তথ্যবিবরণী নম্বর : ১৩৭৭

**সাংবাদিকরা বস্তুনিষ্ঠ, সত্য সংবাদ তুলে ধরলে দেশ-জাতি উপকৃত হবে**

 **-- শ্রম প্রতিমন্ত্রী**

খুলনা, ৬ চৈত্র (২০ মার্চ) :

 শ্রম ও কর্মসংস্থান প্রতিমন্ত্রী বেগম মন্নুজান সুফিয়ান বলেছেন, সাংবাদিকরা বস্তুনিষ্ঠ, সত্য সংবাদ তুলে ধরলে দেশ-জাতি উপকৃত হবে। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে ২০৪১ সালের আগেই বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের সোনার বাংলা গড়ে তোলা সহজ হবে।

 প্রতিমন্ত্রী আজ খুলনা মহানগরীর একটি হোটেলে বাংলাদেশ মফস্বল সাংবাদিক সোসাইটি (বিএমএসএস) নামে একটি সংগঠনের আত্মপ্রকাশ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তৃতায় এসব কথা বলেন।

 শ্রম প্রতিমন্ত্রী বলেন, অসির চেয়ে মসি বড়। সাংবাদিকরা মসি নিয়ে সক্রিয় থাকলে সমাজের অন্যায় অনিয়ম তুলে ধরার সাথে উন্নয়ন ও অগ্রগতির তথ্য তুলে ধরলে দেশে এগিয়ে যাবে। প্রতিমন্ত্রী খুলনা অঞ্চলের সাংবাদিকদের এ ধরনের একটি মহতী উদ্যোগ গ্রহণের জন্য সাধুবাদ জানান। তিনি সাংবাদিক সমাজের নিরাপত্তা এবং উন্নয়নের জন্য একতাবদ্ধ থাকার পরামর্শ দেন। প্রতিমন্ত্রী হুমায়ুন কবির বালু, হারুন অর রশিদ এবং মানিক সাহাসহ যে সকল সাংবাদিক পেশাগত কারণে নির্যাতিত নিপীড়িত মানুষের পক্ষে কথা বলার জন্য শহিদ হয়েছেন, তাদের আত্মার মাগফিরাত কামনা করেন। যে সকল সাংবাদিক সরকার প্রদত্ত প্রণোদনা পাননি তারা যাতে প্রণোদনার অর্থ পান সে বিষয়ে সহায়তার অশ্বাস দেন।

 বাংলাদেশ মফস্বল সাংবাদিক সোসাইটি’র চেয়ারম্যান খন্দকার আছিফুর রহমানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে অন্যান্যের মধ্যে মহাসচিব মোঃ সুমন সরদার, আইন সহায়তা কেন্দ্রের সভাপতি শরীফ মজনুর শামীম বাবু, সার্চ মানবাধিকার সোসাইটির পরিচালক এস এম বদরুল আলম রয়েল, মুহাম্মদ নুরুজ্জামান, সোয়েব আরিফ, আবু হামজা বাঁধন প্রমুখ বক্তৃতা করেন।

 প্রতিমন্ত্রী সভা শেষে তিন বছর মেয়াদি বাংলাদেশ মফস্বল সাংবাদিক সোসাইটির সভাপতি হিসেবে খন্দকার আছিফুর রহমান এবং মোঃ সুমন সরদারকে মহাসচিব হিসেবে নাম ঘোষণা করেন।

#

আকতারুল/নাইচ/মোশারফ/সেলিম/২০২১/২১৪৫ ঘণ্টা

Handout Number : 1376

**Joint Communique on the State Visit of Sri Lankan PM Mahinda Rajapaksa**

Dhaka, 20 March :

 Joint communique on the state visit of prime minister of Sri Lanka Mahinda Rajapaksa to Bangladesh is given below :

 At the invitation of H. E. Sheikh Hasina, Prime Minister of the Government of the People’s Republic of Bangladesh, H. E. Mahinda Rajapaksa, Prime Minister of the Democratic Socialist Republic of Sri Lanka paid a State Visit to Bangladesh on 19 – 20 March 2021 to participate in the celebration marking the Birth Centenary of Bangladesh’s Father of the Nation Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman and the Golden Jubilee of Bangladesh’s independence.

 The State visit signifies the fact that this is the first overseas visit undertaken by Prime Minister Mahinda Rajapaksa after assuming the premiership in August 2020.

 Prime Minister Mahinda Rajapaksa was accompanied by a high-level delegation comprising Minister of Education, State Minister for Regional Cooperation, State Minister of Money and Capital Market and State Enterprise Reforms, State Minister of Batik, Handloom Fabric and Local Apparel Products and State Minister of Rural Housing and Construction and Building Material Industries, Secretary to the Prime Minister, Foreign Secretary and senior government officials of Sri Lanka.

 Prime Minister Mahinda Rajapaksa was received by Prime Minister Sheikh Hasina and accorded a ceremonial welcome at the Hazrat Shahjalal International Airport, Dhaka. Prime Minister of Bangladesh hosted a State Banquet in honour of Prime Minister Rajapaksa on 19 March.

 Prime Minister Mahinda Rajapaksa paid homage at the National Martyrs’ Memorial in Savar, Bangladesh in memory of the martyrs of the 1971 War of Liberation. He planted a sapling at the National Martyrs’ Memorial premises. He paid rich tribute to the memory of the Father of the Nation of Bangladesh, Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman, at the Bangabandhu Memorial Museum, Dhaka.

 Prime Minister Mahinda Rajapaksa paid a courtesy call on H.E. Md. Abdul Hamid, President of Bangladesh and held bilateral talks with Prime Minister Sheikh Hasina on 20 March. Hon. Dr. A. K. Abdul Momen, MP, Foreign Minister of Bangladesh paid a courtesy call on Prime Minister Rajapaksa.

 In the presence of Prime Minister Sheikh Hasina, Prime Minister Mahinda Rajapaksa delivered the Bangabandhu Memorial Lecture at the Special Programme at the National Parade Ground, Dhaka on 19 March as the ‘Guest of Honour’*.*In his address, Prime Minister Mahinda Rajapaksa paid rich tribute to the Father of the Nation Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman and his visionary leadership that led to the emergence of a sovereign and independent Bangladesh. He also lauded Prime Minister Sheikh Hasina for successfully carrying forward Bangabandhu’s rich legacy in realizing his dream of a *‘*Sonar Bangla’*,*the ‘Prosperous Golden Bengal’.

 In her address, Prime Minister Sheikh Hasina thanked Prime Minister Mahinda Rajapaksa for gracing the occasion despite the pandemic and for the expression of his solidarity towards Bangladesh and its people.

 Prime Minister Sheikh Hasina and Prime Minister Mahinda Rajapaksa held bilateral talks on 20 March 2021 which was marked by great warmth and cordiality reflecting the excellent bilateral relations and friendship that exist between the two countries. The two leaders discussed all aspects of Bangladesh-Sri Lanka relations and also discussed contemporary international and regional issues of common interest. They recalled the shared bonds of history, tradition, culture and multitude of other commonalities between the two countries. They reiterated their firm conviction to further strengthen the bilateral relations with a pragmatic and mature approach based on sovereignty, equality, friendship, trust and understanding for the mutual benefit of the people of the two countries.

 Prime Minister Mahinda Rajapaksa appreciated the leadership of Prime Minister Sheikh Hasina for the effective handling of the COVID-19 pandemic in Bangladesh. He thanked for her government’s support of Covid-19 related medical accessories to Sri Lanka under the ‘SAARC Covid-19 Emergency Fund’. Prime Minister Sheikh Hasina also lauded Prime Minister Mahinda Rajapaksa for his exemplary leadership in successfully dealing with the Covid-19 pandemic in Sri Lanka. Both the leaders appreciated the consular and repatriation services extended to each other’s nationals during the pandemic.

 Prime Minister Sheikh Hasina appreciated Prime Minister Mahinda Rajapaksa’s pro-people leadership, initiatives to develop infrastructure and the vision to accomplish equitable socio-economic development of Sri Lanka. She also appreciated his government’s efforts towards national unity, reconciliation and development. Both the leaders appreciated the institutionalization of democracy in their respective countries.

 Prime Minister Mahinda Rajapaksa commended the tremendous socio-economic development in Bangladesh over the last decade and Bangladesh’s accomplishments in food self-sufficiency, poverty eradication, energy generation, agriculture, rural development, industrialization, service sector, ICT, digitalization, disaster management, women empowerment, climate change adaptation, infrastructure development, education, etc. under the visionary leadership of Prime Minister Sheikh Hasina. He also commended Bangladesh’s impressive economic growth even amid the Covid-19 pandemic. He recognized Bangladesh’s global leadership in development and contribution to promoting peace, security and stability in the world. He also congratulated Prime Minister Sheikh Hasina for leading the country towards graduation from LDC to a developing economy despite the challenges of the global pandemic.

 Prime Minister Mahinda Rajapaksa thanked Prime Minister Sheikh Hasina and the Government of Bangladesh for their steadfast support in combating terrorism in Sri Lanka, and in this context, for extending support to Sri Lanka at international fora, including the UN Human Rights Council (UNHRC) and other United Nations bodies and international organizations. Prime Minister Mahinda Rajapaksa expressed the hope that Bangladesh will continue to stand in solidarity with Sri Lanka at the ongoing 46th Session of the UNHRC in Geneva.

 Prime Minister of Sri Lanka appreciated Prime Minister of Bangladesh for her generosity in sheltering and providing humanitarian assistance to the 1.1 million forcibly displaced Rohingyas from the Rakhine State. Both Prime Ministers reiterated the importance of the voluntary, safe, speedy, dignified and sustainable return of Rohingyas to their homeland. While Sri Lanka provides home for displaced people in neighboring countries, Sri Lanka is committed to work in cooperation with UNHCR to address issues of concerns at all times, while abiding by all the approved legal frameworks and prescribed procedures.  Bangladesh Prime Minister requested the Sri Lankan Prime Minister to support Bangladesh in resolving the Rohingya crisis.

 Recognizing the threats to pluralistic societies arising from terrorism, violent extremism and radicalization, the two leaders pledged to work together to counteract such challenges in both countries, the region and beyond.  To facilitate bilateral cooperation in addressing these complex, shared security challenges, they agreed to work towards setting up a joint institutional mechanism. Bangladesh Prime Minister offered to share Bangladesh’s experience in countering terrorism and violent extremism through a ‘whole-of-society’ approach.

 The two Prime Ministers emphasized the need for enhanced interaction and increased high-level exchanges including at the level of parliamentarians. Referring to the formation of the Bangladesh-Sri Lanka Parliamentary Friendship Association, the two leaders agreed to revive the Association with newly elected MPs and encouraged the legislators to play catalytic role in deepening relations between the two countries.

 Both the leaders emphasized on reinvigorating the existing institutional mechanisms between the two countries including the Foreign Office Consultations (FoC), Joint Economic Commission (JEC), sectoral Joint Working Groups (JWGs), Joint Programmes / Work Plans as an important catalyst for further enhancing the overall bilateral relations. In this context, the two leaders agreed to establish a Joint Consultative Commission for Comprehensive Cooperation to be headed by the Foreign Ministers of the two countries with a view to regularly overview the bilateral relations between the two countries. Bangladesh side would forward a draft of an MoU in this regard at the earliest.

 Referring to the MoU on Economic Partnership signed between the two countries in moving towards a bilateral Free Trade Agreement (FTA), the two leaders reiterated their commitment for an early conclusion of FTA for harnessing the available synergies of bilateral trade which is far below the potential and not commensurate with the political relations. To this effect, the two leaders agreed to immediately complete the joint feasibility study on FTA. Meanwhile, as the first step towards FTA they agreed to work for a bilateral Preferential Trade Agreement (PTA) beginning with a short list of products which could open up opportunities for an expanded trade, investments and tourism in future. Both sides agreed to hold the next meeting of the JWG on Trade at an early date.

 Both sides agreed to undertake measures for trade facilitation including identification and removal of non-tariff barriers and simplification and harmonization of mutually recognized standards. Both sides also agreed to diversify the basket of tradable goods and look for innovative ways to add fresh impetus to trade and commercial relations. In this context, both sides underscored the need to reduce further the number of items under SAFTA from each other’s negative lists. In this context, emphasis was given on implementation of the Memorandum of Understanding between Bangladesh Standards and Testing Institution (BSTI) and the Sri Lanka Standards Institution (SLSI) on Technical Cooperation at an early date.

 Noting the potential of mutually beneficial collaboration in Pharmaceutical sector, both Prime Ministers agreed to procure quality pharmaceutical products in greater quantities from Bangladesh and to facilitate, simplify and expedite the registration process for Bangladeshi pharmaceutical products.

 The two leaders underlined shipping as one of the key areas with potential for mutually beneficial cooperation which should result in improved connectivity and open up further opportunities for bilateral trade between the two countries and beyond. Observing that negotiations on the draft Coastal Shipping Agreement and the draft Standard Operating Procedure (SOP) on the Feeder Services between Chattogram and Colombo are at an advanced stage, they agreed to conclude these early. They also instructed for holding the next meetings of the JWG on Shipping and Shipping Secretary level talks at an early date to iron out the pending issues.

 Both sides noted with satisfaction that anumber of Sri Lankan business entities have invested in Bangladesh to the mutual benefit of both parties. Bangladesh welcomed more Sri Lankan investment in sectors such as textiles, knitwear, linen, leather, pharmaceuticals, agro-based industries and steel & engineering, IT, education, health and hospitality etc. Sri Lanka Prime Minister invited the Bangladesh business sector to seek out new opportunities available in Sri Lanka in the sectors of pharmaceutical, value added apparel, food processing, logistics, tourism and IT enable services. Both leaders encouraged for early conclusion of the Bilateral Investment Promotion and Protection Agreement.

 The two leaders recognized the potential for collaborative partnership between the private sectors of the two countries, particularly in high-end apparel and textiles, information and communication technology and related knowledge industry, jute and jute products, religious and eco-tourism, gems and jewelry and precious metal, agriculture and agro-processing, fisheries–livestock–dairy–horticulture, health management, infrastructure development and construction, pharmaceuticals, energy and power. They underlined that investments from both countries could benefit through increased joint ventures, public-private partnerships. They encouraged sectoral industries, industry associations, chambers, etc. of the two countries for greater dialogue towards beneficial and result-oriented collaboration, including in investments.

 Given both the countries’ experiences in apparel industries, the two leaders stressed on the follow up on the implementation of the Memorandum of Understanding between Chattogram BGMEA Institute of Fashion and Technology and Sri Lanka Institute of Textile and Apparel.

 Sri Lankan Prime Minister thanked Bangladesh for hosting a sizable presence of Sri Lankan workers and professionals across manufacturing and service sectors making it one of the largest such presence of Sri Lankan professionals in the region. The two leaders agreed to work towards facilitating easy movement for the nationals of both countries.

 In order to reap the benefits of wider economic partnership, the leaders also directed the respective concerned authorities for early conclusion of the agreement on customs cooperation between the two countries.

Both sides agreed to facilitate mutually beneficial investments in respective Special Economic Zones, Industrial Parks, Hi-Tech Parks, etc. by utilizing the Memorandum of Understanding between the Bangladesh Investment Development Authority (BIDA) and the Board of Investment (BoI), Sri Lanka.

 Two leaders agreed to request their respective Central Banks and other financial institutions to cooperate closely in investments, SWAPs and technical issues.

 Referring to the accomplishment of the two countries as top IT services outsourcing destinations in the world, the two leaders agreed to encourage the industries of the two countries to use the respective competitive advantages and expertise in the field to further expand market competitiveness. It was also agreed to hold the meeting of the JWG on ICT and related industry to facilitate greater collaboration and partnership between the relevant stakeholders of both countries.

 The two sides noted with satisfaction the ongoing cooperation in the area of defense through exchange of training and goodwill visits of Navy ships of both the countries.

 Recognizing the potential of collaboration in higher education, the two leaders emphasized on the implementation of the Memorandum of Understanding between the University Grants Commissions of Bangladesh and Sri Lanka. Building on that, both sides agreed to facilitate closer cooperation between Sri Lanka and Bangladesh higher educational institutions.

 Sri Lanka appreciated the scholarships offered and facilities extended by Bangladesh to Sri Lankan students in pursuing higher studies, including medical and dental studies in the Government Medical and Dental Colleges. Both the leaders directed relevant officials to expeditiously address the issue of recognition of the medical and dental colleges so that Sri Lankan students may utilize their academic qualifications in Sri Lanka. Bangladesh appreciated Sri Lanka’s support in training Bangladeshi nurses and other health professionals.

 Recognizing the demographic profile and patterns of the two economies, both sides agreed to collaborate on development of skills and human resources and encourage innovative partnerships. In this context, they welcomed the signing of the Memorandum of Understanding between the two countries on Cooperation for Strengthening Youth Development.

 Recognizing the potential for cooperation in maritime affairs and blue economy between the two countries, the two leaders agreed to work together to explore new areas and innovative means to tap opportunities in developing the Bay of Bengal into a region of peace, growth and prosperity. Bangladesh side expressed interest in obtaining support from Sri Lanka in deep sea fishing. Bangladesh Prime Minister appreciated Sri Lanka’s leadership role in the Indian Ocean Rim Association (IORA). Sri Lankan Prime Minister congratulated Bangladesh for taking over the Chairmanship of IORA for the term 2021-2023.

 Recognizing the importance of enhanced air connectivity to promote people-to-people contact, tourism and trade, both sides agreed to initiate flight operation by Bangladesh carriers to Colombo at an early date to meet the growing demand of air traffic between the two countries.

 Sri Lankan Prime Minister complemented Bangladesh’s advancement in agriculture sector and fresh-water fisheries and expressed interest to benefit from Bangladesh’s experience. They stressed on the implementation of the Memorandum of Understanding to foster comprehensive cooperation in agriculture through collaboration in agro-processing, agro-business, technological innovation, supply chain development involving private sector of the two countries in beneficial manner. Bangladesh offered to host delegations from Sri Lanka for exposure visit to/training in agriculture extension, practices, innovation in rice farming and fresh-water fisheries in Bangladesh. Both sides emphasized on following up on the implementation of the Work Plan signed in 2011 between Bangladesh Agricultural Research Council (BARC) and Sri Lankan Council for Agricultural Research and Policy (SLCARP). Both sides also welcomed the renewal of the Memorandum of Understanding (MoU) between BARC and SLCARP and agreed for its expeditious implementation and follow up.

 Sri Lanka Prime Minister appreciated Bangladesh’s leadership role in addressing the challenges of climate change as the Chair of the Climate Vulnerable Nations’ Forum (CVF) and invited Bangladesh to join the Colombo Declaration on Sustainable Nitrogen Management which was finalized in October 2019 in Colombo. The two leaders agreed to work together at the CVF for addressing the common challenges of climate vulnerabilities of both the countries. Bangladesh offered to share her knowledge, expertise and experience in disaster management and climate change adaptation capabilities with Sri Lanka.

 Acknowledging growing interaction among the peoples of the two countries, the two leaders agreed to deepen people-to-people contact and cultural exchange particularly by utilizing the Cultural Exchange Programme.

 Noting the significant potential in tourism particularly regional tourism, the two leaders agreed to work for concluding an MoU on Cooperation in Tourism involving tour operators and other related hospitality sector stakeholders of the two countries and with special focus on joint investment in tourism, marketing and promotional activities, Buddhist circuit and private sectors. In this context, Bangladesh proposed for signing of an MoU on Coastal Cruise Shipping for Tourism between the two countries.

 Reiterating their commitment to multilateralism, the two sides acknowledged increased interaction and cooperation between the two countries on contemporary multilateral issues like climate change, disaster management, migration, health, peacekeeping, human trafficking etc. at the UN and other regional and international platforms. They further agreed to share respective knowledge, ideas, innovation to effectively realize the Agenda 2030 for sustainable development and the SDGs.

 The two leaders underlined the need for a prosperous, peaceful, stable, inclusive and sustainable South Asian region. They agreed to deepen cooperation in various sub-regional and regional cooperation mechanisms; and to work towards focused and result-oriented regional economic cooperation in BIMSTEC, SAARC and IORA.

 Prime Minister Mahinda Rajapaksa conveyed Sri Lanka’s support to the candidate from Bangladesh for the position of Regional Director of the WHO SEARO.

 The two leaders expressed their deep satisfaction at the signing / renewal of the following bilateral instruments:

 Memorandum of Understanding (MoU) between the Government of the People’s Republic of Bangladesh and the Government of the Democratic Socialist Republic of Sri Lanka on Cooperation for Strengthening Youth Development.

 Memorandum of Understanding (MoU) between Bangladesh Agricultural Research Council and Sri Lanka Council for Agricultural Research Policy.

 Memorandum of Understanding between the Directorate of Technical Education (DTE), Ministry of Education of the People’s Republic of Bangladesh and the Tertiary and Vocational Education Commission (TVEC) of the Democratic Socialist Republic of Sri Lanka on Exchange of Documentation on Vocational Qualification.

 Memorandum of Understanding between the Government of the People’s Republic of Bangladesh and the Government of the Democratic Socialist Republic of Sri Lanka for Co-operation of Training of Bangladesh Nurses and Healthcare Workers in Sri Lanka.

 Memorandum of Understanding (MoU) for Cooperation between Bangladesh Institute of International & Strategic Studies and Lakshman Kadirgamar Institute of International Relations.

 Cultural Exchange Programme between the Government of the People Republic of Bangladesh and the Government of the Democratic Socialist Republic of Sri Lanka for the Years 2021-2025.

 The two leaders also directed the relevant offices of both sides to take immediate steps for due implementation and follow up on all bilateral instruments signed between the two countries.

 Prime Minister Mahinda Rajapaksa appreciated the warm hospitality and courtesies extended to him and his delegation by the government and the people of Bangladesh during the visit.

 Prime Minister Mahinda Rajapaksa extended an invitation to Prime Minister Sheikh Hasina to undertake a state visit to Sri Lanka in 2022 to coincide with the 50th Anniversary of the establishment of diplomatic relations between Sri Lanka and Bangladesh. Prime Minister Sheikh Hasina accepted the invitation and expressed her willingness to join the celebration if situation permits.

#

Tohidul/Roksana/Sahela/Abbas/2021/2124 Hours

তথ্যবিবরণী নম্বর : ১৩৭৫

**সুষম যোগাযোগ ব্যবস্থা গড়ে তোলার জন্য রেলপথের উন্নয়ন ঘটানো হচ্ছে**

 **-- রেলপথ মন্ত্রী**

ঢাকা, ৬ চৈত্র (২০ মার্চ) :

 রেলপথ মন্ত্রী মোঃ নুরুল ইসলাম সুজন বলেছেন, একটি দেশের সার্বিক উন্নয়নের জন্য সকল যোগাযোগ ব্যবস্থার মাধ্যমে একটি ভারসাম্যপূর্ণ অবস্থা দরকার। সুষম যোগাযোগ ব্যবস্থা গড়ে তোলার লক্ষ্যেই রেলকে এখন ঢেলে সাজানো হচ্ছে।

 আজ ঢাকার একটি হোটেলে চ্যানেল আই আয়োজিত দিনব্যাপী কর্মশালায় বিষয়ভিত্তিক আলোচনার অংশ হিসেবে ‘বাংলাদেশ রেলওয়ে লক্ষ্য ২০৪১’ বিষয়ের ওপর আলোচনায় মন্ত্রী এসব কথা বলেন।

 মন্ত্রী বলেন, একটি যাত্রীবান্ধব ও আন্তর্জাতিকমানের রেল যোগাযোগ ব্যবস্থা তৈরির লক্ষ্যে রেলওয়েতে বেশ কিছু প্রকল্প নেয়া হয়েছে। মন্ত্রী উল্লেখ করেন সকল জেলার সাথে রেলসংযোগ তৈরির উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। মিটার গেজ লাইনকে ব্রডগেজ লাইনে রূপান্তরিত করা হচ্ছে, সিঙ্গেল লাইনকে পর্যায়ক্রমে ডাবল লাইনে রূপান্তর করা হবে। প্রতিবেশী দেশগুলোর সাথে রেলপথ সংযোগ স্থাপনের জন্য অভ্যন্তরীণ সক্ষমতার বিকাশ ঘটানো হচ্ছে। পদ্মা রেল লিংক প্রকল্পের মাধ্যমে ঢাকা এবং যশোরের মধ্যে সংযোগ স্থাপিত হচ্ছে। বঙ্গবন্ধু রেল সেতু নির্মিত হচ্ছে। আখাউড়া-লাকসাম ডাবল লাইন তৈরি হচ্ছে। ভারত ছাড়াও নেপাল, ভুটান, চীনের সাথে রেলপথের মাধ্যমে বাংলাদেশ যুক্ত হচ্ছে।

 মন্ত্রী বলেন, রেলওয়েতে একসময় লোকবল নিয়োগ বন্ধ রাখা হয়েছিল। লোকবল কমতে কমতে বর্তমানে ২৫ হাজারে নেমে এসেছে অথচ স্বাধীনতার পরে জনবল কাঠামো ৬৮ হাজার ছিল। সরকার নতুন জনবল নিয়োগের প্রক্রিয়া শুরু করেছে। স্টেশনগুলোতে অ্যাক্সেস কন্ট্রোল করা হচ্ছে। হাইস্পিড ট্রেন তৈরি করার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। ইলেকট্রিক ট্রাকশন রূপান্তরের প্রকল্প নেয়া হচ্ছে। এভাবে রেলকে ঢেলে সাজানোর জন্য বিভিন্ন প্রকল্প নেয়া হয়েছে।

 মন্ত্রী এ সময় আরো উল্লেখ করেন, গত বছর ম্যাংগো স্পেশাল ট্রেন ও ক্যাটল স্পেশাল ট্রেন চালানো হয়েছে। ভবিষ্যতে লাগেজ ভ্যান রেল বহরে যুক্ত হচ্ছে যার মাধ্যমে প্রান্তিক কৃষকদের কাছ থেকে পণ্য সরাসরি বিভিন্ন শহরে পৌঁছানো যাবে। এভাবেই রেল এগিয়ে যাচ্ছে বলে মন্ত্রী উল্লেখ করেন।

 আলোচনা সভায় অংশ নেন নিউ এজ পত্রিকার সম্পাদক নুরুল কবীর, ঢাকা চেম্বার অভ্‌ কমার্সের প্রাক্তন সভাপতি সবুর খান।

#

শরিফুল/রোকসানা/সাহেলা/মোশারফ/সেলিম/২০২১/২১০০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর: ১৩৭৪

**রাষ্ট্রপতির সাথে শ্রীলঙ্কার প্রধানমন্ত্রীর সাক্ষাৎ**

ঢাকা, ৬ চৈত্র (২০ মার্চ) :

আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে বাংলাদেশ ও শ্রীলঙ্কার নিজ নিজ অভিজ্ঞতা বিনিময়ের ওপর জোর দিয়েছেন সফররত শ্রীলঙ্কার প্রধানমন্ত্রী মাহিন্দা রাজাপাকসে।

 আজ বঙ্গভবনে রাষ্ট্রপতি মোঃ আবদুল হামিদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে গেলে রাজাপাকসে এ বিষয়ের ওপর জোর দেন।

 শ্রীলঙ্কার প্রধানমন্ত্রী সাক্ষাতের সময় বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের প্রশংসা করে বলেন, বাংলাদেশ দ্রুত উন্নয়নের পথে এগিয়ে যাচ্ছে। শ্রীলঙ্কা ও বাংলাদেশ নিজ নিজ উন্নয়নের অভিজ্ঞতা বিনিময়ের মাধ্যমে দু’দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে ভূমিকা রাখতে পারে।

 শ্রীলঙ্কার প্রধানমন্ত্রীকে স্বাগত জানিয়ে রাষ্ট্রপতি বঙ্গবন্ধুর জন্মশতবার্ষিকী ও স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানে যোগ দেওয়ার জন্য ধন্যবাদ জানান।

 রাষ্ট্রপতি বলেন, বাংলাদেশ এবং শ্রীলঙ্কা আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক বিভিন্ন ফোরামে নানা ইস্যুতে একই মত পোষণ করে। বাংলাদেশ এবং শ্রীলঙ্কার তথ্য-প্রযুক্তি, কৃষি, স্বাস্থ্য, শিক্ষা পর্যটন ও সেবা খাতে যথেষ্ট উন্নয়ন হয়েছে। দু’দেশের অভিজ্ঞতা বিনিময়ের মাধ্যমে এসব খাতের উন্নয়নে আরো বেশি সুযোগ তৈরি হবে। তিনি দু’দেশের বিনিয়োগকারীদের এ ব্যাপারে এগিয়ে আসার আহ্বান জানান।

 রাষ্ট্রপতি আরো বলেন, বাংলাদেশে শ্রীলঙ্কার প্রায় ৩০ হাজার কর্মী বিভিন্ন উৎপাদনশীল ও সেবাখাতে কাজ করে। এর মাধ্যমে তারা দু’দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের পাশাপাশি জনগণের মধ্যে যোগাযোগ বাড়াতে অবদান রাখছে। তিনি আরো বলেন, বাংলাদেশে শ্রীলঙ্কার অনেক শিক্ষার্থী মেডিকেল ও প্রকৌশল খাতে লেখাপড়া করে। বাংলাদেশ আরো বেশি শ্রীলঙ্কান শিক্ষার্থীকে শিক্ষার সুযোগ দিতে প্রস্তুত আছে।

 বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের বিভিন্ন দিক তুলে ধরে রাষ্ট্রপতি বলেন. বাংলাদেশ বিভিন্ন খাতে দ্রুত এগিয়ে যাচ্ছে। এরই মধ্যে স্বল্পোন্নত দেশ থেকে উন্নয়নশীল দেশে উত্তরণের চূড়ান্ত সুপারিশ পেয়েছে। তিনি বাংলাদেশ ও শ্রীংলঙ্কার সম্ভাবনাময় বিনিয়োগের খাতগুলো চিহ্নিত করে সেগুলো কাজে লাগাবার যৌথ উদ্যোগ নেওয়ার আহ্বান জানান।

 বাণিজ্যমন্ত্রী টিপু মুনশি এবং শ্রীলঙ্কার শিক্ষামন্ত্রী জি আই পেরিস এ সময় উপস্থিত ছিলেন। এছাড়া দুই দেশের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।

 রাষ্ট্রপতির সঙ্গে সাক্ষাৎ শেষে রাজাপাকসে বঙ্গভবনের গ্যালারি হলে পরিদর্শন বইয়ে স্বাক্ষর করেন।

#

ইমরানুল/রোকসানা/সাহেলা/রেজুয়ান/সঞ্জীব/আব্বাস/২০২১/২১০৫ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ১৩৭৩

**সারা দেশে গত ২৪ ঘণ্টায় ৭২ হাজার ৯২৩ জনের ভ্যাকসিন গ্রহণ**

ঢাকা, ৬ চৈত্র (২০ মার্চ) :

 গত ২৪ ঘণ্টায় সারা দেশে মোট ৭২ হাজার ৯২৩ জন ভ্যাকসিন গ্রহণ করেছেন। এদের মধ্যে পুরুষ ৪০ হাজার ৪৭৭ জন এবং মহিলা ৩২ হাজার ৪৪৬ জন।

 এ নিয়ে সারা দেশে গত ২৭ জানুয়ারি থেকে ২০ মার্চ পর্যন্ত সর্বমোট ভ্যাকসিন গ্রহীতার সংখ্যা ৪৭ লাখ ৬০ হাজার ৭৪৭ জন। এদের মধ্যে পুরুষ ২৯ লাখ ৯৬ হাজার ৫১১ জন এবং মহিলা ১৭ লাখ ৬৪ হাজার ২৩৬ জন।

 উল্লেখ্য, ২০ মার্চ বিকাল ৫ টা ৩০ মিনিট পর্যন্ত সরকার কর্তৃক তৈরিকৃত সুরক্ষা অ্যাপে মোট ৬১ লাখ ১৫ হাজার ৫৫২ জন ভ্যাকসিন গ্রহণের জন্য নিবন্ধন করেছেন।

#

মিজানুর/রোকসানা/সাহেলা/রেজুয়ান/সঞ্জীব/রেজাউল/২০২১/১৯১৪ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর: ১৩৭২

**শ্রীলঙ্কার প্রধানমন্ত্রী মাহিন্দা রাজাপাকসের রাষ্ট্রীয় সফর**

ঢাকা, ৬ চৈত্র (২০ মার্চ) :

 প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার আমন্ত্রণে শ্রীলঙ্কার প্রধানমন্ত্রী মাহিন্দা রাজাপাকসে গতকাল বাংলাদেশে রাষ্ট্রীয় সফরে এসেছেন। প্রধানমন্ত্রী তাঁকে বিমানবন্দরে উষ্ণ অভ্যর্থনা জানান। গতকাল প্রধানমন্ত্রী রাজাপাকসে সাভারের জাতীয় স্মৃতিসৌধে মহান মুক্তিযুদ্ধের শহিদদের স্মরণে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন এবং জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী ও বাংলাদেশের স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তীর বর্ণাঢ্য অনুষ্ঠানমালায় বিশেষ সম্মানিত অতিথি হিসেবে ‘বঙ্গবন্ধু স্মারক বক্তৃতা’ প্রদান করেন। প্রধানমন্ত্রী রাজাপাকসের সফরসঙ্গী হিসেবে রয়েছেন শ্রীলংকার কয়েকজন মন্ত্রী-প্রতিমন্ত্রীসহ একটি উচ্চপদস্থ প্রতিনিধিদল।

 প্রধানমন্ত্রী রাজাপাকসে আজ বঙ্গবন্ধু স্মৃতি জাদুঘর পরিদর্শনকালে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতিকৃতিতে শ্রদ্ধার্ঘ্য অর্পণ করেন। পরে দুই দেশের প্রধানমন্ত্রী আনুষ্ঠানিক দ্বিপাক্ষিক বৈঠকে মিলিত হন। বৈঠকে দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কের সার্বিক দিক, বিশেষতঃ বাণিজ্য, বিনিয়োগ, কৃষি, উপকূলীয় জাহাজ চলাচল, শিক্ষা ও তথ্যপ্রযুক্তিসহ বিবিধ অঙ্গনে পারস্পরিক সহযোগিতা সম্প্রসারণের ওপর গুরুত্বারোপ করা হয়। দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ককে আরো সংহত করতে ফরেন অফিস কনসালটেশনস, বাণিজ্য সচিব পর্যায়ের বৈঠক ও বিভিন্ন জয়েন্ট ওয়ার্কিং গ্রুপসহ বিদ্যমান প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোসমূহের অধিকতর সক্রিয়করণের বিষয়ে এবং বিস্তৃত পরিসরে সহযোগিতার বলয় সম্প্রসারণের লক্ষ্যে দুই পররাষ্ট্রমন্ত্রীর নেতৃত্বে Joint Commission for Comprehensive Cooperation প্রতিষ্ঠায় সম্মত হন।

 বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের ‘সোনার বাংলা’ বিনির্মাণের লক্ষ্যে উন্নয়নের অভিযাত্রায় বাংলাদেশকে অপ্রতিরোধ্য গতিতে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার দূরদর্শী নেতৃত্বের ভূয়সী প্রশংসা করেছেন শ্রীলঙ্কার প্রধানমন্ত্রী। মহামারিজনিত প্রতিকূলতা সত্ত্বেও বাংলাদেশ সফরে আসায় শ্রীলঙ্কার প্রধানমন্ত্রীকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানান প্রধানমন্ত্রী। করোনার বৈরী প্রভাব মোকাবিলা করে স্বল্পোন্নত দেশ হতে উন্নয়নশীল অর্থনীতিতে উত্তরণের সকল মানদণ্ড সফলভাবে পূরণ করায় বাংলাদেশকে অভিনন্দন জানিয়েছে শ্রীলঙ্কা। সার্ক কোভিড-১৯ জরুরি তহবিলের আওতায় শ্রীলঙ্কায় সহায়তা প্রেরণের জন্য প্রধানমন্ত্রীকে ধন্যবাদ জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী রাজাপাকসে।

 বাংলাদেশ ও শ্রীলঙ্কার মধ্যে দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্য বৃদ্ধির বিপুল সম্ভাবনাকে কাজে লাগানোর প্রয়োজনীয়তার বিষয়ে দুই নেতা গুরুত্বারোপ করেন। শ্রীলংকার সাথে মুক্তবাণিজ্য চুক্তি সম্পাদনে বাংলাদেশ আগ্রহী। এর প্রাথমিক পদক্ষেপ হিসেবে একটি অগ্রাধিকারমূলক বাণিজ্য চুক্তি (পিটিএ) স্বাক্ষর প্রক্রিয়াকে এগিয়ে নিয়ে যেতে দুই পক্ষ সম্মত হয়েছে। দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্য সম্প্রসারণের লক্ষ্যে শিপিং কানেক্টিভিটির প্রয়োজনীয়তার ওপর গুরুত্বারোপ করে বৈঠকে চট্টগ্রাম-কলম্বো ফিডার সার্ভিস পরিচালনা এবং উপকূলীয় জাহাজ চলাচল সংক্রান্ত চুক্তি সম্পাদনের বিষয়ে দুই দেশ একমত হয়েছে। এছাড়া, দ্বিপাক্ষিক বিনিয়োগ সম্প্রসারণ, দ্বৈত কর পরিহার ও  কাস্টমস সহযোগিতার বিষয়ে দ্রুত চুক্তি সম্পাদনেরও সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

চলমান পাতা-২

পাতা-২

 ফার্মাসিউটিক্যালস খাতে বাংলাদেশ ও শ্রীলঙ্কার মধ্যে পারস্পরিক সহযোগিতা সম্প্রসারণের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে। বাংলাদেশ থেকে সাশ্রয়ী মূল্যে গুণগত মানসম্পন্ন ওষুধপণ্য অধিক পরিমাণে আমদানির জন্য শ্রীলঙ্কার প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী। তিনি বাংলাদেশের বিভিন্ন সম্ভাবনাময় খাতে শ্রীলঙ্কা হতে বর্ধিত বিনিয়োগেরও আহ্বান জানিয়েছেন। বাংলাদেশ মৎস্য, কৃষি, বিশেষতঃ ধান উৎপাদন, জলবায়ু অভিযোজন, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও আইটি সেক্টরে শ্রীলঙ্কাকে স্বল্পমেয়াদী প্রশিক্ষণ সহযোগিতা দেবে। অন্যদিকে, সামুদ্রিক মৎস্য আহরণ ও নার্সিং সেক্টরে শ্রীলঙ্কা হতে সহযোগিতা পেতে বাংলাদেশ আগ্রহ প্রকাশ করেছে। বৈঠক শেষে দুই দেশের মধ্যে যুব উন্নয়ন ক্ষেত্রে একটি নতুন সমঝোতা স্মারক এবং কৃষি গবেষণা, নার্স প্রশিক্ষণ, কারিগরি শিক্ষা, থিংক ট্যাংক এবং সাংস্কৃতিক বিনিময় কর্মসূচি বিষয়ক পাঁচটি দ্বিপাক্ষিক ইন্সট্রুমেন্ট নবায়ন হয়েছে।

 বৈঠকে জাতিসংঘসহ বিভিন্ন আন্তর্জাতিক ফোরামে বাংলাদেশ ও শ্রীলঙ্কার মধ্যে চলমান সহযোগিতা বৃদ্ধির বিষয়ে দুই প্রধানমন্ত্রী অঙ্গীকার পুনর্ব্যক্ত করেছেন। রোহিঙ্গা ইস্যুর বিস্তারিত প্রেক্ষাপট, পরিস্থিতি ও প্রত্যাবাসন বিষয়ে বাংলাদেশের অবস্থান ব্যাখ্যা করে এই ইস্যুতে বাংলাদেশকে সমর্থন ও সহযোগিতা প্রদানের জন্য শ্রীলঙ্কাকে অনুরোধ জানানো হয়েছে। প্রধানমন্ত্রী মাহিন্দা রাজাপাকসে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে পারস্পরিক সুবিধাজনক সময়ে শ্রীলঙ্কা সফরের আমন্ত্রণ জানিয়েছেন।

#

তৌহিদুল/রোকসানা/সাহেলা/রফিকুল/আব্বাস/২০২১/১৯১০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর: ১৩৭১

**স্বাধীনতা সড়ক দুই দেশের সম্পর্কের সেতুবন্ধন হিসেবে কাজ করবে**

 **----স্থানীয় সরকার মন্ত্রী**

মেহেরপুর, ৬ চৈত্র (২০ মার্চ) :

 মেহেরপুরের মুজিবনগরে মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতিবিজড়িত নির্মিত স্বাধীনতা সড়কটি বাংলাদেশ এবং ভারতের মধ্যে সম্পর্কের সেতুবন্ধন হিসেবে কাজ করবে বলে জানিয়েছেন স্থানীয় সরকার মন্ত্রী মোঃ তাজুল ইসলাম। সড়কটির নির্মাণ কাজ শেষ এবং উদ্বোধনের অপেক্ষায় রয়েছে বলেও জানান তিনি।

 মন্ত্রী আজ মেহেরপুর জেলার মুজিবনগরে নির্মিত ‘স্বাধীনতা সড়ক’ পরিদর্শন শেষে সাংবাদিকদের এ কথা জানান ।

 এ সময় জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রী ফরহাদ হোসেন, স্থানীয় সরকার বিভাগের সিনিয়র সচিব হেলালুদ্দীন আহমদ এবং এলজিইডির প্রধান প্রকৌশলী মোঃ আব্দুর রশীদ খান মন্ত্রীর সাথে ছিলেন।

 মোঃ তাজুল ইসলাম জানান, জাতীয় চার নেতা, মুক্তিযোদ্ধা, বিশিষ্টজন এবং দেশি-বিদেশি সংবাদকর্মীরা ভারতের কলকাতা থেকে নদীয়া হয়ে এ সড়কে মেহেরপুরের বৈদ্যনাথতলায় আসেন যা এখন মুজিবনগর হিসেবে পরিচিত। এখানেই স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র পাঠ করা হয়। শপথ নেন বাংলাদেশের প্রথম সরকারের মন্ত্রিসভার সদস্যবৃন্দ। বাংলাদেশের ইতিহাসে রাস্তাটির গুরুত্ব অপরিসীম। এই সড়কটি দুই দেশের মধ্যকার সেতুবন্ধন হিসেবে কাজ করবে বলে জানান মন্ত্রী।

 গত ১৪ ফেব্রুয়ারি সড়কটি পরিদর্শন করে এর কার্যক্রম দ্রুত বাস্তবায়নের নির্দেশনা দেয়ার কথা উল্লেখ করে মন্ত্রী বলেন, এরপর নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যেই সড়কটির কাজ শেষ করা হয়েছে। এজন্য স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর-এলজিইডিসহ এ কাজে সংশ্লিষ্টদের ধন্যবাদ জানান তিনি।

 মোঃ তাজুল ইসলাম জানান, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী এবং স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী উদ্‌যাপন উপলক্ষে ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী বাংলাদেশ সফরে আসবেন। এসময় দুই দেশের প্রধানমন্ত্রী স্বাধীনতা সড়কটির উদ্বোধন করবেন।

 মহান স্বাধীনতা যুদ্ধের দুঃসময়ে ভারত বাংলাদেশকে বিভিন্নভাবে সহযোগিতা করায় দেশটির প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে মন্ত্রী বলেন, বাংলাদেশ এখন একটি স্বাধীন-সার্বভৌম দেশ। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধুর সুযোগ্য কন্যা ও প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে দেশ দুর্বার গতিতে উন্নয়ন অগ্রযাত্রায় এগিয়ে যাচ্ছে।

 উল্লেখ্য, মুজিবনগরের স্মৃতি রক্ষার্থে, মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস ও ঐতিহ্যকে সমৃদ্ধ করতে মেহেরপুরের মুজিবনগরে ঐতিহাসিক স্বাধীনতা সড়কটি নির্মাণের সিদ্ধান্ত নেয় সরকার।

#

হায়দার/রোকসানা/সাহেলা/রেজুয়ান/সঞ্জীব/আব্বাস/২০২১/১৯০৫ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ১৩৭০

**শিল্পসমৃদ্ধ উন্নত দেশ গড়তে শিক্ষা অপরিহার্য**

 **-- শিল্পমন্ত্রী**

সোনারগাঁও (নারায়ণগঞ্জ), ৬ চৈত্র (২০ মার্চ) :

 শিল্পমন্ত্রী নূরুল মজিদ মাহমুদ হুমায়ূন বলেছেন, শিক্ষা ছাড়া কোনো কিছু হয় না, এমনকি একজন দক্ষ শ্রমিকও হয় না। শিল্পসমৃদ্ধ উন্নত দেশ গড়তে শিক্ষা অপরিহার্য। সাধারণ শিক্ষার পাশাপাশি কারিগরি শিক্ষাকে প্রাধান্য দিয়ে শিক্ষার উন্নয়ন ও প্রসারে ব্যবসায়ী শিল্পপতিসহ সকলের এগিয়ে আসতে হবে। বাংলাদেশের ইতিহাস, আন্দোলন সংগ্রামের ইতিহাস। আন্দোলন সংগ্রাম করে দেশে স্বাধীনতা অর্জিত হয়েছে, কারো দানে বা অনুদানে নয়। নারায়ণগঞ্জ একটি অত্যন্ত ঐতিহ্যবাহী জেলা। প্রত্যেকটা আন্দোলন সংগ্রামে এই জেলার অবদান রয়েছে। দেশে শিল্প ও উন্নয়নে এই জেলার রয়েছে অসামান্য অবদান। আগামীর শিল্পসমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়তে নারায়ণগঞ্জের ব্যবসায়ী শিল্পপতিসহ সকলকে তাদের প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখার আহ্বান জানান মন্ত্রী।

 আজ নারায়ণগঞ্জের সোনারগাঁওয়ে হোসেনপুর এস. পি. ইউনিয়ন উচ্চ বিদ্যালয়ের ৯০ বছর পূর্তি উপলক্ষে পুনর্মিলনী অনুষ্ঠান-২০২১ এর প্রধান অতিথির বক্তব্যে মন্ত্রী এসব কথা বলেন।

 মন্ত্রী বলেন, শুধু একটি সরকারই দেশকে এগিয়ে নিয়ে যায় না, এর সাথে ব্যক্তি প্রতিষ্ঠানেরও গুরুত্বপূর্ণ ভুমিকা থাকে। হোসেনপুর এস.পি. ইউনিয়ন উচ্চ বিদ্যালয়ও তেমনি জাতি গঠন ও দেশের উন্নয়নে অবদান রেখে চলছে। এ বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী ও শিক্ষকদের জাতির পিতা বঙ্গবন্ধুর অসমাপ্ত আত্মজীবনীসহ মুক্তিযুদ্ধের বই পড়ার আহ্বান জানান মন্ত্রী।

 আলহাজ মোঃ বজলুর রহমান সিআইপি’র সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথির বক্তব্য রাখেন নারায়ণগঞ্জ-২ এর সংসদ সদস্য মোঃ নজরুল ইসলাম বাবু ও নারায়ণগঞ্জ-৩ এর সাবেক সংসদ সদস্য আবদুল্লাহ আল কায়সার আজাদ।

#

জাহাঙ্গীর/রোকসানা/সাহেলা/রফিকুল/সেলিম/২০২১/২০৪৫ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর: ১৩৬৯

**উন্নত কল্যাণ রাষ্ট্রের পথে বাংলাদেশ**

 **---ড. হাছান মাহ্‌মুদ**

ঢাকা, ৬ চৈত্র (২০ মার্চ) :

 'মুজিববর্ষ ও স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তীতে বাংলাদেশ যেমন মধ্যম আয়ের দেশে উন্নীত হয়েছে, তেমনি ২০৪১ সাল নাগাদ একটি উন্নত কল্যাণরাষ্ট্রে পরিণত হবার পথে দেশ এগিয়ে চলছে এবং বঙ্গবন্ধু কন্যা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে এ অর্জন সম্ভব' বলেছেন আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক এবং তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী ড. হাছান মাহ্‌মুদ।

 ভারতীয় হাইকমিশন এবং বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের আন্তর্জাতিক বিষয়ক উপকমিটির যৌথ উদ্যোগে গতকাল রাজধানীতে শিল্পকলা একাডেমির নাট্যশালায় আয়োজিত সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তৃতায় মন্ত্রী একথা বলেন।

 ভারতের হাইকমিশনার বিক্রম দোরাইস্বামী, মার্কিন রাষ্ট্রদূত আর্ল মিলার, সৌদি আরবের রাষ্ট্রদূত ইসা ইওসেফ ইসা আল দুলাইহান, অস্ট্রেলিয়ার হাইকমিশনার জেরেমি ব্রুয়ার, আওয়ামী লীগের আন্তর্জাতিক বিষয়ক সম্পাদক ড. শাম্মী আহমেদ এবং বিভিন্ন দূতাবাসের কর্মকর্তা, আওয়ামী লীগ নেতৃবৃন্দ এবং আমন্ত্রিত অতিথিগণ অনুষ্ঠানে অংশ নেন।

 মন্ত্রী বলেন, বিশ্বব্যাপী করোনা মহামারির মধ্যে যেখানে পৃথিবীর মাত্র হাতেগোনা ক’টি দেশ ধনাত্মক জিডিপি প্রবৃদ্ধি অর্জন করেছে, বাংলাদেশ তাদের মধ্যে তৃতীয়। শুধু তাই নয়, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে করোনা মোকাবিলা সক্ষমতায় বাংলাদেশ দক্ষিণ এশিয়ায় প্রথম ও বিশ্বে ২০তম। বিশ্বে জনপ্রতি সর্বনিম্ন জমির দেশ বাংলাদেশের খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন সমগ্র বিশ্বের পাশাপাশি বিশ্ব খাদ্য সংস্থাকেও তাক লাগিয়ে দিয়েছে, স্মরণ করিয়ে দেন মন্ত্রী।

 মন্ত্রী এ সময় অনুষ্ঠান আয়োজকদের আন্তরিক ধন্যবাদ জানান এবং বাংলাদেশের স্বাধীনতাযুদ্ধে ভারতের জনগণ, যুদ্ধে প্রাণদানকারী সেনাসদস্য ও সরকারের অবদানকে চিরঞ্জীব বলে বর্ণনা করেন। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এবং ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি দু'দেশের বন্ধুত্বকে নতুন উচ্চতা দিয়েছেন বলেন তিনি।

 প্রখ্যাত অভিনেত্রী আফসানা মিমির পরিচালনায় বাংলাদেশ ও ভারতের শিল্পীদের পরিবেশনাগুলো দর্শকদের মুগ্ধ করে।

#

আকরাম/রোকসানা/সাহেলা/রেজুয়ান/রফিকুল/আব্বাস/২০২১/১৮৩৮ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর: ১৩৬৮

**জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী ও**

**স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তীর পঞ্চম দিনের থিম**

**‘ধ্বংসস্তুপে জীবনের গান’**

ঢাকা, ৬ চৈত্র (২০ মার্চ) :

 জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী এবং স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী উদ্‌যাপন উপলক্ষে ‘মুজিব চিরন্তন’ প্রতিপাদ্যে আয়োজিত দশ দিনব্যাপী অনুষ্ঠানমালার পঞ্চম দিনের অনুষ্ঠানের থিম ‘ধ্বংসস্তুপে জীবনের গান’। জাতীয় প্যারেড স্কয়ারে আয়োজিত অনুষ্ঠান টেলিভিশন ও বেতার চ্যানেল, অনলাইন মিডিয়া এবং সোশ্যাল মিডিয়ায় সরাসরি সম্প্রচার করা হবে। অনুষ্ঠানসূচি অনুযায়ী প্রথম পর্বে বিকাল ৫ টা ১৫ মিনিট থেকে সন্ধ্যা ৬টা পর্যন্ত আলোচনা অনুষ্ঠান, সন্ধ্যা ৬টা থেকে ৬টা ৩০ মিনিট পর্যন্ত ৩০ মিনিটের বিরতি এবং দ্বিতীয় পর্বে সন্ধ্যা ৬টা ৩০ মিনিট থেকে রাত ৮টা পর্যন্ত রয়েছে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান।

 আলোচনা অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য প্রদান ও সঞ্চালনা করবেন তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী ড. হাছান
মাহ্‌মুদ। থিমভিত্তিক আলোচনায় অংশগ্রহণ করবেন সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রী ওবায়দুল কাদের এবং ইতিহাসবিদ ড. সৈয়দ আনোয়ার হোসেন। আলোচনা পর্বে জর্ডানের বাদশার পক্ষে উপপ্রধানমন্ত্রী এবং পররাষ্ট্র মন্ত্রীর ভিডিও বার্তা প্রচার করা হবে।

 সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান পর্বে বন্ধু রাষ্ট্র চীনের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, ‘মুজিব চিরন্তন’ প্রতিপাদ্যের ওপর টাইটেল এনিমেশন ভিডিও, ক্যানভাসে বঙ্গবন্ধুর সাড়ে তিন বছর : শূন্য থেকে মহাশূন্যে (কাব্য, সুর ও ছন্দে কোরিওগ্রাফি), বঙ্গবন্ধুর নবজীবনের ডাক : ধূসর বাংলা থেকে সবুজ বাংলা (পালা, জারি ও গম্ভীরা পরিবেশনা), বিশ্বনেতা ও বিশ্বনাগরিকের সাথে মেলবন্ধন (মিউজিক কোরিওগ্রাফি), নারী জাগরণ ও নারীর ক্ষমতায়নে বঙ্গবন্ধু (থিয়েট্রিক্যাল কোরিওগ্রাফি), শিশু বিকাশে বঙ্গবন্ধু : আলো আমার আলো (১০০ জন শিশু শিল্পীর পরিবেশনা), শিল্প-সাহিত্য ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে নবজাগরণ : শিল্পের সকল বাহনের উৎকর্ষ সাধন, বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে নাটক : ২৮৮ দিন এবং আন্তর্জাতিক সংগীত ধারার সাথে সমন্বয় রেখে ব্যান্ড সংগীতের পরিবেশনার মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি হবে।

#

নাসরীন/রোকসানা/সাহেলা/সঞ্জীব/আব্বাস/২০২১/১৮১২ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ১৩৬৭

**কোভিড**-**১৯**(**করোনা ভাইরাস**) **সংক্রান্ত সর্বশেষ প্রতিবেদন**

ঢাকা, ৬ চৈত্র (২০ মার্চ) :

 ‌         স্বাস্থ্য অধিদপ্তর এবং রোগতত্ত্ব, রোগ নিয়ন্ত্রণ ও গবেষণা প্রতিষ্ঠান (আইইডিসিআর)-এর তথ্যানুযায়ী গত ২৪ ঘণ্টায় দেশে ১৯ হাজার ৯০০ জনের নমুনা পরীক্ষা করে এক হাজার ৮৬৮ জনের শরীরে করোনা সংক্রমণ পাওয়া গেছে। এ নিয়ে বাংলাদেশে এখন পর্যন্ত কোভিড-১৯ আক্রান্ত রোগীর সংখ্যা ৫ লাখ ৬৮ হাজার ৭০৬ জন।

 গত ২৪ ঘণ্টায় ২৬জন-সহ এ পর্যন্ত ৮ হাজার ৬৬৮ জন এ রোগে মৃত্যুবরণ করেছেন।

 করোনা ভাইরাস আক্রান্তদের মধ্যে এখন পর্যন্ত সুস্থ হয়েছেন ৫ লাখ ২০ হাজার ৭১৮ জন।

#

দলিল/রোকসানা/সাহেলা/সঞ্জীব/রেজাউল/২০২১/১৮১৮ ঘণ্টা