महहाष्ट्रमधीलं स्थिती 'फारशी बिकट नाही' हे सिद्ध केल्यानंतर डॉ.. नेंद्र जाधव आपल्या अहवालात रोतकर्यांच्चा आतमहत्यांममील कारणाचे विललेषण करू लगतात. ल्यांच्या मेते तीन मूळ कारे सांताता येतील. १) जलसंधारण व सिंचनाच्या अपुया सुविधा २) इलेक्ट्र्रक पंपं सेट केनेक्रांसचा तुटवडा ३) अनियमित पतुपुवठा. 'मूळ कारे'' रोधताना, रोतीब्यवसाय ज्यामुके अडचणीत आला वं रोतक्यांना आत्महत्या करण्यास ज्यामुके भाग पडले, त्या आर्थिक सुधारणांवर डॉ. जाधव एका शाब्दोनही टीका करीत नहीत, शोतीक्षेत्रात असमतोल स्वरूपाचा उदारवाद आल्यानेच समस्या निर्माण झ़ल्या असा दावा त्यांनी एके ठिकाणी केला आहे, ते म्हणतात,' '२९९Я साली सामोय्या ठाकलेल्या मायक्रो इकॉनॉमिक समस्यंच्या पवर्वंतर आर्थिक सुधारणा राबविण्यात आल्या. मात्र है करताना ऐंतोक्षेत्राकडे अवमानकारक होईल अरा पद्वीतने दूर्ल्क करण्यात आले.' १९९० मध्ये कृषीक्षेत्राचा विकास दर घसरणीला लागला. कृषीक्षेत्रात योग्य सुधारणेचा कार्यकम राबविला न गेल्याने अरा गंभीर समस्या निर्माण होणे अपरिहार्यच होते.

कापसाला योग्य भावच मिळत नसल्याने कापसाचे पीक काढणे हे तोट्याचेच ठरणार हे स्प्ट दिसत होते. इनाक्यक्ममीत्त फक्त वाठ ज्ञाली होती:-मात्र डों: जाधवींीी या निना फारसे महत्व्व दिलेले नाही. पदेशेातील कमी किमतीचा कापूस भारतीय बानारेठठांम्ये मोठ्या प्रमाणावर येत असल्लयने देरीी कापसाच्या किमती घसरल्या हा परिणाम उब्ल्यूटीओ कार अमलात आल्यानंतर झ्ञाला आहे. १९७ सालामंतर कापसाच्या आयातीवर बहुतांशी बंधने केंद्र सरकाने टाकली. २००१-०२ सालचे इममेटेट टैरेंचे ३द उक्े प्माण कमी करून केंद्र सरकासे ते २००२-०३ साली पाच टक्क्यांवर आणले. याआधी कमपसाच्य किमती कमी होऊनही कापूस एकांधिका योनेमेमुके रोतकर्यांना फांरी झळ पोहोचलेली नृक्ती. १९९० च्या अखेरीस राज्य सरकारने 'कापूस एकाधिकार योजना' मोडोती काढताच आंतरााट्टीय व राट्रीय स्तावररील कापसाच्या किमतीचे ताबंतंत्र सांभाळताना कापूस उत्पादक शेतकयांना जड जाऊु लागले.

१९९० व २००० च्या दशाकात ग्रमीण भागतील संस्थात्मक पांठिंबा मोडीत निघण्याचे दिवस आले, इनपुट किमतीत वाढ झाल्याचे प्रीििंब कीज़, खते, डिड़ेल,क याँच्या वाढलेल्या दरांत दिसू. लागले. रोतीचा । करण्यासाठीं सार्वंजनिक क्षेत्रातून होणान्या

## डी. दरन जाधत समितीचा उहलाल

## 

गुंतवणुकीचे प्रमाण कमी झाले. बी-बियार्, खते, कीटकनाइके यांच्यासाठी रोतकरी एजंटांवर अवलंबून आहे. विदभर्भमधे शोतकयोंनी केलेल्या आमहहयंमाते हेहीं कारण आहे.

आर्थिक सुधारणांमुळे निर्माण झालेल्या समस्या म्रणुन या घटकांची डॉ. जाधव यांनी चर्चाच केलेली नाही. आर्थिक सुधारणांच्या केंद्रस्थनी असलेल्या आर्थिक पिळवणुकीच्या मुद्ध्यारी संबंध येणार नाही अशा पद्तीनेनच या आवमहलयमममील 'मूळ कारणा'ची यादी ल्यांनी त्यार केलेली आहे. २०ols साली र्राधृक्ण समितीने सादर केलेल्या अहवालात म्महले आहे- अ) $९ ८ \circ$ च्या अबेरोस सेती क्षेत्रातील समस्या - अधिक उग्र बनू लालल्या होत्यां १९९० च्या दराकांतील आर्थिक सुधारणांच्या कार्यक्रममुके या समस्यांनी आणखी गंभीर स्वरूप धारण केले, नगदी पिके तसेच प्लैटेशशन पिकाच्चा किमतीवर आयात होणाा-या स्वस्त किमतीच्या कृर्षीमालम्मेळे परिणाम : झाला: रोती-उद्योगतील उदरीकरणने भारतातल्या शोतक्याचे कंबरेेच मोडले. ब) स्ट्रक्चरल अंडनेस्टमेंट प्रोसेसमुके भारतीय रोतक्यांवर विपरीत परिणाम झ्ञाला: आर्थिक सुधारणांमुके कृषी क्षेत्रातील इनपुट्ट सपोट सिस्टिम व संस्थात्मक बांधणीला धक्के बसले. त्यामुके १९९९-९९ च्या राष्ट्रीय ठोकळ उत्पश्रात ग्रग्मीण विकासासाती राखून ठेवलेल्या रकमेचा $१ ९, ७$ एक्षे इतका वाटा $P 000-०\}$ सालाप्यतंत $4 . ९$ टक्क्सांपर्यत खाली घसरला होता. क) मध्यम आणि
 उदारवादी धेरणाचा लाभ श्रीमतंत शेंतकरी, व्यापरी तसेच समृद्य प्रदेरांन्न क्कावा असीच व्यवस्था निर्मण झाली. विकासाच्या योजना आखताना ऐोतीकडें साफ दुल्लक्ष करण्यात आले हे समस्येचे मूळ कारण आहे. विकास व व प्रोतांचे नियोजन करतानही़ शैतोला मदत देग्यात आली नही.
राधाकृष्ण समिती व डॉ. जाधव समितीच्या अहवालांमध्ये गमूद केलेल्या 'मूक कारणं'ममें झोठा फरक आहे.

सरकासे जाहीर केलेल्य द़ेनही मदत योजनांचे ख्वरूप व अंमलबजावपीजी डों. जाधच यांनी परंसाच केली आहे. डों. जाधव यांच्या अंृवालात म्रटले आहे की, एकाह्मिक अंमलबजावरीचे प्रमाण लक्षात पेतले तर पंत्रप्रधानांकहून जाही़ झालेल्य्य मद़त योजनेच्या अमलबजावणीचे प्रमाण प८ रक्क्यांपर्यत पोहोचणे अपषित होते, मात्र प्रत्कात या योजनेची ७५ टक्के अंमलबंजावणी झाली आहें, तसेच गपर्ध ( राज्य शासनाने रोतक्यांसाठी जाहीर केलेली योगना अमलात येऊन एप्रिल $२ ० ० ८$ मधे २८ महिने पूर्ण झाले. या योगनेची जC टक्के अंमलबजावणी पूर्ण होणे अपेक्षत होते. प्रत्यक्षात या योजनेनी. ९८ टक्के अंमलबजावणी पूर्ण झाली आहे.
ता निष्कर्ष काढण्यासाती डौं. जाधव यांी कोण्ते निकष वापरले हे स्पष्ट्ट होऊ रकलेले नाही. योजनेंतरात खर्च केलेल्या रकमेचाच प्ररन असेल तर हा निकम संरायास्पद आहे. सरकारष करुकांचा वर्षांक करणाया ड़ों: जाधवं यांनी हॉम्प्रोलल अंड ऑडिरर जनरल (केग)च्या ताज्या अहवालाकडे लक्ष दिलेले नाही. महाराष्टतील रोतकर्यांसाठी असलेल्या दोन मदत योजनांच्या अमलबनावणीची त्पषसणी कॉनेने केली आहे: कँगने आपल्या अहवालात मृटलें अहे की, मदत योजनां जाहीर होकनती विदभीतील सही जिल्स्यांमध्ये आतममहल्यांचे प्रमण वादत आहे, २००७-०८ या वर्षामिधील पहिल्या दोन तिमाहींमधे झालेल्या शेतकययांच्या आत्मंहत्यांच्य प्रमाणाची तुलनां गेल्या वर्यीच्या याच कोंलावधीतील तिमहीरी़ी केली तर आसे आढबेल की $200000 \circ$ च च्या 'उपरोक्त कालांवसीत रोतक्ययंच्चा आंत्महत्यांचे प्रमण काहीसे कमी झाले आहे. मान्र $300 \%-0 २$ ते $२ 004-0$ द या कालावधीतील शेतकर्यांच्या आतमहलयांच्या तुलनेत २०oi-०८ मर्धील प्रमाण जास्त आहे.
कॉगच्या अहवालामध्ये यासंदर्भात आणखी काही निक्षर्ष काढण्यातंत आले आहेत, त्यांचा हा गोषवारा रेताक्यांची दु:सिथती जापुन मेण्यासाठी महह सेल खाल्याने घरोषी जाऊन जी पाहणी केली, त्याघम बैस-लाइनचा


देण्यात आला नाही, महाराष्ट्र शासनाने जाहीर केलेल्या २०ज५ कोटी रुपयांच्या मयत योजनेतील १४ घटक़ंयक्यी चार घटकंसाती राखूतू ठेवलेला ५६४ कोटी रुपयांच्या निधीचा वापर आत्महल्याइस्त सह्न जिल्ट्यांसाठीच न करता महाराष्ट्रतील सर्व जिस्थ्यांसाठी करण्यात आला: व्याजमाफी दिलेल्या कर्जांच परतावा बैंकाना देताना, ४,४५ लाख कुटुंबांन पुन्हा नवी कर्जे मेंजूर करण़्ात आली नाहीत. 'बेकायदा कर्जे देण्यावर' बंदी आणाणयासांी कोणतींही तरूदृ करण्यात आली नाही. (यासाठी सरकाये न्यायालयाया निकालाचे कारण पुढ़े केले:) तांकाळ मदत खरूपात द्यावयाची एक्कम आत्मंहत्या केलेल्या शेतकर्यांच्या कुटुंबीयांन देण्यात $१_{0}$ ते ३२३ दिवसांचा विलंब लागल़ा. दिलेले अनेके धनादेश न वंट्याचे प्रकाही घडले.

कॉगचा अहवाल व डॉ. जुधव समितीच्या अहवालान्या निष्षीर्षमधे अंसा फार मोठा फरक आहे. मदत योजनांची अंमलबजावणी अशा प्रकोरे झाली की रोतक्यांमी़ल आत्मविएबास पुन्हा जागृत होड राकला नाही. याबद्धल कॉगे खंत ब्यक्त केली आहे. त्याडलट डों. जाधध यांनी या मदत योजनांची अंमलबजावणी 'समाधानकार' असल्याचे हृटले आहे. त्यमुके सरकार तंसेच मदत योजना यांची ज़ाघं थांनी 'आऊुंट ऑफ द वे' जाऊ़न सुती केली आहे यावर कोणाचाही विर्वास बसापला हरकत नाही.
थोडक्यात, डॉ. नरेंद जाधव समितीने आपल्या स्थापनेमागील हेतू साध्य केला आहे. शोतक्यांना आल्महलेसे प्रवृत करणाख्या महाराएँ्ट्र शासनाच्यो क्रत्यांना झाकण्यासाती रोंसफेंदी करण्याचे काम या समितीजी केले आहे. ल्यामुके सरकारलः सोयोचीच ठेल अरीं माहिती वापरणप्यावर डों जाधव समितने करटाक्ष ठेवला आहे. महााष्रतील लोतीवमंव्सायाचे अपरिमित नुकसान करण्यांत केंद्रस्थानी असलेल्या आर्थिक सुधारणांच्या 'कामीरी'वर डॉ. जाधव योंनी भाष्य करणे टाळले आहे. निवंडणुका तोंडावर आलेल्या असतानाच जाधव समितीकडून महाराष्ट्र सरकारलां उर्मम का कासगीचिे प्रमाणपर मिळाले आहे. खरी स्थिती अभीजअहे की, प्रामीण भागात सरकारचे अस्तित्वच जाणवत नही. म्हणतात ना उरिरा का होईना, पण सर्व गेर्टीवर व्यवस्थित पुंघरूण घालले गेले !

आ आर. रामकुमार
टाटा सामाजिक विज़ान संख्थ, मुंबई n@tissedu
(अनुवाद, समीर परांजपे)

## Add-on courses for पुऊ, नवरात्र महोत्सव तष्ट्रीय ख्यातीचा : जाधव college students <br> म्हणाले, कोणत्याही संस्थेच्या अर्थिक

TIMES NEWS NETWORK
Pune: The University of Pune, along with Global Talent Track, announced a prodents add-on courses that will help them understand the requirements of industry and make them 'industry-ready' when they graduate.
The programme will be nitiailly rolled out in 100 colversity and the number of students expected to enrol is 30,000 , vice-chancellor Narendra Jadhav said on dnesday.
The programme will offer the information techno in enabled services segment that needs human resources in huge numbers. These will nclude banking and financial services, insura
retail, Jadhav said.

The programme contain three modules of 132 hours
$\qquad$
PINE VITREOP
Gomplimentary
The tomas ot inde
Tuy Pue a Pimpi-ctachwat ony
are expected to complete these modules side by side their basic degree education. but we are confident that the students will find it relevant,", Jadhav said.
Uma Ganesh of Global Talent Track said the outdia is very big and we need to : prepare the country's youth to take up work that goes beyond call centres and other basic business process out-
sourcing categories. There sourcing categories. There er areas such as finance and accounting or publishing, she added:
each, comprisipg awareness, Weisco to the fild of con bility development, Jadiav techrolocy, is the tectnolog said, adding that the students partner for the programme.
Tmes of india

चिंतन इमेज मेकर्ष

पुणे , पुणे जवरात्र महोत्सवात साजरे होणारे विविध सांस्कतिक कार्यक्रमांची रसिकांना मेजवानी पाहता हा महोत्सव राष्ठीय ख्यातीचा ठसला असल्याचे मत पुणे विद्यापीठाचे कुल्गुरू डॉ. नरें जाधव यांनी व्यक्त केलें पुणे नवरात्र महोत्सवाचे उद्वघाटन मंभक्ठारी डों. नेरेद जांधव याँच्या हस्से छाले यावेळी ते बोलत होते.

गणेश कला कीडा रगमन येथे झालेल्या कार्यक्रमाच्या अध्यक्षस्थानी महाराष्ट्र वैधानिक विकास महामंडळाचे अध्यक्ष आमदार उल्हास पवार हे होतें यावेळी खासदार सुरेश कलमाडी, आयदार चंद्रकात छाजेड, रमेश बागवे मोहन जोशी आदि उपस्थित होते. कार्यक्रमाच्या प्रमुख पाहुण्यांच्यो हस्ते कला क्षेत्रातील नामवंत शाहीर विठ्ठल उमप सिने अभिनेता प्रसाद ओक सामाजिक कार्यकर्ल्य शुभांगी भालेखाब सामाजिक कार्यत्यय शुभांगी भालेखाव
यांचा कला-संस्कृती पुरस्कार देऊन

निधाशिवाय ोोली ${ }^{2}$ वर्षे या महोत्सवाच्या माध्यमातून खसिकाना विविध सांस्कृतिक कार्यकमाव्यद माध्यमातून आंनंद देण्याचे का आबा। बागुल समर्थपणे करीत आहेत ल्यममके हा कार्यक्रम महाराष्टाबाहेए येला असल्यामुले या महोत्सवाला एक आलळेवेगले महत्त्व प्राप्त झाले असल्याच त्यानी सांगितले.

या वेळी कार्यक्रमाच्या प्रारमी मशी खाँ सारेब उस्मान खाँ यांच्या शिष्यांचे सतार वादन रत्नाकर शेक्के, डान्म अंक्कडीच्या वतीने गणेश बंदना, देवी वंदनी, लावणी, महाराष्ट्रांची लेकधारा आदि कार्यक्रमांचे सादरीकर करण्यात आले. महोत्सवाचे अध्यक्ष आबा बागुल, नंदकुमार नानगुडे, समेश भंडारी, रांे़द्र बागुल खांच्या हस्ते करण्यात आले. प्रकाश पायगेडे यांगी कार्यक्रमाचे सूतसचालन केले.

$$
\text { केसी } 11028
$$

## महाविद्यालये देणार व्यावसायिक प्रशिक्षण <br> पुणे (प्रतिनिधी) : पदवीचे

शिक्षण वेणान्या विद्यार्थ्यांन औौद्यागिक क्षेत्रात नोकरीच्या संधी उपलव्ध व्हाव्यात याकरिता पुणे विद्यापीठ क्षेत्रातील निव्डक शुभर महाविद्यालयांमधील तीस हज़ार विद्यार्थ्यांगा व्यावसायिक शिक्षण देग्यात वेणार असल्याची घोषणा पुणे विद्यापीग़े कुलगुरू नरेंद्र जाधव यांनी केली. ग्लोबलॅटलेन्टं टेक, सीसको लोवल इनिशिएटि०्ह, आणि

नासकॉम यांच्या सहकायनि हा उपक्रम वांकिग विमाया विषदावर आधारित राबविण्यात पेणार आहे. याबाबत करार वुध्वारी करण्यात आला. या वेळी ग्लोवल टॅलेन्ट ट्रेकच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी डो. उमा गणेश़, सीसको ग्लोवल झनिशिएटीव्ठचे प्रमुख रोवी वर्टन, नासक़ॉमचे अध्यक्ष डॉ. गणेश नटराजन उपस्थित होंते.

डॉ. जाधंव म्हण़ाले की, या उपफ्रमाअंतर्गत विद्याथ्थ्यान मनुष्यबळ्ड व्यवस्थापन, साखळी पुरवठा व्यवस्थापन, कॉल सेंटर

अभ्यासंक्रमाँच्या माध्यमातून प्रशिक्षण दिले जाणार आहे. यामुळे पारपरिक पद्धतीने पदवी घेऊन बाहेर पडणान्या विद्यार्थ्यंनंन स्वळ:च्या पायावर उभे राहप्यास मदत होणाए आहे. विशेष करून आदिवासी अणि ामाजिक्कृष्ट्य मागासलेल्या विद्यार्थ्यांना यामध्ये सहभाग़ी करून बेतले जाणारं आहें. ल्याचबरोबर गुणवत्ताधारक मागासंवर्गीय विद्यार्थ्यांना शिंष्यवृत्तीही या

क्रमाअतगत दिली जोणार आहे. डों.उमा गणेश म्हणाल्या. येत्या $१$ डिसेंबरपामूनून या उपक्रमाची सुरुवात करण्यात ये पार असन महाविद्यालंलयातील जास्तीत जास्त विद्यार्थ्यपपर्यंत पोहो चण्याचा प्रय्न या पढोल कालात केला जाणार आहे. ग्रामीण, निमशहरी आणि शहरी असे विमीगवास्साधारणंतः तीन ते पाच हजार रुपयापर्यंत शुल्क या अभ्य्यासक्रमांकरिता ठेवण्यात आले आहे


पुणे नवरात्र महोत्सवाचे उद्याटन मंगकवारी पुणे विद्धापीठाचे कुलगुरु डों.नरेद्र जाधव यांच्या हस्ते झाले, यावेळी शाहीर विठ्ठल उमप यांना श्री लक्ष्मीमाता कला संस्कृती पारितोषिक देऊन गौरविण्यात आले. महोत्सबाचे लक्ष्मीमाता कला सस्कृती पारितीषिक देऊन ग

सन्मानीत करण्यात आले. तसेच कवि माता कला संस्कृती विशेष परस्कार' फा. फ. म. शिंदे व अभिंनेत्री मध देऊन सन्मानित करण्यात आले कांबीकर याना या वर्षीचा श्री लक्ष्षी कार्यक्रमाचे अध्यक्ष उल्हास पवार


# महाराष्ट्राची नक्के देशाचीध :ांस्कृतिक राजधानी एुगेः डॉ. नरेंद्र जाधव 



भारताची राजधानी दिली आहे, तशी सांस्कृतिक रजजानी ह्हणून पुण्याल महारष्थ्रची नक्हे तर देशाची म्हपन ओक्ख्रले जात आहे, असे मत नुपे विद्यापीठाचे कुल्र्रुरू डॉं नेंद जाधव यांनी व्यक्त केले
आबा बागुल आयोजित पुगे नवरात्र महोत्सवाच्या उद्धाटनप्रसंगी ते बोल्र होते यावेळी उवरित महाराष्ट्र वैधानिक विकास मंड्रळाचे अध्यक्ष

परस्कार शाहीर विठ्टल उमप अभिनेता ग्रसाद ओक व सामाजिक व धार्मिक कार्यकत्या सुभांगी भालेखाव तर श्री ल्ष्ष्मीमाता कल्यसंस्कृती विशेष पुरस्कार कवी फ. मु. शिंदे व अभिनेन्री मधू कांबीकर यान्न प्रदान कर्रण्यात आला.

डॉ. जाधव म्हणाले की, नृत्य, संगीत, भजनन भक्तियोत व लुवणी अशा प्रक्कारचे कार्यक्रम सातंत्याने






 निर्माण झाऐे आहे. घावेळी उस्मान खा यानी सतारवादन;



11106

## जळगाव पीपल्स बँकेचे कार्य आदर्शवत : डॉ. जाधव

पुणे, दि. ६ : जळञाव पीपल्स
बँकेने सहकाराच्या माध्यमात्न उदात्त तन्वांचे पालन केले आहे. बूकेची ही तन्चाचे पालन कलल आहे. बकेची ही
कामगिरी आदर्शवत आहे, असे कामगिरी आदर्शवत आहे, असे
प्रतिपादन पुणे विद्यापाठचे कलगरू प्रतिपादन पुणे विद्यापीठने
डॉ. नरेंद जाधव यांनी केले. डॉ. नरेंद्र जाधन यांनी केले.
जळ्गाव पीपल्स बंकेंच्या पिंपरी जळ्गाव पीपल्स बँकेच्या पिंपरी
शाखेच्या उद्घटटपर्पसेगी ते बोलत शाखेच्या उद्घाटग्रसंगी ते बोलत
होते. यावेकी राज्याचे अप्पर आयुक्त होते. यावेळी राज्याचे अप्पर आयुक्त
भास्करराव शेळके, बँकेचे चेअमन भास्कर्राव शेळके, बँकेचे चेअरमन भालचंद्र पाटील यांची प्रमुख उपस्थिती होती.
डॉ. जाधव म्हणाले, बँकेने सभासदांच्या फायद्याच्या अनेक योजना राबविल्या आहेत. बँकेने सलग $६ \circ$ वर्षे नफा मिळ्ठवून आगळा विक्रम केला आहे. बंकेची ही आदर्शवत कामगिरी राज्याबरोबर देशायातळ्कीवर दखल घेण्याजोगी आहे. वँकेने व्यवसायाकरोबरच प्रेम व जिन्हाळाही जोपासला आहे
शेळके म्हणाले, सहकारात जळगाव पीपल्स आदर्शवत बँक आहे महाराष्ट्रात ही बँक प्रथम क्रमांकावर

= जळ्गाव पीपल्स बंकेच्या पिंपरी शाखेचे उद्घाटन करताना डाँ :नरेंद्र जाधव, समवेत भास्करराव शेळके, भालचंद्र पाटील व इतर मान्यवर.
आहे. राज्याच्या विकासात सहकाी काने बँकेनें विक्यित केलेली बँका आणि पत्वंस्थांचा साटारी आहे जएगा पी वाटा मोठा अहचणीत मापडेयापल्स बॅकने पतमंस्थंन दउक

करावे. बँकेने विकसित केलेली कोअर बँक प्रणाली सोपी असून इतर सहकारी बँकांनी ती आव्मया करावी, अशी शिफारस आपण करावी, अशी
करणार आहोत.

भालचंद्र पटील म्हणाले, बँकेची सातत्याने प्रगती होत असून बंकेंची आर्थिक स्थिती भक्कम आहे. कोअर बँकींग प्रणाली विकसित करणारी जळगाव पीपल्स ही राज्यातील एकमेव बँक आहे. रिझन्ह बँकेने या बँकेला शाखा विस्ताराची परवानगी दिली आहे. 9 ऑक्टोबर रोजी बँकेचीी औरंगाबाद शाखा सुरू झाली आहे. भविष्यात पुण्यातही शाखा सुरू होइल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त कला. दादा नेवे यांनी सून्नसंचालन केले. यावेळी वँकेचे संचालक दत्तात्र्य चौधरी, स्मीता पाटील, प्रा. विलास रोले, रमेश पाटील, प्रागजी जराती, कर्मचारी प्रतिनिधी नामदेव चौधरी, ममख्य कार्यकारी अधिकरी अनिल पाटकर, बैकेचे महान्यवस्थापक संतोष वाणी, बी एस. कांबळे आदी मान्यवर उपस्थित होते यावेळी भाम्कराव शे होते. यावेळी भास्करराव शेळके याच्या हस्ति बके

लिंतन इ्मेज मेकर्झ

लो 545
711018

## घबमाधी

पुणे (प्रतिनिधी) : शेतक-्यांच्या आव्मइत्या पैकेजने किंवा कर्जमाफीने थांबणार नाहीत. त्यासाठी शेती व उद्योगातील दरी कमी करून शेतीवर आधारित ल्युउद्योगांना चाल्ना देणारे औद्योगिक धोरण राबवायला हवे, असे मत नर्मदा

शेतजमिनीचा वापर व पर आणि सिंचन नियोजन नसल्याने शेती व जैवविविधता संकटात सापडली आहे. जलुजमीन नियोजन देशाच्या केंद्रभागी असायल्र हवे. कोरडवाहू शेती तंत्राचा वापर करून शेती संकटातून बाहेर काढप्यास वाव आहे. यासाठी कोरडवाहू शेतील चालना देग्याचे प्रस्सार करण्याचे धोरण शासनाने राबवायला हवे." शासनाने शेती व त्यांकर आधारित उद्योगांना चालना देण्यासाठी

## लघुउद्योगांना चालना देणारे औद्योगिक धोरण हवे : मेधा पाटकर

बचाव आंदोलनाच्या प्रणेत्या मेधा पाटक्र यांनी व्यक्त केले.

एस. एम. जोशी सोशाल्स्स्ट फाउंडेशन व नानासाहेब गोरे अकादमी यांनी आयोजित केलेल्या नानासाहेब गोरे व्याख्यानमालेत 'भारतीय शेतीवरील संकट आणि औद्योगीकरणाची दिशा' या विषयावर श्रीमती पाटकर बोलत होत्या. धुळे येथील मानवाधिक़ार कृती गटाचे निमंत्रक अंड. निर्मलक्कुमार सूर्वंशी अध्यक्षस्थानी होते. अंध्रश्दा निर्मूलन समितीचे अविनाश पाटील उपस्थित होते. पाटकर म्हणाल्या, "देशात औद्योगीकरणाच्या नावाखाली विशेष आर्थिक क्षेत्राच्या रूपात विशेष विदेश क्षेत्रे निर्माण करण्याचे काम सुरु आहे. शेतीशी काहीही संबंध नसलेल्या उद्योगांसाठी

ग्रामसभेल्य जादा अधिकार द्यावेत, शेतमाल़क किंमत वाढवून घावी व पाणी आणि जमिनीच्या नियोजनाला प्राधान्य द्यावे अशी मागणी पाटकर यांनी या वेळी केली.
फक्त आकड्यांचा अहवाल
पुणे विद्यापीठाचे कुल्गुरू डॉ. नेंद जाधव यांनी शासनाल़ सादर केलेल्ञ आत्महत्यांविषयक अहवाल वस्तुस्थितींचा विपर्यास करणारा आहे. विद्यापीठठाच्या ग्रंथालयात बसून तयार केलेल हा आकंड्यांचा अहवाल आहे, अशी टीका अॅड. सूर्यवंशी यांनी केली. तर मेधा पाटकर यांनी हा अहवाल अनेक बाबींना फक्त स्पर्श करतो. त्यांचे पुरसे स्पष्टीकरण देण्यास कमी पड़तो अशी गबतन
 डॉ. नरेंद्र जाधव यांच्या हस्ते बुध्वारी झाले. उद्घाटनानंतर डॉ. जाधव वाँनी प्रदर्शन नाला भेट दिली.

$$
\begin{aligned}
& \text { सकाष } \\
& 101018
\end{aligned}
$$ बहुजन हिताय, बहुजन सुखाय' हेव डॉ., आंबेककरांच्य जीवनाे सार पुणो (प्रतिनिधी), 'डॉ. बाबासाहेबांवर केवल्ट भक्ती दाखवून उपयोग नाही, तर त्या भक्तीला श्क्तींत बदलले पाहिजे, तरच बहुजनांचे खन्या अथनि हित होईल व बहुजन समाज हा 'बहुजन हिताय, बहुजन सुखाय' हो बहुजन हिताय, बहुजन जुत्म झाला होईल. ज़्या लोकांत माझा जन्म झाला

आहे ल्या लोकांचा उद्धार करणे माझे आहे त्या लोकांचा उद्धार करणे माझे
आद्य कर्ता्य आहे, अशी ज्याची भावना आहे ती व्यक्ती धन्य होय,' असे मत पुणे विद्यापीठाचे कुल्गुरु डॉॉ. नरेंद्र जाधन यांनी व्यक्त केले. आस्था फैंडेशन आयोजित कांशीराम यांच्या द्वितीय स्मृतिदिनी व धम्म्पच्र परिवर्तन दिनाच्या निमित्ताने आयोज़ित केलेल्या व्याख्यानमालेत ते बोलत होते.

यावेळीसिबादोसिस विद्यापीठाचे कुलपती डॉ. शi. ब. मुजुमदार, डॉ. विजय खरें नस वाडिया महांविद्याल्याचे प्राचार्य डॉ. भगवान ठाक्रू उपस्थित होते. कार्यक्रमाख्या


आस्थ फाउंडेशननद्वारा आयोजित व्याख्यानमालेत डॉ. नरेंद्र जाधव, डॉ. शां. ब. मुजुमदार, डॉ. भग़ान ठाकूर व डॉ. विजय खरे उपस्थित होते. शi. ब. चावेळी डॉ. मुजुमदारम्हंणालेकी चारित्रिची

[^0]क. बाबासाहेबोनी नेहएँना च्चनमच्या जाबतीत राजकीय घोरण सपष राबविण्याची सचना केली होती त्या राबविण्याची सूचना केली होता, त्या सूचनेकडेंदुर्लक्ष केल्यामुळेभारत चरन, दसम्यान झालेल्या युद्धात $9 \circ$ हजाए स्क्रेअर मीटर जमीन चीनच्या घशात गेली स्यांनी ३५द या कलमाच्यी अनुष्गाने भारताय सुस्षिततेने महत्य वत्यामुक्क सर्व राज्ये की एकमेकाना सुर्षितता प्रदान करतात यचे महत्व पुटन्न दिले

डो पगणान ठाक्रूयानी आपल्या ड़ा. भगवान ठाकूर्यानी आपल्या।
भाषण्णात बाबासहेबांवर काक्य करत भाष्णित बाबासाहेबांवर काव्य करत
उपस्थितांचीमनेजिंकली.सूत्रसंच्लालन नितीच डांखिंब यांनी, तर आभार उत्तम: गायक़वाड यांनी मानले.


वसधालाशरण जातात्यम्रमा१
यापुढे भीमाला श़रण गेले पाहिने.
 n.

## 'वस्त्रोद्योग लॉबीपुढे नमल्याने आत्महत्या वाढल्या' <br> पुणें, दि. ८ (प्रतिनिधी) : शेतकरी <br> कापसाबाकत असा निर्णय का घेतला नाही

आत्महत्याप्रश्नी मूलगामी विचाए करून कापासावरील आयातकर वाढविण्यासारख्या उपायांची अंमलबजावर्णी केली पांहिजे. करपसाच्या आयातीवर ₹० टक्षे किवा त्येपेक्षा जादा कर बस्सिल्यास आयातीवर निब्बंध येतील, अरी सीचना डॉ. स्वामिनाधन समितीने केली होती. मात्र, टेक्सटाईल मिल्स लॉबीपुठे सरकार नमले नसते, तर शेतकन्य्यांच्या आट्महत्या थांबल्या असत्या, असे मत ज्येष विचारवंत ब शेतक्री कामगार पक्षाचे नेते प्रा. एन. डी. पाटील यांनी ध्वारी व्यक्त केले.
पुणे विद्यापीठठ व साधना सातमाहिक यांच्या संयुक्त विद्यमाने शेतकरी आत्महत्या, कर्जमाफी व महमराष्ट्राच्या कृषिक्षेत्रापुठील आव्हमनें या पुणे विद्यापीठचे कुलगुरू डा. नरेंद्र जाधव याँच्या अहवालावरील आयोजित चर्चासत्रात ते बोलत होते. अध्यक्षस्थानी माजी केंद्रीय मंत्री मोहन धारिया होते.

प्रा. पाटील म्हणाले, "कर्जबाजरी झाल्याने ₹ हजाए शेतक्य्यांनी आत्महत्या करणे ही दर्दैवी

घटना आंहे. आत्महत्यांच्या प्रक्रणांच्या डॉ स्व्वामिनाथन समितीने निरीक्षणे करून केट्र सरकारच्या पैकेजदद्दल तपश्शल दिला आहे. केन्र सरकारच्या पैकेजमध्ये आत्महत्या रोख़ण्यासाठी उपाय योजना नव्दती. ऊसउत्पादकांवर आरिट आल्यावर त्यांच्यासाठी साखेंचा आयातकर वाढवून साखर उद्योगाला वाचविण्यात आले. मग डॉ. स्वामिनाथन अहवालाचे - पवार यानी काय केले?

प्रा. एन. डी. पाटौल नहणाले, "शेतकच्यांच्यी, आत्महत्यांबान डॉ. स्वामिनाथन समितीने सादर केलेला अठवलल केंद्र चस्मिकडे आहें मात, कैद्रीय क्षषमंत्री शाएद पवार यांनी त्या अहवालाचे काय कले? हा संशोधनाचा व्विष्य आहे. डॉ. स्वामिनाथन यांनी अहवालाची अंम्लबजावपी न केल्यास रीतीमघ्ये अभाजक माजेल, अस साणितले होते अजूमही सोतकर्याच्या आत्महत्वा सुरुच आहेत,

कापसाबरील आयात धांबविली असती, तर शेतककज्यांच्या आत्महल्या थांववू शकलो असतो." "शेतकन्यांच्या उत्पादनाच्या किमान आधाभूत किमती वाढवा, अशी डॉ. स्वामिनाथन समितीची शिफारस होती. औद्योगिक वस्तूंच्या कमती कश़ा उततात ते जाहीर करावे. त्यामे मुकेश अंबानी आपल्या पल्नीला वाढद्विवसानिमित्त २४५ कोटी रुपयांचे विमान कसे देंज श़कतो ते लोकांना कळेल."

ज्येष्ठ विचारवंत पन्नालाल सुपणा म्हणाले "शेतकज्यांच्या आत्महत्या याँचे प्रमाण ब आकडेवारी यापेक्षाही कर्जबाजारीपणामळे होणान्या आत्महत्या आणि शेतकन्यांचे पुन्वर्वन या दोन गोष्टी महत्वाच्च्या आहेत."

डॉ. नेंटेंद दाभोलकर यांनी प्रास्ताबिक केले गधनाच्या याच विषयावरील विशेष अंकाचे प्रकाशन प्रा. पाट्टील यौच्यों हस्ते झाले. डॉ. नों जाधव यांनी शेतके। आत्या आवमत्यप्र्नी राज्य कारला सादर केलेल्यो अहवालावाबत सविस्त्री माहिती दिलीं
(शेतकच्यांच्या सर्वाधिक आत्महत्या महाराष्ट्रत
बी मंग्राल्याची माहिती : राज्याचा दावा फोल

सक. चन्यूलंखें

 म्रहुणात्व ज्ञाल्यान कलकी कर्वाप


 अं

 वासदर वदा कारत जिए ओे
 जि. कातलाल बहुरा सानी हो, माहित दली आहे. महास्ट्रत गोल्या तन ववर्वात पाच हलाखपेका. अधिक सेतकर्योनी


आहममहल्या कल्या आहित यहासमष



 तान्महल्यान उण्यास कणल्यासमती



शतकर्याना आहम आहवयापासद


## अणुकरारातून देशाला तंत्रज्ञानाचे स्वातंत्र मिळाले - डो. नरेंद्र ज़ाधव <br> . दौड़, $९$ ऑक्टोबर/वार्ताहर

आतापर्यंत आपल्या देशाला तीन स्वातंत्रे मिळाली आहेत. ₹९४७ ला राजकीय स्वातंत्र्य मिळाले, १९९१ला मुक्त आर्थिक धोरणाच्या स्वीकारामुले देशाला आर्थिक स्वातंत्र्य मिळाले व २००८ल झालेल्या अणुकरारातून देशाला तंत्रझानाचे स्वातंत्र्र मिळ्बल्याचे प्रतिपादन पुणे विद्यापीठाचे कुलगुरू डॉ. नरेंद्र जाधव यांनी जागर व्याख्यानमालेच्चा चर्चासत्राचा समारोप करताना केले
'अणुकराराचा कोड' या विषयावर कम्बुनिस्ट विचारसरणीचे प्राध्याप्पक अजित अभ्यंकर, काँ्र्रेसच उल्हास पवार व सममांजवादी विचिारसरणीचे डॉ. कुमार सम्तर्बी यांनी आपली मते मांडली व तटस्थपणे या विचारांची दखल घेत डॉ. नरेंद्र जाधव यांनी आर्थिक, सामाजिक घडामोडींचे दाखले देत अणुकरार हा भारत महासत्ता होण्यास मदतच करेल, असे सांगत अणुकरार हा देराचे तिसरे स्वांत्र्य आहे या शब्दांत अणुकराराचे समर्थन केले. सुरुवातीला काँग्रेस पक्षांचे नेते उल्हास पवार यांनी अणुकरारामुळे आपल्य नातवाच्या नातवाचाही ऊर्जेचा प्रश्न सुटल, या खब्दांत कराराचे समर्थन केले, हजारांच्या संख्येने बंद पडलेल्या कारखान्यांच्या कारणमीमांसेमध्ये विजेचा प्रश्र महत्त्वाचा होता. रोती, उद्योग व व्यवसायाल लागणाय्या विजेचा प्रश्न अणुकरारामुळे सुटेल, असे जोरदार प्रतिपादन त्यांनी केले. प्राध्यापक अजित

अभ्यंकर यांनी अणुकरार हा राजक़ौय गुलामगिरीकडे नेणारा व महागडा ऊर्जेचा पर्याय असल्याचे सांगितले. सध्याची वीजगळती थांबवली व उपलब्ध कोळशाचा वापर केला तर विजेचा प्रश्न सुटेल. अणुकरारातन उपलब्ध होणारी वीजही पाचपटीने महाग असणार आहे. डॉ. कुमार सप्तर्षी यांनी अणुकराराविषयी भूमिका मांडताना सांगितले. प्रत्येक पक्षाच्या भूमिकेत काहीं रास्त मुद्दे आहेत परंतु सत्तेसाठठी घेतलेल्यां भूमिकांमुले काही असत्य त्यात मिसळले आहे या विषयावर देशभरात चर्चा घडवन आणण्याची जबाकदरी कँगयमे पार पडडी नान जी विचारवंत व जबाबदार मंडळी आहेत.व ती कोणत्याहीं पक्षाची नाहीत, त्यांनी जनजागरणात सहभाग घ्यायला पाहिजे. पूर्वी देशाच्च्या परराष्ट्र धोरणाबाबत सत्ताधारी व विरोधक यांचे एकमत जगापुढे जायचे. अणुकराराबाबत मात्र चांगले चित्र जगप्येढ गेलेले नाही उल्हास पवार अजित अव्यंक व कुमारे सप्तर्षी यांच्या भूमिका तटस्थपणे ऐकत, नंतर अणुकराराचे समर्थन करताना व चर्चेचा समारोप करताना डॉ. नेंद्र जाधन म्हणाल, की तीनही व्यत्त्रींनी आपण राजकीय नाही हे सांगताना राजकीय भूमिकाच मांडली. अजित अभ्यंकर यांनो अभ्यासपर्वक मांडलेल्या विचारांचे त्यांनी विरेष कौतुक केले देशातील $\gamma \circ$ टक्के वीजगळती ही वीजचोरीच असल्याचे त्यांनी ठणकावून सांगितले. ऊर्जानिम्मिती

हाच एकमेव फायदा असल्याचे चित्र रंगवले जाते, परंतु या कराराचे अनेक फ़ायदे आहेत कोळ्सा, पाणी आणि सौरंकर्जा यांच्या बरोबररीने ल्याचा वापर करायचा आहे. अणुकराराच्या गरजेचे समर्थन करताना त्यांनी देशातील स्वातंत्रोत्तर काळतील प्रगतीतुन निमाण झालेल्या तीन सकारात्मंक व तीन नकारत्मक बांबी मांड़्या


डॉ. आंबेडकर यांची अर्थतज्ञ्ञ म्हणून दखल घेतली गेली नाही - कुलगुरू

पुणे, दि. $\rho$ (प्रतिनिधी)- डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी अर्थशास्तावर तीन बहुमूल्य प्र"थ लिहले आहेत या प्रंथामधन न्यांनी ७० वर्षापर्वी मांड़लेले अर्थ विचार आजही उपयुक्त आहेत तरीही डॉ. आंबेडकर याँची अर्थतज़्र्र हहणून दखल घेतली गेली नाही, अशी खंत पुणे विद्यापीठाँच कुलगुरू डॉ. नरेंद्र जाधव याँनी व्यक्त केली.

आस्था फाऊडेशनने काशीराम यांचा स्मृतिदिन व धम्मचक्रप्रवर्तन दिनानिमीत्त आयोजित केलेल्य कार्यक्रमामध्ये डॉ. आंबेडकर यांचे अर्थिक विचार आणि तत्त्वज्ञान या विषयावर ते बोलत होतेः सिंबॉयोसीसंचे अध्यक्ष डॉ. शां. बः मुजुमदार, प्राचार्य भगवान ठाकूर पुणे विद्यापीठाच्या आंबेडकर अध्यासन केंद्राचे संचालक डॉ. विजय खरे, चंद्रकांत कोंबळे, आस्था ऊंडेशेचच्या अध्यक्षां डिपलंताई कांबळे आदी यावेळी उंपस्थित होते

कायद्यांची फ़त एक पदवी सोडून डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी सर्व पदव्या अर्थशास्त्रामध्ये घेतलेल्या

आहेत रशाच्या यविष्याचा विचार करून त्यान त्यावेकी पर्थ्थ विचान माडले होते ते आजही उपद्रूत्त आहेत. डीं आंबेडक्रामुकेच भारताच्या राज्यघटनेत इतर कोणल्याही राष्टपेेक्षा सर्वांििक अर्थिक तसतदी आहेत अर्थिक क्षेत्रताल्या डो. आकेडकर यांच्या या योगदानाची माहती सर्वसामान्य माणसाबरोबरच अर्थतज्जानाही नाही ही शोकांतिका असल्याचे डों जाधव यावेके महणाले वित्त आयोगाच्या संकल्पनेचा मलख्रोत उसकेडकरांनी लिहलेल्या ग्रथात असल्याच न्यौनी याेेकी सांगितले भारतासास्य्या विकसनशील राष्ट्राची आपेशचलनपद्धती काय असावी त्यान्च बरोबर शेतकरी, कामगार याच्यावरही आंेेडकरोनी लिखाण केले आहे जाती व्यवस्थेचा आर्थिक अंगाने विचार करणारे अंकेडकर है पहिले विच्चारवित होते असे जाधव यांनी यावेलीसागितलें डा" मुजमदार प्राचार्य भगवान ठाकर यांजौही यावेळी विचार मांडले. कांबेले यांनी प्रस्ताविक केले तर नितोन डबबाळे घांनी कार्यक्रमाचे

प्रस्ताविक कले तर निती
सूत्रसंचालन केले--

## 'वस्त्रोद्योग लॉबीपुढे नमल्याने आत्महत्या वाढल्या' <br> पुणे, दि. $c$ (प्रतिनिधी) : शेतेकरी <br> कापसाबावत असा निर्णय का घेतला नाही.

आत्महल्याप्रश्नी मूलगार्मी विचाए करून कापासावरील आयम्तकर वाढविण्यासारख्या उपायांची अंमलबजावरी केली पारिजे. कापसाच्या आयातीवर ३०० टक्षे क्रिवा त्यापेक्षा जादा कर बसविल्यास आयातीवर निबनधध येतील, जादा कर बसािल्यास आयातीवर निबंध येतील, अर्शी सूचना डों. स्वामिनाथन समितीने केली होता. नात्र, टेक्सटाइएल मिल्स लॉबीपुढे सरकार नमले ससते, तर शेतंकन्यांच्या आंत्महल्या थांबल्या असत्या; असे मत ज्येष विचाखंत क शेतक्री कामगार पक्षाचे नेते प्रा. एन. डी. पाटील यांनी वुधवारी व्यक्त केले.
पुणे विद्यापीठ व साधना सामहाहिक यांच्या सयुक्त विद्यमाने ‘शेतकरी आत्महत्या, कर्जमाफ़ी व मह्मराश्ट्रच्या कृषिक्षेत्रपुढील आव्ताने' या पुणे विद्यापीठाचे कुलगुरू डॉा. नरेंद्र जाधव यांच्या अहवाल्लावरील आयोजित चर्चासन्नात ते बोलत तोे. अध्यक्षस्थानी माजी केंड्रीय मंत्री मोहन धारिया होते.

प्रा. पाटील महणाले, "कर्जबाजरी झाल्याने ३ हजार शेतकन्यांनी आत्महत्या करणे ही दर्देवी

घटना आहे. आत्महत्याच्या प्रकरणाच्च्या स्वामनाथन समिर्तीने निरीक्षणे करून केंद्र सरकाएच्या यकेजबद्धल तपशोल दिला आहे. के सरकाशच्या पैकेजमध्ये आत्महत्या रोखण्यासाइ उपाय योजना नन्हती. ऊसउत्पादकांकर आरिष्ट आल्यावर त्यांच्यासाठी साखरेचा आयातक ब्वाढवनन साखर उद्योगाला वाचविण्यात आले. मंग डॉ. स्वामिनाथन अहवालाचे पवार यानी काय केले?
. प्रा. एन. डी. पाटील महणाले, "शेतकच्याच्या आत्महत्याबानत हो. स्वामिनाथन समितीने सादे केलेला अहवाल
 शादद पवार यानी ल्या अहवालाचे कायं केले? हा संशोधनाच विषय आहे. डो. स्वामनाथन यांनी अह्वालाँची अमलबजावणी न केल्यास शेषममध्ये अराजक माजे ल, असे सींगितले होते अजूरही शेतंकच्योन्य्या आत्महत्या सुरूच अनुूत,"

कापसावरील आयात थांबविली असती, तर शेतकन्यांच्या अत्महत्या थांबवू शकलो असतो."

शेतकन्यांच्या उत्पादनाच्या किमान आधारभत किमती वाढवां, अशी डॉ. स्वामिनाथन औ० ममितीच्ची शिफारस होनी. औद्योगिक वस्तून्या कमती करा उतात जाहर करावे. त्यमुले केश अवानी आपल्या पल्नीला वाढद्ववसानीमित २४५ कोटी रुपयांचे विमान कसे देऊ शक्कतो ते ोकांना क्ठेल."
ज्येष्ट विचार्वंत पन्रालाल सुराणा म्हणाले, "शेतकन्यांच्या आत्महत्या यांचे प्रमाण व आकडेवारी यापेक्षाहीं कर्जबाजारीपणामुले होणान्या आत्महत्या आणि शेंतकन्यांचे पुनर्वसन या दोन गोट्टी महत्वाच्च्या आहेत.
डॉ. नरंद्र दाभोलंकर यांनी प्रास्ताविक केले. साधनाच्या याच विषयावरील विशेष अंकाचे प्रकाशन प्रा. पाट्रील यांच्या हस्ते झाले. डॉ. नोंड़े जाधव यांनी शेतकन्यांच्या आत्महत्याप्रश्नी राज्य सरकारला सादर केलेल्या अहवालाबावत स्विस्तर माहिती दिली.

## अणुकरारातून देशाला तंत्र्जानाचे स्वातंत्र्य मिळाले - डॉ. नरेंद्र ज़ाधव

दौड, ९ ऑंक्टोबर/वार्ताहर आतापयंत आपल्या देशाला तीन स्वातंत्रे मिळालीं आहेत ₹९४७ ला राजकीय स्वातंत्र्य मिळाले, $२ ९ ९ ९$ ला मुक्त आर्थिक धोरणाच्या स्वीकारामुले देशाला आर्थिक स्वातंत्र्य मिळाले व २००८ला झालेल्या अणुकरारातून देशाला तंत्र्जानाचे स्वातंत्र्र मिळाल्याचे प्रतिपादन पुणे विद्यापीठाचे कलगुरू डॉं नरेंद्र जाधव यांनी जागर

'अणुकराराचा कोड' या विषयावर कम्युनिस्ट विचारसरणीचे प्राध्यापक अजित अभ्यंकर, काँग्रेसचे उल्हास पवार व समांजवादी विचारसरणींचे डॉ.. कुमार सप्तर्षी यांनी आपली मते मांडली व तटस्थपणे या विचारांची दखल घेत डॉ. नरेंद्र जाधव यांनी अर्थिक सामाजिक घडामोडींचे दाखले देत अणुकरार हा भारत महासत्ता होण्यास मदतच करेल, असे सांगत अणुकरार हा देशाचे. तिसरे स्वातंत्र आहे, या शाब्दांत अणुकराराचे समर्थन केले. सुरुवातीला काँग्रेस पक्षाचे नेते उल्हास पवार यांनी अणुकरारामेळे आपल्या नातवाच्या नातवाचाही ऊर्जेचा प्रश्र सुटेल, या शब्द्यांत कराराचे समर्थन केले. हजारोंच्या संख्येने बंद पडलेल्या कारखान्यांच्या कारणमीमांसेमध्ये विजेचा प्रश्न महत्त्वाचा होता. रोती, उद्योग व व्यंवसायाल़ा लामणान्या विजेचा प्रश्न अणुकरारामुळे सुटेल, असे जोरदार प्रतिपादन त्यांनी केले. प्राध्यापक अजित

अभ्यंकर यांनी अणुंकरार हा राजक्रीय गुलामगिरीकडे नेणारा व महागडा ऊर्जेचा पर्यांय असल्याचे संगितिले सध्याची वीजगळती थांबवली व उपलक्ध कोळशाचा वापर केला तर विजेचा प्रश्न सुटेल. अणुकरारातून उपलब्ध होणारी वीजही पाचपटीने महाग असणार आहे. डॉ. कुमार सप्तर्षी यांनी अणुकराराविषयी भूमिका मांडताना सांगितले. प्रत्येक पक्षाच्या भूमिकेत काहीं रास्त मुद्दे आहेतः परंतु सत्तेसाठी घेतलेल्या भूमिकांमे काही असत्य त्यात मिसळ्लें आहे. या विषयावर देशभरात चर्चा घडवून आणण्याची जबाबदारी क"ग्रिसने पार पाडली नाही. जी विचारवंत व जबाबदार मंडळी आहेत व ती कोणत्याहीं पक्षाची नाहीत, त्यांनी जनजागरणात सहभाग घ्यायला पाहिजे. पर्वी देशाच्या परराष्ट धोरणाबाबत सताधारी व विरोधक यांचे एकमत जगापुढे जायचे. अणुकराराबाब़त मात्र चांगले चित्र जगापुढे गेलेले नाही. उल्हास पवार, अजित अभ्यंकर व कुमार सप्तर्षीं चांच्या भूमिका तटस्थपणे ऐकत, नंतर अणुकराराचे समर्थन करताना व चर्चेंचा समारोप करताना डॉ. नेंद्द जाधव म्हणाले, की तीनही व्यक्तीरीनी आपण राजकीय नाही हे सांगताना राजकीय भूमिकाच मांडली. अजित अभ्यंकर यांनी अभ्यासपूर्वक मांडलेल्या विचारांचे त्यांनी विशोष कौतुक केले. देशातील ४० टक्के वीजगळती ही वीजचोरीच असल्याचे त्यांनी ठणकावून सांगितले. ऊर्जानिर्मिती आत्महत्या महाराष्ट्रत
कृषी मंत्रालयानी माहिती : रान्याचा दाबा फोल सकाऊ न्युलेख口 के


हाच एकमेव फायदा असल्याचे चित्र रंगवले जातें परंतु या कराराचे अनेक फ़ायदे आहेत. कोळ्सा पाणी आणि सौरऊर्जा यांच्या बरोबरीने त्याचा वापर करायचा औहे. अणुकरारच्या गरजेचे समर्थन करताना व्यांनी देरातील स्वातंत्रोत्तर काळातील प्रगतीतून निर्माण झालेल्या तीन सकारात्मक व तीन नकारात्मक बाबी मांड़ल्या.


दिलो ता भ\% सेल्या तम वर्षांत शेतकरस्याच्यो सवीचिक उताममहत्या हहाषष्टातच ज्याल्याचा क्बुली कंकीय
 इतर स्यामंश्य जास्त यान्मदल्या होत
 आहे :
 खासदर वृदा कारत यानी शेतक प्याँच्य आत्महल्यांवियी वी वारफे ल्या अस्चाओ़ लेखो उत्तर देताना कृषी रान्यमतो कातिलाल बहिया यानी है माहिती दिलो आहे महासह्टती ไल्या तीन वर्षात पाच हजारापक्षा अधिक शेतकर्यान आत्महत्या केल्या: अन स रा


डॉ. आंबेडकर यांची अथथतज्ज म्हणून दखल घेतली गेली नाही - कुलगुरू

पुणे, दि. $\rho$ (प्रतिनिधी)- डॉ. बाबासाहेब आहेत परेाच्या थविष्याचन विचाएं करूल ल्यानी आंबेडकर यांनी अर्थशाख्तावर तीन बहुमूल्य उंथा लिहले आहेत. या प्रैथामधून त्यांनी $७ ०$ वर्षापूर्वी
मांडलेले अर्थ.विचार आजही उपयक्त आहेत तरीही मांड़लेले अर्थ विच्चार आजही उपयुक्त आहेत तरीही डॉ. आंबेडकर यांची अर्थत्ज्ञ स्हणून दखल घेतली गेली नाही, अशी खंत पुणे विद्यापीठांचे कुलगुरू डॉ. नरेंद जाधव यांनी व्यक्त केली. कुलगुरू डॉ. नरेद जाधव यानी व्यक्त केली.
आस्था फाऊडेशनने काशीराम यांचा स्मृतिदिन वे घम्मचक्रप्रवर्तन दिनानिमीत्त आयोजित केलेल्या घम्मचक्रप्रवर्तन दिनानिमीत्त आयोजित केलेल्या
कार्यक्रमामष्ये डॉ. आंबेडक्र यांचे अर्थिक विचार आणि तत्त्वज्ञान या विंषयावर ते बोलत होतेः सिबॉयोसीसचे अध्यक्ष डॉ. शां. बः मुजुमदार, प्राचार्य भगवान ठाकर , पुणे विद्यापीठाच्या आंबेडकर अध्यासन केंद्राचे संचालक डॉ. विजय खरे, चंद्रकांत कांबले,आस्था फाऊंडेशनच्या अध्यक्षा डिंपलतताई कांबके आदी यावेळी उंपस्थित होते.

कायद्यांची फक्र एक पद्वी सोडून डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी सर्व पदव्या अर्थशास्त्रामध्ये घेतलेल्या

त्यवेकी अभर्य विचार माडले होते ते आजही उपयूप्र आहेत ड ड आंबेडकरामुकेच थास्ताच्या सज्यघटनेत इतर कोणल्याही राष्टिपेक्षा सर्वाधिक अर्थिक तस्तदी आहेत. अर्थिक क्षेत्रातल्या डों. आवेडकर यांच्या या योगदानाचे नाहिती सर्वसामान्य माणसाबरोबरच अर्थत्ज्जानाही नाही ही शैकांतिका असल्याचे डों जाधन यावेठो हहणाले वित आयाजाच्या सकल्यनेचा मलखोत अबैदकरोनीं लिहलेल्या ग्रात असल्याचे त्यानी यावेकी सागितले भारतासाखख्या विकसनशील सष्टाची आर्श चलनपदती काय असावी त्याच बरोबर शेतकरी नासमार याँच्यावरही आबेडकरानी लिखाण केले आहे जाती व्यवस्थेचा आर्शिक अंगाने विचार करणोरे अये डकर से पहिले विच्चिण होते असे जाधव यानी यवेके सतगेतले. डो. मुजुमदार, प्राचार्य भगवान ठाक्र यांनीही यावेळी विचार मांडले कांबंके यांनी पस्ताविक केले तर नितीन डंबाळे थांनी कार्यक्रमाचे सूत्रसंचालन केले - -





 पयनत कलल्या डt चस नाम्न
 शैककर्योच्या अालमहल्या चास्त डारत्या सल्याम्च कलेका दावा फेट इसल

वम्यासाओ के \%) 2. सन सुक्षा अययन
 जाली चाहे ली गेली नाही, अशी खत पुणे विद्यापीठ

ऊर्जन्च्या बचतीसाठी

## प्रयत्नशील राहावे : डॉ. जाधव

पुणें, दि $१ ९$ (प्रतिनिधी) : मर्ग आहे. ऊजंची समस्या ही जागतिक समस्या प्रारंभी राष्ट्रीय सेवा योज़ने डॉॉ लक्षात घेऊन ऊजी संवर्धन करताना ऊजनी सर्वांनी प्रयत्न करावे अंसे पुणे विद्यापीठाठे कुलगुरु डॉ. मरेंद्र जाधव घांनी सांगितले.

पुणे विद्यापीठ राष्ट्रीय सेवा योजना व पेटोलियम

|  |
| :---: |
|  |  |
|  |  |

कोन्झ्ञवशशन रससच असीसिएश़नच्च्या
बतीने इंधन बचतविषयक व ऊर्जा संवर्धन कार्यासंबंधी कार्यक्रम अधिकान्यांची कार्यशाळ्का आयोजित करण्यात आली होती. कार्यशाळेच्या उद्घाटनप्रसंगी डॉ. जाधन बोलत होते.

डॉ. जाधव म्हणाले, की ऊर्जेन्या प्रश्नाने गंभीर स्वरूप धारण केले असून, खनिज तेलान्ची वाढती मागणी व वाढलेली किमत यामध्ये हुनाचा वापर काटकसराने करून
धुधनची वचत हा ऊर्ज संवर्धनातील

ऊर्जा बचतीसाठी प्रयतश्शल राहा ः डाँ. नेंद्र जाधव

पुचे, दि, 39 (्रतिनिधी) - ऊर्जेची समंस्या ही जारतिक पातळीवरील महत्त्वाची समस्या आहे. ऊर्जासंवर्धन करताना ऊर्जेची बच्त करण्यासाठी सव्वन प्रयदल करावे, तसेच द्धनाची उधठठपद्टी थावविली पाहिजे, असे विजार पुये विद्यापीठाचे कुलगुख डॉ. नरेंद जाधव यानी व्यक्ठ केले

पुणे विद्यापीठ राष्ट्रीय सेवा योजना व पेट्रोलियम कान्ईर्वेशन रिसच असोसिएशन यांच्या संयुक्ष विद्यमाने इंधन बचतविषयक व ऊर्जां संवर्धन कार्यसंबंधी कार्यक्रम अधिकान्यांची कार्य शैक्क संपन्न झाली. या कार्यक्रमप्रसंगी उद्याटनानंतर के लेल्या भाषषात कलगरू डो. नरेंद्र जाधन माष्षा|ते कुलगुरू डा. ऊरुद्जैच्या ज्रश्नाने गीभीर स्वरूप

धारण केले असून, इस. २९७३-७४ पासूंन खनिज तेंलाच्या किमती $8 \% 0$ टक्क्यांनो वाहल्या.

त्यावेळी प्रत्रिबॅरल ३ डॉलरववरून डॉलर त्यानंतरी १९७Q-<० साली र० डे $\gamma 0$ ड्यानतर अधि $\rho$ गतर्षी ही ०. 80 डालर आणि गतवर्षी है। किमत 940 डॉलर वाढली. अशारोतीने
खनिज तेलाच्या वाढती मागणी व वाढलली किमत यापध्ये इंधनाचा वापर काटकसरीने करून, डंधनाची बचत ही ऊर्जासंवर्धनातील माग आहे.
जगाच्या पांतकीवर ऊर्जेची समस्य ही भीषण समस्या असून त्यासाठी सर्वानी गंभीरपणें विन्चार करून आचरण करणे गरजे़े आहें, असेही डों नाधव मुणाले प्रारंभी राष्टीस सेवा योजनेच डों संजय चाकणे यांनी स्वागत के ले

पंटोलिय कांरहें एन सिसर्च असोसिएशनचे सदुक्स नेश्शक आर ऐल. टेल योती हैन वचतीसागे सस्थेच्या वतीे कर्याती टेणाये प्रसलांची नाहिती दिली

याप्रसंगी कुलसचव र्ना: चाणिक जाधन, राट्ट्रीय सेवा योजने से मोद पाबेकर, एम एस जाभुक, डॉ कलेशटं, आपटे सर डो आर डीद दमूपे यऩी ाषयो दाली. ऊरणिचत व उर्णा? संर्धनाण्या विविध उपाययोजनत तसेच ऊर्जेचा योग्य वाष₹₹ अपारेंरिक ऊर्जी ऊन गयंबहत तसेच ऊर्जाबचत बापर यस नी का कर्यक नबदल माल दश नाद्वारे कायक अधिकानानी पबोधन करावे, असे अधिकार्याना कर प्यात अले। ।

$$
\begin{aligned}
& \text { पूनानरी } \\
& 201101 \%
\end{aligned}
$$

## GU



पुणे, दि. विजय डोईफोडे, विद्या परिषदेचे २०
(प्रतिनिधी) (प्रतिनिघी) :
सपूर्ण देशात केबळ पुणे केबळ पु विद्यापपाठात
असलेल्या असलेल्या आयुवद
विभगाचे विभमगाचे धोक्यात आले आहे. पुणे नर्ण ऑक्योवरां आर्वेद विभा ऑक्टोवरपूवी आयुवेद आरोग्यश्न विभागात समा करावा, अशी स्पष्ट

दम्यान, आयुर्वेद विभागात एम फिल व पीएच डी संशोधनाचे का उत्तमरीत्या सुरू असल्याने हा विभा बंद करुन नये व त्याचे स्वतंत्र अस्तित्व अवाधित राहावे, अ निवेदन आय्युर्वेद विभागाचे प्रमुख डॉ.

सदस्य डॉ. सुहास परचें व आयुर्वेद विषयातील तज्ज्ञानी दिले आहे. या संपूर्ण विषयाची पाश्र्वभूमी अशी : आयुवेद्द विभाग आरोग्यशास्त्र विभागामध्ये समाविष्ट करता येईल काय, या संदर्भात विचार करण्यासाठी प्राचार्य अनंत गोसावी यांच्या अध्यक्षतेखाली फेब्रवारी २००८ मध्ये समिती नेमण्यात अल्ली होती. प्राचार्य डॉ. अशोक भोस्ले व प्रा. नीलम पाटील यांचाही समितीत समावेश होता. आयुर्वेद विभाग़ाचा समावेशः आरोग्गशास्त्रामध्ये (स्क्लू ऑफ हेल्थ सायन्स) करावा अणि औषधी वनस्पर्तीचे उद्यान (हर्वल गार्डन) वनस्प्पतिशास्र्र विभागाकडे द्यावे, अशा शिफारशी केल्या- अहवालातील दोन्ही शिफाइशी मान्य करून व्यवस्थापन परिषदेनेने २० फेबावरी रोजी आयव्वेद विभगपम्रमांना त्या संदर्भातील निर्णय कळ्ठविला.

व्यवस्थापन परिषदेची गुरुवारी बैठक पुणे बिद्यापीठाच्या व्यवस्थापन परिष्देची पुढील बैठक गुरुवारी (दि. ३) होणाए आहे आयुर्वद विभाग बंद करू नये यासाठी हा विषय पुन्हा एकदां बैठकीत खावादोरो मांडावा अशी विनंती कलगरुरूना निवेदेनाद्रारे करण्यात आली आहे या बैठकीत करण्चात आली आहे. चा वाठकीत परिष्टेच्या निर्णयानसार आयुवेद विभागाला आयोग्यशा विभागात विभाग समाविष्ट
लागेल.

आरोग्यशास्त्र विभागाची उद्दिए आयुवेंद विभागाच्या उद्धिशंशी मिळतीजळ्ठती असल्याने याच विभागात समावेश करावा, अशी श्रिफारस समितीने केली असली, शिफारस समितने केली असली, रोणन्याही आयुवी चर्वी केली कामकाज सुरू होण्यास र०० उजाडल. संपूर्ण भारतात कोणत्याही विद्यापीठात आयुर्वेद हा स्वतंत्र विभाग नाही. त्यामळे ही विद्यापीठाच्या दृष्टीन अभिमानाची बाब आहे. गेली $७$ वर्ष या विभागाचे उप्रमही सुरू आहेत गेल्या वर्षी १२ जणांनी एम. फिल.ल प्रवेश घेतला असून, ५ जण उत्तीण झाले आहेत. उर्वरित विद्याथी अभ्यासक्रम पपर्ण करीत आहेत परदेशांतील अनेक विद्यार्थी छोटे-मोटे अभ्यासक्रम व प्रशिक्षण कार्यक्रम येंथे येऊन घेत आहेत नकतेच केंद आसनाच्या आयुष विभागाने संपण्ये आयर्वेदिक ग्रुथांचे विविध परदेशी भाषात भाषांत्र करण्यांची लबाबदाी

आयुवेदे, युनानी व सिद्ध विभागाला दिली आहे. याच विभागाने २ वर्षाप्र्वी भरविलेल्या जागतिक आयुवेद परिषदेला ३,००० प्रतिनिथी देशविदेशातून आले आहेत आयुव्वेद्द विभागाने विकसित केलेल्या 'हर्बल उद्वानासाठीं नॅशनल मेडिसीनल प्लँट बोर्डासह अनेकोंनी देण्ण्या दिल्या आहेत.
नुक्तीच पुणे विद्यापीठाने आयुवेदे विद्याशाखेला १ वर्षाची मुदतवाढही दिलेली आहे. आज आयुवेदाशी निाडीत इतर विद्याशाखा (फार्मसी, बॉटनी, झूलॉजी) आयुव्वेदात संशोधन करण्यासाठी उत्सुक आहेत.

जगातील सर्वांत जुने शास्त्र असलेल्या आयुर्वेदाला जागतिक स्तरावर मागणी असताना हा विभाग बंद करु नये व हा निर्णय बदलून येत्या व्यवस्थापन परिषदेच्च्या पुढाल सभभप्ढे ठेवण्यात यावा, अशी विनंती आयुवेद विभाग्रमुख व डॉ. परचुरे यांनी केली आहे.

चिंतन इमेज मेकर्स

$$
\begin{aligned}
& \text { ल्यकमग } \\
& \text { 211017. }
\end{aligned}
$$

## सामाजिक विषमतेमुळेच <br> देशाची अधोगती - डॉ. नर्रंज जाधंव

बकारामती टि $७$ (प्रतिनिधी)- ही पदवी मिळाली. ही पदव्वी गेल्या कही वषषत देशाज्या झालेल्या अधोगतीस सामाजिक विष्मताच कारणीभूत आहे सेशातील गरीबाना स्वविकासाची संधी उपलब्ध होत नाही. ही चिंताजनक बाब आहे. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी देशाला दिलेल्या अर्थक्ररणाचा अवलंब केला तर अंनेक प्रश्न संटतील, असे मत अर्थतंज्ञ व पुण्ये विद्यापीठाचे कुलगुरू डाँ नेंद्रें जाधव यांनीव्यक्त केले.

माता रमाई व्याख्यानमालेचे 'डॉ. बाबासाहेब आंबेडकराच्या संकल्पनेतील समर्थ भारत' या विषयावर तिसरे पुष्प: त्यांनी गुंफले यावेक्णी ते बोलत होते कार्यक्तमाच्या अध्यक्षस्थानी प्रा. प्रक्रश पवार होते र प्रमुख पाहण म्हणन दादासाहेब दैठणकर उपस्थित होते.

डॉ. जाधव पुढ्ठे म्हणाले की, डॉ बाबासाहेब ऑबेडकर है विद्वान अर्थतज्ज्ड होते. डॉ. बाबासाहेब आंकेडकरांना डॉक्टर ऑफ सायन्स

उपस्थित होते. जो अर्थपुरवठा होणार आहे त्यावर अंक्श ठेवला पाहिजे ही काळाची गरज आहे, असे सांगून ते पुढे - आजर्पर्यत कोणालाही मिळाली नाही, भारतात आवेडेकरांच्या अर्थशास्त्रावर अनेक विद्यार्थी विद्यापीक्मत अभ्यास करतात. त्या आवेडेखराच्या अर्थशास्त्राकड़ेदेशाचे दुल्कक्ष झाले आहे. भारतातील तेरा वित्त आयोगाच्या ज्या स्चना होत्या ज्या डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या ग्रंथातील आहेत रिझव्द बँकेची ग्रंथातील आहेत, रिझ्रद्ह बँकेची स्थापना करताना डॉ. बाबासाहेबननी

म्हणाले की, 9977 साली सावकरी व्विधायक़ पाराझाले असते आणि ल्यातील तीन तरंतूदोंची अंभलवजावणी केली असती तर आज सावकारांकड्न होणारी फस्सवणूक व अन्याय झाले नसंतें

अध्यक्षीय भाषण प्रा. प्रंकाश पवारयानी केले प्रास्ताविक्र जयराम शेलार व आभार अशोरे सोनवणे यांनी व्यक्त केले. या व्यख्यानमाले स बारामती परिसरातील फुलेले, शाहू आंखेडकरी विचाराच्या संघटना विद्यार्थी प्राध्यापक, अधिकारी मोक्या संख्येने

## विशेष कौशल्यांचे प्रशिक्षण

## पदवी पूर्ण होताच नोकरी?

## पुणे विद्यापीठ : महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यांसाठी अभ्यासक्रमाची घोषणा

सकाळ वृत्सेव
पुणे, ता. १ : कल, वाणिज्य आण शास्त्र या शाखांच्या विद्याथ्थांचे पदवीचे शिक्षण पूर्ण होताच त्यांना नोकऱी मिळावी, यासाठी पुणे विद्याभीठातरेफे विशेष अभ्य्यासक्रमाची घोषणा बुधवारी करण्यात आली. नोकरी मिळविण्याच्या दश्थेने विशेष कौशल्यांचे प्रशिष्य या अप्यासकमादो दिले ज्राए अहे पदवीचे शिक्षण घेतनाच विद्यार्थ्यांना. हा अभ्यासक्रम तीन टप्य्यांत पूर्ण करता येणार आहे.

पुणे विद्यापीठासह ग्लोवल टॅलेंट ट्रॅक (जीटीटी), सिस्को ग्लोबल इनिशिएटीव आणि नासकॉम यांच्या सहकायनि पहिल्या टप्य्यात पुणे, नाशिक आणि नगर येथील विद्यापीठाशी संल्र्म शंभर महाविद्याल्यांत हा उपक्रम राबविला जजाणार आहे.
विद्यापीठचे कुल्गुरू डाँ. नरेंद्र जाघव आणि म्लोबल टैकेंट ट्रॅकच्या डॉ. उमा गणेश़ा यांनी या उपक्रमाच्या करारावर स्वाक्षन्या केल्या. सिस्को
 विदाथ्यैनां विशेष शिष्यवृत्ती दिली जाणाए आहेंगुणवंत विद्याशी आएण विद्याथननानाही सवरूत दिली जाणार आहे साहिती तत्रजानाच्या
यूपत समाजाच्या सर्वच स्तरात्तील विद्याथ्यांना नोकरीं मिळावी
विशिष्ट कोशल्याअभावी असे विद्यार्थी नोकरीपासन वंचित राहू नयेत, हा अभ्यासकमाच्या आखणीची मुख्य हेत असल्यॉचेही कुल्मूरु डो जाधव यांनी सांगितले.

ग्लोबल इनिशिएटीवचे प्रमुख टोबी बर्टन, तो एका वर्षात अथवा पदवीच्या प्रत्येक ग्रोबल टॅलेंट ट्र्रचे जनरल एस. मेहता, वर्षी एक स्तर याप्रमाणे तीन वर्षात पूर्ष नासकॉमचे प्रमुख डॉ. गगणेश नटराजन, करू शकतील. ७० टक्के न्हचुअल किरण कणिंक, नेशनल नॉलेज कमिशनचे क्लासरूम' (संगणकावर प्रशिक्षण) सदस्य डॉ. किरण दातार, सगणकरज्ज्र आणि तीस टके प्रत्यक्ष शिक्षकांचे दौपक शिकारपूर या वेळी उपस्थित होते. मरार्दर्श्रन अंस्से त्याचे स्वरूप आहे. या या प्रसंगी झालेल्या पत्रकार परिष्देत अम्यासक्रमाचे एकृण शुल्क साडेसात कुल्गुरू डॉ. जाधव यांनी उपक्रमांची हजार ते बारा हजार रुपये असणार आहे माहिती दिली. ते म्हणाले, 'हा दुर्म भागातीज विद्यार्थी, मागासवर्गीय अम्यासक्रम 'प्रायमरी', इटरममिजिएट' विद्यार्थी, तसेच गुणवंत विद्यार्थ्यांना आणि ‘अंडक्ह़न्स’ अशा तीन स्तरांकर शिष्यवृत्ती दिली जाईल. विद्यार्थिनीनानाही राबविल्रा जाईल. एकूण अभ्यासक्रम विशेष सवलत्त दिली ज़ाणार आहे. १३२ तासांचा असंणार आहे. विद्यार्थी पहिल्या टफ्यात शंभर महाक्द्याल्यांतील
सका6

$$
2110 / 8
$$

तीस हुजार विद्याश्य्याप्यंत पोचण्याने ध्येय आहे. या अभ्यासक्रमासाठी यैत्या Q नोन्हेंक्पपसु एक जजा गिभ्षकाना प्रशिक्षण दिले जाणार आहे, तसेव प्रत्यक्ष अभ्यासक्रम ? डिसेंबपपास्न सुरु होईड, अशा प्रकारचा अभ्यासकम सुरू करणारे पुणे विद्यापीठ है पहिलेच विद्यापीठ आहे प्ये नाधिक अणि नाए मिक्रि पुणे महाविद्यालये आहत. अभ्यासक्रम सव महाविद्याल्यांभध्ये टप्य्याषप्पाने सुरू केला जाईल:'

डो. उमा गणेश म्हणाल्या, या अभ्यासक्रमाची आखणी विद्यापठठासह जागतिक पातळीकरील संस्थांनी केली आहे. एकत्रित इंटनेटवरा प्रशिक्षण आणि प्रत्यक्षिकममुके विद्यार्थ्यांना सर्वोत्तम आणि सर्वांगीण विकासासाठी फरक तेक शिक्षण पूर्ण झाल्यावर विद्यार्थ्वाना स्वःच्या पया ता जै ले जिम ल , साखळी-पुरवठा व्यवस्थान, मनुष्यबळ व्यवस्थापन, अगत्य, आरोम्य व्यवस्स्थापन अश्रा विषयांचा त्यात समावेश करण्यात आलॉ आहे."

लो
कसत्ता (२४ सटेंबर) मध्ये डों. नेंट्र जाधव यांनी, पी. साईनाध यांचा प्रतिवाद करीत 'महाराष्ट्र ही रोतक्यांची स्मशानभूमी करी ठरते? या लेखात स्वतःची बाजू मांडल., पी. साईचथ यांची लच्छेदार इंग्रजी रैली आणि जाधवांची लच्छेदार मराठी या दोहोंमध्ये वाद वेगळया दिशोने जात आहे आणि विदर्भात होतकरी आजही आंतमहन्या करीतच आहे, मृणून हे टिपण.
मी स्वतः तो अहवाल वाचून त्यावर (अन्यत्र) लेखमाल प्रकारित करणे सुरू केले आहे. कोणी कितीही लच्छेदार भाषा वापरली तरो सत्य, अभ्यासपदंती, धोरण विश्लेषण यापासून चर्च दूर जाऊु नये, असे मला वाटे.
डॉ. नरेंद्र जाधव यांच्या अध्यक्षतेखाली सदस्य समिती, 'रोतकरी आत्महल्या प्रतिबंध पैकेजेस एक सदस्य मूल्यमापन समिती' ३३ नोक्केंबर, २००७ च्चा शासन निण्णयानुसार स्थापन करण्यात आली. (१) पॅकेजेसच्या अंमलबजावणीत उणिवा असतील तर उपाययोजना सुचवणे, (२) अमलबजावपी यंत्रणा किंवा पद्धतीत सुधारणा आवर्यक असल्यास सुचवणे आणिि (३) जाहर केलेल्या उपायोजना पुरेशा आहेत की, आण्खीज़ापंयोजना-भवरपक भानेत ते'सुचवणे, या कार्यकक्षा आणि तीन महिन्योंचा अवधी समितीला दिला गेला. नंतर ११ मार्च.P00८ ल शासमनेने संमिंतीची कार्यकक्षा वाढवली. त्यात (१) प्राप्त झालेल्या निवेदेनांच्या आधारे अंमलबजावणीयोंग्य सूचना करणे, (२) केंद्र शासानाच्या. अंदाजपत्रकातुं व राज्य शासनाच्या अंदाजपत्रकातील तरतुदींचा जास्तीत जास्त लाभ विदभभातील रोतक्यांकरिता कसा करून घेता पेईल त्याच्या रिफारशी करणे, आणि (३) संपूर्ण राज्यासाठी, विरोषत: विदर्भातील कृषी परिस्थितितीचा विचार करून, कृषी विकासाचा दर किमान ४ टक्क्यांपर्यंत वाढ़वण्याकरिता कृती आाखडा तयार करण्याकरता मूलभूतूत रिफास करणें, याचा समावेश होता. अहवाल़ काळ आणखीं तीन महिन्योंनीं (जून २००८)'वाबतून दिला.

पिकेजसच्चा (विदर्भाच्या) अभ्यास़ाकरितात नेम केल्या
। एक सदस्य समितीवर पूण्ं राज्याची जबाबदारी टाकल्याने अहवालत निम्माण झालेल प्रत्येक विषयाचा त्रोटकपणा व (विदर्भीतील रोतक्यांच) असमाधान ध्यानात येड राकते, विदर्भातील आत्महल्यासांठी विदर्भ है प्रदेशे नामं वापएययाखेनी

 त्या त्या वर्षीतील आत्महल्या संपूर्ण महाराष्ट्रच्या नक्कृत्या. विदर्भ महारांट्रात आहे म्हणून महाराष्ट्राच्या शासनलल़ दूषण देश-विदेश पातळीवर ल्गागे साह़ज़िक आहे. तीच अस्मिता घेऊन बादे होड नुये, समितीचा अहवाल $९ ५$ पृांचा नौही. त्यात ०५

पानंचच मजकूर आहे व २० पृष्ठ परिरिहाची आहेत. त्या७५ पृंांभध्ये फेकेजसचे मूल्यमापन केवळ साडे आठ पृषे आहेत. पी. साईनांशी आकड्यांचा वादही साडे सात पृष्ठे आहे. अहवालच.म्हणतो, '१९९७04 या कालावधीमध्ये एकट्या महाराप्ट्र राज्यात झालेल्या रोतकरी आतमहत्यांची संख्या इतर सर्व राज्यांच्या तुलनेत सर्वात जास्त होती. P००६ मध्ये एन.ई,आर.बबी च्या आकडेवरीव वरून आमहहल्या कमी झाल्याचे दिसून येत नाही... महाराप्ट्रतील आत्महलंयांची संख्या आणि देशभरातील आवहहलंशी ल्यांचे प्रमाण असू नये तेवदे वाढलेले आहे, हे नाकारता येत नाही... महाराष्र्राच्या ३३ जिल्स्यांमध्ये झालेल्या बहुोक आत्महल्या... अमरावती, अकोला, यवतमाळ, बुल़ाणा, वाईीम व वर्धा या सहा

संकराच्या विशोष संदर्भात (Agrarian Crisis) चर्च करीत आहोत, ल्या नेमक्या विपयाला धरून नेमकी अभ्यासपद्धती वापरावयास हवी. इथे खातेदारांची एका वर्षाच संख्या अहवालातसुद्धा 'परिशिष्टई' मध्ये दिली आहे. .्या सहा जिल्ट्यांची दहा वर्षांकरिता खातेदरांची संख्या व दहा वर्षांची त्यात जिल्स्यांकरिता एन.ई.अार.बी.ची आकडेवारी तपासणे सर्वात योग्य झाले असतें. '्यासाठी संयुक्त राट्रस्संघाच्म अहवालाचा संदर्भ देणे ग्हणजे 'बगल में बचा, गाँव में ढिंढोरा' असे झाले आहे. -
साइनांथ यांच्या 'महाराष्ट्र सरकारचे समर्थन' या टीकेला डों. जाधव बेछ्टूट आरोप, त्यांच्या व्यावसायिकतेचा घोर अपमान वौरें हुणतात पण, पुहैल उदाहरे काय दाखवतात ते पहा :

## 

जिल्त्त्यांमधे प्रमुख्याने झाल्या.' (प. भ०) आता या समितीच्याच कबुलीला आधी कोणी काही विरेषणे लावही म्मुणून आणि संदर्भ कसे लिहावे वर्रे सांगत आवेशूरूप्षवाक्घालणे सर्वथा:अनाहारी आहे. पद 'आणि’ संगोधनकोराल्य यांच़ी सांगड घालणेही अप्रसुतुत आहे.
मग जाधव म्हुणतात की, राज्यांची केवळ आत्महल्यांच्या दृष्टीने (संख्यात्मक) तुलनां (जी साईनाथांनी केली) यापेक्षा 'दर एक लाख लेकसंख्येत किती शेतकरी आव्महल्या करीत आहेत, त्याची तुलना करणे शास्त्रीयदृष्या योय ठरले असते.' (पृ. ८)
प्रस्तुत लेख़काच्या मते जाधवांची पद्धती अशास्त्रीय आहे. परिचम विदभर्भीतल सहा जिल्ह्यांत रोती कंसणाग्या रोतकच्योंच्या आव्महत्यंचे प्रमाण राज्याच्या ३छ जिल्ल्टांतील, मोठ्या प्रमाणावर नागरी लोकसंख्येच्या परिचम महाराप्ट्रत भरमसाट ओलीत असलेल्या विभागांशी करून, काहणे हे अभ्यास़पद्दी म्री मून चूकच आहे, संबंधित सहा जिल्स्ट्यांतील कोरडवाहू हूतेक ज्यांशी प्रमंण काढणे हाच निकंष तर्कदृष्या योग्य ठरतो. जिल्ह्धवार खादोदरोंची माहिती अहवालातसुद्वा आहे. त्याच जिल्द्यीमंधेये पूर्वाच्या वर्षामधील रोतक्यांच्या आतमहत्या व आताच्यो आत्मइल्या यातील बदले रोतिकर्याधा समस्येची तीव्रता दाखवू रकतो
 संयुक्त रौष्ट्रसंघौंच्या अहवालतात वेगके गे ल्या देशांची तुलना समाणिक विषयांच्या (Soclaa Indicators) बाबतीत दर एक हाख लोकसंख्येमोल के ही जाते खेथे है विसरता कामान नये की, आपण Soclal Indicators मृण्न सामान आंत्महल्यांच विचार करीत नसन करी केताच्या

एन.सी.आर.बी.च्चा आकडे़वराप्रमाणे व महाराष्ट्ट शासनाप्रमाणे संबंधित सहा जिल्ट्यामध्ये आतमहत्यांबाबत वर्षवा अनुक्रमे पुढ़लग्रमाणे तफावनलोती

 889 (३८.0 ट्के), ₹००4: : १०२७, ४३२ (४२.० टक्के), २००६: १५२०, २४૪८ (९५.३ टक्के), (पृ. ११). महाराट्र राससाचे आकडे लाजवप्याइतके कमी होते, ते ७/१२ च्या उतार्यावरून: २००६ मध्ये मात्र राज्य शासनाने पोलीस रेकॉड़ तापसण्याचे आदेर दिल्याबोबर राज्य शांसनाचं आकडा ए.सी.आआर.बी. च्चा आकड्याच्या १५.३ टक्केपयंत वाठल, अहवाल म्हणतो की, 'पोलोस रेकॉड तपासण्याने आदेश निघाल्यानंतर... मात्र. शासकीय आकडेंवरीत मोठी वाढ झाली, हैं लक्षात घेंगे जरीचे आहे. अल्र्रककडच्चा काव्बतील दोन्ही स्रोतांची आकडेवारी जास्त वास्तववादी झ्ञालेली आहे, असे म्हणता येईल! (पृ.१२) म्हणजे एन.सी.आर. बी.ची आकडेवारीस़ुद्धा आध्री वाा्त्तव नकती असे ध्वनित करणे आणि रासननाच्या अकडेवरीवर टिपणी नकरे, यात डों ज़ाधवांच्ची स्यावसंयिक नैंतिकता आणें आधीच्या वर्षाममील आकहम्या ाकारलेल्या सु शतकर्यांबाबत संवैदना यंते काय झ्ञाले?
आतमहत्यांच्या कारणांमफे डों गोरोयल याचा महाराद शासनाचा अहवाल farmers; Sulidides in Maharastra An Overview या प्रकाइनाचा आधार डीं ज्ञाधवं तितात (4. अY) स्यातील आठ कारणामधे रतेममालान्य अपुय्य किमती है कारण लिहिले ैेच आती मुणन जाधवाच्या अहवारात ल्यावा उलेख

नाही. इतरत्र या कारणीचा एका वाक्यात उल्लेख आहे (प. ८८) पृ. ५९ वर उत्पादन खर्च आणि पीकवार हमी भाव यातील तफावत नोंदवलेली आहे. कारण, डों. गोयलांच्या उपरोक्त अहवालात ती एकाच वर्षासाठी दिली आहे पण, याची आकेकेवारी दरवर्षी कृष्प विद्यापींग गोक्य करीत असते ते आकडे वापरले असते तर $<$-२० वर्षांा आढावा स्पष्पणे मांडतीा आला असता, अछवालच महणतो की, गेल्या कित्येक वषांची आकडे़ारी पाहिली तर राज्य शासनाने रिफारस केलेल्या भावांच्या तुल्नेत केंद्र शासनाने जाहींर केलेले अंतिमं हमी भाव हे जास्तीत जास्त 60 टक्म्यापयत्तच होतों. (फक्ते कस हे एकच पीक ल्याल अपवाद होते. )' (ఫ. ५९) क्या राज्य शासनाने या हमी भाववाढीचा आप्रह केंद्राकडे धरावा किंवा तेवढे अनुदान राज्य सरकारने आपल्या रेतकच्यांना दिते असत़े तर कर्जबाजारीपणा कमी झाला असता, असे जाधव समिती का सुचवत नाही? उलट, उत्मादकता वाढवप्यार्ची सूचना करते, अमेरेकेतील कापूस रोतक्यांन अमेरिकन सरकार जीं अनुदाने देत आली व Farm Blil p०o६ नुसार २०१६ पर्यत आणखी वाढीव अनुदाने देणार अअसल्य्यामेकें आंतराय्ट्रीय किमती धसरत आहेत, ल्याच मुंद्यावरं आज जागतिक व्यापार संघटेन (W,T.O.) ठफ झ़ाले आहे. त्याचा विदर्भाच्या कापूस किमती, कर्जबाजारीपेणा यावर विघातक परिण़ाम होत आहे, याचा साधा उस्लेखही अहवालात असू नये व सममितने त्याबदल गाज्य व केंद्र सरकालल काही सुचवू नये, है आरचर्यकाक नह्हे काय? मग या समितीने कापसाचे अर्थरास्र काय तपासले?
डॉ. जाधवांनी पैंकेजमधल्या ज्या उणिवा दर्शवल्या त्या शासकीय अधिकाच्यांच्यां अंृवालासाखख्या वाटतात. केंद्र कराज्य शासनाकडून पैसा वेळेवर न मिळणे, शेतक्यांपर्यत न पोहोचणे व त्यामधून आत्महत्या थांबल्यात का, याचे सखोल विरलेष्ण अपष्षित होती़, तेसापडत नाही.
रोवटचा, पपण महत्व्वाचा मुदा असा आहे की, अहवालातील ब्याचशा सूचना उत्पादकता बाढवण्याशी संबधित आहेत ल्या सूचना मण पून ठीक असल्या वरी दर हैकटरी किती तरी उच्च उत्पादकता असणास्यां भमिकि तही रोंतक्योंना वाढती अनुदाने हावी लागतात तर के के उक्मादकता वाढ वल्याने
 सृ हीहल का यदे़े विवेचन समितीने करायचे जाही आणि रासनाने फक चार खक्कांती कृषी विकास दर वादावा हे साधण्यासाठी कारंक्यका वाद वावी यदे आमहली धीबतील असे मनायके का? सेतकरी
 हरूहता

न कीनिवास खर्दिताले W.

## TIMES CITY

## Teachers want earned leave retained

## Professors Also Highlight Shortage Of Staff And Pathetic Condition of Hostels



चिंतन इमेज मेकर्ष

## UGCNOD

## COEP seeks deemed úniversity status, to send proposal soon

## deendayal vaidya

Pune: Is it the graduation eremony or the convocation eremony? If plans work out, College of Engineering, Pune (COEP) would not need to bother about such questions after a couple of years as it would be in position to confer its own degrees under deemed university status.
Already an autonomous institute, COEP plans to send versity Grants Commission (UGC) for the status.
COEP director Dr Anil Sahasrabuddhe confirmed the report and said, "We will send the proposal next month. UGC has certain criteria for such status. As an autonomous fulfilled we have already board of governors as well as accounting system are in place. But 筑e most important aspect of Deemed University is research culture. Institute has to be thick of research before be

## GOLD RUSH

Nineteen students were conferred gold medals in firstand second graduation ceremony of COEP after its autonomy, held here on Monday COEP board of governors chief Dr FCKohli and Sakaal Put Limited Chairman Prataprao Pawar, who is alsoion the board of governors, were present

Deemed University status is granted. Only undergraduate education is not sufficient. COEP has strived to cultivate that research culture. Almost 50 per cent faculty of COEP per cent PhD staft in the nex four to five years."
Deemed University status will enable COEP to confe its own degrees. Presently even though COEP is an au tonomous institute, UoP is the degree-awarding body. Hence

$$
\text { Sakal Tmes } 211018
$$

under a special arrangement, COEP gives BTech degrees to students instead of conventional BE degrees of UoP.
This complex relationship between UoP and COEP was reflected in the first ever degree-awarding ceremony after COLPs aun aft held at COEP on Monday. After taking legal opinion, Uop did not alas convocation ceremony; hence it was called as graduation ceremony.
UoP Vice Chancellor Dr Narendra Jadhav, as chief guest of the ceremony, explained the reasons for the change. He lauded achievement of COEP as unmatched and said that COEP should convert trself His suggestion received Hreat applause from the stugreat applause from the stu-
dents and alumni present at the ceremony. When Sakaal Times contacted director of COEP, he confirmed that institute was indeed taking concrete steps in the direction.
चितन दूप मेकीकी

## Time to turn CoEP into a deemed varsity: V-C

ist graduation ceremony of autonomous institute held

## Ashish Lactray

Impressed with the achievements made by the College of Engineering Pume (CoEP) since it became an autonomous institute in 2003, vice-chancellor of the University of Pune(UoP), Narendra Jadhav, on Monday said the time had come to turn the college into a deemed university
He was speaking on the occasion of CoEP became an autonomous institute. Jadhav praised the board of governors and the director of the college for achiev ing the coveted success.
Speaking on the role of engineers in he rapidly developing Indian economy he said the centre of gravity was shinng
towards the east and India and China

DNA
2110 Fr

## अखेर 'तिचे' शैक्षणिक वर्ष वाया गेले!

पुणे, दि. २१ (प्रतिनिनी) : एका अपघाताने अपंग्व आल्यानंतर पीक्षेसाठी आवश्यक असणारी उपस्थिती
राखण्यासाठी जिवापाड प्रयल कर्न देखील तिच्या प्रयत्मांना ग़शश आले नाही. आय एल. एस. वि़धी महाविद्यालयामध्ये वी. स. एल. अभ्यासक्रमाच्च शिक्षण घेणान्या प्रती महाड़क या विद्यामे.
वर्ष अखेरीस वाया गेले. आजापप्रणाचा व शारीरिक दुर्लतेचा आजारप्रणाचा व शारीरिक दुर्बल
सहनभुतने विचार करून परीक्षेला सहानुभुतने विचार करुन परीक्षेला बसप्याची पर्वानगी द्यावी, असे विनी
अर्ज तिने केले खरे, परंत्राचार्यानी अज तिन केल खरे, पपतु प्राचायानी -
नियमावर बोट ठेवल्याने तिच्यापुदे प्यायच उल्ला नाही
विद्यार्थिनी बी. एस. एल.च्या
पाचव्या वर्षात शिकत आहे. में

महिन्याच्या शेवटी तिल्य गभी अपघात झाला त्यात तिच्य्या डाव्या पायाने हॉड मोड़ले व मणंक्याला दुखापत झाली डोक्टान्टन तिला ती महिने सक्तीची विश्रांती घेष्याचा सह्ठा दिला होता, असे तिचे वडील सु. के मंहाडिक यांनी सांगितले.

या विष्ष्यी अधिक माहिती देताना महाडिक म्हणाले, "जैक्षणिक सत्र सरु झाल्यानंतर पाच ऑँम्ट गेजी आयकी प्रशासकीय अधिकान्यांना भेट्नन वैद्यकीय अडचण सांगितली. अभ्यासक्रमाचा कालावधी \&८ जलै ते ₹० सप्टेंब असाल्याने तिने लबकराते लवकर हैजर ह्हावे, असे-महाविद्यालैयाकर्न सांगिण्यात आलें त्यानसार काही काळ तिने दगोज रिक्षाने येऊन काही तासांना हजेडी लावली

$$
\begin{aligned}
& \text { कोकमि } \\
& 22(10) 7
\end{aligned}
$$



> सामग
> 221018

## ठेकेदाराच्या जाचाबद्दल कुलगुरूना निवेदन

पयो दि. र० ( अतितिकी) पये विघापीठतोल नवने हैकेदारांने चालवलेल्य
 याबाबते निवेदन उे का सध्दतो के कम करणन्या सेवकानी कुलगुरु डों. रेंद जाथा याना दिले क. पर्मसनाने पवीन वेंक्यार एन की एंटखाईेने या संट्धिस का मगाराचा के कि किलेला आहे यममध्ये शिपाई, हमाल, ख्वच्चक आंदींच समावेश अहि, उककदाम्से कामगारांचा भविष्य निवाह निधी, है सस आय व अन्य काही क्षात


प्रशासनाकडन भविष्य निवाह निधीच्या पैशावी लेखी हमी कामगारास देण्यात द्यावी नवीन ठेकेदा कड डून प्रत्येक का गगराचा भीविष्ष निविंह निधी खाल्यांचे क्रमंक पातार पत्रकावर नमूद करावत प्रत्येक कामगारवे कामगफस विक्य योजना (ई.एस.आय) काई बनकून मिबावे, ल्याची गोंदगी अधिकृत काममार विमा योजनेच्या डॉंक्टकडे झालेली असावी कामगार उशिय आला म्हणनन नसांताता रजा घंललो म्हणन केगवेगे दंड लाववात् कामगारंना दो--तीन दिवसे कामावर ठिवतात व कादून टाकतात ल्या दिवसादे सेस

ल्याला देत नाहति, अशा प्रकारे कामगारांची पिळ्ठव्यूक केली जाते: ठेके दारातील काही जाण पोलीस ग्रणवेशत येऊन कामगायंना अरेपवी भीती दाखवितात ल्यामुके कामगारममध्ये धबराट आहे. य सर्व गोष्टीची ख़ातरजमा विद्यापीठ प्रशासे व वित्त विभागाने कल ल घावी, यबाबतने निवेदन डों नरेंद्र जाधव यांना देण्यात आले विद्यापीठाने या सर्व प्रकरणाची चौकशी करून त्वरित निर्णय ख्यावा, असे व्द्यापोठातील केका प्ध्दतोने काम करणार्या सेवकांनी निवेदनाद्वारे सांगितले आहे.

जुल्यनरी
$22101 \%$

चिंतन इमेज मेकर्ई

## शेतृ टर्यांच्या आत्महत्या अहवाल सरकारधार्जिणा असल्याचे सिद्ध करा

नरोंद्र जाधव : र्राजकाएण कशासाठी करता?

 विसमेंतन रेत्री

 आहेत हैन याझी पमिका औाहे य स संस्यदस्स्यनी होते













## अहवाल सरकारधार्जिणा कसा?

## नरेंद्र जाधव यांचा सवाल : एन डीं. चे प्रत्युत्तर

## कोल्हापू, , ता

 शेतक्क-्यांच्या आत्महत्या या महाए। कांच्छुांख्पद आटेते हीच घादी थै आहे. या आत्महत्या आणि विर्था दिलेल्या क्राच हजार कोटीच्या पकेजचा शाही़ीय अभ्यास करून दिलेल्र परखड अहवाल संखारिधार्जिणो असल्याचे सिद्ध करून दाखवाच, असे आक्हान पुणे विद्यापीठाचे कुल्गारू डों. नरंद जाध्रिव यांनी शनिवारी दिले.शिवाजी विद्यापीठात शेतक्य्याच्या आत्महत्या' या विषयावरील कार्यशाेत जाधव बोल्रत होते कुल्गरुरू डाँ
 डॉ. जाध्व प्रश्नच प्रश्नच नाही असे मानुणारा ग्ट आणि या गेंले, हे तपासावे तहोले आपल्या होते

विविध
Exy


 खे उह. वामेय मरताल क्रमणनात कही




 भाराताज्यी नि
अहे.
भाताब्ण



 फार मेंा फरका बसू इकतो. सुदुवाने


 कां त्र जार्तीक सरावर होणानया या साक्का उउतथपालधीचे पडसाद इस
 रुंका जाही: माता, लयांदी तीवबता किती ससेत, घापती किती असेल आणी किता काबहे घुणार
पेणाराही.
एक गों मार्निजित, की गेल्ल काही उबकमये भारात्रेड़े असहेल्या परकी ललायदी गागांबी भम भमन वाढलेली
अं

 या भरफ由म पातकीविश रा|वूं आहो, या







 परकीव चल्नाच्या गांजबते फ़ा विकसननीवलक्रेश अणिण योपणभील अमेंक



 ब्रिटने पुत्पभान गोंड वाक्न यांनी
 घुण्यात यावी अरी सूचना केलेली आहे पुसम्या महापदूमघं, झालेल्या. अर्थिक बेंदनवसूस या किकणी ज्यातीए सd






 सुख्वा करे हो काबरी ग़ल आहे. -


वकत घेइल याची वाट पाहात होते, ससेच भारतीय रोअर बाजातातील गुंतवणुकदार , पद्देशी वित्ति संस्था पुन्हा खेअर्स खंरोंल़्य कधी सुरुवात करतात याकडें आशाळभूतपणे डोळे ल्रावून वसलेल आहेत!

अर्थात, रोअर बानारतत मोठ्या प्रमाणावर झलेली घसरण ही भारतापुरती मयंदितित नाही. जगभरातील ोअर बानार- अमेरिका, युगेप आधि गरिया खंडा आशिया खड़ातील एकूण एक रेअ कोसक लागे आहेत डो घडाधड जगयर गडगडण्याचे र्रमखर बाजा गम जि सांगितल जात आहे ते म्हण अमेरिकेतून सुरू झालेला आथ्थ झंझावाता अनिक वर्षात जे घड नद्कत, ते सम्टेवर महिन्याच्या उग्वापुप्या दोन आठवड्यांत घडले. गल्था महिन्याभरात 'फॅनी मे' व 'फ्रेडी मॅंक या १,८00 अबन डॉलस एवढ मालमत्ता असलेल्या अतिवलाढ गृहवित संस्थांवर दववाळखोरीची पाकी आली आण अमेरिकन सरकारल त्वा ताव्यात घ्याव्या ल्ग्रल्या. १,4०० अन्ज डॉलसंएवढी मालमत्ता असलेल्या 'लेहमन ब्रदस'’ भाणि 'मेरिल लिंच' यांसारख्या अतिविशाल इन्हेस्टमेंट बँका बुडीत खाती निघाल्या. 'बेअर स्टन्नस' आणि 'मेरिल लिंच' या इन्हेस्टमेंट बँका सरकारी आदेशावरून व्यापारी बँकांना ताब्यात घ्याव्या लागल्या. 'गोल्डमन सॅक्स' आणि 'मॉर्गन स्टम्ल्लो' या बल्लाढ्य इन्छेस्टमेंट बँकांचे व्यापरी बैकांमध्ये रूपांतर करणे भाग पडले. अमेरिकन इंटरनँशनल ग्रुप (AIG) यासारखी जगातील सर्वांत मोठो विमा कंपनी वाचविण्यासाठी अमेरिकन सरकारला प्रयतांची शार्थ करावी लागली. भांडवलशाहीचे कट्टर समर्थन करणाय्या अमेरिकेपध्ये समाजवादी पद्धतीचे 'राष्ट्रीयीकरण' करणे अमेरिकन सरकारला भाग पडत आहे. कालाय तस्मै नमः।
जगात सर्वात बलाढ्य समलल्या जाणान्या अमेरिकन अर्थव्यवस्थेमध्ये ही अभूतपूवं उलथापालथ होत आहे. जगानी ये
 अमेरिकन अथतज्ज गवने सागत हाते.
आज त्या अमेरिकेलाच न्यूमोनियाची ल्रगण झालेली आहे आणि त्याचा संसर्ग युरोप खंडाला झालेला आहे. युरोपमधील पाच मोठ्या बँका गेल्या महिन्याभरात बुडीत खाती गेल्या आणि भारतासह जगातील इत्तर सर्व दे दांमघ्ये त्याचे पडसाद कमीजास्त प्रमाणावर उमटत आहेत गेल्या श्रातकामध्ये १९२० साली झालेल्या जागतिक मंदेशी तलना होऊ शकेल इतके मोठे अरिष्ट समोर उभे ठाकल्याने जगभर अक्षरशः दाणादाण उडालेली आहे. या सर्व उल्रथापालथीचे केंद्र अमेरेकेतील 'वॉल स्ट्रीट' आहे यात रांकाच नाही. अमेरिकेचे राष्ट्रध्यक्ष वुरा म्हणतात. वॉल स्ट्रीट मद्यधुंद झ़ाली होती आणि तिल्ल शाद्धीवर आणण्याच्ची गरज आहे.' फ्रान्सचे अध्यक्ष निकोलस सारकोझ़ी म्णणतात "वित्तीय भांडवलशाहीमध्ये नीतिम्त्ता आणण्याची गरज आहे," ब्राझीलचे अध्यक्ष डासिल्वा म्हणतात, की "सट्टेाजीतून निर्माण झालेल्या या अराजकाचा मुकाबल करायला हवा." जगभरच्या नेत्यांनी नोंदविलेल्या या प्रतिक्रियांमधून जगभर चिंते वे वातवरण पसरलेले आहे. आपले पंत्रधान डॉ. मनमोहन सिंग व वित्तमंत्री चिदंबरम यांनी या आर्थिक महाअरिशचा भारतावर परिणाम मर्यादित स्वरुपाचा होईल, असे आश्वासित केले असले तरी भारतीय जनतेमघ्ये आज मोठ्या प्रमाणावर भीती नाकारता येंत नाही."
आकारता येत नाही.
या पार्वंभूमीवर हे आर्थिक महाअरिष्ट नेमके कशाममळे निर्माण झालेले आहे, त्यावर नेमके काँय उपाय
 अयव्यवस्थेवर काय परिणाम होणार आहे आणि विरोष करून, जागतिक
महासत्ता बनण्याची स्वे्ने पाहात अहासत्ता बन्यो्याची भारतासाख्या विकसनरील देंशावर या महाअरिथातून उद्भव्लेल्या जार्गतिक मंदींचा काय परिणाम होऊ राकतो हे समजून घेंे आगत्याचे बनले आहे. या लेखाचा प्रपंच आहे तो त्यासाठीच!

ऐसे कैसे झाले?
या आर्थिक महाभरिटाची सुरुवात छाली ती ऑगस्ट २००ध मध्ये अमेरिकन अर्थव्यवस्थेमध्ये गृहवित कर्जाच्या संदर्भात उद्भवलेल्य अर्थिक वावटळीतून. ल्या वित्तीय वावटळीचे रूपांतर आता आर्थिक झंझावावातात झाले असून त्याचेच तडाखे़े जागतिक अर्थव्यवस्थेला बसत आहेत आणि

म्हणूनच, ज्याला 'सब-प्राइम क्रायसिस'
दुणन ओळखूले जाते त्या गुहित करंच्या गंथी पेचामंग्या पूहाव्त कजाच्चा गीर प्रप्रसभा पाश्षूभू सर्वप्रथम समजून घेणे गरजेचे अहे.
३० वर्षाप्वाँपर्यंत अमेरेकेत आणि जगभर 'पारंपरिक बैंकिग' व्यवस्था प्रचलित होती. ल्वामध्ये व्यापरी बैंका कडक शहानिशा करून पात्र ग्राहकांन। खातेदारांना कर्जांक रकमा देत होत्या आणि त्या रकमा असेट्स म्हणन ल्या त्य बँकाँच्या खात्यांकर दाखविल्या जात होत्या या कजांचे नियमन करणयीचे काम फेडरल रिदन्द बैंक आणि डतर देमांती मध्यवर्ती बैका कठोर्ये देसातील मध्यवती बेका कठर्रा करीत होत्या. मात्र गल्या र० वर्वा या पारपरिक बाकिगमघ्य आमूलग्र बदल झाले. एक नवीन वित्तीय प्रणाल कायान्वित झाल़ी आणि फर झपाट्याने वाढत गेली. नवीन वित्तीय प्रणालुच्या प्रचंड विस्ताराची तीन प्रमुख कारणे देग्यात येतात ती महणने निर्नियंत्रण(De-regulation), वाढीव (Technological
Innovation) आपण भांडकरलचे जार्मिकीकरंण. नव्या वित्तीय प्रणालीमध्ये सरकारी किंवा फेडरल रिस्र्ह बँकेची प्रच्चलित नियंत्रणे टाळण्यास्साठी नवनव्या फायनान्शियल इन्स्टमेंट्सची निर्मिंती करण्यात आली. माहितीती तंत्र्नानाच्या क्षेत्रातील वेगाने होणान्या पगतीमेले निंवंगणांना बगल देणारे नवे फायनार्शिअल इन्ट्टूमेंट्स दणारे नवे फायनान्राअल इन्ट्ट्रमेंट्स
जारी करणे आणि ल्याचा क्रारे जारी करणे आणी त्याचा प्रसार करणे सुलभ झाले. जागतिकीकरणगमुले देशांच्या भौगोलिक सीमांचे बं बंन प्रभावहीन ठरत गेले आणि वित्तीय भांडवलाचा जगभर मुक्त संचार सुरू झाला. अमेरिका आर्ण
युरोपमधल्या- विरोषतः अमेरिकेताल सरकारने प्रचलित निवंत्रणे टाकण्याच्या प्रवृत्तीकडे काणाडोम्ब करून या खासगी वित्तीय संस्थांना प्राधान्य देण्याचे धोरण पेढे रेटले आणि न्यामेळे खासरी वित्तीय पुढे रेटल आणि त्यममे खासमी वित्तीय उलाढालीत भरमसाट वाढ झाली. मान्र ही वाढ नसून सूज असल्याचे निष्पन्न

## डा.नरेद्र जाधव

 स्वरूपात बेफ़ाम वाढलेल डोलारा ऑगस्ट २००७ मध्ये अखेरीस कोल्मडला त्या वेळ्मी:
या नव्या वित्तीय प्रणालीच्या केंद्रस्थानी होते ते . ह्हणजे रोखेकरण (Securitization). यामध्ये बँकांनो दिलेले कर्ज हे बैकेच्चा ताळेबंदामध्ये 'असॅसेट' म्हणून न राहता, गुहवित्तापासून का लोस्सपयंत अनेक वेगवेगक्या कर्जाऊ रकमांचे गोखेक्रण करष्यात आले आणि ते रोंखे इन्डेख्यमेंट बँका आले आणे ते रोखे इन्केस्टमेंट बँका, मनी मार्केट फंड्स, हेज फंड्स (Hedge Funds) अशा संस्थांना विकण्यात आंले: २००१ साली अमेरिकन बँकांनी इश्यू केलेल्य एकत्रित रोख्यांची एकूण किमत ही पहिल्यांदाच त्यांनी दिलेल्या एकूण कर्जाऊ रकमेपेक्ष जास्त झाली आण्ण नंतरच्या सहा वष्षांध्ये ती बँकांनी दिलेल्या एकुण कर्जाच्च्या कित्येक पटीनी वाढली त्याचे करण होने अम्यंद हाव आणि त्यातून निर्माण झालेले उन्मत्त आणि आविवेकी रोखेकरण! ग्राहकांची पत किंवा. .्यांची कजफेडीची क्षमता या गोट्टी लक्ष्षात न घेता बँकांनी गृहवित्ताचा भरमसाट पुरवठा केला. घराचे तारण ठेवून बँकांनी कर्ज द्यायचे आणि त्या कर्जांचे रोख्यांमध्ये (Assetbacked securities) रूपातर करून ती कर्जे इन्केस्टमेंट बँका भाणि इतर वित्तीय संस्थांकडे हस्तांतरित करायची, या प्रक्रियेमध्ये बँकांना ग्राहकांची योग्य ती शहानिश्रा करण्याची गरज भासेनारी झाली त्यात्न कर्ज परतफेडीची क्षमता नस्ले्या गारकाना निंक्रायो निरंकराप्ये गहवित्ताचा प्रखवठा करण्यात काला. (मुप्न वर्याला सने पारम वापरून ल्या आधारवेर इच झालेल रीखे ज्या इन्के प्टमेंट बंकानी विकत घखे ज्या इन्केस्टमेट बकानी विकत मर्जीनसार जोखमी च्च्या प्रमाणाता वर्यवारी करून त्यांचे एकत्रीकरण केले आणि त्यात स्वतःच़ी. भर घालून, त्या रकमेचे नवे रोखे झ्यू केल आणि ते इतर वित्तीय संस्थाना विकूल टाकले. पैकेजिंग आणि रिफेकिजिगच्या या प्रक्रियेत एकाच घराच्या तारणावर कर्ज, त्या कर्जावर आणखी कर्ज, त्यावर पुन्हा अधिकचे कर्ज अद्री उतरंड त्यार झालों. (तांत्रिक भाषेत याला Excessive leveraging
$\qquad$ म्नणतात). संदर्भात संमात असलेल जीखाम ही बकानी शासकीय नियंत्र्तार्या आवाक्यावाहे

असलेल्या वित्तीय संस्थांकडे ढकलून दिली. त्यमुले बैकांचे नियमन करणान्या फेडस्ल रिस्र्न बँक आणि इ्तर सरकारी संत्रणांचा प्रभाव क्षेण झाला, तो तसा त्यांनी होऊ दिल्र. अनियंत्रित गुवित्ताचा डोलारा खेवटी कोसळणार गृहवित्ताचा डोलारा शेवटी कोसळणार याचा त्यांना अंदाज आला नाहो, है
निश्रित्त अमेरिकन नियमन संत्रणेचे निश्रितच अमेरिकन नियमन घंत्रणेचे अपवश होते.

अमेरेकच्या मध्यवती बँकेने फंडरल रिझद्ध बँकेने, अनेक व ब्वाजाचे दर अत्यल्प पातळीवर ठेवल़ होते. ल्यातून पतपुरवठा करायल वित्तीये संस्थांना प्रोत्साहन मिळाले. भरमसाट पतपुरवठा करून अमेरिकन वित्त संस्थांनी अमेरिकन जनतेच्या चंगळवादाल भरभरून उत्तेजन दिले आणि जनतेल परते कर्जबाजारी करून सोडले $9 \circ 9$ सालापर्यंत अमेरिकन सोडने जनतेने पेलेल्या की वे वेचच्या राट्रीव उत्पन्राशी (Disposable Income) प्रमाण होति $\angle 0$ टक्क. इ.स. 2000 साली ते पोहोचले 900
टक्क्यांवर अणि त्यनंतरच्या सहा-सात टक्क्यांवर आणि त्यन्तनरच्या सहा-सात वर्षांत - २००७ सालच्या मध्यावर ते पोहोचले तब्बल श४० टक्क्यांवर!

या भरमसाट पतपुरवक्यामध्ये गुहविताचे प्रमाण लक्षणीय स्वरूपाचे होती. गगृवित्ताची मागणी प्रचंड प्रमाणात वाढली. त्याचा परिणाम म्लणून घरांच्या किमतीमध्ये भरमरून वाढ झाली. इ. स. २०00 ते २००६ या कालावघीत अमेरिकन घरांच्या किमती जवळजवळ दुप्पट झाल्या. एवढी प्रचंड वाद होण्याची अमेरिकेतील बहुधा ही: पहिलीच वेळ.
गेल्या वर्षी मात्र अमेरिकेच्या फेडरल रिझव्द बँकेने अमेरिकन अर्थव्यवस्थेतील भाववाढीचा वेग पुन्ह। वाहीस लागल्यानंतर चलनफुगवटा नियंत्रित करण्वासाठो व्याजदरात वाढ करायला सुरुवात केली. व्याजाचे दू : वाढीस लगल्यानंतर अमेरिकेत हजारोंची गृहवित्त कर्जे थकीत झाली. (मुळातून तिथे अनेकांची कर्जें घेण्याची ! ऐपत नव्हती आणि कजफेडीची क्षमताही त्यांच्याकडे गठ्हती) बंकांनी त्वरित हालचाल करून हजारो घरे ताब्यात घेतली खरी, पण घरांच्या किमती २००t च्या प्रथमार्धात जवळजवळ २० टक्म्यांनी कोसळ्ल्या.
 मेख प्रमाप्यक्या सहन क्रावा लामल गु गिवताचा डोलारा शेवटी ऑगस्ट २००७ मध्ये कोसळला. कुठल्याही मनोग्याचे बांधकाम करताना पाया आणि उंची याचे प्रमाण वास्त्रास्त्राने ठरवून दिलेले असते. मर्यादित पायावर अनियंत्रित उंचीचा भनोरा बांधत गेलात तर रोवटी तो इमला कोसळणारच. इथे नेमके तेच झाले. मूळ तारण असलेल्या घरांची संख्या वाढत होती त्या पायावर त्यापेक्षा खूप जास्त होती त्या पायावर त्यापेक्ष खूप जास्त
वेगाने गृहवित्ताची उतरंड रचली गेलो. रोवटी क्कायचे तेच झाले. गृहवित्ताचा: डोलारा कोसळला. त्यातून हजारो मध्यमवर्गीय व्यावसायिकांकर बेधर होण्याची पाळ्ळी आली. अनेकांना तर आपली वाहने पार्किंग लॉटमध्ये पार्क करून आपल्या वाहनातून वास्तव्य करण्याची नामुष्की पत्करावी लिलली.
सुरुवातीला (ऑगस्ट 2001 मध्ये) गृहवित देणान्या बँका उबााइला आल्वा. त्यानंतर गृहवित्त कर्जावर आधारित रोख्यांमध्ये ज्या इन्क्स्टमेंट बँकां आणि इतर वित्तीव संस्थांनी मोठी गुंतवणुक केली होती. त्यांच्यावर अनिए परिणाम झाल्यावाचून राहिला नाही. 'पपार्परिक बॉंकिंग' प्रणालीमध्ये एखाद्या बँकेने मोट्या प्रमाणात गैरखाजवी कज
दिले असते तर ती बँक बड्याची दिले असते तर ती बँक बुडप्याची राक्यता त्या त्या बँकेपुरती सीमित राहिली असती. परंतु गेल्या ३० वर्षांत निर्माण झ़लेल्या नव्या बँकिंग प्रणालीत गृहकर्जांचे रोखेकरण होऊन ते रोखे अमेरिका व युरोपमधील अनेक इन्केस्टमेंट बँकांनी आणि इतर वित्तीव

## सावकारी पाशाला सरकारने धक्काही लावला नाही

कोल्हापूर, दि. २५ (प्रतिनिधी) "शेतकर्यांच्यो आत्महल्या है राज्याला लांच्छनास्पद आहे, केंद्र व राज्य सरकाने आत्महत्या रोखण्यासाठी 'पैकेज' दिले, ७१ हजार कोटी रुप्यांची कर्जमाफी दिली, पण शेतकन्यांभोवती असणान्या सावकारी पाशाला मात्र सरकासे धक्काही लावलेला नाही आणि शेतकन्यांच्या आत्महल्येवे ते प्रमुख कारण आहे..." शासनावर असा आरोप कुठल्या विरोधी पक्षाने केलेला नाही, तर ही तोफ डागली आहे पुणे विद्यापीठाचे कुलगुरू आणि राज्य सरकारेच नेमेलेल्या 'शेतकन्यांच्या आत्महल्या' या एक सदस्पीय संशोधन समितीच्य्य डॉ. नोंद्र जाधव यांनी. विदृभ्भात कृषिमाल विक्केत्या दुकानदारांनीच सावकारी सुरू केली आहे. या नव्य सावकरीत सर्व प्रमुख पक्षांचे तेते व कार्यकर्त गुंल्ल्याच्ची धक्कादायक माहितीही ल्यांनी दिली. शिवाजी विद्यापीठाच्या सामाजिक $T$ व समावेशक धोरण केंद्रातके आजाज़त 'शेतक क्यांच्चा आवमहल्या' या विषयावील एकदिवसीय कार्यशाळेत प्रमुख पांकुणे डॉ. जाधव बोलत होते. अध्यक्षस्थानी शिवाजी विद्यापीठचे कुलगुरू डॉ. माणिकराव साब्लुंबे होते.

अहवालाद्वों शेतक्यांची वास्तव स्थिती मंडडण्याचा प्रयल केला असून, हा अहवाल सकारधार्जिणा असल्याचा आरोपही निंरधार असल्यावेही त्यांनी

## डॉ. नरेंद्र जाधव यांनीच डागली राज्य सरकारवर तोफ

सांगितले. विदसीतील श्रेक्यचाच्चा आत्महत्या रोखण्यासाठी केंद्र व राज्य शासनाने सुमारे पाच हजार कोटी रुपयांचे पँकेज दिले, पण या पॅकेजच्या माध्यमातून दूगामी दिलासा देणान्या (उदा. सिंचन व्यवस्था) योजनांनाच प्राधान्यं दिले गेले. मात्र, शेतकच्यांना थेट दिलासा देणान्या योजनांसाठी
 शेतकन्यांची भावना झाल्याचे ते महणाले. महाराष्ट्रातील असमतोल दूर करण्यासाठी समतोल कृषी विकास आखण्याची आवश्यकताही अहवालात मांडली आहे, तसेच राज्य शासनाच्या चुकीच्या धोरणांवर कडक ताशेरे ओढल्याचे डॉं, जाधव यांनी सभागृहाला अहवालाचे जाहीर घाचन करून स्पष्ट केले. केंद्र शासनाच्या रोजगार हमी योजना व राष्ट्रीय कृष्षी योजना अशा योजनांचा जास्तीतजास्त फायदा करून घेण्यात राज्य शासन अपयशी ठरले

असून, त्याला कपाळकरंटेपणाच महणावा लागेल, असे त्यांनी सांगितले.

परदेशातील कापूस उत्पादकांना तेथील शासन लाखो रुपयांचे अुनदान देते, पण भारतात कापसाच्या पिकाला कसलेही संरक्षण दिलेले नाही. काष्स एकाधिकार योजनाही राज्य शासनाने

- विदर्भात कृष्पिमाल विक्रेत्या

दुकानदारांनीच केली सावकारी सुरू
नव्या सावकारीत सर्व प्रमुख पक्षांचे
नेते व कार्यकत्त्यांचा समावेश
समतोल कृषी विकासाची गरज

मोडीत काढली. त्यामुले खर्च जास्त आणि उत्पादनं कमी व दरही नाही, अशा स्थितीत शेतकरी कर्जबाजारी झाला, वैफल्यग्रस्त झाला आणि त्यातूनच तो आत्महत्या करू लागला, असे मत ज्येष्ठ विचाखंंत प्रा. डॉ. एन, डी. पाटील योंनी मांडले. आत्महत्या ोोखायच्या असतील तर कर्जबाजारीपणा रोखला पाहिजे आणि त्यासाठी उत्पादनावर आधारित किंमत मिळाल़ी पाहिजे, पण आजह़ी किमती उवताना शेतीमालाला वेगळा आणि औद्योगिक उत्पादनाला़ वेगळा न्याय का ?

असा पाखड सवालही डॉ. पाटील यांनी उपस्थित केला.

शेतकज्याचा शोषिकपणा त्याचा दुबळ्ठापणा समजला जाऊ लागला आणि वसाहतवादी मनोवत्तीमुळेच शेतक-्यांचे हाल होऊ लागले, असे मत ज्येष्ठ विचाखंत प्राचार्य डॉ. पी. बी. पाटील यांनी मांडले, आज आत्महत्येचा विचार करणारा शशेतकरी उद्या हत्या करायलांही मागेपुढे पाहणार नाही, अशी भीतीही त्यांनी व्यक्त केली. डॉ. नेंद्र जाधव यांनी आपल्या अहवालघ्यूून
शेतक्यांच्या बालूने उभे राहणान्यांना झोडपून काढले. असून, हा अहवाल सरकारधार्जिणा असल्याचा आरोप शेतकरी संघटेचे नेते खघुनाथदादा पाटील यांनी केला. शेतकज्यांच्या आत्महत्या रोखण्यासाठी शेतकन्यांच्ची अभ्यास मंडके घेऊन त्यांची मानसिकता बदलष्यावर भर देण्याची आवश्यकता नागनाथअण्णा नायकवडी यांनी व्यक्त केली.

यावेक्षी आचार्य शांताराम गर्ड, कॉ. गोरिदिद्याव पानसरे यांनीही आपली भूमिका मांडली. स्व्वगत सामाजिक

वंचितता व समावेशक धोरण केंद्राचे समन्बयक डां और. जी. दांडोे यांनी केले. यावेळी भहाविद्यालय व विद्यापीठ विकास मंडक्नचे संचालक डो. ए, ए. डांगे, डॉ. भानुमते आदी उपस्थित होते,
.nt

$$
\begin{aligned}
& \overline{y भ} 151 \\
& 26100) 9
\end{aligned}
$$


whe world has to take cognisance of India and "The world has to the fourth economic engine," China together as said Narendra Jad shedding light on the role of ty of Pune. He was shedding light on the role ob

al economy at the seminar on 'Rural Marketing A boon for Economic Development' conducted by the Poona District Education Association's(PDEA) Mahatma Phule Institute of Management (MPIM) Ma on ic engines of the world compised jusia would Europe and Japan, but he believes that India soon be recognised worldwide.
Jadhav also focused on the opportunities that lie in rural areas and the tremendous potential for development of these areas which would lead India to a greater level. The seminar witnessed emdia to agrsonalities like Ashutosh Khosla, directo1; inent personaitieting, Piaggio Ape; Preetam Salvi, sales and marketing, Plaggio Ape, Pr Ajay Munde, business unit head, Shopper's Stop; Ajay Munde, senior area manager, Mahindra and Mahindra Ltd; Anand Shrikhande, director, ACE Money and Shambhu Singh, VP, Kotak Mahindra Bank Litd.

The seminar was inaugurated by Jadhav, Capt
CM Chitale, dean of management studies, Pune CM Chitale, dean of management studes, Puner University, Mohanrao Deshmukh, treasure PDEA, principal DB Gadhave, assis
PDEA, AS Sarkar, director MPIM. function presided then by Chitale.

कोल्दापू, दि. २५ (प्रतिनिधी)ग्रेतरक्यांच्या आमतल्या है राज्याल लांच्च्हामपद आहे, केंद्र व वाज्य सरकाने आत्मुह्त्या रोख़ण्यासाती ‘‘ककेज'. दिले; 0 ? हुजा कोटी रुपयांची कर्जमाफी विली, पण शेतकर्याभोवती असणान्या सावकाी पाश्याला मात्र साकासे धक्काही लावलेला नाही आणि शेतकन्यांच्या आत्महल्येंचे ते प्रमुख कारण आहे... शासनावर असी आरोप कुठल्या विरोधी पष्षाने केलेला नांही, तर ही तोफ डालती आहे पुणे विद्यापीठाचे कुलगुरू आणि गाज्य सरारार्नेच नेमलेल्य शेतकक्यांच्या आत्महत्या या एक सबस्सीय संश्रेश्न समितीच्या डों नैंद जाधध यानी कृषिमाल विक्क्रेत्या दुक़ानदारांनीच साक्कारी सुरु केली आहे या नव्या सावकरतीत सम प्र्पमुख पक्षांचे गेते व कार्यकते गुंतल्यांची धक्कादायक माहितीही न्यांनी दिली.

शिवाजी विद्यापठाठच्या सामाजिक वंच्चिता वे समांवेशक धोरण केंद्रातर्फे आयोजित 'शेतकरच्याँच्या 'आत्महल्या' यो विषषावरील एकंदिवसीय कार्शशाकेते ः प्रुख पाहुे डों ज्ञाधुत बोलत होते, अध्यध्षस्थानी श़िवाजी विद्यापीठांच कुलगगुरू डो. माणिकराव साषुंबे होते.

अहुवालाद्वारे शेतकन्यांच्ची वास्तव स्थिती

मांडण्याचा प्रयल केलां असन, हा अहवाल सरकारधार्जिणा असल्याचा आरोपहीं निराधार असल्यांचेही त्यांनी संगितले विवर्भांतील शेतकन्यांफ्या आत्महत्या रोखप्यायासीठी केंद्र व राज्य शासनने सुमाओ पाच हजार कोटी कुपयांचे पॅकेज दिले; पण या पैकेजच्या माध्यमातून

मांडली आहे, तसेच राज्य शासनाच्या चुकीज्या धोएणावर कडक ताशे ओढल्याने डीं. जाधव यांनी सभागहाला अहवालावे जाहीर वाचन करून स्पष्ट कले केंद शासनाध्या गोलगा हमी योजना व ाष्ट्रीय कषी योज़ना अशा गोजनाचा जास्तीतजास्त


## विदर्भात कृषिमाल विक्रैस्या दुकानदारानीच केली सावकारी सुऊ बनव्या सावकारील सर्व प्रसुख पभांचे नेते q कार्यकल्यांचा समावेश - समतौल कृषी विकासाची गरज <br> 

पूगामी दिलासा द्वेणाज्या (उदा. सिंचन फायदा करून पेष्यात गाज्य शासन च्यवस्था) योजनांताच प्रंधान्य दिले गोले, अपयी, ठरलेः असूर, ग्याला मात्र, शेतकस्यांना थेट दिलासा देशान्या कपाककरेंेपणाच नहणादा लागेल। असे योजनांसाठी कमी महत्च दिले त्याभे आत्महत्यांचे सत्र सुरूच आहे. तसेच शासंनाने काहीच न दिल्याची शेतकर्यांची भावनी झाल्यांचे ते म्हणाले

मंहाराष्ट्रातील असमतोल दूर
करण्यासाठी समतोल कषी विकास
आखण्यांची आवश्यकती अही अलात त्यानी सागितल

परदेशातील कापू उत्पादकाना तथथील
शासन लाखो उपयांचे अनदान देवे, पण भारतात कापसाच्य्या पिकाला कसलेंही संस्षा। दिलेले नाही, कापूस एकाधिका योजनाही राज्य शासताने मोडीत काढली. त्यामुके खर्च जासत आणि उत्पादन कमी वे दरही नाही,

अशा स्थितीत शेतकरी कर्जबाजारी जाला वैफल्यग्र्त झाला आणि त्यतूनच तो आद्महलंत्य कर लागला। असे मत ज्येष्ठ विचारंत प्रा. डो एन, डी पाटील यांनी माडले, आत्महत्या रोखायच्या असतील ता कर्जबानारीपणा रोखला पाहिजे आणि त्यासाठी उत्मादनावर आधारित किसत मिकारी माहिजे, पण आजही किमती ठरवताना रोतीमालाली वेगळा आणि औद्योगिक उत्पादनाला वेगळा न्याय का ? असा परडड सवालही डों पाटील सांनी उपस्थित केला.

शेतक स्याचा शोषिकपणा त्याध्रा दुवळापणा समजला जाञ तागला आणि वसाहतबादी मनोवतीमेलेच शेतक्यंांचे हाल होऊ लागे, असे मत ज्येष्ठ विवारिंत पघाय डा. $ी$ बो पाटील सामी मांडले

डो. नरेंद्र जाधव यांनी आपल्या अहवालातन शेतकन्यांच्या बालुने उमे तहणान्यानी दोड्डूत काढले असूत हा अहवाल सरकारधार्डिण असल्याचां आरोप शेतकरी संघटेने नेते खघुनाथदादा पाटील घांनी केला शेतकम्यांच्या आत्महत्या गोडफप्यासांी पेतेक्यांची अभ्यास मडके घुम त्याची मनसिकता अदलण्यावए भर देग्याची आवस्यकती नागनथभणण नायक्वडी यानी व्यक्त कली.

## गवचारवतदखाल सुपारा घतात...

'तंम्ही अहवाल वाचलाच नाही' असा बेछ्बूट आरोप डकरण्याची जाघवांना 'खोड' असावी. यापूवी एका मराठी चैनैल्लर मी, रोतीतज्ज्ञ बुधाजीराव मुख्यक, दिवाकर रानते व खुद्ध डो. नरेंद्र जाघच है अहवालावरील चर्चेच्या निमित्ताने सहभानी झालो होतो. तेक्कासुद्या, तुम्ही अहवाल वाचलाच नाही असा आरोम त्यांनी आम्हा सर्वांकर केला होता. तेथे तो आरोप ता्काळ खोडून टाकणे अम्हाला राक्य होते पण, लेखाद्वरे असा आरोप झाल्य तर तो तह्काळ खोडून काढणे राक्य होणार नाही. त्यामुळे प्रथमच 'जाधवांचा अहवाल वाचला आहे' हे शपथपूर्वक सांगून जाघवांच्या संभाव्य आरोपातून मोकळ्म होक इच्छितो.
२ सप्टेबरला मुंबई विद्यापीठान्या वतीने जाधव समितीच्या अहवालावर चर्चा आयोजित केली होती. त्यावेळेस त्यांच्यासमोरच, ‘...जाधव समितीचा अहवाल वाचल्यानंतर विचारवंतदेखील सुपारी घे ऊन फी. साईनाथस स्रारख्या पत्त्रकारावर हल्झ करतात', असे विधान मी केले होते. या विधानावर डॉ: जंधवांनी के लेला थयथयाट सान्या सभागृहने अनुभवला होता माझ्या विधानावर मी आजही कायम आहे. तसे नसते तर, अृ्वालाची कार्यकक्षा सोड्दून स्यांनी पी. साइनाथवर अहवाल धेतले तसे तोंडसुख घेतलेच नसंते. शास्त्रीयतेचा आव आणत दर है क्रोकसंख्येचा आधार घेत, महाराष्ट्रतील आत्महत्या इतर प-ाच्या तुलनेंत करा कमी आहेत, हे सिद्ध करण्यांचा सारा खटारोप हा सुपारी घेप्याचाच प्रकार वाटतो. श९९७ ते २००५ या कालावधीत इतर राज्यांच्या तुलनेमध्ये महराह्ट्रत सर्वाधिक आत्मुहत्या झाल्या, हे जाधवांनाही मान्य आहे पण, लोकसंख्येच्या तुलनेत मात्र त्या करा कमी आहेत, हे सिद्ध करयवे. त्यासाठठ 'शास्त्रीयदा' आवरणासारखी वापययय्ची. त्यात आत्महत्येसारखा गंभीर मुद्दा गौण बनत असला तरीही हरकत नाही, असा काहीसा प्रकार अहवालात झाला आहे.
महाराष्ट्रतीतल आत्महल्या विदर्भातील सहा जिल्स्यांमध्ये सवाधिक आहेत. त्या तंशा आहेत म्हणुनच मुख्यमंत्री व पंतप्रध़ानांचे पेकेज है केवळ या सहा जिल्ह्यांसाठी आहे. पैकेज केवळ सहा जिल्त्यांसाठी पण, आत्महल्यांची इतर राज्यांसाठी तुल्ना करतानम लोक्संख्या मात्र मुंबईसह संपूर्ण महाराश्र्राची गृहीत धरायची!
एका बाजूला विदर्भात आत्महत्या मोठ्या प्रमाणात होत असताना त्या महाराष्ट्र सरकार पहायलाच तयार नाही, अशा अवस्थेत कोणी पत्रकार या प्रशनावर हाकारा करीत असेल तर त्याट 'जासष्ट्र 'कलंकित' केल म्हणून दूषणे द्यायची पण, या अभ साच सरकार पहायचे नाकासे, त्याबदल मात्र कोणतीच सतिक्रिया द्यायर्ची नाही. त्यावर यीकेचा आसड तर सोडाच पण त्याबाबत महहराष्ट्र सरकारवर थोडाही ओरखडा येणार नाही, याची दक्षता ध्यायची, याल काय म्हणावे? २००१ मध्ये नेरानल क्राईम रॉर्डस् ब्युरोला महाराष्ट्रात १०७१ आत्महत्या दिसतात तेन्हा महाष्ट्र सरकास्च्या निदर्रानास आत्महत्या येतात केवळ एकृष आत्महल्येच्या केवळ चार-साडेचार टक्के. २००२ मध्ये एन.सी.आर.बी.व्या आकडेवारीनुसार आत्महत्या घडलेल्या
 आत्महत्या. एकण आत्महत्येच्या केवळ नऊ-साडेनक टके २००द पर्यंत महासीट्ट्र सरकार केवळ आत्महल्या नाकारण्यातच आपुला 'पुुषषार्थ' मानते. अश्रा अवस्थेत पक्रकारांनी सरकारवर आसूड़ ओढले तर त्याचे वळ मात्र उठतात डॉ. नरंद्र जाधवाँच्या पाठीवर! आणि ते ओरडतात, 'लोकसंख्येच्या आधारावर महाराष्ट्रात आत्महत्या कमी आहेत.' तरी त्या जास्त दाखवल्या जातात त्यामुले महाराष्ट्र कलेंकित झाल म्हीणन आणि ज्यांच्यामुळे महाराष्ट्र सरकारला याची दखल घेणे भा पडते त्यांच्यासाठी 'बेजबाबदार' अरी रोल्की विऐेषणे वापरतातं. दुरेवाचा व चीड आणणारा भाग तर हा आहे की, प्रथम सरकार आत्महत्यांकंडे डोकेझाक करते आणि नंतर डोळेझाक करणे शक्य होत नाही तेव्हा त्या आत्महत्य 'अपात्र' ठंखून नाकारते. २००द मध्ये झालेल्या एकुण आत्महत्यांमध्ये केवळ $\chi_{\circ}$ टकके आत्महत्या ‘पात्र’ ठरतात, तर द० टक्के आत्महत्या ‘अपान्र' ठरतात $२ 00 ७$ मध्ये तर केवळ १९ टक्के आत्महत्या 'पात्र' उरतात, कर ८१ टक्के आत्महत्या ‘अपात्र’ ठरकल्या जातात. म्हणजे, प्रथम आत्महत्याच नाकारायच्या व नंतर त्या प़हायच्या पण, त्या अपात्र" ठखून नाकारायच्या, या सर्व सततपजनक प्रकारांबाबत डॉ. जाधवांनां फाससे काही लिंहावेसे वाटंत नाही बोलाक्से वाटंत नाही. त्यांची येथे बंद पडणारी बोलती पी. साइनायवर मात्र महाराष्ट्र कलंकित केला म्हणून सुसाट सुटते. त्यांची लेखणी महाराट्ट्र सरकारच्या असल्या 'कार्यकुरालते' ल्य मात्र शरण ज़ाते. डॉ. नेंर्र जाधवांनी त्यांच्या लेखात साळ्सूदपणाना आव आणत पी. साईनाथांन काही प्रश्न कि्चारले आहेत. 'तुम्ही शेतकव्यांच्या आत्महत्यांचा ज़्वलंत फ्रन प्रभावीपणे देशाच्या पातनकीवर मांडलासरकारवर कडाडून टीका केली. (डॉ. जाधवांची खरी पोटदुखी हीच आहे) पंतु, या गंभीर समस्येकर आपण काही उपाययोजना सुचवली आहे का? (अनेक अहवाल जे घळ खात पडले आहेत त्यात उपाययोजनाच सुचवल्या आहेत. तरीदेखील लेखाच्या रोवटी ज्या साधना साप्ताहिकाचा त्यांनी उल्लेख केला आहे. त्याच साधना साप्ताहिकाच्या ३० जून २००५ च्या अंकात एका मुलाखतीत पी. साईनाथ यांनी सुचवलेल्या उपाययोजना त्यांनी अवर्य वाचाव्यात.) पुढे ते विचारतात, 'मात्र शासनावर रचनात्मक टीका करून सरकारच्या ध्येयधोरणांना योग्य ते वळ्षण लावण्याचा प्रयत्न आपण केला आहे का? सांगावेसे वाटते की, विदर्भातील रोतकरी आत्महल्येचे गांभीर्य ध्यानात यावे, यासाठीच डॉ. स्वामीनाथन व पंत्रधानांचा दौरा पी. साईनाथ यांच्याच पुढाकाराने आयोजित करण्यात आला होता. त्याचाच परिणाम म्हुणून पंतव्रधानांच्या पॅकेजची घोषणा झाली. हे पैके ज घोषित झाले म्हण्नच डॉ. जाधवांची वर्णी, रशेतकरी आत्महत्या प्रतिबंध पॅकेजेस एक सदस्य मूल्यमापन सममिती' वर लागली. ही वर्णी लमण्यापूर्वी रोतकरी आत्महल्येच्यु प्रशनासंबंधी डॉ. नेंद्र जाधव सरकारच्या ध्येयधोरणांना योग्व ते 'वळण' लावप्यासाठी कोणते प्रयत्न करीत होते, हे मात्र कोणालाच ठाऊक नाही

- चंद्रकांत वानखडे

श्रमणध्वनी-१८२२६८७८૪२

## Germany's oldest vasity establishes centre at U 0 P <br> Opens Liaison Office For Tripartite Exthange

TIMES NEWS NETWORK
Pune: One of the oldest varsi ties in Germany, the University of Gottingen, opened a liaison
office the University of Pune's (UOP) International Students Gentre (ISC) here on Saturday, to mark a new chapter in Indo erman academic ties.
"Thenew office will notonly coordinate academic exchange
between Gottingen (university) and UoP, but will also play the role of a facilitator to a tripartite engagement with the German companies that are setting up base in Pune," said UoP vice The city's growing stature a an international hub for academics and industries (infotech, intech, automotive engineer en by the availability of a vast talent pool, are the factors which prompted the German varsity oestablish presence here, Jac av said.
Gottingen University, which was established in 1737 and has 44 Nobel Laureates to its credit, is a key establishment in th German state of Lower Saxony, home to the world's second Volkswagen has made sig. nificant investments in its upcoming auto-manufacturing plant at Chakan near Pune, 2,500 people by 2010
Christian Wulff, presiden of Lower Saxony (a post equiv alent to that of a state's chie minister), said, the Chakan plant was positioned for a sig
nificant role in Volkswagen's ambition of overtaking Japan ese auto giant Toyota, as world's no. 1 car manufacturer. "This makes it important for us to look for collaboration not just science and research at aca demic institutions," Wulff told reporters while justifying Germany's presence at UoP. The new office is an extension of a similar unit that Lower Saxony opened in Mumbai on Friday to government, he said.

Wulff, who was accompanied


The delegates at the liaison office at the varsifif on Saturday

New ISC Building
Pune: Uop V-C Narendra Jadhav formally inaugurated the new integrated academic complex of the intermational presence of foreigh delegates, students and. academicians. The isc staff had moved into this new facility nearly six monttis?
back However, parts of the new building were in the final stage of construction Difector of ISC Vasudha Garde said, the new Dbilding would facilitate teaching work at a single location.
by Lower Saxony's minister fo science Lutz Stratmann and Got ingen University presiden Kurt von Figura, was leading of academicians, politicians ana businessmen on a whistle-sto visit to Volkswagen's upcoming acility at Chakan.
The foundation for UOP-GO ingen ties was laid in Nove German university visited the UoP.In May 2007, Gottingeri had played host to Jadhav. "A forma memorandum of understand ng (MOU) was signed betwè viz-a-viz exchange of sudeat \& faculties, joint research pro ects and ruming academicpro
grammes merchich ot puses," Jaturv Said. gen's USP; ;illaviv said the MoU acilitates sademic coling geions in 10 ieas, natics, bioinformatics to engineering, the ology chemidy, library science, German ariIndian languages "Gottirna University has modern irian studies on its campus asitreciprocal move," Jadhav saidading that the UoP would profide expertise, in cluding fardties, f osed cent
nitial throntigura said that the nital thruiof Gottingen-UoP damental and basic research rather than the applied aspect tal question which have no an swers yet would be taken upifo ountresearin covering subjec pol physic, chemistry, anthro pond gy humanities, Indolog 4. We iousstudies, hessar centre for economic deve reat studies at Gotwhot Which will have the sowe $h$ - 0 Asta as oneof the th or suaies.Faculties fobity outd have a rote
 fice as a pribudusith farditu oping ideas what to coll


शिवाजी विद्यापीठाच्या सामाजिक वंचितता $a$ समावेशक धोरण अभ्यास केद्राच्या वतीने शेतकर्यांच्या आत्महत्या खा विषयावर एकदिवसीय कार्यशाळेत बोलताना प्रा. स.डी. पाटील. छायाचित्रात ड़्वीक्टून प्रा. भानुमते, आर.जी.दांडगे, शांतार्राम गरुड,नागनाथ आण्णा नायकवडी, रघुनाथदादा पाट़ील,डॉ.माणिकाराव साळुंखे, डॉंनरेंद्र जाधव, पी.बी. पाटील आदी.

कोल्हुपूर : महाराष्ट्रातील शेतकचचाँच त्महत्या हो लांछ्छनस्पद बाव आहे, रोखण्यासाठी जो अहवाल तयार करण्यता आती त्यातीलआकडेवारींवरूनराज कारण करण्यापेक्षमी आत्महल्या कशा कमी होतोल यासाठी सकारात्त्म हंष्टिकोनातून विचार होणे आवश्यक आहे से त्रविपादन पुणे विद्यापीठाचे कुलगुरु डॉं-नेंद्र जााव यनी केले.
शिवाजी विद्यापीठाच्या सामाजिक वंचितत व समावेशक धोरण अभ्यास केंद्राच्या वतीने आयोfत्त सेतक्यांच्या आत्महत्या या विषयाकर आयोग्न एकदिवसीय कार्यश्शाळेत्रमुग पाहुणे म्हपून ते बोगय होते अध्यक्षस्थानी शिनाजी विद्यापीठाचे क्गयु होते अध्यक्षस्थानी शिवाजी विद्यापीठाचे कुल्लुरु
डॉं माणिकराव साळंखे होते. प्रारभी ज्येष्ठ नेतेश्रा. डॉं.माणिकराव साळ्ंखेखे होते. प्रारभी ज्येष्ठ नतेत्रा.
एन.डी.पाटील यांनी डॉ. जाधव यांनी जो अहवल तयार केला आहे त्यात अनेक त्रुटी असलाचे


सुरूच


पुणे (प्रतिनिधी) : पुणे सुरू ठेवण्यान्चा निर्णय झाला आहे विद्यापीठातील आयुर्वेद विभाग बंद केलाच नाही, त्यामुळे चर्चा करण्याची आवस्यकता नाही. कोणत्याही महायउरुाचा पुतळा विद्यापीठ आवारारात उभा करावयांचा नाही, अस्साही निर्णय गेल्या वेळेंस व्यवस्थापन परिषदेच्या बैठकीत घेप्यात आला होता. त्यामुले आता या मुद्यावर पुन्हा चर्चा करण्याची गरज नाही, असा निण्ण विद्यापीठाच्या ब्यवस्थापनपरिषदेतगुरुवारीझाल्याची माहिती विद्यामीठ सूत्रांनी दिली.

आयुर्वेद विभाग सुरू करणारे पुणे विद्यापीठ हे देशातील एकमेव विद्यापीठ आहे आयर्बेद विभांग बंट करून आरोग्यं शांख्यु विभागात काम

सुरू ठेबण्याचा निर्णय झाला आहे,
अशीं चर्चा काही दिवसापासून होत होती, मात्र व्यवस्थापन परिषदेच्या बैठकीनंतर आता या चर्चेला पूर्णविराम मिळाला आहे.

विद्यापीठातगेल्यातीन वर्षापासून महात्माफुले अध्यासनातं महार्माफुले यांचा पुतळा होता. तो पुतळा विद्यापोठ आवारात उभारण्यात यार्वो, अशी मागणी काही संघटनांनी केली होतीं. मात्र त्यानंतर या मुद्दावर व्यवस्थापन परिषदेच्या वैठकीत चर्चा झाली. सुरक्षिततेच्या कारणावरून कोणत्याहीं महापुरुांचा पुतका विद्यापीठ परसिसंरात उभा केला जाऊ नये, अस्सा निर्णयहीं झाला होता.

$$
\text { पुढारी } 2610 / 8
$$

विद्यापीठ परिसराते महात्मी फुले यांचा पुतळ उभारण्यात यावा यासाठी कुलगुरू डॉ. नरेंद्र जाधव यांच्या कार्यालययासमोर गुरुवारी दुपारी आदोलन होणार होते. मात्र डॉ. जाधव यांनो आंदोलनकर्त्यांना अश्वासन दिल्याने आंदोलन झाले नाही.त्या पाश्श्वभूमीवर कोणताही अनुचित प्रकार घडू नये म्हणून काही वेळ कुलगुरू कार्बॉलयासमोर पोलिस बंदोबस्त ठेवण्यात आला होता. व्यवस्थापन परिषदेमध्ये अन्य भुद्यद्यांकरही चर्चा झालनी. येत्या ११ नोक्हेबरला सिनेटची बैठक असून त्यामध्ये विद्यार्थी व प्राध्यापकांचे प्रश्न कसे सोडवायचे याबाबतु चर्चा होणार आहे.

## शेतकन्यांच्या आत्महत्येचे तानकाइण करन

सांगितले या अहवालात खाजभी शेकचांचा संदर्भ त्याला जरूर उत्तर दिले पाहिेे या अहनालाते कोठे घेण्यात आलेला ऩाही. वसेच सरकराच्या बाजूने हा अहनाल तयार करण्याचा त्रयन्न केला असल्याचा आरोप क्केला. शेतकरी संघटनेचे रखुनाधदादा पाट्टील यांनी यापूर्वंचे शतकचचांचे जे अहवाल तयार करप्यात आले ते सरकराच्या विरोधी होते. एकतरी अहवाल सरकाच्या बाजूने असावा म्हपून डॉ. जाधव यांनीहा अहा वाल त्यार के ला आहे असे सांगितले शेतोमालाला भाव हाच कठीचा मुद्या असताना तो अहवाल्प्रत जाणूनबजून दूर्लक्षीत करण्यात आला आहे असे संग्रितले.

या टिकाँचा समाचार घेतना डी जाषन ह्हणाले अ अहवाल त्रार डाल्यापाम त्यावा हमाले, अहवाल तयार झाल्यापासू, त्याव अहवाल परिपूर्ण असत नाही त्याममघील जुयी दर करण्याचा प्रयत्न करू प्रण जे चकीचे आरोष होतात

 पेकेजज जाहोर के ले ल्याची अंमल बजावणी करुनही शेतकन्याच्या आत्महलेये प्रमण कमी होत नही.
 अहवाल तयद करण्यास समीनले।

या अएनललोल पाहिल्दय ग्रक्रणातील आकडेवारिक्य सध्या काद्यस्त चunt



 बीवीयणे यावर विवेच्च के अने जेव्ह पकेजे जाहार झाले तेक्का ल्याची अमेलिबनावपी करते

> वान्या वरशल कृंी खात्याती पदे मोठया प्रम आमानानी वरशल कृषी खात्यातील पदे मोठ्या प्रम

 अवदा कमी देणारी विध्यकालीन फायदा जास्त देगारी होताती. व्यामुके शेतकन्यांच्या हाती फारसे क्वाहीन आले नाही. बी बीयाणे खेरेदी करण्यासाठी
'शेतकच्यांच्या आत्महत्या, आकड्यांचा खेळ नाही'


अध्यक्षस्थाना हात ड़ां जाधव म्नणाल (4्रत शेतकर्यांच्या आत्महत्या : हो झाल्यात, असे मो अहवालात हस्टेले आकङ्यांचा खेळ हजार महराष्ट्रात $2 \circ \circ$ ६ मध्ये ? नाही. आकडयांचा झाल्या. देशातील आत्महत्याच्या तु क्नेत
डो. नरेंद जाधव डो. नरेद्र जाधव खेळ करून राजकारण कशाला आणता, असा कंपनीने त्याचा चुकी अर्थ ना सवाल पुणे विद्यापीठाचे कुल्गुरू डॉ. नरेंद्र ज़ाधव यांनी शनिवारी (ता. २५) येथे केला.
येथील शिवाजी विद्यापीठात आयोंजित शेतकर्यांच्या आत्महत्या' या विषयावर आयोजित कार्यशाळेत ते बोलत होते. शिवाजी विद्यापीठांचे कुलगारू डॉ. माणिकराव साक्रुखे

अस्से जाते. पुणे, मुंबई वगळता नऊ ते दहा जिल्द्यांचे दरडोई उत्पन्न 80. टदवस्याहन कमी आहे. प्रादेशिक असमताट या मोठ्या विषयाकडे समझषणे पाहायल हवे, असे डॉ. जाधव यनी यावेक्ठ सांगितले.
या सकार्यशाकेत ज्येष्ठ नेते एन. डी. पाटील पी. बी पाटील शेतकरी संघटनेचे नेते रघुनाथदादा पाटील यांनी पाँ डाँ जाधव यांच्या अहवालावर टीका केली या वेकी आचार्य शांताराम गरूड, नामनाथ नायकवडी आदींची भाषणे झाली. सकाळ'चे (कोल्हापूर) कार्यकारी संपादक वसंत भोसले, समाजशास्र विभामゆ्रमख डॉ. सर्जेराव साळुंखे, शिवाजी शुकेकर उपस्थित होते.

## उपायांकडे अद्वापही नियोजनकर्त्यांचु（f．fष <br> प्रः चोरांत्मक बदल होण्यासती कदाचित ख़प

－पी．साइनलांच्चा आक्षेपानत（२० समेटेखर）डॉ．नेंद्र जाधवांनी दिलेले उत्तर（२४ संप्टेबर）वाचले．डों． नेंड जाधव समितीचा पूर्ण अहवाल मिळवून वाचला． पी．साईऩाथ जे म्हणतातात，त्यातच तथ्य वाटले．डों． जाघवांनी स्वत：सह रास्सनचीच बानू मांडत सावरसावर केली आहे．या सावरासांवर्रीत त्यांनी पी． साईनायांना विवारले आहे की，＇या गंभीर समस्येवर कही नेमक्या उपाय्योजन सुचवविल्या आहेत का？
तीन वर्षापूवीं ३० जुल़ २००५ च्या साप्ताहिक साधंनेच्चा अंकात मी स्वतः पी．साईनयांच्ची एक दीर्ध मुलाखत घेतली आहे．ती दोन भागांमघ्ये प्रकाशित झाली आहे．देशाची आर्थिक－कृष्षिविषयक धोरणेच शेतकर्यांच्या आत्महल्येला करणणीभूत आहेत हे पी． साईनाथ यांनी दाखल्यानिरी पटवून दिले आहे．ज्या आर्थिक खुल्या घोरणांच तुम्ही समर्थन करता त्याच आर्थिक धोरणांनी शोतकव्यांचा घात कैला आहे，है एका अर्यंज्ज्ताला नक्के तर पत्रकराला समजले ही बाब अभिमानासद आहे．
＇साधना＇तील त्या मुलाखतीचा शेवटचा प्रश्न व यान पी साईगयंति ले येथे म्द्मा जसेच्चा तसे देत आहे．

वेळ लागेल．．तरी रोतक्योंख्या होणा य्या आत्महल्या त्वरित थंबविण्यासाही तुमच्य निरोष्षणाद्वारे काही ठोस उपय सांगता होंतल का？
पी．साइनाथ ：सर्व्रथम रोतक्यांमध्ये तो आम्मविश्रास जागृत झाला पाहिजे की，सरकार आमचं आहे．सरकार जे काही करेल ते आमच्यासाहीच करेल आणि जे आपच्यासाठी योग्य आहे तेच सरकार करेल．＂ यासाठी सर्वर्रथम शेतक्युंचे थकित कर्ज व्वरित माफ करून कृष्षी कर्जांच मर्यांद आणि मुदत वाढवून दिली पाहिजे．त्यावरचा व्याजदर कमी असला पाहिजे． कृष्षाकर्ज त्वरित मिळप्याची सुविविा आणि हमी असली पाहिजे．एकमेकांशी संगनमत असणारी बँक कर्ज वसुली आणि कापूस उत्पादक संघ यांची रोतक युांचे कर्जाने पैसे कापून घेण्याची पद्धत बंद करावी．कृषी आणि उद्योग क्षेत्राला कर्जमाफीचे सारखेच निकष असावेत．कृषी क्षेत्रतील दहा हंजाए रुपये थकबाकीदरांना नोटिसांच्या माो नोटिसा आणि उद्योग क्षेत्रातील थकबाकीदरांना दहा कोटी रुपयांचे कर्ज माफ हे थांबले पाहिजे．
उत्पादनाच्या लागत मूल्यावर आधारित हमी भाव

उत्पन्न बाजार समिप्यांना व्यापाप्यांचे नफेख़ेर बनवू नये．रोतीवर्रोल गुंतवणूक वाढवून कृष संरोष्धमावर भर दे उन स्वतः सरकारे चांली़ उगवण क्षमंता असणारी बियाणे उपलब्ष्य करून द्यावे．१९९？ पासून दोतीवरील गुंतवण्क कमी होत गेली आहे गमीण विकांध केंद्र－राज्य सरकारची अल्प्पमूधारक；मध्यम आपि छोट्या रोतकऱी वर्गाच्या हितावरोघात गेलेल्या आर्थिक－राष्ट्रीय धोरांचच पुर्वर्विरार करून कोलमडलेल्या ग्रामीण अर्थव्ववस्थेग पुन्हा सबलीकरण करण्यासाठी ग्रमीण भागान स्वाहाहारी बानारीकरणण थांबविणे गरजेने आहे．हे सदी छोटे छोटे，सामांच्य शोतंकन्यांच्या संघटन शाक्तीच्ची दबावाने उपलब्ध संसाधनांचे फ्रोत रोतींकडे वळवम होऊ राकते．गरज आहे ती फक्त मजबूत राजकीम इच्छाराक्रींची ड़ा．नेंद जाधव，आता तरी मुणू ने पी．साइनाथांनी काही उपाययोजना सांगितल्या नादी महणनन．अहो，त्यांनी या समस्येकर वरवरची मलमपद्धी नाही केली तर सरळ मुळावरं घाव घातला

नंबंद लांजेवार，वुलदापा
1 narendra200＠＠yahoo．com

## क्करयांचे नंदनवन नक्कीच नाही

－हिय महारश्टने बळीराजाचा घातच केलाय रे० सपेटेंरे ी र्माथ थांचा ही लेख वाचल केग संपती म्हुणजेच गरीब；कट्टकरी रेतकरी व त्यांची झालेली अवस्था या सर्व गोरोंचा गेषेवारा पूर्ण वानूत
$\qquad$
अनेक वर्षापासून विद्र्भ，मराठवाडा，परिचम महाराष्ट्र व कोकणातसुद्ध अनेक रोतक्याँच्य

## कमानख कलेली कारणमीमास्स वाने

 परकारचे－ कोटरचे कजमझामींकेंद्र सरकारचे फेका यांदे वाटप ल्या गजज व कृकरी रोतकर्याला मिळण्याचच माध्यमें किंवा ल्यांची संतु⿺廴⿻肀二灬 होऊन मिळणारी पोचपावती महणजेच ल्या दिरोने मदत पोहोचवणणरी यत्रणा खरोखर्बन सक्षे आहे का？जर नाही तर प्रम ल्यात या अनेक वषोत सुधारण का नाही झाली ？त्याचा आढ़ावा व प्पठपुरावा या त्या त्या गाज्याने किवा केंद्र सरकासे पकेज नाहरार करण्यापूर्वी विच्चारात घेऊन ल्यावर ल्वरत तोड़या काढला पाहिजे．गावागावात प्रत्येक लामाथी
 करावी ज्याने अर्ज नमंनर इझाले त्याचे नावेसुद्या करणगा हु पसिद क्रववीत：


 खक्कम ही मघले दलाल किवन माल पुखणायद कत्राप्दराला लाभकीयी होत असेल तर सम एका
 व दुसस्या बानने ल्या येणान्या गयाजकीचा या दलालासाठी विनल्योग करणयच्चा！
डौ．नसंद नाधवांचा महहराट्ट है रेतकर्यांची
 वानले，जे अपेक्षितच हैते．हो खेक अनपजेच क्रिकेटमघघोल एका पचाने आऊट वे हुस्यने नोंट आकट सागते ठम गहणे मान जो तिसरत पच （नहास्ट्र सरका）नुसतान बध्यानी शमिकावट्वत आहे संखी यंत्रणा असन त्यावर निण्णय येग्याची
 म महाषाष्ट्र ही रोत्यक्याँी स्रानममी ससेल कदाचित，पण समरानाके जाण्यानी चौंठी वाट या शूमीक सुन जाते आपि समृ बालायदे कर ककीराजाचा बली गेलेलाच ओाहे व समानभमीमीुंदी धार्तार्या समीवर्व आहे，यात सर आले आपल्याला आकडेतारी पाहतान किवा ल्या

नीरिची तुलना करा व्योंत्स सर्धी करावची तर ती

 ांची झालीली पाहिज，आप्वय्वयं संख्येतली नकें． या संख्येलीली，आता घहल्याच्या सर्याची स्मशानभूमी


नाही．

 हैं，पण आम्मी आं ली लक्षात का घेत नाही？ आके केली ीही，है कुणी लक्षात का होतक्यांची अ मुखमयन्या．
एका वानूला विक्रमी धान्याेे उत्पांदन $३ ३$ लाख मन टने（गतववर्षी $\varphi ९ .40$ लाख कोटी टन）महणून नूंटन्योंनी ल्याचे अभिनंदन करायचे व दुसन्या
 अन्ला असा अना
कणन कन्वा आंज ज्योंनी＇जय जवान जय किता तथाते लेलबहादू शास्त्री किवी तर आपण त्यांना वं पाहायला जिवंत नहीत，नाही तर

##  <br> ＇Chavan boosted Army morale’

Sharad Pawar lauds late defence minister＇s contribution

## REPORTER

reporters＠sakaaltimes．com
Pune：Union agriculture minister Sharad Pawar，on Wednesday，renamed the Na－ tional Centre of International Security and Defence Analy－ sis（NISDA），located within the University of Pune（UoP） campus，as Yaswantrao
The minister，on the occa－ sion，said Chavan was a leader with incisive vision and ability， a result of which，he rose to the national level at a time when the country was reeling under military defeat from China．

After replacing Krishna Menon as the defence minis－ er，Chavan played a vital role in rebuilding the morale of the armed forces，said Pawar stating that the Army not only recovered from its shock，bu so proved its metue $n$ inc designs．
Pawar also released＇Pahili Pheri，a book written by Ram radhan on the 1965 war．The book gives a detailed insight into the conflict．
Earlier，UoP vice－chancello Narendra Jadhaveresented cheque of Rs 10 lakh that was collected by the university
employees for Bihar＇s flood－af－ fected persons，as a contribu－ tion to the Prime Minister＇s relief fund．
Jadhav also said that the university had set up a techni－ cal education centre to cater out of academics．The centre will impart about $15-20$ skilled－ based courses．
Dilip Walse Patil，minister for energy，higher and techni－ cal education，Government of Maharashtra，and Lieutenant General Ashok Joshi（retd） also spoke during the event， which was also attended by mayor Rajlaxmi Bhosale．

$$
\text { Sakal tmes } 211018
$$

## जर्मन विद्यापीटाशी पुणे विद्यापीठाचा कराए

पपे，कि． 8 （प्रतीनथी）＝जनमीकेल



 ज्यात आतलेते पों विद्यापेठत जांटिजन
 वद्यापे या 1 र्मनीती लावर यैक्शोनीचे मत्री रिए निजन आणि सास्कृतिक मत्री खश्न वुल्फ， स्टारे，पं विद्यालय व विद्यापीठ विकास वसुध रहे S पंडित विद्यासागरें मंडळाच ， उपस्थित होते पुे पि पर्यव शास्ते ओळखले जात आहे， अंटोमोबाइल यासह विो नोणार आहे विषयांचा शास्त्रजांना उपयोग होणार आह－
पुवयम्परो।

# German varsity seeks Indian connection 

## Opens liaison office at Pune and Mumbai varsity campuses

## REPORTER

reporters@sakaaltimes.com
Pune: The minister president of the State of Lower Saxony, Germany, Christian Wulff, inaugurated the University of Gottingen liaison office located in the International Student Centre at the University of Pune (UoP) on Saturday.
Wulff accompanied by a large delegation comprising business leaders and academia on Friday opened a similar liaison office at Mumbai to facilitate student exchange programmes and to augment tradmand commerce.

German minister said, "The liaison office and the Memorandum of Understanding (MoU) signed last year be-

## NOBEL SCHOOL

- Established in 1737, the Georg-August-Universi-tat-Gottingen to its credit has 44 Nobel laureates coming from its campus.
tween the two universities will boost scientific cooperation among faculties and scholars paving way for an industrial partnership at a later stage.
"We consider UoP as one of the best Indian campuses and this partnership as one of the finest to be counted. Hence reciprocating the gesture we have allotted space to the UoP to open a liaison office in the

Gottingen campus," he added. Wulf pointed out that in the next 10 years German auto major Volkswagen would dominate as the foremost automobile player globally surpassing Toyota. For this very reason, by 2010 the Volkswagen, Pune unit would absorb around 2,500 people making it a vital player in the race.
UoP vice chancellor Narendra Jadhav said that the MoU would facilitate exchange of $\dagger$ students, faculties, joint research programmes and conducting programmes in each other's campus.
He said that Gottingen campus was contemplating to establish a Modern Indian Studies Centre in Germany. $\gg$ Continued on P13

## बगडडो अहवाल

महाराष्ट्रातील रोतक्र यांच्या आत्महत्या, त्या संबंधातील पन्रकार पी. साईनाथ यांचे विवेचनन, महाराष्ट्र रासनाने नेमलेल्या डॉ. नरेंद्र जाधव यांच्या अहावालावरील विवेचन व त्याबबतच्या प्रतिक्रिया 'लोकसता'ने निर्भीडपणे छापल्याबाबत प्रथमतः 'लोकसताचे' अभिनंदन।
महाराष्ट्रतील रोतक यांच्या आत्महत्या, राष्ट्रीय प्रमाणारी ताडण्याची वृत्ती अत्यंत अमानवी व मूळ मुद्यांभासून दर नेणारी आहे. डॉ. जाधव यांचा अहवाल शासकीय लाभावर डोका ठेवल्याचा आरोप व त्यावरील त्यांचा प्रतिस़ाद माइ्यासारख्या सामान्य़ माणसास अचंबित करणारा आहे. अहवाल मूळ उद्देशांखान दूर जाणाणारा व़ व्यक्तिसापेक्ष आहे हे सामान्य चुद्धा संगू भाकेल वातानुकूलित व हस्तीद्धती मनोग्यामध्ये बसून 'डेटा अनालिसिस', करण्याची प्रवृत्ती निषेधाई आहे. आपल्याल़ सर्वंच विचार आयात करावे लागतात व विचारांचींढ़ी सुपारी घ्यावी लागते काय अरीं शंका वाटप्याइतपत परिस्थिती आहे. पर्देशांत मनुष्यप्रण्याच्य्या जीवित व सुरक्षिततेला अमन्यसोधारण महत्त्व असल्याचे स्थाकथित विद्वान सीगतात के खरे मानण्यास प्रत्यवाय नाही. देशामध्ये वा महाराष्ट्रामघये किती टबेवारीने शेतक्र यांनी आत्महत्या केली हा माइया दृष्टीने महत्वाचा विष्य एवढ्यासाठी नाही कारण टके वारीची टके वारी प्रमाण मानून चर्चा सुरूके की मूल उद्देश बालुला पडतो. आपण मनुष्यजीवाँची किमत, मानवी हबांची, जीवन जगणयाजीं किमेत करायलो व ल्याली सन्माने अथान प्राथमिकरा द्यायली केक्हा रिकणार अहीते? मुष्यकठ विकास भावाचें खाते निमणए करून आषण नमके उल्टिट्या दिरोने जाते आहोते भाइँछतारी प्रिसारसरणीचा गाभा मनुष्यीजीवाची किसत रूस्य करावी ससाभसेल, तर आम्रण विनाशाक्के निघो आहोत

> Scekal Nme,

असे संगायल्भ कोण्या महात्म्याची जरुरी गानी. शोतक- यांचे प्रश्न, शोतीमाल़ल़ा भाव, झोती उत्पादनास संरक्षण, शेतक यांचे प्रबोधन व राजकारणनिवरहित संघटन या प्रार्थमिकता असल्या पाहिजित, रोंतीमाल पिकविणान्या श्रोतक यांच्चा उत्पादनाचा दर ब्याताज्यांनी, उद्योजकांनी - ठरवायचा आणि रह़ाजोगपणे जागतिकीकरण, उदारीकरण व खासगीकरणाचा डोस द्यायचा हे योग्य नाही. रोतीत्रधान देराचे सहृच्चर्म संपविण्यासाठी, भोंदू विद्वानांना प्रथम बाजुल ठेदावे लागेल अन्यथा अशा अहववालांची भाषांते होंऊन पोटे भरली जातील, म्हणूनच विशेषतः पी, साईनाथ, चंद्रकांत वानंखेडे, श्रीनिबास खांदेवाले यासारख्या सत्यप्रियंय नागरिकांचे अभिन्दन्चच करायला हवें'

डॉ. ध्रनंजय देवी, साताए



जलगांव पीपल्स बैंक पिंपरी शाखा का मंगलवार को उद्धाटन डॉ. नरेंद्र जाधव के हाथों संपन्न हुआ. इस समय स्मिता पाटिल, भास्कर शेलके, दादा नेवे, विलास़ बोरवले, अध्यक्ष भालचंद्र पाटिल, प्रागजीभाई गुजराती आदि उपस्थित थे.

## कोर बैंकिंग सुविधा ग्राहकों की आवश्यकता बन गई है : नरेंद्र जाधव

 जलगांव पीपल्स बैंक पिंपरी शाखा का उद्घाटन संपन्नपिंपदी, 7 अक्टुबर (आ,प्र) कोर बैंकिंग पणाली से कैंकिग कारों में तेजी और परदर्शिता आई हे इस माध्यम म. मिलनेवाली जल्द सेवा की वजह से 'कोर बैंकिता' सविधा गाहकों की आवस्यक्रता ईही बनने लंी हैं, यह विचा? पपों युनिवसिंटी के कुलगुरु

डॉ. नेंख्र जाधन ने प्रकट किए जलगांव पीपल्स बैंक की पिंपरी शाखा का मनपा बिल्ड्डिंा के सामने उद्शाटन उनके हाथीं। संपन हुआ हम समय वे बोल तहै थे राज्य के सहकारी संस्या के अपर आयुक्त व विशेष निबंधक के हाथों कैंक के 'बायो-एदीएम' केंद्र का

उद्घोटन किया गया बैंक के अध्यक्ष भालचंत पाटिल, संचालक दत्तात्रय चौधी, स्मिंता पाटिल, प्रागजीभाई गुजराती, प्रा. विलास बोरले, नामदेव रोधरी, कैंक के महाव्यवस्थापक सतीश वाणी, की एस. कांबले, मुष्य कार्यकारी अधिकारी अनिल पाइकर यहां उपस्थित थे.

$$
\text { आज का 3न्नंद s } 1101 \Rightarrow
$$


[^0]:    लित होऊ शकत नाही आपण ज्या

