निरंजनची गुरूजींवर अपार श्रध्दा होती. तो वार लावून जेवणारा अनाथ मुलगा, पण खुप बुध्दिमान, प्रामाणिक, कष्टाळू आणि सदैव मनात समाज हिताची कळ कळ जागी होती. परीक्षेला जाताना त्याला वाटते भला मोठा दगड पडलेला दिसला. तेव्हा परीक्षेला जाण्याच उशीर होईल याची काळजी न करता तात्काळ तो दगड बाजूला सारला. त्या वेळी त्याच्या मनात कोणी ठेच लागून पडू नये, इजा होऊ नये, कोणाचे प्राण जाऊ नयेत हा वियार प्रभावी होता.

पुढे पुलावरून चालत असताना रेल्वेचा मोठा अपघात घडवून आणण्याचे अतिरेक्याचे कटऱ्कारस्थान त्याच्या लक्षात आले. शेकडो निरपराधी लोक मरण पावतील, हजारे लोक जखमी होतील, अनेक संसार ढासळतील, मुले अनाथ होतील. आजच्या पेपरचा अभ्यास भरपूर झाला होता. पण अपघात वाचवायचा प्रयत्न केल्यास परीक्षा हुकणार होती. स्टेशन तीन - चार किमी दूर होते. शिवाय वार लावलेल्या घरी जेवायला ही जायचे होते. त्याचे स्वत:चे खूप नुकसान होणार होते. स्वत:ची काळजी न करता त्याला लोकांचे प्राण वाचवणे समाज हिताचे वाटले.