ग्रीक इतिहासकाराच्या गथावरून अंलक्झाडरच्या भारतावरील स्वारीची माहिती मिळत. प्रसिद्ध ग्रीक तत्वक्ता अंरिस्टाटल हा त्याचा गुरू होता. गादीवर आल्याबराबर त्याने साम्राज्य विस्ताराला सुरूवात कली, फिनीशिया, इजिप्त, सोरिया, इराक,इरण, अफगाणिस्तानचा प्रदेश आपल्या साम्राज्यास जाडून ता भारताच्या दिशेने निघाला. अंलेक्झाडरन वायव्य सरहद्दीवरील लहान-लहान राज्य जिंकून घेतली. सिंधू व झलम नद्याच्या मध्ये असलेल्या तक्षशिलचा राजा आभीयान माठा नजराणा दऊन अलक्झाडरच स्वागत कल. झलम नदीपलीकडे असलेल्यापारस राजाशी त्याचवर हात. पारसान अलक्झाडरला विरोध केला. झलम नदीकाठी झालेल्या युद्धात परिसचा पराभव झाला. पारस पकडला गेला. “मला राजाप्रमाणे वागव” या परिसच्या बाणदार उत्तरामळ प्रभावित झालेल्या अलेक्झाडरन त्याच्याशी मैत्रीच संबंध जोडले. त्यानतंर त्यान चिनाब व रावी नदीच्या खाऱ्यातील लाहन-लहान राज्य जिंकलो. बियास नदी ओलाडून पढजाण्याच्या त्याचा विचार होता. त्यानी पढ जाण्यास नकार दिला. नाइलाजान अंलक्झाडर परत फिरला व रस्त्यावरच बबिलान यथ मरण पावला.

मोकाच्या संपर्कान भारतीय नाणी सबक बनलो. भारतीय कलेवर परिणाम घडून आला. या स्वारीमळ दळणवळणाच नवीन माग उपलब्ध झाल. त्यामूळे यरापशी व्यापार वाढला. ग्रीक लखकानी भारतीय ग्रथांची भाषातर कंली. त्यामूळे भारतीय तत्वज्ञान भारतीय ग्रथांची भाषातर केली. त्यामूळे भारतीय तत्वज्ञान गणित, याच ज्ञान पाश्चिमात्याना झाल.