Monotype India Limited

## MONOTYPE INDIA LIMITED

Date: 30.05.2024

| To | To, | To, |
| :--- | :--- | :--- |
| Corporate Relationship | The Manager (Listing), | The Manager (Listing), |
| Department | Calcutta Stock Exchange | Metropolitan Stock |
| Bombay Stock Exchange | Limited, 7, Lyons Range, | Exchange of India Limited, |
| Ltd, 1st Floor, New | Kolkata-700 001 | Vibgyor Towers, 4" floor, |
| Trading Road Rotunda | Scrip code: 023557 | Plot No C 62, G-Block, |
| Building, P. J. Towers, |  | Opp. Trident Hotel, Bandra |
| Dalal Street, Fort, |  | Kurla Complex, Bandra(E), |
| Mumbai-400001 |  | Mumbai - 400098 |
| Scrip Code -505343 |  | Scrip code: MONOT |

Dear Sir/Madam,

## Sub: Newspaper Publication for Audited Financial Results for the Quarter and year ended 31st March, 2024

Pursuant to Regulation 47 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 the Audited Financial Results of the Company for the quarter and year ended 31st March, 2024 were published in two Daily News Papers on 30th May, 2024:

1. Active Times
2. Pratahkal

Kindly take the same on record and acknowledge.

## Thanking You,

For, Monotype India Limited


## Prerna Mehta <br> Company Secretary \& Compliance officer

बदलते निसर्गचक्र!

जागतिक तापमानववृ्धी व त्याच्याशी निगडित हवामान, त्याला लाभलेली मानवी चुकांची साथ यामुळे निसर्गचक्र बदलते आहे आणि बदलत्या चक्रामेळ येणाज्या नैसग्गिक आपत्तांना आपण सध्या सामोरे मानवी चुकांबरोबरच अविचारी हस्तेपेक्ष, चंगळवाद, बेफिकरी यांचाही बराचसा वाटा आहे. विकासाच्च्या नावाखाली या सर्व गोप्टी जरी होत बराचसा वाटा आहे. विकासाच्या नावाखाली या सर्व गोष्टी जरी होत
असल्या तरी त्या अविवेकीपणाने होताहेत आणि त्याचा नैसर्गिक असल्या तरी त्या अविवेकीपणाने होताहेत आणि त्याचा नैसर्गिक परिसस्था, जैवववविधता व ऋतुचक्रावर परिणाम होतोय. अविचाराने
केलेल्या कतींना निसर्ग कधीही माफ करीत नाही, केवळ अर्थिक व कलेल्या कृतींना निसग कधीही माफ करीत नाही. कवळ आथिक व
राजकीय लाभाने प्रेरित विकास अंदाधुंद वृ्वतोड डोंगर सपाटीकरण राजकीय लाभाने प्रेरित विकास, अंदाधुंद वृक्षतोड, डोंगर सपाटीकरण, नद्याचे प्रवाह बदलणे, अवाढव्य धरणांची बांधकामे, कांदकवनांची
कत्तल, सिमेंटचं जंगलीकरण व रासायनिक शेती, बागायती इ.ना जन्म कत्तल, सिमिंटचं जंगलीकरण व रासायनिक शेती, बागायती इ.ना जन्म
देतो. अर्थात, अविचारात केलल्या या कृतींना निसर्ग माफ करत नाही, हेही तितकेच खरे आहे. ब्रिटिशांनी अठराव्या शतकात हिंदुस्थानात पाय रोवले. त्यांच्या काळात, तसंच ब्रिटिश निघून गेल्यावर आपणही सलग १०० वर्षे जंगलांची अंदाधुंद तोड केली. इ.स. १८५३ मध्ये हिंदुस्थानात रेल्वेलाइन टाकली गेली. यासाठी पश्चिम व पूर्व घाटात जंगलतोड झाली. ही जंगलं संपल्यावर हिमालयाच्या आसपास असलेल्या सपाटीच्या क्षेत्राकडे जंगलतो ड्यांची नजर वळली. त्यानंतर, पहाडी भागातली वनेही नष्ट करण्यात आली. हे होत असतानाच जर्मन निसर्गतज्ज़ बॉडिसन याने यासंबंधी कठोर नियम केले. अर्थात, ते सोयीसवयीनुसार पाळले गेले नाहीत व आपला देश अक्षरशः उजाड झाला. इथल्या कारभाराचा खर्च इथल्या उत्पन्नात भागवून व सत्ता टिकवण्यासाठी जंगल खात्याची स्थापना केली गेली. जंगलाचे कायदे व जंगलखाते हे निव्वळ ब्रिटिशांच्या फायद्यासाठी होते. आपणही ही परंपरा कमीअधिक प्रमाणात सुरूच ठेवली व जगलाबरोबर, डोंगरांच सपाटीकरण, मातीचे थर, खाड्या खाजण यांच बुजवणे हे चालू ठेवले. भूजलाची पातळ भूपूष्ठाजवळ ठेवणारी निसगाची सक्षम योजनाच बंद पाडली. त्यामुल उन्हाळ्यात
पाणयाची बोंब व पावसाळ्यात ढगफ़ी व अतिवप्टीचे बळी ठरलो कारण, जंगल नष्ट झाल्यामुळे वाढणारी उप्णताही समुद्रातील पाण्याची अधिक प्रमाणात बाप्पीभवन करून ढगात पाण्याचे प्रमाण अधिक होते. अधिक प्रमाणात बाप्पीभवन करून ढगात पाण्याचे प्रमाण अधिक होते.
परिणामी, पावसाचा अतिरेक होतो. समुद्र वा खाडीलगत वाढणारी परिणामी, पावसाचा आतरके होतो. समुद्र वा खाडोलगत वाढणारी
समशीतोष्ण प्रदेशातील विशिष्ट प्रकारची जंगलं म्हणजे खारफटी वा
 कांदळवनं होत. भारतात ४૪८ चौ. कि.मी. खारफुटी क्षेत्र असून
जमिनीची धप, त्सुनामी थांबवणारे मासे व सूक्मजीवांचे संरक्षक असं है जमिनीच धूप, त्युनामी थाबवणारे मासे व सूक्ष्मजावांच सरक्षक अस है
कवच आपण जाणुनबुन कमकुवत केलंय. पाऊस पडणे है नैसर्गिक घटना आहे. पण, तो पाऊस किती पडणार, ही घटना मात्रनिसर्गचक्रातल मानवी हस्तक्षेप दाखवते. वातावरणातील ढगांमध्ये वाफेचे द्रवीभवन होऊन पृथ्वीवर पाण्याचे थेंब म्हणजेच पाऊस पडतो. हवा थंड झाल्यामुळे वा उष्णतेमुळे आर्द्रता अधिक वाढल्यामुळे पाऊस पडतो. दरवर्षी पृथ्वीवर 4०4,000 घनकिमी पाऊस पडतो, असे मानतात त्यातील $७ ५$ ते $८ \circ$ टक्के पाऊस समुद्रातच पडतो. अधिक आर्द्रतमुके तसेच अतिआद्र्रतेमेके अधिक पडणारा पाऊस तसेच समुद्रावरील पाऊस जमिनीवर पडल्यानं अतिवृष्टी वा उंच पर्वतरांगांनी ढग अडविल्यामुळ ढगफुटीसारखे प्रकार वारंवार होतात. यामुकेच धरणांमध्ये पाण्याचा अतिरेकी साठा होऊन पाण्याचा विसर्ग करावा लागतो. नद्यांचे प्रवाह बदलल्यामेळ, भराव टाकल्यामेके, गाळानं भरल्याममेके तसेच पाणलोट
क्षेत्रात तसेच नदीच्या पात्रात केलेल्या अविचारी बांधक्मांमे नद्यांमधील पाणी वस्तीत/ शहरात घुसते. यामले होणारी हानी आपण गेले काही दिवस पाहतच आहोत. संपर्ण देशामध्ये यावर्षीं उष्णतेच्य लाटेने कहर केला आहे. देशामधील जवळपास सर्वच राज्यांमध्ये तापमानाचा पारा ४५ अंश सेल्सिअसच्या वर गेला आहे. राजस्थानमधील जैसलमेरमध्ये तर वाठत्या उन्हाने कहर केला आहे. भारत-पाकिस्तानच्य पश्चिमेकडील आंतरराष्ट्रीय सीमेवर काल देशामध्ये सर्वाधिक $4 ४$ अंश सेल्सिअस एवढ्या तापमानाची नोंद करण्यात आली. मागील ९० वर्षांतील हे सर्वाधिक तापमान असल्याचे हवामान विभागाने म्हटले आहे सध्या जी तापमानामध्ये वाढ होत आहे, ती खूप जलदगतीने होत असल्याचे दिसून येत आहे. नैसर्गिक घटनांमुळे होणान्या तापमान वाढी हे प्रमाण मानवानमेंत घटनातून होणाॅ्या तापमान वाढीपेका अधिक
आहे. याचाच अर्थ निसर्गाचच समतोल पार बिघडला आहे. नेमकी हीच बाब वैज़ानिकांसाठी चिंतेची ठरत आहे. भविष्पामध्ये याचे गेंभीर परिणाम मानवास भोगावे लागतील, अशी भीती आहे मागील 900 वर्षांत पृथ्वीचे सरासरी तापमान $0 . ८$ अंशांनी वाढले आहे. सर्वाधिक धक्कादायक बान म्हणजे मागील तीन दशकांमध्ये पृथ्वीचे सरासरी तापमान $\circ$ ६ अंशांनी वाठले आहे तर समुद्राच्या पातळीमध्ये ३ मिमी एवढी वाढ झाली आहे. वाढत्या उष्णतेमुळे समुद्राचे पाणी प्रसरण पावते आणि त्यामधून ही पातळी वाठल्याचे वैज्ञानिकांनी म्हटले आहे. मानवाने विकासाच्या नावावर नैसर्गिक संसाधनांचा विध्वंस केला. त्यामुले प्रदूषण, जागतिक तापमानामध्ये वाढ, हवामान बदल, ओझोनचा विरळ होणारा थर नैसर्गिक आपत्ती आणि त्यामके होणारे प्रचंड आर्थिक नुकसान मानव आपल्या उघड्या डोळ्यांनी बघत आहे. जागतिक तापमानवाढीमुळ पृथ्वीवरील ॠतुचुक्र व हवामानात फार मोठे बदल झाले आहेत. त्यामे कधी अती पाऊस, ढगफुटी, वादले महापूर, थंडी आणि उष्णतेची लाट रोगाई अशा अनेक नैसर्गिक संकटांना मानवास सामोरे जावे लागत आहे. निसर्गचक्राचा आपला एक नियम आहे. मानवाने आपल्या स्वार्थासाठी जंगले तोडली; परिणामी जैवविविधतेचा ज्हास झाला त्यामुळे ऑक्सिजनचे प्रमाण कमी होऊन कार्बन डाय ऑक्साईडचे प्रमाण वाढले. वाढती कारखानदारीही निसर्गाच्या मुळावर उठली आहे पृथ्वीच्या दिवसेंदिवस वाढणाान्या तापमानास ‘हरितगृह परिणाम' हाही एक महत्वाचा घटक कारणीभुत आहे. मानवाच्च्या पर्यावरणातील हस्तक्षेपामेे वातावरणामधील हरितगृह वायूचे प्रमाण हे पृथ्वीच्या ैैर्गिक पातळीपेक्षा अव्यंत जलद गतीने वाढत आहे, याचाच अथ्थ पृथ्वीवरील कार्बन डाय ऑक्साईड आणि मिथेन यासारख्या हरितगृह वायूचे पृथ्वीवरील उत्सर्जन अतिशय वाढत आहे. निसर्गतः हरितगृह वायूचे वातावरणातील प्रमाण हे स्थिर असते. त्यामुके निर्माण होणाज्य हरितगृह परिणामांची तीव्रता स्थिर असते. नैसर्गिक हरितगृह परिणामामुके पृथ्वीचे वातावरण ऊबदार बनून सरासरी तापमान $९ ५$ अंश सेल्सिअस एवढे राखले जाते. मात्र, वाढते प्रदूपण, मिथेन वायूचे वाढते प्रमाण,
कार्बन डाय ऑक्साडडचे वादते प्ममण यामले पूथ्वीचे नापमान कार्बन डाय ऑक्साईडचे वाढते प्रमाण यामुले पृथ्वीचे तापमान दिवसेंदिवस वाढत चालले आहे. औद्योगीकरणामुळे कारखाने वाठले; त्यासोबतच मानवाच्या गरजाही वाढत गेल्या. परंतु, या सर्व बाबी पृथ्वीला हानिकारक ठरत असल्याचे मानव विसरला. कारखान्यांमधन मोठ्या प्रमाणात मिथेन, कार्बन डाय ऑक्साईड व अन्य विषारी वायूचे उत्सर्जन सतत होत असते. त्यामळ पृथ्वीभोवती असणाज्या ओझोनच्या थरालाही हानी पोहोचत आहे. सूर्यावरून पृथ्वीवर जी हानिकारक किरणे येतात त्यापासून आपले संरक्षण ओझोनचा थर करीत असतो. परंतु, दिवसेंदिवस हरतगृह वायूचे उत्सर्जन वाढत असल्याने पृथ्वीभोवती असलेल ओझोनचा थर कमी होत आहे. त्यामुळे पृथ्वीच्या तापमानात वाढ होत आहे. जागतिक तापमानवाढीमुके अनेक पर्यावरणविषयक समस्या निर्माण झाल्या आहेत. त्यामुळे पृथ्वीवरील दुर्मिळ जिवांचा नाश होत असून महासागराच्या आम्लीकरणाची समस्या गंभीर रूप धारण करीत आहे. मानव निसर्गाच्या मुळावर उठल्याने निसर्गाच्याही सहनशीलतेचा लोकसंख्येच्या तुलनेत झाडांची संख्या वाढायला हवी हे मह. कधीच ओळखले नाह्री. स्वार्थीं मानवाने निसर्गास निव्वळ ओरबाडण्याचे कार्य केले. त्याचे परिणाम आपण आज भोगत आहोत. यामुले मागील 900 वर्षांत आपण पूर, दुप्काळ, त्सुनामी, भूकंप अशा अनेक आपत्तींन जग सामोरे गेले आहे, आपण विकास करत असलो तरी अविवेकीपणे. हे लक्षात घेत विकास आणि विनाश यातील रेषा अत्यंत बारकाई
निरखावी लागेल, हेच खरे.

## मोदींच्या तिसरी बार ला महाराष्ट्र मोडीत काढणार अबकी बार मोदी भाजपा तडीपार

मोदींनी आणि भाजपने पूर्ण ही पाच राज्ये आणि दुसन्या नाही. त्यामुले त्याचे परिणाम लोकसभा निवडण्क अबी बार ४०० पार आणि तिसरी बार मोदी सरकार अशा घोषणानी आसमंत
दणाणन सोडला मात्र त्यांना आपल्याच प्रतिमेस पडलेले तडे पाहता आले नाहीत. मोदींच्या अदानी अंबानी प्रेमामुळे आणि सत्तालोभापाई ईडी आयटी सीबीआयचा अतिवापर केल्यामे झालाल्या आदनामी कडे लक्ष गेले
आप्या स्वग्मी
त्यांना आपला पराजय दिसला नाही. परिणाम आता त्यांच्या समोर आहे.
महाराष्ट्रासह ही राज्य बदलणार मोदीची हवा
भारतात उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, बिहार आणि तामिळनाडू या राज्यांचा
आणि तेथील खासदारांचा दबदबा आणि तेथील खासदारांचा दबदबा
कायम राहिला आहे उत्तर प्रेश कायम राहिला आहे. उत्तर प्रदेश मध्ये ख० खासारदार, महाराष्ट्रात ४८ खासदार, पश्चिम बंगाल मध्ये ४र, बिहार मध्ये ४० तर
तामिळनाड्र मध्ये ₹९ खासदार आहेत. या राज्यातील खासदार कोणत्या पक्षाचे असतील त्या पक्षाला देशाच्या नितृत्वाला निवडण्याची संधी अधिक असते. ज्या नेतृत्वाला या पाच राज्यावर प्रभाव असणान्या नेतृत्वाला सोबत घैता येते त्याना देशावर राज्य करता येते असे म्हरले तर आतिशयोक्ती होणार नाही. या
पाच राज्यांच्या खासदारांची संख्या २४९ इतकी होते. त्यामुके ही पाच राज्य देशाच्या पंतप्रधान पदावर कोणाची सत्ता असावी याचा

टप्प्यातील मध्य प्रदेश, कर्नाटक,
राजस्थान, गुजरात, ओडीशा ही पाच राज्ये देखील तितकाच महत्वाचा सहभाग नोंदवतात.
मध्य प्रदेश मध्ये २९ खासदार, कर्नाटक मध्ये २८ गुजरात २ राजस्थान २५ आणि ओडिशा २१ अशी येभील खासदारांची संख्या आहे. या राज्यातील एकूण खासदार संख्या १२९ इतकी होते. त्यामुळ या दहा राज्यांचा आणि त्यांच्या खासदारांचा पंतप्रधान
निवडीमध्ये दबदबा असतो. या दहा राज्यांतून एकूण ३७८ खासदार लोकसभेवर निवड्रन जातात त्यामुले या राज्यातील जनता ज्या नेतृत्वाला वा आघाडीला बहुमत देते त्यांचा पंतप्रधान देशावर सत्ता गाजवतो भाजपच्या मोदींची अडचण करणारी राज्ये
$\qquad$ प्रदेश आणि बिहार पहिल्या टप्यातील आणि मध्य प्रदेश राजस्थान आणि गुजात प्रदेश, प्प्यातील ही पाच गरात दुसन्या यांच्या बाने महाराष्ट्र, पश्चिम बसली तरी नामिळनाड्टर्वे बराल आणि ओडिसा ओड़सांच्या ही पाच प्रमुख राज्ये मोदांच्या विरोधात आहेत. महाराष्ट्रत जरी मोदोनी तोडमोड करून सत्ता स्थापित केली असली तरी महाराष्ट्रात मोदींना पूर्ण पाठिबा नाही. उद्धव ठाकरे आणि शरद पवार यांचे पक्ष फोडून ज्या पद्धतीने मोदींनी महोराष्ट्रत राज्यातील जनतेला आवडले तसेच पश्चिम बंगाल, तामिळनाड्ब ही राज्ये मोदींच्या आणि भाजपच्या धोरणांच्या विरोधातच आहेत. पश्चिम बंगाल मध्ये ममता बॅनर्जी यांच्या तृणमूल काँग्गेस यांची तर
तामिळनाडूमध्ये स्टलेन यांच्या तामिळनाड्डूधध्ये स्टॅलिन यांच्या
द्रमकक पक्षाची सत्ता आहे. या द्रमुक प्यांची सत्तून आहे. या
मोदोंना फारसे मतदान होणार नाही. तसेच कर्नाटक मध्ये काँग्रेसचे सरकार आहे तर ओडिसा मध्ये नवीन पटनाईक यांची सत्ता आहे. पटनाईक यांची मोदींशी दोस्ती ही नाही आणि फारसा वाद देखील नाही परंतु ओडिसा मधील जनतेने भाजपाला कधीही जवळ केलेलं नाही.

महाराष्ट्र आणि पश्चिम बंगालच्या जोडीला यंदा दक्षिण द्वार दक्षिणेतील चहही राज्य कर्नाटक, केरळ, तामिळनाडू, आंध्रप्रदेश आणि लगोधी विरोधी सत्ता आहे. तेलंगणा या राज्यात नुकतीच काँग्रेस विधानसभेत निवड्नेन आली आहे. कनाटटक प्रमाणे तेलंगणात देखील जनतेने काँग्रेसला मतदान केले. इतर आंध्र प्रदेश आणि केरळ राज्यांमधेही स्थानिक नेत्यांचा आणि पक्षांचा वरचष्मा आहे. त्यामुळे प्रमुख १० राज्यांपैकी एक उत्तर प्रदेश आणि गुजरात सोडले तर इतर राज्यांमध्ये मोदींच्या बाबत कुठे ना कुठे रोष आहे. मध्य प्रदेश, राजस्थान मध्ये त्यांनी आपल्याच पक्षातील नेत्यांना डावलले आहे. मध्य


| मोनोटाईप इंडिया लिमिटेड <br> (सीआयएन : L72900MH1974PLC287552) <br> २, पहिला मजला, रहिमतुला हाउऊस, ७ छोमजी स्ट्रीट, आखबीआय हॉनिमम सर्कल, <br> मुंबई <br> ईमेल : monotypeindialtd@gmail.com वेबसाइड़ : wwwmonotypeindialtd, in <br> दि. ३९ मार्च, २०२४ रोजी संपलेल्या तिमाही ब वर्ष अखोरकरिता लेखापरिकीत स्थायी वित्तीय निष्कर्षाचा अहबाल |  |  |  |  |  |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 需 | fिबल |  | $\begin{aligned} & \text { स्तिमाढ़ी अखोर } \\ & \text { ११ डिसेंबर, २०२ः } \\ & \text { अलेखापतीधित } \end{aligned}$ |  |  |  |
|  |  | 88, 46 |  |  | 84.8.84 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | स्समउस्तन | enace | 0. 0 | 0.90 | So4. |  |
|  |  |  | 20,3) | (s)3 |  |  |
|  | \%- |  |  |  |  |  |
|  |  | P4, 08 | (20.73) | 88, 8 | 370.8 |  |
|  |  | \%e. 36 | (20.3) | 68.0. | 1\%. |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 80, 36 | (30.3) | Sex, | 3e.t. |  |
|  |  | 003.22 | 608, 2 | 203, 2 | 8. |  |
|  | उ- उन पवि तोन |  |  |  |  |  |
|  |  | 5.08 | (0.00) | 0.88 |  | 38 |








ना मोदींनी मामा बनवले आणि त्यांच्या कडून मुख्यमंत्री पद काढून त्यांना आता लोकसभा लढवण्यास सांगितले राजस्थान मध्ये देखील वसुंधरा राजे
यांना मोबींनी अलगद बाजुला साले यांना मोदींनी अलगद बाजुला सारले आणि नवीन चेहरे आणले मात्र यामेके
प्रस्थापित नेते विस्थापित झाले आणि पक्षांतर्गत कलह वाठला.

मोदींचे पक्षावर वर्चस्व हे पक्षाच्या ध्येय धोरणामुळे नसून विरोधकांवर जसे ईडी आयटी आणि सीबीआय चे अस्त्र चाले तसेच स्वपक्षातील लोकांनाही मोदोंनी याच अस्त्राचा वापरे
करून नमवले आहे असे बोलले जाते त्याचाही वचपा भाजपाचे पदाधिकारी
प्रदेश मध्ये ज्या मामा च्या नावाने
लोकांनी लाडली बेटी च्या योजनेखातर मतं दिली त्याच माजी मुख्यमंत्री मामा



आहे. महाराष्ट्रित ज्या प्रमाणे मोदी शाह यांच्चा कार्यशैलैलीस विरोध आहे तसाच तो पश्चिम बंगाल मध्ये देखील आहे. त्यांच्या जोडीला आंध्र प्रदेश,
तामिळनाड्र, केरळ, कार्टक, तेलंगणा तामिळनाड्ड, केरळ, कर्नाटक, तेलंगणा
ही दक्षिण द्वारे असणारी राज्येही सोबत आहेत. त्यामुळे महाराप्ट्र ४८, पश्चिम बंगाल ४२, अंध्र प्रदेश २५, तामिळनाड्डू १, करळ २०, कर्नाटक २८ आणि तेलगणा १७ अशा एकृण २१९ जागांवर
मोदींची दमछाक होणार आहे आणि हीच राज्ये मोदींच्या चारशे पारच्या स्वप्नाला सुरुग लावणार आहेत असे स्वप्नाला
जाणवते.


Ans



अहुाता त्यार केला आहा.
६. कमपपन नॉन-फालनार्शीअ





ZENITH STEEL PIPES \& INDUSTRIES LIMITED

| Patitulurs | Quarter Ended |  |  | Year Ended |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
|  | $\substack{\text { 31.032024 } \\ \text { Autied }}$ | ${ }^{3} 1.1220323$ | ${ }^{3} \mathbf{3}$ | 31.032 |  |
| Toal limene fromo | 408 | nos | ${ }^{3076.37}$ | ${ }^{1485}$ |  |
| Neter | 1211 | (671) | 557 |  |  |
|  | 4211 | (671) |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  | ${ }_{4}^{421.11}$ | ${ }_{\substack{6879 \\ 6.927}}^{(1)}$ | ${ }^{173.5}$ | (23, 24 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 7 7 Equits Share Captal | 1422804 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 20474 |  |
|  | ( 0.38 | $\left.\begin{array}{l} 0.0,5 \\ 0.0,5) \end{array}\right)$ | 0.02 <br> $\begin{array}{l}0.0 \\ 0.055\end{array}$ | (10.0) | (0.0. |
|  |  |  |  |  |  |
|  | Quarter Ended |  |  |  |  |
|  |  |  | cile | $\begin{gathered} 31.03 .2024 \\ \text { Audited } \\ \hline 1 \text { 1951 } 50 \end{gathered}$ |  |
| Toailhoment tion opeations |  |  |  |  |  |
|  | 99.95 | ${ }^{6225}$ | 99.9 | 46.3 |  |
|  | 979 | 2205 | 995 | (6,3) |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  | 9. | (6.92 | [3. | ${ }^{23,3}$ |  |
|  | ${ }_{1428204}$ | 1228.04 | ${ }^{3524}$ |  | , 4 |
| Eguly Share Capial |  |  |  |  |  |
| Remen |  |  |  | S98401 |  |
|  | $\left.\begin{array}{l} 0.090 \\ 0.0010 \end{array}\right)$ | $\begin{aligned} & (0.050 \\ & (0.00) \end{aligned}$ | $\begin{aligned} & 0.020 \\ & (0.05) \\ & (0) \end{aligned}$ | $\binom{0.0,5)}{(0.020)}$ |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

##  <br> PUBLIC NOTICE FOR SALE OF IMMOVABLE PROPERTY(IES)

Sale Notice for sale of immovable properties as per proviso to Rule $8(6) / 9(1)$ and Appendix-IV-A)
(Under Securitisation \& Reconstruction of Financial Assots \& Enforcement of Security Interest Act, 2002)

| Whereas the undersignod being one of the Authorizzd Officer of the Shubham Housing Development Finance Company Limited (hereinafter called the Company) under the Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Entorcement of Security Interst Act, 2002 (The Act) and in exarcise of powers conterrad under Section <br>  Indicated In column (C) below on dates specified in column (D) written against each of them, calling upon them to repay the outstanding amount indicated in column (E) below with 60 days trom the date of receipt of the said notice. <br> The borrowers having failed to repay the amount, notice is hereby given to the borrowers and the public in general that the undersigned has taken voluntary保rendered/possession of the property mortgaged with the company, described column (F) herein below, to recover the said outstanding amount, in exercise of power conferred on me under section 13(4) of the Act read with Rule 9 of the Rules on the date mentioned in column (H). <br> The Borrower In particular and the public in general be hereby cautioned not to deal with the properties mentioned in column ( $F$ ) below and any dealings with these properties will be subject to the charge of the Shubham Housing Development Finance Company Limited for an amount mentioned in column (G) <br> Now, the borrower and the public in general is hereby also informed that the said properties would be sold by public auction on date, time and venue as specified in column (K) againsteach of the property by inviting bids in the sealed envelopes as per the procedure and terms and conditions stated below: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Note: To the knowledge of the company, the Terms and conditions of auction sale notice <br> PROCEDURE ANDTERMS \& CONDITIONS OF PUBLIC AUCTIONBY INVITING BIDS: <br> 1. The property can be inspected on $22-06$-2024, 10:00 AM to $4: 00$ PM. <br> 2. Sale is subject to the conditions prescribed in SARFAESS Act/Rules 2002 and the terms and conditions mentioned hereunder as also subject to conditions in the offer/bid <br> 3. The bids shall be submitted in a sealed envelope to the officice of undersigned along with a Demand Dratt/Pay Order towards the Earnest Money Deposit favouring Shubham <br> Housing Development Finance Company Limited, payable locally. The Earrnest money depositshall not carry any Interest. Along with Bid form the proposed bidder shall also attach his/her identity proot/KYC norms and proof of residence such as copy of the passport, Aadhar Card, election commission card, ration card, driving license etc, and a copy of the PAN card issued by the Income tax department. <br> 4. Lastdate to submitt the bid along with Eamest Money Depositis on or before 29-06-2024, 10:00 AM to 4:00 PM. <br> 5. In no eventually the property would be sold below the reserve price indicated against each of the property. <br> 6. On the date of sale all the, bids so received would be opened and the bid of the highest bidder, provided it is above the reserve price, may be accepted by the company However the bidders personally present at the auction site shall have the right tof turther enhance their bid price, subject toa minimum of Rs.5,000-- Rupeess Five Thousand Only and in the event of higher bid price being offered the company shall have the right to accept the same. Thereafter, the Purchaser will be required to pay deposit of $25 \%$ (Twenty-Five percent) of the sale price, atter adjusting the earnest money deposit, immediately at the fall of hammer with the undersigned upon receipt of said amount the company will confirm the acceptance of the bid. The request tor extension of time may be allowed by the Authorised officer at tis sole discretion subject to such terms and conditions as may be deemed fit and proper by him. In the event the highest bidder fails to tender 25\% of the bid amount immediately at the fall of hammer then the earnest money deposited by the highest bidder will be forieited and the property would be offered to the second highest bidder. The balance amount of the purchase price shall be paid by the Purchaser to the undersigned on or before the fitieenth day of confirmation of the sale of the said property or such extended period as maybe agreed upon in writing by the parties. In default of payment \& within the time as mentioned above, the company shall be at liberty to forfeit the Earnest Money Deposit and/or any other which may be subsequently sold. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

