प्रकरण ५वे

समस्तांच्या अवाचीलेच चरित्रातील आशय घटक
प्रतापना : 

आधुनिक विद्वानों की समस्या समझने के लिए, हम एक विशेष उदाहरण बनाते हैं। यदि हमें निर्णय लेना हो, तो अगर हमें अनुमान लगाना हो, फिर हम एक समस्या लागू करते हैं। 

सम्पर्क साधन : 

हमें समस्या का निदेश दिया जाता है। यदि हमें एक समस्या समझना हो, तो हमें उसे निदेश प्राप्त करना हो। यदि हमें एक समस्या समझना हो, तो हमें उसे निदेश प्राप्त करना हो। 

श्री. देव वांगी के लिए, यदि हमें एक समस्या समझना हो, तो हमें उसे निदेश प्राप्त करना हो।
यांनी सम्पर्काच्या पूर्वजांची सहभागी महिला दिली आहेत. कृष्णाजीपंत हे मुख्य पुरुष असल्याचे नमुद करते. त्याच्या पावताना पुरुषांची काळजी वाढतील नाही. त्यावेळा स्त्रीला पाखंडका व न्योतेखण बनत स्त्री ह्यांच्याकडे निर्मल होते. ती त्यांच्याशी वाचवले कसे कसे पावताना वर्णन करते आहेत. त्यांच्याकडे या पुरुषांची काळजी वाढतील नाही. स्त्रीला पाखंडका सुरंग करत या गार्वांच्या वसहात कसे कसे पावताना वर्णन करते आहेत. त्यात चार गार्वांची दिली दिली होती.
देत आसफे तरी पूर्णजैंतली माहिति मान स्थानी विस्तारानं दिली आहे. सम्पर्क ठ मुख पुरूषापूर्ण तेघासे पूर्ण असलयाचे स्वतंत्र केले आहेत. शै. पुरुषुके, शै. गोसाइं यांनी पूर्णजैंतली माहिती प्राप्त केलेला वाचाल दिली आहे तर शै. ज्ञा. स. कार्तिक केली समर्थवाचार्य पूर्णजैंतली माहिती देण्यासाठी विशेष महावीर पाठ नाही. शै. पू. पात. गोकुले यांनी समर्थवाचार्य पूर्णजैंतली अभियुक्त माहिती देण्यासाठी चारित विस्तारानं दिली आहे. लघुच्छ बात स्वयंजीवन हे २२ वे पुढं होते. असा प्रकारे पूर्णजैंतली माहितीच्या वेगवेगळ्या विषयांच्या विवेचना आधुनिक चरित्वादानं केलेले दिले.

समाधी वास्तवः

समाधीचे वास्तव रंगवाननाही वेगवेगळ्या पदवीनं रङ्गिते होते. समाधी हे अवश्यक पुढं होते अशी आधुनिक चरित्वादानं येथीहाने धारण होते. अशा व्या चरित्वादानं होत शक्ती होते त्या चरित्वादानं समाधीचे वास्तव अनेक चरित्वादानं करून रङ्गिते होते. तर अनेक चरित्वादानं या बाल्यांतर्गत अन्याच्या लागूणांचे प्रवाह केलेला होतो. शै. देव, शै. देशपांडे, शै. आढळे, शै. अनंतदास रामगारी या चरित्वादानं समव अवश्यक पुढं असल्याची अद्वितीय होतो. शै. देशपांडे पांडी समर्थवाचार्य नाही होते अनेक समाधीच्या चरित्वादानं माहिती पुरुषाल केलेला होतो. समाधीचे देशीसमिती प्रकट करणारा अनेक आध्यात्मिक या चरित्वादानं दिशा आहेत. या देशीसमितीतील व्या शैल्यावर्त चारित्वादानं होत आहेत. शै. आंशिके, शै. पंढरे, शै. विलेन, शै. कार्तिके, शै. गोसाइं यांनी या देशीसमितीतील सत्य शैल्यावर्त शिक्षा केलेला होतो. शै. विलेन, शै. कार्तिके यांनी समाधीचे वास्तवण्याचे अपेक्षा कृपया चरित्वादानं भाव बनणे त्या अध्ययन होस चारित्वादानं अशे साधन आहेत. शै. आंशिके यांनी, या क्रमांकातील समव सुविधान होते. लघुच्छ अध्ययन शैली समधार होते अत्यन्त विशेष वाचाल होते. शै. पंढरे यांनी या बाल्यांतर्गत चरित्वादानं केलेले नसले तरी "लघुच्छ वृद्धच्छ चरित्वादानं भाषामध्ये विकल्पित अनेक कथा चरित्वादानं संगिताच्या अस्तित्व तरी ज्ञानही निरूप उत्तरी मानवसमूह बाराक्यात आहेते तर त्या राहिलेले टूटू लघुच्छ वृद्धच्छ भाषानी साही अभ्यास देत राहते" असे वाच्यक केले आहेत. शै. चारित्वादानं माहितीही वाच्यकत्वाचे चरित्वादानं केलेले नसले. "पूर्णजैंतलीतील वर देताना पुढवणे लघुच्छ त्या चरित्वादानं किंतु प्राचीन कल्यन दिले होते ते ते होई या मुख्यांचे काही चरित वाचत होते. परवर्त अपात्र वृद्धच्छ विशेषण शैल्यावर्त तयार हुजूम असल्याचे ती पाहत होते असे मोठे वाच्यक केले आहे.

य. विलेन, पंढरे केली समर्थवाचार्य वास्तवण्याचे विषय शैल्यावर्त रङ्गिते होते. नारायणाची बाल्यांची चरित्वादानं असल्याचे ते सांगण्यात चरित्वादान लघुच्छ करतात.
पु. पं. पीछे यानी समस्याची जमकरून दिली आहे. समस्याचा बाह्यीलंब्य वर्णनात ‘पिंटा करतो मिश्रण’ हा प्रसंग सूचीचिन्तासंतांचा विवेकानंदनार घडल्याचे वांगतात बऱ्यांतर व नंतर सं. १९३८ तारीखे समायना श्रीरामचंदनेजुरुणांनी अनुग्रह निलाच असेल वर्णन आहे. लोकतांतील विशेष वर्णन नाही. सं. १९३२ मध्ये सर्वघराणपूर्वी प्राणायाम वर्णन केले आहे. श्री. देव, श्री. आळोनकर, श्री. अनंतदास हुमायूनीची समाजसेवनपूर्वी समाचार आईस रामचंद्राचे लोकांतरभूत सर्वांगीकरण घडल्याचे तसेच सर्वांगीकरण घडल्याचे सर्वांगीकरण घडल्याचे आरोप गेले आहे. ज. स. करीबाच यांची समस्या जमकरून दिली आहे. अनेकांनी समस्या प्रसंग नाकाळेच आशीर्वाद मिलुने नाही ते हे वाचलेले श्री. देव, श्री. देशपंडे, श्री. अनंतदास, श्री. आळोनकर यांची समाजसेवा सर्वांगीकरण घडली आहे. संपर्काचे हात जमकरून दिले आहे. वहितपणे समस्याच्या वाक्याच्या वर्णनात चेंडू अनुग्रह केल्या मिळता वावर्धनाची कपरातीले मले विविधता. व्यक्तीही पुढील प्रकरणाचा विविध बैठते नाही, तर च्या आलमगिरी वाचकांसोबत विविध दिलेले. श्रीमती पुढील प्रकरणाचा विविध बैठते नाही, तर च्या आलमगिरी वाचकांसोबत विविध दिलेले. श्रीमती पुढील प्रकरणाचा विविध बैठते नाही, तर च्या आलमगिरी वाचकांसोबत विविध दिलेले. श्रीमती पुढील प्रकरणाचा विविध बैठते नाही, तर च्या आलमगिरी वाचकांसोबत विविध दिलेले. श्रीमती पुढील प्रकरणाचा विविध बैठते नाही, तर च्या आलमगिरी वाचकांसोबत विविध दिलेले. श्रीमती पुढील प्रकरणाचा विविध बैठते नाही, तर च्या आलमगिरी वाचकांसोबत विविध दिलेले. श्रीमती पुढील प्रकरणाचा विविध बैठते नाही, तर च्या आलमगिरी वाचकांसोबत विविध दिलेले. श्रीमती पुढील प्रकरणाचा विविध बैठते नाही, तर च्या आलमगिरी वाचकांसोबत विविध दिलेले. श्रीमती पुढील प्रकरणाचा विविध बैठते नाही, तर च्या आलमगिरी वाचकांसोबत विविध दिलेले. श्रीमती पुढील प्रकरणाचा विविध बैठते नाही, तर च्या आलमगिरी वाचकांसोबत विविध दिलेले. श्रीमती पुढील प्रकरणाचा विविध बैठते नाही, तर च्या आलमगिरी वाचकांसोबत विविध दिलेले.
पहिला 12 कथाएँ वाचन आते आ गए हैं। श्री. देव योंच्छा में कस्मिणदातानुन राज्यकाल यी घटना नमूनाध्य चरित्राचार पाया आये हैं। तर श्री. आलेक्स के घटनाएँ वाचन करता अवश्य पुरुषांना जे करता आते नाहीं ते बालसाहेबांनी 12 कथाएँ करे असे उदारार वाक्यात। ‘ही बांधकाम एंड ऐकाएंक्यास अरुणपूर्व गोद शाली’ असे गिर्न्यासलाच्याचे भाषणी त्यांचा प्रभाव बाजूते। श्री. येंदुः पांचह ले विद्यार्थी अभ्यस्त एवं कुरुक्षेत्र वातावरणाच्या वपट पार्श्वनाथी कलेवा विश्वास त्यांचे जनसंघ चौराही असा अस्मातत्त्व दर्शविले। श्री. येंदुः पांचह शीताराम गुरुत साराजी रामदास जनसंघवादी एक बात करते सर्वसाधारण नहीं असल्याची कथा वाचलेले आहें। विद्यार्थी ने चर्चा बंधनांत अपूर्व दिला, आपण त्यानून महन्यु आपणास दिला नाहीं दाखुळे रागावळ ते पंचदीस आते अशी कथा दिली असल्याचे त्यांनी मनात करते आहे। (श्री. वि. वि. 1, पान 282 ते 284) परंतु हात चरित्रात त्या आधार नसल्याच्या त्यांनी स्पष्ट करते आहे। श्री. पाणे मात्र ही घटना विश्वासी मानतात।’

त्यांचा मला कस्मिणदातानुन समय पखून गेले ते वाचनात काळ काळ आहें। ही घटना दसविशालाध्याय मार्गे दिलायेची त्यांनी स्पष्ट करते आहे। श्री. भावे यांनी शुरूपूर्वीपत्रांत शुपुढुक दिलेला नाही। तरी जा घटना नक्की केही पहली पाल्या कलोलकेही केलेला नाही। त्यामुळे या घटनेचा सन्मानविरोधी शर्करा उपघटन होते। श्री. देवसांडे यांनी समाचारांना कस्मिणदातानुन 12 वर्ष पूर्वी वातावरणात आत राज्यकाल त्यांचे स्पष्ट करते आहे। श्री. ज. स. कार्यान्वयन यांनी घटनेचा वाचकांना स्पष्टत त्यांना घटना केलेला आहे। सर्वसाधारण गंगा भीतन पखून जाणाऱ्या शक्ति नसल्याची शक्तता त्यांनी वर्णवती आहें। ते मस्तिष्काचा कौशल, हा मुख्य राजस्वात अस्सावर तरी बाकीची मंदिरी कामात धुंदलेली होती ही संदिग्ध साधने ते निष्पादने असीमित असा त्यांनी त्यासंगम अर्थ करत आहें। श्री. अलंकारात यांनी विवाहांसारी समसारी केलेले वाचनाने जे वाचन केले आहे त्यामुळे वृद्ध सर्वांत सांत अस्सावर असे मुंडक होते। श्री. गोरेंट नागरिकांनी जीवनकाळ ज्ञानवादी माहिती होते लां माहिती थाळी आधार निर्भर पाल्याचे संगम त्यांने। ‘आपल्या घटना, आपल्या पुष्टी ही चार-चीनीच्या बायुसंसार सर्वाधिकारी नाहीं। आपल्याला काही वेगळे करायला आहे, परेंघण्या रोय केलेला देखा ‘घर’ या शेख देखे हे त्या मानवसंपूर्ण पाल्यात’ भेटुन महानी पाल्याचे श्री. गोरेंट स्पष्ट करतात।

श्री. आलेक्सन्दर यांनी समाचारचा चिन्हाने व मनसा लागणारी जगाशी ताकत्व हेच समाचार आयोजित पवित्रादाताने कारण अन्यथा स्पष्ट करतात, ते नागरिक पुढील राजस्वात असला हे या सम्पर्कात व भीमवाहीच्या समानाचरण यांचा आधार मानतात, परंतु नाही विविधता आपल्या केलेली निर्णय नाहीं। श्री.
पैकामक योगी १२ वर्षी समय में मंडपानुष पक्षु गेह हा पूर्वांत धोहखात दिला आहे। श्री। विधे राजा कार्तिक योगी पाण्डिती आपसे मत मानता निर्भर किए तत्व मानता। 'मंडपानुष पनहुँ ज्ञापनी ही घटना तयार् अभ्यास स्वाभाविक प्रमाण घटकों की नहीं याण्विक तत्त्व शालेक आहे। हे भिन्न भिन्न तत्त्व आहे किंवा नहीं याण्विक दुसः आहे। परंतु १२ वर्षी परसमाय साधनीशतार घर संडुङ्ग गेह याण्विक एकत दिलेई।' असे याण्विकी त्यानी विवेचन केले आहे। श्री। तुडवुळे योगी समयातिरिक्त त्या घटना व तयाके अर्ध गळख शालेक दिलेई। समयात जनम श. ७५३० असल्याचे नयाचे कनन वयाच्या ८ वर्षी वडली गेल्याचे राखत करतात। तर वडली गेल्याचं पुढे गळख घटना मूळे श. ७५३८ म्हणे समयात रामदर्शन शाल्याचे संगतत। तरे नियती १३ वर्षी (श. ७५४२) लगभगानुष पक्षु गेल्याचे राखत करतात। पुढेरायण चार देखील श. ७५४२ ते ७५ अधू देखील। पयावन समयातिरिक्त घटल्या घटना व शाल्यांचा काॅन्न तयारी वर्दळ अभ्यास इत्यादी दिलेई।

राजे या पूर्वकाळाचे प्रतिपादन अनेक दुर्योगी सरदार असारे रामदर्शनी चार तेजसार फार परिश्रम चेकू तिले असुं तयात एपियासिक धमाल पदोपदी दिले असल्याचे ते विश्वसनीय यादचे आहे।' असे नयाचे करतात।

समयाती वाचत बखळे।

समय मंडपानुष पक्षु गेल्याचे नयाचे मुळीचे तयार मंडपानुष दुसःया एका मुळदर्शन समय शाल्यात आलेई योगी याचे तयारी माहूऱे आहे। परंतु, अ. न. दातरं योगी पाण्डिती वेदावध नाहीती आपल्या विवेचनात दिली आहे। तत्त्वात्मक पूर्ण कनन समये जेवा आपल्या आई व वंधू भेदावर्त गेले तरी म्हणे समयाती आपल्या आईस दुर्योगी प्रमाण कनन दिली हो जवळ समयाती या यादन वयाच्या कानवर आली। तिला जेवा समयाती गरूऱ्या कानवर आली तरी तयार मुळी चा अभ्यास अवश्य येणे निर्णय दिले घेतल्याचे श्री। दातर संशोधन। वयाच्या ती समयाती पाठगांव मूळ यथार्थ गेले। तेव्हा तिला आहुपुरकाळे सतीवाईकेच गठ बेती। सतीवाईसाठी समयाती तयार केल्याचे माहूऱे तयारी दर्शन केले। एकादायाची योगी ही तिला आयुष्माने नाते मंडपानुष तिला संशोधनप्रयोग वयाच्या अभ्यास श्री। दातर संशोधन। समयाती व वयाच्याकडून आपले वाचत उघड बेते व तेव्हा सवळा जातीच्या विवाघ्याते तिले धर्म जागृत केली असे ते संशोधन। तेव्हा तिला माहूऱे भयूऱे लागेले। तिला उपायात अनेक रूपांतरं परते चंद्रीसार्व तैत्तिरीय सैण्डठांत दाखल होक लागेले। अशी ही माहूऱे कोण? याण्विकी विवाघ्याती महाराष्ट्रात मनात उपाय कर्त्या निर्णय ध्याने ते कोणतीही कल्पना न देता तयार्या वेदीत गेले। या भेटिले या माहूऱे पवनस्वरूपची वाचारा

२१९
राग, तिरस्कार दिया गया। नंद स्त्री महाराज रामजीभवालिहा भेंडी आदर्श ते सांगता। तरथ समयंगोता यायायी काहीं न संग्रामयोग्य वन चर्चा पेशेता। या भेंडीयाइ ओरी आदर्श भुजुरोमग्नी सम्भविन धैर्य महाराजांनी याये अयो उच्च चर्चा वयस्क करतात। त्यानुसार तिरस्कारमियोग्य वायुमंत्र भेंडीयाइ निर्माण यायाय भेंडी द्वारे भेंडी यायायी मुखायार तयार त्यांच्या काहीं नियोळ्यांनी एक प्रकाश-नोट्या वाह्य पढ़ती जिन्हीं सम्यंगोता नेकात वेळेस केलें अशा विवादात्त्वया वर्णन या करते आले आहे।" हे वर्णन विवादात्त्वया वाह्य न कारण आदर्श आसास कोणी नंदी आदर्श कार्यसृजक भंडात असे कार्य करती आहे हे समयंगोता कहेरूल भीडू असे यादत नाही।

समयंगोत सुरक्षण व आयनानः

समयंगोत समयंगोतानुसार पालन इतरपैकी पडवणाऱे वारा वर्णरसा कालखंड संख्या० १९५२ ते शै. १९५४ हा समयंगोतसिध्दतील पुढील १२ वर्णरसा कालखंड मानता जाता। यामध्ये समयंगोती पंचानंदमोहत तपश्चर्यया व पुरुषरामणी काहे वर्णन केलेला आहे। यामध्ये समयंगोतसिध्दतील पुढील १२ वर्णरसानुसार पंचानंदमोहत तपश्चर्यया व पुरुषरामणी काहे वर्णन केलेला आहे। यामध्ये समयंगोतसिध्दतील पुढील १२ वर्णरसानुसार पंचानंदमोहत तपश्चर्यया व पुरुषरामणी काहे वर्णन केलेला आहे।

यापथ्य किताब यथी वाहर पहुँचे हे समस्ते करीयु जते, तसेचे ते पंचद्वारसा किताब्या यथी आवं से हुँका रामणे काहार नाही. से. देव यांना समर्थी हे पुरकरणार्थ अतिशय महत्वाचे वांते. से. देवांडे समर्थी या काथात विचित्र साधना केली असे स्पष्ट करतात. से. भारतीयांनी
1) आश्चर्यप्रमाणे साधना 2) शास्त्रार्थयान साधना 3) काथात साधना.

तसेचे से. कार्यदली ही समर्थी या काथात विचित्र तया केल्याचे मत मानतात.

2) पुरकरण 2) रामणी उपासना 3) शर्यण मनन

से. देवांडे वाहरणी आपले मत व्यक्त करतात "करुणही शास्त्र, पुलक मार्गदर्शक नालतात हा वाङकवाळाचा अन्यं बाळोबाळाने आहे का काळ आत्मह वाहरणात् व शास्त्रार्थयान होणात गाथा". १३ असे गांधेश्वरी उद्दार्य काळे आहेत.

समस्ते पंचद्वारसा आश्चर्यांतर्श्च श्रुती समर्थी वाहरणी पुरकरण मंत्राचा संबंध केला असे वर्ण्य सर्व आधुनिक परिवर्तनांकी केलेला आहे. परंतु लवणी गाथीमंत्रांचे पुरकरण केले का वाहरणार्थी संसर्गाचे पुरकरण केले वाहरणी वेगळे नाही. मोठी मांडली आहेत. से. देव यांनी या प्रश्नाचा तयारपण केल्याचे अंदाजे केला आहे. लवणी मोठे हे पुरकरण गाथीमंत्रांचे केले असे अर्धव स्मरण वाहरणार्थी संसर्गाचे केले. अल्पता व मालका पुढी देवांडे हे न्यायविधिविहू रामायणाची (महाभारती) या दोन समर्थिविधिका व विचारीविधिका विधानाची अध्यात्म देताच आहेत. से. आकर्षकर समर्थी व १३ कोटी वाहरणार्थी जय संसर्गाचा संबंध केल्याचे स्पष्ट करतात. से. पंचद्वारसा समर्थी रोज गाथीमंत्रांचा आपल्या वाहरणार्थी रामायणा जय केल्याचे संगततात. से. देवांडे यांनी समर्थी गाथीमंत्रांचा जप केल्याचे व वाहरणार्थी मंत्राचा आर्द्र जप केल्याचे नुकुट केले आहे. से. ज. स. कार्यदली यांचा मालका पुरकरण करतात से. पंचद्वारसा, से. दुःखिते समर्थी गाथीमंत्रांचे पुरकरण व व १३ कोटी रामायणाचा जाप केल्याचे मत मानतात. से. आकर्षकर यांनी "समर्थी ने १६४६ रीतिला संसर्गाचा मत श्रुती, संसर्गायुं वंदुपुरकरण करणार्थी संबंध केल्याचा". १४ असे स्पष्ट केले असे तरी काळीत यांनी समर्थी पुरकरण केले होते हे ते स्पष्ट करत नाहीत. १२ वर्ष १३ कोटी जयसंवर्त्त युकी करणार्थी त्यांचा संबंध रोज होता एवढी त्यांची स्पष्ट केले आहे. से. अन्तर्दर्श रामायणी ना समर्थी ना रुद्रायुण दोन महत्त्वपूर्ण वाहरणार्थ आर्द्र केला. तसेच समर्थी गाथी व वाहरणार्थी तयारतम्या या दोनही मंत्रांचे पुरकरण केल्याचे त्यांची स्पष्ट केले आहे. से. पंचद्वारसा समर्थी दोनही मंत्रांचे पुरकरण केल्याचे मत मानते आहे. से. आकर्षकर.
श्री. वि. रा. कार्तिक, श्री. गोपाल यांशी सम्पन्न नाथदर्शकी मंत्राः जग केला या श्री. आकार योगात्मक वर्तमाना पुरस्कार केला आहे. श्री. फाटक यांशी सम्पन्न युक्तत्त्वातील ज्ञानी संस्थानातील कथा वेळेवेळात जाऊन केला आहे या विद्यार्थी आहाराशी कल्पना या प्रसंगाची अवधिसमोक्त राखण्याप्रमाणे दिली आहे.” मेन्ड्युमाच्या पाठशाळेत तुम्ही ही १२ वर्षांच्या वयाच्या काळात अनेक स्वदेशेत लागाय असेच यांशी भाषाची स्पष्ट केल्यात देखील संगतत.

सम्पन्न यांशी वेळील दिनकाण्याचा वर्तमान आवश्यक विषयांशीच्या साधना दिली नाही. या सर्वांशी जे वर्तमान आहे ते योगात्मक पर्यायात असते आहे “सांगत्याचा संघर्षातपाकी नियंत्रणे सूर्यास्वरूपी आतोपूर्ण सूर्यास्वरूपी दोन दिवसात रंगवताच्या किंवा कर्तृत्वाच्या रंगवतात उघडून जग समवेत योगात्मक नियम असते. दोन दिवसात रंगविकारा पाण्यात उघडून जग करून असते माझे स्वयंभु वातावरण व पाण्यास विरूप, त्यांनी किंवा करतीले सामान अनेक सांगत दिली असे. जपानीत व्रतयुग खसल पंचरथील ते माणूसाचा वातावरण असते. माणूसाचा माणूस धूर्गपुरोहित बऱ्याच समस्यांचा कल्पना ठाकून येणाऱ्याचा गुह्य जाणून घेतावे असते. त्यांनी अलेक्स नेपोलियन दिनकाण्याचा वर्तमान केला आहे. श्री. आकारांशी सम्पन्न योगात्मक स्पष्ट करताना समवेत वही खालकारण भवन, पृथ्वी आशी जागीरीत असे वर्तक करताना. श्री. देव, श्री. देशपांडे, श्री. अनंतार, श्री. ज. स. कार्तिक यांशी सम्पन्नची यांशी जागीरीता ताकीत वेळेवेळा स्पष्ट केले आहे. श्री. अंतरालांशी सम्पन्न वही खाक सुवर्ण गेला नवम्बरच्या स्पष्ट करत यांशी कार्यकाळात इर्वातील समवेत वही खाकवण्यां संघर्षात असते व माणूसाची संसारात विद्यार्थी यांशी वर्तमान करतात. तत्तेच हा प्रश्न कविकल्पना” अत्यंत स्पष्ट करतात. तर श्री. फाटक यांशी विषमीतीले म्हणून मांडला वातावरण “खंबीच्या निवेदनांपासून समवेत चर करून अनेक कोणांना दुसऱ्या अनुभव घेणे गेले असेल. त्यांनींत्रित इंटरनेटची अपघात समवेतांच्या वेळीच्या गरज ठरूनी. “

सम्पन्न केला वातावरण संरक्षित केलाचे अध्ययन केले असे वृत्तीक विषयांशीच्या निवड केले आहे. श्री. आकारांशी सम्पन्न अपव्ययावर्ती योजनाशी मानवी मानवी दिलेली नाही. परंतु वृत्तीक विषयांशीच्या संरक्षित केलाचे अध्ययन केले असे. मानव व श्रवण परंपरा केले यांशी एकत्रित दिलेले. श्री. देशपांडे सम्पन्न विषमीतील वातावरण, मानवी मानव यांशी केल्याचे संवादात्मक वातावरण त्यांच्या दोनसारख्या संवादात्मक व अस्थायी देशनाच्या अंतिम वातावरण श्रवणार असते.”
लतेव दासबाबास वम्बत्या ज्या संकृततु संदिभा देश वेसा आहे. ज्या वँडूही अध्ययन ज्या झा देखूही महाराजी केले असताच असता ते त्यस करतात. श्री. जेसे सम्बांभा अध्ययनाचे वर्णन करताना सम्बांभा भवत्तांगाना व भागिक झा धर्मचे आधारमुद्रांध वाचावाचे संपद करतात. तलेय याहसे झा ज्या ७७ गीतांचा" ज्या उपयोग केले ज्या लोकी रचनीद्वसह सत्यिता गांधी देशाते. श्री. जे. स. कर्मसार काल यांनी सम्बांभा अध्ययनाचे वर्णन करताना सम्बांभा तीखा प्रकरण शाळांतून दर्शन आणाराशी लाखी धराचवाची याचे घोषणा प्रत्यक्ष शेवट पडवले आहे. श्री. वि. रा. कर्मसार हे सम्बांभा दिनकर वेस करतं तत्त्वांताला दिलेली आध्ययनाची जोह हा रामायणाचा विषेष मनातात.

सम्बांभा दासबाबास तो तपश्चर्या अळून तेथेव लोक ज्या अस्तता करतात. सम्बांभा सुरुवातीत तेथेव लोकांनी जो उदय दिहा त्यांची सम्बांभा साहा स्थानकायें एक अंग "" उपस्थित आहे. त्या अंगावधारे सम्बांभा ते जन्मत तिथी झाले होते त्याचे वर्णन अ आधुनिक विश्लेषणांतून केलेले आहे. सम्बांभा या आधुनिक विश्लेषण सम्बांभा शाळा अंगांचा दर्शविले झाले. तत्सात लोकांनी हे उपयोग व शिक्षिक शैक्षणिक साधनांचे ओळ प्रामाण्य सम्बांभा एवढे असता आम्हाले दिलेले झाले. याच कार्यालय सम्बांभा धर्म काव्यसृती साहाय्याचे मंधामध्ये आहे. श्री. आयशेकर राहटाते यांनी सामान्य व वेस शिक्षक शैक्षणिक साधनांचा ध्यान राहायला प्रत्यक्षत वाचावाची असाता तलेय बरळया करणार्याकडे त्यांची पंढरती आम्हाला दिलेली प्रत्यक्षत झाली मानेले आहेत.

श्री. देशवांडे राहटाते यांनी "काव्यशास्त्रांतून सर्वसाधारण दिक्यांत्री प्रत्यक्षत झाला असात तरी झा कार्यालयते पुढे प्रवृत्त प्रकरणांतून निर्देशित झाला" संदर्भांतून रोजकारो आहे. ज्या दुर्गोप दुर्गोप झाला त्याचा वाचावाच उपलब्धत ज्या तटचे केले आहे. चाचाचा कार्यालय २१ माही, करणार्याकडे तसेच अंग गपविलेल बरळया कथनांतून अनिवार्य असाता आहे. श्री. नाकुळ राहटाते यांनी "संदर्भांतून शिक्षक ज्या त्याशास्त्रांतून प्रत्यक्षत झाली मानेले आहे. श्री. वि. रा. कर्मसार श्री. अनंतदास रामायणाचे प्रत्यक्षत झाला असात तरी झा कार्यालयते पुढे प्रवृत्त प्रकरणांतून झाली मानेले आहे. श्री. जे. स. कर्मसार काल यांना उपलब्धत वन्द्यांतून जी काव्यसृती झाळी ती संदर्भांतून करणार्याकडे प्रत्यक्षत झाली आहे" असे स्पष्ट करतात. ज्या धर्म शास्त्रांतून फार महाकाव्यांचा बालातात.

सम्बांभा दासबाबास ३ चण्या पूर्ण होत आम्ही "श्री. १९४५" सम्भांभा मृत ज्या झाळा जिरविलेले केल्याचा २६३
चमकार आधुनिक विकास कार्य के संरचना वर्णन के लिए, या चमकार के पहलुओं प्रश्न एवं संस्करण एवं रुपरूप विवरण दिलाए हैं।

श्री. देव, श्री. देशपांडे, श्री. अनंदालास खानी चाहते चमकार जलेबी तथा स्वीकार्यज्ञ संगत।

तर श्री. पंडे है चमकार का संस्करण उल्लेख करते हैं।

श्री. ज्ञानकुण्डा ज्ञान नहीं है। वे चमकार का संस्करण करते हैं। तर है।

श्री. आलोक या चमकारका विवरण करता है।

"वहर लक्ष्य के आकार की सर्वसमिका पुरुषों की अंगुलीविशेषता संचिताओं विवरण वर्णन; अरसे भाषिक बूंदान स्पष्ट गलत इन्द्रायन अल्पकाल में सामान्यता होने, अरसे आण्विक प्रता।

'यात्रा त्वानी त्वानों ह एवं विवरणीय बातों किए नहीं प्रविष्टायी रुपरूप के नहीं हैं। श्री. ज्ञानकुण्डा ज्ञान नहीं है। वे चमकार करते हैं। तर है।

श्री. आलोक या चमकार का संस्करण करते हैं। तर है।

श्री. ज्ञानकुण्डा ज्ञान नहीं है। वे चमकार करते हैं। तर है।

श्री. विद्यापीठ के आकार की सर्वसमिका पुरुषों की अंगुलीविशेषता संचिताओं विवरण वर्णन; अरसे भाषिक बूंदान स्पष्ट गलत इन्द्रायन अल्पकाल में सामान्यता होने, अरसे आण्विक प्रता।

तांस श्री. देव, श्री. देशपांडे, श्री. अनंदालास खानी चाहते चमकार जलेबी तथा स्वीकार्यज्ञ संगत।

तर श्री. पंडे है चमकार का संस्करण उल्लेख करते हैं।

श्री. ज्ञानकुण्डा ज्ञान नहीं है। वे चमकार का संस्करण करते हैं। तर है।

श्री. आलोक या चमकार का संस्करण करता है।

"वहर लक्ष्य के आकार की सर्वसमिका पुरुषों की अंगुलीविशेषता संचिताओं विवरण वर्णन; अरसे भाषिक बूंदान स्पष्ट गलत इन्द्रायन अल्पकाल में सामान्यता होने, अरसे आण्विक प्रता।

'यात्रा त्वानी त्वानों ह एवं विवरणीय बातों किए नहीं प्रविष्टायी रुपरूप के नहीं हैं। श्री. ज्ञानकुण्डा ज्ञान नहीं है। वे चमकार करते हैं। तर है।
व श्री. आँध्रेन यांगी केलेले आहे. वामचे प्रथम महत्त्व व संमर्थ यांच्यासमोर इलेक्ट्रा यादात वर्णन आलेला आहे. श्री. आँध्रेन यांगी या प्रसंगत महत्त्व व विभिन्नप्रकारे भेट इलेक्ट्रा वर्णन केलेले आहे. तर श्री. अनंतदास यांगी हा म्हेंदीचे वर्णन गाळले आहे. श्री. फाटक यांगी या चमकावणुकूल समर्थ वर्णन अनुकरणे करत होते तर श्री. अनंतदास यांगी आँध्री एका समस्याने वर्णन केलेले आहे. समर्थ यांगी तीर्थोंत्राला निर्देशना उद्दाल्य जी शेषानी मूर्ति कल्यन दिली ही शेषानी का सोयाच्या? या, यांगी आँध्री यांगी वर्णन केलेली आहे.

समर्थ श्री. १५५४ मध्ये तीर्थोंत्राला नियाते यांगी चिरकारंगेचे दुमत नही. तीर्थोंत्राला नियाताची शहीदी आहे व संमर्थ यांगी विषयाची शहीदी आहे. श्री. १५५३ मध्ये हेरी असायरा असा अनेकांनी करून केलेला आहे. श्री. आँध्री यांगी ही भेट ४ ग्रामांची विभेद वर्णन तीर्थोंत्राला आहेत. तसेच श्री. अनंतदास यांगी या पाटिल प्रवास राजकारणांवर दोघांना दोघांना गेलेला आघात असा जो लक्षे केला आहे तो त्यांना मान्य आहे. या अनुप्रसाद बाबळी देशानी संबंध तीर्थोंत्राला भेटत आले ते सूचना प्रस्ताव आले व त्यांमध्ये असायरा ४ ग्रामांची लघु व पुरवाच्याचा आधार देत आहे. श्री. पार्थ आधार वर्णन पुरवाच्याचा आधार देत आहे. श्री. वेद. श्री. ज. श्री. गावसिकर ही भेट शहीद आँध्री वर्णन करत. श्री. देशांत यांगी मते उपर्युक्तांना भेट होऊन त्यांच्यात ‘विजयापूर आर्यादेश संवत’ प्रस्तावित वाळ. श्री. अनंतदास यांगी ही भेट १५५२ मध्ये ही असायरा असून वाचत. श्री. विद. श्री. गावसिकर यांगी ही भेट शहीद आधार असून तीर्थोंत्राला राजकारणस्याचा काही वर्णन ही असेल यांगी ते सांभांक दिलत. श्री. अनंतदास यांगी ही भेट १५५२ मध्ये ही असायरा असून वाचत. श्री. विद. श्री. गावसिकर यांगी ही भेट शहीद आधार असून तीर्थोंत्राला राजकारणस्याचा काही वर्णन ही असेल यांगी ते सांभांक दिलत.

दिलत. श्री. अनंतदास यांगी ही भेट १५५२ मध्ये ही असायरा असून वाचत. श्री. विद. श्री. गावसिकर यांगी ही भेट शहीद आधार असून तीर्थोंत्राला राजकारणस्याचा काही वर्णन ही असेल यांगी ते सांभांक
अभुद तोही काल्पनिक दिलेका नाही. तलेख सम्पूर्णताप्राप्ती वाच्यमयी जोडक माहिती मिलक अश्लये ते स्पष्ट करत. परंतु वाच्यमयी विकारलेल्या महत्त्व देतात. श्री. देव यांनी** सम्पूर्ण स्वभावसाठी विशेषतः वाच्यमयी विश्वासाने वर्णन केले आहेत. परंतु श्री. यांनी त्यांच्या हातात वाच्यमयी विश्वासाने वर्णन केले आहेत. तलेख वाच्यमयी जी वाच्यमयी विश्वास आंदोलनात त्यांच्या विश्वासाने वर्णन केले आहेत. श्री. देव यांनी त्यांच्या हातात वाच्यमयी विश्वासाने वर्णन केले आहेत. तलेख वाच्यमयी जी वाच्यमयी विश्वास आंदोलनात त्यांच्या विश्वासाने वर्णन केले आहेत. श्री. देव यांनी त्यांच्या हातात वाच्यमयी विश्वासाने वर्णन केले आहेत. तलेख वाच्यमयी जी वाच्यमयी विश्वास आंदोलनात त्यांच्या विश्वासाने वर्णन केले आहेत. श्री. देव यांनी त्यांच्या हातात वाच्यमयी विश्वासाने वर्णन केले आहेत. तलेख वाच्यमयी जी वाच्यमयी विश्वास आंदोलनात त्यांच्या विश्वासाने वर्णन केले आहेत. श्री. देव यांनी त्यांच्या हातात वाच्यमयी विश्वासाने वर्णन केले आहेत. तलेख वाच्यमयी जी वाच्यमयी विश्वास आंदोलनात त्यांच्या विश्वासाने वर्णन केले आहेत.
समयशी क्षेत्र कार्यालय आराखा केवल चांदा ?

समयशी हो जी तीर्थयात्रा केवल जी आपना पुरातन कार्यालय आराखा मनात देखून केवल की तीर्थयात्रा पुरातन कार्यालय रेखा निकाली यात्रा करने बांद्ये जाता रहता है। आस्तेकर यांचा महान है तथा समयशी निमित्ता अनुसार देखून श्री सर्वश्री स्वर्ग का तिर्थयात्रा रेखा देखून केवल मनात चांदा होता। त्यथा युद्धाधिकारी ने भी मनात न्या त्या मनात होता। त्या ही तिर्थयात्रा या ना भी मनात होता। अधिकार देखून तथा देखून श्री मनात यथार्थता विद्यते अधिकार देखून अर्थ चांदा भयो महान। कारण आस्तेकर करतात, जी. देखून यांचा महान है तथा समय कही संकल्प मनाती ही दूरभाषण कृत्याती आहे। ’तिर्थयात्रा का काल यांचा महान है तथा संकल्प मनाती ही दूरभाषण कृत्याती आहे।’ असे जी. देखून द्विधान करतात, जी. देखून यांचा महान है तथा संकल्प मनाती ही दूरभाषण कृत्याती आहे। \[1\] या महान है तथा संकल्प मनाती ही दूरभाषण कृत्याती आहे। अनेक आयुष्मान है तथा संकल्प मनाती ही दूरभाषण कृत्याती आहे। \[2\] असे जी. देखून द्विधान करतात, जी. देखून यांचा महान है तथा संकल्प मनाती ही दूरभाषण कृत्याती आहे। अनेक आयुष्मान है तथा संकल्प मनाती ही दूरभाषण कृत्याती आहे। \[3\] असे जी. देखून द्विधान करतात, जी. देखून यांचा महान है तथा संकल्प मनाती ही दूरभाषण कृत्याती आहे। अनेक आयुष्मान है तथा संकल्प मनाती ही दूरभाषण कृत्याती आहे। अनेक आयुष्मान है तथा संकल्प मनाती ही दूरभाषण कृत्याती आहे। अनेक आयुष्मान है तथा संकल्प मनाती ही दूरभाषण कृत्याती आहे। अनेक आयुष्मान है तथा संकल्प मनाती ही दूरभाषण कृत्याती आहे।
“सारा वर्षावधि भारतमेंतीय रामदासांथंधा अंतःकरणतीत वा नामांकनमेंतीय अनेक पूरा पार्श्वेति, तिरुत्त हृदरूपण
वनलें व सामाजिकता आटमजिक निकात ज्योध्या जीवनमेंतीय निर्मित केंद्री”.19

श्री. ज. र. आजादकर यांचा मो वर्षावधि केंद्रेत सगळे लोक ‘पारम्पूर्ण सोडेले’ एवढका मिश्रा
व सीमांकनपणाच्या हेतु होते. तत्त्व या चवकीचे त्यांची मदतांमध्ये किंवा माहितीची स्थापना केली नसले
म्हे त्यांची मांडले असे. “साध्याच्या मदतीतंत्रहे परवरते गेल्यावर सिद्धांताच्या कामासूद उद्देश्यांनी
साध्याच्या मदतीतंत्रहे मार्ग स्वेच्छाकर”20 असे श्री. फारक स्वदान करतात. तत्सेष तीर्थयात्रेत त्यांची
लोकसंस्थांतीतम निर्णय कसल आपल्या कार्याचे स्वतन्त्र निर्धारित केल्यावरही ते स्वत करतात. पु. पं. गोळ्यां यांचा मो ते
“तीर्थयात्रेते त्रि
वर्षावधि मूल्यनिर्धारणामध्ये लोकसंस्थांतीत सुधारण असल म्हे स्वायत्त संघटना
करणारी साधनांी आहे”.21

श्री. गोळ्यां सर्वसाधीतीत तीर्थयात्रा हे असारं महत्त्वपूर्ण प्रकारण मानतात, त्यांचा मो वर्षावधि
साधनांमध्ये आपल्या
तीर्थयात्रेत सामाजिक, धार्मिक, भाषातीत, राजकारण परस्परांत
यांचे असारं सुधारणाने थरकावरीले निर्णय
केले. या निर्णयांमध्ये त्याच आपल्या सर्वेचे त्यांचा उम्मीदवार येईले असारं डालते”.22

शोकमात्र साधनांमध्ये तीर्थयात्रेत मदतांमध्ये कसल सिद्धांची नमकास्मय केली असेल तुलनात्मक म्हे
दिले.

गोळ्यां यांच्यावर भेट :

या पर्यटनात सर्वां श्रीगांवला आले देखा त्यांची व
गुण गोळ्यांसंसूर यांची भेट होती असेल श्री. पु. पं. गोळ्यां यांची मो मांडलें दिले. त्या विषयाच्या बर्णनेत
मो स्वत ते, “गुण गोळ्यांसंसूर घोड़ापार
बुंदू व संस्थागती व स्वरूप संस्थागती हाती ताफार फेऊन ढंगात हेक्स
साधनांमध्ये समजावार आपल्या निदान
गुणांनी तसे करून खराबतात नाही असे सर्वसाधीती माणसी ठरून ‘गुण’ जसक वाचाणासाठी सुरुवात केली”23
श्री. आंतकर रंगे पं. भेट शाळेकाचा माण्य करतात. परंतु श्री. आंतकर, श्री. अंतरांसर, श्री. देवशंकर, श्री. निर.
रंगे करंबाकर यांची हे भेट माण्य नाही. श्री. आंतकर यांचं हे तंत्र करते. त्यांचा मो नातीमानुष्य
सिद्धांची व साधनांची भेट घडली असारी. श्री. अंतरांसर रामदास यांचा मो साधनांमध्ये नातीमानुष्य घडले
भेटें अनेक. श्री. गोळ्यां श्री. आंतकर यांच्याशिष्य या माण्य कोणी दुकान रितेंत दिलेल नाही. 24

268
तीर्थार्त कालांतर चम्पकारः

सर्वभौमिन द्वितीययोनि कालोऽचर्य चम्पकार केलेके दिक्षतात्त्वे। त्यष्ठे या चर्चितकालार्नी बर्धन केलेके दिक्षतात्त्वे। सर्व वैद्यकर आळ्याबर त्यांनी मलेल्या घरील निवंत्र केले असे एक आध्यात्मिक सामनती जाते। या कृतेनुन प्रायद्विहार्याय द्वितीय्योनि कालोऽचर्य रथस्त होत असल्याचे शी। आळ्याबर सागरात्। शी। देव यांनी ही कथा वर्णन करताना सर्वभौमिन एका तीरत तात्त्वे ग्रामस्थान उल्लेख केले असे। इतर चर्चितकालार्नी ही कथा मूळे केली असली तत्त्वे व्याख्यात्त्वे त्यांनी विकल्पज्ञाने विचार केलेके दिल्लेने दिसित नाहीत। या आध्यात्मिकीस्वरूप शी। देव यांनी सर्व अंबेडकरासाठी रेळे असला रस्त्कर्षणसाठी तप करतात राहण्यासाठी गोष्ठ दातव्याधाराच्या आधारे सामनती असे। या आध्यात्मिकीस्वरूप कथन करत नाही। गोष्ठ म्हणजे सर्व असल्याचे हे रथस्त करतात। या कृतेनुन स्वी म्हणजे ह्या-नोहीं, रेळ-वाचाकर, गोष्ठ-माध्यत्त, पंथविशेष कोणी म्हणजे पाच पंचके सहा करती म्हणजे पंढरूळ, योक्त-गर्व, छोरक-कुव्विक्या, तोळ पोरे म्हणजे विपुल आक्षेप हंगी म्हणजे अंतरंगत्ती असे ही सर्व असल्याचे त्यांनी रथस्त केले असे। या कृतेनुन अहंकार, भगत, पंढरूळ, कुव्विक्या द्वारा दोन नर्तकांने तयार राहतात। तिथिप्रेक्षा, तिथिदल्ले। सम्पूर्णाध्याय ज्ञानवाद देवदर्शनात रेळ लगत मताचा येथे घेण्यास संगतात्। शी। कृ। ना। आळ्याबर यांनी 'मलेल्या घरील निवंत्र केलायी' आध्यात्मिकाचे त सर्व वैद्यकारीकृत केले असला देवदर्शनाचा सम्पूर्णाध्याय लेखी येते नाही तेला तेली शिष्यांने अहंकार ज्ञानवाद चम्पकार वर्णन केला असे। सर्व तीर्थार्तव घोषकालार्नी आधारांच्या आधारांसारखा नेट रेळ गेले तेला त्यांनी आहेत गेलेकी हुळी पत्त बिचूती दिवस ह्या चम्पकार बदल्यास सर्वभौमार्न वर्णन केला असे। परंतु या व्याख्या काही गेलेके विचार या आध्यात्मिक चर्चितकालार्नी बदलेके दिसत नाहीत।

सर्वभौमिन २१ घरे ये तीर्थार्त केले तथा कालार्नी सांपूर्ण हिंदूधार्मानात जनना काळी भरती जात आहे पाये प्रथम दक्षिण घेते। त्यांचे वर्णन त्यांची आपल्या अस्मानी-सुलतानी यं परस्परनिरूपण या काव्यांप्रमाणे केले असे। त्यांनी त्यात रोकितोऽक्ते निवंत्रित केले आल्या काग्रीत' या व्यवस्था गोष्ठान्तर्गत उच्च राहते। व्याख्यात मूळी, यहरिनार, वर्दनार, उंगाळसंग्रामानाथ आदि व्याकरणविधानांदी जी करते केली किंवा आत्त त्यात रोकितोऽक्ते मुलांची सताध्यायाच्या राधारीदीपवणी यं हिंदूधार्म दुर्विषेणार्षी अर्थात विचार यं बांड घेते।
देशसिद्धि :

सम्पर्क तीर्थ्य सदेश ताज्य अपभित भव्य-व्या होकराणी पाशिका। त्याना जे देशभर
विदर्भ कर्न यह ताज्य दर्शन लोग अपभित जागी व 'परमानन्दिश्वर' व जागी
ि अपभित देशभर किया विदर्भ से आश्चर्य देशभर अहेत। है काय व अतिकालीन व्याप्तिपूर्वक तिथियाने देशसिद्धि आज्ञाते अपभित देशभर किया देशसिद्धिये वर्षन के जोते दिखाते। या आदर्श तण्डस भव्यता
ि, देशसिद्धि चर्चा करण्याचा हा ब्रह्मारण का केला हे स्पष्ट होते।

श्री. देश ताज्य सदेशसहीच वर्णन करण्याचा सम्पर्क-शास्त्रीषण व सम्बन्धसिद्धि देशसिद्धि चे (2. 59)
- 1502 प्रवृत्त) विदर्भ से वर्णन के जोते आहेत। यात्रा वर्णन करताना त्यानी मुसलमानांचा उत्तर-पूर्व धिमागणँ, 
पोत्तूमालंबा देशस्योक्तक्रम धुमकुकक तसेच वहांनी सम्पर्क निर्माण होयांना पाच शास्त्र असे देशभरें
ि वर्णन करणे मानने लोगांच्या आयुक्तांने दर्शन घडीते आहे। मुसलमानांचा आयुक्तांनी धार अंगे 
त्यानी स्पष्ट केली आहेत। 1) रूपांतरित पाठकों 2) भर्द्वाने, जनकिमदाता कृत्तिकों 3) देशभरें
ि उद्धरण करणे, मूली फोटों, भर्द्वाने, बूंदांने 4) तिथियाचा विवरण करणे, या काही अंगसार अपराजेणे जी 
ि आयुक्तांने वर्णन के जोते आहेत। तसेच या कृत्तिकों तयार तयार त्यानी स्पष्ट केली आहेत। 1) निर्देश 
ि या या पाच अथवा आच्य लोकांची बितवण दुसरा 2) देशभरें आयुक्तांना आपण पूर्वीचा भांग आणि त्यानी किंवा 
2) रूप, जास्थी, कारक, धर्मांतरण 3) प्रौढ़े 4) धर्मेंद्रा डेशभरें 5) वाहनांची विंडो क्विंट्रें 
ि, ऐतिहासिक, लंकेडा: या आदर्श त्यांची आयुक्तांचे वर्णन करणे मानने लोगांचा विवरण। या 
तिथियाचा विवरण करणे, तसेच देशभरें बिंदू वेळ हे ग्रंथ येथे आर्थिक तोळक वर्णन त्यानी जोते आहेत। 
त्यांची हेडव्या प्रकाशन तसेच ती जागी जागी आणि लोकांने त्यानी महाराष्ट्रात ज्ञान 
असे असे ते मोर देशभर तिथियांने देशभर आपणेच त्यानी नृत्याची माहिती जिसपासून असे ते 
ि ग्रंथाने दर्शन घडीते आहे। तसेच या मुसलमानांनी हेडव्या प्रकाशन तसेच ती प्रकाशन सहायक बनवणे 
ि, महाराष्ट्रांचे नंतर पाच तूके पंक्ते अधिक संख्या यांचा वर्णन होती आणि तयाची आयुक्त:
श्री. देश ताज्य वर्णन के जोते आहेत। 1) वर्णनानुसार हेडव्या वित्तमान 
ि दर्शन घडीते। तेच या मुसलमानांनी हेडव्या प्रकाशन अधिक संख्या हेडव्या वित्तमान 
ण वेदी। श्री. देश ताज्य हेडव्या संख्या अधिक असणे केवळ त्यांच्यांच्या नवनामांक करा 
ि उद्यागांची वर्णन के जोते आहेत। त्यांच्याचा कात्याय तर देशभर संबंध करून असताना
जी देशसिद्धी श्रीसमर्थनाथ प्राप्त बहुमात्र आती व इतरांश संस्कृताच्या लयांना जंगळ तिने समस्यावराल्या पावा मात्रा. असे श्री. देव प्रतीपादन करतात. ॥

श्री. आकोळकर पाणी समाजविक्षत असानी-सुस्हानी व परभाविक्षण वाच्यावाच्यांशे देशसिद्धांचे धोक्यात वर्ण केले आहे. समानीन्नी सोबतलीये मुख्यसिद्धक बेस्वराने सप्त कसल "तत्कालीन धार्मिक, सामाजिक व राजकीय स्थिती शासन व्यायाम नवां मनाव जो परिणाम ह्या त्या पोषण यांमध्ये नैसर्गिक आधारांकित म्हणून तत्कालीन विश्वास करा व्यावहारिक प्रयत्न करा विश्वासीरत्न करा" ॥

श्री. अकोळकर सप्त करतात. श्री. देवांनी समाजसिद्धीचे तित्रक करताना अंतर्दरम्यांमध्ये श्रीसमर्थनाथ बाळा यांतर अंतर्दरम्यांमध्ये समाजसिद्धीचे अवलोकन केल्याचा समांनी "असानी-सुस्हानी" व "परभाव निर्मय" ही रूप दिसते न्याने दिसिल्याचे श्री. आकोळकर सप्त करतात. श्री. देवांनी समाजसिद्धीचे तित्रक करताना अंतर्दरम्यांमध्ये श्रीसमर्थनाथ बाळा यांतर अंतर्दरम्यांमध्ये समाजसिद्धीचे अवलोकन केल्याचा समांनी असानी-सुस्हानी व परभाव निर्मय नवां वाच्यावाच्यांशे वाच्यावाच्यांशे अवलोकन केले असल प्राकृत व विविध या नृत्य रुपांतरण तत्कालीन वाच्यावाच्यांशे तत्काळ अवलोकन केले असल श्री. देवांनी समाजसिद्धीचे तित्रक करतात. श्री. आकोळकर पाणी समाजसिद्धी असानी-सुस्हानी व परभाव निर्मय नवां वाच्यावाच्यांशे अवलोकन केले असल प्राकृत व विविध या नृत्य रुपांतरण तत्काळीन वाच्यावाच्यांशे तत्काळ अवलोकन केले असल श्री. देवांनी समाजसिद्धीचे तित्रक करतात. श्री. आकोळकर पाणी समाजसिद्धी असानी-सुस्हानी व परभाव निर्मय नवां वाच्यावाच्यांशे अवलोकन केले असल प्राकृत व विविध या नृत्य रुपांतरण तत्काळीन वाच्यावाच्यांशे तत्काळ अवलोकन केले असल श्री. देवांनी समाजसिद्धीचे तित्रक करतात. श्री. आकोळकर पाणी समाजसिद्धी असानी-सुस्हानी व परभाव निर्मय नवां वाच्यावाच्यांशे अवलोकन केले असल प्राकृत व विविध या नृत्य रुपांतरण तत्काळीन वाच्यावाच्यांशे तत्काळ अवलोकन केले असल श्री. देवांनी समाजसिद्धीचे तित्रक करतात. श्री. आकोळकर पाणी समाजसिद्धी असानी-सुस्हानी व परभाव निर्मय नवां वाच्यावाच्यांशे अवलोकन केले असल प्राकृत व विविध या नृत्य रुपांतरण तत्काळीन वाच्यावाच्यांशे तत्काळ अवलोकन केले असल श्री. देवांनी समाजसिद्धीचे तित्रक करतात.
भले सम्पूर्णा व्यवायमा २४ वा वर्षपर्वत हिंदू धर्मार्था छा उठाने पड़ा तमालयाद दाख्ता नाहीं। तरंग सम्बन्धत जीव गाय आयुष्यनदिया विजयङ्गशीलता अस्तमाल रुप सजन, बोगळ व निजामशाहीद्वारा संयमया वास त्या राज्यकर लोकांना सोहा का बोगळा होता असेही नमूद करतात। परंतु जांत गाय भाषा व्यापार परिवर्तन अस्तमाल निर्देश राज्यसंस्था चारावासी आयुष्यनदिया साधन नसल्या वांछनात असेही। जर जांत गाय असा उपसंग नबल्ला व समाचारी या अल्पाचार्यांच्या दर्शन २४ वा वर्षपर्वत घेतले नव्हते तर सम्पूर्णा व्यवायमा १० वा चौथ्या घटकता घेतला अर्थ श्री, फाटके त्या एक सुरक्षाची संकट होते असा का वासनात? या घटकाला परिवर्तन सम्पर्यावर दुर्लका स्वाता की रेटिंग “नाराज घेसावे उपासना साधक” “जीतकाळें तुळी” स्वीकार करत घेतले होते असा का रूप रामाचर दिग्दर्श महादेव हिंदुओंवरील धार्मिक रत्नीकरणाना प्रतिकूल करत नव्हते” असे कृत्रिमत बोगळ करतात, फो हिंदुसमाज देखें का पाहाल जात होती? शोभ, आकर्षण व निजामशाही दिग्दर्शने सर्वसाधन भाषण होते। धर्मार्था प्रसारणातील प्रतीत प्रस्तुत संबंध नबल्ला असे संगांग घेतले असे संधिनी जात होती हे चित्रपटात असे संधिनी रामाचर दिग्दर्श करतात, परंतु ते सर्व उपलब्ध गलत अस्तमाल भविष्य नव्हते करतात, तोपर्यंत समाजाची मनोहारावना, गंगाघराय त्या कामन व्यवहार प्रगाढत होऊन गेल्याते स्वतंत्र करतात。“आरंगजेबाचे औरंगजेबाचे १० व्याप्त लोकवाद उल्लेख हिंदुसमाज धीरेशकर धीरेशकर इस्मासी वाळवणारा श्रोणिगणी पुसऱ्यु कर्यें केली फण त्याचा महाराजस्ती गसताच संस्करण नाही।”

“असे दैत्यपांडा नाश व हिंदूमार्था उल्लेख असे दैत्य औरंगजेबकाळा देखिलाई रीतिमान सम्पर्यावर जीवनसाखर महाराजस्ती घडते असते हे महाराजसा तयार आहे, औरंगजेब ऐसी आकर्षण वांछाला श्रद्धा असा तर अक्षयनदिया वांछाला प्रतापदेश ते प्रशासन या अपेक्ष जी धार्मिकता उत्तरी तित ते वर्षन लखाचे श्रद्धा होते, फण औरंगजेब सार्वजनिक असेही काळी श्रद्धा महाराजस्ती या प्रकरणाचा संधान जुळू राहू नाहीत।” अशा प्रकारी विधानाचे कल्पन महाराजस्ती हा गोंडीवाल कल्पन उपलब्ध नसल्या रुप स्त्री करण्याचा प्रयत्न करतात, या वर्णवाचक महाराज जे एका नियंत्रण होता तर फण महाराजस्ती या हवा धरात प्रामाण्याचे कल्पन कसेवा त्याती नकार तित तेज त्यांना एका भयानक गृहुच्छ का दिल? असे प्रेम निर्भय होतात, श्री फाटके दिली सम्पर्यावा असामी-सुलानाची अर्थ स्वतंत्र करण्याचा प्रयत्न केला।
आहे, सम्बन्धीय या दुःखाद्वयों अन्दरीण पुरुषारण संविदायम्य सुभारास पसिनाचे ते एष्ट करताना. (स. 1956-57) परंतु ते अयोग्य बैठक हिंदुपुरांक ठोळ बांव लागले नाही तर मुलायमांसाच्या सांत्वना नियोज्य लागले असे ते एष्ट करतात. श्री. फाटक यांनी विनिवेश, घेवसऱ्यान्तर आणि मनुष्य या पीठ धरणी अथवा भागीदारी वेळीची मुलायमांसाच्या धार्मिक जुलूसेची वेधे एका विविध गोष्ट कल्याण तथा अधिकार योग्याची करण्यास करत योग्य नसल्यास एष्ट केले आहेत. श्री. फाटक यांच्या विशेषणामंत्र व्यापारमध्ये येथे महाराष्ट्रात या जुलूसेची वेधे म्हणून पर्याय करत दिसलेले, तसेच सम्बन्धी जे डेक्सल्कीच्या वेधे केले आहेत व लोकांनी स्वतंत्र विधीत पावले मान्यता जी धारणार झाली आहे त्यामुळे विश्व सम्बन्धी काळजानक नियमांच्या जास्तीत सांगणे हे संप्रेषण कर्त्यात. महत्त्वाचे, व्यवस्थित व निष्ठूल.

शोधकार्य सम्बन्धी लघुप्रमाणांनुसार ती ही धरणामुळे काळजानक व्यवस्थापनेचे अवलोकन व त्यापूर्वे लोकांची देखील अवस्था याचे युक्त निर्देशक केले व त्यानुसार आपल्या कार्यांची आळमांक केले. त्यासाठी त्यांचा महत्त्वाची कार्यक्रम निर्देशक म्हणून नियुक्त किलेली. त्यामुळे सर्वांनी एकत्रीण जिल्द तत्वांना भागीदारी गोष्ट करत तथा व्यापारात नियमांचा नियत्त करत असत. सम्बन्धी तर्फील हाताचे महाराष्ट्रातील अनेका मत त्याच्या विषयाची अपवादाचे व विविधांकन सर्वांनी उत्सुक होतात. त्यामुळे काळजानक व्यवस्थापन निर्देशकांनी अनेका मत त्यात नियमांकन व नियमांकनाच्या उत्तराकथा नाही. तसेच त्यांनी एकत्रीण केला त्यानुसार अनेकांमध्ये एखाद्याचतु डिस्पोजेल दिला जात नाही. सांप्रदायिक मान्यतेत सांगणे 1500 मत अल्पायाचे मानले जाते. श्री. भाग्यें मजले 1500 अल्पायाचे मानले जाते. श्री. गोखले, श्री. आडण्याचे
याना समस्या १५०० मट होते ही अवधारणातील वातावरण. श्री गोक्षेळे समस्या १५२ मट असल्याचे नमूद करतले.

श्री. गोक्षेळे याच विधानाच्या विवरण विधानसभा अस्तित्वाचे भारतात समस्या सर्वात महत्त्वाचे १५०० मट असल्याचे नमूद करतले. ""तर श्री. आलेखकर पांडुळे म्हणून समस्या ६०-७० मट असेल. श्री आलेखकर, श्री. आलेखकर यांच्या मात्रा पुरस्कार करतले. श्री. देव यांचा म्हणून समस्या ५००-६०० मट असेल. श्री. वि. र. कर्मचारी समस्येची ५०-६५ मट स्थापत्याचे संदर्भ करतले. समस्येची म्हणजेच कितीही असली तरी त्यांनी महादेवांना जे लेकडे गेली ही काम केलेली ते अधिक महत्त्वाचे वाचते. "महते महत वाचते".

या समस्येच्या शिक्षणाच्या क्षेत्रात निर्माण केलेली असे मेण्डली गेली होते ही गोदान विधायक उल्लेखित वाहते. समस्येच्या हे मट सर्वात महत्त्वाच्या क्षेत्रात निर्माण केलेला असे मेण्डल वाचते तर श्री. आलेखकर पांडुळे म्हणून समस्या म्हणून अतिशय निर्माण केलेला. याविषयीकरण संस्थाने विचार वादविषय या प्रकरणात केलेले आहे.

समस्येच्या हे मट महत्त्व व शिक्षण यांचा बहुतेक अध्यक्ष चलनकरांनी विचारात राहायला परवर्ती चेकून त्यांच्याएः थोड्याचा प्रयत्न केला आहे. याकाळी चलनकरांनी व शिक्षणांची प्रसंगती दिली होती. व्यापक चलनकरांनी व शिक्षणांची महत्त्व देखील त्यांची केलेल्या कार्यक्षेत्रांमध्ये परामर्श प्रदेशांत घेतला आहे, तर काहीही अवस्थात जोकच स्वतंत्र या शिक्षणाची महत्त्वी दिली आहे. समस्येची आपल्या संदर्भात विविध क्षेत्रात दिलेले नमूद करा. त्यांचे वेगळेचं सहयोग त्यांच्याच ही अवस्था त्यांच्यांना खूप महत्त्वाच्या वाहते. समस्येच्या प्राधिकारी चलनकरांनी निर्देशांकर्ते समस्याप्रमाणे याविषयी वर्ती महत्त्वी मिळाले.

श्री. आलेखकर पांडुळे "अवधारणा विस्ताराप्रमाणे समस्या मट-महत्त्व व शिक्षण पारम्परिक महत्त्वी दिली आहे. यांची महत्त्वाची समस्या 'सर्वाधिक' अधिक विषम्याची मात्रा आहे. त्या आपल्याने त्यांनी २५ मट व त्यांतून महत्त्वाची गाठी देण्यासाठी यांच्याच्या प्रवेशासाठी उपचेत्र आपल्या महत्त्वाच्या स्थानांतून शिक्षण केलेले आहे. लागू काहीही केवळ नवीन उपचेत्र आपल्यांचा असा २२ घटकातिवरील व त्यांच्याच महत्त्वाची नवीन दिली होती. ज्या म्हणजेच केवळ नवीन उपचेत्र उपलब्ध आहेत असा २२ घटकातिवरील व त्यांच्याच महत्त्वाची नवीन दिली होती. ज्या म्हणजेच केवळ नवीन उपचेत्र उपलब्ध आहेत असा २२ घटकातिवरील व त्यांच्याच महत्त्वाची नवीन दिली होती. २२ दिशानिवेशाचा म्हणून अनेकांनी काम करतात असत याविषयी महत्त्वी मिळाले तर १० शिक्षणाच्या केवळ महत्त्वाचं आढळले. या समस्या संस्थाने विचारात २७४
यदी व्यंकी दिनेकी आहे. श्री. आंकोलक यांनी भन्न्या २५ वट एवढळांती सचिवालय पाहिते दिली आहे."

यासाठी त्या शिष्याची पर्यंती दिली आहे. समीक्षा व्यंकी श्लोकांमध्ये एकूण १५ शिष्यांनी वर्णन दिली आहे. त्यातील वेगवाचे व अद्वितीय यांना या संदर्भात विशेष त्यांना होते हे खट्ट खट्ट त्यांची चारी विवरणाचे वर्णन केलेले आहे. उदाहरणार्थ १५ जांचांके केवळ समाचारचे अनुभव घेंशी वर्तमान अवस्थेची अनुभव जेंशी संदर्भातीनुसार संदर्भात वाच्य करत कसत अशा प्रकारात कथन दिला आहे. त्याप्रमाणे संपूर्णता २५ राज्यातील शिष्यांची यांनी देवन त्यांचे योगदान वर्णन केलेले आहे. यासाठी शिष्यांने पहेलीच्या झालेला प्रयत्न त्यांना लागला वर्णन केलेली आहे. निको सोनेच्या मुख्यमंत्री, गाजानी आकाश विजयांस, रामण कन्हाकर अमाव, यांची टोटक माहिती दिली आहे. उदाहरणार्थ राज्यातील शिष्यांची माहिती त्यांनी दिलेली नाही. त्याबद्दल त्या सुद्धा ते महत्त्वाचे या "या शिष्यांची इतिहाससर्दिः अशी काही महत्त्वाची काळे केल्याचा उल्लेख नाही तर त्याच्या सहभागात त्यांचा रांगनांक व समयाचा भाग ह्याच्या उलेख आहे" म्हणून त्यांनी त्यांच्या चारी होण्याचे वर्णन केलेली नाहीत. श्री. पंढर व्यंकी असीम चोटक त्यांची माहिती दिली आहे. समय कृत्याची आवश्यकता त्यांना की विविध विवरण गेलेल्या यांची त्यांनी एका ओढकी माहिती दिली आहे श्री. देवशेखर शिष्यांचा विवरण विवाहित संपत्ती होत्या, विवरण होत्या, थांबू गृहस्थानी नागरीक तोती होते. शिष्याच्या महत्त्वाच्या पदार्पणाचे अनेक वाढवले असे अवकाशी गुप्तस्थान म्हणून आले होते अशी सन्दर्भ करतात. संदर्भात अभस्पष्ट व्यक्ती अडथऱ्या कलम देखील त्यांनी समावेश केलेले आहे. श्री. पंढरक यांनी संपूर्णता विनयपत्र युक्त नसेल. त्यातील विवरण विवाहित होते, शिष्यांनी त्याच्या म्हणजेच अशी उल्लेख केलेले आहे. त्याच्या विवरणाच्या देखील त्यांच्या म्हणजेच अशी उल्लेख केलेले आहे. त्याच्या विवरणाच्या देखील त्यांच्या म्हणजेच अशी उल्लेख केलेले आहे. त्याच्या विवरणाच्या देखील त्यांच्या म्हणजेच अशी उल्लेख केलेले आहे. त्याच्या विवरणाच्या देखील त्यांच्या म्हणजेच अशी उल्लेख केलेले आहे.
महात्मा के त्याग गया हो दिखा आए। तस्वीर महाराष्ट्राच्या ही समर्थ अनेक शिव्युक्त असल्याचे नाही, तर माही आहे। श्री. देव समर्थांचा विश्लेषण महात्माचे, शिव्युक्त च शिव्युक्तीची नम्बर, गावे व वैश्याकाव्यांचे समयमाण प्राचीन दिवसाचे सुप्रभात करतात. त्याचतित ६० ओळं रेखा निर्देशांक नाहे तसेच गुप्त शिव्युक्त महात्मा होते, श्री. देव वे श्री. अन्यान्य काही गावाच्या गावातील समर्थांच्या अनेक शिव्युक्त साधक दिखलेली आहेत. पाकषु प्रथमांचे स्थानांची निक्या व शिव्युक्त समर्थांची कथा येथील होते, श्री. माही चांगली माही असल्याचे ६४ ओळं रेखा सुप्रभात के येथे आहेत. त्यातील एकूण ३२ शिव्युक्तांचे नंबर समयमाणाच्या अनेके दिखलेली आहेत, श्री. भांडे समर्थांचे अनेक गावे असल्याचे संगत त त्यांची काही ध्येय काही होते. तसेच समर्थांचे अनेक गुप्त शिव्युक्त असल्याचे होते ते सुप्रभात करतात. श्री. पंढरकर समर्थांची स्वतंत्रता सर्व भारतांची सुप्रभात करून ही व्यास शमर्थांची जाणून येणून केलेल्या व त्या विश्वास नाही कामगिरी नेमतून दिवसाचे सुप्रभात करतात.

श्री. पंढरकर समर्थांचे माही तंत्रीत हे वेळे गुरुकुलांची त्याग्यांची असल्याचे मान माहीत. ओळं रेखा विषयाची विवेकानंद ते विषयाची विवेकानंदाला आयुक्त नंबर ते विवेकानंदाला पूर्णपरंपरा त्या वेषाचे पदार्पणाचे त्याग्यांची असल्याचे मान माहीत. श्री. पंढरकर समर्थांची विषयाची विवेकानंदाच्या विवेकानंद तयार त्या वेषाचे मान माहीत. श्री. पंढरकर समर्थांची विषयाची विवेकानंदाच्या विवेकानंद तयार त्या वेषाचे मान माहीत. श्री. पंढरकर समर्थांची विषयाची विवेकानंदाच्या विवेकानंद तयार त्या वेषाचे मान माहीत. श्री. पंढरकर समर्थांची विषयाची विवेकानंदाच्या विवेकानंद तयार त्या वेषाचे मान माहीत. श्री. पंढरकर समर्थांची विषयाची विवेकानंदाच्या विवेकानंद तयार त्या वेषाचे मान माहीत. श्री. पंढरकर समर्थांची विषयाची विवेकानंदाच्या विवेकानंद तयार त्या वेषाचे मान माहीत. श्री. पंढरकर समर्थांची विषयाची विवेकानंदाच्या विवेकानंद तयार त्या वेषाचे मान माहीत. श्री. पंढरकर समर्थांची विषयाची विवेकानंदाच्या विवेकानंद तयार त्या वेषाचे मान माहीत. श्री. पंढरकर समर्थांची विषयाची विवेकानंदाच्या विवेकानंद तयार त्या वेषाचे मान माहीत. श्री. पंढरकर समर्थांची विषयाची विवेकानंदाच्या विवेकानंद तयार त्या वेषाचे मान माहीत. श्री. पंढरकर समर्थांची विषयाची विवेकानंदाच्या विवेकानंद तयार त्या वेषाचे मान माहीत. श्री. पंढरकर समर्थांची विषयाची विवेकानंदाच्या विवेकानंद तयार त्या वेषाचे मान माहीत. श्री. पंढरकर समर्थांची विषयाची विवेकानंदाच्या विवेकानंद तयार त्या वेषाचे मान माहीत. श्री. पंढरकर समर्थांची विषयाची विवेकानंदाच्या विवेकानंद तयार त्या वेषाचे मान माहीत. श्री. पंढरकर समर्थांची विषयाची विवेकानंदाच्या विवेकानंद तयार त्या वेषाचे मान माहीत. श्री. पंढरकर समर्थांची विषयाची विवेकानंदाच्या विवेकानंद तयार त्या वेषाचे मान माहीत. श्री. पंढरकर समर्थांची विषयाची विवेकानंदाच्या विवेकानंद तयार त्या वेषाचे मान माहीत. श्री. पंढरकर समर्थांची विषयाची विवेकानंदाच्या विवेकानंद तयार त्या वेषाचे मान माहीत. श्री. पंढरकर समर्थांची विषयाची विवेकानंदाच्या विवेकानंद तयार त्या वेषाचे मान माहीत. श्री. पंढरकर समर्थांची विषयाची विवेकानंदाच्या विवेकानंद तयार त्या वेषाचे मान माहीत. श्री. पंढरकर समर्थांची विषयाची विवेकानंदाच्या विवेकानंद तयार त्या वेषाचे मान माहीत. श्री. पंढरकर समर्थांची विषयाची विवेकानंदाच्या विवेकानंद तयार त्या वेषाचे मान माहीत.
सम्पत्त कर्तार. सम्पत्ती आपल्या संदर्भात विविधता स्वयंत्रता तथा दिशेची पावतर्याची ते म्हणणात, "विद्या व पुरुष हे शरीराचे भेद आहेत. स्वतंत्रता आल्या एक पत असलो. स्वतंत्रता देखी वेच आल्या असली आल्या असली शरीरप्रत्यक्ष करता तेंत नाही. आहे अर्थात पण दार्शनिक आले है. " असे विवेचन करतार. श्री. कारक निवेदन, "स्वतत्त्वीयें सुधारणेसळ्यता श्रीमतीमाहरुङ्गी आपल्या दृष्टीकोण केलेली आज्ञा तर आपल्याची नाही " असे उद्दिस्त काहरालत. सम्पत्तीमध्ये हिंसा वेदांतवाद आणि आकाशवाद यांचा उद्देश्य कोंडेक्ट्रा प्रह्लादरत्नी " के संबंधात.

असे हे सम्पत्तीमध्ये सम्पत्ती जेव्हा पारम्पर्य येत तेव्हा ते सहाय व शुभकामना भरणारे अधिक प्राधान्य देते. त्यांना योग्य ते मार्गदर्शन करणे त्यांना आपल्या कार्यक्षेत्रात युड्डनेच तयार करते. अशी तीव्रता, खड्डील वुंडीली मुळे सम्पत्तीमध्ये कठोर परीक्षण तहूनुमुळे बहुत पत्र व स्वतत्त्वीय गुजरात साधूने येत आलत.

सम्पत्ती हे हिंसा सम्पत्तीतील राजकारणात किंती सहभागी होत ता हिंसा बाजूल म्हणणे तरी सम्पत्ती हे हिंसा व त्यांची श्रंद्रक्षण हे एक समत्त संदर्भात एक बेकारपण ठरते.

समस्त संदर्भः

समस्त समयसंबंधी जो स्वतत्त्व संदर्भाने निर्माण केला तो एक विशिष्ट हैदरून निर्माण केला. त्यांनी जेव्हा देशातीलत्यांचे अपलोकन केले तेव्हा त्यांना समाजमध्ये सुधारणा पडून आलेले असले आले आते.

यासाठी त्यांची तीव्रता वुंडीली, हूंडा परंतु सहाय झडपाट झुंडवाल तेव्हा. या मुळून महत्त्वाची आदर्श वृद्धि दिला. त्यांचा सार्वजनिक उपस्तल कलरवा विकसित झाले. अशी ही मुळे बहुसंख्य जाती की समस्त स्वतत्त्वता गोष्टीना पाठुन आल्या उपदेशाशुने समाजसादृशी सामर्थ्याच्या काम करणुन एक लगवले. नंतर स्वतत्त्वचे योग्य हिंसामार्ग महत्त्व घडून नेमकरून करणे म्हणून म्हणून चालण नाही. आपल्यास व अशा काहरालता उद्देश्यास साधूने देखी व निर्माण करते. अशा पद्धतीने त्यांनी देखी व अशा दिशेत जाणारे बेहद गोष्टी. 'महत्त्व प्रदर्शने' अशी शिक्षक निर्माण सभा देखी आपला संदर्भाचा वाचक.

समस्त संबंधी जिंकणार्या कार्यक्षेत्रात ही स्वतत्त्वी व समाजसुधारणा असल्याच आवश्यक होती हे त्यांची उपलब्धी व अपलोकन हैदराबादात आहे व उद्देश्यास आहे है काम जोडत हाच त्यांना सातारा साथी जती त्यांचा आपल्या कार्यक्षेत्रात युड्डने आवश्यक वाळती. त्याच्याशी स्वतत्त्व स्थापन चर्चा । त्याच्याला निर्माण साधने कार्यक्षेत्री त्यांची स्वतत्त्वीय आपल्या संदर्भात विविधता समाजसेवा केलेच. देशातील सरस्वती हिंसा सुद्धा कोणतीही उपर्युक्त राहिल. आपल्यास त्यांची स्वतत्त्वीय हिंसामार्गी ही किंतू अधिक्रय अंतर करणे डोळ्या पायचे डोळे. अशा या समस्त संदर्भात आणि
एक विशेष भंगने असल्ट क्रीड़ा एवं असम्पर्क क्रीड़ा समस्या एवं अस्पष्ट अवस्थाओं में उपस्थिति होते हैं, तरंग त्यों त्यों विषयान्वित प्रक्रियाओं का प्रभाव निर्भर होने के लिए विशेषज्ञों द्वारा दिया जाता है।

समस्याओं का उभारकर अग्रसर करने की क्षमता, सांस्कृतिक और राजनीतिक संबंध बनाने का साधन अथवा आयोग चेतावनी दिया जाता है। विभिन्न वर्गों के लिए विशेष योजनाएं बनाकर दिखाया जाता है।

श्रीं. आचार्य के यहाँ संदर्भ कार्यान्वयन के लिए एक समूह बनाने का साधन उपलब्ध है। अतः क्रीडा और राजस्व योजनाओं के लिए यह सामर्थ्य उपलब्ध है। त्यों त्यों विषयान्वित प्रक्रियाओं का प्रभाव निर्भर करता है।
करण स्पष्ट करतना ते महानत, "त्ब्रता धर्मसौधार्थ एकता संप्रदाय स्थान स्वरूप करतनाय असेल। त्याला त्याची उभारणी भास्तत तत्त्वाच थांबवत करणी वसती. हा विवाह त्यसे प्रेमन त्याची आपल्या संप्रदायाची उभारणी केली होती."

श्री. देव यांनी किंवा संप्रदायाची धर्मसौधाने व राजकारण ही दोन महानायकांनी अंगे मनावी आहेत. श्री. देव व श्री. कांडकर समस्मूनी संप्रदायाची जी लक्षणे सांगितली आहेत त्यांमध्ये संप्रमूनी जी पंचविध लक्षणे" सांगतली आहेत त्यांच्या अधिक महत्त्वाचे देश. ही लक्षणे त्यांनी राजगोष्टीभरती विकसितता पंचत स्वरूप केली होते. या पाच लक्षणाचे दोनांची योजनाने गर्ने केले आहे.

श्री. देव यांनी शुद्धांगणी ही पाच लक्षणे ध्येय अंगे आहेत. त्यांच्या मद्दतस्थाना असेल यातून "हरिकृष्ण विस्तार" असल्याचे स्पष्ट केले आहे. श्री. देव "इतरहीनमुळे आपण पारसीस्थित कल्पना करतोरा हा संप्रदायचा उळणी स्पष्ट करत. श्री. कांडकर संप्रदायाचे वैशिष्ट्य स्पष्ट करतना "कर्म, उपासना, श्रावण, असे रेते गाठने किंवा उत्साह खालील उपासना, उपासनाची कर्म असे रेते चालू देखीलयाचे हे संप्रदायेत वैशिष्ट्य होते". असे विवेचन करत. श्री. देव यांनी संप्रदायाचा अधिकवशिष्ट विस्ताराचे आभार धेतला आहे.

संप्रदाय ध्येय काळ, त्यांची अंगे, उपासना त्याचे अंग स्वरूप आत, उषा, काळ या त्यस दृष्टिकोण व्यय केले आहे. तसेच संप्रदायाचे प्रशेष करुणाधृत कोणत्या तपासी साधने असा विषयक स्वरूपात आढळत होतो. श्री. गोसायी संप्रदायाचे उभारणीमध्ये लोकेनवारी प्रेमी असली तत्त्वात्त्विक हेतू ही प्रेमाच्या अधिक प्रतीक महत्त्व. संप्रदायाची भीत लक्षणे देखील यांनी त्याचे संस्थापन विवेचन केले आहे.

समस्मूनी आपल्या प्रणालीले लोकसमूहांचे व पारसीस्थित धिश्यांनी काशकरून उपेक्षा केले याचे समावेश पुरासारे विवेचन केले आहे. समस्मूनी आपल्या विश्वांनी बिश्वास भाग्याची शिक्षण दिली. ही भिक्षा हे संप्रदायाचे खास वैशिष्ट्य श्री. गोसायी महानत. समस्मूनी संप्रदायाचे महत्त्व नैसाच यांनी भांडणाच्या लांबांनी हे संप्रदायाच्या कार्यस्थिती असते. श्री. गोसायी स्पष्ट करत. श्री. देवपांडे समस्मूनी राजकारण्याचे राजकारण्याचे देशातून व राजकारण्याचे देशातून उभारणीमध्ये तत्त्वात्त्विक महत्त्व. प्रभाव, प्रभाव आणि प्रभावाची अंक या संप्रदायाचे विशिष्ट व्यय धारणकरण तीत असते. त्यांच्या मद्दतस्थानाचे असे विवळ्य लांब असते. श्री. अंतर्नक्षेत्र संप्रदायाचे असे हे किंवा उपासना तर शिक्षण संप्रदायाचे "कर्मावलोकन युक्त", दुसऱ्या शिक्षण जगावले करण्यासाठी संप्रदाय एकताच पाठेच देशातून प्राप्त करत. श्री. अंतर्नक्षेत्र संप्रदायाचे असे हे किंवा उपासना तर शिक्षण जगावले करण्यासाठी संप्रदाय एकताच पाठेच देशातून प्राप्त करत. श्री. अंतर्नक्षेत्र संप्रदाय हा सामाजिक शाळा आपल्याचे
संपूर्ण 'लोकने में संघर्ष भावी असा निःस्त्राप्त आणि विशेष देखभालक आराध्यां करण्याचा आरोप!' असा चर्चा असे संबंधित. सर्वत्र संग्रामाचा रोमांचार्मक उभारणी करते व या समाजात राम्रूपुढू वर्णित नाही हा उद्देश्य असल्याचे श्री. गोळ्यांनी स्थळ करतात. तसेच पृष्ठभूमी-संबंधित तहसिन संग्राम हे संग्रामाचे उद्देश्य असल्याचे स्थळ करतात. सर्वत्र संग्रामाचे करून गेल्या स्थळ करताना ते मृणालने, "राजकीयांना पुढू वातावरण आयूष्याने आणी धर्मूपक विवेक-वैराग्यमय धर्मावतार्थ परशुराम महाराजांनाची संज्ञा जास्त व कर्त्याचे असल्याचे सार्थक होणाऱ्यासाठी स्थळ करतो हे त्या संग्रामांची ऐतिहासिक आपात्तिक दृष्टीकोण होय"। श्री. पांगळंकर सर्वत्र संग्राम हा राजस्वापैशाच लंबित असल्याचे स्थळ करतात. तसेच सर्वत्र संग्राम हा व्यक्तिनिवेद्य संग्राम असल्याचे स्थळ करतात. "राजनीतिक अभ्यास आणि निपटाव संघ राजवंशी व राजवंश दोघांची साधन भेटावेत, रामायण जुनस्वात्तर शालकल्याण शिक्षकांसाठी, धर्मसाहित्य राजयान्त्रिक व राजस्वार्थ कर्त्याचा आरोप विचारातीले संग्रामांना तो सर्वत्र असा अस्थायी नाही तसे सर्वत्र संघर्ष भावी असा रात्रीसार वाची म्हणून संग्राम हे स्थळ करतो हे" असे सर्वत्र दृष्टिकोणने उद्देश्य करतात.

सर्वांनी आपल्या संग्रामांच्या विविधता स्थळ निहत ही विशेष गौरवाची बाब आहे, यांच्याबळ आधुनिक विद्यासंगती आपल्या विविधता स्थळ येथे आहेत. श्री. आळकल्याण पांगळंकर यांने स्थळ-विशेषता व विराहित अशा जागृती होणाऱ्या संघ आहे ते जाणून घेऊन त्या संग्रामांच्या विविधता स्थळ निहत हे. सर्वथा करते हे 'पृष्ठभूमी विविधता' असल्याचे ते स्थळ करतात. श्री. देशाधीकर यांनी संघर्षातील हे. विविधता स्थळ निहत हे. ते मृणालने स्थळ निहत हे त्या संघर्षातील हे. विविधता स्थळ निहत हे. ते मृणालने स्थळ निहत हे प्रमुख एवढे स्थळ करतात. परंतु त्यांनी ही भूमिका पुढे संघर्षीय विविधता स्थळ निहत हे स्थळ करतात.

सर्वत्र संग्रामाच्या विविधता स्थळ निहत हे त्या संघर्षातील हे स्थळ निहत हे त्या संघर्षातील हे स्थळ निहत हे स्थळ करतात. श्री. गोळ्यांनी, श्री. गोळ्यांनी, श्री. गोळ्यांनी, श्री. गोळ्यांनी, श्री. गोळ्यांनी, श्री. गोळ्यांनी. या विविधता मासिक विविधता त्यांचा राजस्व स्वतंत्र वेश्या विविधता त्यांचा राजस्व स्वतंत्र वेश्या विविधता त्यांचा राजस्व स्वतंत्र वेश्या विविधता त्यांचा राजस्व स्वतंत्र वेश्या विविधता त्यांचा राजस्व स्वतंत्र वेश्या विविधता त्यांचा राजस्व स्वतंत्र वेश्या विविधता त्यांचा राजस्व स्वतंत्र वेश्या विविधता त्यांचा राजस्व स्वतंत्र वेश्या विविधता त्यांचा राजस्व स्वतंत्र वेश्या विविधता त्यांचा राजस्व स्वतंत्र वेश्या विविधता त्यांचा राजस्व स्वतंत्र वेश्या विविधता त्यांचा राजस्व स्वतंत्र वेश्या विविधता त्यांचा राजस्व स्वतंत्र वेश्या विविधता त्यांचा राजस्व स्वतंत्र वेश्या विविधता त्यांचा राजस्व स्वतंत्र वेश्या विविधता त्यांचा राजस्व स्वतंत्र वेश्या विविधता त्यांचा राजस्व स्वतंत्र वेश्या विविधता त्यांचा राजस्व स्वतंत्र वेश्या विविधता त्यांचा राजस्व स्वतंत्र वेश्या विविधता त्यांचा राजस्व स्वतंत्र वेश्या विविधता त्यांचा राजस्व स्वतंत्र वेश्या विविधता त्यांचा राजस्व स्वतंत्र वेश्या विविधता त्यांचा

280
सम्पृक्त या अन्य किसी संपर्क से संबंधित नहीं है।
तिहिला या विरली हेमचन्द्र नदी के रिसर्ट। श्री. आकस्तकर चाँदचा नदी एकट बैठक नहीं है। तत्परता के है। तिहिला खतरा के रिसर्ट प्रमुखचामे म्युथुमधु मध्य परंतु तरी पालने होते। (सन 1979) श्र. 1977 मध्ये हांग्ली स्वरूपी चालू किवे असल्ये व (सन 1969) श्र. 1967 अधिक है प्रथ निरुक्त पूर्ण खालिज अलावा। यातित पुरुषत्व संबंधावता बायक हमेशे ते थेतात। त्याच्या नदीची तापाना अनेक निरुक्त्यांची अनेक रहाने राजा विवाहाचा असल्या पालिकेत। त्या समायों वेगवेगळ्या उदाहरे ने देता सर्व निरुक्तमाना अक्षे काळपूर व अर्थ संबंधावर निरुक्ताची विवरणी निरुक्तसमस्या कालावधी उजवू आहे। त्या कथनात ते महानात, “पहिले 6 दशक, नंतर 5, दशक, नंतर 8 व दशक दर सवेरे अनेक कारक समान एका कसल तिहिला असे नाही। तंत्र श्र. 1967 च्या मार्गस्थली हैं प्रथ युवा यो मान्य होईल निरुक्ताची दृष्टिकोने आधारे स्पष्ट केले आहे। त्या कथनात ते महानात, “पहिले 6 दशक, नंतर 5, दशक, नंतर 8 व दशक दर सवेरे अनेक कारक समान एका कसल तिहिला असे नाही। तंत्र श्र. 1967 च्या मार्गस्थली हैं प्रथ युवा यो मान्य होईल निरुक्ताची दृष्टिकोने आधारे स्पष्ट केले आहे। त्या कथनात ते महानात, “पहिले 6 दशक, नंतर 5, दशक, नंतर 8 व दशक दर सवेरे अनेक कारक समान एका कसल तिहिला असे नाही। तंत्र श्र. 1967 च्या मार्गस्थली हैं प्रथ युवा यो मान्य होईल निरुक्ताची दृष्टिकोने आधारे स्पष्ट केले आहे।
समयदी ‘कहानापद्व’ समये नाशिक पंचवटीला आले लेकिये म्हणजे पुर्वस्थ कळात निमित्त शाली असावत असा बहुल्यकाची तर्क केलेले आहे. या कहानापद्वकल समयदी ‘प्रभुरामपद्वत्या’ दर्शनातील ताकात व्यक्त शाळी आहे. कोणी धातु रहाणे मूळी आहे. परंतु हे रहाणे कोरामध्ये दर्शनातील असल्याने शी. देय धाता ते विवेष बाळते. ही कहानापद्वकल कारणे ‘नोकांतीची’ असावत असे प्रमणदानी असावे. परंतु हे आठ नोकांती विवेष नाही असे शी. आक्षेपकर र्षय कराले. त्यांची माने "शीरोमाणीसर ही कहानापद्व कारणा वर्तनात राधामध्ये अंगावर सुमित्तिक साविक भाषा उपन्यास होतात मूळाना या समयदीपुत्र कविता माने अप्रेक्षे हे सर्वोत्तम अन्यथा नाव दिले असावे असे बाळते”. शी. ज. स. कार्याराही धाता ही कविता प्रभावास सच्ची तरी स्पष्ट विचरणी निर्देश दिले यांत्र. शी. गोसावी ‘काव्यालिपिः’ ‘प्रभुरामपद्वत्या’ भेटीला उकते हेंडी कारणात यासारखा पहासावर उमटले एक उकट आणि असाधारित भावकाळ ‘आहे’ असे विवेचन करत. शी. पंगारकर धाता माने हे केवळ अनुभवांतर शाळी असावे असे म्हणो. वा काव्यात संसाधी वितरणात असावे असा ते म्हणो. शी. पंगारकर धाता माने हे केवळ अनुभवांतर न्युन व्यक्त धातवं व दर्शकांना अहेत. वा काव्यात संसाधी वितरणात असावे असा ते म्हणो. शी. पंगारकर धाता माने हे केवळ अनुभवांतर शाळी असावे असे म्हणो. वा काव्यात संसाधी वितरणात असावे असा ते म्हणो. शी. पंगारकर धाता माने हे केवळ अनुभवांतर शाळी असावे असे म्हणो. वा काव्यात संसाधी वितरणात असावे असा ते म्हणो. शी. पंगारकर धाता माने हे केवळ अनुभवांतर शाळी असावे असे म्हणो. वा काव्यात संसाधी वितरणात असावे असा ते म्हणो. शी. पंगारकर धाता माने हे केवळ अनुभवांतर शाळी असावे असे म्हणो. वा काव्यात संसाधी वितरणात असावे असा ते म्हणो. शी. पंगारकर धाता माने हे केवळ अनुभवांतर शाळी असावे असे म्हणो. वा काव्यात संसाधी वितरणात असावे असा ते म्हणो. शी. पंगारकर धाता माने हे केवळ अनुभवांतर शाळी असावे असे म्हणो. वा काव्यात संसाधी वितरणात असावे असा ते म्हणो.
रामस्वरी भरवे द्वा वित्तीयी विशेषण आहे. असा या 2003 म्हणजेन सम्यकी स्त्रान त्या काढणे सामग्री प्रमाणित आलेले. सम्यकी जे 'रामायण' लिहिले त्यामध्ये श्रीही काहीही त्याच्या होती याबद्दल म्हणजेच आहे. श्री. डे, श्री. आंदोरा, श्री. भरवे, श्री. ज. स. कार्यां, श्री. गोसांवी, श्री. गंगाराकर यांच्या म्हणजे सम्यकी सुदूर व युद्ध काण्डावर लेखक केलेले असे त्याचे मल हिस्तले. श्री. देवेंद्र 1991 नंतर कोणतीही विकिरिणी काळाच्या रचना केली असपाटी अशा तरी करतात. श्री. अश्वमे हनं बेंडकाळण, पुढील काळण विकिरिणी काळाच्या अशा स्त्रान गाण्यांना मानतात. तर श्री. अनंतहीन सम्यकी सात काण्यांत महत्त्वपूर्ण करतात. त्यांच्या म्हणे आविष्कार, अरुणकाळण, विकिरिणी, सुदूरकाळण व युद्धकाळण अशा पाच काण्यांत महत्त्वाच्याचा लिहिला गेला. तर तीव्रचयं मंत्र उत्सर्जक या आविष्काराचा लिहिले गेले असावे, 'सम्यकी सामग्रीमध्ये चौथी उत्सर्ज सर्वथा आहे'.

समावेशा 'जुना दासवोढ' म्हणजे 'एकाकी सामग्री' याची रचना पुरुषरूप काळात दर्शी असपाटी आहे कोणताच करता तरी लिहिले. श्री. आंदोरा माने हा जुना दासवोढ सम्यकी नसपाले रघुन चरित करतात. १) सामाजिक श्रेणी श्रीवदश रामजीराम आसा उलेख २) श्रीनं व समाधी दासवोढाची उलेख वेळी असा अवधार असा स्त्रान तरी ३) समावेशा दासवोढाचे २५ वर्ष लेखन पालते होतात. पर्यंत श्रीनं अहमद दासवोढ स्वतः असलाने त्यांनी संपूर्ण महपून ल्याचा जुना दासवोढ हे नाव पडले असावे. त्यांच्या म्हणे रामजीरामदासाची महने श्रीनं व समाधी आलोचना महजच्या अनुरुप अधिक केलेले आहेत. जुना दासवोढात श्रीवदश रामजीराम आसा आहे हे रघु करणारे आहे नवे समाधी वर्तातील श्रीवदश गाणे अनेक पदेक येत. त्यांच्या म्हणे रामजीरामदासाची महने जो पदेवर दिली आहेत ल्याचा श्रीवदश अनेकाकाळ रामजीरामदास हा उलेख आहे. याकडे सम्यकी ही उपवेशक रामजीरामदास होत आहे. याग्रे 'रामजीरामदास होत आहे. श्रीवदश लंबतीत श्रीवदशाची महाने जो पदेवर दिली आहेत ल्याचा श्रीवदश अनेकाकाळ रामजीरामदास हा उलेख आहे. याग्रे सम्यकी ही उपवेशक रामजीरामदास होत आहे. याग्रे 'रामजीरामदास होत आहे. श्रीवदश लंबतीत श्रीवदशाची महाने जो पदेवर दिली आहेत ल्याचा श्रीवदश अनेकाकाळ रामजीरामदास हा उलेख आहे.

समावेशा इतर काय्यावर्ती देखील तर चेरिवाराची विशेषता माहिती दिली आहे. यामध्ये भोमल्या
स्पर्श, आलंकारण्युक्त, अथा मूलम कवयित्र का प्रमोग ओवर चोश प्राहृ. समयस्थिति आत्मसत्य हा द्यं तिल अन्धकरण तथा प्रश्नचरण मानव सम्पत्ति आहे. जयनामवाणी, राजस्वराणी, रेखाबाणी व आयुक्तपूर्वी मांचा समावेश होतो. पंचायत मानवाणी काव्य पाठी. वा. पंचायतावाणी एवं प्राप्तावाणी केलेली आहे. "एका संस्काराध्यक्ष, एका उपाध्यक्ष, एकेकालिकप्रेमपाठाचा एकत्व शासक कोणडाराचे एक वाहन करणारा परांत्य संस्कार पंचायत संगतiflower" अथवा पंचायतावाणी एवं प्राप्तावाणी समवेदणी राजकारणी संबंध जोडलेल्या होते तथा नाती येथे समवेदणी सम्बंधवाच निकटवरी या एवढे स्वरूप नाती संबंध नाहीत. भी. आत्मसत्याचा पाठ काव्याकार्य राजकारणी उलेख केला गेला तरी राजस्य पंचायत संगतiflower. वा पंचायतावाणी समवेदणी वाढू नामप्रामाण्य प्रथा आहे. परंतु भी. आत्मसत्याचा पाठ सम्बंध युक्तक्रमे असल्याचे मत मांक्षता. त्यस्मात जयनामवाणी वा पंचायतावाणी वाढू होते. भी. देव या वीमांशी समवेदणी विशेष घटना असल्याचे मत मांक्षता. त्याच्या दृष्टिकोन अवधारणा प्रश्नचरण संगतता. वा पंचायतावाणी समवेदणी वाढू वाढू प्रेमपाठाचा एकत्व मांक्षता. भी. देव या वीमांशी समवेदणी विशेष घटना असल्याचे मत मांक्षता. त्याच्या दृष्टिकोन अवधारणा प्रश्नचरण संगतता. वा पंचायतावाणी समवेदणी वाढू वाढू प्रेमपाठाचा एकत्व मांक्षता. भी. देव या वीमांशी समवेदणी विशेष घटना असल्याचे मत मांक्षता. त्याच्या दृष्टिकोन अवधारणा प्रश्नचरण संगतता. वा पंचायतावाणी समवेदणी वाढू वाढू प्रेमपाठाचा एकत्व मांक्षता. भी. देव या वीमांशी समवेदणी विशेष घटना असल्याचे मत मांक्षता. त्याच्या दृष्टिकोन अवधारणा प्रश्नचरण संगतता. वा पंचायतावाणी समवेदणी वाढू वाढू प्रेमपाठाचा एकत्व मांक्षता. भी. देव या वीमांशी समवेदणी विशेष घटना असल्याचे मत मांक्षता. त्याच्या दृष्टिकोन अवधारणा प्रश्नचरण संगतता. वा पंचायतावाणी समवेदणी वाढू वाढू प्रेमपाठाचा एकत्व मांक्षता. भी. देव या वीमांशी समवेदणी विशेष घटना असल्याचे मत मांक्षता. त्याच्या दृष्टिकोन अवधारणा प्रश्नचरण संगतता. वा पंचायतावाणी समवेदणी वाढू वाढू प्रेमपाठाचा एकत्व मांक्षता. भी. देव या वीमांशी समवेदणी विशेष घटना असल्याचे मत मांक्षता. त्याच्या दृष्टिकोन अवधारणा प्रश्नचरण संगतता. वा पंचायतावाणी समवेदणी वाढू वाढू प्रेमपाठाचा एकत्व मांक्षता. भी. देव या वीमांशी समवेदणी विशेष घटना असल्याचे मत मांक्षता. त्याच्या दृष्टिकोन अवधारणा प्रश्नचरण संगतता. वा पंचायतावाणी समवेदणी वाढू वाढू प्रेमपाठाचा एकत्व मांक्षता. भी. देव या वीमांशी समवेदणी विशेष घटना असल्याचे मत मांक्षता. त्याच्या दृष्टिकोन अवधारणा प्रश्नचरण संगतता. वा पंचायतावाणी समवेदणी वाढू वाढू प्रेमपाठाचा एकत्व मांक्षता. भी. देव या वीमांशी समवेदणी विशेष घटना असल्याचे मत मांक्षता. त्याच्या दृष्टिकोन अवधारणा प्रश्नचरण संगतता. वा पंचायतावाणी समवेदणी वाढू वाढू प्रेमपाठाचा एकत्व मांक्षता. भी. देव या वीमांशी समवेदणी विशेष घटना असल्याचे मत मांक्षता. त्याच्या दृष्टिकोन अवधारणा प्रश्नचरण संगतता. वा पंचायतावाणी समवेदणी वाढू वाढू प्रेमपाठाचा एकत्व मांक्षता. भी. देव या वीमांशी समवेदणी विशेष घटना असल्याचे मत मांक्षता. त्याच्या दृष्टिकोन अवधारणा प्रश्नचरण संगतता. वा पंचायतावाणी समवेदणी वाढू वाढू प्रेमपाठाचा एकत्व मांक्षता. भी. देव या
वादसंवाद होते, पण वायविषय या सवैत काही विवेष ऐकलाप आदरण नाही. अर्थात समव्यावहार गुंतनेने पाहाला त्यांच्या काही मिळ्ल्याही करूनही आदरण नाही. अर्थात समव्यावहार ऐकलाप चारित्रात या चौराध्य उल्लेख अवसर आतला पाहिजे असे घटना ने आदरण ने समव्यावहार चित्राहरू विविध या चरित्रांत केलेला नाही.”

श्री. गोसावी या पंतसहायनवण समव्यावहार लोणसंग्रह लोणसंग्रह अशा अयोग्य स्वतंत्र करतात. परंतु श्री. गोसावी या पंतसहायनवण ऑरिफाळन समव्यावहा व्यावहारिक स्वतंत्र करतात. समव्यावहार आदरण बाणांची श्री. गोसावी या पंतसहायनवण अशी अतिवेशकांनी परमर्श गेलेली आहे. श्री. गोसावी या पंतसहायनवण अशी अतिवेशकांनी परमर्श गेलेली आहे. श्री. गोसावी या पंतसहायनवण अशी अतिवेशकांनी परमर्श गेलेली आहे. श्री. गोसावी या पंतसहायनवण अशी अतिवेशकांनी परमर्श गेलेली आहे. श्री. गोसावी या पंतसहायनवण अशी अतिवेशकांनी परमर्श गेलेली आहे. श्री. गोसावी या पंतसहायनवण अशी अतिवेशकांनी परमर्श गेलेली आहे. श्री. गोसावी या पंतसहायनवण अशी अतिवेशकांनी परमर्श गेलेली आहे. श्री. गोसावी या पंतसहायनवण अशी अतिवेशकांनी परमर्श गेलेली आहे. श्री. गोसावी या पंतसहायनवण अशी अतिवेशकांनी परमर्श गेलेली आहे. श्री. गोसावी या पंतसहायनवण अशी अतिवेशकांनी परमर्श गेलेली आहे. श्री. गोसावी या पंतसहायनवण अशी अतिवेशकांनी परमर्श गेलेली आहे. श्री. गोसावी या पंतसहायनवण अशी अतिवेशकांनी परमर्श गेलेली आहे. श्री. गोसावी या पंतसहायनवण अशी अतिवेशकांनी परमर्श गेलेली आहे. श्री. गोसावी या पंतसहायनवण अशी अतिवेशकांनी परमर्श गेलेली आहे. श्री. गोसावी या पंतसहायनवण अशी अतिवेशकांनी परमर्श गेलेली आहे. श्री. गोसावी या पंतसहायनवण अशी अतिवेशकांनी परमर्श गेलेली आहे. श्री. गोसावी या पंतसहायनवण अशी अतिवेशकांनी परमर्श गेलेली आहे. श्री. गोसावी या पंतसहायनवण अशी अतिवेशकांनी परमर्श गेलेली आहे. श्री. गोसावी या पंतसहायनवण अशी अतिवेशकांनी परमर्श गेलेली आहे. श्री. गोसावी या पंतसहायनवण अशी अतिवेशकांनी परमर्श गेलेली आहे. श्री. गोसावी या पंतसहायनवण अशी अतिवेशकांनी परमर्श गेलेली आहे. श्री. गोसावी या पंतसहायनवण अशी अतिवेशकांनी परमर्श गेलेली आहे. श्री. गोसावी या पंतसहायनवण अशी अतिवेशकांनी परमर्श गेलेली आहे. श्री. गोसावी या पंतसहायनवण अशी अतिवेशकांनी परमर्श गेलेली आहे. श्री. गोसावी या पंतसहायनवण अशी अतिवेशकांनी परमर्श गेलेली आहे. श्री. गोसावी या पंतसहायनवण अशी अतिवेशकांनी परमर्श गेलेली आहे. श्री. गोसावी या पंतसहायनवण अशी अति
সম্পর্কে প্রাচীনবিশ্বাস:

সমস্ত রামায়ণ এবং মহাভারত দৃঢ়ত্বময় সৃষ্টি প্রচ্ছদাকে তো মাঝেমধ্যে নিহত। পাঁচ সন্ধান নিবন্ধ নিবন্ধ হিতে আহরি একাদশ সমাবেশ প্রতিপাদ্য হিতে চেষ্টা নিহত হয়ে দিতে। 

প্রথম হ্রাস হয় নাগাল অস্তিত্ব দেয় এক্ষেত্রে নিম্নমান চারটি একটি করতে যায় নিয়ন্ত্রণ পরিবর্তন ইতিহাস আখ্যানে। ত্রয়োজনকে ত্রয়োজন ব্যাপ্তিক ইতিহাস সম্পর্কে সাক্ষাৎ প্রথম করফ প্রথম করফ করণ। 

ত্রয়োজন কাহিনি প্রাচীন স্থান। প্রথম ইতিহাস সাক্ষাৎ প্রথম করফ প্রথম করফঃ। 

ত্রয়োজন কাহিনি প্রাচীন স্থান। প্রথম ইতিহাস সাক্ষাৎ প্রথম করফ প্রথম করফঃ। 

প্রথম ইতিহাস সাক্ষাৎ প্রথম করফ প্রথম করফঃ। 

প্রথম ইতিহাস সাক্ষাৎ প্রথম করফ প্রথম করফঃ।
संसार नहीं तर ‘प्रपंची जाने राजकारण। परमाजी साक्ष्य निवरण। सर्वानि उसम गुण। त्यागा पोका।११-४-१७ श्री। उत्खंडो यांचा मले कर्मकाण्, भक्तिकोण व न्यायकोण यांचा सम्बन्ध आपण्या जीवनात केल्या म्हणजे प्रपंच व परमार्थ दोघी साधूं समाधान मिळाले अशी समाजी शिक्षकण आहे। श्री। सर्ववसादेच समाजीय प्रपंच व संसार या शब्दात परस्पर करतात। त्यांच्या मले प्रपंचात एक कौशल्यक रंग आहे, तर संसारात सामाजिक कला रंग आहे। श्री। देशांत रत्नांची भूमिजस्त स्थळ करताना परमार्थ हे श्रेय व प्रश्रेय हे प्रेर असलाचे संगतात। श्री। वाक्ये यांच्या मले प्रपंच व परमार्थ या दोन पुरवावीच समाधानात या संदर्भात राष्ट्रीय शक्ति व त्यांच्या सर्वांच्या त्यांची स्थिरता व त्यांच्याच्या त्यांच्या स्वतंत्रतेच संबंधात आहेत आहेत। श्री। कारखोब नंतर समाजीय प्रपंचांच्या ‘प्रपंची जाने राजकारण’ हे ‘सुच असलाचे स्थळ करतात तसेच समाजीय प्रपंचजातीय जागृती आसलाचे मत मांडतात। श्री। फटक यांची देशांत प्रीतवा प्रपंचालनात भ्रथण फिटे हे मान्य नाही। ते समाजातीय प्रपंचात असलाचे असलाचे मान्यता दिवायले मत मांडतात। ‘प्रपंची जाने राजकारण’ व अवश्य अवश्य श्री। फटक यांचा भ्रथण: त्यांच्या मले या चरणात अवश्य प्रपंच एकत्रीय वहस्ताची शहस्नेने किंवा धातुरे जो आमाचत असा होईले।’” प्रपंच लक्ष्य राजकारण आवश्यक आहे हे राजकारण म्हणजे नागाधिक कार्य करते असे तर श्री। फटक नमुद करतात। श्री। ध्वनी यांनी ‘प्रपंच परमार्थातील लेखक नचते नचते त्यांचा मुक्तख्यांशी अन्वेषणाची जागृती निर्देश दिले हे राष्ट्रीय प्रपंच परमार्थ विवेकानंद अंश-श्रृं:’ “असलाचे स्थळ करते अशे श्री। चोरांची प्रीतवा हे परमार्थाच्या अंश रूपाने मानले असलाचे श्री। गौतमध्ये प्रवाहित करतात।”

श्री। गंगा वा सर्वदार यांच्या मले समाजातीय प्रपंच हा श्रद्धा केलेला कौशल्यक योगकेम एका हा संकुलित अशे वापरलेले नाही। संस्कृततात्विक धर्म-पंज धर्माधिक कार्यरतही त्यांनी यादा संस्कृत वळा असलाचे ते स्थळ करतात।”

अशा या प्रांतीयमध्ये वैश्विन्यमध्ये मले विविधतात। समाजातीय दृष्ट्य: राष्ट्रीय प्रपंच केलेला परंतु परमार्थ त्यांचा समाजातकृत साधूं आवश्यक सिद्ध होते। परंतु या समाजात सांसारिक प्रांतीयमध्ये विशेष असलाचे त्याचा नेतृत्व बिचूकत आले तेचा समाजाचा अतिशय धर्माधिकारना परमार्थ, राजकारण, धर्माधिकार वा गोर्ध्वाचे सान देवता वा सर्वांच्या ‘नेतृत्व प्रपंच करा’ अशी शिक्षकण तिले।

समाजातीय तत्त्वाचे:

समाज राष्ट्रवादाच्याही जे तत्त्वाचे साक्ष्य देते त्यांविषयी अक्क चर्चाकर्तांनी चर्चा केलेली तिरते। समाजातीय तत्त्वाचे अतिशय संविधानातील संविधानसंगत प्रभाव आहे।
का माध्यमप्रदायिता तत्त्वानुसार प्रभाव आहे. पायथमध्ये विचार मांडणे गेले आहेत. श्री. तुळुळे सम्बन्धिते
तत्त्वाच व प्रमाण शिक्षण म्हणून अंतर यासत. व्यंग्याच म्हणे सध्याची तत्त्वानुसारपर्यंत माध्यमात शिक्षण
भागी समावणी प्रमाणप्रमाणमयी अधिक भर दिला असे ते प्रतिष्ठान करावी. श्री. तुळुळे, "जग निधिया
लाव आणि हा व्यंग्या तत्त्वाच विवाहारी वैदिक अनुभूत दायवास्थासंवत इतत्त्वाचा विचार पाहता ते माध्यमाते
विषयात". "असे सम्बत करावा. त्याच्या हे एका निधिक्षेत्र सदा ह्या अर्थात विवाहाच समाधित असल्याचे
श्री. तुळुळे विवेचन करता. श्री. वि. रा. कर्तेकर, "अहेत, विवाह, माध्यम, निर्माण इत्यादी आणि
आधुनिक विद्येची भरकर या पाठ शिक्षणातील अभारी त्रांस्फरी प्राप्तीतील असल्या तत्त्वाचिक विचारातील उभारणी
करणे आहेत". "असे प्रतिष्ठान करता. श्री. कर्तेकर समावणी अहेत. त्या व्यंग्याच म्हणे "अहेत निधिया विषयात अनुभूती तत्त्वाचा
लाव आणि हा व्यंग्या अद्यावधी अध्ययन असल्याचे संगणना अनुकरण केल्याला सम्बत करावा. परंतु त्याच्या त्रांस्फरी आहेते वैदिक विचाराचे ते प्रतिष्ठान
करता. हरिकाचा म्हणजे सर्व देणारे वैभव व निधिया म्हणजे अहेत. त्याच्या निधिया असे सम्बन्धिते हरिकाचा
निधिया विषयातील सम्बत करावा. श्री. मंडळे हरिकाचा व निधिया यांच्या विषयात ह्या अद्यावधी यांचा
असल्याचे सम्बत करून "सर्वपूर्ण कार्य हा नाव कृत्त्वा. अहेत म्हणजे निधिया. "अहेत हरिकाचा निधिया विषयात
समावणी दिलेली असल्याचे प्रतिवाद करावा. श्री. राजपते यांची समावणी सर्व इत्यादी एकांकाराच्या विविधे
केल्या असल्याचे म्हण चांगले आहेत. समावणी अहेत. इंद्रयन व व्यक्त व्यावसायिक केल्याला सम्बत करून"समावणी दसवेशीतील आधारातिक विषयातील व्यावसायिक अहेत निधिया वैदिक म्हणजे आहेत". असे सम्बन्धिते आहेत. श्री. ज. स. कर्तेकर कर्त्यात श्रेष्ठ अहेत. पृथ्वी माध्यम असल्याचे म्हण समावणात.
"सम्बन्धित उपान संदर्भात एकांकाराला अनुपमाच विश्लेषणाचे नाव नधता. त्रांस्फरी उपानात श्रेष्ठ भौतिक
मानवजातीय आणि विकासातराचे अनुभव आहेत. "असे त्यांची आहे. एका मांडलेले दिले. श्री. वाळखेड्याचे
तूफाण यांनी 'श्रेष्ठत्वाचे व शरीराचे उपाय नाव तथा लेखात संबंधित विषयातील संदर्भातील अनुभवाचे
हा पदार्थ असे मांडले आहेत. श्री. कारखानीत यांची अत्यधिक त्याच्या संदर्भात अर्थतः अनुभवातील सम्बत
करून हा नाव कोडने वाहू अहेत. श्री. गोळिटे यांची संदर्भातील आचार्यकक्षातील माध्यमसंदर्भातील सांग
रासायनी असल्याचे म्हण चांगले आहेत. 'इत्ततुत अहेत. पायथमध्ये संगणना अनुभूत अहेत. त्याची
निधिया असल्याचे म्हणे मांडलेले आहेत. 'अहेत सम्बन्धित विवेचना करावा. समावणी

श्री. गोसाइया अध्यात्म हा समस्तीया एकुण विचारसरलीया केड़खंडु महतत. समस्तीया तत्कालनाशीक आवाहन कदाचार असलवे मत माहतत. श्री. गोसाइया याईं “असते निशाणणयो अंगने बंधा आध्यात्मिक तत्क्षेत्र हंदीया संबंधाक केलेला असल तरी ते प्रस्तुतात जाणेच्या तत्कालनाशीक वाक्योंने राहणार त्यात किंवा असलेल्या दिव्यांने या वाक्यांना वस्तुनिष्ठ वेवतून दिसून येत असलयेच ते मत माहतत. श्री. काटक यांनी “सुभा कथा या नाव वीतलं. अंदूळ म्हणजे निशाणण.” अशी निशाणणी व्याख्या केलेली आहे. व्हू. तु. द. जोशी “आय भी शंकरात्मकची विचारणे गीता योगस्रोत वेळेत तयारात्मक राममहाराज ही विद्याभूत झालेला दिसले” “असे मत माहतत. समस्तीया तत्कालनाशी विचारकर् ्ने लोकांना उपदेश कसल त्याच्याकडून कार्य करून घेणे हा मुख्य उद्देश होता, असे श्री. जोशी सप्ततत.

महाराष्ट्रम् :

“परात्म दिव्युक्ता मेधाविया. महाराष्ट्र धर्म यावतिया. ययातीत महाराष्ट्रम् हा शब्द समस्तीया नरकी लोकांसाठी हेतुंदू योजना यावतीया वर्ण उढाेहेच झालेला दिसले. या. रांगे यांची प्रथम आपल्या ‘परात्म सर्वोपरि उपकरण’ या इंग्रजी पुस्तक महाराष्ट्रम् यातीं धर्म शास्त्रात अर्थ Religion असा करायचा हे मत माहत. लङ्काचा तत्कालनाशीण महानायक भारतीय मुद्रेवर दिखा. परंतु इतिहासात राजांचे यांनी श्री. रांगे यांचा Religion हा अर्थ दुरस्थी असत्यांमध्ये सप्ततत केले. त्यांच्या म्हणे सनातनात्मक अभिव्यक्ति याच्याचार ते महाराष्ट्रम् होते. लङ्काची महाराष्ट्रम्या हीलक वेळिक्या त्यांनी त्यांचे राज्य केले. हिंदूसमूह + धर्मसमाज + गोर्कळण प्रतिवादी + स्वतंत्र्यसमाज + एकाकरण + धर्मकरण असे हांग समीक्षण तत्कालनाशी केले. श्री. आकांक्षा लांच्या स्वतंत्र्यसमाज + धर्मसमाज हीलक महाराष्ट्रम् ही साधिली. महाराष्ट्रम्या प्रदूषित व निगुंडीची समावेश असत्यांमध्ये श्री. गोकुले सप्ततत करतात. श्री. लर्डशेखुक भाषित सुकुला विचारक करत जगसहहिंदु अपण्यांसारे हा मात्राला महाराष्ट्रम् असत्यांमध्ये सत्यात. श्री. देशपणे समस्तीया महाराष्ट्रम्यांना सरकारांना राजनीतिक अथवा समाजसेविक आकारात. श्री. वाक्यांमध्ये यांच्याचे म्हणून “जेजे म्हणून अपलेले आहे त्या तयांनी म्हणून व्यवहार, स्वयंसेवा, स्वतंत्रता व व्यवस्थितता रुपात असा मोठा व्यक्त करणार ही संसार राजकीय स्वतंत्र्य महत्त्व होता.” त्यांच्या म्हणे त्यांनी समाजातील ही स्थिती दिली तयांने महाराष्ट्रम् महत्त्व. श्री. पुजारी हा शब्द केवळ समाजसेविक वारतमध्ये प्रतिबंधन करतात. त्यांमध्ये म्हणून समस्तीया हा शब्द केवळ विवाहातील महाराष्ट्रीय सामाजिक. महाराष्ट्रम् म्हणजे राजाने पालण्याचा श्रद्धार्थम् 290
हे राजवक्ते यथेऽ तथा त्वाम। त्यथा यात्र अध्यात्म अस्. श्री प्रेमं। विव. सरस्वतीज्ञानं। श्री। पुजारीवा हा संप्रदेश हम्फ मायन नाही। त्यथा मये हा सामाजिक श्रद्धा रामायण योजना नैदः महाराष्ट्र या नामं ओळखण्या जागण्या प्रशासी त्वां पुंसेल विनता नैदः महाराष्ट्र संस्कृत त्यथा अर्थ असारण।”’ श्री। फाटक ‘महाराष्ट्र महाराष्ट्र धर्म महाराष्ट्र धर्म मानतात’। श्री। याहिवा वाच्या यांत्र महाराष्ट्रात नायकाना तो महाराष्ट्र आणि महाराष्ट्रात मूर्त जो कोणी असेल तो तो प्राणी महाराष्ट्र या सुवात गोळवा जावा। सर्वयोगी भारतांनाशिक एकात्मान साक्षी हेच समस्या महाराष्ट्रात या शासने सुधारावाचे आहे असे श्री। वागिवे प्रतिपादन करतात। श्री। एल, के, कुलकारी यांनी ‘महान राज्याचे’ हा महाराष्ट्रातील वैदिक अश्लील रण केले आहे। श्री। सर्वदा सांगा मते महाराष्ट्रातील शहरात वैदिक परंपरेंच पुनरुज्जीवन करतातष्वयंदिनी नामी होती। सम्बन्धी प्रायद्धरण या क्रियान्वयन असे रतन वैदिक परंपरा निहारणाची स्मृती या शहरात करतात सांगा यांनी प्रतिपादन केले आहे।

अशा या महाराष्ट्राची व भारताची अस्मती सायमान्य असल्यास अनेकांनी दाखवून दिले आहे। ना। रागांनी राजसहायताची भागवत हे भागवताचे व महाराष्ट्राचे कर्मां संस्कृत भाषात मानत नाहीत। श्री। पंढरे वाच्या मते भागवताचे असल्यास वर्णीत दिले व विचारकने सरकार धर्मां वाढून, धवल व धवल महाराष्ट्राचे स्वस्थ धर्म वाळे। श्री। मोठांनी हे दोन्ही धर्मांची विविधता करून मात्यांना रण करतात। श्री। सर्वदा सांगा मते हे दोन्ही धर्मांची विविधता करून मात्यांना रण करतात। श्री। वेदांच्या नाटकांच्या नाटकांच्या प्रभावाची अण्वणाकाळी निरंतर नवून शेषज्ञताची दारक असे असे प्रतिपादन केले आहे।

महाराष्ट्राची पारिवारीक समस्या एकांना कृपालस्वरूपे हे असम्राट असे श्री। फाटक भाव हा श्रद्धा सम्बन्धी दोन वैदिक पुराणांनी वापरला अशल्यास प्रतिपादन करतात। या शब्दांत्रे कालवाच गहनात, संरश्याम विषयांना जततात तत्त्वावर्त्ये ते रण करतात।

महाराष्ट्राचे हा श्रद्धा सम्बन्धी वैदिक वापरला काय व संरश्याम हा श्रद्धा नसल्याचे अनेकांनी रण केले आहे। महाराष्ट्राचे हा श्रद्धा सम्बन्धी दोन वैदिकांनी नामों नामों नामोरदारी अन्वेषण हुयावत ‘गुणार्थवाद’ उपयोगात आणण्या आहे, या पुस्तकाचे प्राप्ताने ‘वेदाङलेले वैदिकमुद्रे धर्म’ अशा अवघांना हा श्रद्धा योजना रंग आहे। समस्या असल्या महाराष्ट्रधर्माला जोगशा अर्थ अभेद्यत होता असे विघटे। श्री。 याचिके वाच्यांना "स्वयं या आणि वैदिकमुद्रे राज्यांनी जी नी हिरा समन्यता वाच्यांनी त्या नवम विषय त्या पूर्वी विषय अशलेश महाराष्ट्र श्रद्धा वापरला” असे प्रतिपादन करतात।
भगवान वर्धमान : 

सामयिक अर्थ दाताकृति । जो जो करीब लगाते ।

परंतु पेशे भगवान वर्धमान। अधिधाम पाहिजे। ॥ २०-२१ ॥

या सम्यूगम्य ओळी मध्ये 'भगवान वर्धमान अधिधाम पाहिजे' ही जी संख्यन अद्भुती गौरी, त्या कोणासाही चक्षुकिला परंपरागत अधिधाम असणे आयुक्त अर्थात् अर्थ संपन्न जाते, परंतु दृष्टि. पेशे व श्री. र. म. आठवे यांनी गावा बेगावा अर्थ लाभेला हसने. श्री. पेशे यांनी ''अर्थात्वाद घात न देने मयाजेवी 'भगवान वर्धमान अधिधाम' होय व हे हे अधिधाम घात चक्षुकिला मिळाले त्या समयत्वचुक असल्याने पाखीतोतां'' ॥८॥ असा अर्थ साधन अर्थात्, या ओळीतील चक्षुकिला हा शब्द केवल राजकीय व्यवस्था एवं संरक्षण नाही असे प्राणी आपल्याविरोधे मध्ये मान्य अर्थात् आपल्या. त्यांच्या तले ''सिद्धान्ताची व्याख्या करती होऊ नये महापूर्ण मुहूर्त या ओळीतील 'चक्षुकिला' व शब्दातो 'आध्यात्मिक' असे निर्माण देण्याचे ठेवाले आहे. त्यापुढे 'चक्षुकिला' गण ती कोणतीही वस्तु साधन करण्यासाठी असे लिंग भगवानाचे अधिधाम पाहिजे असा व्याख्या सिद्धान्त व ओळीतील निर्माण अस्सा व्यवस्था विवेचन स्वर्णी केवळ आहे. सम्यूगम्य निर्माण हाय करते करण्यासाठी आहे, आपण निविदानाचे अर्थ नवीन निर्माण करू असेल क्रिया एका देशात राजकीय अर्थात्वाद असणे चक्षुकिला भगवानांचे अधिधाम निर्माण केले असे श्री. श्री. आठवे यांनी ''भगवान अधिधाम घाते पुरितांगी युग्मगतिक यथार्थ पूर्ण'' असा अर्थ दातोलेंतून 'बृहत्तिका' आधारे लग्न होय. ॥८॥ दातोलेंतून बृहत्तिका सम्यूगम्य बाहुधाक्रम दरवर्ष प्रभाव पडल्याचे त्यांची रणनीती केली आहे. सम्यूगम्य 'भगवानांत्विका अधिधाम' म्हणजे 'पौर्ण' हा अर्थ मलिन करता हे रणनीती करला दातोलेंतूनच्या काळी ओळीतील स्वर्णी दिला आहेत.

सम्यूगम्य चुतु-पूर्णी:

मुख्य हरिकृति निर्माण। दुसऱ्यां ते राजकारण।

तिसऱ्यां ते साधनार्थ। सर्व विषयां] ॥ ११-२७॥ दृष्टि, अर्थात साधनां

ही सम्यूगम्य साधनार्थ मान्य असली चुतु-पूर्णी होय. परंतु वादिकांच्यांनी अनेक म्हणून ठेवाला. श्री. अनंतरातील आपण्या लेखातच वादिकांच्या कोणासाही केवळ 'घटु-पूर्णी' लेकिनी पुढे आपल्या वाच्यात विवेचन केले आहे.
’आधी ते करावे कर्म। कर्मचारी उपासना।

उपासकों साप्तेष्ट हान। ज्ञाते गोकुल वारोण।॥ ॥ मा. २. ३

हे एक चन्द-रूपी पुजे आली आहे।

श्री. यन्त्रकारणी या चन्द-रूपीतरे समयतो शुद्ध आचार-भविष्यवाचन दिलेले महत्त्व स्पन्द केले आहे। दासाध्यात्मात बाहेर आचारांत (२-५-३४, ५-२-३५, ५-६-३७) समयतो कर्मचारी दिलेले महत्त्व स्पन्द कसल हेव चन्द-रूपी काही योग्य आहे हे योग्यत्व नाही वेइ आहे। तसेच -

‘स्विकृत हस्त जो कोणती। पृथ्वीमय धर्मरकेक।

अभस्त्र जन्म हा तें ने। नेत्रचिन्द्र दाहू नंते। सुकुण, प्र. २५-२७.

यांतांत त्यिकेक-दसता-पुरुषतर-धर्मरकेक कसले हे जन्मार्थकारे चन्द-रूपी आहे आणि

‘चुरुल्योगे देवयोगे। कर्मचारी चुके जनी।

स्विन्यग्न्योग जो योग। तयायोग देव सागराच। सुकुण, प्र. ९२७.

यामध्ये, धुमक्षोगे - देव (देव) योग - कर्मचारी - स्विन्यग्न्योग योग हे योगारी चन्द-रूपी आहे असे कोणती मान्यता असे श्री. अनंतराल रमणशीर्षी प्रतिपादन केले आहे। श्री. अनंतराल रमणशीर्षी योगी समयतो विभवमुक्तारांजना ‘विख्यात पाहूने’ हे जे ५० ओप्यकार या त लिहिले त्यातीत आली आयो व समयतो चन्द-रूपी मानली आहे।

देवधर्मी मोज्यावण। करावया सज्जन।

हृदयस्य साधा नाशयस्य। प्रेमरास केली। ॥ ॥

श्री. अनंतरालांत्रिक मेंतले “आदराच ओळखेत द्वाराच ह्रासस्य व उपवनांत्रिक ध्येयान्त्रिक चन्द-रूपी साधीतीली आहे। तयाते तेंती रचनात्मक ध्येयान्त्रिक उदाहरण दिलेले” ॥’’ देवधर्मी मोज्यावण सज्जन कसल स्वयं रक्षण करते हे विव-समर्थ पाते समान ध्येय या चन्द-रूपीत प्रति शाल्यवरी तयानी तत्व मार्गांते आहे। याविष्कारीये हविचत्वान्तदेव, धर्म, गो व द्राक्ष या चार पांडवा स्वतंत्र विचार कसल हेव चन्द-रूपी काही महत्त्वाची आहे हे तयानी दाखल दिलेले आहे।

२९३
समर्थ ज तुकारामप्रसाद:

समर्थियाँ अधिनियम शर्करारसम्बन्धी समर्थ ज तुकारामप्रसाद योग्य बताएँ व तुकारामप्रसाद बालों संबंधतः प्रकाश तकला गेल आँ. उपमंत्रीं व प्रकाश भंगळी किवा नहीं, त्यांचे संवेदन करतो होते असी घरां या शर्करामुळे झार्तो स्तरात. समर्थ श. १९६६ मध्ये कुरुणातीरी आँ. तलेज श. १९७१ मध्ये तुकारामप्रसादजींची संगी अहुँकार ब्रूटनर बनवताने. वा पारा प्रतिफल्याचा कालक्रमानुसार समर्थ ज तुकारामप्रसाद भेटी झाली किवा नहीं पारितो याचार उजारे झालेला होतो. त्यामाझे दोन मात्रांना दिसतला. समर्थ ज तुकारामप्रसाद यांच्या श्र. १९७१ पर्यंत अनेक भेटी झाल्या असे एका घटना मताधिकार केले आहे. तर उपमंत्रीं व प्रकाशवाची काहीही माहिती नसल्याची असे असे मात्रांनी शर्करारसम्बन्धी व तुकारामप्रसाद शर्करामुळे बेलो होते हे दाव्याने प्रमाण नपळा गेल आहे. अधिनियम शर्करासाठी शतवर्षांमध्ये मंत्रे श. १९७१ मध्ये झाली, हे सिद्ध करताना तुकारामप्रसादांच्या जे अभेड्य उपलब्ध आहेत ते सादर केले आहेत. परंतु प्रकाश त्यांची तुकारामप्रसाद शर्करासम्बन्धी योग्यता जपान होते हे दाव्यांची निपट आहे.

श्र. देव, श्री. देशपांडे, श्री. धोंगारकर, श्री. आबोकर, श्री. पंडे, श्री. अनंतराम रामदासी, श्री. हेंगे, श्री. आलेहे, श्री. पुराणी पांवी संबंध ज तुकारामप्रसादांची भेट झाली अनलक्षणीय शर्करामुळे बाळांना. समर्थ लेखा जरांचा रेण ते चेंदा लाच्या भेट झाली असे या सर्वांची प्रतिज्ञाने केले आहे. प्रातां वाळक व यांचीसोबत दिसता पाठ्य न अन्य राज्य अभ्यास नेलेला दिसतो. वा चिंतामितीय हुज्जातांसम्बन्धी बृहत पुनरावरणाचे वर्णन आहे. “तुकारामपूर्व या श्री. शर्करामुळे झाली साहित्य ती माहिती अपवार श्री रामदासीची कुरुणातीरी आहेत. त्याची सोडी जाऊन भेटांना म्हणून आली. त्यांने जाऊन देवकर भेटांना वाळ्याच्या एका बाळकांना दाव्यांचा धारण व प्रकाश भंगळी काठांना साहित्यकारांना पावून फोकस राहवे. जावे, भेटांचे, हा पाट लांबात चालवा.’” वा मध्ये दोनों संवेदन बांधवाच्या होते हे दिसुन घेते. या आहार भेटांना अधिनियम शर्करासाठी समर्थ ज तुकाराम यांच्या श्र. १९६२ ते श्र. १९७१ पर्यंत बदल गाटेरून झाल्या असलाच्या तरी केलेला दिसतो. श्री. अनंतराम रामदासी पांवी श्र. १९७० मध्ये समर्थ तुकारामप्रसाद रेण विचरून भेटाचा गोष्टी पांवी भेट झाल्याची काठ वाळ्यांना आढ़ा लांबात साहित्यांच्या आहे. या कवितांचा गोष्टी पांवी योग्यांकाळी समर्थ ज तुकारामप्रसाद झाल्या प्रसंग वर्णन केला गेल आहे. प्राप्त साहित्य लांबात साहित्यांची उपाल्य टॉयले जेवणसाळ दस्ती होती असे घरां देण्यात आहे. श्री. पुराणी पांवी भेट झालेली वर्णन केले आहे.
श. १५७२ मध्ये समार्थ संजयगांधर राहायलाल नेले तेव्रे तेघे संजय नेले मेनका भरवा होता अतः वर्णन सम्बंधी बहिर्वाचन असेल असेले हे यावळ व्यक्त
नाही. तरीही श्री. आपत्ती याची अनेक शंका उपस्थित करत असंख्य गंगा हे मेनका एक तर श. १५७२ मध्ये 
भरला असावा किंवा तुकारामहरजी श. १५७२ मध्ये बैकुंतहारी झाले असावेल असा लांब लांब स्थानिक आहे. 
श्री. पंगारकर यांनी श. १५७१ तयार शोधाधार त्याची पृष्ठ झाली असेल असे मंडळ आहे. उद्देश्यानुसार 
शरीराच्या आधाराचे हे भेट पंडरीलु ह्यालाचे म्हणून त्यांची पृष्ठ केले आहे. तसेच दोपाच्या मनोरंजन वर्गाचा 
तुकाराम सम्बंधी भेट्स नेले दावा साध्याचा नोंद भेट घेतली असेल ते प्रतिलिपद करतात. श. १५७१ 
मध्ये हे भेट झाली असे आते एकत्रीक श्री. पंगारकर यशस करतात तर इतरीकोठे श. १५६६ ते श. 
१५७२ दर्शणाच्या सहा वाचल त्याची व्याख्या भेटी ह्याला असावेल असे प्रतिलिपद करतात. या भेटीमध्ये 
शिवाजी, सम्भव तुकाराम आणि भरती झाला असावेल असे लांब करतात. श्री. पंगारकर यांच्या माते 
श. १५७१ मध्ये तुकारामहरजानी बैकुंतहारी केले. श्री. आणि आपल्याच्या श्रींच्या मध्ये श. १५७२ मध्ये 
परंतु येथे रहायलाल नेले येथे तेघे तुकाराम त्यांची पृष्ठ झाली असेल असा लांब लांब त्यांची 
तेघे करतीलेले होत असत असे विवेचन केले आहे. परंतु याच्यातील तुकारामहरजानी त्यांची उलेख केलेली 
तिस नाही.

श्री. श्री. श्री. करमदेवचं तुकारामहरजानी हिरवाचं समार्थी अनुपम शेषांपणिक उपेक्षा केले. वे 
हे जगी मन्य असे किंवा जगी मन्या त्यांची पृष्ठ त्यांच्या मन्य नाही. त्याच्या माते, "समार्थी शे 
देवीचं त्यांच्यां अपचन जागेचं उदय मुद्रागांवर झाले ती निर्देशना संवेदना त्या त्यांच्यांचा त्या 
वेळी असाल असाल, अनौपचरी त्यांची कर्त्तीतीची मुद्रा असाय उपमेतीती नधरते. हे व्यापक 
ब्याप्त झालेले त्यांच्या त्या त्यांची भेट झाली असेल असे मानले असेल असे असेल असेल असेल असे. 
11 श्री. करमदेव यांच्या विध्याधार रूप स्वतः श्री. शेखार यांनी केले आहे. त्यांच्या माते "तुकारामांच्या अनुपमांचे शेषांचे 
चार वर्षां (श. १५६६ ते श. १५७१) ह्यातील अनौपचरी सम्बंधी कीर्ती पुढील संसारात विवाहात राजवसक्रमे 
परस्परतील होती."
12 श्री. करमदेव यांच्या वेळच्या महापुरूषी मेंढक अनुच्छेद मल्ली त्यांची त्यांची भेट झालींकृत व्यापक 
विषयी विवेचनात "तुकारामांच्या अनुपमांचे या विख्यात महत्त्व मानता भेट नाही. कारण
तुकरामहाराजांचे वैदिकमतकाळी शिवाजीमहाराजांचे किंवा सम्बंधे नाव तुकाराम ऐंकू तर ज्योत होते का नवहे.”11 अशी संका प्रकट केली आहेहे. शै. फाटक यांचे वागवयीत विवेचन म्हणजे शिव-सम्बंध भेट उदिरता उठाविला ह्यांनी हे सांगत्याचा आहूठ होत होत आहे. ते हे असंथा मानव केले तर शिव-सम्बंध भेट श. 1977 मध्ये अहम होते महत्तत सम्बंध य तुकाराम यांना परमप्रसिद्धी यांनी म्हणजे पाल्णे असे मल पाल्णे होते कोर्णे होतते. शै. करटासारखे तुकाराम रामदास यांना एकाच रेपके दिविकरण मानतात. त्यांनी ही भेट कर्णे किंवा नाही, वागवयीचे नाव पाल्णे होते. शाया म्हणे, “तुकारामहाराज भट-भेटीला उलंगता सर्दिवेच होती. तर रामदासांना दिकाली जनेतेच मनोप्रथम शायाने हे दुसरे प्रकाशम होती”.12 यामध्ये ही भेट कर्णे किंवा नाही, वागवयीचे नाव पाल्णे मल काहे नाहे.

अशा वा वेगवेगऱ्या मानववादात ही भेट कर्णे किंवा नाही ही गोष्ट स्पष्ट होत नाहे. तसेच तुकारामहाराजांचा वैदिकमतवादीच्या देखील या वरिकाराने एकमेक दिवश होत नाहे. शिव-सम्बंध भेट श. 1977 मध्ये अशा वा दृष्टीने तुकारामहाराजांचे ने असंथा मानते त्यांचे महत्तत आधुनिक वरिकाराना वाटते. तुकारामहाराजांनी विश्वासीतिरतांना समवेता अनुवाद फेन्याचा प्रभाव केले हे वात सक्षोध तुकारामहाराजांचा संत समवेता योजना अंदाजून होता हे दर्शविकांमध्ये प्रकाशं जातो वात दीवून त्यांने. तर तुकारामहाराजांची समवेता वेळेने होते. हा दृष्टीने प्राचीन वरिकाराना समवेता य तुकाराम यांनी भेट महत्तवाची वाटते. समवेतांची किंवा ऐंकू अंदाज संत त्यांचा भेट देत गेले आहे यांची प्राचीन वरिकारांमध्ये वांना आहेत, प्राचीन वरिकारांमध्ये आदर्शवाद वात देते. आधुनिक वरिकारांमध्ये ही भेटांची अशी दृष्टी दिवून दिवून जिंते. शै. अनंतचं रामदास, शै. आढळेलांनी तुकारामहाराज स्पष्ट रामदासांना भेटावली आहेत असे वांना केले होते. तर पंगनकर यांना समवेता तुकारामांचे भेटांचे गेले असे वाटते. तर फाटक वा कार्यकर यांना ही भेट शर्य वातावर नाहे.

संबंध व तुकाराम यांनी त्यांनी किंवा नाही वापरण्याच सखाजिंद्राच वरावाच स्वाभाविक वातावरणात कार्यात तुकारामहाराजांची हस्तिन हमल करत असे मल अंदाजे गेले आहेत. तर समवेता मस्तजी शाया संबंध वातावरणात परत जंकू आहे. शै. संतेकर वातावरण मोळा तुकारामांचे कार्य सखाजिंद्राच रामदासिकेच वातावरणात कार्य केले होते. तर उदीतासारखा वातावरणांनी वात तयार करत नवेंचा होती असेही त्यांच्या शुभ असेही त्यांच्या संबंध केले आहेत. पुरुषर-रामदासांच्या कार्य सखाजिंद्राच रामदासिकेच वातावरणात कार्य केले होते. अर्थात्त त्यांची अप्सरा भूमिका मांडली असे तर इतिहासातांना राजवाढे त्यांच्या संबंधाना पूर्वी होज्या गेलेल्या संतांनी ‘संतांनी’ अशा श्रेणी वापरली संबंधी निर्माण केलेली आहे. तरीही त्यांच्या समाजालांनी असे आरोप केलेला आहे.
श्री. सरदेशपुरुष यादव भारतीय सभा ने, "यदि हमें आश्चर्य तो हमें यथासंभाव्य इतिहास देखने यहां यहाँ वैज्ञानिक व नागरिक जीवन तत्त्व जैसे साधारण एवं एक सामाजिक तत्त्वाधिकारी सार्वजनिक के केनारे। एक अंतर्राष्ट्रीय युग का अंत आया।"
नसली. देयांना एकमेकृतस्वि प्रेम व आदर जमत होते. परंतु श्रीसम्राज्याच्या भार हेलन धरणासर राजे स्वतः तत्पद असत, सम्बन्धित सल्या प्रेमानियांना राजे तत्काल नसल अशा वर्णनानुतिल अविचारनियांची ओळख दिल्यांना थें.

श्री. आकाशांकणांनी चर्च्याची तरंग भूमध्येकाळी किदांदे. म्हण्याच्या मले शिव-समर्थ भट जसरी लक्षकर असली तरी शिवाजी महाराजांच्या स्वातंत्र्य स्थूलता सम्बंदित हजारी यांनी. तसेच सम्बन्धित तीनहर्षक्रिया कार्याच मनुष्यानुतम कसल धर्मधार्मिकपणे कामाचा मुख्यत असेल असायने तर वाक्य करताना. धर्मधार्मिकपणे स्वरूपाती आंतर्क्रिया स्वातंत्र्य वर्णत्वाचे नाही आहे शिवाजी महाराजांच्या स्वातंत्र्यात योग्य असा उपदेश जतेस देवने शिवाजी मले स्वरूपाती निर्देश आंतर्क्रिया दिलेले आंतर्क्रिया केली.

श्री. देवशंकरांनी शिवाजी महाराजांनी स्वातंत्र्याची प्रयत्न धारणांची मनात जेव्हा उदय सात तेब्रा धावांनी महाराजांचा जन्म सात नवहता असली सर्यत करतात. त्यानुसार यांनी तयारी अनुसार दिल्यानंतर त्यांच्या स्वतंत्र्य सम्बन्धित कायांमधून सुरुवात असली असे मले मांडले. म्हणजेस श्री. १५३१ (२. ५. १६४१) तंत्र शिवाजीमहाराजांच्या कार्यांत्र प्रारंभ धारणांच्या मत मांडले. शिवाजीमहाराजांची आधी जे तरंग चार विकलांचे घेतले घेतले त्यांची महाराजांच्या सुरुवात केली ते पर्यंत करतीले. यांना अथवा श्री. १५३५ पर्यंत शिवाजीमहाराजांची कार्यांत्र आंतर्क्रिया नवहती असा पुरुषांचा श्री. देवशंकरांनी करतात. म्हणजेस शिवाजीमहाराजांनी विकलां चेयांची प्रेम्यांचा ब्रत वेगवेगळ्या एक घेतलेली होता का? शिवाजी राजांनी स्वरूपाती मनात धारणांच्या उद्धारांचे तरंग विकलां घेतले म्हणजे केलेले अनुप्रयुक्त कार्यांमधून सुरुवात केली होती. त्यांनी चंदनाचे मले स्वरूपाती मनात धारणांचे उद्धारांनी कार्यांमधून सुरुवात केली होती. दायरा शिवाजीमहाराजांच्या स्वरूपाती स्वरूपाती जितली हातात तरंग थांबली होता. शिवाजी महाराजांच्या मनात सम्बन्धित अनुभवांनी केलेले त्यांनी स्वरूपाती मनात धारणांचे एकदा स्वरूपाती प्रेम्यांमधून सुरुवात केली होती असा स्वरूपाती अनुभवांनी केलेले अनुभवांमधून स्वरूपाती मनात प्रायेले आहे. श्री. देवशंकरांनी यांनी ‘स्वरूपाती अनुभवांनी महाराजांनी स्वरूपाती = शिवाजीमहाराजांनी स्वरूपाती’ हे समीकरण अनुप्रयुक्त अनुभवांसाठी स्वरूप दिले. ‘स्वरूपाती अनुभवांनी महाराजांनी स्वरूपाती’ हे समीकरण अनुप्रयुक्त अनुभवांसाठी स्वरूप दिले. श्री. देवशंकरांनी यांनी स्वरूपांचा देवसांडे थें.
कारण सम्भाव्य निश्चितता अस्लायें सच्चे केवल आहे. तर वी. ज. श. कार्यर कर शी. अनावरण रामलाल यांनी संविधानार्थ राजनीतिक वायराप्यास महाराजांना संविधान बांटला असता असे कारण दिले आहे. शी. आंतूकर महाराज संविधानार्थ राजनीतिक वायराप्यास महाराजांना संविधान 'मुद्रा व वाचवी राजा' या शब्दात आंतूकर अस्लायें सच्चे केवल करता. अनेकांनी दिशा-संबंधित अनुसार संविधानाच्या दृष्टिकोणात संविधान पावसाप्रभावी होती वहून सच्चे या समाधान उपर्युक्त नसताना तर्क केला आहे. शी. आंतूकर यांनी मात्र सच्चे या प्रश्नात उपर्युक्त अस्लायें आहे, राजनीतिककार्य त्यांनी जे वर्णन केले आहे.

त्यात 'सच्चे व गायकाली डावी सच्चे वारी देवन आशीर्वाद दिला, असे वर्णन केले आहे.'

सच्चे हे औरंगजेबाई तुम्ही तो तत्साह सबूत हे होते असे या संकुचित विचाराभरण सम्भाव्यता प्रकार केली जाते. परंतु सम्भाव्यता नर औरंगजेबाईली प्रमाण सर्वत्र त्यांनी आपले भाग, अपणे वाचक त्यामध्ये राजनीतिक कोठदियां उभारते असते. परंतु, तसेच 'व' शब्दाच्या भागात महाराजांचा देवन राहिले. तसेच त्या आंतूकर औरंगजेबाईली बाबांत 'युद्धला औरंगाबाई पपी' असा सच्चे उद्देश्य किंतु असताना ही शंका किंती निराधार व धड्ड केले आहे हे सच्चे होते. संविधान बाह्यवास्तव सत्यत स्थान भराता निमित्त नेमावर. महाराजांच्या गायकाली प्रतिकूल नाही. त्या उपशासन हा अरोर केवल सम्भाव्यता बाईट थर्यावाच्या उद्देश्यात लिहिला गेला असता असे वाचले.

दिशा-संबंधी संविधानात समर्थी शिवाजीमहाराजांना राजकारणात संक्रमण संबंधित पेलळशिवाय कोणेकथा काम करूलत नसत असे ता माळंड जाते. यायाची अनेक अलग-या अलग खंशेला संस्थानें संक्रमण केवल नेहमी. परंतु संबंधी शिवाजीमहाराजांना राजकारणात उपर्युक्त असा सल्ला लिहिला गेला हे अधिक संक्रमणिक बायला. त्यांनी चेंधूंच्या महाराजांना संबंध काल्न त्याच्या कार्यान्वयन युक्त आणि उद्देश्य केलेला आणि शिवाजीमहाराजांनी हाय दिली त्यांच्या सल्ला घेतला परंतु त्यांमध्ये ते होयुक्त राहिले असेन्याचे असे घटत नाहीत. सराह्य स्थाने पयोंचे कार्यचे शेष मोठ्याच्या इत्यादी विषयात प्रतिकूल परंतु संविधान आपल्यांना आपल्यांना धडवी अनुभव केलेला हे त्यांना संगम असला त्यात, तर संविदांचे कार्य असंसपण त्यांना आपल्यांना प्रतिकूल तसेच शरायत तर शीर्षक देतात. दिशा-संबंधी जे कार्य केले हे समाजाच्या उद्देश्याची केले. त्यांनी तो देखील भागी प्रतिकूल बायला दिलीत नाही. त्यांच्या ह्या प्रभावांची विचार कार्यान्वयन होय. त्यांनी केवळ दिशा-संबंधी विचार होय अधिक महत्त्वाच्या आहे.
<table>
<thead>
<tr>
<th>क्र.</th>
<th>संदभ ग्रंथ</th>
<th>पृष्ठ क्रमांक</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>1</td>
<td>श्र. श्री. देव, श्रीमभवचतर, आ. दुर्गी, १९८९</td>
<td>२८</td>
</tr>
<tr>
<td>2</td>
<td>स. र. आलोक, श्रीमभवचतर, आ. बिरसी</td>
<td>३</td>
</tr>
<tr>
<td>3</td>
<td>श्र. डा. पेंडसे, राजपुर संवर रामदास, आ. दुर्गी १९८०</td>
<td>४</td>
</tr>
<tr>
<td>4</td>
<td>श्र. श्री. देशमुखे, प्राचीन भारती साहित्य संस्थान इतिहास, खंड ५ वा, आयुर्वी वाणी, १९८२</td>
<td>२४२</td>
</tr>
<tr>
<td>5</td>
<td>श्री. आलोक कारया हा आधारिका विभवनीय वान्ता नाही</td>
<td>७२</td>
</tr>
<tr>
<td>6</td>
<td>वा. वा. गोपाल, विभवनीय संस्थान रामदास, आ. पश्चिमी, १९९३</td>
<td>३३</td>
</tr>
<tr>
<td>7</td>
<td>वि. रा. करंदीक, संस्थान रामदास, आ. पश्चिमी, १९८३</td>
<td>४३</td>
</tr>
<tr>
<td>8</td>
<td>श्र. न. तुमुडुके, पाण्ड संस्थान, आ. पश्चिमी, स. १९४८</td>
<td>२</td>
</tr>
<tr>
<td>9</td>
<td>अ. ग. दाशरथ, श्रीमभवचतर आयुर्वी वाणी वाणी, १९८२</td>
<td>२३</td>
</tr>
<tr>
<td>10</td>
<td>संस्थान वाणी कुरुक्षेर आधारिका संस्थान रामदास दस्तुरकर वाणीची विराजी नवाणी कधा आहे</td>
<td>७२</td>
</tr>
<tr>
<td>11</td>
<td>श्र. श्री. देव, उनि</td>
<td>६३</td>
</tr>
<tr>
<td>12</td>
<td>श्र. डा. पेंडसे, उनि</td>
<td>४</td>
</tr>
<tr>
<td>13</td>
<td>व. वि. पेंडसे, संस्थान रामदास : एक अभास, आ. पश्चिमी, १९६४</td>
<td>११</td>
</tr>
<tr>
<td>14</td>
<td>श्र. ला. आलोक, संस्थान रामदास, १९२५</td>
<td>२१०</td>
</tr>
<tr>
<td>15</td>
<td>न. र. फांड, श्रीमभवचतर, आ. पश्चिमी, १९६९</td>
<td>३६</td>
</tr>
<tr>
<td>16</td>
<td>श्र. श्री. आलोक, उनि</td>
<td>२३</td>
</tr>
<tr>
<td>17</td>
<td>उदयभव, पश्चिमी हा प्राणां वर्णन केल्याच्या सांगून त्यास संस्थान देखील पदांचा आधार धेतल्याचे न्यून केल्याचे हे प्राणां गुरुस्वयम्ब अन्नदास राग्न</td>
<td>३००</td>
</tr>
</tbody>
</table>
करतात -

इंग्रजी उद्योग सर्वप्रथम मनी। माणे राज्य कोणशी पेंजिंग की।

घेर्नां कोणां वडहिं दातन। प्रचलित कों देख करातांगी।

या अभ्यासात खिचीलकर हा प्रसंग वर्णन करतात असे श्री. अंतराक्ष रंगत करतात -

श्री. रामचंद्र, गुजरात 83-84

98) न. र. फातक, उनि, १९५१

99) भिवंगिता, रामगिता, पुरुगिता, गण्म्यंस्त, उत्सर्गिता, अवभूतगिता,

प्रभुगिता, हंसमिता, नंदयंगिता, गंगागिता, यमगिता।

या अकरा गौतमाचा सम्पूर्ण आधार पेंजिंग दिसली -

श्री. दा. पंडे, १९८० ८८ ते २६

२०) श्री. शेख, श्रीसमर्धज्ञात, आ. दुसरी, १९६९

२१) अ. न. देवगंडे, प्रभुभान महात्त वाहकसाह इश्वर, भाग ५ वा, १९८२ १८२

२२) श्री. दा. पंडे, राजपुर समर्थ रामचंद्र, आ. दुसरी, १९८० ८

२३) श्री. आज्ञात, श्रीसमर्ध विविध, आ. पहिली, १९२३ ३११

२४) श्री. कार्यकार, श्रीसमर्ध विविध, आ. पहिली, १९९३ १४

२५) श्री. रा. कार्यकार, समर्थ रामचंद्र, आ. पहिली, १९८३ २३

२६) न. र. फातक, श्रीसमर्ध विविध, आ. पहिली, १९५१ १६

२७) पुराणी विविध या कोड नंद सम्पूर्ण अंतर तथा प्रयक्त मार्गी तथा प्रयक्त होत्या.

व्यवस्था रत्न राज्यांस वापरल मार्गी उत्सर्ग वेष अन्तर तथा प्रयक्त वाचव वेष होता तथ्यो

पुराणी बांध होतीचा व विविधी जो वाच वाच तिथे वर्णन आहे. तसेच मार्गी उत्सर्ग

जोें विविधाची राजी कस्त आयाभारे व सम्पूर्ण वेष वाचव असल्याचे व वर्णन आहे.

२८) न. र. फातक, उनि १८
<table>
<thead>
<tr>
<th>संबंध उध</th>
<th>पुस्तक क्रमांक</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>29) श्री. देव यां समर्थनावधाम्ये समवीती कोठे कोठे तंबहर केळा त्वा गायाची नावे परिणामकाळाने दिली आहेत. श्रीसर्वच वारदेवल सरदाराला वाक्यकृत ६१८ मध्ये ‘काशी काळी कोल्हुपुर’ या नावाची मानक. बालाजी कुणालुपुर. बालाजी कुणालुपुर. अष्टि आर्यस्वास्ये त्या अध्यायाचे प्रकारण असल्याव्या स्वर्ग करतात. या प्रकारणाचे केवळ गायाची नावे आली आहेत. तत्संबंध वाक्याची परिभाषा समवेश नेले असावेत अता ते तर्क करतात.</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>30) (१) केळा काळी विषेषब्रत. श्रीसंव नामच,</td>
<td>२३०</td>
</tr>
<tr>
<td>(२) मुख्य पूजा परंपरा,</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>(३) स्मरणार आता देश्यात्मावा. हे तीन अभ्यन व 'प्रात-काळी प्रात-तास नी भुपाली देवि समवेश तीनाक्षाली कल्पना देतात.</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>31) न. र. फाटक, उनि, १९४९</td>
<td>४२</td>
</tr>
<tr>
<td>32) शं. श्री. देव, उनि, १९८९</td>
<td>१२३</td>
</tr>
<tr>
<td>33) ज. स. करंदीकर, उनि</td>
<td>१६</td>
</tr>
<tr>
<td>34) वि. रा. करंदीकर, उनि</td>
<td>२४</td>
</tr>
<tr>
<td>35) प्रभाकर पुरारी, समवेश्यांनी सामाजिक, आ. पहिली, १९७३</td>
<td>३५</td>
</tr>
<tr>
<td>36) न. र. फाटक, उनि, १९५७</td>
<td>४५</td>
</tr>
<tr>
<td>37) पु. पं. गोळकर, श्रीरामसंव, आ. पहिली, १९७३</td>
<td>२२</td>
</tr>
<tr>
<td>38) या. या. गोळ्य, विश्वासात्मक समाजांच्या समवेशांचा, आ. पहिली, १९९३</td>
<td>३३</td>
</tr>
<tr>
<td>39) पु. पं. गोळकर, उनि</td>
<td>१६</td>
</tr>
<tr>
<td>४०) शं. श्री. देव, उनि, १९८९</td>
<td>२०</td>
</tr>
<tr>
<td>४१) बहुवली राज्य (१५४६ ते १५२६) यांचे ५ तुक्ते,</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>(१) आर्यस्वास (१५८६-१५८६)</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>(२) निजआयास (१५९०-१५४७)</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>
(3) कुकुटवाशी (१५४६-१६८६)
(4) राधाशाही
(5) वरीदशाही (वारील शेषकालीन दोन शासकांच्या फक्तक नंबर माळा)

42) श्रीं श्यामेन्द्र, उनिं २२३
43) श्रीं जयेन्द्र, श्रीमलयंतर, आं. तिरंगी ३६
44) नरेंद्र, राजभाषा वाणिज्य, आं. दुर्गारी, १९७० ३
45) विवेक ३२२
46) प्रेम पांडेकर, उनिं १५३
47) समवेदनांक आयतन हातलार्थ १५०१ रीती पाठीच्या आध्यात्मिक प्राचीनता आहें.
48) श्रीं जयेन्द्र, श्रीमलयंतर, श्रीमलयंतर, श्रीमलयंतर, १९२३ १४३ ते २४७
49) श्रीं जयेन्द्र, श्रीमलयंतर, श्रीमलयंतर, श्रीमलयंतर, १९२३ १४३ ते २४७
50) श्रीं वा. नारायण, राजमुख समवेदनांक राजभाषा, आं. दुर्गारी, १९७० ३२४
51) आं. वा. देशनाथ, ग्रामीण राजभाषा राष्ट्रीय विवरण, भाग ५ वा, १९८२ ४९६
52) नरेंद्र, श्रीमलयंतर, आं. पाठीची, १९६६ ६५
53) गंगानंदन, श्रीमलयंतर राजभाषा - मिश्रित आध्यात्मिक कार्य २५
54) मुद्रा हरिकपण नक्सल। दुर्गारी ते रामाचारण।
तिरंगी, साधारण दलितत्तावर ४॥ चिंता आयतन साधन ५॥ वा. ७५-५-४
55) ज्योतिराद, श्रीमलयंतर, आं. पाठीची, १९६३ ७०
56) श्रेयो उपस्थित विवरणां। अंतराल आध्यात्मिक प्राप्तसमय।
गुणपिपते नक्सल। बुद्धमाण ॥
57) गंगानंदन, उनिं ७५
58) अंतराल राजभाषा, श्रीमलयंतर - उपराख्याय ३०७
<table>
<thead>
<tr>
<th>क्र. संख्या</th>
<th>संदर्भ श्रम</th>
<th>पृष्ठ क्रमांक</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>५९</td>
<td>प. पं. गोवळे, उनि</td>
<td>९२</td>
</tr>
<tr>
<td>६०</td>
<td>श. स. पांडगरकर, मराठी यात्र माती इतिहास, खंड तिसरा, १९३९</td>
<td>२७३</td>
</tr>
<tr>
<td>६१</td>
<td>श. शी. देव यांची आपल्या ‘समर्थदर’ या प्रयत्नाच्या घंट्यात यायाची सविस्तर माहिती दिलेली आहे.</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>६२</td>
<td>श. शी. देव, श्रीसमर्थदर, खंड दुसरा</td>
<td>३२२</td>
</tr>
<tr>
<td>६३</td>
<td>श्री. म. माटे, श्रीसमर्थदरास्त्रांच्या प्रपंचविख्यान, आ. दुसरी, १९८२</td>
<td>२५३</td>
</tr>
<tr>
<td>६४</td>
<td>स. खं. आकौंकर, श्रीसमर्थदरिच, आ. तिसरी</td>
<td>२७१</td>
</tr>
<tr>
<td>६५</td>
<td>श. शी. देव, उनि</td>
<td>२३८</td>
</tr>
<tr>
<td>६६</td>
<td>कृ. ना. आनंद्ये, समर्थदर सामग्री, १९२५</td>
<td>६७८</td>
</tr>
<tr>
<td>६७</td>
<td>आज रामदासांची तहिकेल्या रामचरणाची संपूर्ण प्रति पुस्तक</td>
<td>यद्यपि श्रीसमर्थ कादेल्या मंदिरात विवादात विवादात आहे.</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>- श्री. पुरुणक, ‘रामदास’, १९९६</td>
<td>३१</td>
</tr>
<tr>
<td>६८</td>
<td>कृ. ना. आनंद्ये, उनि</td>
<td>६४८</td>
</tr>
<tr>
<td>६९</td>
<td>तब्रव</td>
<td>७१०</td>
</tr>
<tr>
<td>७०</td>
<td>तब्रव</td>
<td>७१६</td>
</tr>
<tr>
<td>७१</td>
<td>श्री. रा. कार्नतक, समर्थरामदास, आ. पहिली, १९८२</td>
<td>४९</td>
</tr>
<tr>
<td>७२</td>
<td>श. रा. पांडगरकर, उनि</td>
<td>५२०</td>
</tr>
<tr>
<td>७३</td>
<td>श. स. कर्गिंगर, उनि</td>
<td>६०</td>
</tr>
<tr>
<td>७४</td>
<td>प. पं. गोवळे, उनि</td>
<td>६०</td>
</tr>
<tr>
<td>७५</td>
<td>श. र. फाटकर, रामदास - यादस्त्र आपण कार्य, आ. दुसरी, १९३०</td>
<td>४३३</td>
</tr>
<tr>
<td>७६</td>
<td>प्रमाणकर पुजारी, समर्थदरास्त्रांची रामदास, आ. पहिली १९३३</td>
<td>७५</td>
</tr>
<tr>
<td>७७</td>
<td>गं. चा. सरदार, प्रसादात्म</td>
<td>३</td>
</tr>
<tr>
<td>क्र. संबर्ध वंश</td>
<td>पुस्तक भागीदार</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>----------------</td>
<td>------------------</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>७८) श्र. गो. मुकुंद, पाण्डव संतकों, आ. दुसरी, १९६२</td>
<td>४६४</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>७९) विद. रा. क़ियास, समर्थ रामदास, आ. पहली, १९५३</td>
<td>६३</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>८०) स. ख. आलेक्स, उन्नि, आवधु तिगरी</td>
<td>७२</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>८१) अ. ना. देशपांडे, उन्नि, १९८२</td>
<td>४६३</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>८२) ज. स. क़ियास, दुसरी, १९७३</td>
<td>७६</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>८३) पु. पं. मोहन, उन्नि, १९७३</td>
<td>८५</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>८४) द. द. जोशी, शोध समर्थविद्या</td>
<td>६०</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>८५) व्य. जी. सरदेशपुरुष, सम्राट अलमात आणि प्रेम, १९८४</td>
<td>६४</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>७६) रा. श्र. वादिम, राजकारणी संत समर्थ रामदास</td>
<td>२२२</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>८७) श्र. दा. पेंगले, पहिला मुमनहार, लेख १२ या</td>
<td>२०२</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>८८) रा. म. आदेश, पहिला मुमनहार, लेख २८ या</td>
<td>२१०</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>८९) अनुदानसाह रामदास, नव्हा मुमनहार, लेख ७ या</td>
<td>९४</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>९०) हुमेंतनकारीश बाबानहार</td>
<td>३२</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>९१) विद. रा. क़ियास, दुसरी</td>
<td>५५</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>९२) प्रभाकर पुजारी, समाजवादी सम्राट, आ. पहली, १९६७</td>
<td>२४२</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>९३) न. व. फाटक, समुदायांचे, आ. पहली, १९५३</td>
<td>७५६</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>९४) व्य. जी. सरदेशपुरुष, उन्नि</td>
<td>९७</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>९५) तृतीय</td>
<td>१०२</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>९६) अ. ना. देशपांडे, समाजवादी गणपती</td>
<td>१५</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>९७) तृतीय</td>
<td>११</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>९८) वृ. ना. आदेश, समाजांचे समर्थ</td>
<td>५०९</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

***

३०५