgustic tetthmoro |
| PATIL SAKSHI JAGDISH (NAMRATA) | İmguistic and non-lingustic termmon- |
| PATIL SARVESH UMESH (UTKARSHA) | Lingristic and non-limeustic tormimen |




Prabhaker Patil Esuration Society's Arts, Commere $\delta$ Sisence College Vashk-Atisug

| PATIL ROHIT RAJENDRA (RASIKA) | Ingustic and non-limeustic termomotion |
| :---: | :---: |
| PATIL KRUTARTH MAHESH (SHALINI) | I ingustic and non-imgurstic Itrinothel |
| PATIL PRITI SANTOSH (RASIKA) | Lingustic and non-ling (1-stic tetmamolife |
| PATIL AVISHKAR SANJAY (DEVYANI) | Leadershyp shills |
| PATIL VRUSHALI RAVINDRA (MADHURI) | Leaderthip skills |
| PATIL MAYURESH KRISHNA (KAVITA) | Leadership skills |
| PATIL DARSHAN HARISHCHANDRA (ANITA) | L.eadership skills |
| PATIL MAYUR PRASHANT (SUNITA) | Leadershtp skills |
| PATIL SHRADDHANT NARESH (NITA) | Leadershop skills |
| PATIL TUSHAR LAXMAN (RASIKA) | L.eadership skils |
| ASHLESHA SANTOSH PATIL (SUNITA) CHETAN SUBHASH PATIL (USHA) | Leadership skilk |
| CHETAN SUBHASH PATIL (USHA) PATIL HARSHAD NITIN (GULAB) | Leadershma 3 ato |
| PATIL HARSHAD NITIN (GULAB) ROHIT KIRAN PATIL. (ROHINI) | Leadetshor skils |
| ROHIT KIRAN PATIL. (ROHINI) | Leadershme ${ }^{\text {kill: }}$ |
| SUYOG SACHIN PATIL (ANIIA) PATIL MANASI VIKAS (RAJSHREE | Leadershys skill- |
| PATIL DINESH SANJAY (MUKTA) | Leadership skills |
| PRATHAMESH SUNIL PATIL (SULOCHANA) | Leadershartskalls |
| PATIL PRITESH PRABHAKAR (PRAJAKTA) | I cadership skills |
| PATIL VINAY VISHNU (VAISHNAVI) | leadership skitls |
| PATIL SURAJ VIDYADHAR (SUNANDA) | L.eadershon shalls |
| PATIL SAKSHI SANTOSH (SUJATA) | 1 cadership shills |
| PEDHAVI ANKITA VIJAY (VIDYA) | 1 cadership skills |
| PEREKAR PRANALI RAVINDRA (BHARATI) | Bartier, to clteetive lefmumion |
| PINGALE RUTIK HEMANT (VAISHALI) | Barmers to effective itimmok |
| RANE HARSH VINOD (VIDYA) | Bamiers to effective teriminolog |
| RANE CHAITANYA NADAKUMAR (NILAM) | Bamers to effective terminology |
| RASAL. JAIDEEP PRADEEP (PRANALI) | Barriers to effective sermusolo ${ }^{\text {a }}$ |
| RAUL SANTOSH BALKRISHNA (SUNITA) | Barriers to effective tentinolog: |
| RALT VIRAJ BHALCHANDRA (BHAKTI | Barriers to effectuve furmimatas |
| RUSHIKESH ASHOK RAUT (ARCHANA) | Barrers to etiective termbiotues? |
| RALI JAY SARIKA (SARIKA) | Barriors to eflective termunolos. |
| ROY KARAN MANOHAR (MANGALI | Science and superstition |
| SALLNKE JAYDEEP KAILAS (KALPANA) | Scrence and superstition |
| SANDE PRAJYOT PANDURANG (PRATIK | Science and superstition |
| SHINDE UMESH MARUTI (PRABHAVATI SIIRVE NIKITA EKNATH (YOGITA) | Science and superstition |
| SURVE NIKITA EKNATH (YOGITA) | Serence and superstition |
| THAKUR POOJA YASHWANI (SARON) IHALE PRANAY SAKHARAM (SARITA) | Science and superstition |
| IHALE PRANAY SAKHARAM (SARIIA) THALKAR SAKSHI DINESH (DIPIKA) | Science and superstation |
| THALKAR SAKSHI DINESH (DIPIRA) | Science and superstution |
| IOPLE ADITYA MADHUKAR (MADIURI) VARTAK VINAYA VINOD VRUSHALI (VRUSHALI) | Scrence and sujerstition |
| VARTAK VINAYA VINOD VRUSHAL VARTAK VISHAL VASANT (VARSHA) | Science and superstitiom |
| VARTAK VISHAL VASANT (VARSHA) | State Human Rights Commussion |
| HARSHAL KAILAS VETKOLI (GEETA) WALFKAR PARAS SANTOSH (SUVARNA) | State Human Rught. Commmstott |
| VINIT GAJANAN ZAVRE (GEETA) | State Human Rights Commossiun |
| SURABHI SANTOSH ZAWARE (SEIAL SANTOSH ZAWARE) | State Human Righis Commusson |
| SURABHI SANTOSH ZAWARE (SEJAL SANI | State Humati Rights Commesstoti |



## Prabhakar Patil Education Society's Arts, Commerce and Science College Veshvi. Alibag

Subject: Foundation Course<br>Class: S.Y.B.A

Sem-II
Year: 2021-22
o

## Student Name

## Project Name

BAMUGADE RITIK JAYENDRA (SANGEETA) BHAGAT DARSHAN VINOD (VAIBHAVI) BHARGAV DIPANSHU KISANLAL (SUNITA) BHITALE PRANIT PRADEEP (PRIYANKA) BHOIR SHREYASH JITENDRA (ARCHANA) BURANDE PRAJW AL SANTOSH SWATI) CHORAGE GEETALIJAGDISH (RASIKA) DHODARE TUSHAR PRAKASH (KALPANA) DHUMAL PARAS GANGADHAR (USHA) DHLMAL SAMRUDDHI SANJAY PRAMILAI DSOUZA JOSHNA VINCENT VAISHALII GADADE SAMIT GANESH (ASHA) GAW AND NIDHI SANJAY (SANJANA) GAW AND SAKSHI SHARAD (KAMALA) GHARAT VIRAJ PRAVIN (POOJAI HATMODE SALRAL SHIVAII SHIL.PAI INDULKAR SL YOG SANTOSH (SUNITA) IADHAV JAI DINESH DIPALII JADHAU SHLBHAM UDAY ROSHANA) JAISWAL DEEPAKAMLESH (KUSUM) JOSHI SEJAL RAMCHANDRA (RAJANI) KUNDAL OMK AR RAVINDRA (ICHHA)
KURESHI MAHEK SAMAD RIHANA SAMAD KURESHI;

MANE ROHIT ASHOK LASHWINI!
MANKAR RATNESH RAMESH RESHMA
MHATRE VINFSH VISHW \ATH (KALPANA
MHATRE POOIA PRAVIN (PRAVINA)
MHATRE SHLBHAM SANDEFP (NALANDA SANDEEP MHAT)
SahSHI SANJV MHATRE (ANJALI
MOKAL NITHI $\stackrel{\text { BHAI (VANDANA) }}{ }$
MOKAI SAKSHI ANIL (GITANJALI)
SW APV ALI VISHN MORE (IAISHALI)
MU)AWAR SAHII RIYAZ (RIY A)
AIK SAMRT DDHII SURISH (JOGOTI)
NRGIDA ANIL LAXMAN (RAH)
NIRGUDA AMOL LAXMANIRAJI
PALKAR PRATHAMESH DINESH (SI SHAMA)
AVIALI RANIAN PATII VRUSHALI RANJAN PATIL
PAIIL ROIIIT RAVINDRA MADHURII
PAIIL AADF-SII ASHOK (RANJEEIAI
FAIIL ANIKEI ANANI ARATM KLKA
PATIL KARANKIRAN (ASIIA)
POTII SAKSHI JAGDISH (NAMRATA)
I'ATIL SARVESH (MESHIL/ IKARSHA


| PAIIL. ROHIT RAJENDRA (RASIKA) | Fcolfemmen |
| :---: | :---: |
| PatIL KRUTARTH MAHESH (SHALINI) | Eco-t commenil |
| PAIIL PRITI SANTOSH (RASIKA) | Eco-Femimem |
| PATIL AVISHKAR SANJAY IDEVYANII | Dees Ecolog. Detmitrianis to.. |
| I'AI'I VRUSHALI RAVINDRA (MADHURI | Deen Ecologe Defiotumy mition |
| PAIIL MAYLRESHKRISHNA KAVITA) | Dece Ecolose Detimpuramith |
| PATIL DARSHAN HARISHCHANDRA (ANITA) | Dece Ecolos E. Defiemmeratu in |
| PAIII MAYURPRASHANT (SUNITA) |  |
| MSIIL SHR ADDHANT NARESH (NITA | Deepleotosy Detiminutami Tor |
| PAIII. TUSHAR LAXMAN (RASIKA) | Decep Louley Definmmeanat |
| ASHLESHA SANTOSHPATIL (SUNITA) | Deep Fcolos - Detimamenina |
| CHETAN SUBHASH PATIL USHA) | Dece I colosy Definthem mat ${ }^{\text {a }}$ |
| PUTIL HARSHAD NITIN (GULAB) | Deep Licology Deimumb own |
| KOHII KIRAN PAIIL (ROHINI) | Laser technolog: |
| \& YOG SACHIN PATIL (ANITA) | Laset lushnolost |
| PATIL MANASI VIKAS (RAJSHREE) | Laser tectimotoy |
| PATIL DINESH SANJAY (MUKTA) | Laser tectmolos: |
| PRATHAMESH SUNIL PATILISLLOCHANA) | Lascr ichtoolos? |
| PAIIL PRITESH PRABHIAKAR (PRAJAKTA) | I aser tuchmolos, |
| PAIIL VINAY VISHNI (VAISHNAVI) | taser technologs |
| PATIL SURA) VIDY ADHLAR (SUNANDA) | Laser techmologs |
| FMTIL SAKSHI SANTOSH (SUJATA) | Laser technolos |
| PEDHLAVI ANKITA VIJAY (VIDYA) | Laser technology |
| PEREKAR PRANALI RAVINDRA (BHARATI) |  |
| PINGALE RLTIR HEMANT (VAISHALI) | Global Positioning trater |
| RANE HARSH VINOD (VIDYA) | Global Ponitionare $\leq$, tum |
| RANE CHAITANYA NADAKUMAR (NILAM) | Global Posiltoning \$ stefe |
| RASAL JAIDEEP PRADEEP (PRANALI | Global Positiomm S stem |
| RAUL SANTOSHBALKRISHNA SUNITA) | Global Pisatomine Sy ten |
| RAUT VIR NJ BHALCHANDRA BHAKTI | Global Positioniny S ${ }^{\text {S }}$ Sm |
| RLSHIKESH ASHOK RAUT (ARCHANA) | Global Posmonne Sy stem |
| RAUT JAY SARIKA (SARIKA) | Global Positionmy S stem |
| ROY KARAN MANOHAR (MANGAL) | Giobal Pastionme |
| SALINKE JAYDEEP KAIL AS (KALPANA) | C. ber Crime - Detimuluan |
| SANDE PRAJYOT PANDURANG (PRATIKSHA) |  |
| SHINDE U MESH MARLTI (PRABHAVATI) | Ciber Crime Defintion I |
| SURVE NIKITA EKNATH (YOGITA) | C.jber Crime Detinition. Dee |
| THAKUR POOJA YASHW ANT (SAROJ) | Csber Crime-Detintion I pee |
| THALE PRANAY SAKHARAM (SARITA) | C 2 ber Crime Detiontron Trps |
| THALKAR SAKSHI DINESH (DIPIKA) | CyberCrime Defimiun lider |
| TOPLE ADITYA MADHUKAR (MADHURI) | Cybercams Detionion 1sax |
| VARTAK VINAYA VINOD VRUSHALI (VRUSHAL | C, ber Crime Defimition. I Ee* |
| VARTAK VISHAL VASANT (VARSHA) | Nano technolos) |
| HARSHAL KAILAS VETKOLI (GEETA) | Nano technolos: |
| WALEKAR PARAS SANTOSH (SUVARNA | Nano technolore |
| VINIT GAJANAN ZAVRE (GEETA | Nanotechnolos: |
| SURABHI SANTOSH ZAWARE (SEJALSANI) | Nano lechnolos: |

# Subject; Foundation Course Sem-III <br> Class: S.Y.B.Com <br> Year: 2021-22 

## Project Name

|  | Student Name |  |
| :---: | :---: | :---: |
| Sr. No. | KOLI AYUSHDATTARAM (NAMRATA) | lims ter consumet [matheloun |
| I | BAMUGADE OMKAR JANARDAN (SIISHILA) | I ams for comsumer jratçiven |
| 3 | BANAKAR SURKSHA SUDAM (JAYAW |  |
| 4 | BANDAL SIDDHI SANTOSH (CHARI |  |
| 5 | BATE SHLBHAM VINOD (VID A | I aws for conisumer jinteaterif |
| 6 | BHAGAT MIRAJ SANDIP (ASHA | laws for consumer pitectum |
| 7 | BHAGAT RUTL PRAMOD (IRAMODINI | Lisus for consumer jotectonin |
| 8 | BHINGARDE DHIRAI MOHAN (MANISHA) | I ass for consamier gioticoltom |
| 9 | BHOIR SIMRAN JANARDNN (MAN | Lawn for comsumer piotcofiom |
| 10 | RAJ PARSHURAM BHOIR (RFSIMMA) | Dommesic Diolerice 4 d |
| 11 | BHIRE AKSHAY DEEPAK (BHARII | Dommesic Violutios Ast Man |
| 12 | 13IRII AAKASH SANDIP (SANCHIS) | Domestic Viokerice AEt yors |
| 17 | BONDEKAR NIRAJ MANGESHI MONALI |  |
| 14 | DHARVE RAJ ANIL (DARSIINA) | Pomeste Violeged hd |
| 15 | DHOLE SUSHII MAYUR (BHAVANA |  |
| 16 | VANASHRFF MADHLKAR DHON(PRAVINA) | Dumestic Vmblence in $\frac{20}{30}$ ) $=$ |
| 17 | DIVEKAR JAYESH PRASHANIERA | Domicsuc Violerac Act 3 20\% |
| 18 | GAIKAR SUSIMIIA SURISIK (SUT (SHRADDHA) |  |
| 19 | GAIk W AD SHIRI YA SHRI | Domentic V wolerse |
| 20 | 1ANHAVIJA) WANTGAVA | Obiction conce) |
| 21 | GAVANKARKARINA RAMESII (RASIRA) | Objection conceg and |
| 22 | SAHII. RAMESH GAW ADE (KALPANA) |  |
| 23 |  |  |
| 24 | GHARAI RL IUSA JITENDRA SSANGIT |  |
| 25 | SAHII SHARAD GHARAT (ASNHIN) |  |
| 26 | GIIARAISAKSIII SANDIP (VIVIIIIN) | Obyection comicert athly |
| 27 | GlibGL: ROHIANRA INDRA (RLCIIT) | Objcctuon concept and lics |
| 28 | GOTAWADE BHAVESH SANDIP (SANCH | Objection conccr a |
| 29 | GOTAWADE SUPRIYA ASFIOR (REKHA) |  |
| 30 |  |  |
| 31 | PRANAV SANJA) (ND) ESll (NAMARATA) | Prinction ald Leatuet sol stctues |
| 32 | JADHA PRATIK ( DIN SH (DNY YATA) | Peficioles and Itatutes of -x shlse |
| 37 | JAlT BHARGAV | Permiples and features of blathee |
| 3.4 | JAW AIL MANIIIANS (INAYAK (UJ)WALA) | Pronsiples and Ceatutev of bereltice |
| 35 | JOSHI PRADNYA | Primetpfes and teatures oil seathet |
| 36 | KADAVE KIRII SANJA M S AS (VAINA) | Prifatples and featiaren of xcrence |
| 37 | KARALKAR POONA | Principles and liatures of surence |
| 38 | KAWAIE GULRI | Princtiples and toatures of ecletice |
| 39 | KHEDEKAR SARAN MINIL (NTLIMA) | 1 incursic and aym-linctactic termi |
| 40 | KHFDEKAR SOHAM OMPRAKASHISUSHIL.A) |  |
| 41 | KLMAN AT \&NIL OMS (PRAGATH | I inzurstic and noti-lingunstac termanolus |
| 42 | SESAI PRAKASHI | 1 ingulskic and num-linguisic lemmitio |
| 43 | LODIKHAN VEDAN |  |
| 4. | M ILEKAR PRAJWAL AR J/AY (AARTI) | I ingustic and nori-linzarstic levinil |
| 45 | MANDAVKAR KEDAR | I incuistic and non-linuutstic lembir |
| 46 | MANDHARE SHREI ASD (MANASI) |  |
| 47 | MANE SANIKA MIEIN |  |
| 48 |  | I incustic and mon-brichstic tet7liowh |
| 49 | MATKAR SANIK | I sadership shills |
| 511 | MHATRF. ABHIJE | I cadernhip skills |
| 51 | MILATRE CHAIIAIS ${ }^{\text {SATSH (MOHINI) }}$ | 1 Lathership |
| 82 | MHATRF KEVIN |  |




Prabhakar Patil Fituzation Society's
Arts, Commeria $\$ 5$ sence College
Vestivi - hilibag

| 53 | MHATRE DARPAN MAHESH (GEETA) | 1 |
| :---: | :---: | :---: |
| 54 | MHATRE SAMRUDDHII ADESH (VRINDA) |  |
| 55 | PAYAL RAJENDRA MHATRE (SANGITA) |  |
| 56 | MHATRE SAKSHI SANDESH (SANGITA) |  |
| 57 | MOHNAK NANDINI SANTOSHI (PRABHAVAT!) |  |
| 58 | MORE ABHHEEET SANTOSH (MANISHA) |  |
| 59 | NAKHAWA SHASHWATI DATTA (KARUNA) |  |
| 60 | KALE NAKUL GANESII (GEETA) |  |
| 61 | NIL.ANGE SAKSHI SHRIMANT (KASTLRI) |  |
| 62 | NISHAD ROHIT HARISICHANDRA (SHAKUNTALA) |  |
| 63 | PATANKAR SUMII SANTOSH (SAMIKSHA) |  |
| 64 | PATII BHUMIKA DNYANESIWAR (MITALI) |  |
| 65 | PAII JIESHVISIIWAS IVISIIAKIIAI |  |
| 60 | PIYUSH MAIIENDRA PATHL (SUSHII A) |  |
| 67 | HARSHALIJAYDIP PAIII (PRANAL.I) |  |
| 68 | PATIL SHWTIA GAJENDRA (VAlJAYANTI) |  |
| 69 | PAIIL PIJA MOHAN (ANITA) |  |
| 70 | PATIL GAURAV DATTAIREY JAYASHIRI (JAYASHRI) |  |
| 71 | PATIL PRAIYOT NANDKLMAR (NIKITA) |  |
| 72 | PATII BHNVESH ADINATH(DAYAI | 11. |
| 73 | PATII MAYUR SIIANKAR (RAJAND) |  |
| 74 | PATII PIRVARAJENDRA (REKHA) |  |
| 75 | PATIL VEDANT NARAYAN (DHANASHR1) | H. |
| 76 | PATIL YASH ABIIINESH (AMRLITA) |  |
| 77 | PATIL SIDDHANSHU VINOD (MILKA) |  |
| 78 | ASHWIN MANGESHPATIL. (SARITA) |  |
| 79 | PATIL NIHALI SANTOSH (SANDHAY) |  |
| 80 | TANVI CHANDRASHEKHAR PAIIL (MANISHA) |  |
| 81 | PATIL TEJAS JAYENDRA (KAL.YANII |  |
| 82 | PATIL PRIYESH MARUTI (USWALA) |  |
| 83 | PHALKE NEIIARIKA DINISH (DIPT) |  |
| 84 | PINGALA HARISH SOMA (SAKIIL) |  |
| 85 | PUGAONKAR ANKITA PANDURANG (DEEPA) |  |
| 86 | PLIGAONKAR SAHIL NARAYAN (SHARADA) |  |
| 87 | RANE DARSHAN DIPAK (DIPALI) |  |
| 88 | RIKAME ASHWIN ASIIOK (AASHANKA) |  |
| 89 | ROGE PRANESH KISHOR (SUVARNA) |  |
| 90 | GALRI GANGARAM SAKPAL (ASHWIND) |  |
| 91 | NIKHIIL UMESH SALI NKHF [LJATI) |  |
| 92 | SATOTE DEV DHARMEDRA (VAISHALI) |  |
| 93 | SAYYED TAHURA NAVID (FARLKA) |  |
| 94 | SHAH AMIRHUSEN IBRAR (AFSANA) |  |
| 95 | SHARMA YOGESH JAGDISH PADMA (PADMA) |  |
| 96 | SHEDGE DIVYA CHANDRAKANT (NANDA) |  |
| 97 | SHELKE TEJAS SHEKHAR (CHITRA) |  |
| 98 | SING ANURAG JAL ESHW AR (HOSHIL A) |  |
| 99 | SURWASE MADHUSUDAN MARUTIRAV (NIRMALA) |  |
| 100 | AKSHATA SANTOSH SUTAR (MANISHA) |  |
| 101 | TAMBADKAR RUTLJA PRADIP (PRAJAKTA) |  |
| 102 | TARE CHINMAY MANILNATH (AVINDA) |  |
| 103 | THAKLR BHUMIKA GURUNATH (VASANT1) |  |
| 104 | THAKUR SANIKA AJAY (UJWALA) |  |
| 105 | THAKUR SUNIT SUNIL. (RESHMA) |  |
| 106 | THAKUR SLPRIYA ANANT (AIIILYA) |  |
| 107 | MAHESH BHAGWAN THAKUR (MANISHA) |  |
| 108 | THAKUR JUELIJAGADISH (JYOTI) |  |
| 109 | THALE MANISH MANOJ (SANGITA) |  |
| 110 | TLRE ROHAN CIIANDRAKANT (NIRMALA) |  |

I sidursbreshills
E Eadershirshill-
leadershy skills
l.cadershariskills

I credcrishey akills
Leadershin dkift:
I eadershup shills
l cadurshipskill:
t eatershipshilfs
I sadershin whil.
Leadersmereshilf
I eadersoun skafin
| culershir kall
L seder diyg vall
I caderaby skills
1 caderships skills
I cadorahil skill.
I andershite sbill-
Batcuers fiselfactixe formentins

Barriers to oflective lorminowiol?
Hatriets the oflechse lerminalage

Bartiers to eflective termimoin!
Batricts to ctlective temmentery
Barnocs to eltestite e termimilom
Bamers to eflective fermonotions?
Barners to ellective fermumaluge
Schetice and semperblition.
scerence and superstition
science and supicrstifiog
bathice und augur stition

SLience and suparatithor
SLicnec allisl swablotlion
Sctence and swgerathate
Folence und sumerstition:
Sicmes jud su/ctstitions
State Humpen Kelehts C ifmiml avioy
Statc liumank Rizhls Conomissinet
Statc I luman Riabt- Cimmonsaboit
Statc Ifuman Riahse 1 ummi-sent
Statc Ifuman Kichis Lommsessatal
Latis for sonsumer prolcction
Lams for comsumet, pitcctlon
I atss lor consumer fintectiem
Laws for constimar protectaon
lams for constamer jrotectwor
I aws for semsunici protiction
I ans for consumber profecthom
I $a w+$ tor consamer protection
I.aus for comsumite proléctiont

Laws for comsumer protection
Domestic Violence Act 21405
Domestic Violence $\mathrm{Act}-2005$
Domestic Violenct Net - 2005
Domestic Violenice lot 20 in 5
Domestic Violence Act 2005


Prabhakar Patil Education Society's Arts, Commerce and Science College Veshvi, Alibag

## Subject: Foundation Course <br> Sem-IV <br> Class: S.Y.B.Com <br> Year: 2021-22



MHATRE DARPAN MAHESH (GEETA) MHATRE SAMRUDDHI ADESH (VRINDA) PAYAL RAJENDRA MHATRE (SANGITA) MHATRE SAK SHI SANDESH (SANGITA) MOHNAK NANDINI SANTOSH (PRABHAVATI)
MORE ABHIJEET SANTOSH (MANISHA) NAKHAWA SHASHWATI DATTA (KARUNA) KALE NAKUL GANESH (GEETA) NILANGE SAKSHI SHRIMANT (KASTURI) NISHAD ROHIT HARISHCHANDRA (SHAKUNTALA) PATANKAR SUMIT SANTOSH (SAMIK SHA) PATIL BHUMIKA DNYANESHWAR (MITALI) PATIL गTESH VISHWAS (VISHAKHA) PIYUSH MAHENDRA PATIL (SUSHILA) HARSHALI JAYDIP PATIL (PRANALI) PATIL SHWETA GAJENDRA (VAlJAYANTI) PATIL PUJA MOHAN (ANITA)
PATIL. GAURA D DATTATREY JAYASHRI (JAYASHRO)
PATIL PRAJYOT NANDKUMAR (NIKITA)
PATIL BHAVESH ADINATH (DAYA)
PATIL MAYUR SHANKAR (RAJANI)
PATIL PURVA RAJENDRA (REKHA)
PATIL VEDANI NARAYAN (DHANASHRI)
PATIL YASH ABHINESH (AMRUTA)
PATIL. SIDDHANSHL VINOD (MILKA)
ASHWIN MANGESH PATIL ISARITA)
PATIL NIHA1. SANTOSH (SANDHAY)
TANVI CHANDRASHEKHAR PATIL (MANISHA)
PATIL TEJAS JAYENDRA (KALYANI)
PATIL PRIYESH MARUTI (LJWALA)
PHALKE NEHARIKA DINESH (DIPTI)
PINGALA HARISH SOMA (SAKHUT
PUGAONKAR ANKITA PANDURANG (DEEPA)
PUGAONKAR SAHIL NARAYAN (SHARADA)
RANE DARSHAN DIPAK (DIPALI)
RIKAME ASHWIN ASHOK (AASHANKA)
ROGE PRANESH KISHOR (SIVARNA)
GAURI GANGARAM SAKPAL. (ASHWINI)
NIKHII. UMESH SAL UNKHE (HWATI)
SATOTE DEV DHARMEDRA (VAISHALI)
SAYYED TAHURA NAVID (FARUKA)
SHAH AMIRHUSEN IBRAR (AFSANA)
SHARMA YOGESH IAGDISH PADMA (PADMA)
SHEDGE DIVYA CHANDRAKANT (NANDA)
SHELKE TEJAS SHEKHAR (CHITRA)
SING ANURAG JALESHWAR (HOSHILA)
SURW ASE MADHUSUDAN MARUTTRAV (NIRMALA)
AKSHATA SANTOSH SUTAR (MANISHA)
TAMBADKAR RUTUJA PRADIP (PRAJAKTA)
TARE CHINMAY MANJUNATH (AVINDA)
THAKUR BHUMIKA GURUNATH (VASANTI)
103
104
THAKUR SANIKA AJAY (UJWALA)
105
106
107
108
109
110
THAKUR SUMIT SUNIL (RESHMA)
THAKUR SUPRIYA ANANT (AHIL.YA)
MAHESH BHAGWAN THAKUR (MANISHA)
THAKUR JUELIJAGADISH (JYOTI)
THALE MANISH MANOJ (SANGITA)
TURE ROHAN CHANDRAKANT (NIR
URE ROHAN CHANDRAKANT (NIRMALA)

| Decpi colog: | Dctime |
| :---: | :---: |
| Deep Ecology | Detimuen and P6u*at |
| Deep Ecolosy | Delimilamamat Wha! ! |
| Deen I cology | 125limiteces |
| Deep Ladoy | Detinutor and ${ }^{\text {d }}$ |
| Deep Ficologe |  |
| Deep liviogy | Thelimomer and I |
| Deer L asheg | Delanitait 4 |

Laser technotogs
Iuser texhmblers
1 wise techmotoge
laser technolog?
I asor technolay
Lascr techmalogs
I aser technolag.
I-race tochnotions
1.aser lechusleys

I aser (ecthmulas
Globat Postbaniny si siem
Glohal Posationiand Sy stem
Gibohal Positioning $\langle$ stéar
Glubal Positionine Sy slem
Cilobal Poostionimy by stent
Gilobal Pasitamin_ vy skont

Global Pobticanimg bystem
Global Positionene System
Global P'ostantine S stom
C ber Crame Delonaton
Cyber (rime
Delination
Cyber (rimic iochamoti ispes
(vher Crime Delinabem 1 F*
C. her Crime Dellmuser 12Ta

Cyber Crime Definution I P DC:
C.ber Crime I) limilion. I ILis's
C. bur Crome Dofinimis. Ivだ
C. her (rime Delimation I I PV:
C)her Crime Delimathen is K-

Cyber Crime - Detinitians i + Th
Nano Icchnologe
Nane icclinolos:
Nano technologe
Nano technoloss
Nano technologe
consumer protection Luts
comsumer pontection Stl
consumer frotevtion Nos
consumer jpotections Auls
conssumer protection Sels
wonsumer protection Acts
consumer protection Acls
conswmer frostection Acts
cunsumer protection Acts
consumer protestrom Ncts.
Citizen Charter Nedd and Pargora
Citizen Chartey Need and Purpuoss
Citizen Charter - Need and I'sittore
Citizen Charter Need and Puqpatac
constimet protection Acts



Pratile
Ala. Cum

# Prabhakar Patil Education Society＇s Arts，Commerce and Selence College Veshvi，Alibag 

## Subject：Foundation Course Class：S．Y．B．Sc

Sem－III
Vear：2021－22

## ALI SANA MOHAMMAD SABIR（PARWEN）

 BHAVIK SANTOSH AMBERKAR（SHUBHADA）ASAD MOHAMADHANIF AUSEK AR＋YASMEEN） BANA RUQVED ASHOK（ASHA） BHAGAT PRIT MANGESH（SHIL BHANGI）
BHAGAT DEVENDRA DILIP（1）IPALI）
BHAGYESH VIKAS BHAGAT（KLSHAR）
BHOIR PURV A BAIIRAM（SI SHMA）
BIRJE SURAI SUKHANAND（SURAKSHA）
（HANDANE JAY DIPAK（IYOTI）
CHAVAN SAHII MAHESH（MANISHA）
CHAVAN SEIAI RAVINDRA（MADHURI） CHOGALE SAI VIIIHAI（DIPAI I）
KASHMII I RANINDRA CHORAGHE（REKHA）
DANCAR JTI SH ISANTIMANJLLI
HAIKW ADRI II IA VII AS（VID）A）
－AISHNAII IRI NDRA G MMBHIR INRISHAIII
MAYIR MオHII SHIGARI DVANISHA！ GAV AND HA）SANJAY（SAMPADAI GAW AN以BHISHAN SI NII（GLI IM GIDNDE PRACIII USANI（NIISAI SANYUKIT SACIINIIISRI（SANJANA） KAI A AN \＆（DHIR IA）HAV（RLNUKA） JA！I！SI PR いJAGIMSH（KARLNA） JWIL S Y ISH MANIRAM（SNITA） JAMK UR SA）MAHI SH M MOHIADI！ JHK AR FARHA SALIM（FALMIDA） KAD M SAMRI DDH SINDIP（SAMPADA）
KAW NI SHII IY AI VINOD（SAMIKSHA）
KHINDARI NISHA BIIIMRAO（KAVITA！
KIR KHI SHUS SNDELI（SANJANA）
KOL I MA）（RI I NKHAMA（MILKA）
KORI SI NIL RAMUILAL（PANDFVI）
NIKHII CHINIAMANI KULABKAR（NANDA）
LOHIRSAHII SLNII（BHARATI）
M IHESII WANF CNNDA MANEI
MAYEKAR $\$$ AKSHI SAMEER SAM
MHATRI SIDDHANT ANIL（SNEHAL）
AHISRE SAHIL DATTAIRAY（RASIKA）
WHNTE ISHW ARYA ANIL（ANKITA）
WHATRE AHSO SANTOSH（SUVARNA）
WHATRE JAYESH PRAKASH（SHARMILA）
MHAIRE PRANJALI SANTOSH（SANCHITA SANTOSH


Prabhakar Patil Education Society's Arts, Commerce and Science College Veshvi, Alibag

## Subject: Foundation Course <br> Class: S.Y.B.Se <br> Sem-IV <br> Year: 2021-22




Prabhakar Fin: Fodr ztion Sociely s
Arts. Cormise o Surt of fralrege VCs.



# Prabhakar Patil Education Society's Arts,Commeree and Science College Veshvi 


T.Y.B.Se Computer Science Student's Project List 2021-2022


# Prabhakar Patil Education Society's 

Arts Commerce And Science College Veshvi-Alibag HINDI DEPARTMENT


Academic Year - 2021-2022
CLASS: T.Y.B.A
SEM: V/VI

| $\begin{array}{l\|l} \hline \text { Sr. } & R \\ \text { No } \end{array}$ | Roll No. | Name Of The Students | $\begin{aligned} & \text { Project Subject (Sem-V) } \\ & \text { Paper No.VI } \end{aligned}$ | $\begin{aligned} & \text { Project Subject (Sem-VI) } \\ & \text { Paper No.VI } \end{aligned}$ |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 01 A | $A_{3}-14$ | Chindarkar Shreya Shrikant | भारत में डिजिलायझेशन का महत्व और विकास | सोशल मीडिया अर्थ स्वहल्य और विकास |
| 02 A | $A_{3}-24$ | Satote Mahesh Rajendra | संचार माध्यम और रोजगार | सोशल मीड्डिया का व्यवहार क्षत्र और महत्व |
| 03 A | $A_{3}-29$ | Patil Mandar Nitin | प्रिंट मीडिया का विकास | सोशल मीडिया चुनावती या और संभाबनाये |
| 04 | $A_{3}-32$ | Dhumal Rohit Vinod | इलेक्ट्रॉनिक मीहिया का विकास और उपयोगिता | सोशल मीडिया मे हिदी भाषा |
| 05. | $A_{3}-36$ | Mhatre Samiksha Gajanan | कप्यूटर और हिंदी भाषा | हिंदी भाषा और देवतागरी लिपी का प्रयोग |
| 06 | $A_{3}-40$ | Bahiri Kiran Naresh | इंटरनेट पर हिंदी बिजापन | हिदी भापा का बदनता |
| 07 | $A_{3}-54$ | Naik Chaitali Ramesh | सूचना प्रौद्योगिकी का महत्य और उपयोगिता | मीडिया की भूमिका |
| 08 | $A_{3}-55$ | Mhatre Siddhesh Sanjay | इडरनेट और हिंदी भाषा | ट्विदर मेसेजर तथा इस्टाग्राम में सोशल मीडिया की नूमिका |
| 09 | $A_{3}-65$ | Patil Harshali Mahesh | इंटरनेट पर गुगल अनुबाद की उपयोगिता | युद्युब में सोशल मीडिया की भूमिका |
| 10 | $A_{3}-68$ | Patil Saurabh Devendra | इसेक्ट्रॉनिक मीडिया के प्रकार | शिक्षा के क्षेत्र में सोशल भीडिया का योगदान |
| 11 | $A_{3}-98$ | Nikam Rutik Namdev | इटरनेट पर साहित्यिक इ पश्रिकाएँ | सोशल मीड्यिया मे रोजगए |
| 12 | $A_{3}-100$ | Patil Amol Kamalakar | सूचना प्रायोगीकी जीयन मे भूमिका सूचना प्राय्योगिकी मे देंबनागरी लिपिका बैव्विक प्रसार | सोशल मीडिया का प्रभाब क्ष |
| 13 | $A_{3}-101$ | Patil Shubham Naresh | सूचना प्रायोगिकी की सकाराल्मक भूसिका | सोशल मीडिया का बदलता परिवेश |
| 14. | $A_{3}-107$ | Patil Rushab Rakesh | सूचना प्राय्योगिक विकास शिक्षा के क्षेत्र में योगदान | सोशल मीडिया का जीवनमूल्यन पर प्रभाब |
| 15 | $5 A_{3}-114$ | 4. Pawar Snehal Sanjay | भारत में डिजिलायझेशन का महत्य और विकास | सोशल मीडिया और कानून |

I/C PRINCIPAI
Prabhakar Patil E-dlugation Arts, Commerco \& Scantse ©oit Venims atime



VC PRINCIPAL
Prabhakar Patil Education Sociel
Arts. Commerce \& SCiunce Collec
Veshvi-Alibag

# Prabhakar Patil Education Society's Arts Commerce And Science College Veshvi-Alibag Hindi department 



## Academic Year - 2021-2022

CLASS: T.Y.B.A
SEM: $\mathrm{V} / \mathrm{VI}$

| $\begin{aligned} & \mathrm{Sr}, \\ & \mathrm{No} \end{aligned}$ | Roll No. | Name Of The Students | Project Subject (Sem-V) <br> Paper No.IX | Project Subject (Sem-VI) <br> Paper No.IX |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 01 A | $A_{3}-14$ | Chindarkar Shreya Shrikant | जनसंबार का अर्थ एवं म्वरूप | जनसंपर्क का अर्थ. परिभाषा और महृत्व |
| 02 | $A_{3}-24$ | Satote Mahesh Rajendra | जनसचार प्रक्रिया के तत्व | जनसपर्क का उद्रूप और विकास |
| 03 | $A_{3}-29$ | Patil Mandar Nitin | मुद्रण कला का इतिहाम | जनसपर्क का क्षेत्र एवं साधन |
| 04 | $A_{3}-32$ | Dhumal Rohit Vinod | मुद्रण कला का अर्थ एवं विशेपता | जनसपर्क की नुनौतिया एव संभावनाये |
| 05 | $A_{3}-36$ | Mhatre Samiksha Gajanan | प्रूफ संशोधन का अर्थ, स्वरुप और गण | विश्ञापन का अर्य परिभाषा तय स्वरुप |
| 06 | $A_{3}-40$ | Bahiri Kiran Naresh | जनसंचार माध्यम रेडिओ | विज्ञायन का उद्देश महत्व ाब विशेपता |
| 07 | $A_{J}-54$ | Naik Chaitali Ramesh | सिनेमा में परकथा लेखन | विजापन के प्रकार एवं सामाजिक उपयोगिता |
| O8 | $A_{3}-55$ | Mhatre Siddhesh Sanjay | टैलिक्हिजन का विकास एवं धाराबाहिक लेखन | विशापन उपभोक्ता और एजर्सीया |
| 09 | $A_{2}-65$ | Patil Harshall Mahesh | जनसंचार का महत्व एव बदलता स्वरूप | विश्रापन का अर्थ एव विजापन नैतिकता और कानूत |
| 10 | $A_{3}-68$ | Patil Saurabh Devendra | वेब पत्रकारिता की अवध्रारणा एवं विशेपताये | वृत्तचित्र का अर्थ स्बरूप एब सामान्य परिबय |
| 11 | $\mathrm{A}_{3}-98$ | Nikam Rutik Namdev | वेब पश्रकारिता की उपयोगिता और भविप्य | चित्र का महल्व एव उपयोगित |
| 12 | $\mathrm{A}_{1}-100$ | Patil Amol Kamalakar | प्रमुण वेब संस्करण मे समाचार पत्र पत्रिकाएँ | लघु फिल्म का अर्य स्वरूप और महत्व |
| 13 | $A_{3}-101$ | Patil Shubham Naresh | सिनेमा का स्वरूप एवं विकास | लघु फिल्म का साभान्य परिचय |
| 14 | $A_{1}-107$ | Patil Rushab Rakesh | प्रमुब वेब संस्करण समाचार बैनल | घृत्तचित्र एवं लषु फिल्म के उद्हेश और प्रकार |
| 15 | $A_{3} \cdot 114$ | Pawar Snehal Sanjay | मुद्रण कला का अर्थ स्वरूप एवं विकास | मीहिया सामाजिक मुंदे और समस्या |
|  |  |  | सिनेमा मे पटक्या लेखन | मीडिया का उत्तरदायित्व |
| 16 | $A_{3}-127$ | Mhatre Saurabn Sun | मुद्रण कला का विकास | मीडिया का राप्रीय विकास |
| 17 | $A_{1}-135$ | Bhagat Pratik Suresh | टेलिक्जिजन का सामान्य | मीडिया आचारसंहिता और बाजार |
| 18 | $A_{3}-138$ | Patil VikrantMarena | परिचय | वाद |

Mac:
I/CPKIN
Prabhakar Patil Edicathey
Afts, Commeice A Scievos Eelles
veshvi. Alibag

## कु मानसी संदिप जागावकर

$A_{1}-131$
भारसीय समाजातीत्र स्त्रियांचे स्थान एफ. वाय बी. र.


कु. मानसी संदिप नागावकर

$$
A_{1}-131
$$

एफ. वाय.बी. ए.

E: अनुक्रमणिका

6) महिलांच्या समस्या व कारोदेशीर उपाय योगना
4) भारतानील कर्तृत्ववान स्त्रियांचे छायाचित्र
5) भारतानील लिंग गुणोत्तर प्रमाण
सदर्भसूची

Belives always beliere in younself to fly fory your dreams
9) क प्रसतावना क

बुद्धिमान, कर्तृत्ववान स्त्रिया सर्व कालात, सर्व संस्कृतीत दिसून येतात, परंतु सरीही सामान्य स्त्रीचे स्थान पुरुषाच्या तुलनेत सर्वत्र दुर्यम मानले गेले आधुनिक विज्ञान व संत्रयुगाचा उद्य (औद्योगिक क्राती) यामूले उत्तरोत्तर स्त्री स्वांत्याला अनुकूल असा काल येदु लागला. 20 व्या शतकाच्या उत्तरार्धात माहिती संत्रज्ञानाच्या क्रातीमुके ज्ञान-बुदिमत्ता यांना असाधारण महत्त्व आले आहे. शरीर सामर्थति स्त्री पुरुषात फरक असला नरी वुदुधिमतनच्या बाबतीत स्त्रिया पुरुबांइतक्याच बुदधिमान असल्याचे आढलने यामूले माहिती- तंत्रज्ञानाचे क्षेत्र स्तियाँचा अनुकूल ठरले आहे यामुले 2 व्या शतकान स्त्री- मुक्ती, स्त्री प्रुरुष समानता हो घ्येय गाठणे अधिक सोपे जानार ओहे

2) भारतीय समाजातील स्रीयांचे स्थान

- आपल्या समाज्ञात पूरुषाच्या जुलनेत स्त्रीयांचे स्थान पूर्णापार दूू्यमच शाहिले आहे.
- भारतीय समाजानील स्त्रीयांचे स्थान समजावून घोज्यासाठी व्याचे पूठील तीन कालखंडात वर्गीकरण करावे नागिल:-


अ वैदिक
ब) वैदिक कालखंडातील कालखंडानंतर स्त्रीयांचे समाज्ञातील समानानील स्थान स्थान स्थान

अ) वैदिक कालखंडातील स्र्रीयांचे समाजातील स्थान:
भारतातील इतिहासाला ज्ञात असलेल्या वैदिक कालबंड्रान स्तियांचे समाजानील स्थान पूरुषांच्या बरोबरीचे होन.. विविध्य उपक्रमामध्ये, कार्शक्रमांमध्ये स्तियांना आग घोल्याचे व स्वतःचे निर्णि स्वतः छोव्याचे व्यकती स्वातंत्र होने

उदाहरण: स्वयवरानी प्रथा
स्वयंवर : स्वयंवर महणने स्त्री ने स्वतः आपल्या होणाज्या पसीची निवड करणे.

- स्वयववर ही प्राचनन कालापासून प्रचलित एक हिंदू पंरपरा आहे. यामध्य मुलगी (कलया) स्वतः आपत्या वराची निबड करून स्यासोबत स्या मूलीचे लगन केले जात होते.
- वैदिक कालामह्ये हो प्रशा समाजातील चारही वर्णामहये प्रचलित होनी.
- रामारण अणि महाभारत या कालामध्ये सुदृधा ही प्रशा प्रसिद्ध होती.
- स्वयंवराच्या प्रशिमूले आपल्या लक्षात येने की स्तियांना विवाहविषयक निणेय घेव्याचे व बालविवाह अस्तिस्तात नसल्याचे निदर्शनास येते.
- या कालवंडात मुलांप्रमाणे मूलीवरही उपनयन संच्कार करत असत. विवाह जुकवष्यात कुंदुबाचा पुढाकार असला तरी मुलींचे मत विचारात हितले जत होते.


ब) वैदिक कालखंडानतर स्त्रायांचे समाजातील स्थान:

- वैदिक काल्लंडानंतचचा काल हा स्त्रीयांच्या स्थस्त्यांतरातीक दूसरा कालखंड होच. या कालखांडात स्त्रीयांची भूमीका सिमीत करज्यात आली.
- आई, बहिण, बायको व मूलगी एवद्यापूरतीच मर्यादित करण्यात ऊाली.
- मनुस्मृती आणि धर्मशास्त्रांनी स्त्रीच्या वागण्यावर बंधने घातली, नियम फेले यावर नियंत्रण पुरुषांचे ठेवक्यात आलि.
- सामाजिक सुरक्षिततेच्या नावाखाली तिच्यावर अनिक बंधने लादण्यात आली.
- चूल आणि मूल, हे स्त्रीचे कार्यक्षेत्र बनले.
- स्त्रीला परावलंबी करक्यात आले महणने निला पुरुषांवर अवलंबून रहावे लागलि.
- यामूले स्त्रीच्या हक्कांवर व्यक्ती स्वांत्यावर गदा आली



Keep Ofmiling Wees umdang. and one day Sarnat Project Paper bock.

क) सध्याचे स्त्रीयांचे समाजातील स्थान :
आधुनिक समानाने स्त्री पुरुष समानता मान्य केली ओहे. स्त्री व पुरुष यांच्यान भेदभाव करर नसे स्तियांना पुरुषांच्या बरोबरीने स्थान मिलायला ठवे एक व्यक्ती म्णुन स्त्रीला प्रतिष्ठ मिलाली पाहिने या सर्वाधा विचार करुन आरततामझचे राजा राममोहन रोय यांच्यापासून से मलत्मा गाधीपर्यन अनेकांनी स्तियांच्या प्रश्नांना वाधा फोडली. स्त्रीवर्गाच्या प्रश्नाकडे सवाचि लक्ष वेधून घेतले. महाराष्टात महात्मा जोतीराक पुले, गोपाल गणेश आगरकर, मर्षी धोंडो केशव कर्वे सांसारख्या समानसुधारकांनी स्तियांच्या सामानिक गुलामखिरीच्या विरोधान सतत आवाज उठवला

अनिक साभातिक संघटनांनी चकवकी केल्याने स्रियांना सामाजिक बंधनातून सोडविण्यासाठी शासनाने अनेक कायेद केले.

काही महल्त्वाचे कायदे पुठीलप्रमाणे


Keep Ofmiling Fees amelung, and me day life well got tired of ussetting you
3) भारुतीय महिला व स्वांत्याचा लढा :

$$
(9 \operatorname{cyc} \text { ते } 9986)
$$

* भारताध्या स्वातंत्यलब्याची एकूण माहिती तरुण पिढीला कमी आहे परंतु स्वांत्त्यलळ्यामध्ये गरिबापासून गर्म श्रीमंन स्त्रियांपर्यत अनेक प्रकारच्या स्त्रियांनी केलज्या कामगिरीबद्दल आपल्याला माहिती अयने गरनेचे आहे
* पुरुषांच्या खांद्याला खादा लावून स्वांत्यलज्यात भाग होणाधा आणि सर्वस्वाचे समर्पण करणाचा शूर महिलांचा परिचय :
i) राणी लक्ष्मीबाई $\rightarrow$

भारताचा पहिला स्वातंत्रययुद्ध $9<प Q 0$ मध्ये झाला. $9 \angle 46$ चे स्वांत्र्ययुद्ध म्हटले की आपल्याला झाशीची राणी आठवते.

राणी लक्षमीबाईनी फक्त युदधाचे नितृत्त्व केले नाही तर मध्यप्रदेशातील स्त्रियांना युदधान्या कामात सहभाग करण्यास प्रेरणा व उत्तेजन दिले. लक्षमाबाईच्या दोन दासी काशी व सुदंर या गुद्धकलित प्रवीण होत्या. त्यांची रणीवर फार मोठी निष्ठा होनी. लक्षमीबाई गल्टिच्या
किल्खातून दासीच्या वेषांत रात्रीची निघून गेली. सधवा काशीने विध्रा राणीचा वेष केला व राणचच्या पलंगावर

झोपून राहिली. सुंदर शेवट्पर्यंत राणीिरोबर लदत राहिली हुतात्मा ज्ञाली. लक्मीबाईने स्त्रियांचा एक गट लढाइचे शिक्षण दुऊन सयार केला. घोड्यावर बसने, बंदुका व तोका चालविणे, भालफफक, तलवारिचे हात व पोहणे असे शिक्षण या गटानील महिलांना दिले जाई, एलिता बक्षी नावाची एक प्रसिद्ध घोडेस्तार राणीच्या सेनेन होती.
ii) अझीझन नावा्ची कलावंतीण $\longrightarrow$

अझीझन नावाची कलावंतीण ब्रिटिशांख्या रौन्यातून बातम्या कादून आणण्याचे काम करीत असे.
iii) मोतीबाई $\longrightarrow$

मोतीबाई नावाची महिला अत्यंत कुधििमान व मुसकी होनी. लढाईचा आराखड़ा व सैन्याचा व्यूह सचव्यात निचाच सलला महत्त्वाचा मानला जात असे
iv) फुलकारी (दलित महिला) $\longrightarrow$

पुलकरी नावाची दलित महिला गस्त धाल्रणे, गवंडीक करणे यो कामात वाकलगार होनी. इनकेच नाही तर बिटिशांच्या बंदुकीच्या टापूतूनही त्या ड्रमारतीच्या दुरुस्ती सामान जीवाची पर्वा न करता घेऊन येन.

Keep ofmiling Zees smilung. and me day ufe well get tured of ussetingyou
8) 99 क्या शतकातील स्त्रीयाधी कामागेरी :-

प्र व्या शतकातील भारताख्या सूकन्यानी आपल्या देशान्था स्पातंत्र्यासाठी बलिदान केले स्यांची कणा दोराचार। प्रेरणादायक आहे. $9 \angle 40$ स्वातंत्यगुदध चिरहून गककास इंग्रजांनी अले-बुरे सर्व उपाय अमलात आणले चुप अन्याय, अत्याधार व हिंसा कली.

प्रीमती कादबबिनी गांगुली यानी प्रशम व्यासपीटातर आाुन बोलष्याचे छौर्य केलि. महिलांसाठी व्यासपीठाधा दखाजा तिने उघडून घेतला.

- आपल्या भाषणात तिने महिलांना काँग्रेसच्या कामकाज्ञात भाग ध्यायचा अधिकार मिकालाच पाहिजे या मुददचातर जर दिला.
- $f$ महिला महणने काही कचकइयाच्या बाहुय्या जाहीत. पुढच्या वर्षीच्या अधिवेशनात तुम्ही तारकान्ये पूतक आगोजागी ऊभे करा. आम्ही आता इशे पुनके बननकासािी येणार नाही। असे निने झोरात ठणकावले.

Heep Ofmiling Crees smilung. and ome day lute well get thred of ussettingy you

20 व्या शतकातील स्ती (मादाम कामा)
विसाव्या शूतकातील पहिली नगप्ररिद्ध स्त्री स्वातंत्रसैनिक भिकाईनी रुस्तुम कामा हथा होत त्या मादाम कामा नावाने ओलइल्या जातात मादाम कामाननी आपल्या समाजसेवेला मुबईतील छोपडपद्टीपायून सुरुवान केली. ग्रीमत रुस्तुम कामांना, श्रीमंत व प्रतिष्ठित घराष्यानील आपल्या पत्नीने झपडपर्टोतीक लोकांच्यात मिसकावे ही गोष्ट बिलकूल पसंत पडली नाही. दोधांच्यात तेढ निर्माण झाली मादाम कामा आपत्या विचारंशी एकनिष्ठ राहिल्या. त्यांनी घार सोडले व मंडनला गेल्या. लंडनला शामर्जी कृष्ण वर्मा व स्वांत्य्यवीर सावशकरांसारख्या क्रांतिकारकांशी त्यांचा परिच्चा झाला. त्या अभिनव भारन संघटनेत सामील झाल्या

अर्मनीमधील समाजवादी परिबदेत त्यांनी स्वतःच्या कल्पनेने स्वतंत्र भारताचा झेंडा बनवून सो फडकविला. त्यांनी फ्रान्स देशात राहून भारतीय क्रांतिकारकांना मदत कर्याचे काम केले.

क्रातिकारक महिला: शस्त्रास्त्रांचा वापर केल्याशिवाय स्वशजया मिकणार नाही असा विचार असणान्याही काही स्त्रिया या देशात होत्या यामध्ये पंजाबची सत्यवती देवी तसेच दुसरी पंजाबमधील क्रंतिकारक कन्या सुराला दोधी. अशा अनेक क्रांनिकारक महिला भारताला लाभल्या व्यामुके भारतीय समाजात महिनांना मोलाचे स्थान आहे.

sumral Propect Poper can एlut V....... isce omurg, ana me aay ure cou zer area or usserting you

छ) 29 क्या शतकातील स्त्रियांचे समाजातील.
स्थान व त्यांची सुरक्षितता.

आज रक व्या शतकात स्त्रियोंनी मोठया प्रमाणात प्रगती केली आहे इ. सन पूर्वच्या कालातु स्त्रियांची परिस्थिती ही अत्यंत हलाखीची होती. राजाराममोहन रैय व ज्योतिबा फूले यांनी स्तियांच्या अडचणी समनून त्यांना त्यातून बाहेर पड्चासाठी मार्ग दाधवला. महात्मा फूले यांनी स्वताच्या बायकोला सावित्रीबाई फुले यांना शिकवून पुण्यात मूलीसाठी पहिली मुलींची शाळ काढली यामुले शिक्षणाचे महत्त्व मुलीना ककले व त्यामूले आज 29 व्या शतकातसुदधा स्त्रिया शा पुरूषाच्या बरोबरीने शिकून मोठमोठ्या अधिकारी पदावर काम करताना दिसत आहेत.

स्त्रियांच्या बाबतीत आज 29 त्या शनकात फक्त चुल आणि मूल अशी परिस्थिती राहिलेली जाहीये स्रियांजी अनेक छोटे-छोटे उदयोग घस्या घरी करून स्यानूनसुद्या मानाचे स्थान मिळविले आहे. स्त्रिया या सर्व कुदुवाधी जबाबदारी स्विकारून नोकरी करतात, त्यावेकी धरच्योंनीसुदधा पाठिंबा दिल्यामूके त्या कोणत्याही परिस्थितीमह्य स्वतःला खंबीरप्रणे सिद्ध करू शकतात शिक्षणामूले त्यांची प्रगती ब्यूप ओठेया प्रमाणात झलिली आपल्याला पहायला मिलते.


महिलांच्या समस्था:-

स्त्री ही आई, बहोण, पत्नीची भूमिका पार पाडत कौटुबिक जबाबदारी समर्थपणे पेलत असते. पुरुषप्रधान संस्कृतीन स्त्रिया पुरुषांवर अवलंबून असल्याने स्यांना स्वतःचा निर्णय घेण्याचा फारसा अधिकार नाही. व्यामुके आजही त्यांचे स्थान नगण्यच असल्याने त्यांच्यावर अन्याय, अत्याचार होताना दिसतो. आधुनिक कालात त्यांना राजकीय, प्रशासकीय व व्यवस्थापन क्षेत्रात् पुरुषांच्या बरेबरीम संधी मिलाली पाहिते, सचच स्यांचा आर्थिक दर्जा सुधारेल व रष्दाच्या प्रगनीत स्यांचे योगादान वाढेलः प्रत्येक स्तरानील महिलांच्या समस्या वेगवेगक्या आटेत.

जगातील सर्वच समाजात स्त्रीचे अस्तित्व महत्त्वाचे आहे तिच्याशिवाय पर्याय नाही असे उर्दूती प्रसिद्ध कवी अलामा इकबाल यांनी म्ठटले आह

बनुदु जन से है तस्वारे कायनात मे रंग
परंतु तरीही जगमरात आपल्याला स्त्रीन पुरुष समानता आढलत नाही. अगढी वेषभुषा, केशभूषा यामध्येच फरक आढकतो असं नब्हे तर त्यांच्या रच्छा-आकांक्षा, ठक्क-कर्त्य, स्यांचा दर्जा-भूमिका यामध्यिसुद्धा फरक करण्यात आला आटे


महिलांच्या मुलभूस समर््या :-
i) विवाह :

भारतीय समाजात मूलींचा विवाह लवकर लवकर केला जाई आजसुद्धा बत्याच आरतीय कुदुबामधून मुलीचा विवाह सवकर करज्याचा कल आहै पूर्वीच्या काली भारतात बालविवाह केले जात असत स्याज्ता परिणाम या लहान मूलीचचा बांकतपणात मृत्यू होल असें बच्याचवेके। दुर्दवाने सव्याचा मृत्यू झाल्यास बालविधाता महणून त्या कुछबात आयुष्य काढावे लागे. त्यावेकेस या दुदेती मूरींना कुछुबामह्ये अनेक प्रकोर त्रास भोगावे लागत असत.

भारतामध्ये पूर्टी सती प्रथा होती आधुनिक आरतात राजस्थानमध्ये रका विधलिस सती जाष्यागाही सक्ती के क्याचे उदाहरण आहे.
ii) मालमत्ता:

स्त्रिया कमनू लागल्या तरीही त्यांच्या स्वतःच्या कमाईवर स्यांची मालकी असनेच आसे नाही. अनेक्रवेका स्यांची कमाई ही पतीच्या किवा वडिलांच्या हवाली करावी लागने तिच्या ऊत्पनातून घिसलेले घर वा इतर वस्तूबर तिचा अधिकार अथवा मालकी ऊरतेच आये। जाही.
iii) त्राम विभाजन :-

हल्ली सर्व समानातील स्तिया घारातून बहिए पदून अर्थर्चन करीत असून आपल्या कुंडाला आर्थिक हानभार लावीत आहेत. याला कोणनेही कुंदब अपवाद नसेल महत्त्वाचा फरक महणने सत्री अर्थार्नन करोन असनाना कौहुबिक जबाबढारी देखील पार पाडत असने० व्यापासून तिची सुटका नसने. यामूके वुद्बानीक पुरुषापेक्षा निला मानसिक आणी थारिरिक त्रास अशिक असतान- शारिरीक व मानसिक भकवा जाणवणे, शरिरातील एक्न कमरी होणे। किंवा रक्लस्त्राव वाढनो, पाठ व कबर दुखणो असे आजार होतात.
iv) हुंडा पद्थत :

भारतामहये पूर्वपार हुंड पद्धन अस्ति न्वात ओहे. भारतातील प्रत्येक प्रोतात, ज्ञातीत उगदी धर्मति सुद्या आनदेशील ही प्रथा मूक धरून आहे, या प्रथेचे रूपांतर वैवाहीक जीवनामह्ये एका भायक समस्थेन झाले आहे प्रामुख्योन स्ती याचा बकी ठरत आहे यासाही जाती व्यवस्या, कुकी-धराज्याजील पद्धन, द्रार्निक कारण। सामानिक अनुकरण, सुयोग्य भरपाई, संखाशास मदत, रुढी परेपरा; मूलींमधील कमतरता आदी काखो दिली ज्ञातात.

v) पुरुषांची व्यसनाधिनता :

अनेक कुडुबातील पुरुष व्यसन करीत असतात. पुरुष असत्याने व्यांना याचा आब विचारला जान नाही कुदुखप्रमुख महणून व्यांनी व्यसन करण ग्राह्य धारले जाति परंकु या व्यसनामूके कुंडंब उद्वस्त होत असते कहती-कही कुछुबानील स्त्रीला मानसिक त्रास, शारिरक दूना होले -
vi) आपत्य न होणो:-

एख्यादया दात्पत्याला अपत्य न होणे यामध्ये पती- पत्नी यापैकी कुणामह्ये तरी दोष असू राकतो मात्र आजही स्त्रीलाच जबाबदार घरले जाते. वैद्यककीय दृष्ट्या ती स्त्री जबाबदार नसली तरीशी कुंदुबात, समाजात तिच्याकडे वांस मुणून पाहिले जाति याची ती कुठेही वाच्यता करू वाकल नाही. ससेच मख्याद्या दाम्पत्यास फकत मुलीच झाल्या सरीही त्या स्तीस जबाबदार टरविले जाते काही वेलेस पुरुष वैद्यकीय द्वष्य्या नुपुरंक असनो मात्र स्याचे धाषर पुन्हा फकत सीवसच फॉडले जाते व ही ब्रवब त्या स्त्रीला कायम लपदून हेखावी लागते.
vii) प्रमविवाह

आधुनिक भारन छूप पुदारलेला आहे करो आपणा
कितीही महटले सरीही आनही प्रेमविवाह सह्त मान्य किला जात नाठी. त्यातही परध्री्मय, आलरनातीय, आंतरप्रातीय विवाह होताना कंदुबातून प्रच्चर विरोधा दिसून सेनो लिका घरामध्ये कोंदून टेवले जाने. ती शाका-महाविद्याल्यान शिकल असेल तर तिचे शिक्षणदेखील थांबवले जाते व सिचा विरोधा डावलून आपल्या जानीधार्मतिल मूलाशी विवाह लात्रला जातो सख्याद्या मुलीने असा विरोध इुगारून स्वत:च्या इच्छने विताह केला तर स्था मूलीस बथाचढा आपले घर कायमच मुकाबं लागनं. हल्ती तर आपण औनर किलिंग। सास्ये प्रकार वाढलेले पाहतो.
viii) लैंगिक अत्याचार :-

पत्नीच्या श््छिविरोधात संकोग करणे अरोले अनैतिक प्रकार बच्याच कुरुवामहचे घडत असतात पत्नीला अनैसर्गिक कृत्य करण्यास जबरदस्ती करणे किवा अनैसार्गिक संभोग करणे, आस्रील फोटो काढणी आदी घटना कुंद्यात घडडाल प्रस्थेकवेलेस सी बकी घल असते.

अशा प्रकारे आरनीय समानातील स्ती कौहुबिक आणि सामाजिक अन्याचारांना बकी हरत असते

Keep Ofmiling LEeq amding. and me day life well get tured of ussettingyou

$$
\begin{aligned}
& \text { महिलांच्या समस्थांवर कायदेशीर? } \\
& \text { उपाय योजना }
\end{aligned}
$$

9) कौंदुबिक हिंसाचारातून महिलांचे संरक्षण अधिनियम 2004 ठा कायदा रहु औक्टेबर 200 छु पारूून लागू करण्यात आला आहि. या काहदान्यदे रक वार्ची कैदे आणि 20,000 कपये द5 होऊ शकले.
10) भारतीय देड संखितिध्या कलम 850 (अ) नुसार हुडा किवा अन्ड हिंसाचार करणाचा ब्यकतीवर कारवाई केली आति.
11) महिला संधाटनाची स्यापना कसन सती शकती दतारे पिडिस महिलांना मदत करसा येसे.

ह) जनजाग्नी-सरकार, अशास कोय संधटना, समागसेतक, कार्यकते उनदी महिभा हैंसाचाराच्या विरोधात भोकोम हयो प्रसारमक्यम दूवारे जाषित आवाणो आगतनी नेमी० केल अम्क शकसे. यासंदभदि (बेल बजाओ) आशा प्रकारनी योजना किंवा ठराविक नेबरवर फोन करण असे उपकम्म घोतले जातात.
4) सरकारने हुंडप्रतिबंधक कायढा समत केलेला आहे. हुडा दिण्या-होष्यास प्रोत्सात्न देणाच्या व्यकतीना पै तर्ष कैद 94,000 के दडाची शिष्षा होक शकते.

घ) कलम 30 हु नुसार पतीने किवा नालेवार्कांनी हल करणे कुन्हा हरनी.
6) कलम 831 (अ) नुसार पनीने किता स्थाच्या नातवताईको की विवाहित स्त्रीचा शारिरिक किंता मानसिक छल केज्यास रवर्ष कैद्ध व दंडारी शिक्षा होकु रकले.

1) आर्थिक स्वावलंबन, मुलीना उच्च शिक्षण देणे। पायावर उभे करणो मुणने आर्थिक हषष्टया स्वावलंबी बनवून ब्यांचा विवाद्ध करणे
2) ACT 9948 नुसार स्त्रिला कुछुबाच्चा मालमनेत वाटा देष्याज आला आले.
3) ACT 9989 नुसार गर्भवती स्त्रीला मुल नको असल्यास 92 आठवंड्याच्या आत वर्मपात करवून होता येनो.
4) कलम $8 प$ नुसार $9<$ वर्षपपर्यतच्या सर्व मुला-मुर्मीना मौकन शिक्षण दिले जाने.

5) भारतीय कर्तृ्ववान स्त्रियांचे छायाधित्र.


- मेरी कोम
(क्रिड
विभागातील् स्त्रीचे स्थान)
 अभिनेत्री शबाना आझमी यांची भेट घेतली.


मुंबई : आशाताईँचे अभिनंदन करताना मंत्री अमित देशमुख.

राष्ट्रपती पुरस्कार प्राप्त महिला :

* 9) इंदिश गाधी - 9569
* 2) मदर तेरेसा - 9910

3) अरुणा आसफ अली - 9930
4) एम एस सुब्बुलहमी - 993 L
y) लता मंगेशकर - 2009

लिंग गुणोस्तर प्रमाण

| शाज्य | किग गुणीत्तर प्रमाण |
| :---: | :---: |
| केरक | $90 L 8$ |
| लामीलनाइू | 555 |
| आध्रप्रदेश | 552 |
| उत्तरेपेश | 502 |
| हरियाना | 266 |

SKep Ofmiling Wees uming. and me day lite will zot tred of ussettingy you
3) $\square$ भारतातील लिंग गुणोत्तर



 सामजिक दर्जा, सीकलनार, शिक्षण, उदान्तरिचार व अभार पथ्ती, वेशाभखा, चांचते खाणेंपिणो, चीगले कला गुण काषा असेल व्यास स्रसंक्हत समाज महलता. योईल, समाजमान्य वर्लन, हा संसकसीचा गाभा आहे भारत है। बहुविद्य संस्टीजे जर्येला देया आहि.

संस्कृती अभ्थ :-

1) संस्कल

$$
\begin{aligned}
& \text { सं = सम्यक स्कृ }=\text { कृती थावरून चांगले कर्व्यमी } \\
& \text { किवा पृकिया गहणजे संक्कृती }
\end{aligned}
$$

2) बिनोवा भावे
संक्कृत म्छाजे सत्कृत्यंची परंपरा.
3) शंकराचार्थ

संक्कार यमा अर्य गुणांची स्थापना व दोबांचे निराकरण होय सहणुणांची वृध्दी व ुर्षाणाचा नाई करण्याच्या पृथत्जांच परिपक म्हणजे संस्कृती.


1) संस्थृती ही एक संड्रीर्थ म्लाजेत कुनाकुनीची बान अमून व्याससे अनेक गोंकरचया समतोश होतो
2) संस्कृतीत भौतीक व अभौतिक आश्रा दोर्टी धाक्कांचा समावेश होतो-
3) संस्टृर्तील विविए गोण्टी व्यक्ती समाजाया एक सभामद या नाव्याने शिकृण होतो.
4) संस्थली का मानवनिर्मित वातावरणाचा भाग आहे.
5) संस्कूती ही समाजक्या सामूहिक गालर्कारी असते. महलन संक्कृतीस स्वामाजिक वारसा म्बन संवोधले जाले.
6) एक पिढी आपली संस्कृती क्यया पिढीकडे संकृषत करत असते.
7) पृत्येक समूधार्या/ समाजिक विशिष्ट अरी संस्कृती असते.
8) संस्कूती परिवनिनशील असते काळ्काप्रमाणे संस्कृतीचे स्वरूप वदलत असते.



Topic:

## बहुसांस्कृतिक समाज:- व्याख्या आणि अर्थ :-

1) ज्या समहत, ज्या समाजासध्ये विविध पृकाराज्या भाषा बोलणारे दिविध पंयचे, धर्माचे, जाताचे लोक राहलात विखास उपसना, कला रूही, परंपरा, नितीनियम , क्षापता आणि अवसी हो। विविधता संस्कृतीच्या रुपाने आढकते-या समाजाला बहसंस्कृतीक समाज असे म्हणतात.

उदा. विविध भाग बोलणाज्या लोकची, विखिए पद्पतीने जीवन जगणाज्या भोकांची एक वेगकी संख्कृती तयार होते आणि अशा अनेक संस्कृती एकत्रा राहनान 1 के लेण्ध व्याला वहुसंस्कृतीक समाज म्हणतात.
2) तंत्रविज्ञानाज्या शोधाकके, संप्रेष्णाया सुलझतेकके संपूर्ण विएव एक समाज किंवा खेडे आहे अये आपण म्छातो या अर्थाने संपूर्ण विश्य बहुसास्कृतीक समाज आहे.

उदा. $9 e 9$ देकात $\varepsilon \angle O O$ भाषा पृचालित आटेन. पृत्येकी ररह9 भाण लिधि्या जातात sप्रउए भाषा बोलल्या जातात भारतात एशूण 9 ह्य2 भाषा बोलाय्या जातात है भाषिक वैशिक्ष्य आहे.

FFriendd lip friendup is the condle that yhkta 中y



```
सांस्कृतिक विविधता :-
```

1) भाषा:-

भाबेला संस्कृतीन अनियय सछ्ट्वाचे स्थान आहे भारतीय राज्यहंचेते एशण OL भाषाना पृकर्य भाषा महलन मान्यना दिली परंबू आरतात एरण $9 \varepsilon y 2$ भाजा बोलत्या जातात
2) धर्म :-

जगात स्क्रिर्चन धमीचे लोक जास्त आदलतात माग $\angle 0 \%$ ते $\angle 2 \%$ हिंशू घर्म आरळतो.



Gfrienddhip frendshes ss the candle that ights us yo


Date :
Topic:
3.) सण व उत्यव है-

1. गोटद- बुद्दपोर्णिमा, अंबेदकर जरंती र- हिूगुर्डीपाडवा 1 मकर संकांल 3 -शीरख-गुर्नासक जर्यो 4. खिशिती जलान
4) कला:-

बाल किल्ला, ताजमहल, अरंढा-वेरूल, फुकर्षमिनार, आरोक स्तंभ, वै०्णवरददी मेदरि, मदुराई मिनाही मंबीर, फेलास मंर्दीर
5) सहित्य :रमायण, महाभारत, अगवनूतित.

Gfrienddrip freendeng ss the cardle that lights is yo


सांस्कृतिक विविथते कुण्ये शिद्षणनी जबतावदरी:-

1) विविध संस्कृतीच्या वैश्धव्व्यांचो ओल्यंय विब्यार्भाना करून देगे:

आणा, सहिव्य, फला, सण, उव्यव वर्म, रा्टामान, रूरी, परंपरा. नीती नियम, ख्येक, सहली, सास्कृतीक कार्यक्य वैखिंक व xाग्रत मूल्याया अक्यास 5. वैर्शबस्यांची ओलख करनन देणे गरजेचे आहे
2) स्वनः च्या a इतरांख्या सांस्कृतीबहूदल आवरारी मावना व्यक्त करणे. :-

वैगवेग के सण, उत्सप, पृकत्य, सहर्ली, निरीक्षण इ माधामाबून ऐकमेकाना कार्यात व धार्मिक कार्यति सहकार्य करणे इतांच्या भावना कख्यावल्या जाक झनयेत म्हून किक्षफाने अमे कर्यकृम स्वत बरोबर ह्यावेत, माणसाने माणसासाढ़ी माणसाइसे बागयेे समानत। न्याय ₹. तत्वे व वर्मातील सामर्य समजाश्न सांगाये। गोर नेते, व्यक्ती यांच्या परित्राचे वाचन करावे. सास्कूतिक आदर बारवणारे उपधम हाती घ्यावे.
3) कोणव्याही संस्कृतीचे वस्वूनिज6 मूल्यमापन करण्यासाढी मार्शदश्रीन करणे :-

Grienddhip friendorig is the candle that hagts us you


प्रत्येक संस्फृतीतील यांगले काहन घेगे गरसेचे आहे. व्याचसरोलर स्यता च्या चुकाही पान्य करणे गमन गरजलेये आहे

उदा. काही धामीतील रूर्ठी. परंजर अनिण होव्या व्या मान्य होल्या व्या मान्य कससला हण्यात $a$ सुचार्याभाठी पृयत्न केले पाहिजेत -
4) विविधेबन एकता सावव्याया प्रथत्न करने :-

एकाट्मता ही इमारन सारसी दगड व विरांभी बांधता येत कारी तर ती संक्काइन वांपर्ली पाहिजे एकता मृणजे लोकमाणरांल हुठ ऐक्य आवन्नेया विकास करणो आयण सारे एकत्य राक्राले आटोत हो जाणिव निर्माण करो आषा पंय. पर्म यात इाक्रमक्ताची भावना निर्माण करो.
5) ना्या आदर्श एकावम विश्य समाज धरवि्यासादी दिशा होणो:-
 जीवन पष्तीन बदल करणे. परपरा, नपरिन पयंडे, नण्या कुल्यांती निर्मिती केली तसच अमाजाची a सब्दूपयी पृगती होके शकेल.


1) अअ्यासकमामध्ये अर्q संस्कृतीस स्थान अभवे
2) संक्कृतीमर्चल मांगल्या बार्णी मांड़जया पृयरन.
3) संख्कूती परिवर्तनाची योग्य दिशा दिली जार्वी
4) इतर संस्कूतीचे अंधानुकरण टेक नये
5) भाषा सण , उत्सव साखादल महिलीपर तयार करावेत
6) सांस्टृनिक हैाशिष्यांवर आधारित पृक्य तथार करावेन.
7) चर्चा, वादविचाद, सेमिनार यामघून लंक्टृतिक विकास साधावा.
8) जीवन जगण्यमी कला आव्मकात व्धवी
9) विविध भाषेतीच अभिजात वाइमयाचा अभ्यास करणे-
10) शारवन मूल्याची जोपासना करणे
i1) वौर्दिक विकासाबरोबर व्यकरतिया मानासिक, आवनिक a नैतिक विकास स्ताघणे.



भारतीय परंपरा :
भारतीय सम्कृतीचे उदाहरण जगभरान दिले जाते, भारलोय संस्कृन हो खर्षत सस््व आणि श्रीमंन आहे आडी विविधतेमथ्ये एकता हो व्यची मूल ओलख आटे. लीक व्यांच्या च्पनःच्या घर्माचे पाचन करून मुल्तपरो जीवन जगतात.

आरतीय संस्कृती ही जगातील सर्वात प्रार्चीन आणि सहत्दी संख्कृती आरे, ती जगताल सर्ष संस्कृतीच जनक मानली जान नाही, म० ती जगण्यमी कला असो डिका विश्ञान आगि प्रम्नीन रजकारणाचे सेत्र असो, भाइतीय संस्टृतीला कोटमीच एक विशेब स्थान आहे कालम्या प्रवारासह इतर देशायी संक्लूनी नष्ट झाली आरे परंयू सारताची संस्कृती प्रत्नीन कावापामून आपल्या वारंटिक्रु आस्तित्वासा असरामर आरे. कोणष्याही देशानी संस्कृती ही जानी अणि समुपायका मा०्मा आटे, संस्कतीकनच देशाचे वे सर्व संस्कार समजले जातात, ज्यम्या मदतीने मो आपले आदर्श, जीव नाई्वी मूल्ये इत्यादी ठरवतो संक्टती महणने संस्कूती, रुवारणा, भत्याफनिकत, शुव्दीकरण, सजावर इ आरतातीव्य लोक वासुदेय कटुषकम पर विन्वास हैयतान यम्या अर्य असा की सर्य लोक एक आटेत, रंग काब्टे असो किवा पांढरे, लहान असो वा मोढे किंता भाज वोगकी अथली वरी आकी सवे समान आहोत.
 गुण वैग्रीजिये :-

1) गृामीग समाज :-
आइसीय समाजायी गृर्मीण समाज।

श्रार्टी समाज आणी अदिवासी सामाज अशी तीम मातन आगान
विभागणी कख्व्यात येते ऑदयोगीकरण आणि नागरीकरण
सोडून लोकसंखोचा मोदा माग गृामीग भागात रहखो
2001 च्या जनगानेकसार भारवाल्या 102.86 कीटी
यौडसंख्यापेकी 72.21 टज्ठे लोखसंख्या इतामीण भागान तर 27 79 एक्के लोडसंख्या शई्रीक्रागान रहले याला अर्थ 74 . कोर्ट 16 लाख एवढी लोकसंख्या ग्रामीण भातात राहे
2) कुछुलावर आधारित सामाजिक जीवन
5) लहान आकार
6) सण, समारंभ व था

8) 7 भामिक बाजारये6 $Q$ संड्ञाज

ब) निसग्राक्तीचा प्रभाव
10) सामाजिक जीवनातील एकविधता
(1) सामाजिक जीवनशीन एकपियता
(2) आये व प्रामाणिक जीवन
2) नाठाी समाजकी-वं 8-

भीरतीय जनगणनेनुस्नार ज्या
पसाहतीर्थी लोकसंख्या 90,000 प्रेक्षा सार्क आहे आणी
ज्या दिकाणी महनगरपालिका नगरपालिडा हिंबा गगरपरिद आस्तियात आटे तसेच ज्याहिडाणीच्या एक्रणण सोकसंख्येरैकी
$75 \%$ तोकसंख्या बिशरशोरी ब्यवसायान गुललेली आरे
आणी लोकसंख्डेनी घनता पृति चौरस जिलोमीटरला 400 पेक्षा अधिड आहे अशी वसाहत महणजे बारर फिका गगर होय युइस वर्च का समाहशास्ताजम्या मते गामाजिक विजातीयाल असलेल्या व्यक्तीच्या उुलनात्मकहष्टा मोढा $a$ दार आणी
स्थायी स्तरूपचा समुदाय महणजे इहर किंवा बगर होस
2001 क्या जलगणनिणुसार 27.78 टक्के मीकसंख्या शाष्टी आगान वास्तव्य करनो नागरी समाजाची वैशिवर्ये 8-

1) व्यवसायांचे विविधकरण
2) मानवनिमित पर्याबरणाचा प्रभाव



Date:
Topic:
Page No.: 15
3) समाजाचा मोण आधार व दार वक्ती
4) लोकसंख्येची अधिक घनता
5) लोकसंख्येची विजातीयन।
6) दुस्यम संबवाचे प्राबल्य
7) व्यक्तीप्रथान जीवन
8) धंद व गरजेनुसार समुदाय निर्मिती
a) मोष्या प्रमाणान सायाजिक गतिशीलता
10) सामाजिक सहिण्मता
11) प्रमविभाजन a विरोषी कख्यास वाब
12) आर्थिक निकषावर आचारित सामाजीक स्तरीकरण 13) अक्यम नियंत्रण
3) आयिवारूी समाज $8-$ अदिवाशी समाज नागर सास्कृतीपासून दूरव आलिप्त, जंगलात, दर्गम दासाइओज्यात तुरकक वस्ती करून रापतात, नागर संक्कृतीपेक्ता वेगक्या वैशिष्यपूर्ण चालीरिती किया संस्कती आदिवासी समाजाची असते अदिवासी समाजाला वनवासी. गिरीजन असे पर्यीर्या शब्द वापरले जातात, अदिवासी समाजाच्या बोली भाषेला लिपी नयते अदिवासी समाजाबरवल अनेक गौसमज आदेत प्राथमिक अर्थव्यवस्थ अभणारे, स्कन्णंध लैर्गक संबंध ठेवणारे। भताण करणारे, जाइटोणावर भच्दा 6 समावददल आटेत.

Flienddliip rivendshig is the candle that heghts is you


वास्तबिक निसर्गीशी तादात्म्य पावल्येल्या स्वचंदी व सूतंश्य वृर्तीच्या आणी आघूनिक जगाध्या संपकीकुके घण न इालेल्या आदिवासीचे जीवन कखमय व अककरणीय आहे भारतात अदिवासी समाज उतास, अखणाचल प्रदेश, मिसोशाम. नागालैड, मागिकर, ग्रिपूर, हिमानल पृदेश, प्रे ज्या पंजाच. प्रूर्य काशमर, उन्लर पृदेशाचा उत्तरभाग, बंगाल, बिहार, उत्तर महाराब्ह, मध्यप्टदेश, ओरिसा, आघृपृदेश, म्टेसूर, देरक वाीि तमिलनाडुू या शज्यान आरेत शाशताच्या एश्रण लोकसंख्ये क्ये अदिवासीचे प्रमाण $820 \%$ आहे आरतीय
 प्रस्षाण अदिवासी समुदायांची संख्या 427 आटे मराराक्षात 47 अदिवासी जमाती आहित भारतीय राज्य छरनेत्या कलम 341 आणा उपर कुसार राबृपरीन्या भादेशानु समदायांना अनुसूयित जमानी अये $म \square ल े ~ ज ा त े . ~$

अदिवासी समाजची ब्याख्या

1) डॉ. रि०हस अदिवसी समूट हा साथा. सरक सामाजि समूट अयून व्यातील सधस्य प्रेतेसाी एकत्र योऊन कार्य क्तान समान

करनान.

Gfrienddllip friendeng us be conde that the tho

## 2) हो हो एन मुणुपदार ह-

समान नाव वारण करणाख्या.
विश्शित क- पृदेशावर निवास करणान्या, एकम पृठारचची भाषा बोलणात्या, वियाह, न्यवसाय याषाबत समान निबेय नियंमाचे एलन करणारा द निश्चित मझा करी मुल्याची. पिचारांची जोपायना करणाज्या कुड़लाचा समुह महलने आरिवासी समाज होय
3) गिलीन भाणी गिलीन :- एका विश्रीक्र भूपदोशादर वान्तव करणारा, समान वोली भाषा बोलणार। समान
साक्कृतिक जीवन जगणारा परंर अक्षर ओलख नसलेल्या स्प्वगिक गतंचे एकगीकरण म्टाजे अविवासी होया?

अदिवासी समाजाची वैरिब्प्ये 8-
(1) विश्शित्ट भूभागावर वास्तव्य
2) पृमाण लघुता
3) समान रक्तसंबंध समान गाव
4) समान वोली भाषा, लेखनकक्या अभाव
(5) साची अर्भव्यपस्था
6) मर्यादित तंम्रज्ञान
7) समान धर्म आणि जाइचा पृभाव
7) वेगकी जीवनपह्य ती
9) जमालकं'़्रित आत्मीयता
(10) जमान पृमुखला मह्वाचे स्थान

Gfrienddhip rivendsin is the candle that lykts is yo


भारताची आाषिक विविधता:-
आरतीय राज्यहछनेने प्रत्येक राज्याला त्यांच्या बोर्ची आवेय कार्याकालीग भावा म्न्न मान्सता दिली आहेच कारलामध्ये कही राज्यांची निर्मितिच कुलात भाषेच्या आधारे इन्नाली स्वालग्र्यानंतर काही शब्याची निर्मेती भालिक तट्ववशच झाली डदा. पंजालची बिभागणी तंजाल व हरिखाण अशी झाली तर समुक्त मटाराषूची विभागणी भाखेय्या आचारापर मरासाष्र आणी गुस् गुसरान अशी साली

भाशतामध्ये सर्वात जाक्त प्रमाणात दिरीी भाषा बोतली जाने लौकसंस्मेनुसार आणानी इमवारी पुढालप्रमाणे सागता सेईल:

| 1) हिन्दी |
| :--- |
| 2) बंगाली |
| 3) तेलूगू |
| 4) मर16ी |
| 4) तामिल |
| 6) उर् |

7) गुजरानी
8) कन्नड
9) मल्याखम
10) उग्या
11) पंजाबी
12) असामी

## सिरांश

हर्टीकोनाय भारन हा गाषा, वंश, घर्म, संस्टृत्त, प्रादोगिकताई लोक आपली घवियता असणारा देश आरे थेशें अनेकु धर्माचे भारतात प्रत्येक चर्मी विवियता जघूनही एकोज्याने गहतात संस्कृती वेगयेगकी अीिय चायीरीली, रूही, परपरा अलि भोंगोलिक विविधता अहि, आरतास्तारख्या खंडप्राय देशामख्ये विभागतीनभा घृवीने ही मोढा प्रमाणावर दिसून येते लोकसंख्या मोठया प्रमाणावर वास्तवर्यकल्यास आजही लोक ख्येड्याभन्ये邓ामीण लोकंजी मास्तव करीन असल्यने दिखून येते कारतातील शहरांची संख्या अपार्याने वाहत र्वांक्यलांतर केल्याने शहरी $a$ अदिदासी समाजायी वे वाहत अहे या ग्रामीण। दिशून थेने

निकर्ण :- काळाक्या ओधान भारतीय सस्क्तीत काही नर्वीन वदल झाले लोकांत्या जीवनात संस्कली आणि सभ्यतेमल्ये अर्वीन मुल्ये समाषिष्ट केली गेली आहे आपण आपन्या वडिलाकर्णन भारतीय सं्टती आणि शनिहासाच्या अनेक क्या एकसो आणी पृभावित होनो आर्मी भारती यटत जोडून नझस्कार अरकसो आणि वर्गलाचे पाय स्थर्य हरून व्याया आदर करती

FY.B.A. $\operatorname{sen}-\pi$

$$
2029-2022
$$

पायाभूत अभ्यास

नाव - सोज्वली प्रकाश भगत
क०-A1 - 55
विषयः - स्थलांतर
III sem


पायाभूत अभ्यास

नाबः- सोज्वली प्रकाश भगन.
क्रमांक :- $A_{1}-55$
विषय :- स्थलांतर


## प्रस्तावना

स्थलांतर मृणजे एका आागेवरून दुसना जागेत व दुसन्या जागेवरन इतर कोणव्याही ठिकाणी लोकांचे जाoे होथ थोकक्यात काय तर जगान्या एका भागात्न लोकांचे दुसन्या भागात जाणे मूणजे स्थलांनर स्यलांतर है फका ठिकाणाहुन, शहरातून, गावातून, प्रदेशातून, रज्यातून, देशातून दुसन्या किकाणी शएर. गावात, राज्यात किंता देशात छोत्रे.

जागतिकीकरणामुबे स्थलोतर ज्ञागतिक पातबीवर
होते. म्रणजेच एका देशानून दुसन्या देशान किंवा जगांध्या कोणल्याही कानाकोपन्यात जाणे होय. वा स्तव्याचे $5 क$ हिकाण सोदून मानव व्यक्ती किंता गट दीर्घकल वास्तव्याच्या हेतने मानव दूसन्या ठिकाणी जातात या गलचालीस मानवाचे स्थलांतर उसे म्टणतात, व्वसायाच्या निमित्ताने शातोगाव हिंगे. विदयामर्जनासठी परदेशात काही काव् राहणे उपनगरानून शहराच्या मुख्य भागात रोज ऩोकरी. ध्यवसायासठि जाणे या हालचालीना स्थलांतर मृणता येणार नाही 'द्रीर्धकाल व्वस्तय' ठरविष्यासणि किमान एक वर्षाची मर्यादा बहुतेक सर्व देशांमध्ये मानली जाते.

प्रागैतिहसिक मानव स्थलांतर करीन पृथ्वीचा कान कोपन्यात गोल्याचे पुरावे उपलब्ध आहेत, किबहुना क्थिर वस्ती करुन राहणे ही

आंखृतीक उत्क्रांनी मानली जाते आणि गेत्या काही सहूस्रकांमध्येच तो घडली असे सभ्थासकांदे मनु आहि. जान इतीहिसान आर्य टोब्यांधे उत्तर यूरोवानून दथिणेस व बैतर पूरैस आसियात
 उत्नेके आलेले स्थलांतर - एक्तोडस

द.स. सातवा शतकात अरवांचे इर्लामख्या हेंस एलली उु. अफिके च्या पर्पिम किनान्यापर्थन झालेले स्यलांतर ही स्थलांतराची कही महत्वाची उदाहरणे सांगता येतात.

एख्वाप्या देराख्या एका भाग़ातून दुसन्या भागात केले जाणोर ते दूशांतर्गन स्थलांतर अंणि एका देशातून दुसचा देशात केले आणोरे ते आंतनरा हूरीय स्यलांतर अरा दोन प्रमुख प्रकारंमये स्यलांतररख्या अभ्यास क्रला जातो याइिवाय रूलांतराचे दर्वर प्रकार असेः एख्याप्या 6 मूप्रदेशावरील सर्वच किंता बहुसंख्या लेक जेष्टा नैसर्शिक किंना अन्य आपत्तीमुके, स्यलांतरास प्रवृत्त होतात तेष्हा त्यास प्राथमिक स्थलांतर मृणतात, राजक्यिय गक्ती किंका अन्य आपत्तिंमेने रयलांतास प्रवृल होतात तेक्क किंश अन्य शक्षो लावाच्या वापराने एखाद्या गठास स्थलांतरायी वेल आणतात त्यास सक्तीचि स्थलांतर मृणनात, उदा० गुलाम कुष्धासाषि पकरुन नेणे, एखाद्यां देशाज्या सरकारने हंपदाय करणे संत्यदि. दरकती नावीज्याची ओट मृणुन किंता साइस म्रणन ख्यलातर करतात, व्योस एच्छिक र्यलानर म्टणतात.



क्थलांतराचे प्रकार :-

1) स्थानिक स्थलांतर - स्थानिक पातत्ठीवर
2) ग्रामीण ते शहरी स्थलांतर - औदयोगिकरणामुले ग्रामीण
ते शहर
3) एका प्रद्देशातून दुसन्या प्रदेशात - उत्तर भारतें ते
a) नागरी भागातून ग्रामीण भागात जाणे भारतामध्ये शक्यतो नाडी पण राहणीमान खर्चाक कारणामुख्वे होऊ शकते.
4) समूहिक स्यलांतर-मोठी धरणे, तलाव मुबे
औौगोलिक स्यलांतर
5) सक्तीचे स्यलांतर - उपक्रम शबविव्याकरीता
शासनाच्या आदेावर शासनाच्या आदेशावर

क्यलांतराले समाजरास्त्र या विष्यास्या अर्योटासी करत्ताना विव्याश्याना मूलभून प्रश्ना भस्या संदुर्मतन विचार स्यलांतर मृणजे काये भारास्ता येते की शहरी भागापेषा ग्रमीण किल्यास असे दिसून मये ग्यलांतराथे प्रमाण। जास्त भागानील लोकाज्या मये लोक मुख्यत्वे आपष्या आहे, स्यलांतर करताना अ12-अनेक करणांस 10 । मून वस्तब्याव्या किकाणापासन पुर्वी लोक कुख्याे दुसन्या ठिकाणी ज्ञात असतात, क्यलांतर करत असत आणी अन्नघान्याच्या। तोकरी वे ब्यापासस(कि, ल्यमांतर आण लोक शिक्षण। नोक च्यलातर करताना लोक करताना दिसून येतात, जयचे आहे न्याजि अनोदर मुख्यत्वे ज्या किकाणी विणार करतात अणि मगन फायदा तोटा याया विखया प्रकरणामये आपण र्यलातर करन, असतात, समजनन होणाए आहोत, स्थलांतराची संकल्पता समनून अस्तिल्व आशल्या पासून मानवाधे पृर्खी तलाबर अस्सित्व आशलक्येत निवार। तो आयत्या गरसाच मिब निल दुस्या हिकाणी किरत शोण्यासाणी एका विकाणा हून दुर्या मृण्णे भरके
 केला. परिणाम सुरक्षा व सता आकषतनाने मोध्या किकाणी स्यालांतर होत असे लहान गावाइने
 दळणवणनाध्या सोई उपलव्ध ओ के

अशा किकाणी स्थलातर घरन आट. .
प्रा हॉले यंच्या मतानुसार. सुसस्कृत व प्रगत लोक् आधिक प्रमाणात स्थलातर करू शकतान स्थलातर हे अल्यकाली असते.
कायमस्वरूपाले अख्येत्वे कायमस्वरुपाल अस्यात स्थलातर प्रक्रिया मथ्य मुख्यत्व
ओर्म्यात अर्वार श्रोकक्यात स्थलातर प्राक्तापासून अनेक कारणासाठी आपल्या मुव्ठ वास्तथ्य 10 काणापासून वर्वी लोक दुस्या ढिकाणी जावून वास्तथ्य कर्यो कर्यातून स्यलांतर होत भूक आगाण्यास०ि भटकतो करण आरोग्याच्या सोई, रोजगार, डोते, आभ शिक्षण, आरीग्या ववसाया्या $ि$ काणी सुरक्षा स्थलातरीत होतात
नोकरी, स्यलं।तरी्धी संकल्पना आहे प्रार्थान काळ्बत निसगीतील अनाकालीन घटना आकस्मित बददल, भूकप पाऊस, वादक, मदापूर या पयोवरणातील घटकाशी समायोजन साघून आपली उपजिवीका भागवण्याध्या उद्रेशाने अदिवासी आयदया टोणीसह एका विकाणाहुन जेथे पर्यावरण मानली जीवनस्पे आस्तित्व रिकवष्यास अनुकूल आहे अशा किकाणी ते अवाने राहत असे यादे मुख्य कारण नेखिक सधनसंपत्ती असमानता असल्यान बादुसन्या प्रपेशात अथिक नैसागेक सपत्ता उपल स्यलांतर घुन येते.
अस्यास स्रां


ज्या प्रदेशातून लोक दुसरीकडे जातात् (Emigration -out-migration) तेथील प्रदेशातील लोकसंख्या कमी. खोते व लोकसंख्या उया प्रदेशात केंद्रित होने तेथे लोकसंख्या वाढते विकसनर्शाल देशात स्थलांतर है मख्यति: पुरुषाये जास्त प्रमाणात होते विकसनशील देशामय्ये देशांतर्गत व ग्रममीण भागातून-शहराके होणारे स्थलांतर आर्थिक विकासाला उपयुक्त ठरते आ$े . ~$

स्थलांतर ही लोकसंख्चोध्या सेनेत व आकार व सामानिक परिवर्तनास गती प्राप्त करून देणारा महत्वाचा घरक आटे. ज्ञानाचा प्रसार वाद्वला, लोकशाहीची तत्व रुजवली गेली. मानवाची कार्यक्षमता, विचारभमता बुदिधिमता, उदयोग घंदे व व्यापार रोजगार संयो उपलब्थ तरोच वाहतूकीच्या। साथनांमुले ठिकाणी लोक जाऊ शकतात, येऊ शकतात ल्यामुले स्थलातर वेगाने धाून येत आटे. सुरक्षित विकाणी
लोक का किकोणावरून दुसन्या सुत लोक का विकाणावरुन दुसच्या सुरक्षित करतात जाऊन अल्पकाल, दिधकाळ, कायम-चेख्या देशामझे. त्यास स्थलांतर गहणावे जारतासार्यूप बदलत गोली. स्थलातर व त्याची कारण ही ही सातत्याने घडणारी गोष्ट आहित, स्थलातराची एक नैसर्गिक प्रक्रिया असून ती सतत चालु राहते भारताच्या संदर्भात स्थलांतराची प्रक्रीया ही $x$ व्या शत काष्या पर्वर्धनितर मोख्या प्रमाणावर आणनू लागली औध्योगिक व शहरीकरणाची प्रकीया सुक साल्यावर ग्रमी०-भागाकरून शहरी भागांख्याकडे


2) बर्टिक स्थलाँतर
ज्यविकी एख्यादी व्यती किंता समूह देशालाहेर स्थलोंतर करतो त्या प्रक्रियेला वर्टिगतु स्यलातर म्टटले साते. अशा स्वरूपा्ये स्थल्लांतर है तात्युरते किंवा कायम आशा दोन्ही प्रकारचे असू शकते. या पदूधत्तान्या स्थलांतरामथ्य मोध्या प्रमणणत विकसनारिल पेशातील ल्लोक विकरित किंता प्रगत देशामये गौदण्कि किता नोकरी - धंदयाल्य। निमिन्ताने स्यलोंतरीव होत असतात-अशाय पषथतीने या सयलांतरर्या प्रक्रियेम्धे प्रगत किवा विकसिक गब्र्रककुन प्रगतन किसा अविकसित राष्टर्रोथा समामिक समसंख्या सोउपण्णकीसाठी अनेक उच्च विद्याविमूर्पित लोक तसेय स्वरसेवी प्रकिनियी स्थलांतरिन होत असतात.
आजव्या आयुनिक सुणामछ्चे माहिती व तंत्रसानाच्या-युगान मोठ्य प्रमाणात अव्याकन प्रानाची सात्योने भर पुत ओहे या अनुषंगाने या माहितीच्या प्रसार कर्यासही तसेय लोक कल्याणामां०ि त्याधा बापर रावा मणणन मानवी समझ एका जागेहून पुसान्या जागी सतन स्यलांतर करताना पिस्सून येतो, अंतर्गतन स्यलांतरामथे लोक सेडयाकझ शहराकरे व शह्टकरनन महननगाके स्यलांतर होत अस्तात त्याप्पमाणे बहहिगन स्यलांतराच्या प्रकियेमये अविकलिव देशाक亏न विकसनशिल देशाक्रून विकसित देशाकडे स्यलांतर करताना दिस्रून चेनात.



स्थलांतर प्रक्रियेचा अर्थ अथवा प्रमुख व्याख्या:-
,) डॉ. एस. सी दुबे
'स्थलांतर ही सामाजिक परिवर्तनाची अशी प्रक्रिया आहे की ज्यादवारे लोकसंख्येचे अंतर्गमन आणि बहिर्गमन होते.
2) वर्गल वर्गल यांच्या मते लोकसंख्येख्या
साठी दिलेले नाव कृणजे स्यलांतर होय"
स्थलंतर प्रक्रियेतील प्रेरक आणि प्रेषक स्थलांतर आणि सामाजिक परिवर्तन स्थलांतर प्रवृत्तीव योजना, स्थलांतर प्रकियेच नियोजन अणि स्थलांतर व नागरीकरण इ. अर्थात यासंदर्भातील विस्तृत विकेचन करण्यापूर्ण आपणास स्थलातराधी कारणे आषी विविध परिणाम माहित करून हेणे खूप आवस्यक आह.
स्थलांतर प्रक्रियेचे परिणाम :-
जेक्टा ग्रामीण भागातील अथवा खेख्यातील व्यक्ती मोष्या प्रमाणात खेयातून शहरांकडे स्थलांतर करतात तेण्का अशा शहरामध्ये स्थलातर प्रकियेचे आलील अनेक दुष्परिणाम किंवा सामाजिक समख्या निवर्शनास येतात.




## sem-I F.Y.Bsc <br> 51.65

प्रभाकर पाटील
एज्युकेशन सोसायटी
कला वाणिज्य व विज्ञान
महाविद्यालय
वेश्वी अलिबाग
2021-22
पायाभूत अभ्यास-1
कु श्षेता दिपक इदुलकर

$$
\begin{aligned}
& 51-65 \\
& \text { जागतिकिकरण }
\end{aligned}
$$

पायाभून अभ्यास
जागतिकिकरण
कु श्वेता दिपक इंदुलकर

$$
51-65
$$

अनुक्रमाणिका

si이이

प्रस्तावना
जागतिकीकरण किंवा वैख्विकरण हा अत्यंत लोकप्रिय आणि चर्चेचा विषय झ्ञाला आहे, जागतिकीकरण हे नवीन आर्थिक घोरणाचे एक महत्वाचे सूत्र आहे. जारतिकीकरण म्हणने वस्तू, सेवा, तंत्रज्ञान व भांडवलाच्या हालचालीवरील सर्व प्रकासचे निर्बंध दूर करणे व त्याचया प्रवाह सुखकर व गतिमान करष्याची प्रक्रीया होय. थोडक्यात व्यापार, वित्त, रोजगार, तंत्रज्ञान दळणवळण, विदेशी स्थलांतर, पर्यावरण, रहणी, शासन, समाजव्यक्या, संस्कृती, अशा सर्व प्रकास्था क्षेत्रामधून होणारे रुपांतर म्हणने जागतिकीकरण असे म्हणता योईल.

जागतिकीकरण हा आंतराष्ट्रीय स्तरावर पक महत्वाचा मुद्रदा मानला जातो. तशी ही संकल्पना फार जुनी आहे, परंतु सध्याच्या काळात म्णणनेन हथा 29 व्या शतकात जागतिकीकरण हथा संकल्पनेकडे विशेष लक्ष दिले ज्ञात आहे, जागतिकीकरण म्हणजे नेमके काय आणि हयाचे फायदे व तोटे काय आहेत अशा, विविध घटकांची माहिती आपण हया लेखात घेणार आहोत.
9) आंतरशफ्ट्रीय मुद्रा निधी 'जागतिकीकरण कहणजे वस्त्, सेवा व आंतरराष्ट्रीय भांडवलप्रवाह, अतिजलद व प्रसरण पावणारे तंत्रज्ञान ह्यांचे वाढते प्रमाण तसेच विविधता ह्यांच्या साहयाने जगातील देशांचे सतत वादत जाणारे परस्परावलंबित्व होय:
2) हेशाड, टाथेल आणि रॉबर्ट -
"जागतिकीकरण ही आंतरशाष्ट्रीय अर्यव्यवस्थेचे एका काल्पनीक विन्ध अर्थ व्यवस्थेकडे होणारे संक्रमण दर्शवणारी संकल्पना आहे".
3) पडवर्ई हार्मन -
"जागतिकीकरण ही सीमापार उत्पादमे, भांडवल सेवा आणि आर्थिक क्रिया प्रक्रीयांच्या बादत्था प्रवाहाला लक्ष करणारी प्रक्रीया आहे.
8) बाथलिस आणि स्मिथ -
"जगाच्या विविध भौगोलिक क्षेत्रात राहणाया लोकांमध्ये वादते सामाजिक, आर्थिक, औदयोगिक व्यापारी, सांस्कृतिक संबंध दर्शविणारी व्यापक

प्रक्रिया म्टणजे जाभतिकीकरण तोय.
कॉक्स आणि कॉटन -
y) "जागतिक भांडतलशाही मधुत निर्माण आलिल्या बहुशाष्ट्रीथ कंपन्या, संस्था शंचा प्रभाव अभणाशि, आंतरशष्ट्रीय अर्णि आर्भिक व्यतस्थेवर शब्टाची भूमिका मर्यादित करणारी प्रक्रिया म्रणझेच जागतिकीकरण होय.
६) स्मिथ - आंतरशष्ट्रीय आणि सर्वांसाठी स्वांत्र या मुल्यांचा समावेश असणारी आणि अर्थव्यवस्थेचे फायदे सर्वाना मिल्न्न देणारी सर्वसमावेशक प्रक्रिया आहे.
v) जागतिक बँक -

जागतिकीकरण क्हणजे जागतिक अर्थव्यवस्था निर्माण करण्याची प्रक्रिया होय .

जागतिकीकरण म्हणजे काय ?
जागतिकीकरण ही एक प्रकास्ची संकल्पना किंवा प्रक्रीया आहे, असे आपण म्हणू शकतो, ज्याद्धारे वस्तू , सेवा . विचार, ज्ञान आणि हयांचा प्रशार जागतिक स्तरावर केला जाऊ शकतो. देशामध्ये वाढीस लागलेला व्यापार, वस्तू आणि सेवांना सहज उपलब्ध होणारी आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील बाजारपेठ आणि त्यातून होणारा जास्तीत जास्त कफा असे व्यापारासंबंधित घटक दर्शविण्यासाठी जागतिकीकरण हया शब्दाचा वापर केला जातो.

जगात अनेक देश आहेत आणि प्रत्येक देशासाठी जागतिकीकरणासाठी परिभाषा ही वेगळी आहे. अनेक देशांमद्ये जागतिकीकरणाचा मुख्य पाया हा देशातील संस्कृती आणि आर्थिक व्यवस्थेच्या अभिसरणाला मानला जातो. जागतिकीकरण हे विविध शष्ट्रांमधील संवाद, त्यांचे पकीकरण आणि राष्ट्रामधील परस्पशवलंबन वाढविण्यास मदत करते . जितके देश हे पकमेकांसोबत जोडले जानील तितकाच जागतिकीकरणाचा प्रमाव वढिल.

जागतिकीकरणाचे महत्व
जागतिकीकरणामुके देश , वेशातील ल्यतसय आणि लोकासी संताद साधण्थाची पद्धत स्यात सुधारणा घडवून येते, त्यामुळे व्यतायांचा विस्तार होतो, जागतिक supply Chain देशाझाठी सुरु होते आणि आंतरशष्ट्रीय स्तशबरील व्यापारासाठी बाजारेपा खुंन्या होतात.

विविध्ध देशांमध्रो वापार वाढीस लागल्यामुके संक्कती आणि विचारांची देताणहोवाण होते, ज्यामुले व्यापाश-- साठी मौगोलिक मर्थादा बादतात, कारण राजक्रीय सीमा आणि अर्थव्शवस्थेतील अडयके दूर होतात

देशांमध्ये आपापसात संवाद बाढतो, ज्यामुके संवाद बादला कि चांगले संबंध निर्काण होतात आणि जागतिकीकरणास वाव मिलतो, ख्यापाश वादीस लागला कि आंतश्राष्ट्रीय स्ताबर स्पर्धात्मक वाताबरण निर्माण होते, ज्यामुखे सेवा आणि वस्तू उत्पादनाचा वेग बाढतो, वेग वादल कि उत्पन्न वाढते आणि परिणामी वस्तू , स्वस्त कमी दशत उपलब्ध होतात .

जर अगदी शोडक्यात सांगासचे झाले तर शजकीय सामाजिक आणि आर्थिक दृष्या जागतिकीकरण प्रत्येक देशासाठी महत्वाचे ठरते.

- सांस्कृतिक जागतिकीकरण -

कोणत्याही देशानी संस्कृती ही त्या देशाची आंतरशष्ट्रीय स्तरावशील पक तिशिष्ट अशी ओकख असते. अनेक संशोधनातरून असे समोर आले आहे की, भारताची संस्कृती ही जगातील इतर देशांपेक्षा जुनी आणि अधिक प्रभाव शाली आहे, आणि हे वेलोवेली सिद्ध देखील झाले आहे.

वैरिष्टये
जाभतिकीकरणानी वैशिष्टये पुढीलप्रमाणे सांभता शेतील.
9) मोठथा प्रमाणात ठ्यवहार =

जागतिक व्यवसायात उत्पादन आणि विपणन व्यदहार मोठ्या प्रमाणात अस्तित्वात येतात. त्यांका जागतिक गरजा पूर्ण करववान्या असतात त्यामुले उदयोगांना बाह्यबचतीचे लाम होतात.
2) मोठी स्पर्धा -

आगतिकीकरणामुले मोठथा स्पर्धलला मिन्बते. आगतिक बाजारातील स्पर्धेचे स्वरूप फार अच्च आहे. व्यवसाय संस्थेला देशांतर्गत स्पर्धक आणि आंतर -- राष्ट्रीय स्पर्ध्रक यांध्याशी मकाचवेली स्पर्धा करावी लागते, तसेन्च जगातील सर्व निर्यातक देशांबरोबर स्पर्धा करावी लागते.
3) सीमेपलीकडे व्यापार व स्थलांतर यात बाद जागतिकीकरणाला प्रोत्साहन देणारे धोरण आणि गेल्या दशकातील तांत्रिक विकास त्यामुले सीमेपलीकडे व्यापार, गुंतवणूक आणि स्थलां -- तर यात मोठी वाढ झाली आहे.
8) आंतरशष्ट्रीय वित्तीय आणि व्यवसाय स्चनेचा विकास = सध्याचे जागतिकीकरण हो आंतरराष्ट्रीय वित्तीय आणि व्यवसाय स्चनेच्या विकासाप्या परिणाम अहे.
y) खुली बाजाशधिष्ठीत अर्थव्यवस्था गेल्या दोन दशकात जाभतिक पातकीवर अनेक सशकाशंनी खुल्या बाजाशधिष्ठीत अर्थव्यवस्थेचा स्वीकार केला . स्वतःच्या उत्पादनक्षमतेत मोठ्या प्रमाणात वाढ़ करून आंतरशष्ट्रीय व्यापार आणि गुंतवणुक यांता मोठया प्रमाणात संधी निर्माण केल्या. व्यापारावरील निर्बंध कमी केले, वस्तू आणि सेवा यांचा व्यापार आणि गुंतवणूक याबाबत अनेक आंतरशष्ट्रीय करार अस्तित्वात आले.

छ) तांत्रिक विकास -
माहिती तंत्रज्ञानान्या क्षेत्रातील प्रगतीमुके आर्थिक जीवनामध्ये फार मोठ्या प्रमाणात बदल झाला. माहिती तंत्रझानामुले जागतिक उपभोक्ता, गुंतवणु -कदार, व्यवसाय, अर्थिक प्रवाहांचे विश्लेषण करण्याची नवी साधने, त्याव्वरे नव्या आर्थिक संधीचा शोध आणि त्यांचा पाठपुरवण शक्य झाला. साधनांचे हस्तांतरण आणि जागतिक

भागिदाशंबरेबर सह्योग शक्य झाला.
6) बहुराष्ट्रीय कंपक्यांचा विकास जागतिकीकरणामुके बहुराष्टीय कंपन्या अस्तित्वात आल्या बहुराष्ट्रीय केपनी या आपल्या शाखां--्याब्दरे अनेक व्यवझाय करतात. त्यामुके जागतिक व्यापारात मोठ्या प्रभाणात वाद होते.

जागतिकीकरणाचे फायदे
9) आगतिकीकरणामुले देशातील व्यापाशझाठी कमी खर्चात जास्त कच्चा माल आणि अधिक नैसर्गिक संशधने उपलन्ध होतात, गामुके कमी खर्चात उत्पादन होण्यास मदत्त मिकते. उत्पदनाच्ता अर्व कमी झाला कि, वस्नू आणि सेवांच्या किमती कमी होतात, ज्यामुले देशात महागाई आरख्वी परिस्तीथी उदभवत नाही.
2) जागतिकीकरण हे विविध देशांसाठी उत्पन्नाचे नवीन मार्ग खुले करून देते, ज्यामुले देशाची अर्थिक स्थिती मनबूत होते आणि परिणामी देशानी विकाझा--ख्या दिशेने वाटचाल होते.
3) देशातील संबंध चांगले रहण्यास मदत मिकते, ज्यामुले शुदूधजनक स्थिती टालता येते.
8) संस्कृतीचा प्रसार होतो, सोबतच मानवी हक्क देखील जीपासले ज्ञात .

जागतिकीकरणचे तोटे

1) उत्पादन वाढल्यामुके वाहतुक वाढते, ताहतुकीमुके साथ कमी होतो.
2) उत्पादनाचा वेग वादण्याहेतू कामगाशंच्या जागी
3) उत्पादनास्या हेतूने मोठमोठथा फँक्टरी उभारल्या ज्ञातात, ज्यामुके जंगलतीड वाढते परिणामी पर्यावरणीय समतोल बिधडती.
v) लोकांचे स्थलांतर वाढते, ज्यामुले स्थानिक संस्कृती -चा ह्हास लागतो.

परिणाम
भाशतने जागतिकीकरणाचे धोरण स्वीकारल्यामुके जागतिकी--करणार्या निगमांचे पालन करावे लागते त्यामुके भारतास्या अर्थ करणाचे विष परिणाम झाले दिसून्त
जागतिकीका ते खालिल प्रमाणे :-

9) आयात शुल्कात कपात -

भारताने आयातीवशील प्रशुन्क कमी करवे, उपभोग्य वस्तूच्या आयातीवर घातलेली नियंत्रणे हटवावीत, नकारात्मक निर्बंध दूर करवेत इत्यादी--बाबत जागतिक व्यापार संघटना (W,T,O.) भारतावर दडपण आणीत आहे, परिणामी भाशतने प्रामाणिकपणे करारातील अटींचे पालन करून सीमाशुल्क दरवर्षा घटवित केले, त्यामुके भाशतीय उदयोगांना विदेशी सालांशी स्पर्धा करावी लागली.
2) जुन्या कार आयतीची पर्वानगी -

मारताने विदेशातील जुन्या कार आयातीस पर्वानशी दिल्याने मारतीय ऑटोमोबाईल उदयोगांबर संक्रात ओढवली आहे, भाश्त सरकास्या या निर्णयास प्रसिद्ध उदयोगपती श्री. राहुल बजाज यांनी 'राष्ट्रविशेधी कार्य' असे संबोधिले आहे.
3) चीनमधील वस्तूचे डंपिंश -

सध्या चीनमध्ये उत्पादन झालेल्या वस्तूचे डंपिंग भासतामधे कमी किममतीमध्ये होत आहे, भासतातील कोणत्याही उत्सवाला भारतीय बाजाशेठा चीनी वस्तूनी गजबजलेल्या दिसतात. त्यामुले भारतीय उदयोजकांपुदे नवीन समस्या निर्माण झाली आहे.
8) विदेशी भांडवलाची गुनवणूक- आगतिकीकरणामूले व उदारीकरणा. लागली पागामत प्रमाणातर विदेशी गुंतवणूक होंतणुकीना प्रभाव विस् उद्योगामध्येही अशाप्रकास्या गुनवणुकीचा प्रभाव दिस लागला. त्यामुले देशातील साधन सामुप्रीचा पर्भाप्त उपयोग होक लागला व रोजगाराच्या ही अनेक संधी उपलब्ध होत आहेत.
4) भांडतल बाजारामध्रो गुंतवणूक -

परकीय गुंतबणुकीवर असलेले निर्बंध कमी करष्यात आल्याने परकीय संस्थात्मक गुंतवणूकदारांनी भारतातील भांडवल बाजारात मोठया प्रमाणावर गुंतवणूक केली. सन 2003-08 या पकाच वर्षात 88,100 कोटी रुपयांची परकीय गुंतवणू--क भारतीय बाजारात झाली.
६) देशातील उदयोगांची पीछेहाटजागतिकीकरणानतर देशातील उदयोगांना जागतिक स्पर्धेला तोंड दयावे लागत असल्याने देशातील अनेक प्रतिष्ठित उदयोगांना सुरवातीला अस्तित्व टिकवून वेवणे अशक्य झाले म्हणून भारतीय कंपन्यांनी त्यांच्या नियंत्रणाखाली उदयोगांची विक्री केली उदा . टाटा ऑईल मिल्स, पार्ले, ॉफ्ट डिंक्स, मॉर्डन फूइस, इ. देशातील बाजारपेठामध्ये निर्माण झालेल्या तीव्र स्पर्धामुले अनेक उदयोगांची पीछोहाट झाली.
6) बहुराप्ट्रीय कंपन्यांनो वर्चस्व -

जागतिकीकरणामुले बहुराष्ट्रीय कंपन्यांना भाज्तात प्रवेश करण्याची मुक्त संधी मिलाली. त्यामुके बहुराप्ट्रीय कंपन्यांनी मोठ्या प्रमाणावर देशात शिरकाव केला. सन 2003 मध्ये भारतातील बहुराष्ट्रीय कंपन्यांची संख्या $98 \mathrm{c}=$ होती. ती सन 2008 मध्ये 9 घप8 इतकी झाली. त्यावेकी विदेशी भांडवल गुंतवणूकीमध्ये वाढ होकन औदयोगिक क्षेत्राना विस्तार घडून आंला.
() टिकाऊ उपभोग्य वस्तूंच्या उत्पादनात वाढविदेशी गुंतवणूकीचा ओध भारतात आला व मोठ्या प्रमाणावर बहुराष्ट्रिय कंपन्यांनी त्यांचे उत्पादन भाशतात सुरु केल्याने मोष्या प्रमाणावर स्पर्धा सुरु झाली आहे. त्यामुले टिकाऊ व उपभोग्य अशा वस्तूंच्या उत्पदादनात बाद झाली. जागतिकीकरणासानि पूर्वी ज्या उदयोगांची देशात मक्तेदारी होती ती संपुष्टात आली.
e) देशातील उदशोग आजारी व बंद पडले जागतिक स्पर्धा व बहुराष्ट्रीय कंपन्या यंख्या-- बरोबर टिकून राहणे अनेक उदरोगांना शक्य न झाल्याने ते उदयोग बंद पडले. अनेक उदयोग आजाशी पडले. या सर्व उद्योगातील कर्मना-यांतर बेकारीची समस्या निर्माण झाली आहे.
90) बेकारीमध्ये वाढ-

जागतिकीकरणामुले देशात आधुनिक तंत्रज्ञान आले. संगणक आले. त्यामुले उत्पादनाच्या पांरारिक पदधती कालबाहय ठरल्या व त्यांच्या परिणाम रोजगारांवर मोठ्या प्रमाणात झाला. अनेक लोकांना त्यांचा रोजगार गमवावालागला. व बेकारीत वाढ झाली.

आगतिकीकरणविषशी अनेक लोक पुढीलप्रमाणे नकाइत्मक मात व्यक्त करतात. मा

- बहुराष्ट्रीय कंपन्या माल्म विकसीत देशात तथार करतात आणि स्याची निर्यात विकसनशील देशात करतात, त्यामुके विकसनशील देशामध्ये रोजगार निर्मितीच होत नाही, बहुसंख्य बहुराष्ट्रीय कंपन्या विकसीत राष्टांच्याच आहेत.
- व्यापाशचे उदारीकरण झाल्याने स्थानीक बाजारपेठे -- तील मालापेक्षा जागतिक मालाला मोठया प्रमाणावर मागणी येते, पर्यायाने स्थानीक कंपन्या बंद कशव्या लागतात त्यामुले अनेक कामगार बेरेजगार होतात .
- मोठया प्रमाणावरील आधुनिक तंत्रज्ञानाच्या विकासा--मुके उत्पादनासाठी कामशारांवर अबलंबून रहावे लागत नाही.

जशी जागतिकीकरणास्या विरोधी भूमिका आहे, तशीच सीीय जागतिकीकरणाच्या बाजुनेही बोलणारेही आहेत. ज्या वेशाने जागतिकीकरणाच्था स्वीकार केला आहे, त्या देशाची वाद मोठथा प्रमाणावर होते. म्हणजेच औदयोगिक वाद होते. व औदयोगिक वाद हा रोजशाराचा मार्श आहे,
संदर्भ सुची
2. Links -

WwW. Marathiword. com https ://mr, m. wikipedia, org
S.Y.BSO

C-5
sema-III
सेतु:

College Name - Prabhakar Narayan Patil
Education Society

$$
\begin{aligned}
& \text { year - } \frac{2021-2022}{\text { पubject - पायाभूत्त अg्यास }}
\end{aligned}
$$

Semester III
Jopic name-अनसूचिती जाती जमाती यांचे
Name - Munif Mukhtar Pathan
Roll no- $\mathrm{S}_{2}-\mathrm{O}_{2}$.
आवर्णदरीक शिक्षकाचे नाव-pranali patil


प्रRसवना

अनुसूचित जातीच्या व अनुसूचित जमातींच्या व्यक्तीवरील अत्याचारांचे अपराध करज्यास प्रतिबंध करज्यासाठो, अशा अपराधाचे खटले चालविज्याकरोता विशेष न्यायालये स्थापन करो आणि अशा अपरांना बको पडलेल्या लोकांना सहुाय्य करणे व <्याचे पुनर्वसन करोे या गोष्टीसाठो आड़ स्याच्या संबधौत कींवा अनुर्षंगिक असलल्या बी बा बंबीसाठी तरतुद 0 करज्याकरोता अधिनियम

अनुसूचित जाती व ज्रमानी ये मानवी $\varepsilon$ क्काचे उद्देश महणजे संरक्षण संबंधीचे विविध कायदे तरे नागरी छक्कांचे संरक्षण अधिनियम, $9 e y y, 900$ अनुसूचित जाती आपि जमाती अधिनरियम C अन्याचार प्रतिबंध। ece व ely इत्यादो, रह्र्रिय अनुसूचित जाती आयोग अभ आयोगयाची कार्ये। इचना, आयोगा 8 जाती आयोग आ आयोग्यायो काये अधीकार आदी बाबी अभ्यासाव्यो लागतात, दलिल समाजासाई काम करणाज्या विविध संख्था, ल्याचे काई, उद्वीष्टे उदा. रामकृष्ण मिशन आश्रम, मौलाना आझाद रेक्षाजिक फाऊंडेशन तसेच सामाजीक क्र विकासाच्या योजना एक आवास योजना, कन्यादान, योजना, घटक योजना बाबू जगजीवनराम छोंत्रावास योजना, कर्मेरी? दावा सहेत गयकवाड सबलीकरण थोजना आदी बांबीचा अभ्यास करण गरजेच आहे

2ne3 है, 5 सnest

$$
\begin{aligned}
& \text { अनुसचित जाती जमाती } \\
& \text { महणजजे काय ? }
\end{aligned}
$$

अनुसूचित जाती अनुसुचित जाती-जमाती - (आदीवासी) है भारतातील एतिहासिक हृष्ट्या वंचित देशी लोकांची भारताच्या रज्यश मघटतने मान्य कलेले दोन गत आहे. भारतीय $3 प ख ं ड ा व र ~ र ज ज य ~ क र य ~ क र ण ् य ा च ् य ा ~ ह ै । ~$ बिटीरा सत्लच्या काळात से डोप्रेस्ड्ड कलास (मागासर्गं) महणून ओक खले जात होते अनुसूचित जातामध्ये कोतीतरि टक्के लोक मुलतः भारतीय समाजाच्या खालच्या थरातील लोक आहेत, आधुनिक सहहतन्यात अनुसूचित जातींचा उत्लेख कधी कधी आदी द्रविड महणन होतो

2079 च्या जनगणने नुसार भारताती 2 ज्यांमधील अनुसूचि ल जातीचया विवरण नकाशा, पजाबमध्ये अनुसूचित जातीचे सर्वाधिक प्रमाज $(32 \%)$ तर भारताच्या कंद्रशासित प्रदेशात व ईशान्य भाखातील बौन शज्यात $\%$ 3090 च्या भारतीय जनगजनेनुसा?, भारताच्या प्रक्षूण लोकसंख्येत अनुसुचितु जातींच्या व अनुसूचित जमातींच्या लोकांचे


प्रमाण अनुक्रने $2 \varepsilon . \varepsilon \%$ आजि $0 . \varepsilon \%$ आहे या दोन
 जर ही संख्या एक देश महुून नाहीं घरली तर हो चोन, भारत व अभेरीका हयानंतर जगानला चौथा सर्वान मोठा मोठा देश ठरू रकलो, स्वांत्त्य प्राजनीनंतर भासताच्या संविधा नाछारे रा मागास समजलया जाजाजया समूहाना आरक्षण लागू करज्यात आहे आजि कलम (अनुसुचित जमानी) आदेश 940,22 रज्याजील 688 जमातीचो नोंद करते

$$
\begin{aligned}
& \text { (सन्त } 96(9 \text { ते } 2000-0 y \text { ) } \\
& \text { सूसूचित जालीती सका०1 }
\end{aligned}
$$

अनुसूचित जातीतील अस्पृशाना जा नागरि, रजकीय
धार्सिक क्षेत्रातोल मानवी वागणुकाचे उल्लघन करून विषझते वगणूक दीली जाते त्या सर्व प्रथम आपण राष्टिय स्थरावर उच्चांक पातळीत केलेल्या निरिक्षणातुन समोण आलेले पुरावे गॉल्या कले आहेत व्यावरतन xyy ते सन 9 CeV या कालावधित पुर्वश्रामाच्या अस्पृश्यांच्या नागरि धक्कावर जी अतिक्रमणे झाली त्या विषयी माहीती दीलेली आहे नागरी, हककाच्या उल्लंबनाच्या मागच्या संदर्भात अस्पृश्याना विहिरी, नल, मंदीर, चहाचो दुकाने, 3 पहारगतह है सवजनिक स्ताक गृह रस्ते बौर, पार्णा मिळणाज्या ठीकाणी जो प्रतिबंध त्या घटकाचा समावेश आहे मानवी हक्कावरोल आक्रमजाच्या घटकाची सरासरी अधिकृत बांद प्रत्येक वर्षात 9.950 साली $860,9 \mathrm{qO}$ साली 9003,9660 साली 3280,960 साली $3,009,9490$ साली $7 \mathrm{~F}_{2} 62$ आशी होती 9 C 9 ते 2000 या कालावाधित पूर्वरच्या अस्पृश्यांच्यावर इालेल्या अन्यायाचा आणि अत्याचाराच्या $2, \varepsilon 9,0,00$ घटन घडलेल्या आहत, अत्याचार घटतांच्या विषलेषणावरुन असे स्पष्ट होते की
स 19 मह्ये 8 ez तर 9 CO मध्ये खुनाच्या प्र०5 प्र०Y घटना 7002 बलात्कारच्या घटना

दीजि $72,78 \mathrm{~F}$ इतर स्वरुपाच्या घटना अशी वस्तुस्थीती दाखक्रवते की दरवर्षा सशासरे $90 \%$ जळपोकीच्या घटन 648 स्त्रीयांवरील बलात काराच्या घतना आणि जवक ज्वक 9200 इतर स्वरुपाच गुन्हे घहलेले आहेत, दरवर्षा जर प्र93 खुनाच्या घटनात असलील तर पुर्वाश्रमीच्या अस्पृश्यानी नि:संशयपण जीवन जगण्याचा मानवी अधीकार मिकतो असे महणता येत नाही, अस्पृथ्याना नागरी हककाच्याप्रतिबर्षा 3000 वेक्ठा अनिक्रमण होत असेल तर त्याना सामाजीक आ उपभोगता योत नाही

$$
\begin{aligned}
& \text { अनुसुचित जाती व जनि } \\
& \text { कायदा :- } 1989(\text { वाभ 1) }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { अनुसूचित जती व जमती (कायदा } 1989 \text { )- } \\
& \text { त्याचार प्रतिबंधक) } \\
& \text { ता काता }
\end{aligned}
$$ अत्याचार प्रतिबंधक) या काद्यात एकूण कलमे 23 आहेत

$$
\begin{aligned}
& \text { कायदा-1989 } \\
& \text { यूोने पाना }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { युनोने मानवी हक्क जाहीरनाभा प्रसिदध केल्यानंतर } \\
& \text { आणी भारताना स्वातंत्य पिलन }
\end{aligned}
$$ आणी भारताना स्वातंत्रय मिलूत चार दशक झालयावर आपलयाला अनुसूचित जाती जमाती (अत्याचार प्रतिवंधक) कायदा 1989 आपल्या देशबांधवासाठी कराबा लागला या कायदयान्वये त्यांना त्याच्यविसूदध होणारे गुन्हे अपमात छल्ठ आजि बदनामी यापासूत संक्षण मित्ठाले रज्यघटनेच्या प्रस्तावनेत उल्लेख कलेलया सर्वांना न्याय आण आतमसन्मान या संक्यते बाबतीत आपण अद्य अपयशे ठरलो

उदीवष्टे- अनुसूचित जाती आचि जमातीतील व्यक्तीवरील होजारे अल्याच्यार व स्याच्याविसुदघ होजारे गुनह मुव धबवविजो, अशा गुन्द्यासाठी विशिष० न्यायालयचि तरतूद करण अशा गुन्ध्याचा बकी पडलेल्याना मदत देने व स्यांचे पुतर्वसन करणे

भाग-1 प्रारंभिक

1) या कायदयाला अनुसूचित जाती व अनुसूचित
नमाती अन्याचार जमाती (अत्याचार प्रतिबंधक) कायदा 1989 अस संबोधृज्यात येईल.
2) याथा विस्तार जम्नू काशरमीर सोडून संपूर्ण भारतभार असेल
2. व्याख्या
1) अन्याचार (atrocity) कलम 3 अंतर्गत शिक्षाधारित
प्रकार
2) विधान coode) दंडविधान संहिता-1973
3) विधाम अनु जाती व अनु जमाती-भारतीय
राज्यघटनतील कलक

$$
\begin{aligned}
& \text { रज्यहटनतील कलम } 366(24)^{\text {व }} 366(25) \text { अनुकमे } \\
& \text { विशेष लोक सलिये }
\end{aligned}
$$

4) विशेष लोक अभियोकता-(
मध्र्ये नमू
मूद
के 15 मह्ये नमूद्ध केलेयी व्यकती (froseutor) कलम
अभियोका असेल
5) विशेष न्यायालयाने कलम 14 अन्वेय विशेष न्यायालयाची तसूद

अनुसूचित जातीचा कींवा अनुसूचित जमातींची नसलेले कोणते है। व्यकसी जर अशा जाती-जमातीच्या व्यक्तीवर पुठील प्रकारचे करील तर ती व्यकनी सहा महीन यान पेक्षा कमी नसेल, परनु पाच वर्षापर्थं असू रकिल इतकया मुददतीच्या कारावासाच्या शिक्षेला व द्रव्य कंडडला प्रात्र ठरेल

1. 2) अनुसूचित जातीच्या कीवा अनुसूचित जमतीच्या कोणत्याही व्यकतीच्या रहल्या जागेत कींवा जागोशेजाए। अशा व्यकसीला इजा पोचवणे, तीचा अपमात करणे कीवा तीला त्रास देणे या उददेश्यान, विष्ठा, केरकचरा जानवरांचो मिढ़ी कींवा इतर कोणल्याहि धृणास्पद वस्तु टाकणे.
2) अनुसूचित जतीच्या कींवा जमातीच्या व्यकलीस कोजनी ही खाज्यायोग्य नसेल अथवा की ल्कसवाणा पदार्थ पिज्याची कीवा खाज्याची जबरदस्नी करणी
3) अनुसूचित जातीच्या कांवा अनुसूचित जमाबिच्या व्यकतीच्या शरीए वरील करडे जबरदस्तीन काहून होजा कींता तीची नग्न अवस्थेन अथवा चेहज्याला

व शरिरला रंग पासून धिंड काढणे कींवा तशाच प्रकारची मानवी प्रतिष्ठेचा अवमान करणारी कोगती ही कृती करणे
4) अनुसूचित जातीच्या व जमातीच्या व्यकलीच्या
Hलकीच्या कींवा तोला नेमून वेच्याम आलेल्या कीवा कोणन्याही सक्षम प्राधिकरणान $C$ काम्पोहन्ट आँथॉरितीने) व्या व्यकलीला नेमून दील्याच अधिसूचिन कलेल्या कोणत्याही ज्ञमीनीयी वहीवात करण कीवा लिख्यावर लागवड करण कींवा व्या व्यकलीला नेमून बेख्यात आलेली जमीत स्वतः च्या नाहावर हरननानरीत कीवा वर्ग करून घोण.
5) अनुसूचित जाती जमानीच्या व्यकतील तीच्या जमीनीवसन कीवा जाओोनुन हुसकावन लावण कीव कक्काचा वापर ही करीस असताना ब्यात अड्याल

लोकसख्या

संविधान (अनुसूचिन जाती) आदेश सुधारणा) कायदा, 1990 नुसार अनुसूचित जातीचा धर्ष फकल हींदू, शीख, कोंवा बौद्ध असू शकसो. अनुसूचित जमातींना कोणाहाही विशिष्ट घर्म नाही 2006 च्या सच्चर समीतीच्या अहवालात भारतीय वशाच्या अनुसूचिन बाती जमाती आज हैंतू धमीपर्थन मर्यीती रहील्या नाहीन-आदीवसीनी आहही हैंदू नसल्याचो याचिका सर्वोच्च न्यायालयान दाखल केली होती, 2003 मोध्य सर्वाच्च न्यायलयाने हो मान्य केली की आदीवासी (अनुसूचित जमानी) है होंदू धर्मीय नहहीत. एनएसएक्षओ च्या 61 व्या फेरी सर्वक्षणोत आठलले की भारतामधील $90 \%$ बौधद $75 \%$ रीक आणि $15 \%$ खीच्छन हे अनुसूचित जाती किंता जामातीन या प्रवर्गात सभाविष्ठ आहेत 2011 च्या जनगजनेनुपार एकूण बौदघघ लोकसंख्येतील $68 \%(57.57$ लाख) लोक अनुसूचित जाती (प्रवर्गानील आहेत).


| इतर | एकून |
| :--- | :--- |
| 26 | 100 |
| 59.5 | 100 |
| 33.3 | 100 |
| 46.1 | 100 |
| 943 | 100 |
| 2.7 | 100 |
| 70.4 | 100 |
| 100 | 100 |
| 30 |  |

अनुसूचित जाती जामाती
विकास योजना

योजना व कार्यक्रम

* चर्मकार समान्वज्ञासाणि-महीला कीसान योजना केंद्र शासनाच्या रष्ट्रीय अनुसूचित जाती वित्त व 0 विकास महामंडल (एन एस एफ ही. सी) नवी दीली याची योजना

0. चर्मकार समाजासाठी- 50 टकके अनुदुान योजना
0 चर्मकार समाजासाठी $21 ज ् य ~ श ा स न ा च ी ~ य ो ज न ा ~$

* चर्मकार समाजासाएे मुदनी कर्ज योजना

केंद्र शासन राष्ट्रीय अनुसूचित जानी वित्त व विकास महांड्ड
(एत. एस एक डे.सी) नवी दीललि। यांची योजना

* डॉ अवेडकर नॅशनल रीलिफ योजना

अनुसूचिन जानी व जमातीच्या
अत्याचार प्रतिबंध अधिनियम $\times 888$ 1989 अंतर्गत का आंबे
नौशन्नल रीलीफ योज
＊मागास क्षेत्र अनुदान नोधि
मागास क्षेत्र अनुदान निधी योजना（बी आरजीराफ） ही $100 \%$ केंद्र पुरस्कृत्त योजना ओहै
＊मौलाना आजाद येट कर्ज योजना
राज्यातील अल्संखंख्याक समाजातील आर्थिकहृष्ट्या कमकुवन असलेल्या वर्गानील बिरोजगारांना स्वयरजजगारासी कर्ज उपल्बध करुन त्यांचा समजिक व आर्थिकसर उचावज्याचा दृष्टोने स्बस्ब राबविज्यात चतन आहे
＊रमाई आवास
अनुसुचित जातो व नवबोदध घटकांसाठे घरकुले बांधण
＊नई रोशनी योजना
अल्पसंख्याक समाजातील महील्यामध्ये नेतृत्वाचे गुएग विकसित करज्यासाठो भारत सूरकारच्या अल्पसंख्याक मंत्रालयाची नई रोशनी ही योजना



अनुसुच्चित जाती जमाती भांचे मानवी हृक्क

* सारांश

आपण घू अनुसुचित जानी जमाती चे मानवी हक्रक व्यक्तीकरील अत्याचारांचे उपराध करण्यास प्रान्बेंधक कर्श्रासाणि है विकर निबड़ला आहे त्याज्या उवदरश लोकांता अनुयूहीन जमझती च्या लेकाना मतनी हक्वा बद्वल आणा त्यांत्रा अत्यापचारा नल





 लेखाना यालयी जनी उस्तृर्य आओ चुपुक कह है।


 व्यांनी देशासाठा कीबी महान काय कल
आयु आपण व्याची आहणण आजून क+c काढुरो नसेच आपल्याला दलित लाकान बहदल विचार
महत केली पहीजे उसक कारण नेसुदधा माण सच आहेन हैस पपल्यल।
लक्षान बand


* Local-Law. Pdf
* hitps: 11 maharashtratimes. com 1 career $/$ competetive-exam / humans-rights larticleshow/ $66144301 . \mathrm{cms}$
* https: Il mr.m. wikipedia. org l wiki $\%$ E0 A A $4 \%$ $85 \%$ EO
 $A_{4} \% B F \% E O \% A_{4} \% A_{4} \% E_{0} \% A_{4} \% ~ 9 C \%$ EO \% A4 \% BE \% EO 1 A $4 \%$ E $0 \%$ A $5 \% 80$ _ $\%$ EO 1 A $4 \% 86 \%$ E $O \%$ A $4 \%$ A $3 \%$ E0 $\% A_{4} \%$ BF- $\%$

 $E 0 \% A 4 \% \quad 9 A \% E_{0} \% A_{4} \% B F \% E_{0} \% A 4 \%$ $A_{4}-\%$ E0 \% A4 $\% 9 C \% E 0 \% A 4 \% A E \%$ $E_{0} \% A_{4} \% B E \% E_{0} \% A_{4} \% A_{4} \% E 0 \%$ A $5 \% 80$
* 08-chapter 1. Pdf
* hitps: 11 mifacebook.com/story. php ?.
story - fid $=119467094743209$ ? $\cdot$

$$
\begin{aligned}
& \text { Story-fisid }=1119467094743 \text {. php ? } \\
& 960705897285997
\end{aligned}
$$

* Local - laws.pdf
* httes: $1 / \mathrm{mr}$. vikaspedia. in / social - welfare $/$ $90593294 d 929938908_{2} 91694 d 2 f 93 \mathrm{~g} / 5$

$$
\begin{aligned}
& \text { - 92e93e91793e93893593094d917940g2f } \\
& \text { - } 935 \text { - } 90592894193894291 \text { ag3fg24. } \\
& \text { - gicg3eg24g40-g15g32g4dg2fg3eg23/ } \\
& 92 f 94 b g 1 c 92893 e-935 \\
& \text {-91593e930g4d g2f91594 dg30g2e }
\end{aligned}
$$

कैलेजचे नाव प्रभाकर पाटील
एज्युकशन सौसामटीचे एन्युकून सीसघटीचे
कला वाणिय आणि विज्ञान मधाविद्यालय वेस्सी, ता.अलिबाग
वर्ष:-2021-22 जि. रागेड.

विषय :- पायाझ्षू अभ्यास (FC) सेमिस्टर :- III
प्रक्पचे नावः-आपतीचे मानवी जीवनारर होणारे परिशाम
सतःचे नाव :- वैष्ठवी प्रफुल्न महत्रि. रोल के : " "52-28"
वर्ग :- S. Y.B.SC

मादर्विक शित्रक्ये नाी



आपत्ती ही नवी संकल्पना नाही मानवी समाजान्य्या
इतिहास कातुपासुन ती ज्ञात आहे. मानवी समाजाध्या अनेक पिद्यांनी विविध प्रकासच्या आपत्ती अनुभवल्या आहित त्याचे परिणाम भोगलिले आहित. आपत्तिमंधून निर्णण० सालिख्या समस्या प्रारंभापासूनच भयावह आहित.

अलिकडील कालातील सामाजिक हिंसा, माठासांना पबवून नेठे, दहशतवाद आवु नागरी अशांतता रल्यादी महत्त्वाच्या घटना आहेत. $9 \mathrm{e} L 8$ मधील भोपाल वायुगर्क्री अशा प्रकारच्या श्यानक आपत्तीच उदाहरण होय आपत्ती व्यक्स्थापन सातथाने राबवक्याची
आवश्शकता आहे जगानील विकसित आणि विकसनशील राष्टांना त्यांख्या अर्थव्यक्थांशी सुसंगत असे व्यापक आपत्ती व्यवस्थापन घोरण रबवब्याची गस्ज आहि. सध्या संपूर्ण जगाला पर्यावरणात्मक अरिष्टांशी दोडि द्यावे लागत आहे? अशा आपत्तांना प्रतिबंध करण्यासाही आपत्ती निर्मूलन है प्रभावी शस्त्र मानले पाहिने. शस्त्र मानल पाहिज स्वीकारलेली व्याख्या पुछील- $\}$ आ
आपान्य स्वी
प्रमाणे देता येईल अचानक अथवा कोणतीही पूर्वसूचना न देता मानवी जीवन विस्कलीन करणारी अभवता तशी शक्ता निमान करणारी दुर्घटना होय अशा प्रंगी देशान्या सर्वसामान्य कायद्यानुसार ज्या तातडीने सेवा प्रदान केल्या जातात त्यापेक्षा त्या सेवा प्रदान कख्याचे फ्रयल आवश्यक असतात.


2. आपुत्ती कालात मानवी समाजावर ओढवलेली जीवित हानी दूर करणे व त्यानून लोकांची सुटका करणण.
2. जीवनावश्यक वस्नुंबी आपत्तीग्रस्नांना येग्य पदघणनीते पुखठा करुन तोद्रतो व आपतीनंतर येगार दुःख्य दूर करणो कै
3. आपत्तीगस्त मानवी जीवनान पुन्हा सुखीतपणा निर्माण करुन त्या प्रदशातील मानवी जीवने पूर्व⿰्चितीत आवणे
8. आपत्तीग्ससंचे पुनर्वसन योग्य पदृधतीने करणन.

प्र. आयत्तीवरील संरक्षणात्मक उपाय योजून भविध्यकालात अशा आपत्तीची सल पहहचणार नाही किंतो आयास त्याची तिव्रता कमी पोहचचल याची कालनी घंने
६. आपत्ती व्यवस्थापनास्या क्षेत्रात कार्य करणाया अधिनरांचे व्याख्यान आयोजीत करणे.
6. मानवी प्रयत्नादवार मैसर्गिक आपत्तीची तीव्रता कमी करणो.
2. क्षेत्रान येणान्या आपत्तीच्या सरुपाबाबत आणि नागरिकांच्या भूमिकेबाबत चच्चासत्र आयोजित, करता येईल.
e. महापू, वादल, भूंप यांसाखख्या नैसर्मिक आपत्ती उद्भवणा या स्वास्थविषयक समरया व त्यासंबधी ध्यावयाज्या दक्षता या विषयावर परिसरातील चिकिस काचे व्याख्यान आयोजित करणे
90. आपत्तीप्रसंगी कोणत्या दक्षता ध्याव्यात यासंबंधी समाजात जागृती निम्भा कर्यासाठी पथनाद्य/नटटिका यांचे
आयोजन करो आयोजन करणे
99. आपत्तीव्रस्तांख्या मदतीसाठी फेरी काढून निधी गोल्य करनन तो संबंधित अधिकायांकडे देणे.
22. रेडिओ, टी ही, वृत्तपत्रे यांसारख्या प्रसाइमाध्यमांख्या मदतीने व विद्यायच्थिया माध्यमानून नैसर्मिक आपत्तीसंबंधी करावया थ्या प्रतिबंधनात्मक आयाबाबत आग्रती घडून आणणे
93. आपत्ती कालात नागरिएांची मदत कख्यासादी प्रशिक्षित फरता येणे. पोलिस आणि स्वयंसेवी संघटनांध्या मद्तीसाही। तयार कर्यात येगे.
98. आपत्तीग्रस्त भागंच्या क्षेत्रभेटीचे आयोजन शिक्षकांस व अधिकायाँस करता येईल.


आपत्ती क्हणने ज्या संक्टामुले शाष्टाप्री किंवा समाभान्ती मोख्या प्रमाणात जीवित, अथिक ओणि सामाजिक हानी होते तसेच त्या राष्ट्रवर समाजावर तिचे दूरामी परिणाम होतात अशा संक्टाला आपत्ती म्हणनात-
आपत्ती व्यक््थापन :-
आपत्ती लहान असो वा मोठी, अल्पकालीन असो वा दोर्हकालीन, त्यावर मान करणे महत्ताचे असते आणि त्यासार्ही आपत्नी व्यवस्थापन प्रभावी आणि परिणामकाबक असणे गर्शेचे आहे लोकसहभाग व आपत्ती व्यवस्थापिन यांचे नाने फार जबकने आहे आपत्ती टाकठे, आपत्तींना तोंड देगे योजना तथार करणे व त्यासहीं क्षमता मिक्वणे महणने आपत्ती व्यवस्थापन होय

आपत्नी ही एक जलद प्रक्रिया मृणने अपदात असतातः आपत्ती त्यक्थापनामह्य आपत्ती आदवल्यांतर प्रथम त्या आपत्तीमुले होणार गुकसान कमीन कमी कसे होईल या दृष्टीने प्रयत्न करण गरंचे आहि आपत्ती या नियोजित नसतात परंतू योजनाबद्ध प्रयत्नांनी त्यांचे निवारण होक्ज शकते

आपत्तीकालीन व्यवस्थापन म्हणने शास्त्रीय, काटिकरर निरीक्षणने व माहितीचे प्थथककरण योजना, निवारण। व आपत्तीना समारे आव्याची क्षमता मिक्बनो व त्यान केलेवेकी वाद करण, जसे की प्रतिबंधनात्मक योजना पुनर्कसन आणि पुननिमीण। अशा

आपत्ती
प्रधिकरणाची
येत असून मान्थपर्व तसिच पावसा समन्वय साधारण साधव्यात संभाव्य नैसर्भिक आपतत्नीमध्यो सूरक्षात निर्माण होणास्या याती यादृक्षीने निल्हास्तरीय पास सुक्षा व्यवस्था कशी हेवण्यात - नुसार उप1ययोजना करण्यात पूत आहेत

आयत्ती व्यवस्थापनामध्य स्थानिक पातलीवर ही देखील महत्वाच्टी आहे स्यामुले विविधि गट स्थापन करणे आवश्यक रते जिल्हा आपत्ती व्येवस्थापन प्रधिकरणाशी समन्वय साधून जिल्हास्तरावर जिल्हा आपली आराखडा तयार करणे तो अदह्यचिवत करणे, विविध कार्यशाका आयोजित करणे तसेय रुगीन तालीम आदी उपक्रम जिल्हा पातकीवरील कार्यक्रमात रबविष्यात तू) येतात
स्थानिक पातलीवर आपत्ती व्यवस्थापनान्ची गर्ज:-
गावात येणारे महापूर वा अन्य नैसर्गिक संक्टांचा मुकाबर्का कख्यासाठी सुरूवातीला गवक्यानाच हिमत्तीने सज्न राहावे लागति नागरिकाच मनोबल वाढविज्यासाठी स्थानिक पातलीवर व्यवस्थापनाच्धी गर्ज निर्मा होते.

दरवर्षी सातत्याने चेणान्या आपत्तीचा सामना करण्यासां०, अकस्मात रेणास्या आपत्तींना तोंड दख्यासाठी, अज्ञान तसेच महितीचा अभाव यमिल होणारी हानी टाकठ्चा साठि, कमीत कर्मा जीवितु व वित्त हानी होईल याची खात्री कख्यासाठी आपक्तीला होईल सहन बकी परणास्या कार्गाचे रक्षण कर्यासाहि, आपत्तीनंतर दैनंदिन जीवन उद्रवस्थ होक नये याची पयारी करावो लागते

आपत्ती कालत तसेच आपत्तीनंतर विशिषित :
अल्पवयीन बालक, वृद्ध महिला तसेच अपंग
पांना कमीत कमी त्रॉस होईल याची खातर जमा
रख्यासाठी युाशिवाय आपत्ती काकात

अंगांचा क्विार होऊन ल्याचा कृती आराखडा तयार करणे व याले सर्व गोष्टीचा कटिकोरपण अमलबजावणी करण महणजेच ल्यात व्यवस्थापन करण भारत हा भौगोलिक्द्या रूप मौठा देश आहि आणि प्रत्यिक वर्षी मारताला विविध आपत्तींना सामोरे जावे लागिते वादले भुकंप, दुव्काल, भूख्खलन, हिमस्य लन, दगफुटी, सुनामी यामर्यो जागतिक हवामान बदलामुल उत्तरोत्तर वाद होत आहे आणि ल्याच्या जोडीला मानवर्मिर्मेन आपत्तीचा छोका आहे. सध्या जगातील जवकपास सर्व देशांमध्य है आपत्ती आणि आपत्तीचे व्यवस्थापन हा महत्वाचा होरणात्मक भाग बनविव्यात अलिला आहि.

* आपत्ती व्यवस्थापनाचे 3 प्रमुख टपे आहेत:-

2. आपत्ती पूर्व व्यवस्थापनः- यामध्ये प्रशिक्षण, जनजागतती उपक्रम, यंत्रणाचा सराव व प्रात्यक्षित, आपत्ती व्यवस्थापन आराखडा तथार करून चंत्रंणा सुसज्न देवणे, विविध आपत्ती प्रतिसाद दलांशी संपर्क व समनन्वय ठेवो.
3. आपन्नी प्रसंगी व्यक्थापन :- प्रत्यक्ष आपत्कालीन प्रसंगी मदत कायाचे नियोजन करो वे मदत यंत्रणा मध्ये समन्वय रखिण
4. आपत्ती नंस्चे व्यवस्थापनः- आपत्ती नंतर लागणोर मदत्त कार्य नियंत्रित करण, मदत्र व पुनर्वसन योम्य योजनेची अंमलबनावर्णी करण दूस्यदी.

* आपत्तीचे प्रकार :-

मानवनिर्मित आणि निसर्गनिर्मित असे आपत्तीचे दोन प्रकार आहि.
अ] मानवनिर्मिती आपत्ती:- इमाशत कोसकण, आग, औद्योगिक क्षेत्रातील व अन्य प्रकास्टी रसायनिक व तायुगकती, रेल्वे, हवाई, रस्ते व जलवाहुतुकीतील अपघाते, अणुभरहतेतील किरणोसर्ग, युद्धे पारंपोरिक व अपारपारिक, दहशत्वाद व गुहेगारी वादल्याने घडलेले बॉस्बस्फोट, अपहरण खून इत्यादी आपत्ती, पर्यावरण-हासामधन आदवलिली संकटे, मीहिती तंत्रजानाशी संबंधित गुन्हेगिर आणि य्यानून उदभभवणरी संकटे, चंगरा्चेंगरी इू्यादी मानवन्मिर्मिन आपत्ती या अपघातानून पूरेसे सूरक्षितेचे उपाय न योजल्याने होतान० याँचे स्वरुप गुंतागुंतीचे असते व त्यांची तीव्रता व व्यापती कमी अधिक प्रमाणात असते
ब) नैसर्गिक आपत्ती०- भांय, पर, वादले, सनामी, दर्डी कोसकण भूसखः लन, अतिवृष्टी हिमबदेले व हिमपति, मानवी अविचार उतावलपपणा यातून ओढवललली नैसर्गिक आपत्ती, नैसर्गिक रोगराई, सार्थच आजार, जंगलानील वणवे, ज्वालामुखीचा उद्देक, उल्कापात, प्रदश ओसाड हैण, जैविक आपती इ्यादी संयुक्त राष्ट्रंघाध्या $2 र$ डिसेंबर $r$ Le च्या सर्वसाधारण अधिवेशनात नैसगिक आपनींना आवर घालष्याच प्रस्तुत दिवसान्धी घाषणा झाली होती 9eeo-ee हा। काल नैसर्मिक आपत्तींना आवर घाल्याचि दशक महणून घोषित ज्ञाले होते व या काकाते सदर द्विसान्या सीहका ऑक्टोबर महिन्यात दुसंयां बुधवरी सानरु होत गेला.

नैसर्गिक आपत्तीमुले जगभरच्या कितीतरी लोकांनी घोरदारे जष्ट़ झाली जीव प्रणास मुकल आहित काही आपत्ती मुले तर देशांचा अर्थिक कणाच्च माडन टकला आहि व्यासाठी त्या आपत्तीसंबंधी योरांगी शिक्षित कररावे, माहिती देवाणिवाण हावी, या परिख्थितींना तोंड द्याचे प्रशिक्षव मिलावे याची संयुक्त राष्ट्रसंघाला प्रकर्षनि आणीन जाली यासठि शष्टकुलोनी तयार केलेल्या बोघचिन्हात पृर्वीकरील आपत्तीग्रस्त देश व स्यांख्याभोवती शांतीज्या दर्शक असलल्या ओलित्ह वृक्षांख्या फांख्या दाखविलेल्या आहित सर्वसाधारण लोकांन सुरक्षिततेची भावना रुजावी, आपत्ती़्रस्न लोकांना त्वरीत अर्थिक, वैद्यकीय, मदत मिकाती, आपत्तीक्या कालात नीट व्यकस्थापन हहावे या उदिष्टांनी त्वरीत अर्थिक, उदा दिष्टांनी प्रस्नुत दिवसचि प्रयोजनी असते. दु देवाची बाब हहणने जगातील गेरीब लाक या नैसर्गिक आपत्तीचे हमखास बकी होते अलिकड्या काकातील सुनामी संक्ट, ड्वालामुखी, भूकप ही उदाहरण आहिन
2. आपत्तीमुले परिसरात संपूण विध्वंस होतो
2. त्यानंतर मात्र परिसराची प्रगती अधिक वेगाने होते
आपत्ती
₹. प्रगतीमुले आयत्ती निम्मण होतान प्रगती $\therefore$ 8. प्रगती निनकी जास्त नितकी संकटाची तीव्रता जास्त उसने.

* आपती व्यवस्थापनाची गरन :-

आपत्तो व्यवस्थापन ही एक प्रकिया असून या प्रक्रियेत है। पूर्वनिश्चित उददिएांध्या प्रापीसाठी निर्णि घोणें वे मानवी $ै$ कृतींवर निर्यंत्रण हेवणे या बाबिंचा समावेश होतो बाडक्यात आपत्तींपासूज बचात करख्याच उददिष्ट डोल्यांसमोर उवनन त्यासाठी मानवी कृतीवर गोग्य से नियंत्रण ठेवण तसेच योग्य ती भौतिक परिस्थिती निर्माण करण आणि या नियोजनाचा योग्य वेकी तापर कख्याची दृष्टी वे वृत्ती निमणि करण या सर्व बाबींचा समावश आपत्ती वृवश्थापनात होतो तसिय मानव कृतींवर नियम व मानवनिर्मित आपत्ती ओष्नू नये महणन भविध्यातील धोक्याची आणीव देकन ते लक्यासाठी प्रवृत्ती निर्माण करण ही उददिष्टे पूर्ण होतील व्यावसायिक शिक्षण अभासक्रम जसिष्ध शलिय स्तरावरही आपत्ती व्यवस्थापनाच्ती दृत्ती निर्माण होज्यासिि आपत्ती व्यवस्थापनाचे ज्ञान दे०े गरेचे आहे

* आपत्कालीन व्यवस्थापनाच्चे चक्र :-


प्रतिसाद

विकास

* नैसर्गिक आपत्तीचे प्रकार :-
- हिमस्खलनः- गुरुत्वाकर्षणाज्या परिवामामुले ब्याच मोख्या प्रमाणात वर्फ पडणे जर तो माणसंनी द्यापुलिख्या किंवा प्रवास केलेल्या भागत जाला तर यामुले गंभीर आपत्ती उद्भवू शक्ते.
- उष्णकटिबंधीय -चक्रवात :- ते मोध्या प्रमाणात वादल फिखत हो आहित. या चक्रीवादकांसह मुसकधार पाकस आणि वेगवान वारा यांचा समावेश आहे वारा समुद्रावर अस्वस्थता आणू शकतात, पूर, पायाभूत सुविध्या नष्ट करुन आणि लोकाष्या मृत्यूला कोरणीभून दरु शकतात.
- ग्राउंड स्लाइड्स :- हिमस्खलनासाखखी ही एक चलवन आहे परंनू जमिनीच्या और असलिल्या लोकांसह ती ब्यापैकी उंच ?ै आहे हे सहसा तीव्र आणि प्रदीर्ध पावसामूले होते ज्यामुल़ पाष्याने माती संतृप्त होते आणे दरड कोसकतात है भूकंखाप्या5
असिन्वामले देखी असित्वामुले देखील उद्रू शक्तात
- सार्थीचे रोग आणि साथीचे रोग:- संक्रामक रोग गंभीर समस्यो उदभवू शकतात सार्थाच आजार संसर्गजन्य रोगाने पसरते आहेत आठी साथीचा रोग होक शकता.
- ज्वालामुखीचा उद्रेक:- ते मॅमा, राख आणि पृथ्वीवसील अवरणातून अलिल्या वार्यूचे माष्या प्रमाणात हद्धपाई करतात मैग्मा प्रश्वीच्या पृष्ठभागावर सरकले आणि त्यात्या माग्गिरील सर्व कही जकून एक प्रताहात वाहते
- गारा:-ice- 50 मी. मी. च्या बर्फ दगडांसह अनिवृष्ट्चिचा परिणाम होऊ शक्तो आणि बेस्व नुकसान होक शकते
- वणवा :- बहुत्ते वन्य अभ्नी मानतनिर्मित असतान परंतू ब्याच नैसमीकरित्या उद्वात्तात अत्यंत दुष्काकाची परिस्थिनी कोरडे वनस्पती उस्सूतपणण पैटू शक्ते आणि आग सुखू करू शकते
- वाक आणि घल वादलः- ते शुष्क आणि अर्ध-रखखीत सोनमध्यो अदकजात विशंसत व वॉकबंटामुले विस्थापित करणाइे दग तयार होतात आणि गुदमरलसाखे आणि घर्षण झाल्यमुक्क जिवंत प्राव्याँचा मृत्यू होक शकतो.
- निलंबित करणे:- हे वाक आणि घूल वादकामुले होते आणि अर्यंत त्रासदायक प्रदुषण अस शकतान न्यामुल खसानाध्या अांभीर समख्या उद्भभव शक्तात.
- चक्रीवादळ:- हा ढगांचा विस्तार आहे जो क्रांतीनील हवेचाएँ शंकू बनषितों तो पायाभूत सूविधा। नष्ट करे शकलात संप्रेण चिचे माग खराब करताते आणि प्राणी आणि लीकंज्या जीवनात धोका दर्शव शक्तात
- सुनामी:- त्यांना भरतीसंबंधीव्या आाटा देखाल गहणतात ते पव्याज्या प्रष्ठभाभागाज्या शकरपांख्या अस्तित्वामुक उदभवतात व्यामुके मेख्या वेगा वगाने हलताल किवा ते परिणाम आणि पुरामुल मोढ्या आपत्ती
उदभव शकतात. उद्रभूू शक्तात.
 वर्कीकरण चार प्रकारात करतो यते
ओ शस्सिक परिणाम
ब] मानसशास्सीय परिणाम
क) आर्थिक परिणाम
3] सामाजिक परिणाम
अ] शारिखिक परिणाम:-
आपत्तीचे मानवी शरीशवर अनिष्ठ परिणाम पुठील प्रमाणे होतात
91 मृत्यू:- शूकंप, पूर, सुजामी यासाख्या आपसेमिध्य अनेक लोकना जीव गेमवावा लागती उदा 2008 मध्ये देंदी महासागरात आलेल्या सुनामीमध्ये 98 देशातील $9,30,000$ लोकाँचा मृत्यू झाला इंडोनेशियात सर्वति जास्त 80,000 लाकांचा मृत्यू जाला जुलै 2004 मध्ये मुंबई रहरात अतिवृटी $\mathrm{M} ल$ दरड कोसकन ल्याकाकी 980 सापड्या गाडल्या जाकन रहिवाशो मृत्यूमुखी पडले.
2] शारिशिक दुखापत:- मृत्यूशिवाय आपत्ती मध्ये अनेकृ लोकांना शा रीरीक इज्ञाई होते. सन 2002 मध्ये गुजरात येथे भुकप झाला त्यामध्य $9,60,000$ लोक जखमी झलि -ee3 मध्ये महिराष्ट्रात लानू येथील भुक्यात 30,000 लोक ज्वमी झोले कहिही बाबतीत्र शारेरीक दुखापते जीवनाच्या अंतापर्यत राहते.
ब] मानसशास्तीय परिणाम :आपत्तीनंतर अनेकांना तण्णावांची समस्यानिर्मण होते व काहींनो आस्त प्रमाणात जाणवते तर कहोंना जीवनभर ही समस्या सतावले:

9) असूरक्षितपणा:- जे आपतीतन बचावले आहेत अशाना असुरक्षिती। भवनेता निमाण होते याच्चा परिणाम भविष्यात मानसिकततार हो तो याविषयीच्या अभ्यासावरुन असे स्थष्ट झाल आहि की, आपत्तीवून बचावलेले प्र०\% हून आस्त लोकांना मानसिक हवका बसता
10) स्त्री आणी परिवार:-पुरुषांपेक्षा स्तीया मुले व पृरितारातील जही संख्यांख्या मनावर आपत्तीचा ताईट परणाम होती आपत्तीवेकरे) घरात किंवा घारनास्थकी असणान्या मुलंख्या मनावर खोलवर जखमा होतात परिवारातील सभासदा वरही मानसिक परिणाम होते...
11) इतर घटक:- आपत्तीि्या मानसिकतेत भर घालणार इत्तरहीअनेके हटटक आहित उदा. जीवन संघर्ष, परिवाराची जाटातुटे होणे, आपत्तमूले होणारे नुकसान, आपत्तीमुले करावे लगणारे स्थलांतर
क अर्थिक परिणाम:-
9] शारिरीक दुखापतोमुले अथिक हानी:-आपत्तीमध्ये शारिरिकईजाए किंता दूखापत झाल्यास लाकांना अर्थिक हानीला तोंड द्याव लागते त्यावर उपाय कर्यासाठी माख्या प्रमाणावर पैसे खर्च करावे आगतात शासकीय मदत अतिशय कमी वे वेकसही मिक्त नाही.
21 मालमत्तेथ्या नुकसानामुळ अर्थिक हानी:-आपत्तीमध्ये शमिरिक इजा व मालमतोच मोख्या प्रमाणावर नुकसान झाल्यान हानी होते व्यामूले शेतावर अवलंबून असणान्या अथिक नुकसान मोब्या प्रमाणावर होतें उदाः भुक्षामूल जमिनीची उत्पषद कता कमी होते
अनेक्दो जमीन लागवडी योग्य राहत नाही.

छ] साभाजिक परिणाम:-
9) महिलांबर विपरित सामाजिक परिणाम :मानव निर्मित आपत्ती उदा- नागरी देगें युदध किंवा लढाईयाम हैय महिलांवर विपरीत सामाजिक परिणाम होतो द्रय्यामह्ये गुंद धुडगुसुवानुन मुली व महिलाँना लक्ष कले जाते अशावकी मुलींवर वे मेहिलांबर बलात्कार होतान महणजेव अशा प्रकासख्या मानवनिमित आपत्तमिह्ये महिला व मुली यांख्यावर विपरीत परिणाम होतात
2) जात व जातीय अडथकेः- मानवनिर्मित आपत्तीतुन जात आणि सामजनिक उड्यल निमरणि होतात उदा गोधा हैत्योकांड र०02 मध्ये रेल्बेच्या डब्याला आग लाव़ी होती नैंतर हिंदून्मूल्लिम अशी गातीय दंगी झाली. ती संपर्ण गुजरात राज्यात पसेरली यामध्ये $6 e 0$ मुल्लिम वे रे४ हिंदूना मूत्यू जाले व कोख्यावर्धी रुपयांची मालमत्ता अकून खाक जाली.
2) अनुसुचीत जमातींच्या समाजिक समख्या :अनुसूचीत जमार्तीच्या मोकांवर संक्ट आल्यास ती सतः ओकख्वन विसरतान है लोक सेधि न भोले असतात. त्यांची नीवनरोली पारंपारिक पदहातीची असते आपत्तीमुले व्यांच्या अस्सित्वावरही परिणाम सेनो.

आपत्तीचा मानवी अवस्थिर होणार परणणाँ
अ] पूर:- $200 y$-0६ मध्ध तालकक्याज ब्याच ढिकाणी पूर सदृश्य $ै$ परिस्थीती निमणन झाली होती नद्यांना पूर येनन
जनजीवन विस्क्कील झाल होते वमलमत्तवसचही मोख्या प्रमाणात नुक्सान झाले होते पाणी शमताल घुर्तून पिकाँचे नुकसाज साले होते काही लोकांना सुरक्षित स्थेकी हलव्यात आले होते

आ दरडी कोसकणे:- कर्जत तालुक्रान हर्ण राजवाडी येभे दिनांक 9 l छ 12090 मध्य अपिवृत्टीमूल दरड कोसकन दोन कुटंबाती $L$ मृत्यू आले हर्ण गावातीले राज़ाड़ी यूंभोल बहुतांश घरे डोंगरारहचाशी असलमके अतिवृष्टी मध्ये संभाव्य घोंका विचारात होता कायम स्वकुपी पूर्वस्नन करण आवश्यक असलेमुके
प्ताव तयार करण्यात आलो प्रस्ताव तथार कर्यात आला आहे
इ] भूकां :- भूकंपामुलेजिवित व वित्तीय हानी होत नसून कम कुवत्त बंधिकामामुले होते कर्ति ताल्युक्यात यापूर्वी भूकपमूके नुकसान झोलिले नाही पण भाविष्यात भूंकपाला बेकी पडू शक्तील अशी कच्ची घरे, अपंग त्यकी, रोगी, विधवा, अनाथ यांख्या तात्तुरत्या निवारसाठी सीय उपलब्ध आहे
ई] पूर आणि वादळ :- आपत्तींचा पूर्वइतिहास पाहता अतिवृष्टिमुके रस्ते दुर्घटना, विंजेचे खांब प्रडणा, झोड कौसकण, अर्स आपत्ती हडडतात नख्यांना पूर मेकन उश्या पिकांमत्ध
 मातोध्या घरामध्ये राहणान्या लाकाना जावित्य
धाका आह पूरामुके पिकाना होका संभवतो।

वृदध लोक, गरोदर महिला, अपंग व्यम्तिंना आपत्तीदर्यान सुरक्षित स्थकी पोहचवले पाहिते दलणवकणाख्या सुविधा, रस्ते पूल धरण, पिष्याच्या पाष्याचे रस्ते याँचे नुकसान होक शक्कत.
3] रस्ते अपघात :- तालुक्यात सुमार 30 कि मी चा महामार्ग अहि रस्ते अपहात मुख्त पावसाक्यात घडतात रस्यालगतची होर, डूमारतीना याचा शोका संभवतो. वाहन-चालकांमध्ये वाहनेचे पूर्ण जान नसणे तसेच वाहतुक हु नियमांची पूर्ण माहिती नसण आणि कुछातच वाहन चालाव्याचि प्रशिक्षण देख्वील छेतलिले नसण ही भारतात होणास्या अपहातामधधील काही महत्वा्थी कारण आहेत जगतात इलर देशात अपघाती मृत्यूंचे प्रमाण कमी करणे याला कारण है। मृणजे अपघात होऊ नये यासाठी उत्तम ख्वररदारी होतली जाते
3) जलवाहतक अपघात :- खोल समुद्रातून हुजारो किलोमीटर प्रवास करणारी मालवाहू जहाज जह्रा बंदरां्या दिशेने येतात तेव्हा छोका वोदतो तसिच यादर्यानच मोढे अपघात होष्याच्ची श्यता वलवति आज जहल्मवाहतुक अपघात हे खोल समुद्रात मालवादू जहाजामुल होण्याधी शक्यता असते.


सर्वसाधारणपणे विविध प्रकास्या आपत्तीजी वैशिष्टे पुछीलप्रमाणे असतात०
2) सिमाबाह्यः- विशित्ट नैसर्गिक आपत्तींना देशाज्या किंबाराज्याज्या सिमेचे बंधन नसते (Borderless) अशा प्रकास्या मानवावरील $)$ आपत्ती जागतीक पातलीवरही असतात उदा भूकंप, वादले, पूर, दुष्काल इ एकाचकेगी एकच आपती अनकक दशशत येक शक्ते. उदा रह डिसेंबर $200 \%$ ला आलिली स्युनामी, श्रीलंका, शाललंड, व इसर देशामध्ये आली होती
$2]$
हानी:- विशित प्रकास्या आप नीसक्वे देशी हानि होने मण वित्त हानी होते जनावरंची माख्या प्रमाणात संहार होता घरे, कार्यालये, फैवट्या आणि इतर मूल्यवान मालमन्तिचे प्रवंड नुकसंपन होते-
3) अनियमित घटना :- संकटे किंता आपत्ती कायस्वरुपी येन नाहीष तर त्या कधाही येक शकतात विशेषतः आपल्याला अपक्षितन नततनि अशा घरनाहडतात-आपती आणि अपहात अनियमित वे अनपेक्षित अशा घरना आहित.
૪) संपर्क व्यवस्था कोलमडते: आपत्तीव्या ढिकाणनी संपक्क व्यवस्था अनिकदा कोलमडने आणि मा संपर्क अश्या होते. कीकण किनारपत्टीचे उदाहरण देता येईले प्रयिक वर्षी पावसाक्यात एकदा तरी अतिवृष्टी होतिय अशावेली विवयुत पुरवा बंद होतो.

प्र) माहितीचा आभाव:- आपत्ती विस्तृ कहणनेच मोख्या क्षेत्रात पस असेल तर त्याच्या प्रत्येक बाबीवर परिणाम होतो-अशाविकी आपत्ती दक के बहिर पड्यासाठी कोणया मागचिा अवलंब करावा अशा अंख्य समस्यांतून मार्ग काष्यासाठी माहिती उपलब्ध होत नाही.
छ] चुकीची माटिती:-आपत्ती महटले की नको ती माहिती गोको करंन अफवा पसरंवियाच्च कार्य अनिकजण करीत असतानु. ज्यातेगी फार माही प्रमाणात माहितीची गरन असत अशावेकी -ुकोटी माहिती त्वरित उपलब्ध होते आपत्ती हे चुक्ति माहितीजे उदाहरण आहि.
6] अर्थीरता पसरते:- अनिश्थित वु अनियमीत घरनांमध्ये यंत्रवी। कोलमडते ल्यामुल संबंधित् द्विकाणी अस्थिरता पसरते आपत्तीच्या हिकाणी प्रंड कलकलाह, गोंगाट असल्यान फोनवर बोलिण अशक्य होते सर्वजण संपकति येणात्या प्रयत्नात असल्याने दूर्तनी मागत नाहीत याइक्यात अंधाधुंदीमुले संपक यंत्रणा कोलमडते व अस्थीरता पसरते.
4] परिस्थितीत सतत बदल :- आपत्तीव्या ढिकाणी स्थिती क्षणधकण बजलते तासाख्या आगादर महिती मिकते को होका नियंत्रणात्त आदे परूतू तासानंतर परिथिती सुधाइलिली असते किंवा अतिशय होकादायक होते. म्हणजुच नियंत्रवावाहिर जाते क्षणाष्कणाला धोकादायक परिस्थिती बदलत असते.


* आपत्ती व्यवस्थापन आणि लोकसहभाग :-

सर्वति मोटला दश हा नसमागिक आपत्ती येणारा जगातील दरवर्षी $10 \%$ दरा. हो समलला ज्ञाती अदाज भारतात पर येत असतो तसित भिति $30 \%$ भागात दुष्काळ, $90 \%$ भागात पूर येत असतो. वसेच विविधे प्रकारच्या जातीय देगली, दहशतवाद, आग्नी सुदधा वारंवार घुड असताल कोणंयाही प्रकास्ची आपत्ती आलो की आपण सगले शासनाला दोष देख्यात धन्यता मानतो परंचू आपण जर एक समजंस नागरिक मृन्न आपली जबबबदोी ओकखेन तागायला लागलि तर खुप प्रमाणात गाष्टी बदल शकतील

आपण दैनेदिन व्यवहारातही बहतो जर [खाद्या वाटनाला फार मोठ अपुघात झाला बिंवा एख्वी व्यक्ती अपघातात उखरीकी झाली तर त्यांना उपचारासाही त्यांचे प्राण वाचविव्यासाही समाजातील अनेकजण धावपल करतात एकंद्रित सांगावयाचे साल्यास मानवी संवेदनामुक्य ही सकारात्मक कृती समाजाकडूर - चच घडते तसिच यामध्धे प्रशासनाच्या वतीनिसुदधा योग्य ती देखल घोतली जाते, म्टणननच आपत्ती व्यवस्थापन आणि लोकांचा सहभाग ह्यांच नात्त फार जवलच ओहि

भंकप, महापूर, चक्रीवादल, अतिपृष्टी या सर्व घटना नैसर्गिक आपत्तीमध्येच माडणान्या आहिते अशा आपतीमध्ये होणासे जीवित व वित्त हानी टाकव्यासाठी महाराष्ट्र आपत्ती जीखीम व्यवस्थापना अंतर्गत विभागीय व क्रिल्हास्त। -रावर आपत्ती व्यवस्थापन प्रधिकरणाची स्थापना करण्यात आली आहि गाधा मूल उददेश नव्हेतर. कैंद्र शासनान 200 y मह्ये आपत्ती व्यवस्थापनें कायदा पारि केला आहि

पाणी पुरवठा जनावरांना चाश, ख्वानपान व्यवस्था, वैद्यकीय सेवा इस्यादी सूकीत चालतील त्यांसाही नितकाच उस्मूतपणण लीकसहभाग मिको आवश्यक आहे

* विभागस्तरावरून कख्यातु येत असलेल्या उपाय योजना:-
विभाग सरावर नियत्रा कस स्थापन करयान में विभागसरवर नियत्रण कस्ष स्थापन कर्यात येनें याच प्रमाण जिल्हा वे तालुकास्थरावर नियंत्रण कक्ष स्थापन कख्याच्या सूचना देव्यात आल्या आहेत या नियंत्रण कक्षात्षि सेवा 28 तास उपलबध राहणार आहि

निमाण होणारी संभाव्य परिस्थितीला हाताकण्यासाढि प्रशासन सज्न ओहि याशिवाय. पूरेशिस्थितीमुले साय रोगानंड नियंत्रित खव्यासाहि आरोग्य यंत्रणो, विद्युत पुखहा सुरळीत
ठेवज्यासाही महावितरण केपनी, दरध्वनी संवा सस्थितीत देव्यासादी महावितरण केपनी, दुरख्वनी सेवा सुख्थितीत
देवण्यासाही दशसंतार तिभाग, देवण्यासाठी दूरंचार विभाग, रस्साने वाहतुकीचा संपक्क असावा यासोठीही सार्दजजिक बांधकाम विभाग, राज्य परिवाहम महामंडल, पाटबंधारे विभाग व इत्र संबंधित विभागांना आवश्यक सूचना देव्यात आल्या आहित.

आपत्ती व्यवस्थापन म्णणजेच Disaster managemen tै हा एक अंत्यंत्ता मोठा आणि व्यापक विषय अहि ह्या विषयावर इंटरनेटवर शोधायला असंख्या पुस्नक, लेख आणि वेबसाईट आहित ह्या संत्यांचा संश्भूत आठावा होणे तसे अशक्य आहे तरीदेखील आपण व्यवहाराज आवश्थक जुजबी माहिती मिकव्याचा प्रयास नककीच करु शकतो नेने कररुन आपत्ती साखख्या बिकर परिस्थितीत आपण गर्ट कादन आपले प्राण वाचविव्याचे प्रयत्न करु शकलोआपत्ती त्यवस्थापन कहणज आपत्जीपासून उदभव वार जीवित हानी सर्व्व पातकीवर दुष्पारणाम अभ्योसन, शक्य तेवख्या प्रमाणात होणारी होनी कमी कख्यासही योजले आणोर विविध उपाय अनिकि उपयोमेना

आपत्तीची करण :-

- हवामान कारण :- तापमान, पर्जन्यवृष्टी, वारा, वातावरणीय दाब इयादोंक्या बांबनीत से वातावरणाinील हवामानातील बदलासह होते वायूमंडलीय परिवर्तनाममध्ये हा अचा नक बदल होतो ज्यामुले चक्रीवादल, विद्युत वादले, यंडीकिवा 3 माना वादल यांसोख्या घटनना घाडतात
- भौगोलिक कारण :- जेद्धा सामान्यत टेकोनिक प्लेट्सच्या होलचाली आणि पृंच्वीवरील कबच आणि आवरण यांब्या गतीमुले भूंक्य, सुनामी आणि ज्वालामुखीचा सकाट होतो!
- जैविक कारणे:- इकोसिटममध्धे असंतुलन झाल्यास रोगजने जीव आणि त्यांचे वेक्टर वाह शक्तात अशापकरेर जीवाणु आणी विसाणूची ताद महामारी किंता सार्थीचा रोग निमेणि कर शकिते.
- बाह्य जागा :- पृथ्वीच्या वातावरणामध्ये प्रवेश करणार उलकार्पिंड आणि लघुग्रह मोख्या प्रमाणात नुकसान कसात


जैसर्गिक आपत्ती मानवी घटनेविना घडणास्या अश्रा छटना आहित ज्याच्या जीवनावर आणि मानवावर नकारात्मक परिणाम होतो ब्याच प्रकारंमेध्यि, तांत्रिक गैखेर्तन, निषकाकजीपणा किंवा वाईट योजनांच्या परिणामासाठि माणूसर्ध जबाबदार असतो.

आपर्तींत्या प्रकारामुले सं बंधित आपत्ती उदभू शकताल नैसर्गिक आपत्तीची अनिक कोरण आहेत आपत्तीमथ्य आण्णतिबंधीय चक्रीवादल, पूर, दुष्कल, वून्य, अग्नी, चक्रीवादल, उपतेच्या लाता आठी शीतलहरी याँचा समावेश होतो दुसरीकडे आपल्याकडे आंतराल आपत्ती आहित ज्या उलका आकी लघुग्रहाच्या परिणामापिक्षा कमी को आदकतात. आपल्या ग्रहावर असंख्य पथवविणीय जोखम आहित न्यांचे परिणाम आपण गंभीरपण होन आहोत याबद⿸尸 नैसर्किक आपत्ती. ते सहसा अशा घारना असतात जै सर्वसामान्यकृत मार्गनि जीवनावर आणि मानखावर नकारात्मी पररणणाम करतात आणि मुखतः मानवी हस्तक्षेपाश्रिवाय सणाम्या घटनेमुठे उदभवतात तंत्रजान असो वा ताईट नियोजन असो, बहुलेक प्रकरणामद्ये, वाईट कृतींच्या हुष्परिणामाँ्या मनुष्यानी जबाबदारी असते

मानवी कृतोंमुले पर्या वरणानी अवनती होते. व मानवी समाजात्र भरुन काढता न येणारी हानी होते मानवकृत पर्यावरण आपतोंने तीन वर्ग आहेती
2) प्राकृतिक आपत्ती:-्यात मानवी कृतीमुले घहन येणार भूमिकंपन, भूमिपात, मृदाक्षरण इस्यादीधा समंविश होतो.
2) रासायानिक आपत्ती:- यात विषाश रासायने आणि वायू, अणुसफोट, सागर तेलगकती, वायुगलती द्रयादींमुले अभणाचा आपत्तीचा समीवश होतो.
3) सामाजिक आपत्ती:- चात लोकसंख्या विसफटट, कैनिकता व धार्मिक मूल्यांची अवनती, रसचिने व युद्धात जैविक उस्त्रोंबाण वापर, बहुमजली इमारतींची रचना इंत्यादींमुले उदभवणाया आपत्तोंचा समावेश होतो.

निरनिरक्या पयववरण आपत्तीमुके जी संकृे ओदवतात स्यांच्यापासून संरक्षण कमी व्दावी वे आपत्तीची पर्यावरण अवनती कमी द्वावी व मानवासह इतर सजीवांसू धोका होणार नाही यासाठी मानवाने प्रयत्नशील राहणे गरजेच आहे मानव हा5 स्वतः एक सामाजिक वे नैसर्गिक पर्यविरणाचा महत्वाचा घटर्क आहे या आपत्तींना समीर जा्यासाठो तो सर्व तहेने सक्षमर द्वावा, यासाठी विविध योजना शासकीय स्थरावर विविध संघटना संस्थांभार्फत केल्या जातीत. मागील काही वर्षति पर्यावरणीय आपत्ती व्यवस्थापनाला विशेष महत्व आले आवि पराविरणीय आपत्ती कशी टाकता यईल काल कसा वाढल याकडे अक्ष दिले पाहिने प्रदेश, राष्ट यांए्या सीमांतरति क्षेत्रातही स्थिती निबाए - व्यात प्रयतन वादन आहित

आपत्तीच मानवी जीवनावर अत्तिशय भयानक परिणाम होताल मानवाला अनेक संक्टानना सममोरे जाव लागेत आपर्तीर मानवी जीवनावर होणारे परिणाम यांची माहिती मी इंटरनेटवरुन गौका केली. आपज्मीचे मानवाषर कोणकोजले परिणाम होतात याचा अश्यास केला

* Link:-
https: / WWW.meterologiaenred.com https:/l $\mathrm{mr} \cdot$ vikaspedia- in http: I/www. unishivaji. ac. in



रायगड जिल्हा हा आपत्तो प्रवृण जिल्हा मानला जातो। पावसाक्यात वादक, पूर, दरडी कोसलणे, रस्ञ वू रेले अपघात अशा आपत्ती हाडल असतात आपत्ती आयीम व्यवस्थापन कार्यक्रम हा ग्रहममत्रालय, भारत सरकार त्र संयुक्त राष्ट्र विकास कार्थक्रम यांच्यो सुयुक्त राष्ट्र विकास कार्येक्रम र्यात्या विदमानोन अंमलात आणव्यातु आला आहे या कार्यक्रमाचा उद्देश विविध स्तरावर आपती व्यवस्थापन आराखडा तयार करणे, प्रशिक्षण देणे, विविध आपत्तीविषयी जनजागृती निम्मिण करण:

या विविध कारणांवरुन महा राष्द्रात पूर्शस्थिती आख्बव्यर स माणूसध कारणीभूत आहे असे म्हणण वावंगे ठरू नये कारण निसगचच स्वतः चे काही नियम आहित व्यात जर कोणी हरत्तक्षिप केला, व्यात ठेवकान्वल कली तर निसर्ग चक्रात असंतुलन निर्माण होऊन सुका दुष्काल, ओला दुष्काक महापर, पुर अशा जैसर्गिक आपत्तोना माणसाला जोड़ द्यो लाभते कोल्हापर साँगूली ऐोथील पूर्ग्रस्भ नागरिकर्पेकी काही सुजाण नगिरिकाँची अशी प्रतिकिया दिली आहे की, येथील नद्यांतून वाकु उपसा, नदीकाठ, किनारी पा्याचे स्रोल बुजवून या द्विकाणी होटेल, बंगले बांधले रोले आहित. अस निसर्गाविर आक्रमण केले तर नद्यांचे पाणी माणसंख्या वस्तीत शिरणार्च माणसाने जर पाव्या्ची गागा होतली तर माणसाच्या जागा होणास्च ना।

अशा प्रकोर आपत्तीचा मानवी
जीवनावर भयावह परिणाम होतो व मानवाला त्या परिस्थितीचा सामनाही करावा लागती.




## प्रस्तावना.

परास्भितिकी (ECOLOGY) ही विजानाची तो शाखा ओदे, त्या अतर्गत सर्व जीव जिविक घट्क) आणि मौंतिक पर्यविरण (अनेविक घट्क) यांच्यातील दस्परसबंधांचा अभ्यास केला जातो. "ओकॉलॉजी" हा शब्दू प्रथम "अर्नेस्ट हैकल"यांनी 1869 मध्ये वापरर्या होता. तो दोग श्रिक शब्द ओकिओस (राह्वाच्ची जागा आगि लोगो (अभ्भास) यांनो बनइललेगा आहे: नंतर त्याला इकोलॉजी (पपर्मावरणाशास) क्टहले जाइ लागले. सह्यान्या काबान पयावरणाशारालन अधिक व्यापक एवर्प दिले आहे आना ते वनस्पती प्राएिण मानवी समाज आणि त्यांचे भौतिक वातावरण याच्या पस्स्पर संबंधांचा अम्यास करते.
या इकोसिस्टम हा शब्द प्रभम" एंजी. चान्सले" यानद 1935 मह्ये वुपरजा होता. इकोसिस्टम अंतर्गत जेविक झाणि अजनिक घटकांचा समुट समाविष्ट केला जातो. ने परस्परसंवादात सामील होतात आणि इकोसिस्टम तथार करताल.

## Page No. 2

## परिसितकी (ECOLOGY)

परिस्थितिकी ही जीवविलानाची एक गाखा आहे या गाखेत संजीवाँचा एकमेकोंशी, तसेच सनोवाँचा पर्यावरणागी असले़ला आंतरसंबंध्र आणि यांचा अस्यास विश्वेषण केले जाते सनीवांचे मंकमेकांशी संबु कसे असतात, त्यांचा एकमेकांवर कसा परिणाम होतो, अजेविक धटकांवर ते कसे अवलबुन/असतात आाणि स्त धटकावर सजीवांच काय परिणाम होतो.
है परिस्थतिकोच्या अभ्यासाूून समजते या शायेत जीवविशान, मूगोल ब गूविजान है विषय पकत्र येतात आणि रसयनशास्त भौतेकी आणे संगणंकिय विसान यांचा वापर त्यात होत असख्यामुजे परिस्थितिकी हो आतरज्ञान शाख्या बनलेली आहैत

निसर्गात विविद्य प्रकारचे सर्जाव असतात त्यामह्ये वनस्परी व प्राणी यांसारखे जैविकद्रवया प्रगत न ज्रील सजीव असतात तर कवके अमीबा जिबाणू सादि व सरल सजीवही असतात यापेकी कोणता ही लहोन किंवा मोठ साधा किंवा जटेल सजीव एकट जगु शकत नाही. प्रत्येक सजीव कोणत्या ना कोणत्या प्रकोर उत्तर सजोव किवा पर्यावरणातील अंेवेक (निर्जिव) घुकोवर असतो.


सुर्यापायुन उर्जा मिलने व सर्व प्रायमिक उत्पादक अन्नानिमिनीसानी ती उर्ता वापरतान स्रिख्या वनसतता (गवते, झुड्ये, वृज) प्रकाशंसंखेषणण किमेन अन्न्व तयार करतात, याशीवाय वनरपतोंना वही झाठी पाणी. फॉस्फरस़ 3 अंगैविक घख्कांची गरन असते प्रथमिक मऊकांमधिे उंदीर , ससा न्ञाकतोडा तसेच शाकाहरी प्राव्यांचा समावेश हो नो- या प्राव्यांना लाइग कोल्टे व इतर प्राणी म्हनजे खितिय अजक खातान.
कोषत्याही परिसंस्येतील प्रत्येक पोषणातालविरील
जैववसुमान क्विंवा जैववस्रुमानाची उत्तादकता, स्मीवोंची संख्या उर्जा-विनिमयाची पातकी यासंबधीची कहिती हो आलेय सरुपानु गंंककी उाने तिला परिस्थिकिय सूप महाता व्रिटनचे प्राणीवैजालोक आणि परिस्थिकत林 चाल्स एल्टन यांनी ही संकव्पूना प्राढ मध्ये प्रयम, माइकी. एव्थन यांना असे दिसून्न आले की ज्या खययोषी वनस्पतीवंव तृवाभसक प्राण्ण जग़तान न्या वनखततीच्या तुलनेन वृतभफक़ प्रव्यांच्ण संख्या कमा असने
परिस्थितिकी सूप तीन प्रकार असतान-
गुर्उर्जालक्य

## 2) संख्या सूप 3) जैववसूमान सूप. colors

## ऊर्जा सूप.

एखाद्य परिस्थितितील उत्पादकांनी सूर्ूापासून मिलावेयेख्या अंचे प्रमाण आणि ती पुठोल पोषण पातणीवर देव्याचे प्रमाजा आलेखाकृतीने दाखविल्यास जो सूप तथाट होतो, त्याला ऊईा सूप मृणताल कोणलोही परिसंस्येत वनस्पती या प्राथ मिक ख्यंयोगी उत्तादक असनतन आणि त्या सूर्या पसून मिललेला प्रकाश उर्जे रुपांतर रासायनिक अन्न करनान.

वेनस्पनींबारे निर्माण केलेली हि ऊर्जा वेग वेगक्या पोषणापनकीवरील अधनकापर्यन पोहोचति उज विनिमयाच्या नियमानुसार अंचे रुपांतर होत असताना प्रल्येक पोषणणततीवर तीचा-ध्यास होतो:

बरीच खर्जालचा पोषण णततर्तीकहून मिकालेली बरीच ऊन ते सजीव स्वतःच्या गीचन प्रकीयेसाणी वापरतातू तर काही ऊर्जा शसनकियेत उषणतेच्या खणने मोकू्री होते, आणि पर्यावरणात बाहेर टाकली जाते त्यामुल्ते उत्पादक धटकांसासून जसज्ञसे वरच्या पोषण पातजीतील सजीवांक्डे जावे तसतसे त्या सुजीचांना मिलकाया अंचे प्रमाक्क कमीकमी होत जाते. महणने उत्पादक स्तरावर ऊर्जचे प्रमाण सर्वाधिक, तर अंतिम पोषण पात्लीवर ऊर्जा सर्वा कमी उपवव्ध होता असते
 आलेल्या उर्जा ह्यासान्वे प्रमाण च्यापचयासाठी घाप रली गेलिली उर्जा छाकाक उत्पादनातीलि उर्जेचे -ह्यास आणि शरारघटकाकरुन प्रत्यधन साठविलिय आ इ. ऊर्सिबंधीची माहिती दाखविली जाते.

## संख्या स्ूपप

संख्या सूपामध्ये एखाद्या परिंसंख्येतिल विविध पोषण पातक्र्यांकरील सजीवांची संख्या आलेखाकृतीने दाख्यविली जाते-उदा- गवनाल पस्सिस्येन गवन हे उत्पाकक असव्याने त्याचे प्रमाण नेह्मी जाए। च असने कोणत्याही परिसंस्येत लहान आकारच्या प्राव्यांची संख्या मोष्या आकराच्या प्राष्यांच्या संख्ये पेक्षा जास्त असते.


गवताच्या तुलनेन विविद्य किटक, ससा उंदीर. यांसारख्या प्रायमिक अधकांची संख्या कमी होते- व्यांच्या उुलनेत साप् सरडे या व्वितियक मचकांची संख्या आणाण्यी कमी आणि सर्वति वर्च्या पातकीवरील बहीरी ससाण किंना कतर पदी माची संख्या अगदीच कमी असतेसाख्यकीतही गनन-हरिण-लांडगा-सिंह या अन्न-
अनीम पोष०न पातकीवर सिंधची संख्या कमी ओह त्यामुले संख्येचा स्तूप उमा आणि वर निमुकना होत गैलेगा असती.

या स्तुपाल अन्नसाखक्डीलील प्रत्येक पोषण पातर्जीवरील सजीवांमध्ये एकरण किती जैववस्तुमान उपलब्ध आहे, हे दायविल जाते. जैववस्तूमान दर चोमी. मागे ग्रैंम किंवा उषमांकामहये मोजतात स्वयंयोषी पातजीवर जेववस्तूमान सवर्धिक असते.

गव्ताज आणि बन परिसंस्थांमह्ये सामान्य: उत्पादकांयासून ते वरच्या स्तरावरील मांसभधकापर्यत लागोपाठ येणस्या पोषण पातल्गवर जेववस्तूमान हलुहल कमी होत जाते.
पोषक

पातर्जा


वृतीय ग्राहक
9.9.

द्वितायक ग्राहक
99.

प्राथमिक ग्राह्क



## Date:

प्राष्यांचे मलमुत तसेच मृत प्राणी व वनस्पती साच्यु न्यासासुन तयार होगारे धटक
तथथाध बनासी बनस्पतीसाही गसजे असतान.

- परिस्थितिकी तज्स निसमातील संघच्नांचा अभ्यास तीन पातकीवर करतात.

1. समष्ठी (पॉणुलेशन) :-

पसखाद्या किकाणी कोणत्याही दिवेल्या काज़ परस्वर आंतरक्रिया असलेख्या सनीवांच्या विविध जाती?
2. समुदाय (कम्युनिदी) :-

एखापया ठिकाणी दिलेख्या काजी परस्पर आंतुरक्रिया असलेख्या सगीवाच्या विविध जातीतील सर्व सजीव:
3. परिसंस्था :-
जैविक समुण्थी निनुन . अैविक समुपाय. होनो

समुदायाची त्याच्या सभोवतालच्या अजेविक घाटकाशी आतरक्रिया होत उसते. असे समुपास आणि अजविक घटक मिवुन परिसर्या बनते.

## colors

## समष्टी

नानन अअम्मार्यातील सर्व माछरीक पसी

 करतान तिचे हिशेखेषण करतान आणे प्रलेक आती व. प्याब्रण स्यित्र यांतील, आं समेंब गोधाना. बलंतील अंतरक्यिवर अवबंबनन असते.
1.) अदार्श परिस्मितोो सममट्यी वादू गके के असा पर.
2) समबटरीवर ममादा आणाबान्या वयनवरणीय घंकाना सकनीन परिाम.

 घहतान पर्यकवखानी वृहनसमता केबला़ी विशिएट जातिचय क्माल समप्टे ज़्न प्राणी, अंखियास हू.





## समुदाय.

 की रि, वेर काज्या आताच गवके साण साल आशि लिविच वृके आबकतान परिखितिकी तसस समनदघघाने केगवेकेके प्रकार अम्यासतान वेगेवेग्सा जाती ल्यांच्या समझपमान कोबनी शुमिणन पार पाउतात आणि
 वु म्राणी यंच्या समुुकालाला जीवनसंही? ग्नानान मिन्नमीन्न जीवनसंस्तीच्या सीमा ध्वामानॉनुल़ार निस्वि
 जलीय ज़ीवनसंध्नी यांच्या कीलेक प्रकेरंचा समावेश जोव्दसंहत्तीन होतो
परसमीच्च समुदाय :-
प्रकाझाच्या तिव्रतेन होगारे बदल


 प्ररिस्यितिकी अन्दुकमण :-

ससुुयाओध्ये कालान्डातार होणाया
बदलोंना प्रशिर्शेंतिकी अंक्रुमण म्बनाना. हि एक साककाने बड्नून पेलारी प्रक्रिया ओटे.

## colors





प्रभाकर पतिलि
सोसायटीचे
कला, वाणिज्य आणि विज्ञान महविवि्याल 2021-2022
विव्यार्च्याचे नावः:-मुनिफ मुधार पठान् रोलनं:- 52,02 डरुपनान प्रायाभ्भूत् अभ्यास ग्राटक संरक्य

साशभून अभ्यास


विद्यार्थार्ये नाव्र:-
मुन्फु मुस्तार पठान
रोल नं:- 52.02 II SyBSC

$$
\begin{aligned}
& \text { अनुवर्टा।ाण }
\end{aligned}
$$

अनु
9. मुददे
ग्राहुक महणून तुम्हाला हे
माहीन अधेका ? $| 24$

कलम $7(46)$ मध्यो त्याची व्याख्या केली आह अन्यायकाखक करार हहणजे ड्यांचा अटीमुके 3 कायव्थार्गत, ग्राहक हक्कांमध्य लक्षणीय बतल होने: या अटीमधय है समाविष्ट असू शकरे. कराराच्या अतर्गत दायोत्वांची कार्थक्षमता सूलभ करज्यासाही ग्राहका कडून जासत सूरक्षा ठेवीची आवश्यक्या अशा उल्लघनामुळ झालेल्य। नुकसानीच्या प्रमाजान नसलेल्या ग्राहेकातर कराराच्य। उललधनासाणी दड आकरणे लागूदटडासह लवकर कर्जमयी परनफेड स्वीकारा पक्षकारं पैकी सकाला कोणत्या है। वाजवी कारणाशिवाय कींवा एकतर्फापरो करार संघुष्टात आजज्याची परवानगी देणे एका पक्षाली ग्राहकाच्या हानीसाठी आजी त्याच्य संमती शिवाय करार सोपवज्याच्या अधिकार देजे सबास्तव अट, बंधन लादजे किंवा त्याला गैर संयीय्या स्थीतीत ठेवणाज्या ग्राEकावर शुल्क आकारो.
k ग्राहक न्यायालयात तक्रशार करीी दाखल करोवी ?

ग्राहकानं ऑफलाईन कींवा ऑनलाईन पद्धतीने लेखी तकार नोंदवावी तकार ऑनलाईन दाखल करज्यासाठी ग्राEक WWW edaakbil-nic. in ला भेट देउ शकतो। तकारदार व्यकतीद्वार कीवा त्याच्या एंंद्दारे सकार देखील साददू केली जाऊ शक्ले हे कोटि फोस नोंदणाकृत पोस्टाने देखील पाठवतायने सध्धारण पणे, तक्रारीच्या तीन प्रती जना कराव्या लागाता
$\square$
बददल स


ग्राहक संरक्षण कायदा 2019 अंतैर्गत ग्राहकांच्या हक्कांची हमी

अधिनिमानुसार ग्राहकांना खालील सहा त्रह्क्क अधीकार आहेत.
0 सुराषिततेचा आधिकार

- माहोती देज्याचा अधिकार
- निवड्याचा अधिकार
- एकप्याचा आधिकार
- निवारण करण्याचा आधिकार.
- ग्राहक जागृतीचा आधिकार

अन्यायकारक्षक करार म्हvजे काय?
2019 च्या कायद्याने अनुाचित कराराची संकलना
देखील सादर केली आध आपे देखील सादर केली ओह आजे

2015 साली एक प्रकरण यूप गाजल होतं जाहीरानी मध्ये दाखवल्यापमाणे आपणगोर झ्ञालो नाही अस महणात एका युतकांनं रका फेअरनेस क्रीम कंपनीवर दावा केला होत। दी ललोच्या हग्राहक हकक न्यायालयात या दव्यावर सुनावणी झाली न्ययालयावं 0 कंपनीला दंड ठोठावला आडि जाहीरातीचे प्रसाइण बंद करावेस असे आदेश दिले होने



घराद्धरात पोहचैली जागो ग्राहक जागो। ही जाहीरात इतर वाहीन्यांवर यावी स यासाणी जोरात दूरदश्शन आगी कायकर्य्योनी सरकारकड शिफारास कल ग्रहक चोती
जाहीरानीसाठो असजारि आर्थिक तरूदूध वाढप्यात यावो आजि एक मोहीम सुरु करज्यात यावी अशी रिफारस कर्यात आलि होती तो केद्र सरकररनं मंजुन केली असं ग्राहक ह्क्क चळवळ कर्यकरे आणि ऑनलाईन कड्यममर फोरमच संख्यापक अध्यकक्ष बिजोन मिश्रा याने बीबीसीला सांगीतला एमआरपीवर देखील किंमत् करता येऊ शकरे हा संदेश घराधरात याच मोहीनेमुळ पो होचला होना. असं मिन्धा महणाले.
3. सुट्ते पेसे नाहोत महलणून दुकानदार तुम्हाला गोक्यम चॉकरतव देक शकल नाही.

एक कीववा दोन रुपये सुटे नाहोन महणून बज्याचदा तुकानदार एक रुपयाच्या गोक्या कंवा चाकतेत देनात, चलनाला। दुमरी पर्यायो वस्त देज्याच। अधिकार दुकानदराना नाही.
तस्ंच दुसरी गोष्त महणजे आपण नमागतो एखादी वस्नू आपल्यर किजण है ग्राहक कायत्याचं उल्लंधन आहे.
4. दिलेलं बचन न पाकल्यास कंपनीवर कार
होऊ शकसे.
जाही:रतीमह्ये दिलेल वचन न पाळल्यास
तुहही कंपनीवर दावा तर टाक


ग्राहक्ट म्हणून तूम्हला


तुम्धला ह्या यै्र गोष्टी आहेत का माहोत ?
काही गोष्टींची माहती नसल्यामुळं ग्राहकाना कधीकही त्रास सहन करावा लागल्याची उदाहरणी आहेत.

1. कोणत्याही हॉटलमघे मोफत पाणी पीउत शक्ता कावा स्वच्छतागृह वापर करत शक्ता
इंडीयन सराईज ऑक्तनुसार तुम्ही कोणत्याही हॉटेलाहर्ये जाऊन परी विक शकला आ वापरत रक्ता तेही अगदी मोफत पण तुन्ह़ी त्या हॉटेलमध्ये काही घोनल नाही तरी देखोल या दोन सबांचा वापर तुम्हे करू शक्ला.

त्यासाणी स्रकार वेगवेगा0ो अक्रम राबवत असतं तसंच स्वयंमसेकी संस्था कींवा कार्थशाळा होत असतात ग्राहक शिक्षिजावर सगक्यात जास्त कर असायला पाहीजे जेणेकरतन प्रत्येक रिक्षण गताहकावर सक्षण होईल असं मत मुबई ग्राहक पंचायतच्या शिभ्षण विभाग प्रभुख वसुधरा देवघर यांनी बीबीसीशी बोलताना व्यकत केलं

* ग्राहकाच्या जबाबदाज्या आणि कर्तण्य

ठत्रकाना केवल हककच अहेत अस नाहीत त्याच्या काही जबाबदाय्या आणि काही कर्तव्य देखील आहत याची जाणीव देखील त्यांना असायला हती.

ग्राहकोनी ब्युरो औँफ इड़ीयन सँडईईस, एगमाई आजिए ISO प्रमाजित उत्पादन विकत ध्यावीत. प्रमाजित केलेली उत्पादनं सुखक्षेपी प एकप्रकार हमी देतात, महणून ती घेणां योग्य ठरन, "1 असे देवध्य यांनी आगीतल

ग्राहकाची फसवजूक झाल्यास तकार निकरज केंद्ध आहेन पण आपल्या जाञारकले मुक्ड प्रशासकिय यंत्रणोवरील तणाव कमी होड रक्तो आणि सवीचा वेक वाचू रक्तो.

* 4 तुमचंच म्हणणं मांडज्याचा हकक :तर तुम्हाला वाटत असेल तुमची फसवणूक झाली आहे तर तुम्हाला तुमचं म्हणण क योगय ठीकताणी मांडज्याचा पूर्ज हक्क आहे .

ग्राहकाच्या ग हककाच्या संरक्षणासाठो सरकारनें तक्रार निवारव केंद्र आणी ग्राहक न्यायालयाची स्यापना केली आहे.

इतकंच नाही तर ग्राहक त्यांच महणाणं सरकारपर्य त पोहचवज्यासाठी ग्राहक मंच्चाची स्थापना करन शकतात.

या ग्राहक संचाचं शिष्टसंडक आपलं महणणं सशकारकडे माडू शक्तात सरकार त्याच्या सूच्चना आडि शिफारसीवर विचार करत.

* 5 . तक्रार करज्याचा आयि निवारण करतन घोख्याचा हक्क

जर ग्राहकची फसमत झाली असेल तर न्याला तकार नोंदवज्याचा हक्क आहे जर तक्कार राम्न असेल तर तिंच निवारण होईल असा हक्क कायद्यान ग्राहकाला दीलाआहें। कही कधी एखादी तक्रार लाहान असू शकरे पण तरी देखोल त्याषरोधात दाद मागता येक शकले.

* 6. ग्राहक हक्कांच्या शिक्षणाच्य आधिकार

ग्राहिक हक्क शिक्षणाच्या आभावाुुळं ग्राहकायदी फसवणूक होने असं गत्राहक हक्क चण्ठवके कार्थकर्यत्याच म्हणां आहे

गत्रांहकानी आपले हृक्तक काय आहेत है नेहमी जाणुन धेप्याचा प्रयत्न केला पाहीते .

माहीतीचा हकक:
सखाद्या उत्पादना बददल सर्व माहोती मिखिण हा ग्राहफकाचा हाकक आहे त्या उत्पादनीची गुजवत्ना प्रमाज, संख्या, शुद्धता, किंमत दा सर्वो चि माहीती मिकवज्याच एक आहे.

सखादं उत्पादन किंवा सेवा घेख्यापूर्वी त्या संतर्भातली पूर्ण माहीती घोप्याचर आधिकार ग्राछकलो आहे. हा हकक कोणन ही दुकानदार किता व्यावसायिक नाकार शकल नाही सोन खरेदी करज्यापूर्वी त्याचो शुद्धा तपासून होप्याचा अधिकार ओह.
3.

निवड करज्याचा अधिकार
आजचं युग है स्पर्धेचं युग ओहू वस्तू खरेदी करज्यासाठी जर तुम्ही एखाद्या दुकानात गेला आजि त्या ठिकाणी तुम्हाला फक्त रकाच बँडचय्या वस्तू दुकानदार विकत छोप्यास सांगत असेल तर लक्षात ध्या की हे तुमच्या हक्कांच उल्लंधन आहे $C$ अपवाद फक्त विप्शीष्ट बँड्डच्या आउटलेटचा)

समजा तुम्ही हॉटेलमध्ये गेलात आ तुम्ही शीतपेय मगितले. पण वेटरन महटल की या ठीकाणी तुम्हाला फक्त पकाच कंपनीच शीतपेय दील तर है तुमच्या एक्कांविरोधात आहे. जाजारात अलब्ध असलेल्या पर्यायापैकी एक पर्याय निबडज्याचा ग्राहकाना अधिकार आहे ।)

पत्येकाला ग्राहकाला आपल्या हक्ता जाणीव असायला हवी असं प्रोहक
 ब्हणणा आहै
ग्राहकानी चोखंतक्ठ आणि चिकीत्सक असायला हक हव जेणे करतन आपली कुणि फसगत करजार नाही? ग्राहक संशक्षण कायता 19860 नुसार प्रत्येक भारतीय ग्राहकाला 6 मिकाले आहित, त्याची मा होती असल्यास आपली फसवणूक होजार नाही.

* 1. सुरक्षेचा हकक.

आपण एखादी वसतूविकत होतो तेव्हा या वस्तूच्या सुरक्षतेची पूर्ण हती उत्परककीती घोणा आनिवर्य असतं

आपण ज्या वस्तू विकत्र घोतो त्याची उपयुकाच्या हॉय एकमेव निकष नाहो तर त्या वस्व सुरक्षितही असाव्यात इलेक्ट्रकल उत्पादनं घोताना हो काकजी होण आवश्यक आहै.

- जगातलया समक्यात भयानक ठीकाणी सुटीसाणि

वस्तु विकत छेज्यापूर्वा त्यांच्या गुणवतेबाबत तसंच त्या वस्तुवर मिक्काणाज्या सेवांबबत आग्रही रहज्याचा गत्रा हकाव पुर्ण अधिकार आहे गत्राहकानी श्वयतो आय एस आय आणी अगमाक्यं चिन्ह असलेल्या वस्तूच विकत घ्याव्यात

या वस्संच्या वापरामुले रारीरीक कीवा आर्यिक नुकसान झालें तर कपपनीला नुकसीन भरचाई करावी लागेतें



पुु बोलताना श्रीमती संत म्हणाल्या की । गत्रहकांची फसवणूक होजार नाही व त्यांना योग्य दरात दर्जातार सेकंच। लाबि होता सेईल यासाठी व्याच्या हककाची माहोनी असजे आवश्यक आहे उताहकाना स्याची फसवणूक झाल्याचे लक्षात आलयानतर संबहितांबिखूद्ध तक्रार केल्यास न्याना निस्पीत न्याय मिक्यासठी जिल्हा गत्राहक तक्रार निवारण संच प्रयत्नशील आह ग्राधक तक्रार निबारण मंच प्रयत्नरोल आहु ग्राहक तक्रार निवारण मंच प्रयत्नशील आह ग्राहक तुकरार निवारण मंधाकडे आलेल्या तक्रारी लवकरात लवकर निकाली काढर्टया जातील व भाहकंच होत जोपासख्यासाठो पाधान्य दीने जाईल ग्रहकाना कायद्यची परीपूर्ण महीती होज्यासणी गत्रहक जागती ग्राहक शिक्षण मत्वाचे असून गत्रक चल्ठवक महाराष्राच्या कानाकोपज्यात पोहाचविणो आवश्यक असून त्यमसणी ग्राधक संघटीत झाला पाहैजो असेही त्रीमती संत यानी चावेकी सांगीतले.

प्रवासी महासंधाच डी.एस कुलकरा आखिल भाखतीय ग्राहक पंचायतोच संघटक शीजती रैलजा सेलमोहेकर, सटे भ्रीमाती वीश्वरे यानी जागतीक दिनमीमीत्त आपले मनोगत व्यक्त केले तर आखिल भारतीय ग्राहक प्यायत बी अध्यक्ष उपर टी. गर्ज महजाले ग्राहकासाठो अनक कायते आहेत, परंतु सर्व परून कायद्यान सहत नाही, ल्यासाणी लोकानी जाओयक होण महत्वाय आहे कोजती है वस्तू खरे करताना स्या वस्तूरी आवश्यक्या ग्राहकनी लाक्षात होरे आवश्यक असल्यान्य <्यानी यवेली संगितले
ल. या प्रसंभी भुरत गस वजन साये होंदुस्थान पेक्षोल आडी अनन व भेसक विभफ्यच स्टॉल लावज्यात आले होते

Page No Date

- 2

करताना


साठा जबजागृती करणे आवश्यक असून गत्रह कानी है वस्तु खरेदी करताना दक्ष रहील्यास त्यांजी फसवणूक

होजारी खरेदी नाही अस्षमत बीड जीलहा गतराहकतकार निवारण संचच्या अध्यक्ष श्रमती निलीमा संत यांनी व्यकत कल

जागतीक ग्राहक दीनानीमित्त बाड जील्हामधे
जिल्धपुखण कार्यालयाच्यावतीने मध्यमवती प्रशास कीय
दमारतीमहो आयोजीि कार्यक्रमानु श्रोमती संत बोलया होत्या
या क्रार्यक्रमास आखिल भारतीय ग्राहक पंचायतरिने
जिल्हाध्यक प्र. आर. हीगर्ज जिलहा संघटक त्रीमती. शैलजा
सेलमोहकर सदस्थ श्रीमती विशरूपे बीड जिल्धा प्रवासी
महासंधाचे सहासाचीव ही. एस, कुलकर्जा, जिलहत पुर्वण आधिकारी अभिमन्यु बोधवह आजि
अन्न वपपध प्रशासनाचे दीपक सोनवरो योंची प्रमुख अस्थोती होती.

2011 पासूनो स्वतंत्य 4 हेललाईन कार्यरत आहे गताहैक $1800-22 \cdot 2262$ या क्रमांकावर हैल्यलाईन फोन वरन आपल्या शंकाच निरसन करण शकतात गताहककंद्रीत बाजारव्यवस्यानिमीज होणो है काळजी गरज असताना अशा सुविधांचा लाभा घेउन गत्राहका नीदेखील आपल हकक जौणून होणे गरनेच आह हककाचा उपयाठ करून गत्राहक दीन हीन जोपासजारी
क्यवस्या निमोण होज्याच्याहृषहीने सवीनी सहकाय
करज आवश्यक आह तेव्हाच खज्या अथाने गत्राह हा रजा हों शकेले.

या आधरि एकाद्या उपत्पातदन सेवेसोबत जाणमन छोणे त्याबाबत तक्रार असल्यास व्याचे निरसन करतन घोज्याच्या हकक नागरीकानी मिळ शकला. या कायद्यामुल्ड गत्राहकांचे हकक जोपासख्याचा हैष्टोने महत्ताच पाऊल हाकले गेले

सध्यास्थीनीत रहरी भागापासून ले अगदी दुर्म कागतील ग्रत्का च्या हककाचे रक्षण होज्याच्या दृषीने काळजी घंख्यात ये आह यासाठी वितिद्ध पातळ्ठीवर ग्राहक मंचाची स्थापना करज्यात आली आहे. सध्या राज्यान जिलहार्नरावर नियमीन 40 आणि 3 तात्पुरया स्वरनपातील अनिरीक्त ग्राहक तकार निवारण मंच कायर। आहेत जिलह पातळीवर जिलहा ग्राहक मंचाच्या माध्यमातूम ग्राहक हककाचे संशक्षत्य केले ज्ञात आहे तिहे गत्राहकीच चे समाधान झले नाहो तर राज्य किवा राष्ट्रीय ग्रहक मंचाच्या माध्यमातून ग्राहकाला नयाय मिकठूून दीला जातो गत्राहक चळवकीला बल देज्यासाठी महराष्त्र ग्राहक संरक्षण (सुधारां) नियम 2004 नुसार जिल्हास्सरावर गाहक सरक्षण परिषदेची स्थापना करज्यान आली आहे या अतर्गत जिलहास्नरावर जिल्धाधिकारी यांच्या अध्यक्षेतखाली समितीची स्यापना करज्यात अल्या होत्या. या समीतीत विविध्य सरावरोल सदस्यांची नीवड करज्यात योत, तसेच राज्यस्तरवरदेखिल गताहक संरक्षण परीषदेची स्थापना करज्यात आली आहे या परिबदेचे ग्राहक संरक्षणविभागाचे मंत्री है अध्यक्ष असनात तर राज्यमन्री है उपाध्यक्ष असतात

ठीकारी
होत आह अशा परिस्थीत ग्राहक होताचे रक्षण करण्याकरीता विविध्ध पातक्यांवर कार्थ कले जाने ग्राहक तक्रार निवरण मंच हा याच व्यवस्थेन एक भाग आह ग्राहक संरक्षण कायद्यादील तरत्रीनुसार स्यापन कख्यात आलेल्या या मंचाच्या माध्यमानून ग्राहकांच्या समस्या सोडवीज्यासाठी काई्य होत आहे स्पर्धनून होणारी ग्राहकाँची फसवणूक टाळण्यासाठी ग्राहक नक्रार निवारण मंच हा महतत्वाचा पर्याय ठरन आहे.

भारनान ग्राहक हकक संरक्षण चळवठ क्षेत्रान सुरूवातीला खाजगी व स्वयंवसेवेसाठी संख्याचया पत्द पातळ्ठीवर प्रयत्व करज्यात येन होने. महाराष्ट्रात
बिंतमाधाव नोशी बिंदूमाधाव जोशी यानी 1974 साली ग्राहकाँे संघटन केले आजि आखिल भारतीय ग्राहक बंचायतीची स्थापना करज्यात आली. अशा प्रयत्नांच्या माध्यमानून ग्रा हक चळवली चा विस्तार देशभरात झाला.

ग्राह क हकक संरक्षणासाठी तत्कालोल पंतप्रधा न राजीव गांधो यानी पुढाकार होनला. पुढाकारानेच हेशान ग्राहक संरक्षण विध्धेयक मेंजूर करण्यान आली. या विध्धेयकात 24 डोसंबर 1986 रोजी. राष्ट्रपतीनी स्वाक्षरी केल्यानंतर देशभरात तो कायदा म्हणून लागू करज्यात आल. त्यामुळ या दीवसाचे औचित्यसाधून भारतात 24 इंसेंबर रोजी सष्ट्रीय ग्राहक दीवस साजरा करज्यात येनो. ग्राहक संरक्षण कायद्यामुके सर्व गत्र हकानी सुरक्षेचा अधिकार उत्पादनाबाबतच्या

मपहीनीया आधिकार प्राज्त झाला आहै

सरश्रा कायद्या

जागतिकीकरणानंतर जग है बदलले आहे गलोबर्न खेड्यात विकसीत होत आहे; गलोबल खेड्याची बाजारपेठदेखील इञपाटयाने विकसीन होन आहै. विकसीन होजाज्या बाजारान बहुराष्ट्रीय कंपुन्यांना
आगमनामुळे जगातील सर्षच देशात नोमांकीन बँडस सहुजपणे उपलबध होत आहेत न्यातच ऑनलाईन शांपिगचा पर्याय ग्राहकांके आल्याने नासंकीतबाँडस एका क्लिसिरश ग्राहकांना घरपोच मिकू लागला आहत बाजाएतल्या या वाढत्या स्पर्ध्यमके आज ग्राहक हा खज्या अथाने ग्राहक रजा बनला अशा परिस्थीतीन ग्राहक राजाची फसवणूक होऊ नयें या करिता ग्राहक हकक संरक्षण व्यवस्था मजबूल असायला हीी, देशानील ग्राहक हकक संरक्षण व्यवस्येबाबत यानिक्तित्तोने जाणून घोता होईल.
बाजासनील काढत्या स्पर्धिचे गत्रकांना
मोठया प्रमाणात फायद होन असेल तरी


रात्री उशिरापर्यत झडती चालू होती आर्थिक व्यवहाराच दस्तरोवजो पोलीसानी जप्ल के ले आहेत

दर या बाबत उपयुकल सुनील कोले यांना विचारणा केली असता त म्हणाले श्रोसूर्य विरुद्ध अनेक तक्रारी आल्या वार्रिक चोकरीततर संचालका विरनद्ध गुन्हो दाखल करज्यात आला वेगवेगाले गुन्हे देखला करफ्यान आला वेगवेगक गुन्हा द्वाखल के ल्यास आरेपीपत्र ही वेगवेगके सादर करावे लागल असन त्यामुके आमित मेरे यांच्या तकरिसोबत अन्य तक्रारी जोडून प्रकरणाच तपास करज्यात आला

या पूर्वीही केली जोशी कुटूबाने फसवणूक
वीस वर्षपूर्वा हो स्र जोशी कुतुबाने अशाच प्रकारे ग्राहकाची फसवणूक केली. होती अशीही धक्रकायक माहीती समोर आली आहे? एका गतन ग्राधकाने श्रीसूर्यामधये एक कोटी $C 0$ लाकांयी गुतवणूक कली समीर जोशीन ग्राहकाना तोगवेगण्यय युनिटमध्ये गुंतवणूक करून आधिक व्याजदराचे आमिष दाखविले कहों की कहोंना एक वर्षात दोम दुजत करतन देज्याचे सागतले विश्वास संपादन करज्यासीठी सुखवातीला ग्राहकाना नफ़ देण्यात आला गूतवणूक करताना लोकासोबन लिखित करारही के ला. पसे परत मागजज्यान जोरी धमकी है। टेत होता.

गाटहक पस

ग्राहकांची 200 कोटींची फसवणूक
अधिक व्याजाचे आमिय दाखवून पाच हजारांपेक्षा अधिक गतरकांची दोनशे कोटीनी फसवणूक केलया प्रकरणात आखेर श्रीसूर्या इन्वेस्तममेंट कपनीच संचालक समीर जोशी व त्याची पत्ती पललवीविरतदध पतापनगा पोलिस ठाज्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे आत पर्यंतत्या चौकरीत 100 को ही रूपयापेक्षा अधिक फसवणूकीच्या तक्रारी पोलिसांकड आल्या आहित फसतणूकीचा आकडा 200 कोटीपर्यन जाज्याची शक्यता ओहे.

दस्यान, गुन्हा दाखल होताच गुन्हे शाखेय्या आर्थक विभागान प्रतापनगार
धमीली व छत्रपतीनगरमधोल जोशी यांच घर व कायीलय छापे टाकल.


कपत्पुर्ण कींवा अन्यंन भामक माहीन लेबललिंग कींवा इतर पदधनिपासून प्ररक्षण करज्यासाठी आणि त्याला माहोती निवहुप्यासांड अप्रश्यक तेथ्य दीली जावीन.

निवड्याच।
आधीकार :-
खार्ती आहै की, जिये राक्य असेल
देथे प्रतिस्पधी कांमतीवर विविध्ध उत्पादन आजि सेवा मह्ध प्रवेश आणि ड्या उद्योगामधे सर्धा कार्यक्षम नसने व शासकीय नियमन लागू कले जान, त्या चागल्या कीमतीवर सामाधानकारके गुणवत्ना वे सेवा मिळज्याचे होम .
एकण्याचे हककः:- $ल$ हे सुनिच्छित करणे की गताहकांये हितसंबंध सरकारी धोरण तयार करानाना आजि न्याच्या प्रशासकिय न्याया हिकारणांमध्ये वाजवी आणि त्वरीत वागणूक देण्यात पूर्ण आजि सद्धनुभूसीपुर्वक विचार केल। जॉईल.

ग्राहक एाक अशी व्यक्सी आहे जो वस्न आणि सेवा वापरज्यासाईी आवश्यक असलेल्या वस्संसोठो का है। प्रमाणात पैसे देते त्यामुळे भांडवलशा ही अर्थव्यव स्थिचया आर्थक व्यवस्येत ग्राहकांची महत्वपूर्ण भूमिका
असने ग्रह्काच्या मागणीशिवाय उताद काना उत्पाद्हीत करज्याचा मुख्य हेतूपैकी एक नसज्याची शक्याना असते ग्राहकोना विक्री

गताहक एक अशी व्यक्सी कीवा व्यकतीचां गट आहे ड्याचा वास्नुची खरेदी वीक्री। करज्याच्या संबध नसून वसन कीवा सेवा प्रोमुख्याने वैयन्किक, सामाजिक, कुटुब
 वापरज्याचा कामकाजाशी संबंध आहे

ग्राहक हक्क:-
ग्राहक हकक युनायतेड स्टटेस थे प्रोसिडेन्व जॉन एक एँ केनेड़ी यानी 15 march 1962 रोर्जा युनायटेड स्टेस कॉंग्रसला आपली ग्रोहैक हककाची व्यम०य व्याख्या सादर केली हे भाषण आना 15 march रोजी साजरा होणार्य जागतीक ग्राहक हक्क दिनचे निमीन्त बनले आहे आपल्या भाषणात, जिएफके ने ग्राहकांच्या हक्काचा वापर करज्यास मदन करण्यासाठि संबंधीत सरकारच्या ठ्यांच्या गत्रकांना आविभाज्य जबाबदारिची रूपरेषा देली.

सुरक्षेचा हकक :- 0 :िं
आशोग्यासंठी कीवा आयुष्यासाठी
घानक असलेल्या वस्नूच्या मार्कटींगपासून संरक्षण करो माहीती टेज्याचा हक्कः कपती


प्रोत्साहून देणाज्या संस्थामध्य
सरकारी संख्या $C$ जसे की युनायटेड स्ट्टिस मधी ल फेड्ल ट्रेड कमिशन, स्वयं- नियमन करणाज्या व्यावमायिक संख्या जसे की युरस कैनड़ा, इग्लड इ. महील बेटरबिझनस व्यरो इ.) आजि गेर-सयकारी संख्या यांचा समावेश होता जे ग्राहक संरक्षण कायद्याच समर्यन करतात आजि न्याचों अमबलबजावर्णी सुनिच्छीत करण्यान मदन करतात (जस की ग्राहक संरक्षण सस्या आणि बॉचडॉडत कगत) ग्राहकाची व्याव्या अशी केली ज्ञाते जी पुनार्वकी कीवा उत्पादन आजि उत्पाद नात वापरूज्यारोवर्जो शेट वापरासाठी कोवा मालकीसाठी वस्नू कोंवा सेगा घोने गाहक हित देखील ग्राहकाना स्षेवो देऊरक्तान, आर्थिक कसिक्षमतेशी सुसंगत, परतु हा विषय स्पर्धा कसत्क्षान हातकल जातो गैरसरकारी संख्या आणि व्यक्तीहार ग्राहक सक्रीयता महणून देखोल ग्राहक सरश्षणाचा दावा केल जाऊ शकरो.

## Page No 5

 Date
## ह- गाहक संरंस्ट। मृणने कार

ग्राहक संरक्षण कहणजि वस्तू आणि संवांच्या खरेदीदाराचे, अाणि जनतेचे बाजारतिल अनुचित पथांपासून सरक्षण करज्याची प्रथा ग्राहक सरक्षण आय अनेकदा कायलसाद्वारे स्थापित केले ज्ञातात सर्धकावर फायता मिळ्ठवस्यासाठो कीवा ग्राहकाची दिशाgूल करज्यास व्यावसायान फसवणूक का वा निर्षोष्ट अयोग्य वदधातींपासू रेखाख्यासठी अशा काद्याचा हैत् आहे ते सामान्य लोका साठी अविरुक्त संरक्षण देखील प्रदान करत काकतान ज्याक उत्पादन (कींबा त्याचे उत्पादन) प्रभावीत होऊ शकले जरी ने त्या उत्पादनाचे थेट खूरीदार की वा गताहक नसेले तरीही। उदाहरणार्थ, सरकारी नियमानुक्ठ, व्यावसायन त्याच्या उत्पादनाबद्दल तपरीलवर माहीती उघड करज्याच। आवश्यक्ता असू शकरे निशेषतः न्याभागान सार्वज्ञानक आरोग्य कीवा सुरक्षतत हो समस्या आहे, जसे की अनन कींवा वाहन

ग्राहक सरक्षण हे ग्राहक हवकाचया कलपनेशी आणि ग्राहक इंघटनांच्यानिमितीशो जोडलेले आहे से काहकाना बाजाखपेठमध्य चांत्या निवही करप्यान आजि व्यबसायाविरदध्ध तकारींचा पाठपुखठ करज्यास मदत करतात. ग्राहक सरक्षणाले
 (क) स्पर्धातमक किमतीवर वस्सच्या अधिकारान
प्रवेश मिळावा, जेथे शक्य अस्सल तेये खात्रीवाकमज्याय। अधिकार
(5) टेकज्याचा आणि ग्राहकोंच्या हिताचा योग्य मंचावर योग्य विचार कलाजाईल याची खात्री देज्याचा अधिकार (ई) अनुसूचित व्यापार पहधती कींव ग्राहकांच्या अनेतीक कोषणाविसृद्ध निवारज मिलविज्याच। आधिकार आणि
(फ) ग्राहक रिक्षणाच अधिकार


FOR EDUCATIONAL USE


हीताचे अध्रिक संरक्षण विधियक 1986 गार्हकाच्या या उददेशासाठी ग्राहक विवादांच निराकरण करज्यासाठी आणी त्यांच्याशी संबाधिक प्रकरणांसाही ग्राहक परिषद आणि इतर पाधिकरज्यांच्या स्थापनसाणे तरतूह करज्याच प्रयन्न करने

हे इतर गोष्टींबरोबरच, गत्राहकांच्या हककाना प्रोत्साहन देज्यासाठी आजि संरहित करण्याचा पयतन करते जखो की
(अ) जोबन आणि मालमतेसाठी धोकादायक असलेलयय वस्तंच्या विक्रैपास्नून सरक्षण भिळज्याचा अधिकार
(ब) गताहकान वेज्यासाठी व्यापार पद्धतीपंसून
संरक्षण देख्यासाठी वस्तूंची गुणवन्न, प्रमाण सामर्य , शुद्धता, मानक आजि कों मत या बद्टल माहैती देज्याचा आहिकार स्पर्धीतनक किमतीवर वस्तूंच्या

Cill $\mathrm{CO}^{3 \mathrm{NO} 2} \mathrm{CiO}$
(1)

1 अवलंब कैरो
तारे काय या बाबीचचा विस्सर पदला व्यामुक फस पणुक करख्याच प्रमाण तानते तफा हा माझा धर्म आह आये माद्वा व्यवसाय व ख्यापार फकल नफा.
$\qquad$


परााया प्यत्यक व्यक्तीशा निगडडा आह ग्राहक आहे. समा जाती विविध घटकांद्वारे
इसहता महणज ग्राहक होय औव्योगिक क्रांतीवूर्वो त्राजातील विशिष्ट घटकांद्वार मयार्दित उत्पादन करज्यात अस् यानूनच बलुतेदार, आलुतेदार है वाई उत्यास आल. ग्रामोण भागात उत्पादन व लिथेच विकी यांमुक ग्राणोण अर्थव्यवस्थचा पायाही सजबून होता वस्तूचा बदलत्या वस्व असे व्यवहाराचे स्वरुप होते ग्रामीज अर्थव्यवस्या हीवस्तू व सेवांच्या जरजनूसार उत्पादनावर भर देणारी अर्थव्यवस्था मानली जा असे तथापी आवृयागीक क्रांतीने आद्योगीक क्षेत्राचे स्वरूप बदलले मुगणीपूर्व उत्पातनात प्रचंड प्रमाणात सूरूबात इली आण उत्पादित मालाची विक्री करख्यासाठे बाजायेण निमीण करणे, जाहीरातीच्या तंत्राच। वापर करनन बाजारपेठ का बीज करणे। उत्परीत वस्त इरदो करज्यासाठी गताकानी वेगवेगणी प्रलोमनने दोण आणि स्पर्धातमक बाजारपेठा


* ग्राहकाला ल्याच्या तक्राईि मध्ये म कोणने तपशील द्यावे लागतील

त्याच्या तक्रारीमहशे, एका ग्राहकाला नमूद करखे लागोल, स्याचे नाव वर्णन आणि पत्ता क्या पक्षाविरुदध तक्रार वाखल केली ज्ञात आहे व्याये नाव वर्णन आणिपत्ता तक्रारोशी संबधित वेक ठीकाण आजिइतर तथ्ये वास्तावेन सम्मय दे ज्यासाठी आरोप

* ग्राहक ग्राहक आयोग्याच्या आदेशान समाधानी नसल्यास काय होईल ?

ग्राहक से आयोगाच्या आदेशाने समाधानी नाहीत तेत्यांच्या आदेशाविरुद्ध अपिल करू शक्तात आदेशाच्या नारखेपामून 30 दीवसां च्या कालावर्धीत, उच्च कर्मशन सर्वोच्च ग्राधक न्यायालयाच्या निर्णयान समाधानी नसलेले ग्राहक रष्ट्रीय आयोगयाचया आदेशाच्या 45 दीवसांच्या आत सर्वोच्य न्यायालयात ज्ञा ऊ शक्तान.



ग्राहक्या तकार दाखल करज्यासाठो फी

* भरावो लाठोल

र्रारीवर कार्यवाही करज्यासाठी गताहकाना कोमान शुलक भारव लागत संबधोन विचारांवर अवलबन शुल्क बदलने.
उत्पादन सेवांचे कामशन मूल्य
की
जिलह आयोग

5 लाख रुपयांपर्यन

$$
200^{2 n}
$$

5 लाख रुपयापासून 10 लाख
$200^{2 n}$

रुपयापर्य 200 री

$$
10 \text { लाखयापासून हे } 20 \text { लाखापर्य } 200 \text { लाखार्थ }
$$

$$
400^{20}
$$

$$
1,00020
$$

$$
2000^{20}
$$

राज्य आयोग
1 कोटी ते 2 को टी खुपये
250020
2 कोटी रुपयापासून 4 कोटी
$3000^{20}$
4 कोटी रुपयावरन 6 कोटी रुपये
$4000^{27}$.
 कोटी सपयापर्यंत
राष्ट्रेय आयेग

10 कोटीपेक्षा जास्त
शुल्क डीमांड इ्राफ्ट
म्हणूण कीवा सुन्य आयेभच्या बानून कोढ़लेल्य क्रास पोस्टल ऑड़ खार, भरावेलागे जा पक्षानी गतहक अंच्याच्या मदतीन मध्यस्योजी द्वार वाद मिटबज्याच किकिणिय छेतला तर ल्यांच्याकदूव कोणती हो शुन्क आकास्ल जाणार नाही

* ग्राहकर. कायद्यांतर्गत दीरा भूल करणाज्या जाहिराता साठी काय दंड आहै
केंद्रोय ग्राहक संस्क्षण प्राधिकरण (CCPA) जे ग्राहकांच्या हककांना प्रोत्साहन, सरक्षण आणि अंमलबजावणी करज्यासाठी कायदयाच्या अंतगित



सर्वाज्य संस्था म्हणूत स्याजित केले गेले आहै विरित कों वा 10 लाख रुपयांपर्यंतच्या अनुमोदकाल दS आणि कारावास हो शकनो खोत्या कोंवा दीशाकूल करणाज्या जाहेयनीसाठो दोन वर्षापर्यत दंड 50 का पंभुपयदिन वाहू शकतो आणि न्यानल स्या गुन्ह्यावच्चा बाबनीत पाचकतर्पायर्यंत कारावासू होड शक्तो.


(1) https:// images app.goo.gl/fvGPHJD 3fUFJEEJU7
(2) http//ncdrec.nic.in/bare-acts / con sume $\% 20$ protection $\% 20$ Act- A 1986 . html \#: : : text $=$ The $\%$ 2aconsumer $\% 20$ protation $\% 20$ Bill $\% 2 \mathrm{C} \% 201986 \% 20$ secks $\% 20$ to $\% 20$ provide $\% 20$ for $\% 20$ better, and $\% 20$ for $\%$ matter $\% 20$ connected \% zother with.
(3) http://mr.m.wikipedia org/wiki/\% EO

$$
\begin{aligned}
& \% \text { Au \% } 97 \% \text { EO } 1 \text { A } 5 \% .80 \% \text { EO } 1 . A 4 \% \text { BO } \\
& E 0 \% A 4 \% \text { BE } \% \text { E } 0 \% \text { A } 4 \% \text { Bg } \% \text { E0 } \% \text { A } 4 \% ~ g 5 \\
& \text { \#: ~: text }=\% \text { E } 0 \% \text { A } 4 \% 97 \% \text { EO } \% \text { A } 5 \% 8 D \% \\
& \text { EO } 1 . \\
& \% B 9 \% \text { EO AU } \quad 95 \% \text { 20 O EO A A } \\
& 8 F \% \text { EO } 1
\end{aligned}
$$

$\%$ EO $\quad$ A $4 \%$ B $6 \%$ EO $\%$ A $5 \% ~ 80 \%$ EO $\%$ A4 10 AF $\%$ EO $\% A_{4} \%$ B $5 \%$ EO $\%$ A $5 \% 80 \%$ E O A $4 \%$ AF $\%$ EO $\%$ A $\% ~ 95 \%$ E $0 \%$ AS $\% ~ 80 \%$ EO $1 . A_{4} \%$ A $4 \%$ E O $\%$ A $5 \% ~ 80 \% ~ 20 \%$ EO A $4 \%$ $86 \%$ EO $\%$ A $44 \%$ B $9 \%$ 价 $\%$ A $5 \% ~ 87 \%$ EO 10 A4 \% B6 $\%$ EO ${ }^{\circ} A_{4}{ }^{\circ}$, $95 \%$ EO A $5 \% ~ 80 \%$ E $0 \% A^{\prime} \%$ AF $\%$ EO $\% A^{4} \% A_{4} \%$ EO $\%$ A $4 \%$ BE $\% 20 \%$ E $0 \% A_{4} \% 85 \%$ EO $\%$ A $4 \%$ E $0 \%$ A $4 \%$ B8\% A $4 \%$ A $4 \%$ EO $\%$ Ad $\%$ $8 \mathrm{~g} \% \quad 3 A \% 2 A \%$ EO $A 4 \% ~ 97 \% \in O \%$ A $5 \%$ \& $80 \%$ E $O \%$ A $\%$. $95 \%$ E $0 \%$ E $4 \%$ BE $\%$ EO $\% A_{4} \% ~ 82{ }^{\circ} \%$ EO $\%$ A4 $\%$ A $8 \%$ EO $\%$ A $4 \%$ BE \% $20 \% E_{0} \% \mathrm{~A}_{4} \% \mathrm{~B} 5 \%$ EO $\mathrm{A} \mathrm{A}_{4} \%$ BF $\%$ EO $\%$ A4\% $95 \%$ EO $\quad$ A $5 \%$ \& D $\%$ EO A $\mathrm{A}_{4} \%$ B $\mathrm{B} \%$ E $0 \%$ A $5 \% 80 \% 20 \% \in \mathbb{O}$ $A_{4} \% .95 \%$ EO $1 . A_{4} \%$ B $B O$ E $0 \% A_{4} \%$ A $3 \%$ EO\% A5\% 87
(4) Ittps://mr vikas pedia- in / social-weffare/ social-awoness/91794d93093e939915. $9399_{1594 d 915-93890293091594 d 937923 .}$ $g_{159} 9_{3} \mathrm{~g}_{2} \mathrm{f} 926 \mathrm{~g}_{4} \mathrm{~d} \mathrm{~g}_{2} \mathrm{fg} \mathrm{fg}_{3} \mathrm{~g}_{3} 5 \mathrm{~g}_{3} \mathrm{fg} \mathrm{g}_{3} 7 \mathrm{~g}_{2} \mathrm{fg}_{4}$ $-g_{2} 59459219159^{4} d_{2} \mathrm{Fg}_{3} \mathrm{Fg}_{4}$
(5). http: 11 WWW beedlive com I hew sdetail? cat $=$ latest neds \& id $=1131$ \&new $s=\&$ start $=$ 1561
(6) http://www.uttar colquestion I

$$
5 c 90 c 34987 f 832331 d 918161
$$

* https://www. bbc. com 1 marath:/india $-42458325$
(7) Ittps://www bbc.com / marathi: Iindia

$$
-42458325
$$

(8) nttps: 11 housing. com/news 1 mr lall about - consumer - protection -act-2019 $m \times / a m p /$

Prabhakar Patil Education Society' Arts,Commerce \& Science College, Veshvi, Tal- Alibag, Dist - Raigad

## PROJECT REPORT ON

Garment Shop Management
SUBMITTED BY
Mr.Siddesh Uday Pawar
TY.B.SC IN COMPUTER SCIENCE - VI

## PROJECT GUIDE

## PROF.Nikita Patil

Submitted to the university of Mumbai in Partial
Fulfilment of Requirements
For the degree of
Bachelor of Science
(Computer Science)
2021-2022


## CERTIFICATE

This to Certify that Mr.Siddesh Uday Pawarof Third Year B.se in Computer Science class bearing seat no,C3-18 has satisfactorily carried out the project on "Garment Shop Management" as laid down by University Of Mumbai for the year 2021-2022.

His benefited work has completed under the guidance of Prof. Nikita Patil


Head of DepartmentExternal Examiner

## GARMENT SHOP MANAGEMENT



The satisfaction that accompanies that the successful completion of any task would be incomplete without the mention people whose ceaseless cooperation made it possible, whose constant guidance and encouragement crown all efforts with success. In particular, l like to thank for the blessing to our I/C principle Mrs. Sanjeevani Naik who have always been source of inspiration. I wish thanks for Prof. Nikita Patil, Prof. Mandar Patil our project guide for the guidance, inspiration and constructive suggestions that help us in the preparation of this project having faith in this project idea and granted support in all directions. I also thank my friends who helped in project preparation. I also thank our colleagues who helped I successful completion of the project.

## INDEX

| Sr. <br> No. | TOPICS |
| :---: | :---: |
|  | Introduction |
| 2 | Plagiarism |
| 3 | Requirements |
| 4 | Scope and Feasibility |
| 5 | Advantages and Disadvantages |
| 6 | Gantt Chart |
| 7 | System Design |
| 8 9 | System Implementation <br> Result |
| 10 | Conculusion and Future Enhancement |
|  | Reference |

## INTRODUCTION

The main purpose of this project is to solve the problems of clothing store systems in the normal way of maintaining and managing the store system. In this project, I tried to present an overview of the shop and cover the shop's main functions. Established a stockpile of standardized inventories in the garment and apparel environment to improve the needs of clients by providing different ways to perform tasks.
The clothing store management system has been implemented as a project based on relevant technologies. The main objective of the project is to develop store management software. This project is designed to make the process uncomfortable and easy with the management system that the program operates. This project was created using C \# languages with dot net technology and MS-SQL for database connection. The project analyzes the needs of the system and requirements. Learn other related systems, then submit system features. Then, the system is tailor made to meet the needs. Content management systems are linked to data entry, validation, validation and updates when the interactive system is related to system interaction with administration and users.
So the features of the above project save the time of the transaction and increase the efficiency of the system.
I hereby declare that the project entitled, "Garment Shop
Management System" done at place where the project is done, has not been in any case duplicated to submit to any other university for the award of any degree. To the best of my knowledge other than me, no one has submitted to any other university.

## Plagiarism

| One Word | 2 Vords | 3 Vords |
| :---: | :---: | :---: |
| system 3.26\% | management system 0.69\% | garment shop management $0.59 \%$ |
| project 2.96\% | garment shop 0.59\% | overview htm $0.3 \%$ |
| form 1.58\% | tutorial point 0.59\% | shop management system 0.3\% |
| shop 1.28\% | shop management 0.59\% | https www tutorialspoint 0.3\% |
| management 1.28\% | https www 0.49\% | retrieved tutorial point 0.3\% |

## Plagiarism Report

by creck-plagiarism.com

## Requirements

SOFTWARE REOUIREMENTS:

| Operating System | Windows XP and above |
| :---: | :--- |
| Programming Language | $\mathrm{C}++$ |
| Compiler | Turbo C ++ |
| Faremework | .Net Faremework |
| Data Base | My Sql |

## HARDWARE REOUIREMENTS:

| Processor | Intel |
| :--- | :---: |
| RAM | 512 Mb or above cache memory |
| Hard Disk | 30 Gb or above |
| Input Device | Keyboard, Mouse |
| Output Device | Monitor |

## Purpose Scope \& Applicability

### 1.1 PURPOSE:

Garment shop management system is developed for a variety of purposes, including:

- Maintaining product quantity i.e stock
- Keeping track of product sale and purchase
- Keeping track of purchase order
- Receiving products from supplier
-     - Maintaining customer and supplier account


### 1.2 SCOPE:

Garment Shop Management System is advanced application based management software. The proposed project is a computer based application, which overcomes all the manual hurdles usually faced while selling and purchasing product to customer. This application allows shopkeeper to find out the details about the product order of the customer. It also allows canceling the order if needed; this information will be maintained by the database. The proposed project overcomes all the existing drawbacks of the system and provides the following benefits.
O Speed in data processing.
O Enables sufficient validations whenever order is given or cancelled.

## O Order details can be easily altered, deleted or entered

### 1.3APPLICABILITY:

There wefe many things to do in order to achieve this project. The following things have to be done to collect information about the system.
[ Observe many shops working overview.
\& Proposed project is applicable for small size shop.


## 1. Advantages:

The prime benefits of the automated library management system are to reduce overheads and increase productivity. The librarians can maintain all library functions easily. In short, this system supports keeping the records of all transactions of the books available in the library.
A library offers a wealth of resources, space to study or hold events, and a world of books to discover and borrow. And again, I reiterate, for free. They are also places that encourage scholarship and offer a quiet, peaceful place of study, which is tough to find sometimes, particularly in urban areas.

## 2.Disadvantages:

The computer viruses, lack of standardization for digitized information, quick degrading properties of digitized material, different display standard of digital product and its associated problem, hazard nature of the radiation from monitor etc.

- The data stored is prone to cyber hacks.
- Costly and Expensive.
- Complicated to operate.
- Online/Systems require high-speed internet connectivity.
- Risk of computer virus.


## Gantt Chart




## System View:



The focus of activity modelling is the sequence and condition for coordinating lower-level behaviours, rather than which classifiers own those behaviours. These are commonly called control flow and object flow models.

## SYMBOLS AND DESCRIPTION

## System $\quad$ Description

| Initial State | Represents the beginning of the process or workflow in an activity diagram. It can be use by itself or with a note symbol that explains the starting point. |
| :---: | :---: |
| Action State | An action state represents the non-interruptible action of object. You can draw an action state in smart draw using a rectangle with rounded corners |
| Transition | Transition, also called edges and paths, illustrate the transitions from one action state to another. They are usually drawn with an arrowed line. |
| Decision | Represents a decision and always has at least two paths branching out with condition text to allow users to view options. This symbol represents the branching or merging of various flows with the symbol acting as a frame or container. |
| Final State | Marks the end state of an activity and represents the completion of all flows of a process. |

## Login Activity



## Data Flow Daigram



## Coding:

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Windows.Forms;
using System.Data.SqlClient;
using CrystalDecisions.CrystalReports.Engine;
using CrystalDecisions.Shared;

public partial class frmBill : Form
$\{$
SqlConnection sqlconnect $=$ new SqlConnection(@)"Data Source=.;Initial Catalog=Gshop; Integrated Security=True");

SqlConnection con = new SqlConnection(@"Data Source=;,Initial Catalog=Gshop; Integrated Security=True");
string ProductCode $=$ "BN-000";
string StockCode $=$ " 000 ";

SqlCommand sqlemd, sqlemdl, emd;
SqIDataReader rd, dr, rdr;
string str;

Decimal numl;
Decimal num2;

Decimal num3;
public frmBill()
\{

InitializeComponent();
Prod();
GenID();
\}
private void $\operatorname{Prod}()$
$\{$
sqlconnect.Close();
sqlconnect.Open();
string qryl $=$ "Select Distinct ProductCode from ItemMaster",
sqlemd $=$ new SqlCommand(qryl, sqlconnect);
$\mathrm{dr}=$ sqlamd. ExecuteReader();
while (dr.Read())
(
cmbPCode. Items.Add $(\operatorname{dr}[0]$. ToString ()$)$;

```
                |
            sqlconnect.Close();
                }
                private void btnSave_Click(object sender. EventArgs e)
{
    if (string.IsNullOrEmpty(textBox1.Text))
        {
            MessageBox.Show("Please retrieve supplier id", "",
    MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Warning);
            txtSupplierID.Focus();
            return;
        }
            if (string.IsNullOrEmpty(textBox2.Text))
        {
MessageBox.Show("Enter Amount paid by Customer if any otherwise enter \(0 "\) " "", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Warning);
textBox2.Focus();
return;
```

```
    }
```

    }
    if (DataGridView 1.Rows.Count ==0)
    {
    MessageBox.Show("Sorry no product info added to grid", "". MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Warning);
return;
}
if (string.IsNullOrEmpty(txtRoundOff,Text))
{

```

MessageBox.Show("Please enter round off", "", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxicon. Warning); txtRoundOft.Focus(); return; \}
try
(
con.Close();
con.Open();
string \(\mathrm{ct}=\) "select InvoiceNo from SaleBill where InvoiceNo=@d1";
cmd \(=\) new SqlCommand(ct);
cmd.Parameters.AddWithValue("@d1", txtInvoiceNo.Text);
cmd. Connection \(=\operatorname{con}\);
\(r d r=\mathrm{cm}\). ExecuteReader ()\(;\)
if (rdr.Read())
\(\{\)

MessageBox.Show("Invoice No. Already Exists", "Error",
MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Error);
txtInvoiceNo.Text \(=" \prime\);
txtInvoiceNo.Focus();
if ((rdr != null) )
\(\{\)
rdr.Close();
\}
```

    retum:
    ;
    con.Close();
    con.Open();
    ```
    string \(\mathrm{cb}=\) "insert into SaleBill(Inv_1D, InvoiceNo, InvoiceDate,SType,
CustomerID, Name, Total, RoundOff,GrandTotal,PaidAmt,BalAmt) VALUES
(@d1,@d2,@d3,@d4,@d5,@d6,@d7,@d8,@d9,@d10,@d11)";
    cmd = new SqlCommand(cb);
    cmd.Parameters.AddWithValue("@d1", txtST_ID.Text);
    cmd.Parameters.AddWithValue("@d2", txtInvoiceNo.Text);
    cmd.Parameters.AddWithValue("@d3", dtpDate.Value.Date);
    cmd.Parameters.AddWithValue("@d4", cmbPurchaseType.Text);
    cmd.Parameters.AddWithValue("@d5", textBox1.Text);
    cmd.Parameters.AddWithValue("@d6", txtSupplierName.Text);
    cmd.Parameters.AddWithValue("@d7",
Convert.ToString(txtSubTotal.Text));
    cmd.Parameters.AddWithValue("@d8",
Convert.ToString(txtRoundOff.Text));
    cmd.Parameters.AddWithValue("@d9",
Convert.ToString(txtGrandTotal.Text));
emd.Parameters.AddWithValue("@d10", Convert.ToString(textBox2.Text));
cmd.Parameters.AddWithValue("@d11", Convert.ToString(textBox3.Text));
    and. Connection \(=\) con;
    cmd.ExecuteNonQuery();
    con.Close();
    //Insert into Stock Product
    // con.Close();
con.Open();
string cbl = "insert into Sale_Product(ProductCode,Pname,PType, Qty,MRP Disc, Total, Remarks, invno, invdt) VALUES (@d1,@d2,@d3,@d4,@d5,@d6,@d7,@d8,@d9,@d10)";
\(\mathrm{cmd}=\) new SqlCommand(cbl);
cmd.Connection \(=\) con;
// Prepare command for repeated execution cmd.Prepare();
// Data to be inserted
foreach (DataGridViewRow row in DataGridView1.Rows)
\{
```

if(!row.IsNewRow)
{

```
cmd.Parameters.AddWithValue("@dl", row.Cells[0].Value.ToString()): cmd.Parameters.AddWithValue("@d2", row.Cells[1].Value.ToString()): cmd.Parameters.AddWithValue("@d3", row.Cells[2].Value.ToString()): cmd.Parameters.AddWithValue("@d4", row.Cells[3].Value.ToString()); cmd.Parameters.AddWithValue("@d5", row.Cells[4].Value.ToString()); emd.Parameters.AddWithValue("@d6", row.Cells[5].Value.ToString()); cmd.Parameters.AddWithValue("@d7", row.Cells[6].Value.ToString()); cmd.Parameters.AddWithValue("@d8", row.Cells[7].Value.ToString()): cmd.Parameters.AddWithValue("@d9", txtInvoiceNo.Text); cmd.Parameters.AddWithValue("@d10", dtpDate.Value.Date): cmd.ExecuteNonQuery();
cmd.Parameters.Clear();
```

l
con.Close();

```
foreach (DataGridViewRow row in DataGridView1 Rows)
\{
if (!row.IsNewRow)
\{
    con.Close();
    con.Open();
    string ctx = "select PID from Tstock where PID=@d1";
    cmd \(=\) new SqlCommand(ctx);
    cmd. Connection \(=\) con;
    cmd.Parameters.AddWithValue("@)d1",
Convert.ToString(row.Cells[0].Value));
    \(\mathrm{rdr}=\mathrm{cmd}\). ExecuteReader();
    if \(((\operatorname{rdr} \cdot \operatorname{Read}()))\)
\(\operatorname{con} \cdot \operatorname{Close}() ;\)
\(\operatorname{con} \cdot O p e n() ;\)
    string cb2 = "Update Tstock set Qty \(=\) Qty - " + row.Cells[3].Value +
    " where PID=@d1";
\[
\begin{aligned}
& \mathrm{cmd}=\text { new SqlCommand(cb2); } \\
& \text { cmd.Connection }=\mathrm{con}
\end{aligned}
\]
```

cmd.ExecuteReader();
con.Close();

```
    \}
        else
        \(\{\)
    con.Close();
    con.Open();
    string cb3 \(=\) "insert into Tstock(PID,Qty,ProductType) VALUES
(@d1,@d2,@d3)";
    cmd \(=\) new SqlCommand(cb3);
    emd. Connection \(=\) con;
    cmd.Parameters.AddWithValue("@dl",
Convert.ToString(row.Cells[0].Value));
    cmd.Parameters.AddWithValue("@d2",
Convert.ToString(row.Cells[3].Value));
    cmd.Parameters.AddWithValue("@d3", row.Cells[2].Value);
    cmd.ExecuteReader();
    \(\frac{\operatorname{con} \cdot \operatorname{Close}() ;}{\}}\)
    \}
    if (cmbPurchaseType.SelectedIndex \(==1\) )
\{
con.Open();
string cb2 \(=\) "insert into
CustomerLedgerBook(Date,Name,LedgerNo,Label,Debit,Credit,PartyID) VALUES (@d1,@d2,@d3,@d4,@d5,@d6,@d7)";
cmd \(=\) new SqlCommand(cb2);
cmd.Parameters.AddWithValue("@dI", dtpDate.Value.Date);
cmd.Parameters.AddWithValue("@d2", txtSupplierName.Text);
cmd.Parameters.AddWithValue("@d3", txtInvoiceNo.Text);
cmd.Parameters.AddWithValue("@d4", "Sale");
cmd.Parameters.AddWithValue("@d5", 0);
cmd.Parameters.AddWithValue("@d6",
Convert.ToDecimal(textBox3.Text));
cmd.Parameters.AddWithValue("@d7", textBox1.Text);
cmd.Connection \(=\) con;
cmd.ExecuteNonQuery();
con.Close();
\}
else

string cb2 = "insert into
CustomerLedgerBook(Date,Name,LedgerNo,Label,Debit,Credit,PartyID) VALUES (@d1,@d2,@d3,@d4,@d5,@d6,@d7)";
cmd = new SqlCommand(cb2);
cmd.Parameters.AddWithValue("@dl", dtpDate.Value.Date);
cmd.Parameters.AddWithValue("@d2", "Cash Account");
cmd.Parameters.AddWithValue("@d4", "Receipt"); cmd.Parameters.AddWithValue("@d5", Convert.ToDecimal(txtTotalPaid.Text))
cmd.Parameters.AddWithValue("@d6", 0);
cmd.Parameters.AddWithValue("@d7", textBox1.Text);
cmd.Connection \(=\) con;
cmd.ExecuteNonQuery();
con. Close();
\}

MessageBox.Show("Successfully saved", "Sale", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Information);
btnSave. Enabled = false;
btnDelete. Enabled \(=\) true;
con.Close();
Reset();

catch (Exception ex)
\(\{\)
MessageBox.Show(ex.Message, "Error", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Error);
```

            this.Close();
        ;
        public void Clear()
        {
            txtQty.Text = 1.ToString();
            cmbPCode.Text = "";
            txtProductName.Text = "";
            txtPricePerQty.Text = "0.00";
            txtDisc.Text = "0.00";
            txtTotalAmount.Text = "";
            txtBarcode.Text = "";
            txtProductID.Text = "";
            txtMRP.Text = "0.00";
    }
private void GenID()
{
sqlconnect.Close();
sqlconnect.Open();
SqlCommand cmd = new SqlCommand("Select Count(InvoiceNo) from SaleBill", sqlconnect);
int i = Convert.ToInt32(cmd.ExecuteScalar());
sqlconnect.Close();

```
\(1++\)
txtInvoiceNo.Text \(=\) ProductCode +i. ToString () ;
sqlconnect.Close();
sqlconnect.Open();
SqlCommand cmd 1 = new SqlCommand("SELECT TOP 1 Inv_ID FROM SaleBill ORDER BY Inv_ID DESC"', sqlconnect);
int \(\mathrm{j}=\) Convert.ToInt32(cmd1.ExecuteScalar());
sqlconnect.Close();
j++;
txtST_ID.Text \(=\) StockCode +j. ToString () ;

\section*{\}}
public void GetSupplierBalance()
\{
try
\{
numl \(=0\); con.Close();
string sql = "SELECT isNULL(Sum(Credit),0)-IsNull(Sum(Debit),0) from [CustomerLedgerBook] where PartyID=@dl group By PartyID";
\[
\begin{aligned}
& \text { cmd = new SqlCommand(sql, con); } \\
& \text { cmd.Parameters.AddWithValue("@dl", textBox1.Text); }
\end{aligned}
\]
\(\mathrm{rdr}=\mathrm{cmd}\). ExecuteReader(CommandBehavior.CloseConnection);
\[
\text { if }((\operatorname{rdr} \cdot \operatorname{Read}()==\operatorname{true}))
\]
```

    l
    numl = Conver.ToDecimal(rdr.GetValue(0));
    l
    con.Close();
    lblBalance.Text = Convert.ToString(num1);
    if (Convert.ToDecimal(IblBalance.Text)}>=0\mathrm{ )
    {
        str = "CR";
    }
    else if (Convert.ToDecimal(lblBalance.Text) < 0)
    {
        str = "DR";
        }
    lblBalance.Text = lblBalance.Text;
    lblBalance.Text = (lblBalance.Text + " " + str).ToString();
    }
catch (Exception ex)

```
\{

MessageBox.Show(ex.Message, "Error", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Efror);
private void btnSelection_Click(object sender, EventArgs e)
\{
frmCustRecord \(\mathrm{fsr}=\) new frmCustRecord();
```

            fsr.lblSet.Text = "Sale";
            fsr.Reset();
            fsr.Show();
            this.Hide();
    }
    ```
    private void cmbPCode_SelectedIndexChanged(object sender, EventArgs e)
    \{
    sqlconnect.Close();
    sqlconnect.Open();
    string qry \(=\) "Select Distinct PName, Ptype,Psell,ProductCode,Pdesc from
ItemMaster where ProductCode \(={ }^{\prime \prime}+\) cmbPCode.Text \(+" n\);
    sqlamd \(=\) new SqlCommand(qry, sqlconnect);
    rd \(=\) sqlemd. ExecuteReader();
    while (rd.Read())
    \(\{\)
    txtProductID.Text \(=\) rd["ProductCode"].ToString( \()\);
    txtProductName. Text \(=\) rd["pName" \(]\).ToString();
        txtBarcode.Text \(=\) rd["Ptype"].ToString();
        txtPricePerQty.Text \(=\) rd["Pdesc"].ToString();
    txtMRP.Text = rd["Psell"].ToString();
    \}
sqlconnect.Close();
sqlconnect.Close();
sqlconnect.Open();
string qry \(1=\) "Select Qty from Tstock where PID \(="+\) cmbPCode. Text \(+" "\) "; sqlemdl \(=\) new SqlCommand(qryl, sqlconnect);
rdr \(=\) sqlemd 1. ExecuteReader();
while (rdr.Read())
\(\{\) textBox5.Text \(=\operatorname{rdr}[\) " Qty "].ToString ()\(;\) \}
sqlconnect.Close();
txtQty.Focus();
if (textBox5.Text \(==" 0.00 ")\)
\{MessageBox.Show("Product Quantity is not Avialable"); \}
\}
private void Button1_Click(object sender, EventArgs e)
frmProdRecord im = new frmProdRecord();
im.Show();
\}
private void btnAdd_Click(object sender, EventArgs e)
\{
try
1
If (string.IsNullOrEmpty(txtProductName. Text))

MessageBox.Show("Please retrieve product info", "", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Warning):
txtProductName.Focus();
return;
)
if (string.IsNullOrEmpty(txtBarcode.Text))
\{
MessageBox.Show("Please enter barcode", "", MessageBoxButtons.OK. MessageBoxIcon.Warning);
```

        txtBarcode.Focus();
    ```
        return;
    \}
    if (string.IsNullOrEmpty(txtQty.Text))
    \{

MessageBox.Show("Please enter quantity", "", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Warning);
txtQty.Focus();


MessageBox.Show("Quantity can not be zero", "", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxicon.Warning);

> txtQty.Focus();
return;
\}
```

            int n= DataGridView1.Rows.Add();
            DataGridView 1.Rows[n].Cells[0].Value = cmbPCode.Text;
                    DataGridViewl.Rows[n].Cells[1].Value = txtProductName.Text;
                    DataGridView 1.Rows[n].Cells[2].Value = txtBarcode.Text;
                    DataGridView1.Rows[n].Cells[3].Value = txtQty.Text;
                    DataGridView l.Rows[n].Cells[4].Value = txtMRP.Text;
                    DataGridView1.Rows[n].Cells[5].Value = txtDisc.Text;
                    DataGridView I.Rows[n].Cells[6].Value = txtTotalAmount.Text;
                    DataGridViewl.Rows[n].Cells[7].Value = txtPricePerQty.Text;
                    double j=0;
                    j=SubTotal();
                    j= Math.Round(j, 2);
            txtSubTotal.Text = j.ToString();
                Compute();
    ```

```

    catch (Exception ex)
    {
    MessageBox.Show(ex.Message);
    ```
```

}
public double SubTotal()
{
double sum = 0;
try
{
foreach (DataGridViewRowr in this.DataGridViewl.Rows)
{
double c4 = Convert.ToDouble(r.Cells[3].Value.ToString());
double c6 = Convert.ToDouble(r.Cells[4].Value.ToString());
double c8 = Convert.ToDouble(r.Cells[5].Value.ToString());
sum =sum + c4* c6-c8;
}
}
catch (Exception ex)
\
MessageBox.Show(ex.Message);
}
return sum;
}
public void Compute()
{

```
```

numl $=$ Convert.ToDecimal(txtSubTotal.Text);
numI = Math.Round(numl, 2):
txtSubTotal. Text = num 1. ToString();
label12.Text = num1.ToString();
num2 $=$ Math.Round(num1, 0);
num3 $=$ num2 - num $;$
num3 $=$ Math.Round(num3, 2);
txtRoundOff.Text $=$ num 3. ToString () ;
labell 3. Text $=$ num3. ToString () ;
Decimal num4 $=$ Convert.ToDecimal(txtSubTotal.Text $)+$
Convert.ToDecimal(txtRoundOff.Text);
num4 $=$ Math.Round(num4, 2);
txtGrandTotal. Text $=$ num4. ToString () ;
label14.Text $=$ num4. ToString();
// textBox3.Text = num4.ToString 0 ;
Decimal num5 = Convert.ToDecimal(txtGrandTotal.Text);
Decimal num7 = Convert.ToDecimal(label14.Text);
Decimal num6 = Math.Round(num5, 2);
Decimal num9 = Math.Round(num7, 2);

```
private void btnRemove_Click(object sender, EventArgs e)
\{
try
    \{
        foreach (DataGridViewRow row in DataGridViewl.SelectedRows)
```

                    DataGridView 1.Rows.Remove(row)
                    ;
                    double k=0;
                    k=SubTotal();
                    k= Math.Round(k, 2);
            txtSubTotal.Text = k.ToString();
            Compute();
            btnRemove.Enabled = false;
    }
catch (Exception ex)
{

```

MessageBox.Show(ex.Message, "Error", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Error);
)
\}
private void txtQty_Leave(object sender, EventArgs e)
\(\{\)
num \(1=\) Convert.ToDecimal(txtQty.Text);
num2 \(=\) Convert.ToDecimal(txtMRP.Text);
num3 \(=\) num1 * num2;
// txtSup_ID.Text = num3.ToString();
txtTotalAmount. Text \(=\) num3.ToString () ;
textBox4.Text \(=\) num3 3. ToString ()\(;\)
decimal \(\mathrm{a}=\) Convert.ToDecimal(txtQty.Text);
decimal \(\mathrm{b}=\) Convert.ToDecimal(textBox5.Text);
if \((a>b)\) \{ MessageBox.Show("Check Product Quantity :: Less Quantity Available"); txtQty.Focus(); txtQty.Text \(=1\). ToString(); \}
\}
private void txtQty_KeyPress(object sender, KeyPressEventArgs e)
\{
var keyChar \(=\) e. KeyChar ;
if (char.IsControl(keyChar))
\{
//Allow all control characters.
\}
else if (char.IsDigit(keyChar) \| keyChar \(==^{\prime} . \prime\) ')
\{
var text \(=\) this.txtQty.Text;
var selectionStart = this.txtQty. SelectionStart;
var selectionLength \(=\) this. txtQty. SelectionLength;
text \(=\) text.Substring \((0\), selectionStart \()+\) keyChar +
text.Substring(selectionStart + selectionLength);
else
/Reject all other characters.
e. Handled = true;
private void txtDisc_KeyPress(object sender, KeyPressEventArgs e)
(
```

var keyChar = e.KeyChar;

```
    if (char.IsControl(keyChar))
    \{
        //Allow all control characters.
    \}
    else if (char.IsDigit(keyChar) \| keyChar \(={ }^{\prime} .{ }^{\prime}\) )
    \{
        var text \(=\) this.txtDisc.Text;
        var seleetionStart \(=\) this.txtDisc. SelectionStart;
    var selectionLength \(=\) this.txtDisc.SelectionLength;
    text \(=\) text.Substring \((0\), selectionStart \()+\) keyChar +
text.Substring(selectionStart + selectionLength);
    )
    else
```

            //Reject all other characters.
            e. Handled = true;
        l
    ```
)
private void txtDisc_Leave(object sender, EventArgs e)
\{
    numl \(=\) Convert.ToDecimal(txtDisc.Text);
    num2 \(=\) Convert.ToDecimal(textBox4.Text);
    num3 \(=\) num2 - num \(1 ;\)
    // txtSup_ID.Text = num3.ToString();
    txtTotalAmount.Text = num3.ToString();
\}
    private void textBox2_TextChanged(object sender, EventArgs e)
    \{
    decipal \(\mathrm{nl}=\) Convert.ToDecimal(txtGrandTotal. Text);
    decimal \(\mathrm{n} 2=\) Convert.ToDecimal(textBox2.Text);
    decimal \(\mathrm{n} 3=\mathrm{n} 1-\mathrm{n} 2\);
    textBox3.Text \(=\) n3.ToString () ;
```

private void textBox2_KeyPress(object sender, KeyPressEventArgs e)
{
var keyChar = e.KeyChar:
if (char.IsControl(keyChar))
{
//Allow all control characters.
}
else if (char.IsDigit(keyChar) | keyChar == ''')
{
var text = this.textBox2.Text;
var selectionStart = this.textBox2.SelectionStart;
var selectionLength = this.textBox2.SelectionLength;

```
        text \(=\) text.Substring \((0\), selectionStart \()+\) keyChar +
text.Substring(selectionStart + selectionLength);

//Reject all other characters.
e. Handled = true;
    \}
\}
public void Reset()
```

txtSubTotal.Text = "";
textBox1.Text = "";
txtSupplierName.Text = "";
txtSup_ID.Text = "";
txtMRP.Text = "0.00";
txtGrandTotal.Text = "";
txtlnvoiceNo.Text = "";
txtRoundOff.Text = "0.00";
cmbPurchaseType.SelectedIndex =1;
// cmbSupplierID.SelectedIndex =-1;
cmbPCode.SelectedIndex =-1;
dtpDate.Text = DateTime.Today.ToString();
btnSave.Enabled = true;
btnDelete.Enabled = false;
DataGridViewl.Enabled = true;
btnAdd.Enabled = true;
pnlCalc.Enabled = true;
lblBalance.Text = "0.00";
DataGridView 1.Rows.Clear();
btnSelection.Enabled = true;
lblSet.Text = "";
Clear();

```
```

GenID();
}

```
private void btnNew_Click(object sender, EventArgs e)
(
    Reset();
    btnDelete . Enabled \(=\) true;
    )
    private void btnGetData_Click(object sender, EventArgs e)
    \{
    // frmSaleDel fsd = new frmSaleDel();
    // fsd.Show();
    \}
        private void btnDelete_Click(object sender, EventArgs e)
    frmReport frmc \(=\) new frmReport () ;
    frmc.Show();
        \}
    \}
\}


\section*{Home Page (User):}

While running the project home page will display


\section*{Login Page:}

A login Form is a set of credentials used to authenticate a user. Main function of this form is preventing unauthorized access of the system.


\section*{Customer Form:}

User can add new customer entry using this form. update and delete facility are also available in this form.

Customer Entry


Product Form: Admin or user can add new product in database using this form.

\section*{Product Entry}
\begin{tabular}{|c|c|c|c|c|c|}
\hline \multirow[t]{2}{*}{Product Sino Calegory} & \multicolumn{5}{|l|}{\(p 1\)} \\
\hline & Kurta & \(\checkmark\) & Sub Catogary & swo & \(\sim\) \\
\hline Product Typo & Long 30 Size & & HSN Code & 1253 & \\
\hline
\end{tabular}

Product Narne
Denim Kurta Long Size


Purchase Form:Admin or user can add purchase entry in database using this form


Sale Entry:Admin or user can add sale product entry in database using this form


Product into


Print Invoice:Admin or user can print the invoices using this form.



\section*{Conclusion:}

Project is a courteous initiative to meet the management needs of the shop. This software shall prove to be a powerful package in satisfying all the requirements of the shop. The objective of the software planning is to provide a framework that enables the owner to make reasonable estimates We made a technology survey to fulfill the current trends of technology. The project is structured according to today's technology need. As per user requirements and demand, we are trying to do our best. Finally, it is concluded that we have made effort on following points:
0. A description of the background and context of the project and its relation to work already done in the area.
D Made statement of the aims and objectives of the project.
[. We describe the requirements specifications of the system and the actions that can be done on these things.
0. We understand the problem domain and produce the model of the system.

\section*{Future Enhancement:}

In a nutshell, it can be summarized that the future scope of the project circles around maintaining information regarding:

The above-mentioned points are the enhancements which can be done to increase the applicability and usage of this project. We have left all of the options open so that if there are any other future requirements in the system by the user for the enhancement of the system then it is possible to implement them.
In last we will like the thanks all of the persons involved in the development of the system directly or indirectly.


Software Testing Help. (2018). Retrieved from https://www.softwaretestinghelp.com
https://www.softwaretestinghelp.com/how-to-write-effective-test-cases-test-cases-procedures-and-definitions/
sswm.info. (2019, Jan 5). Retrieved from sswm.info: https://sswm.info/humanitarian-crises/urban-settings/planning-process-tools/implementation-tools/project-implementation Tutorial Point. (2018, 08 19). Retrieved from Tutorial Point: https://www.tutorialspoint.com/cplusplus/cpp_overview.htm Tutorial Point. (2018, 08 19). Retrieved from Tutorial Point: https://www.tutorialspoint.com/python/python overview.htm Tutorial Point. (2018, 08 19). Retrieved from Tutorial Point: https://www.tutorialspoint.com \(/ \mathrm{ms}\) _sql_server/ms sq/ sofver_overview.htm

\section*{PNP Education college \(\{\) English project FY ...}



Quection 2 Job Application.
We are a sepuled publisning houe looking for Selence Graovertes pr our seience Division in Mumbai. Murncy in English and Enowledge befoce \(30^{2}\) Apsil 6 :

The persobol Manager,
New world puotisations.
Ravi shema of 59 Sea side Rod, Mumbia Soes this adiertisemont in Me Exerytay Times \& decides in of for the joh of sales Execulive. Writh an application It the persomal Managar, New Warld pullication, Wo Mumbai:
Answer:
Covering letter
59. Sea side Read,

Bandra,
Mumbe:
36 April 20xk
The personal Marajer
CHa tuorld publicaions
Worli
Mumbai
Sul: Science Division: Executives
Sir,
With reference to you advertisenent in the Eve day Times, dated 24 April \(20 \times x\) seering applo If sience gradeates, I geter my candifature \(f\) dhe Same. plase find enclored. ny gro celg restime to enate yu te aress my suitstiy for
the varecte pait.
Yous pathoull
Ravi Shanna
Bu-DATA LRESUME
Name \(\quad\) :ZAREEN SHRRLQUE ULDE
Falhers Name: SHFBRR kADRI
Age

Educational
\(\therefore\) 1SC pon st paticks Sch
Qualification
Bandia 1990-75 \% mas
\[
2 \cdot R=S C \cdot(H 0 n s .)
\]
chemistry 1993: Xaviers
Mumbi
Prejosional
Pualificalions
\(\therefore\) Ia Sharb lin computer os
APTECL
2. Diplima io jacunalim IGNoU Exam form
Sork Acperience
:1. Student Editr of Scho magazines
2. Working with \(M / \mathrm{s} B H\) SALES as computer oper
tarial
Glus.
: Married

Pessan Summary
Ohas myjar pisfries of reading inclute to houn a be enterainal on to fuathur yous understaching of same thiny Some of the odiontages of reading inde de gein a colepper undestand of tha tesel, increasing reading comprelension, expanding your vorabulaty and lmp zaing yow own writting skills.

The Purpose of keading
Reading is mase than just a pastime for bookworms In fuct even thace wheclain to hate reading are atiot actuaily dong it evory duy. Ot wark email, tox messages, streit signopr even a itatus on facebook all require you to read.
Staving many forms of toxt alsp means that ts are mary stasens lo ried. Written langauge originate to expond corminicatien. Think of all written mesrages you noceive on any given dayz Emall. tescl messages \(\&\) social meda post are fust a feas exomples in addilion to commenication, many read to learn infermation or facts to be entertin 12. to widereland ether cultures or graps. The rest of this lesson otetait same major adent of reading often.

Tuether your understanding
Qre advantage of reading io to gain a mons thereugh, underslanding of the characters or sloty. If yo are reading for enterimant gon

Emary witly

4.A =atuth it may shate the stt trikionad cin... ii) hann fan fom alo
yot vel whinis tio unase. That is un forat


It bue thety it joy quwaranh pait in the


Wribt be a icivelation ot ods goodiais fyoure
We \(\alpha_{1}\) nit kno whin tie git of pise did

if al heurun. evalution. Sntadually man Rend a

 but osibly it was when he deasned the mide to the ninuzncture of his va
 b.int wat aknif on an ace could be lised. buod ar mopte his flor but il could edo fitu ic be used as fowhidable uveapon agrinst his eneng Yun asmed with abattle cuxe cocild do mare clave than primatice nan with locth \& ntils fire couicl help nar to \(\cos\) t his focd, bul burning liquied brib be fling will deady eftect agetinst al =…

Thee ase lou civention which cannat houe

Wen not tracest the ait pacducing





 Lurb wulbe bleadiy hall fon afoose in


 Which with Luan ith ite nat it my wed sid nest
 If Chuld tif th tha show the grodnis th flatole

Sof scioncent" is wis unfotumate that with the
 Whe aer ures. but he sono mouse it ion moveloge by tom the
 dif the abur of the meapo thei bal wet fatal - stath

How to whit a the surat?
Af you hare mase re tors, wain' a supat Smble las al hepill is pil of 1 ebig but is

 Lusi4 i cuide in Hele -whert where and ? hiap the 7 Hithe uta it The 5 Ws \(4 /\) 2wbin wite ulifyg weit Millere invt herewed allection itemntion
 rumbin at wibu bunotive alide

 nthe:
\[
\text { A) Uikot } \quad 4 x \quad \therefore / 1 / 4
\]



 ㅅ.6. Buan in at


Nut mast impulaif
Bady insta addidand but
in Ordu: of Mmintindy
Lent imphavi/
Tail lob
保

Make the repol arewer 5 Wh , 1 H
You will alo ned of find oul :
What the spectin event that hak place
Whe I the pople Lnualued. \(\qquad\)
What Proces
Whun? Bate and bimp
Why Roulang be the evenk taky plase
Once you have all yeu fochs you oun begen on

\(\square\)

Probhakar Patio Education Society-
Ants, Commerce and Science
College.
Veshwi - Gondhalpada.

2021-22
\(\qquad\)

Name : Saloni Balkmishno Shirrsekar
Std : F.Y.B.A.

Subject Name: Communication Skills in English.
Roll No: Al -60
Teacher Name: Proof Vrushali Pravin Gharat Project Name: Swami and Friends.

INDEX
\begin{tabular}{|c|l|c|}
\hline Sr. & \multicolumn{1}{|c|}{ Titles } & Page: \\
\hline No. & \multicolumn{1}{|c|}{} \\
\hline 1. & Author Introduction & 01 \\
\hline 2. & Awards and Honours & 02 \\
\hline 3. & Bibliography & 04 \\
\hline 4. & Swami and Friends & 07 \\
\hline 5. & Plot summary & 08 \\
\hline 6. & Characters & 15 \\
\hline 7. & Cricketers Mentioned & 17 \\
\hline 8. & Reference list & 21 \\
\hline & & \\
\hline & & \\
\hline & & \\
\hline
\end{tabular}
Author Introduction
Nome : Rasipurram Krrishnaswami lyer
Namayonaswami
Born : 10 october 1906
Madras. Madras Presidency, Narayar
British India
Died : 13 May 2021 (aged 94)
Chennai. Tamil Nadu. India
occupation : Writer of India

Nationality: Indian
Alma mater: Maharaja's colleg, Mysore

Genre : fiction, Mythology, and non-
Fiction.

Notable awards: Padma vibhushan,
Sahitya Akademi
Fellowship, Benson Medal
children: 1, Hem Narayan
Relatives: R.K.Laxman (brother)

\section*{Awards and Honours}
- Narrayan won numerous awards during the course if th Carreer. He won his First major award, in 1960, the sahitya 101 F Award for The Guide. When the book was made into a film hit the Filmfore Award Far the best story. In 1964, he received Parma Bhushan during the Republic Day honours. In 1980, he arded the Ac Benson Medal by the (British) Royal Society of re, of which he was an honocrary member. In 1982 he was eve: henomary member of the American Academy of Ants and Le He was nominated for the Nobel Prize in literature multiple but never won the honour.


Recognition also come in the form of honorary doctor: feared by the University of Leeds (1967), Delhi University (iV) and the University of Mysore (1976). Toward the end of his i

Norayan was nominated to the upper house of the Indlar ent for a six-year tenm storling in 1989, for his cantrnt Indian litecature. A year beforre his death, in 2001, he y an ded India's second - highest civilion hanour, the Padrias an.

Bibliography
Novels:
- Swami and Friends (1935, Hamish Hamilton)
- The Bachelor of Ants (1937, Thomas Nelson)

The Dank Room (1938, Eyre)
- The English Teacher (1945, Eyre)
- Mr. Sampath (1948, Eyre)
- The Financial Expert (1952, Methuen)
- Waiting for the Mahatma (1955, Methuen)

The Guide (1958, Methuen)
- The Man-Eater of Malgudi (1961, viking)
- The vendor of Sweets (1967, The Bodley Head)
- The Painter of signs (1977, Heinemann)
- A Tiger far Malgudi (1983, Heinemann)
- Talkative Man (1986, Heinemann)
- The World of Nagaraj (1990, Heinemann)
- Grandmother's Tale (1992, Indian Thought Publications)

\section*{Non-Fiction:}
- Next Sunday (1960. Indian Thought Publications)
- My Dateless Diary (1960, Indian Thought Publications)
- My Days ( 1973 , viking)
- Reluctant Guru (1974, ament Paperbacks)
-The Emerald Route (1980, Indian Thought Publications)
- A Writer's Nightmare ( 1988, Penguin Books)
- A story-Tallea's World (1989, Penguin Books)
- The Writenty life (2001, Penguin Books India)
- Mysore (1944, Second edition, Indian Thought Publications)

Mythology:
- Gods, Demons and Others (1964, Viking)
- The Romayom ( 1972 , chatto of Windus)

The Mahahhomota (1978, Heinemann)

\section*{Shoot Story Collections:}
- Malgudi Days (1942, Indian Thought_ Publications)
- An Astrologer's Day and other stares (1947, Indian Thought Pub
- Lawley Road and Other Stories (1956. Indian Thought Publications)
- A Horse and Two Goats (1970)
- Under the Banyan Tree and other Stories (1985)
- The Grandmother's Tale and selected stares (1994, viking)


\section*{Swami and Friends}

Author : R.K. Narayan
cover antist: R.k.Laxman
Country: India
Language: English
Gencre: Novel

Pubished: 1935 Hamilton


Media type: Point

Pages: 459
Followed by: The Bachelor of Ants.
Swami and friends is the first of a semis of novel th = Written by R.K. Narayon (1906-2001), English language novelis: India. The novel, the first book Namyon w mote, is Set in \(G\) Indio in a fictional town called Malgudi. The second and third in the trilogy are the Bachelor of Ants and The English Team. Malgudi schooldays is a slightly abridged version of swami and : and includes two additional stones Featuring swami from \(M=\) Days and under the Banyan Tree.

\section*{Plot Summary \(=\)}

The story revolves around a ten year old School boy swaminathan and his Friends. Throughout the novel he is called as All the events take place in Malgudi, A fictional town. swami wars. bit late on a Monday morning. His father takes him strictly a him for not completing his homework and then he goes to echos studying in Albert Mission School. He feels barred in the class: the Poor grade in Mathematics. Swami gets involved in some arr with his class teacher Mr. Ebenezar, a christian ideologist enezar criticize the practices of Hindu religion, like Idol warts. ami and his friends feel offended. Swami tells about this to \(n\) is Next day, he comes with a letter from his father to the hece complaining against that teacher for not giving respect to nor ion boys and their religion. The headmaster Scolds Ebenezat: also asked swami to report to him in the future but not to her. there ore Mani, Some, sankar and Samuel. Mani is a mighty bu \(2 y\) at times and not good at studies. Somu is the class mont. nkar is very stamp and intelligent in studies. samuel is \(5 .\). ed as 'The Pea' for his height. Later in that evening, swoml ni sit on the banks of the samayu river and they are talking Rajam, one of their classmates. Rajam is the son of a wealthy superintendent. Mani does nat like Rajam and he wants to thru into the river. Mani sees Rajom as his nival. Swami Says that always take his rival. Swami says that he will always take i. But of the same time, swami wishes him to reconcile with In the school than challenges Rajom for a fight to Pareve why
better and more powerful. swami acts a mediator betweer They decide to meet for the fight on the banks of the riven the time forr the fight comes, Rajom suggests that they should Friends and Mani agrees. By their reconciliotion. Swom Who is the hoppiest of all. He has gereat admiorations for Rajor good qualities.

\section*{R. K. NARAYAN}


\section*{SWAMI and FRIENDS}
is lying in the bed. Taking her to be ill. Swami worries about she gives biath to a boy. The baby boy is called a subbu. His \(\pi\) very coring and sweet. His father also loves him very be is always concerned about his studies and exams as swami becomes comeless and negligent. swami is more at to his grand mother. More often, he talks about his fm Pecially Rajom, to his grandmother. Rajom invites his fir lat his house and serves them with delicious food and toys day in the school, somu, sankar and samuel make fur ami by calling him as "Rajas Tail". Because they Feel that has ignored them and now he is always flattering Rajas of his wealth. Swami feels hunt for being rejected by his friend ming home. swami enjoys playing with paper boat. In Schoc and others keep teasing him with the remarks of "Rajam's to \(m\) promises swami to make a visit to his house. swami re his father to allow him use his room to welcome Rajom . Ht his mother to prepare delicious food. He enjoys Rajam's carol In the school, he is again mocked as Rajam's tail by son manuel and sankarr. They even dow pictures and write word the board. Swami slaps sankar and samuel. Later Mani joins and takes swami's side. Mani and somu Fights until the head comes to stop them. A few days later. Swami and mani go m's house. Swami and Mani acts as Puppy and kitten while en ing his room. To their surprise, somu. Sankar. and samuel an, already present theme. They all enjoy delicious food. Rajom ul them all to befriends and not to fight ever again. He offers of them a gift if they promise to be friends. They all accept

Now it is the month of April, there are only two weeks if: their exarns. Swami's father treats him strictly to study consie swami makes a list of things that he needs for exam like \(n\) papen board. His father scalds him and refuses to give hims instead telling him to take things which are already availak: study desk Mani is so scarred of the exams that he tries sol ways to know about the questions in advance. Event ually, exan over. Susami finishes the final exam for too earlier than any tudent. After the final exam, all the students come out in : and celebrate in jubilation. Swami realizes that Mani and Rajam his close. Friends than any other. He gives some money to shmun For a wheel to play. But the coachman cheated him anis Rajom make a plan in which Mani will kidnap the coach: son, but the plan goes wrong as the boy gets away and his bors attack mani and swami. Later they tory to fighten cart boy named karruppan. At home, swami's father make Study again even though school is off. Swami has a visit to anis club where he Finds the same boy, the son of the man working there. Swami gets scared that the boy him...
- In the month of August, A Protest is going for Indian indene ce. The leaders are motivating the people with their speeches to Indian made goods. The English goods are boycotted. Swami and become the pant of this protest. Even swami is persuaded ow his cap into the fire as the protesters take it a facreigr The protesters are now enraged as an Indian political leader? imprisoned. They forcibly block the entry gate of the school Pit closed For the day. Swami gets excited by the protest is
LI w window pane of the haradmastec's office in \(M\) is.
school by throwing stone. But the poem notices him. The Protest destroy the property of both the Mission School and nearby ad school. Swami sees Rajam's father ordering his paliceme xe control over the protesters. swami comes back home. tells him that his cap was locally made of khadi He also ho atty for the protesters. The next day, the headmaster calls n into the class to testify swami's act of breaking the \(w\) panes swami is severely punished and in anger, be cons bus ndemning the school authorities as foreigners.
swami is now admitted to the Board school, the only other in Malgudi. He misses his Friends who all are in the Mission set: in has decided to form a cricket team with the name MCC Mols curet club). All. Friends are agreed to be part of it. They writs for ordering the supplies like bat, ball, pads, gloves, wickets \(k t-\) mi established himself to be a good bowled and is given the nit me as Tate by his Friends, after Maurice Tote, on English has one evening, the grandmother asks swami to bring some lemer : She is feeling unwell. But he ignores her and goes to play: lot realizes his mistake of ignoring her and feels socrary to he mi Pries finds that the board school has drill practices in th a ing which is compulsory for every student. As a result he after late for the bowling practice. If annoys Rajam that he decide to the headmaster. of the Board school and to request him to a swami to escape the dmill-swami doesn't like the idea and avoid this situation. But Rajam is adamant and he leads swam the headmaster's office. The headmaster flatly decline their est The MCC schedules a cricket their match against anotics local team YMU (Young Men's Union). Swami tells a physician Do. kesavan about this. Problem Doukesavan agrees to es n
his headmaster about this. Swami gets delighted and skips the lactices. He continues to practice his corcketing skills with hi But to his bad luck. Do. kesavan deesn't talk about this is the headmaster. When the headmaster comes to know swarm missing the dill practices, he threatens to beat ing frightened, swami runs away from the school. Swam that his father will be very angry, so he decides to crux He goes to the Mission School. There, he thinks about his is a student. He asks someone to call Rajam. He meets Rays: tells him about his cunning away from the Board, School wondering here and there, swami finds himself in forrest ing scutari scarred, he falls senseless.

Finding swami missing, his father searches for him in the even of Rajarn's house. But no clue he gets about swami's whit uts. The situation gets tense as it is close to mid night. His mat grandmother all are in deep concerns for his well-being on next day maxing, Range, a cart man, finds him lying fain.. the roadside and takes him in his cant to the District fore 2. Mr. Noil, an officer, takes care of him. When swam back to his senses, the officer talks to him and gets to kn out the day. He tells him that he has a cricket match on sur is But Mr. Nair lies to him that today it is saturday. But in far is sunday, he doesn't want to hurt his feelings. on the othe the cricket match is going on. The Mcc team is missing bowling as they are losing the match. Everyone is curs ami for missing the match. Rojom's. Father comes to \(k\), out swami's wherreabouts and he accompanies swami's Fa tl bring him hame swami reaches home and he is still thin to he Saturday. Mont arrives and informs him that he hos
the cricket match. coming to know this, swami gets devastated him that Rajom is enraged with him. Swami decides to meet \(h\) does not get any chance. Ten days now, there is no talk of between the two Mani tells him that Rajam's father is tor and they are leaving the town the next morning. swami book of fairy tales. from his study desk as a present for and goes to the railway station. Still he hos no courage to Rajam. The train starts swami asks mani about giving the to Rojam. They run along the train and Mani gives the bout jam on Swamis behalf. Rajam may have said something But is not clear neither to swami nor to the creadeas ord are somewhat lost with the hooter of the train res swami that Rajom has promised to write to him. 8 ut i still doubts fils words.

Characters

Albent Mission School Friends:
- W.S. Swaminatham: A ten-year boy studying of Albert Miss of. Malgudi. He lives in Vinayalea Mudali street. He is later earned to Board High School.
- Mani: Swami's classmate at Albert Mission School, lives o ne, he is known as 'mighty good. For - nothing. He carrmes d a club sometimes, and threatens to beat his enemies He hardly concerns about his studies.
- M. Rajom: Swami's classmate at Albent Mission Schoolilive= ley Extension. His Father is the Deputy Police superintende: Malgudi. He previously studied of an English Boy's school, M He is also the captain of Malgudi cricket club (MAc).
- Som: Monitor of \(1^{\text {st }}\) form a section, lives in kabeed st Foils in inst form and is "automatically excluded from the
- Sankara : Swami's classmate in 1st from A section Heals gets tranfecraed at the end of theateorm. He is the mas: ant buy of the class.
- Samuel ("The Pea"): Swami's classmate in \(1^{\text {st }}\) foam A sex He is known as "The Pea" because of his height.

Swami's House:
- WT Sminivasan : Swami's Father, a lawyer
- Lokshmi: swami's mother, homemaker.
- Swami's grandmother
- Swami's late grandfather (sub-magistrate)
- Subbu: swami's little brother

Other:
- Rojas's Father - A Deputy Police superintendent.
- Rajam's Mother
- The Headmaster of Albert Mission School.
- Mr Ebenezear - A teacher at Albent Mission School. A Ideologist.
- The Head master of the Board School
- Dr. Kesavan - o physician in the Board School
- Mr Noir - An officer at District Forrest office.
- Bongo - A coat man

Cricketers Mentioned
Personal Information

Name: John Becrry Hob

Born: 16 December 1882 Co ge, England.

Died : 21 December 1963 Cd
Hove. East Sussex

Nickname : The Master

Batting : Right-handt

Bowling : Right-arm

Role : opening batsman
Jack Hobbs - sir
Sir John Berry Hobbs ( 16 December 1882-21 December 185 always known as Jack Hobbs. Wa un English professional coicketes played For surrey from 1905 to 1934 and For England in 6 matches between 1908 and 1930. known as "The Master," hs arced by critics as one of the greatest batsmen in the his: cricket. He is the leading run -score and century maker in class cricket, with 61.760 runs and 199 centuries.


Sirs Donald George Bum (27 August 1908-25 Feb 1), nicknamed "The Don". Australian internal er. Widely acknowledged the greatest batsman of Bradman's career Test average of 99.94 has as the greatest achig. any spontman in any sport.

Headley

Height : 1.70 m (5
Don Brodman
Personal Information
Batting : Right-honde:
Name: B Donald George Bradman
Bowling : Right-arm
Boon : 27 August 1908 Cootamundoa, New south Wales, Rale : Batsman.
Australia. \(\qquad\) .
Died : 25 february 2001 (aged 92)
Kensington Pack, South fustralia

Nick name : The Don. The Boy From
Bowcral, Beadles the white

\section*{Personal Information}

Name: Kunwarr shan Duleer

Barn : 13 June 1905
Nowanagar state
Kathiawarr. Bontis
India

Died : 5 December 195
(aged 54)
Bombay, Bomb...
India

Batting: Right - handed

Bowling: Right arm leg brews

\section*{Duleepsinhji}

Kumar Sheri Duleepsinhji ( 13 June 1905-5 December 19 : a cricketer who played For England, as did his more Famous Rani. He was educated at the Rajkumar college, Rajkot, Ind a cheltanham college, Gloucestershire. England Duleep Trophy one of the premier r cornpetitions in Indian first class emirs. named after him.


Maurice Tate

Personal Information

Nome : Moumce Willant

Born : 30 May 1995
Brighton. Sussex
England
Died : 18 may 1956
(aged 60)
wadhucrst, suse.
England

Batting : Right -hand bat

Bowling: Right-Dirm Fast Medium

Maunise William Tate ( 30 May 1895-18 May 1956) wo
Eriglish cricketer of the 1220 s and 1930 s and the leader nd s lest bowling attack for a long time during this per
Was who the first sussex cricketer to toke a wicket win
first bull in Test cricket.

\section*{Reference List}
\(5 r\)
Reference
No.
1. https:llen.m.Wikipedia:org/wiki/swamand_Friends
2. htps: llen.m. Wikipedio.org/wiki/R._k. rayon
3. httpg://WWW. litchants. com/lit/swami-and-Eme nds / summarry

प्रभाकर पाटील
एज्युकेशन सोसायटी
आर्टस, कॉमर्स ऑण्ड
सायन्स कॉलेज
वेश्वी - अलिबाग
मार्गदर्शक शिक्षिका-:
सौ. पल्लवी मॅडम
प्रोजेबटचे नाव-:
भारत में किजिलाइझेशन
का महत्व और
विकास
नाव -: च्रेया च्रीकांत
निंदरकर
रोल नं: - A3-1.4
व्लास -: T.Y.B.A.
विमय -: हिंदी







Scanned by CamScamer


Scanned by CamScanner




\section*{प्रस्तावना :-}
 रह जाती है। कम्योज की ₹ँ जो सामक्ती म दू तरा होती है उनको चिंटी एनक साती कर देग्रा का वा

वह प्रकिया है जनो आवक्की पांटुलियी का संप्रादता ₹ के बाद आती है। प्रृषा-कोयग प्रकिसा के होराग हैपया कोई मी जो प्र०्र-मोयग, धा कहाजी खन ?
(1) गज्य त्रुखियो की ओस बही कर =सा है- इनाने दरेतो


 तनुय देन खादि चुकाने की प्रिज्या, पहोधनटा, जाँच ति [विशेषता] स्साक कनने बता; बक्टहीकिता

(2) कमियां है और उन्का गिराकरण कैसे विया ज्ञाए -.

पराल का गाल श्रेखक का ज्ञाम साफ दिल हता - गाजी तो कुलागा है कि इस कमी का निचाइड हर्ड कटा पर के चित्र
तो सक्ता है।
\(\qquad\) \(\longrightarrow 2\)
Exinn
- जानकारी

आपकी पांडूलियी का संपादन किए जाने के ता आती है। प्रक-शोहान प्रकिरा के दौराज, सोत्रान (वह कोई भी जो प्रूप-शोलन करता है) वत व ज्यात की दुतलता, विचि्सिख्यता, या कहाणी से जुडी हु उा त्रियों की होज जही कर रहा है, इजकी ब्रावसता संपद प्रकिया के दौराग रंखादण के दूरारा का तै कुकी है। झुझाव तो दिया जा सकता है। बात की ता अकती है। यदि टेखक की श्रमना वी तो, तो कोई क्या कद पर गंटरर हो तो दीडर कारापातन सी लासागे को जोता सकता है।

प्रैण सिडिए का कान पुनतक गों मानतराजा करणा वही है, केतल खुआता देने है। कि फलनक में स्ता कमिया है और आका निराकरण कैसे किया ज्ञाए। अर प्रण विडर पुक्तक उत्कृषरता बढाने के लिए भी सदझाए दे अकते हैं। प्रुटिया होती लै उनको चिहिंत करके, सही कर देते का कारा प्रृत संशोधन बार्य करने वाले लुक्ष विन्दोण व्यालिी विशेष रूप से यह कार्य स्वतंक्ष करप दो था करते है
केपोरिश के कपनान्य

किजो कंचोज किया काता है बत दक्या ,क्य, तो का क्या ड़कुीि है कानि आताइ्यक है, दसे पृथन-संदोगण कहो दाबाोग का बाते इस हृता हो चiलात है। तनोंकि यदि प्रू तील जही पार ज्या घंनि त बि रो सी लग तो अभाधिया कर जाता। =1 ज्ञाम रों ता तेहों जो सनीन्लकी नावता क। होगा है। इसलाए संबादर्वारा विभाय बाराको का य! - .
1 काज वले कर णता और अवाखियो हैप जाना.
 त्यांकि ाया प्वाद्द वह जागो पर अय ही बदन्न हो वै. (171) आवरहा में संपादक को उसके लिए हो: 461171 नि ताहना होगा पड्या है।

भामान्यता कंबोज को चा़ श्याय चा




 , पच゙ ? 1

हाशिये पर दोजो ओर क्रमार लायी ओर के दारो को लगारो जाते है। ही अंकित बे बाद (Iका अडी परी की वगाते जाता होता है।
 और उसके ब्यान पर क्या रकद्ध वर्ण खा रािद का है, यल लादिये मे लिखाना होता है। वरत्म्शन हागाय गाला प्रण को ठीक से समझ सके, दुनके लिए अध्य तर है कि प्रू-संशोधड स्याही से सैरे और हान पर उपयुका चिन्हों के साश सकन्साफ संकानन होने चहिए।
लिए आव 1 प्रण ठीक से पढा जा सले 1 हो
लिए, आवश्राक है, कि फ्रूता साप उ०ा तुआ इसके लिए समाचारपत्र प्रेस में प्रण ड्टाने अच्ही मझीन होती है। प्रुण पहने का काम Q95र करता है। और उसके साथ एक कारी मूल पांध्रलियी उंचा बोलकर पदता जाता है। उच के अनुसर कंपोज मैटर में मिलान लसना नात्या हहाँ अंकादहे होती है, वहा वह कंसोस मेदः? उपयुक्न चिन्ट लगाकर हारीये पर श्डपा ता सकेत करता जाता है। (यहा ध्यान देगे कर् यह है कि मूल पांट्रियी में अशकद्टि-संइोंधन! हरनलनिसीत पाठ में मूल शबदों या वाल्गों के वर्पन के साय ही किया जाना है लब लि दूणा संशोशा में अशुदिधे पर चिन्द लगाकर हाजिए हो आती जघए पर अभुद्टी से दड़ूरी की चाती है
- प्रक्न संबायन के गुना:-

सणसे मत्त्वपूर्ण काय है। कर्योज की हुई सासझी में
 मे लो तुरियों होगी है उनको चिहित करके, सती क: देगे का कार्य प्रतण संशोधक रा प्रता रीडश करा जाना है।

पटले क्रम शूरी का क्रम और पृष्ट संख्या पर विशोद। ध्यान होगा चाहिए। पुस्नक की कत्कृष्टता बराजे के - लिए देर नह धचना नए प्रक्ठ पर कुन होगी चाएिए वुद्ध लोखाक णई रचना दायों पृण्ठ से ती रुरुन करना
 करकणे के लिए रचागाए आरो प्राए परूसी की ही हरु तल की जाता है, जो किसी मी तारट से तर्क संगता जटी बगता । -पर खचनाकार के पास रुकने का समय नही है तो नो ही पैसों की उम्मीद, मजकरी ऐसा भी करवानी
है। जैसे घर के बुपूर्ग, मृत्रूशख्या पर है, और
- उनकी नमज्ञा है लि पोते की पुराक दे हाकर जाए जो समय लो रही है। याट मनबरी टी है।
विथागिनी समा में किमी विसे \(s ~\) में प्रारवर्तन, सुधार अशवा उसे निद्दोब बनाजे कों प्रकिया को संकोरान (Amendment) कहते है।

प्रष्त संबोधन के कर्तथा:-
पूरण रेड्र का कार्य अत्यांत मान्तापरो होने के कारण पूरत सीडर ऐेसा व्याजी होगा चाति जिए। सम्बहित भाबा की अच्ही जानकार्री हो और भान- रा। का विवेक यी हो। वह ऐसा व्याली होगा चालिए प्र०1 रोडेंग कि जिम्मेदाशी भरी-भांति समझक्ञा है। (सभा अच्ले लेखक और अपादक अपनी रचना का अपिता प्रता रीडर को पांडूलेपी में कोई परिवर्तन नही करता चाििए। यदि उसे कही लगे कि अभुक स्थाग पर साल शबद्ध या वाक्य या संदर्भ ठीक नही है तो उस्से इकक? ओर लेखक का ध्यान आकृष्ट करना चहित। इसके तिता वह सम्बाहोत स्थल पर चिक्ट लगाकर हाशियो में तीग परा। चिन्ट लगा देता है।

अन्हे प्रुण को लिए आवश्राक है \(P\) वह प्रत को ध्यान झे अही पदे, प्रता को तेजी झ्ञे पो कर करूn को रूं ही ग दे। इसासे प्रूण दे मेख ताइ आशारे सकारण समय चाणट होता है।

अच्हो कीडिर को भाणा एव निलः। के अओल ज्ञान के अनिरिक्त भुप्रणन सम्बान्यी दो अच्दी पुसको का भी अध्रारान वरनाा चटिए। करो धोडा बड़त व्याकरण के अलावा कंपोंजिय तथा सल०। हणार्ड का होना चाटिए। पुक का सामान्य भाज तो प) यदित अच्हा कहना चारिए अन्यथा वह विजिए। विण N। की पुर्हकों आये के प्रक पजते में मल पाढ से गिणना
 लेखाक कीन्मयुों की और संकेत गाही कर पाताशा।

\section*{संशगरन का स्वक्रप :-}

प्रत् संखोधग मदल प्रति खो ह1, शका
आहत्वपूर्ण कार्श है। कमोज की दुर समायता
कुछियां इट जाती है। अन्क्योज की 55 न्यागा ता कर्या होती वैतित हरले, सदी \(m=\) किसी औी-प्रकाराण अंस्थान में प्रणा रीड्र कर ताड़ा गहत्वपूर्ण व्यक्ति होता है। उसे भाण , ब्याक से किरामादि चिन्हों को रशास्तान प्रयोग करना तै - परिपक्य ज्ञान होगा आवर्यक होता है। प्रत्यक पक्षन क्या
 -विशोष उूप सें घह कार्थ अचतनत्र रुप से आी करो है। हा। - बडी प्रकाशन संख्याओ में जटा निंनर चलता मतता स्यारी रूप से प्रक्त संशोधक नियुक्त रहते है। अंतिम रूप से कुद्रिन पुक्तक ग्रि
- समराएर-पत्र तथा पत्तिकाओं में आदि पाठक कुरिशा देना.11 (सी) किसी भी प्रकान की हो सकती है, जैसे तशाताव - सम्बघित वर्तनी, भाषातक) तो पाठक को वदी दिन 0 होती है। बहुतनु तुरिटां ऐसी सी रल जाती है। ििल
 और यदि वह सारों र्थी किसी सब्द की वर्तोग का पोो - को सही जागता हो तो की हुपी ही अयुसाला - ।) -प्रागारिक मानलर दरा ओ गला लिखा़ काश्या - विणा होता है तह प्रक संझोटक (ल, दा है नांद को - अको है। स्संखादक या उप-साइपादक के दूवारा जाञा

लेग तशा अन्य प्रकार की सामग्री को लिखले हो टाद्य करताकर कापोसिंग विभाग में भेस द्विया जाना कमोज होगे के बाद उक्षका प्रृत्र संभोझक के पाए। जाता है सिसे तह उअकी कॉर्यो (पार्दुलियी) के कि शल्तियों को च्चिंति करके इकदृ काता है और ठीक करणे के लिये पुन कमोजिंत विशाग में जेत :ना जाता है। वहां वह ठींक की जाती है दा या उत्रका मिलान किसी त्रतीय ब्याक्ति दूवारा कि साती है। समाचार-पत्र में अशुदीयों के। 11 लितना सम्यादकीय विलाग उत्तरदाशी है, उक्ससे कस \(8 \%\) संश्रोधग तिशाग भी जती है। प्रता संशोटाकों की चल बड़ी लिम्येदारी को घ्यान में रकाते हुप प्रेस आयोग ? अपने प्रतिवेदग में अन्टे पत्रकार त्रेणी में राने क संनाव दिशा, नेलिग प्रेस गालिको ोे द्रसके दरा प्रतितेदन को हुकरा दिरा। आधिल भारतीय श्रमणनी वत्रकार इसंध और उसकी अनेक काराओ न सताज न्यायान्नय तग द्वार कटराटाया, जिसका परिएाइए शत हुआयक सर्वोच्चि न्यायालय नो प्रूक इंशोचतने को पत्रकार श्रोपी मान्रा कार लिया कबाल प्रूप संशोगत मात कोपी को दे ाबार उसरी मबन्री सारग का चाम करने चही, वह सामसी के विचारो, सख्या कों भावा के श्नेत में संपादकीय कार्य पर भी कर् दूर र्राते है। वृ मूल कौषी में यदि टंकर की औी लान शलती होती है तो वह उसको भी सुधार देते है। कहणा तो उचिन ही है कि प्रकण संशोयग को ता दो तहा ाथा ग्रनापर्तक तर्रणा आवरयक है।




 के लिफु भी बोरे या सहरिकेशान किर्य किए


FOR EDUCATIONAL USE



आरटी में कैरियर जनाने के लिक बहुत से
आहिdergraduate, postgraduate आइिटी कीर्स किष्ठ जा सकत के है। क्षेत्र में घुरूद्ञात करने के लिए बहुत से सीर्टफिकेशान प्रोमात 15 प्लोमा कॉर्स भी उपलब्ध होते है।
सेकिन इसके साथ माईटी में करियर अनाने के लिम अच्छही टेक्निकल स्कित्स का होना भी बहुल जरूरी
होता है। प्रोभामिंश लेंब्वेज जैसे Jovg \(\cos \mathrm{Ct}\) यदि काम आती है।
सबसे ज्यादा इन्फोर्मेशन टिनोयोजी या कंम्यूटर सांइस
में \(B\) या \(B\) अदि मंडरभ्रिजुषट

काप्यूटर साइस, इस्पेक्र्रॉनिकस छंठ कम्युनिकेशन में

 भी बहुत आमे इस फील में पोर्ट क्षेजुमट कीर्स MTTECh. MCA, MSC या PhD प्रोभाम की कर सE सकते 3 बीई या बी-टेक कोर्स आरिी में BE ortech course (2) या काप्युटर साइंस में \(B E\) या \(B\) - Tech कोर्स को को मे कडमिशन के लिए 12 th PCM विषय से होना जरूर
होता है।



किसा सिस्मम के की चीजे रापिय वीती हैड जिसमे सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सि भाग जैसे हार्वेयर, सरेरिज, सर्वर सीि सिस्टम, हैप्लिकेशन, हैराबेस इस्तेमाल किसी आदि ज्ञामिल्यो होते है। इनका लिम किया जाता fenction को पूरा करने के काप्यूर की ITनिंed में एक विशेष ध्रमिका है। का मैंजजमेंट जसं ield फोटे विरेष भूमिका है। मैंजज करना भी आईती में रामिल हो मना है। एसमे रटरनेट से संबधित चीजे भी रामिल बोनी हैं इसमें ठेटा का आदान प्रदान होता है।

\section*{- आईटी कंपनी क्या होती है?}

पर compony या गारित संचासेक्टर के मंबर कंप्यूटर
 अभ्थयन नरणना प्रबंधन कना करना, विकास करने से संबंधित सरनी प्रकार करार्य रामिल-ख़ने है।
भाईटी कंपनियां कं वूटर टेक्लोलॉजी या सनफार्मीनान
टक्लोलाँजी से संबाधित बिती है, बनमें रूफायादानर आइरी सर्विस दिनी है या आईी त्रोडकर
? नाम से भी जानते है।
(") कई आईटी कंपनी सुद कुप्यूर था नेखिर्क
से संबंधित उपकरण आ श्रोडूल बनानी है।
1 कर कंपनियां टिल्लोलॉजी नेष्वर्क या कंप्पूर्


विज्ञापन का अर्थ, परिभाषा
एवंम् स्वरूप
Paper No- 9
नाव:-मात्रे समीक्षा गजानन
रोलनं 36
class - T.Y.B.A [Hindi]

अनुक्रमणिक


विशापन की भाषा बनाम साहित्पिक भापा डौ रेचासही विज्ञापन और भाषा का दिलचस्व रिशता है। उसकी भाषा में ऐसा जाचीलापन है कि गालि शीलता औरसंभावणाकी अनचीन्ही परते दिखाई पड़ती है। विश्यापन- शाषा अबने निश्चि सीयांतों को तोड़तर नितनए महावरों में जलती है। डौसे कव्वि अपनी तविता में शब्द की अनक अर्थ-व्यंडाणाए तिर्मित करता है पैसे ही
विज्ञापन शी अपर्न मूल संदे? को सपनों का डाया प्रहनाकर शबदों की शालियों से छने तय पहुचता है। यह भाषा केवक्ब शब्दों की अर्थ-क्रिया से हीज नहीं पैंछी, यह मीड़िया की विशिष्ट प्रुधति से भी डुछुहै। मीडिया में अर्थ- रहण केवल शब्द के आहार परनही होता। माध्यय की प्रतृति के अनुसार अर्थ-संप्रेषण का आधार - रब्न, ह्यनि, संगीत चित्र या हर्य कुछश मी हो स्सकता है।
चिन्ह शास्र्रीय छण्टि से भाषा की अर्थ संत्रेशण प्रक्रिया प्रतीक-चिन्हों परर निर्शरं है। दर जब्द का निश्चित संक्रतिन अर्थ है जो विभिन्न प्रतीकों दवारा अभिव्यक्त होता है। यह प्रतीक ही अर्थ ता विजियय करते हैं। यही संपेषषण का आधार हैं। विज्ञापन की भाषा अकसर इन प्रतीकों से छेड़छाड़ करती है। डूडिथ विलियमसन ने अवने लेख मीनिंग एंड आयाडियोलोडी में विज्ञापन भाषा की अर्थ-संन्रेपण प्राक्यिय पर विस्तार से विचार लिया। उनके अनुसार विज्ञापन की शाषा अर्थ का एक नया स्तरनिर्मित करती है।

विज्ञापन और हिंदी शाषा
विशापन एक एे सा माह्यय है जिस से द्वांरा हम किसी सामग्री चा व्याकि विशेष के प्रति डन सामान्य को आकणित करने का प्रयास करते हैं। अंश्रोजी में विज्ञापन कलिए शब्द प्रचोग किया जाता है। लैसिन के से बना है जिसका अर्थ मस्तिष्ट का केन्द्रीमूत होना है। इसरे शब्दों में मास्तिषक को प्रभावित करना चा विनी विशेष बस्तु वे व्यार्ति विरोष के प्रति जनसामान्प ते मस्तिष्क् को आकर्षित करने का प्रथास करना ही विज्ञापन है।

विज्ञापन शब्ब वि और'ज्ञापन इन दो शब्रों से मिलकर बना है। वि' से तात्पर्थ विशेष' से तथा जाप०। ज्ञापन' से आशय द्ञान कराना' अथवा सूचना दना है। इस प्रकार विजापन शब्द का मुल अर्थ है कि सी लथ्यया बात की विशोन जानकारी अथवासूचना देना। विज्ञापन के व्यापक फलौव के अनुरू. 4 इसकी कई परिशाधाएं है। सायचन्द्ध वर्मा की परिशाषा के अनुसार-विझापन वह है" जिसके द्वारा कोई बाता लोगों
को बतलाची जाए बह सचना बिकिताची जाए बह सूचना पेत्रा, इश्वहार. माध्यमों के द्वारा दी जाए। अवे विजापन सूचना बेन्ची जाती है चा खसता विपणन किया जाता है।

Page No.
विश्ञापन करों?
आज विनापन ह्यारीं जिंदगी का एक अह्य हिस्खी बन चुका है, सुबहु आंख चुलते ही चाच की चुस्की के साथ अचवार में सबसे पहलेनजर विज्ञापन् पर ही जाती है। घर वे बाहर पैर रखने ही हय विज्ञापन की दुनिथा में धिर जातो है। चाच की दुकान से लेकर वाहनो और दिवारों ता हुर जगह वितापन ही वितापन डिखाई देते है।

किसी भी तथ्य की यदि बार-बार लगातार दोहराया जाये तो वह सत्य प्रतीत होन लगता है-चह बिचार ही वितापजों का आधारमूत तत्व है। विज्ञापन ज्ञान करी भी प्पदान करते है। उदाहरण के लिए कोई भी वस्तु जब बाजार में आती है. उसके रूप-रंग सरंचना व गुण की जानकारी विज्ञापनों के माध्यय से ही मिलवी है। डिसके कारण ही उुपभोगता को सही और गलत की पहचान हो,ी है। इसलिए विज्ञापन ह्यारियिए जररी है।

जहाँ तक उ्रयभोक्ता वस्तुआँ का सवाल है, विजापनें का मूल उद्देश्य श्याहलो के अवचत्रन मन पर छुगा छोड ज्ञाता है और विज्ञापन इसमें सफल भी होते है। ये कही पे निगाहे, करही पे निशाना का सा अन्ताजा है।

विज्ञापन भाषा के गुण
विशापन की भाषा सेवाद एवं स्येप्रेपण के अंतिरिक्त की कार्य करणी है। य हां संप्रेण ती प्रतिया संपेपण से अधि मनों वैज्ञानिक प्रक्रिया है जा है राबदों का
संचरण उपशोकता सेचण उपशोक्ता के मन भीस्तिएक पर हण डाने के
लिए होला है। शब्द हो चा वाक्य हस मा बल पूरा बज उनले प्रशाव पर है और इसीविशिष्ट प्रशाय को निर्मित करने के लिए विज्ञापन ती भाषा मेंकुछ
गुणों का होना आनिवार्य है। राचनालकता-

कि सी भी भाणा ती सिद् उसती रचनालकता में हीनिधित है। शाषा का सृजनात्मक स्वर्प ही उसे गतिरीज बनाए रखना है। विशापन की भाषा में चह सचनात्यकता सलग-अलग स ग्राएण करती है। कशी उसे काष्याज मक बनाया जाता है तो कमी नाइकीय। कोतिश यह रहती है। कि जो मी कहा ज्ञाए असती प्रस्तुति एेसी हो लि लगे ऐसा पहले कसी नहीं सुना। इस भापाका तलमेल चित्रों: दुश्यों, विंबो, संगीत अदि से की रर्ना पडता है। विजापन
के कीज लेखा के लिए यह विज्ञापन भाष्त लिए चह एव बड़ी चुलती है। अंशः त्यिक सना की खचना पकता लिखी भी प्रतार साहि -लमी- सभी तो त्मका से कम नही ऑंकी जा संकती बतिति से अधित 5 वितापन लेखन स्वतंग, र्वायत्य लेखन लिए राए लेखन का उदाहरण है।
colors

धानाकर्पष क्षमता-
अध्रितांश मीडियाकरारोने हयान-आकर्षित करने 5 की क्षेमता को विजापन की करसीटी माना है। विजापन मे कह टेसा छोना चाहिए ति वह आपली डाइता खींचले/ सके लिए आपका घ्यान बरबस अपनी और अपनाते है वही भाषा की ीी क्वितापन अलग-अाण अपीय
मे भाषा ही करी क्रव्यात्यक सक्रिय भूमिता होती है। वा स्तL मै. कशी रा्दों के लशाल-्संचौजन सें.कभी व्यंग्याल क टोन कार्थ करती है अक्सर विशापन में प्री आतर्षित करनेत्व उस ओर Mग जाना है। इसी तरह को शब दे खते ही हाना हुल, छमाषण अडि शबको का इस्ते साल कपरोक्लाओं तों ओकर्षित करणे के लिए ही तिज्या जाता है। दोमिनोजापिजा की युख्य पंलि हचान आकर्णित करने के लिए दो भाषाओं को मिला कर एक नथा फिक्रा गढने की तक्नीक त उदाहरण है। कभी-कमी किसी भी प्रचलित शब्द तो विज्ञापन एक नया संदर्य देकर नएस्प में प्रस्तुुा कर देता है और वह सहडा ही आतर्थत बन जाना है। ऐसी ही विज्ञापन ये है मेरी जान में यंगिस्तानु
ऐस जो हिंस्तान केंलाचों यवा की घड़कन ब गया है।

स्मरणीयता
तदस्त्ती की रण्या करता है ताइफ फॉय, लाइफलाय है जाहाँ तंद स्सी है वहाँ
इामाना बदल गया और लाइफतौय स्यदुन की विजायन अपील मी बलप्प गई पेतिण ड्रिह्होंने मी ये पंला चो सुनी हैं वेआज तक उस्प गूलन हैं पाए। विज्ञासन की भाषा हे सी ही होनी चाहिए कणीपिय और पठनीय सुनने में अचछीलगे और पढने में एक रोमांच पैदा करें डिससे कि बे शब्य हमारी वस्यृति का हिरसा बन जाएं। अक्सर बच्चों की ๆाषा में विजान के बहत-से कुक्ड स्यासे रहतो है। जाब वे कहतो हैं कि उनहें मेगी ही चाकिष था किर बडीपास जगी है तो बड़ी प्यास पेद्सी के ये प्यास है बड़ी विज्ञापन के स्पोगन से अनाजाने ही उनकी भाण में चला आवा है। ऐसा माना जाता है। िि शब्दों का संबंध विज्ञापन से है और विज्ञापन का उत्पाद से तो चरि वितापन उपरोका की स्यृति मेंदर्ड ते जाएतो उत्पाद शी अवस्य ही याद रहेगा/ इस उद्षेरा को हथान में वखतर ही विज्ञापनकर्ता एेसी भाषा प्रयुक करते हैंजो तत्ताल यद हो जाए। विजायन की स्यरणीचता केलिए भाष ते अनेक उपकरणों कों साघना पडता है डिनमें सबसें प्रमुव है . का्याव्यकता/सुस्संगील से सड़ो क विता में तुले शेब्द सबस्से जल्दी चाद हो जातो है। ऐसे बहुत स्स विजापन है जो समय के लेबे अंतराल के बाद गी अपनी भाषाण स्यखीचाना के कारण जीवित हैं.
"साराइट'ता विज्ञापन है-सीघी बात बाती सब बतल वासं: यह पोकि तयाय क्तितापनों की भाषा तेलिए बोनी है। विजापन की भापा ब्सरल, संक्षिप्त और बेधगन्या शुनने चापितन बान की सीबे नीहे इस रूप में कहा बाले की रमझ मे आसानी से आ जाए। प्रिंट और इलैक्ट्रिनिक-समी माह्यमों में अधिक विस्तार का अवकरा नही त्वेता) कहीं स्थान की सीमा होती है तो कही सम चकी। इसलिए जो यी बात कहनी हो उसे कम से कम शब्दों में रथा जाना चाहिए। यह आवश्खष० है कि विजापन की शाषा में कसावट हो बाकथ छाटे, पूस्ता और सटीक कैं। उनमें गति और खानगी हो जिसबे कि तुरेत समझ में आ जाएँ। इसी दृथि सेविज्ञापन में केवल एल विशेषता परही फोकस लिखा ज्ञाता है। उसी को याइतीक से संप्रेपित कर दियातो विज्ञापन अपने प्रयत्न में सार्थक होगा। विशापन की भाषागत सरलता का अभिप्राय यह कनई नहीं है ति इस भासा में लाक्षकिक्षा या ब्यंजानात्मक्ता नाही होती। सच्चाई तो चह है कि लिजाञापन की भाषा आसान से दिखने बाले शबो में बसंच्य अर्थ-वयोडना एँ भर देती है लोगिन उसमी शकिए इस बात मे है लि व्यंडित निहितार्थ असानी से प्रक्ड में आज्ञाए। कमी-कभी तो हे से भी विज्ञापन होने हैं जो नकारात्यक शबको में सताराप्यक संदेश प्रस्तुत कर देते है। उनसे ह्यान भी आकर्षित होता है और अभिव्यक्लि तो भी विख्तार मिलता है।

नियमनिबधिता
व्याकरण विचलन-विज्ञापन भाषा के इस गुण को ह्य वोई शी नाम दें इसका अमिप्राय यह है लि भाषा के स्थापित ढाँचे चहाँ करण नही होतो। भाषा को उनसे मुक्त करना पड़ता है। चहाँ भाषा मी रुद्रताका कोई आगुह नहीं हो ता । भाषा के खुलेपन के त्राएण ही चहाँ साषा में भाजाओं का मिश्रण हो जोता है और शब्दों की प्ररस्बर आवाजाही चलती रहती है। लिन्ही में बाता करते- करत अंक्रेडी ते शक चले आदे है- ठंक्रा-ंडा दुनवरल तेलदुरूसी तह ख्याकरण केंबन सी विजापन सापाषा को बंबनहीं सक्त। विज्ञापन के त्रितने यी
 चढढ़ी जाती हैं - क्या 114 क्योग अप (एरती हैं इकक्नोजा अप त्रथपस्टड यरों क्लोड अप द्रथमेस्ट हही ब्रशं करने का पर्थाय बन गाया है।

ऐसा करना सही है या गलत यह बहस का अलग मूध्र हो सक्ता है। फिलहाल चह समझना जारूी है Pि वितापन की यापा में भापा के कोई
निशिचत नियम नही होते सिर्ट निरिचत नियम नही होते सिर्फ उदृश्य प्रधान होता है।
यदि बह संदेश यदि बह संदेश संप्रोपि \(\Rightarrow\) कर पाती है तो उसका उेक्षेश्य पूर्ण समसा जाता है।

जीविताता
से नाटक की भाषा हरकत की राषा है उसी - तरह विशापन की माषाभी हरकल की भाषा है विज्ञापन विजापन हो तब संतुसे पहले इसे ब्रिंट माध्यम का दिया जाता है कि परा विजाषन पदने से पहले डिखने मे कैसा लगेगा, रेडियो विज्ञापन हो तब भी सुँुते वक्य वह फ्रोता ले मनन में हूवि चों को किस सूप में अंतितु करेगा तथा टेलीविशापन विशापन हो तो वह हर्य और हान ऐ साब ही प्रक्ट होगा। कुल मिलाकर, प्रत्येक स्थिति मे विज्ञापन की शाषा में देश वात्यकता, सडीवता। आयरिहार्य है। इसे ही हूकत की भाया कहा जा रहा है चानी शब्द सिर्फ कडत्रे न तें हड़कोे हों विंक सचते हों। सप्राण और जीवेंत हों। मासती सुंुुकी की नईई आल्टो का विज्ञापन र्रालिक जीवंतता का द्रमाण है।

बंदों में जाने क्या अलग है
घूदो में जाने क्या नया है
इलयाती बलख्याती लह्राली बहलकाती नख़े दिखाती बूँद तनमन पिघला ती बूँदे खूंड़े में जाने क्या असग है.
\(\qquad\)
विज्ञापन अतिरंडना पर विका है। अपने उसाद को श्रेप्ठतम साबित करने के लिए वहो विशेजणो की बच्चतम अवस्था का प्रथोण ग्रिचा जानो है। सबसे वाला-यारत का एक्मानत वालां, साखसे अनिक लिक्ने में बलौस प्रथुक किए जातो है लदि विशेषण पदबंघ विजापनों उपशोकता को चळीन तरी होगा इन सब दावों पर दंग से कहा जाएगा। उपभोकला को उत्पाद के गुणों के विजय मे आशवन्त करना बेध्व ड़ारुरी है। विझापनों में बडेे-बडें
अभिनेताओं चा खिलाडियों के मुख से डाब उत्पा की पै कराई ज्ञाती है तो वह मुख्यताः उपशोक्ता का विखास जीतने का ही उपक्र्य है। भाषा में चह गुण होणा चाहिट कि वह असंशव अतिश्चो कितिपूर्ण नप्रतीत हो बलिए विश्वसनीच हो। घड़ी डिटर्डोट का विजापन चह अपील करता है- पहले इस्तेमाल करँ फिर विश्वास करॅ इंश्चोरेन्य फंपनियों के विलापन थी शरोसे और विश्वास की टे दी ही श्राप्य बोलते हैं। फेचर एंड लवती दस हिनों में गोरा बनाने का दावा करता है तो 59 साबुन भी 3 भभोकताओं की चुन्नो मी के लिए तैचार है। विशबसनीयता डगाने के लिए अनेक पद्रतियों का प्रथोग त्रिया जाता है। हो, के लक्षमी सीमेंट का विज्ञापन इस द्धण्टि से विशेष उलेखनीय है.

प्रेख प्रतिक्रिया
ज्ञापन का काय आंपवे मन की इचछभ को
खरीदारी में बदम देने का है। अटाः इसकी शाषा पैदा कर दो।
'बल्दी कीजिए, आफर र्सिम्म सीर्मित समय तका
'जली बरले आइए'"
अब आसान लिश्तों परा
चह सशी अनुरोब कहीं न कही उपभोक्या में
सक्रिय प्रेख प्रतिक्रिया जागाने के लिए ही लिए ज्ञाते है। बहत पहल प्रेस्टीज प्रेश र कर कर का एक विज्ञापन आत्रा
था जिसयें कहा जाता था डो बी वी से लरे प्यार प्रस्टीज
से कैसे करे इंकार 1 चह पंक्ति सी उपयोक्ताओं में प्रेख
प्रतिक्रिया उत्पन्न परने के लिए ही लिखी राई थी। विज्ञापन
की भाषा कशी मनुहार से तो कशी चुर्नॉती से उपशोकता
को वस्तु खरीदने के लिए बाध्य करती है।
विज्ञापन के विविहामुखी उदेश्यों की द्षप्टि से विज्ञायन भाषा में इन रुणों का होना अनिवार्य माना गाया द लेकिन असली चुनौती इस बात में है कि शाषा के
मिन उपकरणों दवारा उसमें चह रुण उत्पन्न किने जा सकते है। अगले अंश में हम चुही सयीका करेंगे की विजापन की शाषा को इाना आकर्थत और चमत्कारी बननि में भाषा के किन इपकरणों की क्या भूमिका है।

प्रमाणपत्र
प्रमणनत किया ज्ञाता है ति
की सुरेह मगेश पाटीज कस्शावृतीच खरी।
वर्ग क्र-A.86 हिदीं परिथोजना

के को समझतापुवक बनाया इन्होने मौजिकाता और स्चनात्पष प्रतिसा डिखाई है।

द्विनांक
विपव शिक्षक स्वाप्षरी
colors

\section*{LIST OF INTERNSHIP STUDENT}
\begin{tabular}{|c|c|c|c|c|}
\hline \[
\begin{aligned}
& \text { Sr. } \\
& \text { No. }
\end{aligned}
\] & Programme Name & List of Students Undertaking Internship & Name Of the Student & Year \\
\hline 1. & Bachelor Of Science & Internship & Sutar Sonali Sadanand & 2017-18 \\
\hline 2. & \[
\begin{aligned}
& \text { Bachelor Of } \\
& \text { Science }
\end{aligned}
\] & Internship & Tondlekar Gauri Mangesh & 2017-18 \\
\hline 3. & Bachelor Of Science & Internship & Thakur Shubham Vinayak & 2017-18 \\
\hline 4. & Bachelor Of Science & Internship & Patil Megha Mangesh & 2017-18 \\
\hline 5. & Bachelor Of
Science & Internship & Patil Amey Anil & 2017-18 \\
\hline 6. & Bachelor Of Science & Internship & Patil Shubham Sandip & 2017-18 \\
\hline 7. & Bachelor Of Science & Internship & Kadave Shubham Prakash & 2017-18 \\
\hline 8. & Bachelor Of Science & Internship & Randive Akshay Sumil & 2017-18 \\
\hline 9. & \[
\begin{aligned}
& \text { Bachelor Of } \\
& \text { Science }
\end{aligned}
\] & Internship & Vartak Tushar Rajendra & 2017-18 \\
\hline 10. & Bachelor Of Science & Internship & Tivlekar Vinay Anil & 2018-19 \\
\hline 11. & Bachelor Of Science & Internship & Patil Sanjog Prakash & 2018-19 \\
\hline 12. & Bachelor Of Science & Internship & Dahivale Akanksha Vilas & 2018-19 \\
\hline 13. & Bachelor Of Science & Internship & Pingale Jui Ram & 2018-19 \\
\hline 14. & \[
\begin{aligned}
& \text { Bachelor of } \\
& \text { Science }
\end{aligned}
\] & Internship & Dhasade Pranay Prabliakar & 2018.19 \\
\hline 15. & Bachelor Of Science & Internship & Pingale Dhiraj Dhanaii & 2018-19 \\
\hline 16. & Bachelor Of Seience & Internship & Patil Dakshatu Vishwanath & 2018-19 \\
\hline 17. & Bachelor Of Science & Internship & Patil Rutuja Uday & 2018-19 \\
\hline 18. & Bachelor of Science & Internship & Gosavi Snehat Sharad & 2018-19 \\
\hline 19. & Bachelor Of & Internship & Patil Rupali Subhash & 2018-19 \\
\hline
\end{tabular}
\begin{tabular}{|c|c|c|c|c|}
\hline & Science & & & , \\
\hline 20. & Bachelor Of Science & Intership & Kasar Diksha Deepak & 2021.22 \\
\hline 21. & Bachelor Of Science & Internship & Juikar Apurva Vasant & 2021-22 \\
\hline 22. & Bachelor Of Science & Internship & Juikar Avishkar Pradip & 2021-22 \\
\hline 23. & Bachelor Of Science & Internship & Mali Kartavya Anant & 2022-23 \\
\hline 24. & Bachelor Of Science & Internship & Patil Bhushan Pravin & 2022-23 \\
\hline 25. & Bachelor Of Science & Internship & Jain Diksha Chandulal & 2022-23 \\
\hline 26. & Bachelor Of Science & Internship & Bhoir Sahil Chandrakant & 2022-23 \\
\hline 27. & Bachelor OI Science & Internship & Patil Krutika Virendra & 2022-23 \\
\hline 28. & \[
\begin{aligned}
& \text { Bachelor Of } \\
& \text { Science }
\end{aligned}
\] & Internship & Patil Sakshi Subodh & 2022-23 \\
\hline 29. & Bachelor Of Science & Internship & Sonawane Rohit Parmeshwar & 2022-23 \\
\hline 30. & Bachelor Of Science & Internship & Pingale Kunal Devinath & 2022-23 \\
\hline 31. & \[
\begin{aligned}
& \text { Bachelor Of } \\
& \text { Science }
\end{aligned}
\] & Internship & Patil Sameer Vijay & 2022-23 \\
\hline 32. & Bachelor Of Science & Internship & Chavarkar Yash Sharad & 2022-23 \\
\hline 33. & Bachelor Of Science & Internship & Chavarkar Ashish Anil & 2022-23 \\
\hline 34. & Bachelor Of Science & Internship & Gharat Abhishek Ravindra & 2022-23 \\
\hline 35. & Bachelor of Science & Internship & Naik Shivani Dhanesh & 2022-23 \\
\hline 36. & Bachelor Of Science & Internship & Kadave Omkar Eknath & 2022-23 \\
\hline 37. & \[
\begin{aligned}
& \text { Bachelor of } \\
& \text { Science }
\end{aligned}
\] & Internship & Kadave Bhavesh Dayanand & 2022-23 \\
\hline 38. & Bachelor Of Science & Internship & Chaulkar Ritesh Santosh & 2022-23 \\
\hline
\end{tabular}

To,
The HR Manager,
Admin Building,
F. CF That Unit,
4) bag. Raigad.

Subject: Internship For T.Y.B.Sc Students.

\section*{Dear sir,}

We are grateful for your continued co-operation in providing industrial Training opportunity to our T.Y.B.Sc. Chemistry students. In view of the importance of this activity, it is requested to please allow 15 days training to the following students of B.Sc. Chemistry of PPES ACS College.
\begin{tabular}{|c|c|c|l|}
\hline Sr. No. & Class & Roll. No. & \multicolumn{1}{|c|}{ Name of the Students } \\
\hline 1 & T.Y.B.SC & S3-81 & Kasar Disha Deepak \\
\hline 2 & T.Y.B.SC & S3-75 & Juikar Apurva Vasant \\
\hline 3 & T.Y.B.SC & S3-76 & Juikar Avishkar Pradip \\
\hline
\end{tabular}

spikes
\(11 / 0812021\)


Afellos:
\(17 / 08 / 2021\)```

