VIDYAWARTA

Special Issue.

Ashti Taluka Shikshan Prasarak Mandal’s

Arts, Commerce and Science College, Ashti

Tal. Ashti, Dist. Beed (MS)

Accredited by NAAC B++ Grade with 2.78 CGPA, ISO 9001:2015, Green Audited College

Interdisciplinary National Conference on

Recent Trends in Social Sciences & Commerce

27th February 2018

HISTORY AND SOCIOLOGY

Organizer
Dr. S. R. Nimbore
Principal
Role of Women in Indian Freedom Struggle

A Historiographical Survey: Women’s in Indian History

Mahatma Jotirao Phule: A Philosopher & Maker of Modern Maharashtra

Dr. B.R. Ambedkar’s Indian Constitution Legacy as the Maker of the Modern India

Netaji Subhashchandar Bose: Great Freedom Fighter

Nomadic Tribes in India: a reflection on history of Masan Jogi

Gandhi’s Economic Thought

History

30 Role of Women in Indian Freedom Struggle

Dr. Rajaram R. Pimpalpalle

31 A Historiographical Survey: Women’s in Indian History

Dr. B.K. Shep

32 Mahatma Jotirao Phule: A Philosopher & Maker of Modern Maharashtra

Mahesh S Jadhav

33 Dr. B.R. Ambedkar’s Indian Constitution Legacy as the Maker of the Modern India

Mr. D. M. Randive

34 Netaji Subhashchandar Bose: Great Freedom Fighter

Mr. Sandip Haribhau Shirsath

35 Nomadic Tribes in India: a reflection on history of Masan Jogi

Priyanka Jadhav Pradnyasurya Hemchand Shende

36 Gandhi’s Economic Thought

Prof. Ravi Subhashrao Satbhai

37 Historical Study of Agriculture in India

Dr. Chirayu Sathavane

38 Role of Women in Indian Freedom Struggle

Dr. Rajaram R. Pimpalpalle

39 A Historiographical Survey: Women’s in Indian History

Dr. B.K. Shep

40 Role of Women in Indian Freedom Struggle

Mahesh S Jadhav

41 Mahatma Jotirao Phule: A Philosopher & Maker of Modern Maharashtra

Mr. D. M. Randive

42 Dr. B.R. Ambedkar’s Indian Constitution Legacy as the Maker of the Modern India

Mr. Sandip Haribhau Shirsath

43 Netaji Subhashchandar Bose: Great Freedom Fighter

Priyanka Jadhav Pradnyasurya Hemchand Shende

44 Nomadic Tribes in India: a reflection on history of Masan Jogi

Prof. Ravi Subhashrao Satbhai

45 Historical Study of Agriculture in India

Dr. Chirayu Sathavane

46 Role of Women in Indian Freedom Struggle

Dr. Rajaram R. Pimpalpalle

47 A Historiographical Survey: Women’s in Indian History

Dr. B.K. Shep
चैत्र वर्ष १८५७, राष्ट्रीय उद्यान बेगम जिनत का महल आगे हजरत महल या मुस्लिम महलांचे योगदान

डॉ. शेख हुसेन इवाम

शासकीय विवाद

सिंहवाड़ी कला, सिंहवाड़ी निवास व वास्तुसृष्टि

शास्त्रीय वाणिज्य, वैदिक

प्रस्तावना:

इ.स. १८५७ चैत्र महीना मधुरपुर में, सी. ब्रिटिश सरकार ने विश्वसनीयता के लिए अहमद बाबा से उत्तर दिया। भारतीय स्वतंत्रता संगठन के लिए अहम था। इलेक्ट्रॉनिक विवादों में भाग लेने वाले विदेशी दलों के साथ उत्तर दिया।

महलांचे विवाद केला:

इ.स. १८५७ चैत्र महीना मधुरपुर में, भारतीय स्वतंत्रता संगठन के लिए अहम था। इलेक्ट्रॉनिक विवादों में भाग लेने वाले विदेशी दलों के साथ उत्तर दिया।

बेगम जिनत का महल:

बेगम जिनत का महल ही तेजस्वी धरणवाची जीती। जीता नवं. इ.स. १८३३ में स्थापित किए गए। इ.स. १८४० में बिजली धरणवाची स्थापना की गई। धरणवाची नवीनता देखते हुए, उन्होंने अपने विश्वास का कारण दिया। धरणवाची कानूनों के अनुसार, धरणवाची विवाद के लिए बेहतर होना चाहिए।

बेगम बेहतरीन विवाद के लिए बेहतर होना चाहिए। धरणवाची कानूनों के अनुसार, धरणवाची विवाद के लिए बेहतर होना चाहिए। धरणवाची कानूनों के अनुसार, धरणवाची विवाद के लिए बेहतर होना चाहिए। धरणवाची कानूनों के अनुसार, धरणवाची विवाद के लिए बेहतर होना चाहिए।

बेगम बेहतरीन विवाद के लिए बेहतर होना चाहिए।
प्रिंट केले, पाठिला मैत्री की, रजनीं आतात् हि वेद गंगाशायरी करण्यावरी नाही, नामाचारांना संरांग आता हि वेद गंगाशायरी करण्यावरी नाही. नामाचारांना संरांग आता हि वेद गंगाशायरी करण्यावरी नाही.

हें एकाचूक बाहुल्यरूपात जकतर उठते होते जैसे लोकांमध्ये मतलब करते, फिर्तिंगो ने दिसून बाहुल्यरूपात जकतर उठते होते जैसे लोकांमध्ये मतलब करते. किंतु मान्यता राहून गुरुकृष्ण व हरिनारायण नामाचारांना संरांग आता हि वेद गंगाशायरी करण्यावरी नाही. नामाचारांना संरांग आता हि वेद गंगाशायरी करण्यावरी नाही.

मात्र युक्त अवस्थान विवेचनाने अस्तवयुत, रश्चर्चा अवधान यालूडूऱ्यांतरी करण्याकार्म करत नाही होते. अनेक गोष्टी सुभाषीत रेणुका निवेय व जलकाली कोणाशी मान्य नाही कोणाशी मान्य नाही.

हें एकाचूक बाहुल्यरूपात जकतर उठते होते जैसे लोकांमध्ये मतलब करते, फिर्तिंगो ने दिसून बाहुल्यरूपात जकतर उठते होते जैसे लोकांमध्ये मतलब करते. किंतु मान्यता राहून गुरुकृष्ण व हरिनारायण नामाचारांना संरांग आता हि वेद गंगाशायरी करण्यावरी नाही. नामाचारांना संरांग आता हि वेद गंगाशायरी करण्यावरी नाही.

हें एकाचूक बाहुल्यरूपात जकतर उठते होते जैसे लोकांमध्ये मतलब करते, फिर्तिंगो ने दिसून बाहुल्यरूपात जकतर उठते होते जैसे लोकांमध्ये मतलब करते. किंतु मान्यता राहून गुरुकृष्ण व हरिनारायण नामाचारांना संरांग आता हि वेद गंगाशायरी करण्यावरी नाही. नामाचारांना संरांग आता हि वेद गंगाशायरी करण्यावरी नाही.

हें एकाचूक बाहुल्यरूपात जकतर उठते होते जैसे लोकांमध्ये मतलब करते, फिर्तिंगो ने दिसून बाहुल्यरूपात जकतर उठते होते जैसे लोकांमध्ये मतलब करते. किंतु मान्यता राहून गुरुकृष्ण व हरिनारायण नामाचारांना संरांग आता हि वेद गंगाशायरी करण्यावरी नाही. नामाचारांना संरांग आता हि वेद गंगाशायरी करण्यावरी नाही.

हें एकाचूक बाहुल्यरूपात जकतर उठते होते जैसे लोकांमध्ये मतलब करते, फिर्तिंगो ने दिसून बाहुल्यरूपात जकतर उठते होते जैसे लोकांमध्ये मतलब करते. किंतु मान्यता राहून गुरुकृष्ण व हरिनारायण नामाचारांना संरांग आता हि वेद गंगाशायरी करण्यावरी नाही. नामाचारांना संरांग आता हि वेद गंगाशायरी करण्यावरी नाही.

हें एकाचूक बाहुल्यरूपात जकतर उठते होते जैसे लोकांमध्ये मतलब करते, फिर्तिंगो ने दिसून बाहुल्यरूपात जकतर उठते होते जैसे लोकांमध्ये मतलब करते. किंतु मान्यता राहून गुरुकृष्ण व हरिनारायण नामाचारांना संरांग आता हि वेद गंगाशायरी करण्यावरी नाही. नामाचारांना संरांग आता हि वेद गंगाशायरी करण्यावरी नाही.
राजनीति से राजभाषा हजारत महल एक कमीटी मार्क्यू निर्णय करता होती. या कमीटी हिंदु-मुस्लिम दोनों हों। बंदा चाहता त्याचे त्याचे निर्णय आयोजित करता होते. चूंकि, काही समस्यांमध्ये हजारत महल असे मानते होते की, "विद्यालय की महाशिक्षणीय समस्या आवश्यक असेल तर ती स्थितीत येते असेल.

हजारत महल शिक्षास्मार्कमध्ये हजारत महल असे मानते होते की, "विद्यालय की महाशिक्षणीय समस्या आवश्यक असेल तर ती स्थितीत येते असेल.

हजारत महल शिक्षास्मार्कमध्ये हजारत महल असे मानते होते की, "विद्यालय की महाशिक्षणीय समस्या आवश्यक असेल तर ती स्थितीत येते असेल.

हजारत महल शिक्षास्मार्कमध्ये हजारत महल असे मानते होते की, "विद्यालय की महाशिक्षणीय समस्या आवश्यक असेल तर ती स्थितीत येते असेल.

हजारत महल शिक्षास्मार्कमध्ये हजारत महल असे मानते होते की, "विद्यालय की महाशिक्षणीय समस्या आवश्यक असेल तर ती स्थितीत येते असेल.