


মब्जी
বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়
গণথ্রজাতন্ত্রী বাংনাদেশ সরকার


আজ ১৬ ডিসেম্বর। আমাদের মহান বিজয়্য দিবস। বিজয়ের 8৯ বছহ পুর্ণ হলো আজ। মহান বিজয় দিবস উদयাপন উপলক্ষ্য গণপ্রজাতত্র্রী বাংলাদেশ সরबারের বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়ের অধীন বাংলাদেশ তৗত বোর্ডের উদ্যোণে একটি অনলাইন


 দিয়েছে，জারও তাংপর্যসয় করে তুলেছে। সর্রকারের এ মহতি উদ্যোগকে আমি সাধুবাদ জানাচ্ছি।

পাকিন্তানি ওপনিবেশিক শাসন ও শোষণের বিরুর্কে দীর্ঘ ২8 বচরের সুক্তির সংগ্রাম ও একাত্র সালের ৯ সাসের সশস্ত্র

 বাংলার বীর সন্তানেরা সাতৃडাষার অপিকার প্রতিষ্া করে বিশ্বে এক অনन্য নজির সৃষ্টি করেছিল। ভাষা आা্দোলরের মষ্য দিয়ে

 লাযো জনতার সামনে দেওয়া ঐতিহাসিক ভাষণে শত্রুদের মোকাবিলা করার জন্য যার কাহে যা আছু তাই নিয়ে সবাইরে প্রব্তুত থাকতে বলেন। বশবকুু বলেছিলেন，এবারের সংগ্রাম অাসাদের সুক্কির সংগ্রাম，এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাস।

 তবে তার জাগেই তিনি বাঙালির ওপর পাকিস্তানি সেনাবাহিনীীর পনহত্যা শুরুর বার্তা দিয়ে आননষ্ঠানিকভাবে স্বাধীনতার মোষণা দেন। সেই মোষণায় তিনি বিজয়্য অর্জিত না হওয়া পর্যন্ত হানাদার বাহিনীর বিব্রুক়্ সংগ্রাম চালিয়ে যেতে জনসাধারণের প্রতি আা্木ান बानान।
 দীর্ঘ ৯ মাস সংগ্রামের সষ্য দিয়ে ১৯৭১ সালের এই দিতে পৃথিবীর সানচিত্রে অভ্যুদয় ঘটে স্বাধীন সার্বভৌী রাষ্ট－বাংনাদেশের। লাল－ সবুজ পতাকা উর্টে তুলে ষরে বিজয়ী বাঙালি। সেই পতাকা উচিয়ে প্রগতির পণ্大ে চলেছে বাঙ্টালির অভিযাত্রা।

 বিদেशী আআ্ম শাত্ঠি পাবে।

आyি মহান বিজ্য দিবস ডপলফ্巾 আয়োজিত দেশব্যাপী সকল কর্মসুচির সার্বিক সাফল্য কামনা করহি।
জয় বাংলা，জয় বশববু
বাংনাদেশ চিরজীবী হোক।

（গোলাম দ্ত্যগীর গাজী，বীর্রতীক，এมপি）

##  <br> সচিব <br> বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয় গণপ্রজাতন্ত্রী বাংনাদেশ সরকার <br> বাণী

আজ ১৬ ডিসেশ্বর। আসাদের সহান বিজয় দিবস। বিজয়ের ৪৯ বছর পুর্ণ হলো আজ। বাধ্লালি জাতির হাজার বছরের লৌর্য-বীররের


 তাৎপর্যস:় করে তুলেহে।

পাকিন্তানি ওপনিবেশিক শাসন ও শোষণের বিরুহক্কে দীর্ঘ ২৪ বছরের মুক্তির সংগ্রাম ও একাত্তর সালের ৯ মাসের সশস্ত্র


 বলেছিলেন, এবারের সংগ্রাম आসাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাস স্বাধীনতার সংগ্রাস। তিনি বাঙ্ৎলির ওপর পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর গণহত্যা শুরুর বার্তা দিয়ে আনুষ্ঠানিকভাবে স্বাধীনতার মোষণা দেন। সেই মোষণায় তিনি বিজয় অর্ষিত না হওয়া পর্যন্ত


 বাঙ্ধলি। সেই পতাকা উঁচিয়ে প্রপতির পশ্েে চলেছে বাঙালির অडিযাত্রা।
 সরকারের সানनीয় প্রধানমঙ্তী শেখ হাসিনা। যার হাত ষরে বাংলাদেশ আब বিশ দরবারে উন্नয়নের এক রোল মডেল হিসেবে







 করেফেনে অদেরকে জান্তরিক ধন্যবাদ জাनাছ্ছি।


চেয়ার্রম্যান (অতিরিক্জ সচিব) বাংলাদেশ তাঁত বোর্ড, বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয় গনপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
 দিবস উপলক্ক্যে দেশব্যাপী বিভিন্ন কর্মসূচির সাথে সমন্ময় রেথে বাংলাদেশ তীত বোর্ড কর্ডৃক বিভিন্ন কর্মসৃচি গ্রহণ করা হয়েছে।
 চাহিদা-বোপানের সাথ্েে জড়িত রয়েছে দেশের এক বিশাল জনগোধী। স্মরনাতীত কাল থেকে তौতে কাপড় বুনে দেশের বস্শ্রের চাহিদা পুরণ করহে এ দেশের তাতি সম্প্রদায়। বাংলার উৎপাদিত মসলিন ছিল এক সময় বিশ্ব সমাদূত। আবহসান কাল থেকে এ দেশে তौত, তौতি এবং তौতের কাপড়ের রয়েেে লোনালী ঐতিহা। যা বাঙালি সংস্কৃতির এক অবিচ্ছেদ্য অংশ।

যাদের হাড়ডাষ্যা পরিশ্রমে উৎপাদিত কাপড় বেখানে বিশ্ব নन্দিত, যাদের শ্রস আর ঘামে দেশের অর্থনীতি চালিত, যাদের निপুণ কার্রুকার্যে শোতিত দেশের সংক্乛ৃতি, যাদের তৈরি ভূষণে পরিচিত বাশালী তারাই আমাদের চিরচেনা তौত শিঞ্ধী।

 তিনি সমবায় সসিতি এবং বাংলাদেশ फ্কুদ্দ ও কুটির শিষ্প সংস্থ্থর মাষ্যমে ন্যায্য মূল্যে সুতা, রং ও রসায়ন প্রদানের সুযোপ করে
 সেবা সরবরাহের ব্যবস্থা করে, উপযুক্ত প্রশিক্巾ণ প্রদান ও আধুনিক লাপসই প্রযুক্তি ব্যবহারের মাষ্যমে পেশাপত দক্মতা ও উৎপাদন
 জরান্বিত করার লক্ষ্যে প্রথস পঞ্ধবার্ষিকী পরিকল্পনার (১৯৭৩-৭৮) ওপর প্রদত্ত পুরুতানুসারে ১৯৭৭ সালের ৬৩ নং অষ্যাদেশ বলে বাংনাদেশ হাञডলুম বোর্ড গঠিত হয়। পরবণ্তীতে বাংলাদেশ জাতীয় সংসদে ২০১৩ সনের ৬৪ নং আইন অনুসারে Bangladesh Handloom Board Ordinance, 1977 রহহিত করে বাংলাদদশ তौত বোর্ড পুনর্পঠিত হয়।

দীর্ঘ ৯ মাস সশশ্ত্র সংগ্রাহমর মধ্য দিয়ে ১৯৭১ সালের এই দিনে পৃথিবীর মানচিত্রে অভ্যুদয় ঘটে স্বাধীন সার্বভোম রাষ্ট্রবাংলাদেশের। লাল-সবুজ পতাকা উর্কে তুলে ধরে বিজয়ী বাঙালি। সেই পতাকা উচিয়ে প্রগতির পথে চলেছে বাঙালির অडিযাত্রা।



 সুযোপ সুবিষা প্রদান করেন এবং মসলিনের হারানো লৌরব পুনরুছার কর্যার बन্য প্রকল্প গ্রহনের নির্দেশনা দেন।

आসুন, আর থেমে থাকার সুযোগ নেই। সময় এসেছে এপোবার, সুযোগ এসেছে মেষা আর্র মননকে কাखে লাগাবার, সসয় এসেহে ডিভিটাল বাংলাদেশ বিনির্মালে যুপের সাণ্ে পঞ্ চলার, উন্নয়নের মহিসোপানে নারী-পুরুষ মিলে দौড়াবার। আসরা যে যেখানে आছি সকলে মিলে সুজিবের সোনার বাংলা গড়ার শপণ নিই।
পরিশেবে, মহান বিজয় দিবস উপল<্যে অনলাইন ম্যাগাজিন প্রকাশের জন্য বাংলাদেশ তౌত বোর্ডের সকল কর্মকর্তা/কর্মচারী এবং এর সাথ্থে সংপ্ধিষ্ট সকলরে আাত্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজতা জাপন করহি।

## বঙ্ন্ধু তাঁতি ও তাঁত শিল্পকে গভীরভাবে ভালবাসতেন

ব凶বकूর निজ হাতে লেখা চিঠি:
'শ্রক্ষেয় প্রীতি রানী দাশ
आমার आদাব গ্রহণ কর্রবেन। ऊौত শিক্झের निদর্শन স্বরুপ आপনার দেয়া উপহার খানা
 এক বিশেষ স্থান অধিকার করে आহছ। বিশেষ করে বাংলাদেশের উল্নত মানের তौত শিল্প একটি গ্গীরবের বিষয়। দেশের ভাশা অর্থনীতিকে পুনরুষ্ঘীবিত কর্রার প্রশ্নে आপনাদের ভূমিকা কোন অংশে কম নয়। সেহেতু আমাদের ऊौত শিষ্ञের ক্রমবিকাশ এবং বিশ্বের হশ্ড শিম্পাশনে এর সুপ্রতিষ্তিত স্থান आমার একান্ত কাম্য। সরকার এ ব্যাপারে পূর্ণ সহযোপিতা করে যাবে। দেশের বেকার সমস্যা দূরীকরণ এবং অর্থনनতিক উন্নয়নে আপনাদের প্রচেৃ্টাকে आমি आন্তরিক ভাবে ধন্যবাদ জানাছ্ছি।

ইতি
শেখ মুखिব
২১/১১/১৯৭২



## আহবায়কের কথা

প্থিবীর সব স্বাধীন দেশে স্বাধীनতা দিবস থাকলেও বিজয় দিবস थाকে না। বাংলাদেশ এই বিরল সোভাগ্যের अथিকারী দেশ, যেটি ২৪ বছরের রাজনৈতিক आন্দোলন-সংগ্রাসের পর রণাশনে শতুবে পরাজিত করে বিজয় অর্জন করেহে।
 এই সুজিববর্ষকে সামনে রেণে বছরব্যাপী অনেক কর্মপরিকল্পনা হাতে নিয়েছিল। কিন্ঠু কথায় আছে "Man proposes but God disposes". বৈপ্বিক মহামারী ‘করোনা’র কারণে आমরা आমাদের কর্মপরিকষ্মनার কারণে আমরা आমাদের কর্সপরিকন্পना অनুযায়ী কার্যক্রম পরিচালनা করতে পারিনি। তার ফলশুতিতে আমরা ভিন্ন অশিকে এই বছরকে উদযাপন
 প্রকাশের নির্দেশনা দেন। তौর এই সিক্কান্ত যুপপোযোগী এবং ডিজিটাল বাংলাদেশের এক সুন্দর সমন্বয়। আমরা এই প্রস্তাবনার সাথ্ে যুক্ত থাকত্তে পেরে আনন্দিত।

১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর দখলদার পাকিস্তানি বাহিনীকে পরান্ঠ করে বিজয় অর্জন করে বাংলাদেশ। বেসব


 একটি জাতির উন্নয়ন অগ্রগতির অন্য একেবারে কম নয়। শ্বভাবতই প্রশ্ম আসে, যে লক্ম্য ও আদর্শকে সামনে রেথে আমরা
 থেকে মুক্তি এবং সমাखে গণতন্ত্র, ন্যায় ও সমতা প্রতিধ্ঠা। সব নাগরিকের ল্শেলিক চাহিদা ও মানবাধিকার নিশ্চিত করতে বাহাত্রের সংবিধানে জাতীয়তাবাদ, গণতন্ত্র, সমাজতত্ত্র ও ধর্মনিরপেক্মতাকে সৌলিক নীতি হিসেবে গ্রহণ কর্না হয়েছিল।

ব※বकू आজীবन বাংলার গণমাनूষের अধিকার आদায়ের खन্যই লড়াই করেছেন। জীবনের अধিকাংশ সময়



 বিদ্ধেষকে পপছুে ফেলে, দেশ ও জনগনের কল্যাণে সবাই এক হয়ে কাজ কর্। বষবক্লু যেমন যার যা आহছ তাই निয়ে যুক্কে নামার আহবান জাनित্যেছিলেন, आমাদেরও উচিত এখन যার যার অবস্2ানে থেকে দেশের কল্যাণে কাब করা। আমরা यদি প্রত্যেকে নিखের দায়িত্াকে সঠिকडाবে পালन করি, निखের কর্তব্য এড়িয়ে না যাই, তবেই এই বাংলা হবে সবার প্রিয় সোনার বাংলা। বিজয়ী জাতি কখ্ধনোই পরাভব মানে না। বাংলাদেশ তার লক্ষ্য অবিচল থাকবে।

बय्न বাংला
জन्म থেকেই ভালবাসি
তোমায় বাংলারেশ
মরণ यদিও आসে আমার
उবুও হবেনা শেষ।


মোঃ आইয়ুব आनी প্রধান (পরিকল্পনা ও বাচ্তবায়ন)

বাংলাদেশ তাঁত বোর্ড

## সম্পাদকীয়

আজ ১৬ ডিসেম্বর। আমদের মহান বিজয় দিবস। পৃথিবীর মানচিত্রে বাংলাদেশ নামে একটি স্বাধীন ভূ-থন্ডের অস্তিত্ত প্রতিষ্ঠার এক চিরস্মরণীয় দিন। ইতোমধ্যে বশ্চবकूুর बন্মের শততম বছর পুর্তি উপলক্ষে সরকার এ সালকে মুজিব বর্ষ ঘোষণা করেছে, যা বিজয় দিবসের মর্যাদাকে আরও বাড়িয়ে দিত্যেছে, আরও তাৎপর্যময় করে তুলেছে। যার প্রেক্ষিতে বাংলাদেশ তौত বোর্ডের বর্তমান চেয়ারম্যান, জनাব শাহ আলম মহোদয় বিজয় দিবস উপলক্ষ্যে বাংলাদেশ তौত বোর্ডের পক্ম হতে প্রথম বারের মত একটি অনলাইন ম্যাগাজিন প্রকাশের জন্য নির্দেশনা প্রদান করেন।

পাকিস্তানি ঔপনিবেশিক শাসন ও লোষণের বিরুুক্ধে দীর্ঘ ২৪ বছরের মুক্তির সংগ্রাম ও একাত্তর সালের ৯ মাসের সশস্ত্র মুক্তিয্যুক্কের পথ বেয়ে এসেছে বাঙালির বিজয়। বাঙালির অবিসংবাদিত নেতা বঋবকুু লেখ মুखিবুর রহমান স্বাধীনতার জन্য চুডান্ত যুক্কে অংশ নিতে बাতিকে ঐক্যবफ্ক করে তোলেন। দীর্ঘ ৯ মাস সশস্ত্র সংগ্রামের মষ্য দিয়ে ১৯৭১ সালের এই দিনে পৃথিবীর মানচিত্রে অভ্যুদয় ঘটে স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট-বাংলাদেশের। লাল-সবুख পতাকা উর্কে তুলে ষরে বিজয়ী বাঙালি। সেই পতাকা উচিয়ে প্রগতির পথে চলেছে বাঙালির অভিযাত্রা।

মহান বিজ়্ দিবসের প্রতিপাদ্য नিয়ে বাংলাদেশ তौত বোর্ডের কর্মকর্তা-কর্মচারী এবং đौদের ছেলে-মেয়েরা হয়ত কোন দিন লিখেন নি; তারাও আब লিখেছেন। আবার হয়ত কোথাও কোন দিন কারও কোন লেখা প্রকাশ হয়নি, তারাও লিছেছে; তাদের ভাবনা চিন্তাগুলো কবিতা, গ/্প ও প্রবন্ধ आকারে প্রকাশ করেছে। কাজেই লেখাগুলোতে ভুলতুুি থাকা অত্যন্ত শ্বাভাবিক। আমি পাঠকদের ক্মমা-সুন্দর দৃষ্টিতে দেখে ভুল-ভ্রুটি মার্জনা করার জন্য অনুরোষ করছি।

বাংলাদেশ তौত বোর্ডের চেয়ারম্যান মহোদয়ের ঔকান্তিক প্রচেষার ফলে অনলাইন ম্যাগাজিনটি প্রকাশ করা সহख হয়েছে। বাতঁবো এর সদস্য (অর্থ), জनाব এ এস এম মামুনুর রহহমান খলিनी মহোদয় ম্যাগাজিন প্রকাশে সার্বक्কণिক সহযোগিতা করেছেন। ম্যাগাজিন প্রকাশनা কমিটির সদস্যগণ বিশেষ করে জনাব মোঃ মতিউর রহমান, সহকারী প্রষান (পরিঃ ও বাস্তঃ) এবং জনাব মেহেরী আফ্সানা, পরিসংখ্যানবিদসহ সংশ্মিষ্ট সকলের প্রতি কৃতজততা প্রকাশ করছি।

มহান বিজয় দিবস উপলক্ষ্যে প্রকাশিত অনলাইন ম্যাগাজিনটি পড়ার জন্য সকলকে অনুরোষ করছি এবং এর সর্বাষীী সাফল্য কামনা করছি।

(মোঃ आইয়ুব आলী)


বিজয় দিবস ২০২০ উপলক্ষে্য গঠিত অনলাইন মাগাজিন প্রকাশ সংক্রান্ত কমিটি

| ক্রুমিক নং | নাম ও পদবি | কমিটিতে অবস্থান |
| :---: | :---: | :---: |
| ১ | এ এস এম মামুনুর রহমান খলিলী (যুগ্ম সচিব) সদস্য (অর্থ), বাতौবো, ঢাকা। | আহবায়ক |
| ২ | মোঃ আাইয়ুব আালী <br> প্রধান (পরিঃ ও বাস্তঃ), বাতঁবো, ঢাকা। | সদস্য |
| $\bigcirc$ | মোহাম্মদ ইছা সিয়া উপ-প্রধান (এমই), বাতঁবো, ঢাকা। | সদস্য |
| 8 | মোঃ মঞ্ভুরুল ইসলাম <br> ব্যবস্থাপক (অপারেশন), বাতাঁবো, ঢাকা। | সদস্য |
| ৫ | মোঃ সাদাকাতুল বারি নির্বাহী প্রকৌশলী, বাতঁবো, ঢাকা। | সদস্য |
| ৬ | মোহাম্মদ ইমাম উদ্দিন চৌেুরী সহকারী প্রধান (অর্থ), বাতাবো, ঢাকা। | সদস্য |
| १ | মোঃ মতিউর রহমান সহকারী প্রধান (পরিঃ ও বান্তঃ), বাতौবো, ঢাকা। | সদস্য |
| $\checkmark$ | মোঃ আবুল বশর ভূঁইয়া <br> পিএ টু সদস্য (পরিঃ ও বান্তঃ), বাতাবো, ঢাকা। | সদস্য |
| ৯ | মেহেরী আফসানা <br> পরিসংখ্যানবিদ, বাতাঁবো, ঢাকা। | সদস্য-সচিব |


| ब्रशिक नः | প্রবক／পল্ఘ／কবিতার নাম | প্রাবক্কিক／গল্পকার／কবির নাম | পৃত্ঠ নন্বর |
| :---: | :---: | :---: | :---: |
| $\checkmark$ | অপারেশন ওয়াম্জার পুল：১৯৭১ সালে भুক্তিযুককালীন কিশোর বয়সে দেখা প্রতিরোষ | গো8 শাহ জালম，চেয়ারম্যান বাংলাদেশ তীত বোর্ড | ১－২ |
| ২ | বিজ্য มহান，বিজয়ের সংগ্রাম মহত্র | এ এস এম মামুনুর র্নহসান খলিলী সদস্য（অর্থ），বাতौবো，ঢাকা | ง－8 |
| $\bigcirc$ | স্বাধীনতা এবং তোমার প্রত্যাশা |  | ৫－৬ |
| 4 | War of Independence of Bangladesh | Mohammad Issa Mian Deputy Chief（M\＆E） | १－১० |
| $\otimes$ | সश⿹勹র｜r | মোঃ জাবুল বশর ভূহহ়़ा औটলিপিকার | ১3 |
| ৬ | How can you slow down the spread of COVID－19？ | BY Luba Khalili（Daughter of Member（Finance），BHB \＆Dr．Anabeel Sen | ১২－১৩ |
| 9 | জাসার কান্না | সারা হক（৫স ল্রেণি） সিক্⿵冂小্রী গার্লস হাই স্রুল পিতা：মোঃ সাইফুল হক | ＞8 |
| $\checkmark$ | আমাদের মুত্ত্যুম＊স্বাধীনতা | সাইফুল ইসলাস খান সহকারী প্রধান（পরিকল্পना ও বান্তবায়न） | ১৫－১৯ |
| ৯ | দুর্নীতি রুথবো | মাা সাহাবউफ্দিন চৈৗুধুরী <br> সভাপতি <br> বাংলাদেশ তीত বোর্ড কর্মচারী ইউনিয়ন <br> （সিবিএ） | ২० |
| ग० | ऊौত শিক্পের উন্নয়ন শেখ হাসিনা সরকারের जবদান | মোঃ মতিউর রহহমান সহকারী প্রধান（পরিঃ ও বান্তুঃ） | ২১－২৮ |
| ১J | বিজয়ের দিনে নতুন বিজ্য় | মহেয়ী आাস্গানা পর্রিসংখ্যানবিদ | ২৯－৩০ |
| ১২ | भूनর্สन्म |  | כ） |
| ১৩ |  | भো भোলাম রকানী，ఓচ্চমান সহকারী มার্কেটিং অनুবিভাপ | ৩২－৩৫ |
| ＞8 | স্বাপীনতা，বাংলাদেশ এবং বশ্কবক్ | মোঃ জাব্দুপ্ধাহ जাল মামুন <br> উচ্চমাन সহকারী | ৩৬ |
| ১৫ | ৩倍 নির্বাচিত কবিতা | লোঃ সাদমান সাকিব（লিয়ন） <br> পिতা8 মো8 পোলাম রকাাनী <br> তৃতীয়্ন শ্রেণিন্যাশনাল आইডিয়াল স্ক্মল， | ৩৭－Ф৯ |
| ১৬ | বাংলাদেশের স্বাধীনতার যুক্ক | মোঃ বিद्धাল হোসাইন，অয়িস সহকারী কাম কम্পিউটার সুদ্রাক্রিক，बढि ब্রেनिং সেन্টার ग्शপপन প্রকল্প | 8080 |
| ১৭ | নেতনায় স্বাপীনতা | সুকুমার চন্দ্র সাহা，প্রষান হিসাবরকক | 88 |

#  

মোঃ শাহ আলম, চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ তौত বোর্ড
রায্যপুর ছিল ১৯৭১ সনে বৃহত্তর নোয়াঋালী बেলার যোপাযোপ উন্মত একটি থানা। ঢাকা চট্টাম এর সাথ্রে ছিল সরাসরি

 বিশাল উৎস। বাপ বাগিচায় ম্যাচ কারখানার কौচা মাল শিমুল, কদস গাছের প্রাকৃতিক প্রাচুর্য। স্থানীয় চাহিদা মিটিয়ে এসব মूল্যবান অর্থকরী সম্পদ রপ্টানি হতো দেশের অন্যান্য অঞ্চলে। স্বাভাবিক কারপেই ব্যবসা বাণিজ্যের একটা आদর্শ জনপদ হয়ে উঠেচিল র্যায়পুর থানা সদর। রাজধানী বন্দর নপরীর সাথ্যে দ্রুত যোগাযোপ ব্যবস্থার কারণে এ থানার জনগণ ছিল রাজনৈতিকভাবে ইর্ষণীয়




 উষ্লাহ মুন্সী প্রমুখ স্বাধীনতা আন্দোলনের সময় স্থানীয় পরিচিতির বাইরেও ব্যাপক জনপ্রিয়তা অর্জন করে বৃহত্র জেলায় আলোচিত

 সময় বঋবক্ধুকে একটি থানা কেন্দ্রিক জনসভায় উপস্থিত হতে উৎসাহিত করেচ্লিল রায়পুরের জনগণের রাজনৈতিক সচেতনতা ও কমিটমেন্ট। রাজনৈতিক অর্থনৈতিক সামাজিকভাবে অগ্রসর্ন জनপদ হিসেবে বিবেচিত হবার কারণেই ১৯৭১ সালের ২৬ মার্চের্ন পর দ্রুততম সময়ে পাক বাशিনী রায়পুরে হানা দেবে এটা অनেকটাই নিশ্চিত ছিল।

রায়পুর বাজারে হাট বসতো সপ্তাহে শুক্র ও সোসবার। হাজার হাজার ক্রেতা বিক্রুতার ভীড়ে হাটెটর দিন বাভারে প্রায়ই জनতার खট লেগে যেত। অन্যদিन বাজারে না গেলেও শুক্রবার হাটের দিন দুপুরের পর মাছ তরকারী, কেরোসিন, লবন ইত্যাদি नিয়ে আসার জन্য आभি বাজারে যেতাম।

এমনি এক শুক্রবার বর্তমান গাख্রী মার্কেব্টর সামনে মুড়ি হাটায় কুম্মার নামাতের পর ভেষজ সালসা বিক্রির জন্য লোক
 বলাবলি হচ্ছে পাক বাহিনী রায়পপুর পানপাড়া সড়ক হয়ে রায়পুর আক্রমপ করতে আসছে। আওয়াসীলীপ নেতা মরহম আব্দুর রশিদ গাক্ধী হন্তদন্তু হয়ে ধান হাটার দিক (পশ্চিম বাজার) ঞ্ৰেকে শাবল, কোদাল, হাতুডি, রড, কর্রাত ইত্যাদি সষ্জিত ১০/১২ জন লোক निয়ে স্টেশন রোডের দিকে (পুর্বদিকে) ছ্রাচছেন। তौদের উদ্দেশ্য রায়পুর পানপাড়া রান্তা বিষ্ছিন্ন করে দেয়া। ল্যাংড়া বাজার হতে ৩/৪
 অপারেশনের গন্তব্য ওয়াब্জার কাঠের পুল। এ দলটি ন্যাংড়া বাজার পানপাড়া রোড়ের দিকে এभিয়ে চলन। आমিও তौদের পিছু

 খ্যোলার কাজ। बে যেভাবে পারহে পুল ভাশার কাজ করহে। ঘন্টা দুই সময়ের মষ্যে কাঠের্র সব পাটাতন খুলে ফেলা হলো। কাঠ খোলা হলে आমি সেপুলো ১৫/২০ হাত দুরে নিয়ে ডাম্প করার কাত্র অন্যদের সাথে যোপ দিলাম। তার্রপর কাঠের স্তুপে কেরোসিন ঢেলে আগুন দেয়া হলো যেন সেগুলো এলে পুনরায় পুল সেরামত করা না যায়া কেড একজন বলে উঠলো পাকিস্তানিদের জীপৃ নাকি

জাম্প দিয়ে পুলের দুরত অতিক্রস করতে পারে। এবার শুরু হলো সেতুর দু-পাশের কौচা রান্তা কাটা। মাথায় করে এবার কাটা মাঢি निকটস্থ খালে ফেল্木ার কাজে যোপ দিলাম। প্রায় ৮/১০ হাত পরিসাণ রান্তা কেটে র্রাত্তা যান পারাপারের সম্পুর্ণ অনুপযুক্ত কর্রা হলো।

ততশণে সক্ষ্যা হয়ে এসেছে। এবার ফেরার পালা। কিন্दু যাবার সময় যত মানুষ ছিল ফেরার সময় তত নেই। কাজী বাড়ি পর্যন্ত आসতে आসতে ২/৩ জন ছাড়া আর কেউ নেই। র্রায়পুর বাজার পর্যন্ত আসতে না পারলে বাড়ি ফিরতে পারব না এ उয় আমাকে পেয়ে বসলো। শেষ পর্যন্ত বাড়িতে ফিরিলাস বেশ র্রাতে। তখন বাড়িতে সবাই আমার জন্য দুচ্চিন্তাধ্র্থস্থ। মা কান্না কাটি করহছেন। আকা
 গেছে।
 করলেন কোঝায় ছিলাম এত র্রাত পর্যন্ত। आমি ভাবলেশহীন ভশ্শিতে জবাব দিলাম পুল ভাшতত নয়া হাট গেছি। আকা হতবাক! আর কিছু বলার আপেই নাनी আসাকে এক টানে আবার্র সামনে থেকে নিয়ে গেলেন। ওয়াब্জার পুল ভাশতে যাবার কথা কাউকে বলতে निষেষ করলেन। তার ২/৩ দিন পরই নক্ষীপুর প্েেকে পাকিন্তানি বাহিনী এসে গোলাবাড়ি, সুলিবাড়ি (হাসপাতলেের সামনের) সহ রায়পুরের বেশ কয়েকটি বসত বাড়ি এবং রায়পুর বাজারের গুরুতপুর্ণ শতাধিক দোকানপাট জলিয়্রে দিয়ে গেল। ৮/১০ দিন পর্ এসে স্থায়ী ক্যাম্প বানালো রায়াপুর এল এস হাই স্কুলে।

শ্বাধীনতা যুক্রের সময় ওয়াब্জ্রার পুল ভাশার সত অসংখ্য স্বতক্কুর্ত প্রতিরোধ হয়েছে দেশের সর্বত্র। মুক্তিযুক্রের বিশাল ক্যানভাসে হয়ত এটি ฆুব পুরুঅপুর্ণ ঘটনা নয়। কিন্মু বিণত তেতাপ্পিশ বছরে কিশোর বয়সের এ স্থৃতি বহবার আমাকে সুখানুভুতির পরশ বুলিয়ে দিয়েহহ। ওয়াब্জার পুল ভেশ্রে প্রতিরোষ সৃষ্টিতে অংশগ্রহণ আমার জীবনে নি:সন্দেহে একটা অযোচনীয় সুখ জাগানিয়া স্शृতि।
(পাদটিকা: ধর্মায় সাধক, সমাজলেবী মরহস মাওলানা ওয়াভি উद্ধাহ (র্) উদ্যোপী হয়ে তীর বাড়ির পাশে পানপাড়া র্রায়পুর সড়কের নয়া হাঠ্ «ে কাঠের সেতু নির্মাণ করেন তা স্থানীয়ভাবে ওয়াब্জার পুল নামে পরিচিত एিল)।

## বিজয় মহান, বিজয়ের সংগ্রাম মহত্তর

এ এস এম মামুনুর রহমান খলিলী সদস্য (অর্থ), বাতौবো, ঢাকা

১৯৭১ সালে নয় মাসের রહ্কু্ষয়ী যুক্কের পর বাংলাদেশ বিজয় অর্জন করেছিল। ১৬ ডিসেম্বর বাংলাদেশের বিজয় অর্জন করলেও এই বিबয়ের সংগ্রাম শুরু হয়েছিল অনেক আগে। বШবকू শেখ মুखिবুর রহমানের নির্দেশনায় ১৯৪৮ সালে গठिত হয়েছিল আওয়ামী মুসলিম ছাত্রলীभ। ১৯৪৮ সালে পাকিস্তান্নে গভর্নর জেনারেল কায়েদে আबম মুহাম্মদ আলী জিম্মাহ यখন ঢাকা বিশবিদ্যালয়ের কার্জন হলের এক সমাবেশে ঘোষণা করেন, উদ্দু, এন্ড অনলী উর্দু শ্যাল বি দ্য স্টেট ল্যাংগুয্যেब অফ পাকিস্তান। তখन ছাত্রলীগের কর্মীরা তাৎহ্পণিকভাবেই নো নো বলে প্রতিবাদ করে উঠে।

১৯৪৯ সালে মাওলানা ভাসানীকে সভাপতি, শামসুল হককে সাষারণ সম্পাদক এবং শেখ মুজিবুর রহমানকে যুপ্ম সম্পাদক করে আওয়াมী মুসলিম নীף পঠন করা হয়। ১৯৫২ সালে ঢাকা বিশবিদ্যালয়ের ছাত্ররা বাংলাকে পাকিস্তানের অन্যতম রান্ম্বভাষা করার দাবীতে দুর্বার आন্দোলন শুরু করে। কমতাসীন মুসলিম লীপ সরকার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে 388 ধারা बারী করে। ঢাকা বিশ্ধবিদ্যালয়ের ছাত্ররা $>88$ ধারা ভংগ করে এभিয়ে গেলে নুরুল आমিন সরকারের পুলিশ ছাত্রদের উপর গুলি বর্ষণ করলে শহীদ হন রফিক, সালাম, বরকত, জক্রার।

১৯৫৪ সালে প্ষমতাসীন মুসলিম নীপ সরকারের বিরুক্ধে মাওলানা ভাসানী, শেরে বাংলা এ কে ফজলুল হব, শেখ มুজিবুর রহমানের নেতৃত্রে গঠিত হয় যুক্ত্যুন্ট। পুর্ব পাকিস্তানের প্রাদেশিক নির্বাচনে ফ্মমতাসীন মুসলিম লীগ যুক্ত্যেন্টের কাহে শোচনীয়ভাবে পরাबিত হয়। শেরে বাংলা এ কে ফ্জলুল হকের নেতৃতে গঠিত পুর্ব পাকিস্তান সরকারের মক্রিসভায়
 সংবিষানের ৯২ ক ধারায় যুক্ত্যেন্ট সরকারকে বরখাস্ত করে পুর্ব পাকিস্তানে কেন্দ্রীয় শাসন কায়েম করে।

১৯৬৬ সালে বষ্অবক্লু শেখ মুজ্বিরুর রহমান বাংপালীর মুক্তি সনদ ৬ দফা ঘোষনা করেন। ৬ দফাসমুহ ছিল নিন্সরূপঃ
প্রস্তাব ১: শাসনতাত্রিক কাঠামো ও রাষ্ধীয় প্রকৃতি
এদেশের শাসনতা্্রিক কাঠাহো এমন হতে হবে যেখানে পাকিস্তান হবে একটি ফেডারেশনভিত্তিক রাষ্টসংঘ এবং তার ভিত্তি হবে লাহোর প্রস্তাব। সরকার হবে পার্লামেন্টারি ষরনের। আইন পরিষদের কমতা হবে সার্বভৌম এবং এই পরিষদ নির্বাচিত হবে সার্ব曰নীন ভোটাষিকারের ভিত্তিতে জনসাষারণের সাধারণ ভোটে।
প্রস্তাব ২: কেন্দ্রীয় সরকারের ক্ষমতা
কেন্দ্রীয় সরকারের ক্ষমতা কেবলমাত্র দুtি ক্ষেত্রেই সীমাবক থাকবে। যथা দেশ রক্ষা ও বৈদেশিক নীতি। অবশিষ্ট সকল বিষয়ে অШরাষ্ট্রগুলোর ক্ষমতা থাকবে নিরঙ্झুশ।
প্রস্তাব ৩: সুদ্রা বা অর্থ সম্বক্রীয় क্ষমতা
মুদ্রার ব্যাপারে নিম্যলিথিত যে কোন একটি প্রস্তাব গ্রহণ করা যেতে পারেঃ
(ক) সমগ্র দেশের অন্য দুটি পৃথক অথচ অবাণে বিনিময়যোগ্য মুদ্রা থাকবে। অথবা (খ) বর্তমান নিয়মে সমগ্র দেশের জন্য কেবলমাত্র একটট মুদ্রাই চালু থাকততে পারে। তবে সেক্ষেত্রে শাসনতত্ত্র এমন এমন ফনপ্রসু ব্যবস্থা রাথতে হবে যাতে পশ্চিম পাকিস্তানে মুলষন পাচারের পথ বক্ধ হয়। এক্মেত্র পুর্ব পাকিস্ঠানের জন্য পৃথক ব্যাংকিং রিজার্ডেরও পত্তন করতে হবে এবং পুর্ব পাকিস্তানের बন্য পৃথক আর্থিক বা অর্থবিষয়ক নীতি প্রণয়ন করতে হরে।
প্রস্তাব 8: রাबশ্ব কর বা শুল্ক সম্বক্টীয় ক্ষমতা
ফেডারেশনের অশরা্ট্যগুলোর কর বা শুম্ক ষার্যের বাপারে সার্বভৌম ক্ষমতা থাকবে। কেন্দ্রীয় সরকারের কোনরুপ কর ধার্যের প্মমতা থাকবে না। তবে প্রয়োজনীয় ব্যয় নির্বাহের बন্য অশ্অরাষ্টীয় রাबম্বের একটি অংশ কেন্দ্রীয় সরকারের প্রাপ্য হবে। অঅরাষ্ট্যগুলোর সব রকমের করের শতকরাঁ একই হারে आদায়কৃত অংশ নিয়ে কেন্দ্রীয় সরকারের তহবিল গঠিত হবে।

প্রস্তাব ৫: বৈদেশিক বাণিজ্য বিষয়ক ক্ষমতা
(ক) ফেডারেশনের প্রতিটি রাষ্ট্রের বহির্বানিজ্যের পৃথক হিসাব রক্ষা করতে হবে। (খ) বহির্বাनিজ্যের মাষ্যমে অর্জিত বৈদেশিক মুদ্রা অШরাষ্ট্যগুলোর এক্তিয়ারাধীন থাকবে। (গ) কেন্দ্রের জन্য প্রয়োজনীয় বৈদেশিক মুদ্রার চাহিদা সমান হারে বা
 কোন বাষা নিষেষ থাকবে না। (৫) শাসনতন্ত্রে অঈরাষ্ট্রপুলোকে বিদেশে নিজ নিজ বাণিজ্য প্রতিনিধি প্রেরণ এবং স্ব স্বার্থে বাণিষ্যিক চুক্তি সম্পাদনের ফ্মমতা দিতে হবে।
প্রস্তাব ৬: আঞ্চলিক সেনাবাহিনী গঠনেের ক্ষমতা
আঞ্চলিক সম্প্রীতি ও শাসনতন্ত্র রশ্ষার জন্য শাসনতন্ত্র অশরাঞ্টপুলোকে স্বীয় কর্ত্রোধীন আধা সামরিক বা আঞ্চলিক বাহিনী গঠন ও রাখার ক্ষমতা দিতে হবে।

৬ দফাকে কেন্দ্র করে ব凶বকু শেখ মুखিবুর রহমান পূর্ব পাকিস্তানে দুর্বার আন্দোলন গড়ে তোলেন। ৬ দফা বাংগালীর প্রানের দাবী হিসেবে পরিগনিত হয়। জেনারেল আয়ুব খান কোন ডপায়ান্তর না দেতে বШবকু শেখ มুজিবুর রহমানের বির্ৰুক্কে আগরতলা ষড়য়্ত্র মামলা দায়ের করে। বশবকুকে গ্রেফতার করা হয়।

১৯৬৯ সালে ছাত্রলীগের নেতৃতে ১১ দফা দাবী নিয়ে ছাত্ররা ব্যাপক আন্দোলন শুরু করে। ছাত্রদের এই আন্দোলন
 রহমানকে মুক্তি দিতে বাষ্য হয়। এক পর্যায়ে জেনারেল আয়ুব খান জেনারেল ইয়াহিয়া খানের কাছে ক্য়া হস্তান্তর করে ক্মমতার মসনদ থেকে বিদায় হয়।

জেনারেল ইয়াহিয়া খান ১৯৭০ সালে পাকিস্তানে সাধারণ নির্বাচন দেন। বশবকু লেখ মুखिবুর রহমানের নেতৃতে आওয়ামী লীগ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে সারা পাকিস্তানে সংখ্যা গরিষ্টতা অর্জন করে। জেনারেল ইয়াহিয়া খান বঅবকুর
 সোহরাওয়ার্দি উদ্যানে এক ঐতিহাসিক জনসভায় ঘোষনা করেন, এবারের সংগ্রাম, มুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম, স্বাধীনতার সংগ্রাম।

১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ রাত্র ঢাকায় পাকিস্তানী সামরিক বাহিনীর অতর্কিত আক্রমন শুরু হলে বশবক্ুু স্বাধীনতার ঘোষনা দেন। বীর বাংগালী অস্ত্র হাতে নিয়ে হানাদারদের বিরুক্কে রুখে দौড়ায়। দীর্ঘ নয় মাসের সশস্ত্র মুক্তিযুক্ষের পর ৩০ লঙ্ষ শহীদের রক্তের বিনিময়ে ১৬ ডিসেম্বের আমাদের বিজয় অর্জিত হয়। বিশ্ষের বুকে স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশের অভ্যুদয়্ ঘটে।

১৯৭১ সালে আমাদের বিজয় অর্জিত হলেও বিজয়ের সংগ্রাম শেষ হয়নি। বШবক্ুুর সোনার বাংলা গড়ার সংগ্রাম এখনো চলহে। ২০০৯ সাল থেকে জননেত্রী শেখ হাসিনার নেতৃতেে দেশ এগিয়ে যাচ্ছু সামনের দিকে, বশবকুুর শ্বপ্েের সোনার বাংলা বিনির্মানের লক্ষে।

জাতিসংঘ ঘোষিত এসডিজি অর্জনে বাংলাদেশ ইতোমষ্যে ঈর্ষণীয় সাফল্য অর্জন করেছে। এখন বাংলাদেশ জতিসংঘ ঘোষিত এমডিজি অর্জনের দিকে দৃতভাবে এগিয়ে যাচছছ। ২০২১ সালে বাংলাদেশ মষ্যম आয়ের দেশে উন্नীত হতে যাচ্ছ। স্বপ্রের পপ্মা সেতু নির্মাণ সম্পন্ন হওয়ার পথে। দেশের বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ 80 বিলিয়ন ডলার ছাড়িয়ে গেছে। দেশের মানুষের মাথাপিছু আয় ১৮৪১ ডলারে উন্নীত হয়েছে। বার্ষিক জিডিপির প্রবৃক্কি গত কয়েক বছর যাবত ৬\% এর উপরে। অর্থনৈতিক সমৃক্ধি অর্জনের পথে দেশ। ২০8১ সাল নাগাদ বাংলাদেশ উন্নত দেশে উন্নীত হওয়ার লক্ষ্য নির্ধারণ করেছে।

বশবক্লুর স্বপ্নের সোনার বাংলা এখনো প্রতিচ্ঠিত হয়নি। আমাদের অর্থনৈতিক মুক্তি অর্জনের সংগ্রাম এখনো চলছে। বিজয়ের সংগ্রাম এখনো শেষ হয়নি। ১৯৭১ সানে অর্জিত বিজয় ছিল আমাদের এক মহৎ অর্জন। আমাদের চলমান অর্থনৈতিক বিজয় অর্জনের সংগ্রাম মহত্তর।

## স্বাধীনতা এবং তোমার প্রত্যাশা

স্ব্বীীতা
ফুলে ফুলে সুশোভিত বৃক্ম শাখা
পাথির কল-কাকলীতে মুখরিত উদ্যান।
স্ব্বীীনত
বৈশাথের দাবদাহে তৃষ্ণণর্থ কাকের কষ্ঠার্জিত অল।
ग्याथीनতा

শ্বাধীনতা
বেল, জুইই, শেফানী, চौপার পুম্পাচ্ছাসে ছুটে আসা দোয়েল, কোয়েল
পৌুুসী, টুনটুনি, চোখ গেল, বউকথা কও পাথির গান।
म্বাধীনতা
র্रमनीর বেनी বক্ผে ধौथा
রজनীগन্巾া, গক্సরাজ, নাপকেশরের গক্দ।
ग্বাধীনতা
বर्ষाয় ফুc্টে थाকা শাপলা, পM, কলসী
শালুকের অপরুপ সৌন্দর্য্য;
বাংলার জলাশয়ে ডাহক, বুরোইौস, সারষ, বক
বালিহাস, নীল তিতির-এর উद्ধাস।
স্বাধীনতা
বাদলের চামেনী,কালো আঁখি জল।
มুসান্ডা, রংগন, জবা, পলাশ, করবীর
কংকন বাকার সুরে নিশ্চল।
ম্বাধীনতা
শীতের সকালে দোয়েল কোয়েল, শ্যামা, টুনটুনি
มয়नা, চড়ুই, বুলবুলির অবাষ বিচরণ।
স্বাধীনज
প্রিয়ার বেলী ফুলের মালা
बোছ্না ধারা রাতে মহয়ার সুবাস
নয়ন তারার হালকা নীল সাদার মাবে গোলাপী চোথ।

স্বাধীনতা
বিল হালতির পানকৌড়ী, হাড়পিলা
মাছরাশার মৎস্য শিকার।
স্বাধীনতা
नीলमनि লতा, কসमস, গোলাপ, চन্দ্র মध्धिका
পপि, মাষবী লতার মজ্জীরে মత্জীরে ভ্রমরার भুঞ্ৰন।
বকুল, হিজল, পারিबাত, ক্দম্ব কেশরের
নিদ্রাशীন বেদনার বাণ।
ग्याथीनতা
তুমি আমাদের দুঃখকে গ্রাস করে আনোসুখ।
শ্বাধীনতা, আমরা তোমার স্পর্শ চাই
निर्ভ্যে মুক্ৰমনে बেচে থাকতে চাই।
ग्याथीनতा
पूমি आসো অশুভ শख্তির অদৃশ্য শৃঅ্অলকে ভেশে।
স্বাধীনতা, আমরা তোমার অन্য কौদি।
প্রতিটি সুর্য্যের অপেক্মায় थাকি।

# War of Independence of Bangladesh 

Mohammad Issa Mian<br>Deputy Chief (Monitoring and Evaluation)

## Background:

During the partition of India and Pakistan as a country, gained independence on August 14, 1947 following the end of British rule over South Asian Countries. The division was made based on religion. Pakistan was created out of Muslim majority territories in the West and East, and India was created out of the vast Hindu majority regions in the center. The western zone was popularly called West Pakistan and the Eastern zone (modern day Bangladesh) was called East Bengal and later, East Pakistan.

## Reasons for War:

## Economic Exploitation:

West Pakistan dominated the divided country and received more money than the more populous East. Between 1948 and 1960,East Pakistan's export earnings had been $70 \%$ while it only received $25 \%$ of import earnings. In 1948, East Pakistan had 11 textile mills while west had 9.In 1971, the no of textile mills in the West had grown to 150 while that in the East had only gone up to 26 . A transfer of 2.6 billion dollarsworthhasresources was also done over time from East Pakistan to West Pakistan. More owe it was fell that much of the income generated by the East was primarily diverted towards fighting wars in Kashmir.

## Different in religious standpoints:

One of the key issuewas the extent which Islam was followed. West Pakistan with on overwhelming 97\% Muslim [Population as less liberal than East Pakistan which was at least $15 \%$ non-Muslim(mainly Hindus).Bengalis are proud of their common literary and cultural heritage. The difference was made further clear after Bangladeshi independence, when Bangladesh was established was a secular country under the name "Peoples' Republic of Bangladesh" rather than as the "Islamic republic of Bangladesh". This was in tribute to all those, Muslim and non-Muslim, who had takenpart in the independence struggle.

## Other factors including language:

In 1948, Mohammad Ali Jinnah declared in Dhaka, capital of East Pakistan, that "Urdu and Only Urdu, shall be the state language of Pakistan". While Bangla was spoken by the majority of people of East Pakistan. When he declaredit, East Pakistan revolted and several students and civilians lost their lives on February 21, 1952. The day is revered in Bangladesh and in West Bangla as the language Martyrs' Day.

## Political Climax:

The political prelude to the War included several factors. Due to the different between the two states, a nascent separatistmovement developed in East Pakistan. Any such movements were sharply limited, especiallywhen Martial law was in force between 1958 and 1962 (UnderGeneralAyub Khan) and between 1969 and 1972 (Under General Yahya Khan). These military rules where of West Pakistan origin and continuedto favor West Pakistan in terms of economic advantages.

The situation reached a climax when in 1970 the Awamileague,the largest East Pakistani political party, led by Sheikh Mujibur Rahman, won a landslide victory in the national elections winning 167 of the 169 seats allotted for East Pakistan and a majority of the 313 total seats in the National Assembly. This victory gave the Awamileague the right to form a government.

However, the leader of Pakistan people's party Zulfikar Ali Bhutto, refused to allow Rahman to become the prime Minister of Pakistan. Instead, he proposed a notion of two Prime Ministers. Bhutto also refused to accept Rahman's six points which would result in autonomy for East Pakistan. On March 3, 1971, the two leaders of the two wings along with the President General Yahya Khan met in Dhaka to decide the fate of the country. Talks failed. Sheikh Mujibur Rahman called for a nation-wide strike.

General Tikka Khan was flown into Dhaka to become Governor of East Bengal. East Pakistani judges, including Justice Siddique, refused to swear him in.

Mv Swat, a Ship of the Pakistani Navy, carrying ammunition and soldiers, was harbored in Chittagong port and Bengaliworkers and sailors at the port refused to unload the ship. A unit of East Pakistan Rifles refused to obey commands to fir on Bengali demonstrators, beginning a mutiny of Bengali soldiers.

Between March 10 and 13, Pakistan International Airlines cancelled all their internal routes to urgently fly "Government Passengers" to Dhaka. These so-called "Government Passengers" were almost exclusively Pakistani soldiers in civil uniform.

## Bongobondhu's speech on March 7:

On March 7, 1971, Bongobondhu (friendof the Bengalis) Sheikh Mujibur Rahman gave a speech at the Racecourse Ground (now called the Suhrawardy Udyan). In this speech he directed to turn every house into a fort of resistance. He closed his speech saying," The struggle this time is for our freedom. The struggle this time is for our independence."

## Violence and clashes of March 25:

On the night of March 25, Pakistan Army began a violent effort to suppress the Bengali opposition.In Bangladesh, and elsewhere, the Pakistaniactions are referred to as "genocide". Before carrying out these acts, all foreign journalists were systematically deported from Bangladesh. Bengali members of militaryservices were disarmed. The Operation was called "Operation Searchlight" by Pakistani Army and was carefully devised by several top-ranked army generals to "crush" Bengalis.

Sheikh Mujibur Rahman was considereddangerous and hence, he was arrested by Pakistan Army. AwamiLeague was banned by General Yahya Khan.

## Declaration of Independence:

On March 26, 1971, the nation waged an armed struggle against the Pakistani occupation forces following the killings of the night of 25 March. The Pakistani forces arrested Sheikh Mujib, who through a wireless message, had called upon the people to resist the occupation forces.

On March 26, 1971, M.A. Hannan, An AwamiLeague leader from Chittagong, is said to have made the first announcement of the declaration of independence over radio. Sheikh Mujibur Rahman signed an official declaration on March 25, 1971 that read:

[^0]A telegram reached some students in Chittagong. They realized the message could be broadcast from Agrabad Station of Radio Pakistan. They failed to secure permission from higher authorities to broadcast the message. They crossed Kalurghatbridge into an area controlled by East BengalRegiment under Major Ziaur Rahman. Bengali soldiers guarded the station as engineersprepared for transmission. At 19:45 On March 26, 1971. Major Ziaur Rahman Broadcast another announcement of the declaration of Independence on behalf of Sheikh Mujibur which is as follows:

This is Shadin Bangla BetarKendro. I, Major Ziaur Rahman, at the direction of Bongobondhu Sheikh Mujibur Rahman, here by declare that the independent Peoples' Republic of Bangladesh has been established. At this direction, I have taken commandas the temporary Head of the Republic. In the name of Sheikh Mujibur Rahman, I call upon all Bengalis to rise against the attack by the West Pakistani Army.We shall fight to the last to free our Motherland. By the grace of Allah, victory is ours. Joy Bangla."

Kalurghat Radio Station's transmission capability was limited. The message was picked up by a Japanise ship in Bay of Bengal and then re-transmitted by Radio Australia and later the British Broadcasting Corporation (BBC).

March 26, 1971 is hence considered the official "Independence Day" of Bangladesh.

## End of the War and Victory of Bangladesh:

After the declaration of independence,the Pakistan Military sought to quell them, but increasing numbers of Bengali soldiersdefected to the underground Bangladesh Army. These Bengali units slowly merged into the Mukti Bahini and bolstered their weaponry. They then jointly launched operations against the Pakistan Army to inductRazakars, a paramilitary force, from the local populace to bolster their numbers. These people were essentiallyviewed as traitors and with suspicion by local Bengalis.

Meanwhile, On the ground, nearly three brigades of Mukti Bahini along with the India forcesfought in a conventional formation. This was supplemented by guerilla style attacks on Pakistanis who were facing hostilities on land, air, water in both covert and overt ways. Undeterred, Pakistan tried to fight back and boost the sagging morale by incorporating the special services Group commandos in sabotage and rescue missions. This however could not stop the juggrmant of the invading columns whose speed and power were too much to contain for the Pakistan Army. On December 16, 1971, within Just 12 days, the capital Dhaka fell to the MitroBahini-the allied forces. Lt. Gen. Niazisurrendered to the combined forces headed by its commander Lt. Gen. Jagjit Singh Aurora by singing the instrument of surrender at RamnaRacecourse, 16:31 Indianstandardtime Bangladesh became liberated. December 16 is the victory day of Bangladesh.

## সংগ্রাম

মোঃ অাবুল বশর ভূঁইয়া
সীটলিপিকার

সংগ্রাম যেন বাঙালি জাতির ললাট লিখন আপন কৃষ্টিতে চলতে-
এমন কি মায়ের ভাষা বলতে; বুকের রক্তে
রাজপথ রাঙাতে হয়েছে বাঙালি জাতিকে।

জীবন ও জীবিকার জন্য অহর্নিশ সংগ্রাম কখনো রাজপথে-

কখনো হ্দয়ের অলিগলিতে; দেখা মেলে
বাঙালির গূঢ় সংগ্রামের অব্যক্ত ইতিহাস।

দেহের সাথে সংগ্রাম, মনের সাথে সংগ্রাম
রিপুর সাথে সংগ্রাম-
ভাগ্য বিধাতার সাথে সংগ্রাম; স্বাধীন দেশে
স্বাধীনভাবে বেঁচে থাকার প্রাণপণ সংগ্রাম।

# How can you slow down the spread of COVID-19? 

BY LUBA KHALILI (Daughter of Member (Finance) AND<br>DR ANABEEL SEN

Panic and pandemic are in the air. Cough etiquette and social distancing are the new buzzwords. Granted, the novel coronavirus is the newest threat to humans, and new information is being discovered as we write. What do we know about this virus, so far? How can we utilise this information to keep ourselves and our loved ones safe?

The basics
The virus originated from an animal and infected a human host, in December 2019 at a seafood market in Wuhan, China. Since then, it has been able to travel the world through human hosts, infecting about 169,300 people worldwide - according to data from John Hopkins University, which has been mapping the $2019-\mathrm{nCoV}$ outbreak.
This strain of the coronavirus attacks the respiratory system, causing a disease called COVID-19. According to the World Health Organisation, the infection can sometimes cause pneumonia, kidney failure, and even death.

Good news: In about $80 \%$ of the cases, COVID-19 is self-limiting, meaning patients will recover on their own without needing external medical assistance.

Bad news: The elderly and those with comorbid conditions such as diabetes, heart problems, and asthma, run the most risk of becoming seriously ill from COVID-19. This doesn't mean young people are off the hook - the novel coronavirus is extremely infectious/contagious. That's why healthy, young people run the risk of transmitting the virus to people around them, and thus, need to practice basic hygiene measures at all times.

How do we catch COVID-19?
When we sneeze or cough, we let out tiny droplets into the air. When an infected person does this, they allow for the virus to spread. The droplets either land on surfaces around the person, and other people catch it by touching the surfaces, then touching their eyes, nose, or mouth with contaminated hands.

It is also possible to become infected if one is too close to an infected person (via their cough or breath) and WHO recommends that people stay at least three feet away from people exhibiting signs of sickness.

How do I know I have it?
It is easy to confuse COVID-19 with a common cold or the flu (it is flu season after all), but fever with a dry cough is enough to merit seeking medical assistance. Symptoms can take about 2-14 days to appear.

WHO says people can catch the disease from someone who does not even feel unwell, but as a mild cough. The subtle ways in which the disease manifests makes vigilance extremely important.

Squeaky clean and super safe
Practicing hygiene is the best way to stay safe from the virus. Why? A layer of lipid (oily fat) surrounds the novel coronavirus. Soaps are designed to break apart grease and fat bonds, and so when we effectively wash our hands (watch a quick video on the proper way to get our hands squeaky clean), the soap breaks through the outer layer of the virus, making it difficult for the virus to survive for long.

As we live through this pandemic, it is important that the practice of washing hands is instilled in every single person. Washing hands should be done routinely and mindfully. There are obvious signs of when to wash hands, such as when they are visibly unclean, or after touching something dirty or using the loo. But in these drastic times, we should also be mindful to clean up:

After sneezing or coughing
Before and after caring for someone ill
Food - before and after preparing food, as well as eating it
Under the weather?
Feeling unwell and coughing? Mask on. If there is a shortage of resources, masks should be kept for those who are sick and those caring for them. Note that disposable masks should be changed every eight hours

Cough etiquette is important in the midst of an outbreak such as this. When coughing or sneezing, it is recommended to do so in a tissue (to be discarded in a closed bin), or into our elbow - not our hands.

As the world discovers the novel coronavirus a little bit more each day, we would do well to not panic. Keeping an eye out for new information on the virus can help us understand our actions a lot better (WHO is a great source - read their myth-busting on the virus). Even amidst the pandemic, prevention is simple.

We can all do our bit to prevent the spread of COVID-19, even if we haven't been infected. By steering clear of crowds, keeping ourselves and our spaces clean, and not touching our face, it is possible to keep the novel coronavirus at bay. We can, at the very least, slow the spread of COVID-19.*

## আমার কান্না

সারা হক (৫ম শ্রেণি)
সিক্রেশ্বরী গার্লস হাই স্কুল
পিতা: মোঃ সাইফুল হক

আকাশ কাঁদে, বাতাস কঁদে
কাদে নদীর জল;
কাঁদে সাগরের ঢেউ।
আমি কঁদি তোমার-
৭ মার্চ এর ভাষণ শুনে।
বোন কঁদে তোমার-
রক্তমাখা ছবি এ্রঁকে এ্রঁকে।
এ কান্না শুধু তোমার-
না পাওয়ার;
এ কান্না শুধু তোমায় -
হারাবার।
তবুও তুমি থাকবে চিরকাল-
মানচিত্রে যতদিন থাকবে এদেশ
ততদিন ধরে বঙবন্ধু-
তোমাকেই মনে রাখবে বাংলাদেশ।

## আাদাদের মুক্তিযুদ্ধ ও স্বাধীনতা

সাইखুল ইসলাম খান<br> বাংলাদেশ ڤठ বোর্ড

## ड्रमिका8

মোরা একটি ফুলকে đौচাবো বলে যুক্র করি, মোরা একটি মুখের হাসির অন্য অস্ত্র ধরি..। পৃথ্থিবীর কোনো জাতিই পরাধীন হিসেবে থাকতে চায় না। পরাধীন হতে มুক্তি পেয়ে স্বাধীনভাবে বেচেে থাকার অন্য পৃথিবীর অনেক बাতিই มুক্তির সংগ্রামে बড়িয়ে পড়ে下ে। এর ব্যত্ক্রিম বাংলাদেশও নয়। বাংলাদেশের স্বাধীনতা অর্জনের জন্য এক রক্তাক্ত ইতিহাস আছে, সে ইতিহাস มুক্তিযুক্রের ইতিহাস, স্বাধীनতার ইতিহাস। সুদীর্ঘ ০৯ (নয়) মাস মুক্তিসংগ্রামের মষ্য দিয়ে বিশ্ব মানচিত্রে বাংলাদেশ একটি শ্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট হিসেবে পরিচিতি লাভ করেছে। াত্র আমরা স্বাধীন দেশের নাগরিক। বাংলাদেশ आমাদের প্রিয় জন্মভূমি। उবে এ শ্বাধীনতা সহজভাবে आসেনি। ১৯৭১ সালে এক ভয়াবহ রক্তי্ময়ী মুক্তিযুক্রের ভেতর দিয়ে आমাদের স্বাধীনতা এসেছে। মুক্তিযুকেকে প্রায় ত্রিশ লক্ষ মানুষ শহিদ হন এবং দুই লক্ষ মা-বোন निর্বাতিত হন। পৃথিবীর কোনো জাতিই এত কमসময়ে স্বাধীনতা অর্জন করতে সক্ষম হয়नि। আমদের มুক্তিযুক্কের ইতিহাস বেদনাদায়ক হলেও তা গৌরবোब্দল মহিমায় চির ভাম্বর। তাই দেশপ্রেমের কবি সুকান্ত ভট্টাচার্य এর কষ্ঠে উচারিত হয়েহে-

> "সাবাস বাংলাদেশ, এ পৃথিবী
> অবাক তাকিয়ে রয়,

অলে-পুড়ে-মরে ছারখার/তবু মাথা নোয়াবার নয়।"

## গৃख্যিযুক্কে পটতৃসিঃ


 দৌলা ইংরেজদের হাতে পরাজিত হন। সেদিন থেকে বাংলার আকাশে স্বাধীনতার সুর্য অস্তমিত হয়। শুরু হয় ইংরেজদের ঔপনিবেশিক শাসন। প্রায় ০২ (দুই) শত বছর চলতে থাকে ইংরেজদের শাসন, লোষণ আর নির্যাতন। শাসন-লোষণ, লাঞ্কনা আর নিপীড়নের জঁতাকলেে পিষ্ট হয়ে বাधালির মনের কোনে জन्म নিয়েছিল বিক্ষোভ, आন্দোলন আর সংগ্রামের ढেতनা। রूপসি বাংলার রূপ- আ্রশ্য ও অঢেল ধন-সম্পদ শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে বিদেশিদের লোলুপ দৃষ্টি आকর্ষণ করেছে। প্রায় দুইশত বছর শাসনের নাগপাশ ছিন্ন করে ১৯৪৭ সালে মোহাম্মদ আनী জিন্নাহর দ্রিজাতি তত্রের ওপর ভিত্তি
 (বাঙালিরা) প্রকৃত স্বাধীন হতে পারেনি। কারণ, পাকিস্তানের শাসকদের পক্ষপাতদুষ্ট শাসনनीতির ফলে आমরা ছিলাম শোষিত। সামাबিক, রাबনৈতিক, অর্থনেতিক দিক দিত্যে আমরা অনেক বঞ্চিত ছিলাম। আমদের ভাষা ও সংস্কৃতিকে তौরা স্বীকৃতি দেয়নি। উপরন্তু উর্দুকেই পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্রভাষা হিসেবে ঘোষণা করা হয়। কিন্ুু এ দেশের কৃষক, যুবক,
 ছিল বলেই পাকিস্তানি শাষকদের বির্রুক্কে ক্রমাগতভাবে একটা প্রতিরোষ গড়ে উटে। পরবর্তীকালে, এ প্রতিরোষই মুক্তিযুফ্ক ও স্বাধীনতার আন্দোলন/সংগ্রাচে পরিণত হয়।

## স্বাধীनতা-অत्দোলনः

পাকিস্তানের প্রথম গভর্নর জেনারেল সোহাম্মদ आলী জিন্নাহ ১৯৪৮ সালের ২১ মার্চ ঢাকার ঐতিহাসিক রেসকোর্স ময়দানে (বর্তমানে সোহরাওয়ার্দী উদ্যান) ‘উদুই হবে পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্রভাষা’ হিসেবে ঘোষণা দেয়ার পর থেকেই মুলত বাংলাদেশের স্বাধীনতা আল্দোলনের বীब বপন করা হয়। বাংলার রূাষ্টভাষা হিসেবে উর্দুকে রোষ করার জন্য ১৯৪৮ সালে

গঠিত হয় "রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ"। ১৯৫২ সালের ২৭ জানুয়ারি খাজা নাखিমউদ্দিন "পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা হবে উদ্দু" পুनরায় ঘোষণা দিলে ছাত্র-জনতা পুনরায় বিক্সোভে ফেটে পড়ে। ১৯৫২ সালে পুনরায় ‘রাট্টভাষা বাংলা চাই’ ভাষা आন্দোলন আরও তীব্র হয়ে উঠে। এ আন্দোলনকে স্তিমিত করার জন্য পাকিস্তান সরকার ১৯৫২ সালের ২০ ফেব্রুয়ারি থেকে ৩০ দিনের জন্য 388 ধারা জারি করে। ২১ ফেব্রুয়ারি ছাত্র-জনতা 388 ধারা ভШ করে ‘রাষ্টভাষা বাংলা চাই, রাষ্টভভাষা বাংলা চাই’ স্মোগান দিয়ে মিছিল শুরু করে। ডক্ত মিছিলে নির্বিচারে গুলি চালানো হয়। শহিদ হন সালাম, রফিক, জক্ার, বরকতসহ আরও নাম না জানা অনেকে। ১৯৫৪ সালের ১০ মার্চ পুর্ব পাকিস্তানের প্রাদেশিক নির্বাচনে মুসলিম লীগের ভরাডুবি এবং যুক্তু্্ুন্টের অভূতপুর্ব বিজয় লাভ পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠির ক্মমতার ভিতকে নড়বড়ে করে দেয়। পরবত্তすতে, ১৯৬২ সালের শিক্ষা আন্দোলন স্বাধীনতা পক্ষে নিতেদের অবস্থান স্পষ্ঠ করে তোলো হয়। ১৯৬৫ সালের সৌলিক গণতন্্xের নামে জেনারেল আইয়ুব খান এক প্রহসনের নির্বাচন দিয়ে এ দেশের মানুষের রাজনৈতিক অধিকার হরণ করে নেয়। তখন থেকেই স্বাধিকার আদায়ের আন্দোলন তীব্র হয়ে উঠে। বাeালির স্বাধিকার আদায়ের লক্ষে ব*বকুু শেখ মুজ্বির রহমান ১৯৬৬ সালের ২৩ ফ্ব্রুয়ারি লাহোরে ঐতিহসিিক ০৬ দফা দাবি ঘোষণা করা হয়। ১৯৬৮ সালের ০৩ बাनूয়ারি রাষ্ট্রদ্রোহী তथা आগরতলা ষড়यল্ত্র মামলা দায়ের করে বশবককু শেখ মুজিবুর রহমানকে কারাগারে আটক করা হয়। কিন্ঠু গণআন্দোলনের মুছ্ে আগরতলা ষড়যত্ত্র মামলা ২২ ফেব্রুয়ারি ১৯৬৯ তারিখে প্রত্যাহার করতে বাষ্য হয় এবং শেখ মুब্বিরুর রহমানসহ অन্যান্য রাबনৈতিক नেতাকে ছেড়ে লেয়া হয়। ১৯৭০ সালের সাধারণ নির্বাচনে আওয়ামী লীগ निরজ্నুশ সংখ্যাগরিষ্ঠা অর্জন করলেও পাকিন্তানি শাসকগোঠী ক্ষমতা হস্তান্তরের নামে টাল বাহানা শুরু করে। ১৯৭১ সালের ০৭ মার্চ বঋবক্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ঢাকার ঐতিহাসিক রেসরোর্স ময়দানে 08 দফা দাবি পেশ করেন এবং "এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম আমাদের স্বাধীনতার সংগ্রাম" বলে জাতিকে মুক্তির সংগ্রামে यौপিয়ে পড়ার आহবান জানান। সারা বাংলায় শুরু হয় তুমুল आন্দোলন। বাধালিদের সাথে আপস আলোচনার নামে সময়ক্ষেপণ করে ইয়াহিয়া খান পশ্চিম পাকিস্তান থেকে গোপনে সৈন্য ও অস্ত্রশস্ত্র এনে শক্তি বৃক্কি করে। ১৯৭১ সালের ২৫ মার্চের গভীর রাতে পাকবাহিনী বौপিয়ে পড়ে নিরীহ ও নিরস্ত্র বাঙালিদের ওপর। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রাবাস, ইপিআর (ইস্ট পাকিস্তান রেজিমেন্ট) ও রাজারবাগ পুলিশ লাইনে নির্বিচারে গণহত্যা চালান্া হয়। রাতটি বাংলাদেশের জন্য একটি কালরাত। তাই ২৫ মার্চকে গণহত্যা দিবস যোষণা করে ২০১৭ সাল থেকে আনুষ্ঠানিকভাবে পালন করা হচ্ছে।

## শ্বাধীনতার্র ઘোষণাঃ

২৫ মার্চ কালরাত্রিতে পাকবাহিনীর হত্যাযজ্ঞে সারা দেশের মানুষ বিক্冂োভে ফেটে পড়ে। ২৫ মার্চ মষ্য রাতে এবং ২৬ মার্চ প্রথম প্রহরে গ্রেফতারের আগ মুহূর্তে অবিসংবাদিত নেতা বশবকু শেখ মুखিবুর রহমান মে শ্বাধীনতার ঘোষণা দেন তা ওয়্যারলেসের মাষ্যমে প্রাপ্ত হয়ে চট্টামের আওয়ামী লীপ নেতা এম.এ হান্নান কালুরঘাট বেতার কেন্দ্র থেকে পাঠ করলে সারা দেশে ব্যাপক আলোড়ন সৃষ্টি হয়। স্বাধীনতার ঘোষণা বাংলা অনুবাদ ছিল নিম্মরুপঃ
"ইহাই হয়তো আমার শেষ বার্তা, আজ হইতে বাংলাদেশ স্বাধীন। आমি বাংলাদেশের জনগণকে आহক্ষান জনাইতেছি যে, যে যেখান আছে, যাহার যা কিছू আছে, তাই নিয়ে রুখে দौড়াও সর্বশক্তি দিয়ে হানাদার বাহিনীকে প্রতিরোধ করো। পাকিস্তানি দখলদার বাহিনীর শেষ সেন্যট্টে বাংলার মাটি হইতে বিতাড়িত না করা পর্যন্ত এবং চূড়ান্ত বিজয় অর্জন না করা পর্যন্ত লড়াই চালিয়ে যাও।" উক্ত স্বাধীনতার ঘোষণাটি পাঠ করলে সেনাবাহিনীর বাঙালি সদস্যরা সুক্তিযুক্কে বौপিয়ে পড়ে।

## অন্থা|্রী সর্রকার্গ পঠনঃ

পাকবাহিনীর হত্যাযজ্েের কারণে বাংলার সাধারণ মানুষের বুকে আগুন রুলে উঠে। মুক্তিযুক পরিচালনার জন্য ১০ এপ্রিল, ১৯৭১ খ্রি: তারিথে আনুষ্ঠানিকভাবে গণপ্রজাতত্র্রী বাংলাদেশের একটি অস্থায়ী সরকার তथা মুधিবনগর সরকার গঠিত হয় (কুষ্টিয়া জেলার মেহেরপুর মহকুমার বৈদ্যনাথতলার অন্তর্গত ভবের পাড়া গ্রামে)। অস্থায়ী সরকার শপথ গ্রহণ করে ১৭ এপ্রিল, ১৯৭১ ঞ্রি: তারিথে। এ সরকার গঠনের মষ্য দিয়ে শুরু হয় মুক্তিসংগ্রাম। মুজ্বিনগর সরকার গঠিত্ত হলে দেশের মানুষ দলে দলে মুক্তিযুক্কে যোগদান করে। বাঙালি কৃষক, শ্রমিক, ছাত্র, যুবক, নারী, পুলিশ, आনসার, ইপিআর, সরকারি কর্মচারী, শিষ্মী ও বুদ্يिজীবীদের নিয়ে গড়ে ওঠে মুক্তিবাহিনী।

## มૂखिযুক্রকালীन ハ्यোभानः

 มুক্তিবাহিনীকে শক্তি, সাহস ও প্রেরণা যুগিয়েছে। ১৯৭১ সালের মুক্তিযুক্कকালীন সময়ের কয়েক্টট শ্মোগান নিড্মে উম্লেথ করা হলো৪

- জয় বাংলা
- অধীनতা নয় আর, চাই স্বাধীনতা
- তোমার आমার ঠিকানা/ পদ্ম মেঘনা যমুনা
- পिন্ডি না ঢাকা? ঢाকা ঢাকা
- ভুট্টোর পেটে লাথি মার/ বাংলাদেশ স্বাধীন কর
- এক দফা এক দাবি/ বাংলার স্বাধীনতা
- বীর বাঙালি অস্ত্র ষরো/ বাংলাদেশ স্বাধীন করো
- ইয়াহিয়ার দুই গালে/ জুতা মারো তালে তালে
- মা-বোনেরা অস্ত্র ধরো /বাংলাদেশ স্বাধীন করো
- আমাদের সংগ্রাম /স্বাধীনতার সংগ্রাম


## มुखिবাহিনী গঠন ও সূß্সিসংগ্রামः

বঋবকু স্বাধীনতা ঘোষণার পর পাক হানাদার বাহিনী আরও মরিয়া হয়ে উঠে এবং নির্বিচারে নিরীহ বাeালিদের ওপর হত্যাযজ চালায়। পাকবাহিনীর ब্রালাও-পোড়াও, অত্যাচার, নির্यাতন ও নিপীড়নে অতিষ্ঠ হয়ে बীবন đौচাতে লহ্ম লহ্ম নারী-পুরুষ প্রতিবেশী রাষ্ট ভারতে আশ্রয় নেয়। মুক্তিযুক্কের সর্বাধিনায়ক লেঃ কর্নেল (অবসরপ্রাণ্ত) মুহাম্মদ আতাউল গপি ওসমানীর नেতৃতে একসট বিরাট গেরিলা বাহিনী ও नৌ কমাভ্ডো বাহিনী গঠন করা হয়। এর পাশাপাশি তিনি বিমান বাহিনীও গঠন করেন। তিনি সমগ্র বাংলাদেশকে ১১টি সেন্টেরে ভাগ করেন। প্রত্যেক সেক্তরে একজন কমান্ডার নিযুক্ত করেন। এ দেশের ছাত্র, জনতা, পুলিশ, আনসার, ইপিআর, ও সামরিক-বেসামরিক আপামর জনগনের সমब্যয়ে মুক্তিবাহিনী গঠন করা হয়। มুক্তিবাহিনী পাকহানাদার বাহিনীর বিরুক্কে পাল্টা আক্রমণ চালায়। দিন যতই যায় মুক্তিবাহিনী ততই সুসংগঠিত হয় । มুক্তিবাহিনী গেরিলা যুক্লের রীতি অবলম্বন করে শর্রুদের বিপর্যন্ত করে তোলে। মুক্তিযুক্ চলাকালে জামায়েত ইসলামী, মুসলিম লীগ ও এ দেশীয় একটি গোष্ঠी শ্বাধীনতার বিরোষিতা করে এবং পাকিস্তানি সৈন্যদের নানাভাবে সাহাय্য সহযোগিতা করে। পূর্ব পরিকপ্পিতভাবে বাঙালার কৃতী সন্তানদের হত্যা করার উদ্দেশ্যে পাকিস্তানিদের সহযোগিতাকারী দোসররা রাबাকার, আল-বদর, आল-সামস নামে বিভিন্ন ঘাতকবাহিনী গড়ে তোলে। ১৯৭১ সালের নভেম্বরের শেষ দিকে মুক্তিযুক্ তীব্রতর হয়ে উঠে। মুক্তিযুক চলাকালীন বাংলাদেশ ও ভারতের সমন্बয়ে ১৯৭১ সালের ২১ নভেম্বর যৌথবাহিনী গঠিত হয়। যৌথবাহিনীর কমান্ডার ছিলেন লেঃ জেনারেল জগজিং সিং অরোরা। ০৩ ডিসেম্বর পাকিস্তান ভারতের বিরুক্কে যুক্র ঘোষণা করে। 08 ডিসেম্বর থেকে যৌথবাহিনী সরাসরি যুক্কে অংশগ্রহণ করে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীকে কুপোকাত করে ফেলে। 08 ডিসেম্বর থেকে ১২ ডিসেম্বরের মষ্যে সুক্তিবাহিনী বাংলাদেশে অবস্থানরত পাকবাহিনীর সবগুলো বিমান দখল কর্রে নেয়। মুক্তিবাহিনী ও মিত্রবাহিনীর যৌথ আক্রমণে ১৩ ডিসেম্বরের মষ্যে দেশের বিভিন্ন অঞ্চল শব্রুমুহ্ত इয়। পাকবাহিনীর পরাজয় नিশ্চিত জেনে $>8$ ডিসেম্বর বাঙালি खতিকে মেষাশুন্য করার জন্য দেশের খ্যাতিমান লেখক, শিক্কক, ডাক্তার, শিঞ্পী ও সাংবাদিকসহ বুদ্চিজীবীদের ষরে নিয়ে নৃশংস ও বর্বর হত্যাযজ চালানো হয়। এই দিনে লেখক মুনীর চৌষুরী, শহিদুদ্মাহ কায়সার, দার্শনিক জেসি দেব, ডাঃ ফজলে রাকী, জহির রায়হানসহ অনেক বুক্ষিজীবীকে হত্যা করা হয়।

## 

বা巴ালিরা গেরিলা রীতি অবলম্বন করে সুদীর্ঘ নয় মাসের যুক্ধে পাকিস্তানিদের বিপর্যস্ত করে তোলে। পশ্চিম পাকিস্তানের সশ্তে তাদের যোগাযোগ ব্যবস্থা বিছিন্ন হয়ে যায়। পাকবাহিনীরা পরাজয় মেনে নেয়। এদিকে ১৪ ডিসেম্বর যৌথবাহিনী ঢাকার মাত্র ১৪ কিলোমিটার দুরে অবস্থান করে। ১৬ ডিসেম্বর বিকেল ৫．০০ ঘটিকায় ঢাকার রেসকোর্স ময়দানে যৌথ কমান্ডের পক্ষে লেফ্টেন্যান্ট জেনারেল बপজ্িিং সিং অরোরা এবং পাকিস্তানের পক্ষে লেফ্টেন্যান্ট জেনারেল আমির
 ＂INSTRUMENT OF SURRENDER＂। প্রায় ৯৩০০০（তিরানক্ষই）হাজার পাকিস্তানি সৈন্য আঅ্সসমর্পণ করে， দ্বিতীয় বিশ্শযুক্কের পর এট ছিল সর্ববৃহং আষ্মসমর্পণ অনুষ্ঠान। ১৬ ডিসেম্বর পাকিস্তান সেনাবাহিনী आষ্যসমর্পণ করলেও সারা দেশে সকল পাকিস্তানি সৈন্যকে आ丬্মসমর্পণ করাতে ২২ ডিসেম্বর পর্যন্ত সময় লেগে যায়। পাকবাহিনীর আ丬্মসমর্পণের পর সারা বাংলাদেশে মানুষ বিজয় উম্পাস করে। তাই ১৬ ডিসেম্বর দিনটি বাংলাদেশের বিজয় দিবস।

## আন্তর্জাতিক ম্বীকৃতি：

পাকবাহিনী আ丬্সসমর্পণের পর পর্যায়ক্রমে বিভিন্ন দেশ আনুষ্ঠানিকভাবে বাংলাদেশকে স্বাধীন ও সার্বভৌম রাষ্ট্র হিসেবে শ্বীকৃতি প্রদান কর্রতে শুরু করে। ১৯৭১ সালের ০৬ ডিসেম্ধর সর্বপ্রথম ভারত এবং ০৭ ডিসেম্বর ভুটান আনুঠানিকভাবে শ্বীকৃতি প্রদান করে। পরবর্তীতে，পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ পর্যায়ক্রমে বাংলাদেশকে স্বাধীন ও সার্বভৌম রা⿸্द一𧰨 হিসেবে आনুষ্ঠানিকভাবে স্বীকৃতি প্রদান করে। নিম্েে কয়েকটি দেশের আনুষ্ঠানিকভাবে স্বীকৃতি প্রদানের সময়／দিন উল্লেখ করা হলোঃ

| ক্রমিক নং | দেশের নাম | স্বীকৃতি প্রদানের সময়কাল |
| :---: | :---: | :---: |
| ১ | डারত | ০৬ ডিসেম্বর，১৯৭১ |
| ২ | ভুটান | ০৭ ডিসেম্বর，১৯৭＞ |
| $\bigcirc$ | পোল্যান্ড | ১২ জানুয়ারি，১৯৭২ |
| 8 | সোভিয়েত ইউনিয়ন（বর্তমানে রাশিয়া） | ২৪ জানুয়ারি，১৯৭২ |
| © | অস্ৰেরেলিয়া | ৩১ জানুয়ারি，১৯৭২ |
| $\stackrel{4}{4}$ | যুক্তুরাজ্য | 08 ফেব্রুয়ারি，১৯৭২ |
| 9 | बाপान | ১০ ফেব্রুয়ারি，১৯৭২ |
| $\checkmark$ | ख্যান্স | ১8 ফ্বুযুয়ারি，১৯৭২ |
| $\downarrow$ | যুক্তরাষ্ব | 08 এপ্রিল，১৯৭২ |
| ग० | हीन | ৩১ আগস্চ，১৯৭৫ |

## সुক্তিযুক্রের চেতনাঃ

বাংলাদেশের মানুষ মুক্তিয্যুক্ৈের আঅ্সত্যাপ থেকে যে চেতনা লাভ করেছে তা জাতির সকল আন্দোলনে প্রেরণা হিসেবে কাब করহে। মুক্তিযুক্কের ঘটনাকে কেন্দ্র করে সমগ্র জাতি একতার বক্কনে আবক্ হয়েছে। ঐক্যবক জাতি দেশপ্রেমের চেতনায় উদ্মুफ হওয়ার পেছনে মুক্যিযক্কের ভুমিকা অনन্য। बাগ্রত মুক্তিসংগ্রামকে কেন্দ্র করে ব্যক্তি স্বাধীনতা，মোলিক অধিকার পুরণ，নারীমুক্তি आন্দোলন，নারীশিক্ষা，নারীর কমতয়़ন，সংবাদপত্রের ব্যাপক বিকাশ，সর্বোপরি গণতাশ্রিক অथিকার চেতনা ব্যাপকভাবে সমাজে বিস্থৃতি লাভ করেছে। যে আদর্শ লক্ষ্য ও চেতনা নিয়ে বাংলাদেশের লক্ম লক্ম মানুষ তাদের
 করতেই হবে। বাংলাদেশ রাষ্্̨রটি যতদিন ঢिকে থাকবে ততোদিন পর্যন্ত জনগণ，সরকারের মষ্যে মুক্তিযুকেের চেতনার বিষয়টি অব্যাহত রাখতে হবে। আমাদের মনে রাখতে হবে ‘স্বাধীনতা অর্জনের চেয়ে স্বাধীনতা রশ্ষা করা কঠিন’।

## উপসংহারঃ

"যুক্ֵের সব দুর্যোগ শেষে
স্বাধীনতা দেশ পায়
সবুজের মাবো সুর্যের লাল
আমাদের পতাকায়।"
(স্বাধীনতা ডুমি- জাহাঙীর হাবীব উद্qাহ)
সুদীর্ঘ ০৯(নয়) মাস মুক্তিসংগ্রামের মষ্য দিয়ে আমাদের স্বাধীনতা এসেছে। আজ আমরা স্বাধীন সার্বভৌস দেশের নাগরিক। একসাগর রক্েের বিনিময়ে আমরা এ স্বাধীনতা পেয়েছি। এ স্বাধীনতার পেছনে বШবকুর স্বপ ছিল বাংলাদেশকে একটি সুখী, সমৃফ্ক সোনার বাংলা হিসেবে গড়ে তোলা। স্বাধীনতার প্রায় পীচ দশক পরও আমরা তেমন ভাগ্যের উন্নয়ন ঘটাতে পারেনি। তারপরও সকল ব্যর্থতা ও গানি মুছে ফেলে মুক্তিযুকের ঢেতনায় জাগ্রত হয়ে ২০২১ সালের মষ্যে মষ্যম आয়ের দেশ এবং ২০৪> সালের মষ্যে একটি উন্নত সমৃक সোনার বাংলা হিসেবে গড়ে তুলতে হবে এঢা হোক আমাদের অষ্ঢীকার।

# দূর্নীতি রুখবো <br> গোঃ সাহাবউफिन ঢৌষูুরী <br> সভाপणि <br>  

দুর্নীতি রুখবো
সোনার বাংলাদেশ গড়বো ।
স্কুল, কলেজ, অফিস, আদালত থাকবে না কোন দুর্নীতিবাজার ।

যারা করবে দूর্নীতির ফন্দি
আইন করবে তাদের শিকলে বন্দি ।
দিবো না কোথাও অবৈধ ঘুষ
নিবো না কোন অন্যায় সুযোগ ।

শস্য শ্যামল এই বাংলাদেশ
থাকবে না-কো দুর্নীতির রেশ ।

রাষ্টীয় সব প্রতিষ্টানে. .
সেবা পাবো সবখানে ।
আমরা সবাই হলে শিস্মিত
জীবন হবে আরো উন্নত ।
কথায়, কাজে হলে প্রতিশ্রুতিশীল
মানুষ হবে আরো দায্রিতশীল ।
সোনার বাংলার সাবধানে
সমতা আনবো সবার মনে ।
यদি না করি দুর্নীতি আর
উন্নত হবে দেশ ও সমাজ
দুর্নীতি রুখবো...
সোনার বাংলাদেশ গড়বো ।

## তौত শিল্পের উন্নয়নে শেখ হাসিনা সরকারের অবদান

মোঃ মতিউর রহহ্মান<br>সহকারী প্রবান (পরিকহ্পনা ও বাষ্ববয়ায়ন) বাংলাদদশ টौত বোর্ড

ऊँত শিজ্পের মানোন্নয়নে বিপত ১৯৭২ সাল থেকেই বাংলাদেশে প্রাত্ষিানিক উদ্যোগ গ্রহণ কর্যা হয়। জাতির পিতা বঅবক্ধু লেখ মুজ্বুর রহহান তौতের উন্ময়নে ছিলেন গভীরভাবে আা্রহী। তাই সে সময় তিনি সমবায় সমিতি এবং বাংলাদেশ স্মুদ্দ ও কুটির শিল্থ সংস্থার মাধ্যমে তঁতিদের ন্যায্য সুল্যে সুতা সরবরাহের ব্যবস্থা করেছিলেন। দেশের
 সরবরাহকরণ, উপযুক্ত প্রশিস্ষণ প্রদান ও আধুनिক লাগসই প্রयুক্তি ব্যবহারের মাষ্যমে পেশাপত দক্যতা ও উৎপাদন বৃক্কি নিশ্চিতকরণ এবং উৎপাদিত দ্রব্যসামগ্রীর সুঠু বাজারজাতকরণে সহায়তা দান ও তौতিদের আর্থ সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন করাম্বিত করার লক্ষে প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকষ্মনায় (১৯৭৩-৭৮) প্রদత গুরুওানুসারে ১৯৭৭ সালে ৬৩ নং অষ্যাদেশ বলে বাংলাদেশ হানডলুম বোর্ড (বাংলাদেশ তौত বোর্ড বাতौবো) গঠিত হয়। পরবর্তীতে বাংলাদেশ জাতীয় সংসদে ২০১৩ সনের ৬৪ নং আইন অনুসারে Bangladesh Handloom Board Ordinance, 1977 রহিত করে বাংলাদেশ তौত বোর্ড পুন্গঠিত হয়। যার

डिশনः শক্তিশালী তౌত খাত।
 উৎপাদন এবং বাজারজততকরণের সুবিষা সৃষ্টির মাষ্যমে তौতিদের बার্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন।

প্রধান প্রধান কার্যাবলিঃ হস্তচালিত তঁত শিল্রের জরিপ, শুমারি এবং পরিকল্পনা গ্রহণ, পরিসংখ্যান সংরক্巾ণ, তौত শিল্লের উন্নয়ন ও উৎপাদনমুলক সেবা প্রদান; তौত শিল্মের জন্য ঋা সুবিষা সৃষ্ট; ऊঁতিগণ<ক প্রয়োজনীয় উপকরণ ও কौচামাল न্যাय্যমুল্যে সরবরাহের ব্যবহ্থ গ্রহণ এবং উৎপাদিত পণ্য গুদামজাতকরনের ব্যবহ্থা করা; তॉত পণ্যকে জনপ্রিয় করার উদ্দেশ্যে দেশ-বিদেশে প্রচার কার্যক্রম গ্রহণ এবং বাজারজাতকরনের ব্যবস্থা গ্রহণ; ওौতি ও
 সুযোগ সুবিষা প্রদানের লক্ষে পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন এবং তौতজাত দ্রব্যাদির গুণগত মান ও প্রস্ভুতকারী দেশ সম্পর্কিত সনদপত্র প্রদান।

জাতির পিতা বঋবকু লেখ মুজিবুর রহমান đঁর সুযোগ্য কন্যা মাননীয় প্রধানমন্র্রী লেখ হাসিনা তौত শিপ্মের উন্নয়নে প্রদड উ

- বস্ত্রশিষ্্ে বাংলাদেশের সোনালী ঐতিহ্য রয়েছে। কোন কোন এলাকায় মসলিনের সুতা হতো তা জেনে সে প্রयুক্তি পুনরুদ্ছারের উদ্যোগ গ্রহণ কর্ততে ইবে।
- তौত শিল্প ও তौতিদের উন্মতি করার পরিকল্পনা গ্রহণ করতে হবে। ১৯৯৬ সালের তौত শিল্লের স্মুদ্র ঋণ দেয়া শুরু হয়; এটা অব্যাহত রাখতে হবে। তौত পণ্য বাজারজাতকরণের সুব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।
- मিরপুরের জমি তौত বোর্ডের অফিস ভবনসহ অন্যান্য স্থাপনা নির্মাণের প্রয়োজনে ব্যবহার করা যেতে পারে।
- मিরপুর ঘনবসতিপুর্ণ জায়গা। তাই বেনারসি পপ্পি ও কর্মরত শ্রমিকদের জন্য উপযুত্তু বাসস্থানের ব্যবস্থা করতে হবে। ঢাকার বাইরে থোলামেলা জায়গায় বেনারসি/তঁত পथ্পি স্থাপনের ব্যবস্থা নিতে হবে।
- তौতিরা যাতে বিটিএমসি থেকে সুতা পেতে পারে এর ব্যবস্থা করতে হবে।
- সুতা ও রং অমদানির ক্ষেত্রে কিভাবে তौতিদের শুল্কমুক্ত সুবিষা দেয়া যায় তার প্রস্তাবনা তৈরি করতে হবে।
- ঢাকার মিরপুরের বেনারসি পপ্ধি ঢাকার বাইরে খোলামেলা পরিবেশে স্থানান্তর করতে হবে। সেখানে তাদের জন্য ঘরবাড়ি, শিশুদের জন্য স্কুল ও কলেজের ব্যবস্থা থাকতে হবে এবং উক্মত পরিবেশ সৃষ্টির মাধ্যমে তাদের উৎপাদন ক্ষমতা বৃদ্ছির উদ্যেযোগ গ্রহণ করতে হবে। বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয় এ বিষয়ে জরুরিভিত্তিতে প্রকল্প গ্রহণের মাধ্যমে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

জতির পিতা ব※বক্\%ু শেখ মুজিবুর রহমান औঁর সুযোগ্য কন্যা মানनীয় প্রষানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সরকার তौত শিষ্লের উন্ময়নে নিম্মবর্ণিত প্রকল্মসমহহ গ্রহণ কররেছেনঃ

১। ડौতিদের জन्य ক্কুদ্র ঋণ কর্মসূচি
বিनिয়োগ ব্যয়৪ ৫০১৫.৬০ লঙ্ষ টাকা।
বাস্তবায়নকালঃ জুলাই ১৯৯৮ পর্যন্ত। ২০০৬জুন -
প্রকब्প এলাকাঃ সমগ্র বাংলাদেশ
প্রকল্পটি সফলভাবে বাস্তবায়্যিত হয়েছে এবং প্রকল্লের আওতায় ঋণ দান কার্যক্রম ঘুর্ণায়মমান তহবিল হিসেবে এখনো চলমান আছে।
২। ऋশ্বরদী বেনারসি পল্লি
বিनिয়োগ ব্যয়ঃ ২০৫.৮৪ লহ্ম টাকা।
বাস্তবায়নকালঃ জুলাই ২০০০ হতে জুন ২০০৪ পর্যন্ত।
প্রকब्र এলাকাঃ ঈশ্বরদী, পাবনা।
প্রকল্পটি সফলভাবে বাস্তবায়িত হয়েছে এবং প্রকब্লের আওতায় তौতিদেরকে প্পট বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে, যেখানে উৎপাদন কার্যক্রম চলমান আহে।

৩। সিলেটের মনিপুরি ত才ত শিল্পের উন্নয়নে প্রশিক্কণ, নকশা উন্নয়ন, তૉতবস্ত্র প্রদর্শনী ও বিক্রয়রেরেন্দ্র স্থাপন বिनिয়োগ ব্যয়ঃ ৩১৬.৭৭ লम्ष টাকা।
বাস্তবায়ননকালঃ জুলাই ২০০৭ হতে জুন ২০১০ পর্যন্ত।
প্রকब্প এলাকাঃ বিসিক শিল্পনগরী, খাদিমনগর, সিলেট সদর, সিলেট।
 কাম বিক্রয়কেন্দ্র স্থাপন করা হয়েছে। বুনন, রংকর্রণ এবং ফিনিশিং এর উপর প্রশিক্কণ কার্যক্রম এবং উপজাতীয় তौতিদের উৎপাদিত তौতবস্ত্র বাজারজাতকরণ সুবিষা চলমান রয়েছে।

8। রংপুরে প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, বেসিক সেন্টার ও প্রদর্শনী-কাম বিক্রয় কেন্দ্র স্থাপন বিनिয়োগ ব্যয়:8 ৪৫৫.8৯ লক্ষ টাকা।
বাম্তবায়ন্রনালঃ জুলাই ২০০৮ হতে জুন ২০১১ পর্যন্ত।
প্রকল্প এলাকাঃ গఱাচড়া উপজেলা এবং আশেপাশের এলাকা, রংপুর সদর, রংপুর।
 কাম বিক্রয়কেন্দ্র স্থাপন কর্যা হয়েছে। বুনন, রংকরণ এবং ফিনিশিং এর উপর প্রশিস্কণ কার্যক্রম এবং প্রকল্থ এলাকার তौতিদের উৎপাদিত তौতবস্ত্র বাজারজাতকর্নণ সুবিষা চলমান রয়েছে।

৫। ऊौত বস্ত্রের উন্নয়নে ফ্যাশন ডিজাইন, đ্বনিং ইনস্চিটিডt এবং ১টি বেসিক সেन্টার স্থাপন প্রকল্পঃ প্রক/্ল্রে বিনিয়োগ ব্যয়্ণ ৩৮০৯.৮৩ লক্শ টাকা।
প্রকষ্মের বাস্তবায়নকালঃ জুলাই ২০১০ হতে জুন ২০১৭ পর্যত্ত।
 ইনস্চিটিউট এবং বেলকুচি, সিরাজগঞ; কালিহাতি, টাঋাইল এবং কমলগఆ, মমৗলভীবাজারে ১টি করে মোট ৩টি ফ্যাশন ডিজাইন সাব সেন্টার স্থাপন কর্রা হয়েছে। ৪টি ফ্যাশন ডিজাইন డ্রনিং ইনস্চিটিউট/কেন্দ্র হতে বছরে ২৪০০ জन তौতিকে প্রশিক্মণ প্রদান করা হবে। প্রতি বছর ৫০ জন<ে ৪বছর মেয়াদী ডিপ্পোমা ইন ফ্যাশন ডিজাইন ডিপ্রি প্রদান করাা হবে।

৬। ব্যালেক্সিং মডার্নাইজেশন রিনোভেশন এন এক্সপানশন (বিএমআারই) অব দ্যা এক্সিসখিং হ্রথ প্রসেসিং সেন্টার এ্যাট মাধবদী, নরসিংদী (২য় সংশোষিত):
বাস্তবায়নকালঃ জুলাই ২০১৩ -জুন ২০১৯।
বিनिয়োগ ব্যয়ঃ 88৫৯.২২ লক্ম টাকা।
প্রকब্পটি সফ্লভাবে বাস্তবায়্রিত হয়েছে। উৎপাদন কার্যক্রম শুরু হলে প্রকब্থ এলাকা এবং আশে পাশের প্রায় ১.০০ লক্শ তौতি বয়নপপুর্ব ও বয়নেনাত্তর বিভিন্ন সেবা গ্রহণ করতে পারবে। কেন্দ্রের বর্তমান বাৎসরিক সার্ভিসিং ক্যাপাসিটি ৩.৬৮ কোটি মিটার দौড়াবে। কাপড় উৎপাদনের ত্রুটির হার হাস পাবে এবং গুণগতমান সম্পন্ন কাপড় উৎপাদিত হবে।

१। এস্টাবলিশমেন্ট অব ঞ্রি হ্যান্ডলুম সার্ভিস সেন্টারস ইন ডিखারেন্ট লুম ইনটেনসিভ এরিয়া প্রকষ্ঞ:
প্রকল্পের বিনিয়োগ ব্যয়ঃ ৮৮৮০.০০ লক্ম টাকা।
প্রক"্পের বাস্তবায়ন কালঃ জুলাই ২০১জ্রাজ্রু ২০২১ পর্যন্ত।
প্রকब্ম এলাকাঃ (১)কালিহাতি, টাঝাইল, (২)শাহজাদপুর , সিরাজগঞ্জ, (৩) কুমারখালী, কুষ্টিয়া।
প্রক<্লের উদ্দেশ্যঃ দেশের তौত অষ্যুষিত এলাকায় তौতিদের বয়নপুর্ব ও বয়নোত্তর সেবা যেমনকাপড় রংকরণ, মার্সারাইজিং, সাইজিং, ক্যালেন্ডারিং, স্টেন্টারিং, ফোষ্ডিং ইত্যাদি সেবা প্রদানের লক্ষ্যে ৩টি সার্ভিস সেন্টার স্থাপন করা; প্রকब्ম এলাকার প্রায় ১লাখ হস্তচালিত তौতে নিয়োজিত তौতিদের বয়নপুর্ব ও বয়নোত্তর সেবা 80 . দান করাপ্র; তौতিদেরকে উন্নত ও মানসম্পল্ন তौত বস্ত্র উৎপাদনে সহায়তা করা।

## ফলাফলসুবিষাভোগী8/

৩টি হ্যান্ডলুম সার্ভিস সেন্টার হতে বছরে প্রকল্প এলাকার প্রায় ১লাथ হস্তচালিত তौতে নিয়োজিত তौতিদের 80. বয়নপুর্ব ও বয়নোত্তর সেবা প্রদান করা হবে।

৮। বাংলাদেশের সোনালী ঐতিহ্য এর ‘মসলিন’ সুতা তৈরির প্রযুক্তি ও মসলিন কাপড় পুনরুছার (১ম পর্যায়): প্রকল্পের বিনিয়োগ ব্যয়ঃ ১২১০.০০ লক্ষ টাক।।
প্রকল্পের বাস্তবায়ন কালঃ জুলাই ২০১৮[|জুন ২০২১ পর্যন্ত।

## প্রকল্লের উদ্দেশ্য:

নিবিড় গবেষণার মাধ্যমে মসলিনের সুতা ও কাপড় তৈরির প্রযুক্তি বের করা।
> পরীক্ষামুলকভাবে মসলিনের সুতা ও কাপড় ততরি করা।
$>$ "বাংলাদেশের সোনালী ঐতিহ্য" মসলিন এর হাত গৌরব পুনরুদ্कার করা।
প্রকब्প এলাকা8 ঢাকা, নারায়ণগঞ, নরসিংদী, গাজীপুর, পার্বত্য জেলাসমूহ, কুমিম্ধা, রাজশাহী এবং প্রয়োজন অনুসারে অন্যান্য জেলা।
প্রকল্পের প্রধান প্রধান কার্যক্রম৪ বাংলাদেশের সোনালী ঐতিহ্য মসলিন সুতা তৈরির প্রযুক্তি পুনরুদ্জারের জন্য निবিড় গবেষণা কার্যক্রম পরিচালनা ইত্যাদি।

৯। বাংলাদেশ তौত বোর্ডের আওতায় ০৫টি বেসিক সেन্টারে ০@টি প্রশিক্巾প কেন্দ্রটটি ফ্যাশন ডিজাইন প্রশিক্巾ণ ১, কের্ৰে প্রমোশন কেন্দ্রটি মা২ইনস্চিটিউট এবং স্থাপনः
প্রকষ্পের প্রাক্কলিত ব্যয়ঃ ১১৭০০.০০ লস্ক টাকা।
প্রকহল্লের বাস্তবায়নকালঃ জুলাই ২০১৮ হতে জুন ২০২১।
প্রকब্ম এলাকাঃ আড়াইহাজার, নারায়ণগঞ্জ; টাঞাইল সদর, টাঞাইল; সিরাজগঞ্জ সদর, সিরাজগঞ্জ; কাহালু, বগুড়া; কুমারখাनী, কুষ্টিয়া; মেলান্দহ, জামালপুর; কারওয়ান বাজার,ঢাকা।

প্রকष্লের মু উদ্দেশ্যঃ দেশে মধ্যম পর্যায়ের বস্ত্র প্রযুক্তিবিদ তৈরি এবং তौতিদের দক্ষতা উন্ময়নের জন্য উপযুক্তా প্রশিক্মণ প্রদান; ভোক্তার রূচি ও পছন্দ এবং পরিবর্তিত বাজার চাহিদা অনুসারে নতুন নতুন ডিজাইন উভ্ভাবন ; প্রান্তিক তौতিদের উৎপাদিত পণ্যের ন্যায্যমুল্য নিচ্চিত করার লক্ষে প্রাতিষ্ঠানিক বাজারজাতকরণের ব্যবস্থা এবং মানব সম্পদ উন্নয়ন এবং সর্বোপরিতौতিদের , জীবনযাত্রার মানোন্নয়ন।

## প্রকল্লের সुবিষাভোগীঃ

প্রন্তাবিত প্রকল্লের আওতায় ৫টি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র হতে প্রতি বছরে ১৫০০ জনকে প্রশিp্মণ এবং ফ্যাশন ডিজাইন ইনস্টিটিউট হতে প্রতি বছর ৫০ জনকে ফ্যাশন ডিজাইনের ডিপ্পোমা ডিগ্রিজনকে সাঢিফিকেট কোর্স ২৪০, জনকে শর্ট কোর্সে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হবে। ১৫০প্রশিক্ষণ এবং প্রস্তাবিত এ ২টি মার্কেট প্রমোশন সেন্টার স্থাপিত হলে দরিদ্র প্রান্তিক তौতিদের ন্যায্য মুল্যে তাদের উৎপাদিত তौত বন্ত্র বিপণনের সুযোগ সৃষ্টি হবে।

## ১০। লেখ হাসিনা তौত পপ্পি স্থাপন-১ম পর্যায় (১ম সংশোষিত)

প্রক(ল্লের বিনিয়োগ ব্যয়ঃ ৩০৭৪৫.০০ লস্ఘ টাকা।
প্রকষ্্ֵর বাস্তবায়ন কালঃ জুলাই ২০১৮ . জুন ২০২২ পর্যন্ত।
প্রকল্প এলাকা৪ শিবচর, মাদারীপুর এবং জাজিরা, শরিয়তপুর।
প্রকब্পের মল উদ্দেশ্য8 উল্নত পরিবেশে তौতি এবং তौতি পরিবারের জন্য বিভিন্ন নাগরিক সুযোগ সুবিধা সৃষ্টি, তौতিদের জীবনযাত্রার মান ও আর্থসামাজিক অবস্থার উন্নয়ন এবং তौত শিল্লের টেকসই উন্নয়ন।

## প্রকল্লের সুবিষা ভোগী৪

প্রস্তাবিত প্রকল্পের আওতায় ২০১৬ তौতি পরিবারের পুনর্বাসনের নিমিত্ত প্রত্যেককে আবাসকারখানা স্থাপন [ককাম] .১২০এবং অন্যান্য নাগরিক সুযোগ সুবিধাসহ বিভিন্ন অবকাঠামো নির্মাণের জন্য ০০ একর জমি অধিগ্রহণের করা হবে। তौতিদের মাবো ফ্য্যাট বরাদ্দ দেয়াকারিগরি সেবা ও ,পাদন উপকরণ সরবরাহে সহায়তা দানপ্রয়োজনীয় উৎ, সুবিষাদি প্রদান প্রভৃতিসম্প্রসারণমুলক কার্য পরিচালনা করা হবে। এতে তौতিদের আঅ্মকর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হবে এবং তौদের দারিদ্র্য বিমোচনসহ জীবনযাত্রার মান উন্নত হবে।

বিनिয়োগ ব্যয়ঃ ৬০১৫.০০ লক্ষ টাকা।
বাস্তবায়নকালঃ জুলাই ২০১৮-জুন ২০২১।

প্রকब्প এলাকা৪ নরসিংদী সদর, নরসিংদী।
১২। দেলের তৗতিদের আর্থসামাজিলম অবস্থার উন্নয়নে চলতি মুলখন সরবরাহ, অচালু তौত চালু করা এবং তীতের आधুनिকায়নः
বिनिয়োগ ব্যয়ঃ ১৫৮০০.০০ লক্ষ টাকা।

বাস্তবায়নকালঃ মার্চ ২০১৯ পর্যত্ত। ২০২৩জুন
প্রকল্প এলাকা৪ পার্বত্য জ্লোসমুহ ব্যতিত বাংলাদেশ তौত বোর্ডের जাওতাধীন ৩০ টি বেসিক সেন্টারের ভৌেোলিক এলাকা।

আউটপুটঃ প্রস্তাবিত প্রকষ্্ের আওতায় ৩৪৬৫০ iि ऊૌতের অনুকুলে তौতিদের মাবে ঋা বিতরণ সম্ঠব হবে， ১৫০০ ঢि তততকে এাধুনিকায়ন করা হবে；বিপুল পরিমাণ গ্রামীণ নারী ও পুরুষের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হবে।

১৩। লেখ হাসিনা নকশি পধ্ধि，জামালপুর（১স পর্যায়া）：
প্রকল্পের বিনিয়োগ ব্যযমঃ ৭২২০০ লঙ্巾 টাকা। ০০．
প্রকল্পের বাস্তবায়নকালঃ মার্চ ২০১৯．ডিসেশেব্র ২০২১ পর্যন্ত।
আ广ট্পটঃ বর্তমানে উৎপাদিত নকশি পণ্য ১০ লাখ পিছ হতে বৃক্রি পেয়ে ২০ লাখ পিছে উন্নীত হবে। বর্তমানে উদ্যোত্তার সংখ্যা ৩৭৬ হতে বৃफ্কি পেয়ে ৭০০ জনে উন্মীত হবে। বর্তমান কর্মসংস্থান ৩ লक्巾 হতে বৃক্কি পেয়ে 8 बক্ক উপनीত হবে। প্রশিশিত কর্মী ৩ লक्巾 হতে 8 লক্ক হবে।

অनুমোদনের অপেক্লাধীন প্রকब्মসমূহঃ

বिनिয়োপ ব্যয়ঃ ২১৯৭৫．০০ লक्क টাকা।
বাস্তবায়নকালঃ জানুয়ারি ২০২১－ডিসেম্বর ২০২৩ পর্যন্ত।
প্রকब्व এলাকাঃ মিরপুর，ঢাক।।


``` ইনস্চিजিউট স্থাপন
```

বिनिয়োগ ব্যয়ঃ ১৯৯৪০．০০ লक টাকা।
বাস্তবায়নকালঃ জানুয়ারি，২০২১ থেকে ডিসেষ্বর，২০২৩
প্রকল্প এলাকাঃ তারাবো，রুপগఱ，নারায়নগఱ।

বিनिয়োগ ব্য়ः ৮৮৫০০．০০ লক টাকা
বাষ্তবায়নকালঃ জানুয়ারি ২০২১ হতে ডিসেম্বর ২০২৩ খ্রিঃ
প্রকब্ম এলাকাঃ পাথরাইলটাশাইল।，पেলদুয়ার，
8। ऊौতজাত পণ্যের বহমুथীকন্নণ৪

## বिनिয়োপ ব্যয়ঃ $8 ১ ৫ ० .0 \circ$ नक्ष টাকা

বাস্তবায়নকালঃ（জানুয়ারি ২০২০ হতে ডিসেম্বর ২০২২ چ্রিঃ）
প্রকब्প এলাকাঃ তারাবো ，সিরাজগঞ্জ এবং নওগীঁ ，উష্লাপাড়া ও বেলকুচি ；টাఱাইল ，দেলদুয়ার ；নারায়ণগঞ্গ ，রূপগঞ্জ， রাজশাহী।
@। গাইবাক্কা জেলার গোবিন্দগঞ্জ উপজ্রেলায় হোসিয়ারি শিজ্লের উন্নয়নের জন্য প্রশিক্নण
বिनिয়োগ ব্যয়ঃ ১০০০.০০ लহ্ম টাকা
বাস্তবায়নকালঃ জানুয়ারি ২০২০ থেকে ডিসেম্বর ২০২২)
প্রকब্প এলাকা৪ গোবিন্দগঞ্জগাইবাক্ফা। ,

৬। পার্বত্য চট্টগ্রাম এলাকার উপজাতীয় তীতিদের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়নের জন্য প্রশিp্巾ণ কেন্দ্র, প্রদর্শনী-কাম-বিক্রয় কেন্র্র স্থাপন এবং झুদ্রদ্রপ বিতরণ কর্মসূচিঃ

বাস্তবায়নকালঃ জানুয়ারি ২০১৯ ২০২২ডিসেম্বর -
বিनिয়োগ ব্যয়: ১২০০০,০০ লক্ষ টাকা।
প্রকল্ন এলাকাঃ বান্দরবান, রাশামাটি, খাগড়াছড়ি।

१। জামদানী ভিলেজ স্থাপনः
বিनिয়োগ ব্যয়ঃ 8৮৫০.০০ লক্ষ টাকা
বাম্তবায়নকালঃ (জানুয়ারি ২০২১ হতে ডিসেম্বর ২০২২ খ্রিঃ)
প্রকল্প এলাকাঃ তারাবো, রূণগঞ, নারায়গনঞ।

বর্ণিত প্রকল্পসমুহ ছাড়াও বর্তমান সরকারের সময়ে তীতশিল্পে অর্জিত অন্যান্য সাফল্যসমুহঃ
$>$ মানनीয় প্রধানমন্ত্রীর निर्দেশনা অनুযায়ী ২০১৪-১৫ অর্থ বছরের বাজেটে শুল্কমুক্তেভাবে (৫\% এর অধিক) সুতা, রং ও রাসায়নিক আমদানির বিষয়টি মহান জাতীয় সংসদ কর্তৃক অनুমোদিত হয়। সে অनুযায়ী 8 জুন, ২০১৫ তারিখে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড কর্তৃক এসআরও জারি করা হয়।
$>$ মানनीয় প্রধানমন্ত্রীর निর্দেশনা মোতাবেক বিটিএমসি এর মিলসমুহে উৎপাদিত সুতা নির্ধারিত মুল্যে মিল গেট হতে সরাসারি তौতিদের নিকট বিক্রির ব্যবস্থা করা হয়েছে।
$>$ তौতিদের জन्य क্\$ুদ্রঋ্ৰ কর্মসূচির আওতায় এ পর্যন্ত $88,98 \circ$ জन তौতিকে ৬৬,৯১৬টি তौতের অনুকুলে ৭৭১৭.৮২ লক্ম টাকা ঋণ সহায়তা প্রদান করা হয়েছে।
$>$ বাংলাদেশ তौত বোর্ডের বিভিন্ন প্রশিক্শণ কেন্দ্র হতে এ পর্যন্ত মোট ১৪,৫৩৫ জন তौতিকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। বাংলাদেশ তौত শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট, নরসিংদী হতে ৩২১ জনকে ডিপ্নোমা ইন টেঞ্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং ডিগ্রি প্রদান করা হয়েছে।
$>$ বাংলাদেশ তौত বোর্ডের সার্ভিস সেন্টারসমूহ হতে বয়নপুর্ব সেবা (টুইষ্টিং) এর মাধ্যমে ৩,০৬,১২৫ কেজি সুতা উৎপাদন করা হয়েছে এবং বয়নোত্তর সেবা (ক্যালেন্ডারিং) এর মাধ্যমে ৬৬১২.০২ লক্ষ মিটার কাপড়ে প্রক্রিয়াকরণ সেবা প্রদান করা হয়েছে।
$>$ কৃষকের ন্যায় তौতিদেরকেও বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক ও রাজশাহী কৃষি উন্নয়ন ব্যাংকে. ৯০.০০ টাকায় ব্যাংক একাউন্ট খোলার সুযোগ দেয়া 'হয়েছে।
> ২২ বছর যাবত অবৈষ দখলে থাকা মিরপুরে বাংলাদেশ তौত বোর্ডের ৪০.০০ একর জমির মধ্যে ৩.০০ একর জমি গত ১৯-০৮-২০১৫ তারিথে এবং ৩৭.০০ একর জমির রেজিষ্ট্রেশন গত ১০-০৭-২০১৮ তরিথে সম্পন্ন হয়েছে।
> বাংলাদেশ তौত বোর্ডের প্রশিস্কণ কেন্দ্র/উপকেন্দ্রের সংখ্যা ০২টি হতে ০৮টিতে উন্নীত করা হয়েছে।
> তौত বোর্ডের সার্ভিস সেন্টারসমুহের তौত বস্ত্র সার্ভিস প্রদানের সক্ষমতা 8 কোটি মিটার হতে 8২.৩২ কোটি মিটার কাপড়ে উপ্মীতকরণের কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে।
> ৩৬৬০টি ‘কাन্ট্রি-অব-অরিজিন’ সনদ প্রদানের মাষ্যমে ১১,১৪,৭৪,৪৯৫.৩৮ মার্কিন ডলার মুল্যমানের রপ্তানি আয় হয়েছে।
> বাংলাদেশ তौত বোর্ডের চলমান স্झুদ্রঋণ বিতরণ ও আদায় কার্যক্রম সহজীকরণ এবং ই-সার্ভিসের আওতায় নিয়ে আসার লস্ষ্য এটুআই এর সহযোগিতায় "e-loan management system for the weavers" শীর্ষক ই-সার্ভিসটি বাস্তবায়ন করা হছ্ছে।

বর্তমান সরকারের বিগত ১৬ বছরে গৃহীত প্রকল্পসমুহের সর্বমোট ব্যয় ১,৫৫,৭৪৮.৭০ লক্ষ টাকা। বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর হতে অন্যান্য সরকারের সময়ে ২৫ বছরে গৃহীত প্রকল্পসমুহের সর্বমোট ব্যয় ৬৫ কোটি ৪২ লশ্ম ৯১ হাজার টাকা।

বাংলাদেশ তौত বোর্ডের উপ্লিখিত প্রকল্পসমুহ অनুমোদন ও যথাযথভাবে বাস্তবায়ন করা হলে তौত বস্ত্রের উৎপাদন বৃफি পাবে। তौতিদের জীবনযাত্রার মানোন্নয়ন হবে। উৎপাদিত তौত বস্ত্র দেশের বর্তমান অভ্যন্তরীণ বস্ত্র চাহিদার শতকরা ২৮ ভাগ হতে ৫০ ভাগে পুরণ করতে সক্মম হবে। তौত বস্ত্রের রপ্তানী বৃफ্কি পাবে, দেশের জাতীয় অর্থनীতিতে তौত বস্গ্রের অবদান বৃদ্জি পাবে। ফলে ২০8১ সালের মধ্যে বাংলাদেশকে একটি উন্নত আয়ের দেশে পরিণত করার লক্ষ্য অর্জনে সহায়ক ভূমিকা পালন করবে।

# বিজয়ের দিনেন নতুন বিজয়্য 

মেহেরী আফ্সানা পরিসংখ্যানবিদ

আজ মতিন সাহেবের মনটা খুব খারাপ। সাধারণত সক্ষ্যার এই সময়টাতে তিনি একটুটু ইীঢাইীঢি করলেও আজ ব্যালকনিতে বসে আলোছায়ার রহস্যময় মেলবक্木ন দেখছেন। দूরের মিটিমিটি আলোপুলো কাহে আসতে আসতে কতো সহজেই আধারে মিলিয়ে যায়। মানুষের তৈরী স্বপপুলোও এইভাবে মিলিয়ে যায় সময়ের ঘুর্ণিপাকে। তিনিও তার স্বপ্ন ভাधনের শেষ প্রান্তে এসে দौড়িয়েছেন। "দাদাজান চা খাইবেন?" পরীর ডাকে সম্বিৎ ফিরলো তার। উত্তর না দিয়ে তিনি জিজ্ञেস করলেন, " তোর ব্যাপে সব নিয়েছিস তো?"

- আมার আর কী আহে। দুইডা জমা একলগে পইরা লইলে আর ব্যাপও নেওন লাগতোনা। হিহি..
- পরীর কথা শুনে সতিন সাহেবও হেসে ফেনলেন। তারপর মেয়েটার গালের আচঁড়ের দিকে তাকিয়ে বুকের ভেতরে এবটা यন্ত্রণা অনুভব করলেন তিনি। তীর্র অপরাষবোষ গ্রাস করলো তাকে। কন্ঠম্বর স্বাভাবিক রেথে তিনি বললেন, "আলমারি ঞেকে তোর দাদীর আয়নাঢা নামিয়ে ব্যাপে ভরে নে।"
পরী বলलো, " কी কইতছেন দাদাজান! বাড়িত আয়ना লইয়া যায়া কी করুম! "
"তোর এত ভাবতে হবেনা, যা বলছি কর। आর তারপর যেয়ে ব্যাগ भুছিয়ে নে।" মতিন সাহেবের কথা শুনে आর কথা বাড়ায়না পরী।
রাতের বেলা খাবার ঢেবিলে বসে প্রতিদিনের মতো আबও ছেলে আর ছেলের বড মিলে তার নাতিকে শেখাচ্ছে কীভাবে ইংরেखিতে খাবার চাইতে হয়, কীভাবে থেলে মানুষ পেয়ো ভাববে এইসব। ছেলে শফিক আর তার বউ রিসি দুইজনই উচ্চশিক্ষিত। नाতিও একটা नামকরা ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলে পড়ে। খাবার ढেবিল থেকে শুরু করে ঘুমানো পর্যন্ত সবকিছুতেই তাই সেই শিক্ষার ছাপ রাখতে তারা সদা ব্যস্ত! বাংলায় কথা বলাঢা ওদের কাছে অসম্মানজনক।
মতিন সাহেব ঋেতে থেতেই খুব শ্বাভাবিক ভাবে বললেন, "आমি आগামীবাল গ্রামের বাড়ি চলে যাঘ্ছি।" তারপর তার ছেলে আর ছেলের বউ এর জিজ্ঞাসু দৃষ্টির দিকে তাক্ত্যে বললেন, " বলতে পারো এ বাড়ি ছেড়ে চলে যাষ্ছি। আর হौ, পরীকে নিয়ে যাষ্ছি আমি। ও আর তোমাদের সাথে থাকবেনা। তোমাদের দরকার হলে অন্য কাউকে খুঁজে নিয়ো। "
শফিক উচू স্বরে কিছू বলতে নিলে হাত দিয়ে তাকে থামিয়ে দেন তিনি। তারপর খুব শান্ত কষ্ঠে বলতে শুরু করেন, " নিखের বাড়ি কেউ শখ করে ছেড়ে যায়না নিশইই। নিজের গড়ে তোলা বাড়ি-ঘর, সংসার, সন্তান নিয়ে থাকাই তো মানুযের শ্বপ থাকে। आমি আমার সেই শ্বপ্প ছেড়ে যাচ্ছি। কারণ জানতে চাও? তবে শোনো, আমার স্বপ্木গুলো দুঃম্বপ্ণ হয়ে গিয়েছে। তোমাদের শিক্ষিত বানাতে যেয়ে কখন যে অমানুষ বানিয়ে ফেলেছি তা নিজেও বুঝতে পারিনি। আমারও সময় শেষ। যে কয়দিন đौচবো একটু শান্তি নিয়ে বौচতে চাই। এখানে থেকে রোজ নিজের স্বপ্নের অপমৃত্যু আর সश করতে পারছিনা आभि।
রিমি বললো, " आপনি কীসব বলছেন বাবা! आপনাকে তো কোন অসম্মান করিনি কথনও! आর আপনি রায়ানের কথাঢা একবার ভাবলেন না!"

কিছूহ্পণ চুপ থেকে মতিন সাহেব বলতে শুরু করেন, "আমাকে অসম্মান করললেও সেটা মেনে নিতে বোষহয় আমার কম কষ হতো। পরীর মতো একাঁ বাচ্চা মেয়ের প্রতি তোমাদের প্রতিনিয়ত যে আত্রাশ দেখি তাতে মনে হয় অচল, অक्षম হলে আমার ভ্যগ্যেও বোধহয় এর চেয়ে ভালো কিছু ভুটতোনা। একটা বাচ্চা মেয়েকে ছোট অপরাชে অথবা বিনা অপরাชে এমন নির্যাতন করার পর তোমাদের মুখে রায়ানের চিন্তার কথা স্বাভাবিক শোনায় না। কোন বাবা মা অন্যের সন্তানকে এমন ভাবে নির্যাতন করতে পারেনা। তোমার সন্তানের থেকে কতটুকুই বা বড়ো ও! সারাদিন হেন কোন কাজ নেই যা ওকে দিয়ে করানো হয় না। তোমার ছেলের সাথে কথা বলতে গেলে ওরওতোমাদের মতো করে কথা বলতে হবে! ওকে কোন
 মেয়ের এইডাবে নির্যাতনের শিকার হতে হবে জানলে বোধহয় ভাষা আন্দোলনও হতোনা, আর অন্য সংস্কৃতিকে আকড়ে

४রে বौচার হলে মুক্তিযুক্কেরও প্রয়োজন হতো না। যুক্রের সময় আমার বয়স ছিলো মাত্র যোল বছর। কতঢুকুই বা বুবি! কিন্তু এইচুকু ঠিকই বুষতাম, যে মানুষগুলো নির্যাতিত হচ্ছে তাদের নিয়েই আমাদের রেচে থাকা। শুষু নিজের কথা ভাবলে আমরা কেড যুকৈ้ যেতামনা। স্বাপীন দেশের শ্বপ্ন দেখেছিলাম আমরা, যে দেশে নিজের ভাষায় কথা বলতে বौধা থাকবেनা, যে দেশে অন্যের গোলাম হয়ে থাকতে হবেনা, ভেদাভেদ ভুলে যার যার সামর্থ্য অनুযায়ী কাब করবো এমন একটা শান্তির আশায় ছুটেছিলাম আমরা।
 निब্রের নাতিকে শেখানো হয় বাংলায় কথা বলা লজ্জার ব্যাপার! তোমাদের তथাকথিত নিচুশ্রেণির মানুষদের সাথ্েে মিশতে পারবে না। ছিহ! লজ্জা হয় আমার। আজ যার জন্য আমি বেঁচে আঘি আমার সেই সহযোছা ছিলো একজন দিনমজুর।
 সাথ্ে সেই হিসেবে आমিও বেমানান। ষনীর ঘরে জন্মেছিলাম বলে পর্যাপ্ণ শিক্ক।র সুযোগ হয়েছিলো। নইলেে आমি কী হতাম आর आমার সন্তানই বা की হতো তার নিশ্চয়তা ছিলো?
তোমাদের শিক্কায় মানুষের সাথ্বে দুরত রেথে চলাঢা স্ট্যাটাস। অन্যকে ছোট করতে পারলেই নিজে বড় হওয়া যায়! নিজের ছেলেকে কী শিক্মা দিছ্ছো ভেবে দেণেছো কখনও! বড় হলে ওর কাছে যেন আবার তোমরাই অযাচিত না হয়ে যাও! দেশের প্রতি, দেশের মানুষের প্রতি ভালোবাসা শেখানোর বদলে যে শিক্ষা দিয়ে বড় করহো তাতে আর যাই হোক ভালো মানুষ কখনও হয়ে উঠবেনা।
যাই হোক, পরীকে ওর বাড়িতে পৌছে দিয়ে বাড়িতে চলে যাবো আমি। শেষ কয়েকটা দিন সেখানেই থাকার ইচ্ছে। অন্তত बীবনের শেষ দিনগুলোতে দেখে যেতে চাই, যে দেশের জন্য যুক্র করেছিলাম সে দেশের মানুষগুলো নিজের ভাষায় কথা বলতে কুষ্ঠা বোষ করছেনা, নিজের দেশের মানুষের সাথে মিলেমিশে থাকতে কোন দ্বিষায় ডুগছেনা! आমি কাল সকালেই চলে যাবো। यদি কোন প্রয়োজন হয় জানাবে। কথাগুলো শেষ করে উঠতে উঠতে ছেলের দিকে তাকিয়ে বললেন, তোমার মায়ের একাঁ খুব প্রিয় আয়না ছিলো। পরীরও সৌা খুব পছন্দের। এই বাড়িতে থেকে ও তোমাদের নিষ্ঠুরতা ছাড়া আর তো কিছू পায়নি। তাই ওই আয়নাঢা আমি ওকে দিয়ে দিচ্ছি। তারপর ঘুরে এসে নাতিকে জড়িয়ে ষরে আদর করে বললেন, "আমার দোয়া সবসময় তোমার সাথে থাকবে। মানুষের মতো মানুষ হউ দাদুভাই।"
কাউকে কিছू বলার সুযোগ না দিয়ে রুুমে ঢুকে গেলেন তিনি। শত প্রতিকৃলতায়ও কখনও নিজের ভেকে পড়া চেহারাঢা কাউকে দেখাতে চানनि তিনি। আজও তাই চানनা কারো সামনে নিজের দুর্বলতা প্রকাশ হোক। স্থৃতিবিজড়িত ঘরটার চারিদিকে আরেকবার চোখ বুলিয়ে নিলেন তিনি। হয়তো এটাই শেষবার!!
সকালে ঘুম থেকে উঠতে বেশ অনেকটাই দেরি হয়ে গেলো তার। উঠে যেয়ে ব্যালকনিতে দौড়িয়ে নিচের দিকে তাক্য়য়ে বিস্সিত হলেন তিনি। লাল সবুब পতাকায় সাজানো বাড়ির সামনের অংশঢা। দ্রুত বের হয়ে বাইরে গেলেন তিনি। বের হতেই দেখলেন রিমি আর পরী মিলে শফিককে পতাকা টাঙানোতে সাহাযা করহে। তাকে দেখেই এক্টা পতাকা হাতে निয়ে রায়ান এসে সুন্দর বাংলায় বললো, "বিজয় দিবসের শুভেছ্ছা দাদাজান"।
শফিক आর মিলি কাজ বক্ক করে মাথা নিচু করে দौড়িয়ে আছে। শফিক বললো, "आমাদের কমা করে দিন আব্সু। এভাবে ছেঁড়ে যাবেননা। "
পরীর হাতটা ধরে রিমি বললো, " পরীকে আমি আমার মেয়ের মতো করেই দেথে রাখবো। আমাদের একটা সুযোগ দিন বাবা।"
বিজয়ের आনল্দে অশুসিক্ত হচ্ছে চোথ। চোথের পানি গোপন কর্রতে রায়ানকে নিয়ে বললেন চল দাদাভাই, ছাদে পতাবা দিয়ে आসি। লাল সবুজ পতাকা হাতে নিয়ে তিনি শিহরণ অনুভব করলেল।
সिড়ি দিয়ে উঠতে উঠতে রায়ান বলে চলেছে, "বাংলাদেশ আমার অহংকার। আমি আমার দেশকে ভালোবাসি।" পেছনে পরীর হাসির শব্দ শোনা যাচ্ছে।
มতিন সাহেবের আজ आনন্দের দিন। বিজয়ের আনन্দ উপভোপ করহ্নে তিনি। ছদে উঠে পতাকার দিকে তাকিয়ে একচা স্যালুট দিলেন তিনি। পেছনে তাকালে দেখতে পারতেন, তার সাথ্যে আরও চারটা হাত স্যালুচ জানাতে উटে গেছে উপরে।

## भूनর্জन्म

মো: মেহেদী হাসান
সহকারী মহাব্যবস্থাপক(দায়িতপ্রাপ্ত) এসএফসি, কুমারখাनी, কুষ্টিয়া

কত শতাব্দি ষরে লাখো-কোটি জনতার মাবে
ক্ষুদ্র এ দেশে তোমার পদধ্ধনি
আজো বহমান।

তোমার বার্তা আকাশে, বাতাসে, মেঘে, সুবাসে শান্তিতে
চির অম্লান।

জড়িয়ে আছো তুমি বিশাল এ ব๗ে,
তোমার দেখানো পথে হেঁটে যাচ্ছে সকলে
তুমি অনেক উঁচুতে।
আবার এসো এ বশের কান্ডারিরূপে
হিংস্রতা, দুর্নীতি সন্ত্রাস দিও রুখে,
বুঝিয়ে দাও, সততাই সব
অভিশাপমুক্ত করে দিও
বাఱালির শ্রেষ্ঠ সন্তান,
প্রিয় জাতির পিতা-হে
বఱবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান।

তোমার আদেশ থাকুক বহমান
এ দেশের সতের কোটি জনতার* সেটাই আহান।

# বঙাবন্ধু ও বাংলাদেশের স্বাধীনতা এক অবিচ্ছেদ্য অংশ 

মোঃ গোলাম রর্ষানী মার্কেটিং অনুবিভাগ বাংলাদেশ তौত বোর্ড

১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ কালরাতে ঘৃন্য সেনা অভিযানের শুরুতেই বশবক্ֵুকে তার ধানমডির বাসবভন থেকে গ্রেপ্তার করে পাকিস্থানি হানাদার বাহিনী। গ্রেপ্তারের আগেই ২৬ মার্চ প্রথম প্রহরে বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করেন
 শেখ মুজ্বিরুর রহমান।

বЖবক্ু শেখ মুজিবুর রহমান ১৯২০ সালের ১৭ই মার্চ ফরিদপুর জেলার গোপালগঞ্ঞ মহকুমা বর্তমান গোপালপఱ জেলার চুশ্শিপাড়া গ্রামে শেখ পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তौর পিতার নাম লেখ লুংফুর রহমান এবং তौর দাদার নাম শেখ আবদুল হামিদ। তौর মাতার নাম সাহেরা খাতুন এবং নানার নাম আবদুল মজিদ। তौর আকিকার সময় তौর নানা आবদুল মबিদ বশবক্লুর নাম রেথেছিলেন শেখ মুজিবুর রহমান এবং বলেছিলেন এ নাম একদিন জগং জোড়া খ্যাত হবে। পिতा মাতা তাকে आদর করোেধোকা’ বলে ডাকতেন। ভাইবোন ও গ্রামবাসির নিকট তিনি ‘মিয়াভাই’ বলে পরিচিত ছিলেন। 'কেশরেই তিনি খুব অধিকার সচেতন ছিলেন। একবার যুভু বাংলার মুখ্যমন্রী শেরেবাংলা গোপালগৰঞ্ঞ সফ্রে যান এবং স্কুল পরিদর্শন করেন। সেই সময় সাহসী কিশোর লেখ মুজিব তौর কাছে স্কুলঘরে বর্ষার পানি পড়ার অভিযোগ তুলে ষরেন এবং মেরামত করার অঙীকার আদায় করে সবার দৃষ্টি আকর্ষণ করেন।'

১৯২০ সালের ১৭ মার্চ চুশিপাড়ায় জন্ম নেওয়া সেই ছেলেটি, কালের পরিক্রমায় হয়ে ওঠেন বাশালি खতির अবিসংবাদিত নেতা। সেই বশবন্লু শেখ มুজিবুর রহমানের রাজনৈতিক দूরদর্শিতা ও নেতৃতেই আমরা পেয়েছি স্বাধীন বাংলাদেশ।

গোপালগঞ্প মিশন স্কুলের অষ্ঠম শ্রেণীর ছাত্র থাকা অবস্থায় মুखिय অৎকালীन ब্রিটিশবিরোধী আল্দোলনে যোগদানের কারণে ১৯৩৮ সালে প্রথমবারের মতো কারাবরণ করেন। কলকাতায় ইসলামিয়া কলেরে পড়ার সময় তিনি হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী ও লেরে বাংলা এ কে ফজলুল হকস্ তৎকালীন প্রথম সারির রাজনেতিক লেতাদের সান্নিষ্যে আসেন। রাজনৈতিক জীবনের শুরু থেকেই সংগ্রাম চালিয়ে গেছেন অসাম্প্রদায়িতক ঢেতনায় বিশ্ধাসী এই নেতা।

১৯৪৭ সালের পর থেকে বাळালি জাতি অडिডাবকহীন হয়ে পরলে শেখ মুজিবুর রহমান তার দিপ্ত মেষা দিয়ে আগলে রেখেছিলেন বাঙালি জতিকে। দিয়েছিলেন মুক্তির ডাক। গড়েছেন সোনার বাংলা নামক একটি প্রান্তর, আর মায়ায় ভরা মানুষের জাতি, বাঙালি জাতি।

ঢাকা বিষ্ধবিদ্যালয় থেকেই বઋবকু প্রথম বিশ্ববিদ্যালয়ের চতুর্থ শ্রেণির কর্মচারীদের দাবি-দাওয়া পুরণের অন্য
 বাঙালিকে পদানত করে রাथার জন্য প্রথমেই আঘাত হানে ভাষার ওপর। তারা উর্দুকে রাষ্ট ভাষা ঘোষণা করে। এর প্রতিবাদে বশবকু ১৯৪৮ সালের ২ মার্চ সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ গঠিত করেন। ১৯৫২ সালে বশবকু জেলে থাকাকালীন অবস্থায় ভাষার बन্য অণশন শুরু করেন। পরবত্তাতে बেল থেকে ছাড়া পেয়ে তিনি আবার आন্দোলন শুরু


দিতে হবে এবং ২১শে खেব্রুয়ারী যারা শহীদ হয়েছেন তौদের পরিবারকে ক্ষতিপুরণ দিতে হবে এবং যারা অন্যায়ভাবে बুলুম করেছে তদের শাস্তি দিতে হবে।" ভাষার জন্য শুরু হন আল্দোলন। আমার পেলাম মায়ের ভাষা "বাংলা"। আজ ২১ শে ফেব্রুয়ারীকে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসেবে পালন করা হছ্ছে।

রাজনৈতিক গুরু শহীদ সোহরাওয়াদ্দীর হাত ষরে মুলধারার রাজনীতিতে প্রবেশ ঘটে তার। তারপর নিজের রাস্তা নিজ্েেই তৈরি করে নিয়েছেন। নিজেকে পরিণত করেছেন সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি হিসেবে। ১৯৪৯ সালের ২৩ জুন গঠিত आওয়ামী মুসলিম লীগে ব*বক্লু ছিলেন बয়েন্ট সেক্রেটারি এবং ১৯৫৩ সালে বশবকু আওয়ামীলীগের সাধারন সম্পাদক নিযুক্ত হন। পকিস্তানের স্বাধীনতা লাভের পর মুসলিমলীগ পকেট সংগঠনে পরিণত হলে ১৯৫৪ সালের নির্বাbনকে সামনে রেখে শেরেবাংলা, ভাষানী ও হোসেন শহীদ সোহৃরাওয়ার্দার নেতৃতে ১৯৫৩ সালের 8 ডিসেম্বর চারটি দল निয়ে যুক্ত্য্যন্ট গঠন করে নৌকা প্রতিক নিয়ে যুক্ত্যুন্ট বিশাল ব্যবধানে জয়ী হয় এবং প্রথমবারের মত অংশগ্রহণ করে বষ্ৰবকু গোপালগঞ আসন থেকে নির্বাচিত হন।

১৯৫৮ সালে সামরিক শাসন জারির চারদিন পর বশবক্কুকে নিরাপতা আইনে আটক করা হয়। প্রায় $>8$ মাস আটক রাখার পর মুক্তি পান তিনি। তবে আবার बেলগেট থেকে তौকে আটক করা হয়। প্রায় দুই বছর করাগারে থাকেন এসময়। ১৯৬১ সালে হাইকোcের্র নির্দেশে তিনি মুক্তিপান। ১৯৬২ সালে জননিরাপতা আইনে আবার তौকে গ্রফতার করা হয়। পরবতততত হামিদুর রহমান শিক্ষা কমিশন প্রকাশিত হলে বШবকুু এর সমালোচনা করেন এবং এর তীব্র প্রতিবাদ জানান। বশবকু সারা बীবনে মোট ৪৬৮২ দিন কারা ভোপ করেন। এর মধ্যে ভ্রিটিশ আমলে ৭ দিন এবং পাকিস্তান আমলে 8৬१৫ দিन।

তাসখন্দ চুক্তির মাষ্যমে ১৯৬৫ সালের পাক-ভারত যুক্কের অবসানের পর পুর্ব পাকিস্তানের নিরাপত্তার ব্যাপারে কেন্দ্রীয় সরকারের চরম অবহেলা ও ঔদাभীন্যের বিরুক্কে আওয়ামীলীগ প্রধান বШবকৃ লেখ মুজিবুর রহমান সোচার হন। ১৯৬৬ সালের ৫ ফেব্রুয়ারী পাকিস্তানের আইয়ুব বিরোধী রাबইৈতিক দল সমুহের बাতীয় সম্মেলনে শেখ মুজ্বির রহমান বাঙালি জাতির মুক্তির সনদ ঐতিহাসিক ছয় দফা দাবি উখাপন করেন। ১৯৬৬ সালের ২০ ফেব্রুয়ারি শেখ মুজ্রিবের নেতৃতাধীন আওয়ামী লীগের ওয়ার্কিং কমিটি ছয় দফাকে দলীয় কর্মসূচি হিসেবে গ্রহণ করে, ওই ছয় দফার পক্ষে জনমত সংপঠিত করতে দেশব্যাপী একের পর এক জনসভা করেন। এরই অংশ হিসেবে ২৫ ফেব্বুয়ারি চচট্টগ্রামের লালদীঘি ময়দানে এক জনসভায় তিনি ছয় দফাকে 'নৃতন দিগন্তের নুতন মুক্তিসনদ অভিহিত করেন। তিনি বলেন, 'একদিন ব্রিটিশ সরকারের জবরদস্তি শাসনব্যবস্থাকে উপেক্ষা করে এই চট্টগ্রামের জালালাবাদ পাহাড়েই বীর চট্টলার বীর সন্তানরা স্বাধীনতার পতাকা উভ্ডীন করেছিলেন। आমি চাই যে পুর্ব পাকিস্তানের বঞ্চিত মানুষের অন্য দাবি आদায়ের সংগ্রামী পতাকাও চট্টগ্রামবাभী চট্টগ্রামেই প্রথম উভ্ডীন করুন। এরপর একে একে ২৭ ফেব্রুয়ারি নোয়াখালীর মাইজদি ও বেগমগঞ, ১০ মার্চ ময়মনসিংহের มুক্তাগাছা, ১১ মার্চ ময়মনসিংহ সদর এবং ১৪ মার্চ সিলেটে তিনি জনগনের সামনে ছয় দফা তুলে ষরেন। আমাদের বঁচার দাবি ছয় দফা কর্মসূচি শীর্ষক একটট পুস্তিকাও প্রকাশ করেন শেখ মুজিবুর রহমান। ২০ মার্চ আওয়ামী লীগের কাউপ্সিল अধিবেশনে ঢাকার পল্টন ময়দানের জনসভায় তিনি বলেন, 'কোনো হমকিই ছয় দखা আল্দোলনকে প্রতিরোষ করতে পারবে না। ছয় দফা হছ্ছে বাঙালির মুক্তিসনদ।'

ছয় দফা ঠেকাতে পাকিস্তান শাসকগোঠী বহ ষড়য়্ত্র করেছে। 'আগরতলা ষড়য়্ত্র মামলা'বলে খ্যাত 'রাষ্ট্ বনাম শেখ มুজিব ও অन্যান্য মামলা দিয়ে বশবন্লুকে ফौসির কাচ্ঠেও বুলাতে চেয়েছিল শাসকেরা। তবু তিনি অনড় থেকেছেন; বিন্দু মাত্র জাপস করেননি। ফিরে এসেছেন জনতার কাতারে। 'শের্খ মুজিব' থেকে হয়ে উঠেছেন 'বШবক্ু'।

১৯৬৬ সালের ২৩ ফেব্বুয়ারি শেখ মুজিবের সম্মানে ঢাকার রেসকোর্স ময়দানে（বর্তমানে সোহরাওয়াদী উদ্যান）লাথো জনতার সম্মেলনে শেখ মুজ্বিকে কেন্দ্রীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ থেকে তৎকালীন ছাত্র নেতা জনাব তোফায়েল আহমেদ
 Politics＂উপাষিতে ভূষিত করেন। ১৯৭১ সালের ৩মার্চ आ স ম আব্দুর রব বঋবকুকে জাতির জনক উপাষিতে ডূষিত করেন।

১৯৬৯ সালের ৫ ডিসেম্বর শহীদ সোহরাওয়ার্দীর মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষে আওয়ামীলীগের জনসভায় বশবকু ঘোষণা করেন，＂জनগনের পক্ষ থেকে আমি ঘোষণা করছি，আজ হতে পাকিস্তানের পুর্বাঞ্চনীয় প্রদেশটির নাম পুর্বপাকিস্তানের পরিবর্তে ‘বাংলাদেশ’ হবে＂।

১৯৭০ সালের সাধারণ নির্বাচনে বশবক্লুর নেতৃতাধীন আওয়ামী নীগ সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোটে অয়লাভ করা সত্বেও পাকিস্তনি সামরিক জান্তা ফ্মমতা হস্তান্তর করেনি। উল্টো আকতে থাকে ষড়যত্ণের নীল নকশা। পরিস্থিতি বুফতে পেরে आপসহীন नেতা বШবক్ুু ১৯৭১ সালের ৭ই মার্চ তৎকালীन ঢাকার রেসকোর্স ময়দানে（বর্তমানে সোহরাওয়ার্দী উদ্যান） লাথো বাঝালির সমাবেশে ঘোষণা করেন，＂এবারের সংগ্রাম आমাদের মুক্তির সংগ্রাম，এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম．．．। এ শুষু ঘোষণা মাত্র নয়，এ যেন কোনো এক কবির অনবদ্য কবিতা। অধিকার বঞ্চিত দিশেহরা মানবতার มুক্তির সনদ। ইতিহাসের সর্বাপেক্কা প্রভাবশালী এক গণভাষণ। মুক্তিপাপল বাঙালি खাতিকে যা এনে দিয়েছিলো চির্রতাক্িিত স্বাধীনতার শ্বাদ। সেদিন বাঙালি জাতিকে ঐক্যবদ্ফ করেছিল এ ভাষণ। তারই ধারাবাহিকতায় ২৫ মার্চ পাকিস্তানি সামরিক বাহিনী নিরস্ত্র বাঙালির ওপর হামলা চালায়। ইতিহাসের বौক বদলে দেওয়া এক ব্্রব户্ঠ সেদিন আমাদের জািয়ে দিয়েছিল। বাङালি জাতির মনে পैথে দিয়েছিলো শ্বাধিকারের স্বপ্ম এই স্বপ্ন বোনার মধ্য দিয়েই তিনি হয়ে উঠেছিলেন এ ভূখডের আশা আকাঞার প্রতীক। ঐতিহাসিক সেই ভাষণে তিনি বাঙালিদের যার যা কিছু আছে তাই निয়ে আসन्न যুক্ผের बन्য প্রস্তুত থাকারও আझ্木ান জাनान।

২৫ মার্চ কালরাতে ঘৃণ্য সেনা অडিযানের শুরুতেই বষবকুুকে তার ধানমন্ডির বাসভবন থেকে গ্রেপ্ার করে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী। গ্রেণ্ণারের আগেই，২৬ মার্চ প্রথম প্রহরে বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করেন এবং যেরোনো
 সেই ঘোষণা ওয়্যারলেসের মাষ্যমে ছড়িয়ে দেওয়া হয় দেশে－বিদেশে।

১৯৭১ সালের ১০ এপ্রিল কুষ্টিয়ার মহেরপুরের বৈদ্যনাথ তলার ভবেরপাড়া গ্রামের আম্রকাননে মুজিবনগর সরকার গঠিত হয়। ১৭ এপ্রিল ১৯৭১，দেশ বিদেশের ১২৭ জন সাংবাদিকের সামনে মুজিবনগর সরকার শপথ গ্রহণ করে।
 ইসলাম অস্থায়ী রাষ্ট্রপতির দ্বায়িত পালন করেন। মুজিব নগর সরকারের প্রষানমন্তী ছিলেন তাজ উদ্দিন आহমদ। যুक পরিচালনার সুবিষার্ডে মুজিব নগর সরকার সমগ্র বাংলাদেশকে ১১ টি সেক্তেরে ভাগ করে। মুক্তিয্যুক্ধের দিনগুলোতে বШবকু কারাবন্দি ছিলেন পশ্চিম পাকিস্তানে। যেকোনো মুহুর্তেই তাকে মেরে ফেলা হবে এমন আশজ্লায় ছিল পুরো জাতি；তবু তিনি পরোয়া করেননি। তার প্রেরণা，তার নির্দেশনা মেনে দীর্ঘ ৯ মাস যুক্কের পর ৩০ লঙ্ষ শহীদ ও দুই লহ্ষ মা－বোনের ইब্জতের বিনিময়ে আমরা স্বাধীনতা লাভ করি। ১৯৭১ সালের ১৬ই ডিসেম্বর ৯৩ হাজার পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী

রেসরোর্সের ময়দানে আ丬্মসমর্পন করে। প্রতিষ্ঠিত হয় জতির পিতার স্বপ্েের বাংলাদেশ। আর এই স্বাধীন বাংলাদেশের স্থপতি ছিলেন জাতির পিতা বఠপক্লু শেখ মুखিবুর রহমান।

৯（নয়）মাসের রক্তু্ষয়ী লড়াই শেষে শেষ হাসি হেসেছিল বীর বাধালি। আমরা পেলাম সেই কাষ্কিত স্বাধীनত। কিন্ধু ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট দেশ ও জাতির জন্য এক দুর্ডাগ্য অধ্যায়। তবে সবকিছু পেছনে खেলে ডন্নয়নশীল

দেশের স্বীকৃতি নিয়ে জাতির জনক বঅবकুর সুযোগ্য কন্যা দেশরত্, ভেক্সিন হিরো, মাদার অব দা হিউমিনিটি মানनीয় প্রধানমক্রী শেখ হাসিনা এখन দেশকে উন্নতির পথে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন। উন্नয়নের মহাসড়কে এখন বাংলাদেশ। স্যাচেলাইট মহাকাশে। উন্নতির পথ্থে মানুষের মোলিক চাহিদা গুলো। জাতির জনক বশবকুর দেওয়া শ্রেষ্ঠ উপহার "স্বাধীনতা"র কারনেই আজ আমরা বিশ্ব দরবারে মানनীয় প্রষানমত্র্রীর নেতৃতে মাথা উচু করে দौড়াতে পাছ্ছি। তাই निर्দিষায় আমরা প্রায় আঠারো কোটি বাঞালি তथা সারা বিশ্েের বিভিন্ন ভাষাভাষির মানুষ সমস্বরে বলতে পারি "বঋবক্লু মানে স্বাধীনতা, স্বাধীনতা মানে ব*বক্ক"

বশ্অবकूর দেখানো পণে ঢौরই সুযোগ্য কন্যা মানবতার জনनी মানनীয় প্রধানমত্র্রী শেখ হাসিনার হাত ষরে দেশ এখন ডন্নয়নের মহাসড়কে এগিয়ে যাছ্ছে। আমাদের মুক্তির মহানায়ক, বাঙালি জাতির জনক, বাংলাদেশের স্কপতি, স্বপ্পদ্রষ্ঠা বশবক্ধু শেখ মুজ্বির রহমান এর জন্মশত বর্ষ ২০২০ সালকে তাই ঘোষণা করা হয়েছে সুজ্বিববর্ষ হিসেবে। পরিশেষে উপরোক্ত ধারাবাহিকতায় আমরা বলতে পারি৷
"বশ্অক্লু ও বাংলাদেশের স্বাধীনতা এক অবিচ্ছেদ্য অংশ"।

## স্বাধীনতা，বাংলাদেশ এবং ব৫বব্ধু

มোঃ आব্দুল্লাহ आাল মামून，উচ্চমান সহকারী

 এবং দেশপ্রেসিক নাগরিকের ज্বাবभানে স্বাধীনতা পরবর্তী যুষবিষ্木ন্ত বাংলাদেশ পুনর্ণঠেনের কাखে হাত দেন।


 ষরে।

 ব＊ব㳬，नाতিদীর্ঘ ভাষণে জতিকে দেন মুন্যাবান দিক নির্দেশনা।





 কর্ডৃক গৃহীত হয়।



－প্রতিঢি পর্রিবাররে ক্ করে হলেও একটা ঢিনের শেড，প্রতি মাসে आযা মণ ঞেরে দেড় মণ পর্यত্ত খদ্য সর্木বরাহ；
－চাষাবাদ্রু নানা উপকর্ণণ，ক্যাশ টাকা，निত্যপ্রয়োखनीয় সব দ্রব্য সর্রবরাহ；
－খাদ্য 广ॅপাদनে সবচেয়ে বেশি ভত্তুকি প্রদান；
－১৯৭৩ সালে বাংলাদেশ কৃষি পবেষণা কাউকিল প্রতিচা；

 লক্ষगাত্রা স্থির করেন ৫৭৩ কোঢি ৮১ লক্ক টাক।।

এঘাড়া আারও নানা কর্মসূচি গ্রহণের মাষ্যসে দেশরে এপিয়ে আসেন। এসকল কিছুই করেছিলেন তিনি দেশের সাষারণ জনপরের জन্য। সদ্য স্বাধীন দেশ，দেশের মানুষ，দেশের উন্নয়নের জন্য তিনি সদা নিয়জিিত প্রাণ ছিলেন।




## বঋবন্ধু

মোঃ সাদমান সাকিব(লিয়ন)
लिछाह ज्याह लानाम त्रकानी
कृषेश व्वनि, नालनान आराड़ान सूल।
চোখের কালিতে মনের খাতায়
লিখে দিলাম একটি নাম
জাতির পিতা বఱ্ল্ধু শেখ মুজিবুর রহমান।

আকাশের নীলে সাগরের জলে
ঞ্রঁকে দিলাম একটি নাম
জাতির পিতা বঋবন্ধু
শেখ মুজিবুর রহমান।
ফুল পাখিদের কলগানে
কাননে মধূপ গুঞ্জরণে
গেয়ে যায় একটি নাম
জাতির পিতা বఱ্লবন্ধু
শেখ মুজিবুর রহমান।
নদীর স্রোত বারনা ধারায়
ছন্দ ছড়ায় অস্ফুট বেদনায়
ধ্ৰনিত হয় একটি নাম
জাতির পিতা বఱবন্ধু
শেখ মুজিবুর রহমান।

## তোমার ছবি

мোঃ সাদমান সাকিব(লিয়ন)

भिजाइ cमा8 जानाम द्रकानी


> মাটির মানুষ শেখ মুজিবুর
> কোথায় তুমি নেই
> তোমার ছবি টাঙানো আছে
> দেশজুড়ে সবখানেই।

পাখির কাছে গাছের কাছে
রুপোলি সব মাছের কাছে
বাংলাদেশের নদীর কাছে
তোমার একটা ছবি আছে।
তারার কাছে চঁদদর কাছে
রোদের আলোর বাঁধের কাছে
বাংলাদেশের কবির কাছে
তোমার একটা ছবি আছে।

> সোনালি ধানক্কেতের ওপর ঢেট খেলে যায় যখন
> দিগন্তরে মুজিব.তোমার
> ছবি দেখ্খি তথ।

## বঋ্লবন্ধুর বাংলাদেশ

মোঃ সাদমান সাকিব(লিয়ন)
পिछाз लाष लानाम त्रकानी

আমরা শিশু, আমরা কিশোর সাজিয়েছি ফুলের আসর
তোমায় বরণ করবো বলে
হ্দদয় মাবে সিক্ত করে আঁখিজলে।

সবুজ দেশের অবুবা মোরা
দেখি একটি মুখ মায়ায় ভরা
মুখের হাসি মোদের মতো
তাইতো তুমি আপন এতো।

আজকে তোমার জন্মদিনে
আমরা তোমার আপনজনে
তোমার গলা জড়িয়ে ধরি
ফুলের মালায় বরণ করি।

তোমার গড়া বাংলাদেশে
আমরা সবাই মিলেমিশে
সোনার বাংলা গড়বো
স্বপ্ন তোমার সফল মোরা করবো।

## বাংলাদেশের স্বাধীনতার যুদ্ধ

মো: বিষ্বাল হোসাইন<br>অফ্সিস সহকারী কাম কम্পিউটার মুদ্রাক্ষর্রিক '@টি বেসিক সেন্টারে ৫টি প্রশিক্ষপ কেন্দ্, ১টি ফ্যাশন ডিজাইন ইনন্টিটিউট এবং ২টি মার্কেট প্রমোশন সেন্টার স্থাপन’ শীর্ষক প্রকত্প।

ভूসিকা:

 চায়নি বহরের পর বছর্র ষরে শাসনে-শোষণে পাকিস্তানিদের দাস হয়ে থাকতে। তাই তারা শৃঅল ভেশ্েে বেরিয়ে পড়েছিল

 তার সর্বশ্ব। কিন্ভু সব হারিয়েও তারা অর্জন করেছে স্বাধীন সার্বভৌস স্বপ্নের একটি দেশ-বাংনাদেশ।

## প্রেন্巾াপচ:

 পাকিস্তানির কখনোই পুর্ব পাকিস্তানকে সমমর্যাদা দেয়নি। বরং সব সময়ই চেয়েছিল পুর্ব পাকিস্তানকে দসিয়ে র্রাঋতে। এ যেন রাব্ট্রের
 পুর্ব পাকিস্তানরে। পণ্টের কौচ।মাল, উৎপাদন, আায়, রপ্টানি आায়ে পুর্ব পাকিন্তানে বেশি হলেও পুর্ব পাকিন্তানের জন্য ব্যয় হতো খুবই সাসান্য। দেশের মোট ব্যয়ের সিংহ ভাপই ব্যয় হতো পশ্চিম পাকিন্তানের জন্য। পশ্চিস পাকিস্তানের প্রতিরককায় যেখানে ৯৫\% ব্যয়
 কোনোভাবেই বাঙালির হাতত শাসনভার তুলে দিতে চায়নি। ফলে এই সকল প্রকার বৈষম্যের কারণে বাধালির মুক্তিযুদ্ক অবশ্যভ্ভাবী হয়ে পড়েছিল।

## ব凶্লবনু ও স্বাধীনতা:







 ব্যক্তিড সম্পর্কে কিউবার অবিসংবাদিত নেতা ফিদেল ক্যাস্দ্রো বলেছেন: आসি হিমালয় দেখিনি তবে মুফিবকে দেথেছি। রবার্ট পেইন লিছেছেন: "পাকিস্তান সামরিক বাহিনী মাবরাতে রাষারারবাগ পুলিশ লাইন ও পিলখানার পুর্ব পাকিন্তান রাইফেলস-এর হেডরোয়ার্ঢর্র



বাঙালি बাতীয্নতাবাদের উন্মেষ:

 রূপ নেয় ১৯৫২ সালের একুশে ফেব্রুয়ারি। ঐদিন ভাষার দাবীতে র্রাজপণে নিহত হয় রফিক, সালাম, বর্রকত, জকারসহ আরো অনেকে। ভাষার দাবীতে জীবন দিতে হয়, র্তু দিয়ে মাতৃভাষাকে রহকা কর্ততে হয় পৃথিবীর ইতিহাসে এমন নজির জার একটিও নেই।

ভাষা ও সংস্কৃতিতে যখন আঘাত আসে তখন বাঙালি বুষতে পারে তদের স্বাতঅ্র্যরে। তারা ‘বাঙালি জাতি’ এই পরিচয় তাদের মধ্যে

 आওয়াभী লীপের বিজয়，এই প্রত্যেকট ঘটনার্র সাষ্যম বাঙ্ধালির জাতীয়তাবাদী ঢেতনার উল্মেষ ঘটে এবং ১৯৭১ সালের সশস্স্র সুত্তিযুক্রের মাষ্যসে সেই জাতীয়তাবাদ চূড্যন্ত স্বীকৃতি লাভ করে।

## সুख্যিযুক্রের চেতনা：


 চেতনায় উদ্দু হয়েরে তার পিছনে মুক্তিসংগ্রাশের আষ্সত্যাপ কাজ করেছে। আর সেই জা্রত চেতনা ছড়িয়ে গেছে বাংলাদেশের মানুষের পরবর্তী কর্মকাল্ডে।

স্বাবীনতার ডাক：
 র্হহানকে সুক্তি দিতে বাধ্য হয়। মুক্তির পর ২৩ ফেব্রুয়ারী，১৯৬৯ রেসকোর্স সয়দানে এক বিশাল জনসভায় তাকে বশবক্ুু উপাধিতে
 মযपানে তিনি রচচনা করলেন ইতিহাসের সর্বশ্রেষ্ঠ স্বাধীনতার কবিতা। স্বাধীনতায় উন্মুখ লাযো মানুষের সামনে তিনি বা্ট কল্ঠে বলে পেলেন কঙ্কিত সেই শব্গুলো ‘বাংলার মানুষ আাজ সুক্তি চায়，এবারের সংগ্রাম মুক্তির সংগ্রাম，এবারের সংগ্রাম শ্বাধীনতার সংগ্রাম।＇

## ২৫শে সার্চর্ন কালরাত্রি：

 পাকিস্তানের ভাবী প্রখানমত্রী ঘোষণা করে ইয়াহিয়া খান নানা বাহানা শুরু করেন। ১৬ থেরে ২৬ মার্চ পর্যত্ত চলে মুজিব－ইয়াহিয়া প্রহসনের বৈঠे।। আর ইয়াহিয়ার নির্দেশে গোপনে পুর্ব পাকিন্তানে আসতে থাকে অস্ত্র আার সামরিক বাহিনী। এরপর ‘পুর্ব পাকিন্তানের มানুষ নয়－মাটি চাই’ বলে হানাদার বাহিনী＜ে নির্দেশ দিয়ে ঢাকা ত্যাণ করে পৃথিবীর অন্যতম জঘন্য পণহত্যার হোতা ইয়াহিয়া। শুরু হয় ইতিহাসের ঘৃণिত হত্যাযळ। যা ‘‘পারেশন সার্চ নাইট’ নাসে পর্রিচিত। ২৫ লে মার্চ রাতে হানাদার বাহিনী আক্রস্ণ করে ঘুমत্ত
 শ্বাধীনতার মোষণা দেন। ২৬ মার্চ বেলা ২টায় চটঘ্রাম বেতার কেন্দ্র থেরে প্রথ্য বশববকুর শ্বাধীনতার ঘোষণা প্রচার করা হয়। ২৭ মার্চ


## সশস্ত্র মুত্তিযুষ：


 जানসার，মোজাহেদ ও সশস্ত্র পুলিশ বাহিনীর বীর সৈন্যরা এতে অংশ নেয়। এদের সাণ্েে আরোো যোপ দেয় যুবক ও ছাত্ররা।

## भूख্তিবাহিনী ও সুক্তিযুছ：

 সং্থ্যা ছিল ১৩，০০০। ৯ এপ্রিল মুক্তিফৌেজের নামকর্রণ করা হয় সুক্তিবাহিনী এবং কর্নেল এমএজি ওসমানীকে এই বাহিনীর কসান্ডার
 निয়স⿰亻寸 বাহিনীর অধীনে আবার ৩টি বিণ্রেড বাহিনী পঠন করা হয়－खেড खোর্স，কে खোর্স এবং এস खোর্স। खেড खোর্সের কমান্ডার ছিলেন মেজর बিয়াউর রহমান，কে ফোর্সের সেজর খলেদ সোশাররফ এবং এস ফোর্সের কেএম শফ্ডিদ্ধাহ। মুক্তিযুদ্র পরিচালনার
 যুফ করে বীর বাঙালিরা। এরপর তারা পঠন করে একটি বিরাট পণবাহিনী＇গেরিলা বাহিনী’। জুন মাসের শেষের দিকে লেরিলারা সারা



## มুজ্ৰিবনর সরকার পঠন:

১০ এপ্রিল ১৯৭১ কুষ্টিয়ার বর্তমান মেহেরপুর জেলার বৈদ্যনাথতলা ইউনিযনের ভবের পাড়া গ্রামের আয়্রকাননে প্রবাসী বাংলাদেশ সরকার্র গঠন কর্রা হয়। এই জায়োর নতুন নামকরণ কর্া হয় মুজিবনগর। তাই এই সরকারকে বলা হয় মুজিবনপর সরকার।
 শ্বাধীনতার ঘোষণাপত্র গৃহীত হয়া ২৬ মার্চ ১৯৭১ থেকে তা কার্यকর হয়। পরবত্তীতে এই ঘোষণাপত্র অনুযায়ী দেশ চলতে থাকে।

มুক্তিযুক্কে বাধালি ও যৌথবাহিনীর দুর্বার প্রতিরোধ ও আক্র্মেের মুথে পশ্চিমা হানাদার বাহিনী যখন কোপঠাসা হয়ে পড়েছ্লিল, তখন পরাজয় निশ্চিত জেনে তারা বौপিয়ে পড়ে এ দেশের সূর্यস্টানদের ওপর। आর এ কাজ্ে তাদেরকে সাহাय্য করে তাদের এদেশীয়
 ডাত্তার, সাংবাদিক, বুফ্জিজীবীদের ধরে নিয়ে হত্যা করা হয়। তাদের বেশির্ ডাগের ক্ত-বিকত মৃতদেহ রায়ের বাজার বষ্যভূমিতে পাওয়া যায়।
পাক্বাহিনীর आাঅসসর্ণণ:
সংগ্রাयী বাधালি आার मिত্র বাহিনীর সাণ্েে যুক্কে হানাদার বাহিনী বিপর্যন্ত হয়ে পড়লে সিত্র বাহিনীর জেনারেল মানেকশ পাকিস্তানি
 ৯৩০০০ হাজার সৈন্য নিয়ে জেনারেল নিয়াজী आঘ্মসমর্পণ করেন। সম্মিলিত বাহিনীর প্রধান জগজিং সিং অরোরার নিকট তিनि आা্মসমর্পণ করেন। এ সময় বাংলাদেশের পক্ষে নেতৃত দেন ধ্রুপ ক্যাঙ্টেন এরে খন্দকার।

## স্বধধীনতাযুক্ বিদেশি ব্যख্বির্থের্ন অবদানঃ

 বাংলাদেশের্র স্বধধীনতা অর্জন जরান্বিত হয়। বিদেশিদের সষ্যে বাংলাদেশের স্বাধীনতাযুক্কে উল্পেখযোপ্য ভূমিকা পালনকার্রীদের সম্পর্কে সংক্ষিপ্ট আলোচনা নিচে তুলে ধরা হলো-
 বাংলাদেশের পক্巾ে বিশ্ষজনমত গড়ে তোলেন। তার অনুরোধেই জাতিসংঘে বাংলাদেশের স্বাধীনতার বিরোষিতা করে উখাপিত
 করেন। এসময় তিনি প্রায় এক কোটি শরনাা্থীর দুঃষ-দুর্দশা লাঘবের ব্যবস্থা প্রহণ করেন।

 ওฟে।

 "কनসার্ট ফর বাংলাদেশ" নামে একটি কনসার̆র্র आয়োজন করেন। श্যারিসনের ইচ্ছায় বাংলাদেশে পাকিস্তুনিদের নিমর্স হত্যাযভ্खের
 কनসার্ট থেকে প্রায় জাড়াই লাখ ডলার অনুদান সংপৃহিত হয়। যার্র সবটাই বাংলাদেশে নিপীড়নের শিকার মানুষের জন্য প্রদান করা इয়।
 বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুক্ষের পক্ম গান রচচনা করেন। যার শিরোনাস ছিল "বাংলাদেশ বাংলাদেশ"। তার সতো একজন বিশ্য্যাত তারকার বাংনাদেশ নিয়ে পান রচচনা কর্রায় বাংনাদেশর্র স্বাধীনতা যুক্ক নিয়ে বিদেশিদের টনক নড়ে।
সাইমন ডিিs সাইমন ড্রিং বাংলাদেশে পাকিস্তানিদের্র গণহত্যার খবর প্রথ্ বর্হিবিশে প্রচার করেন। তিনি জীবনের ফুঁকি নিয়ে বিষ্ব দরবারে পাকিন্তানিদের গণহত্যার চিত্র তুলে ধরেন।





 কর্মকর্ত হিসেবে কাজ্জ করহিলেন। তিনি ২য় বিশ্মযুক্কের একজন যোষ্षা ছিলেন। বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুक শুরু হলে তিনি বাংলাদেশের পক্ষ যুক্কে অংশ नেन।

 তুলে ধরেন। বাংলাদেশে পাকবাহিনীর গণহত্যা নিয়ে তার্র রচিত বই ‘রেইপ অব বাংলাদেশ’ এবং ‘লিপ্যাসি অব র্বাড’।
 তারে পাকিস্তান কত্তৃপ্ম বহিকার করে।
এডওয়ার্ড এফ. কেণেডিs তিনি মার্কিন কংণ্রেসের ডেেোর্রেট দলীয় সদস্য। ১৯৭১ সালে তিনি आমেরিকার পাকিন্তানঘেষা পররাঙ্̨নীতির বড় সমালোচক ছিলেন।
উপরোক্ত ব্যক্বিবর্গ ছাড়াও স্বাধীনতা যুক্কে ডার্রতীয় সেনাবাহিনীর পৃর্বাঞ্ঞনীয় ক্যাডার লে. জেনারেল জগজিং সিং आরোরা, সোভিয়েত প্রেসিঙ্টে নিকোলাই পদগোনি এবং প্রধান সন্রী অ্যালেপ্েেই কেসিপিনের ভূমিকা উল্লেখযোপ্য।


 সবচেয়ে বেশি ভূমিকা ছিল সোভিয়েত ইউনিয়নের। সোভ্য়েত রাশিয়া জাতিসংঘে বাংলাদেশ শ্বাধীনতার বিপক্ষে উখাপিত প্রস্তাবের
 এলে সোভিয়েত ইউनिয়ন ষষ্ঠ नৌবহর পাঠায়। ফলে মার্কিন লৌবহর ফ্রিরে যেতে বাধ্য হয়। দুটি দেশ ছাড়াও আরো যে কয়েকটি দেশ
 পোল্যান্ড, ভিয্রেতনাম, অস্גেলিলিয়া, কিউবা প্রডৃতি। উত্ত দেশগুলো স্বাধীনতা পরবর্তী সময়ে বাংনাদেশ<ে দ্তুত স্বীকৃতি দেয়ার মাষ্যハে বাংলাদেশের স্বাধীনতাকে সুসংহত করে।

## ছৃড়ান্ত বিজয়:

 ফলে পাক বাহিনী নাख্েহাল হয়ে পড়ে। অবশেষে ১৬ই ডিসেম্বর বিকাল ৪টা ৩১ মিনিট匕 ঢাকার ঐতিহাসিক রেসরোর্স ময়দানে


## भूख্যিযুক্ ও আন্তর্জাতিক বিষ:

১৯৭১ সালে পূর্ব পাকিন্তানে পশ্চিস পাকিন্তানিদের বর্বরোচিত হত্যাকান্ডের কাহিনী আন্তুর্জাতিক পনসাধ্যসে প্রকাশিত হলে বিশ্ব




 বিটিস এর জর্জ হ্যারিসন এবং ভার্রতীয় পনিত র্রবি শংকর ‘কনসার্ট ফর্র বাংলাদেশ’ এর आয়োজন করেছিলেন। ফর্রাসি সাহিত্যিক आল্দ্রে মারোয়া, জ্যা পল সাত্ত সহ অনেরেই বাংলাদেশকে সমর্থন দিয়েছিলেন।

## উপসংহার:

 आসাদের কাঙ্মিত শ্বাধীনতা। এর মাধ্যমে অবসান হয়েছিল দীর্ঘ $২ 8$ বছরের লোষণ ও নিপীড়নের। কিন্যু স্বাধীনতার 80 বছর পার হয়ে গেলেও এখनো আসরা গড়তে পারিনি আมাদের স্বঙ্মের সোনার বাংলাদেশ। স্বাধীন হয়েও স্বাধীনতার পৃর্ণ স্ব্দ আসর্যা উপडোপ করতে পারিনা। आমাদের্র যেসন সংকট আছে, তেমনি সন্ভাবনাও আছে। সব সংকটকে দুরে সরিয়ে আমাদেরকে এभিয়ে যেতে হবে
 স্বাধীনতাকে।

# চেতনায় স্বধধীনতা 

সুকুমার চন্দ্র সাহা

প্রধান হিসাবরক্ষক

শাসক গোষ্টী পাকিস্তানের
ভিত্তি কাঁপানো সূর।
কেড়ে নেবে মায়ের ভাষা
যা হ্দদয়ে সুমধুর।
গর্জে উঠে বীর বাঙালি
বিশ্ববিদ্যালয় চত্নরে।
বুকের রক্তে ভাঙলো কারফিউ
মায়ের ভাষা রক্ষার্থে।
নানান রকম বৈষম্য
এই বাংলার সঙ্ল।
ঘুরে দাঁড়ালো বাঙালিরা স্বাধীনতার মন্ত্রে।।
ছেষট্টির ছয়দফা-
অধিকার আদায়ের দাবী।।
উনসত্তরের গণ অভ্যুথান
মামলা--ষড়যত্ত্রী।।
বজ্রকন্ঠে জাতির পিতার স্বধীীনতার ঘোষণ।।।

উত্তাল মার্চে বন্দি মুজিব
মুক্তির নতুন প্রেরণা।
মার্চের কালরাত্রিতে
হানাদারের নগ্ন হানা।
নিরস্ত্র অসহায় বাঙালি
জাগ্রত দেশপ্রেমের চেতনা।
নয় মাসের রক্তক্ষয়ী যুক্ধ-
বিনিময় ত্রিশ লক্ষ প্রাণ
সম্ভম গেল দুই লক্ষের
ঘৃণিত ছিল কি সেই অপমান!
জীবন গেল লক্ষ লক্ষ
আশ্রয় হারা কোটি সহস্র
এই অজস্র ত্যাগে—
যুদ্ধ শেষে বিজয়রথে
মিলল মুক্তির বারতা
আমরা পেলাম কাঙ্খিত
সেই স্বপ্নের স্বধধীনতা।।


বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালায়
www.bhb.gov.bd


[^0]:    "Today Bangladesh is sovereign and independent country. On Thursday night West Pakistani armed forces suddenly attacked the police barracks at Razarbagh and the EPR headquarters at Pilkhana in Dhaka. Many innocent and unarmed have been killed in Dhaka city and other places of Bangladesh. Violent clashes between EPR and police on the one hand and the armed forces of Pakistan on the other, are going on. The Bengali are fighting the enemy with great courage for an independent Bangladesh. May God aid us in our fight for freedom, Joy Bangla."

