Handout Number : 2610

**Together for Future**

**-- Information Minister**

Dhaka, 19 July 2019:

Information Minister Dr. Hasan Mahmud urged everyone to work together in building a great future for the nation. Minister was speaking at 6th anniversary celebration of the English daily Dhaka Tribune in an international hotel in Dhaka on Friday evening.

Minister in his short comments as chief guest of the occasion, said, 'Hon'ble Prime Minister envisioned Bangladesh as middle income country by year 2021 and as a developed nation by 2041. We all need to work together to achieve this future.'

'We are already on way', Minister continued, 'We became food-exporter from a food-starved nation all along the past, none is barefoot, none finds a thatched-hut anymore and electricity reached even the remotest village. So we take it on from here to become an esteemed nation.'

It is media that is an integral part of the development and the government is at its best for welfare and expansion of media, said Dr. Hasan.

Information Minister congratulated and warmly thanked Dr. Qazi Anis Ahmed, publisher, Zafar Sobhan, editor, who spoke on the occasion, and everyone of the Dhaka Tribune. Editor of the daily's sister concern Bangla Tribune Zulfiqer Russell joined in hosting the invitees including editors of other newspapers, diplomats and media artists.

#

Akram/Israt/Mosharaf/Salim/2019/2200 Hrs

Z\_¨weeiYx b¤^i : 2609

**miKvi eb¨vZ©‡`i cv‡k i‡q‡Q**

**-- cvwb m¤ú` Dcgš¿x**

MvBevÜv, 4 kÖveY (19 RyjvB) :

AvIqvgx jxM miKvi memgqB msKU I `y‡h©v‡M gvby‡li cv‡k †\_‡K‡Q| cÖavbgš¿xi wb‡`©‡k Gev‡ii eb¨vqI mswkøó mKj gš¿Yvjq Ges ¯’vbxq cÖkvm‡bi cvkvcvwk mviv‡`‡k AvIqvgx jxM Ges Gi mKj A½ I mn‡hvMx msMV‡bi †bZv-Kg©xivI cv‡k Av‡Q|

AvR MvBevÜv †Rjvi mvNvUv I dzjQwo Dc‌‡Rjvi eb¨v Ke‌wjZ GjvKv c‌wi`k©b I eb¨vq ¶‌wZMÖ¯Í gvby‌‡li gv‌‡S ÎvY weZiYKv‡j cvwb m¤ú` Dcgš¿x G †K Gg Gbvgyj nK kvgxg Gme K\_v e‡jb|

Dcgš¿x e‡jb, eZ©gv‡b 295 †KvwU UvKv e¨‡q hgybv b`x‡Z 4 `kwgK 5 wK‡jvwgUvi b`x Zxi msi¶Y, 8 `kwgK 5 wK‡jvwgUvi eb¨v wbqš¿Y euva I 10 wK‡jvwgUvi †WªwRs Kvh©µg MvBevÜvq Pjgvb Av‡Q| MvBevÜv kni‡K eb¨vi Kej †\_‡K i¶vq 250 †KvwU UvKv e¨‡q 50 wKwg †ewo euva wbg©v‡Y Av‡iv GKwU cÖKí MÖnY Kiv n‡q‡Q| wZwb e‡jb, MvBevÜvq 18wU SzuwKc‚Y© c‡q›U Av‡Q| Gi g‡a¨ GKwUi AvcrKvjxb KvR †kl n‡q‡Q, 3wUi KvR Pjgvb Ges 14wU c‡q‡›Ui KvR AvR‡KB ¯úU †UÛvi Kiv n‡q‡Q|

Gi Av‡M †Rjv cÖkvm‌‡Ki m‌‡¤§jb K‌‡¶ Dcgš¿x `y‌‡h©vM e¨e¯’vcbv K‌wg‌wUi we‌‡k‌l mfvq †hvM †`b| fvicÖvß †Rjv cÖkvmK †ivLQvbv †eM‌‡gi mfvc‌wZ‌‡Z¡ mfvq Ab¨v‌‡b¨i g‌‡a¨ RvZxq msm‡`i †WczwU w¯úKvi GW‡fv‡KU dR‡j iveŸx wgqv, ÎvY cÖwZgš¿x Wv. †gvt Gbvgzi ingvb, ûBc gvneze Aviv wMwb, msm` m`m¨ kvgxg nvq`vi, `y‡h©vM e¨e¯’vcbv I ÎvY gš¿Yvj‌‡qi wm‌wbqi m‌wPe kvn Kvgvj, cvwb m¤ú` gš¿Yvj‡qi AwZwi³ mwPe †ivKbyD‡`Šjv, AvIqvgx jx‌‡Mi ÎvY I mgvRKj¨vY ‌welqK m¤úv`K mz‌wRZ ivq b›`x-mn ¯’vbxq cÖkvm‌‡bi Kg©KZ©viv Ges †Rjv AvIqvgx jxM †bZ…e…›` I ¯’vbxq RbcÖ‌wZ‌wb‌waiv Dc‌w¯’Z wQ‌‡jb|

#

bv‡Qi/gvngy`/BmivZ/†gvkvid/†mwjg/2019/2040 NÈv

Z\_¨weeiYx b¤^i : 2608

**ivRDK Aby‡gvw`Z bKkv Abyhvqx feb ‰Zwi Ki‡Z n‡e**

**-- wkí cÖwZgš¿x**

XvKv, 4 kÖveY (19 RyjvB) :

wkí cÖwZgš¿x Kvgvj Avn‡g` gRyg`vi e‡j‡Qb, ivRD‡K Aby‡gvw`Z bKkv Abyhvqx feb ‰Zwi Ki‡Z n‡e| ivRD‡Ki Aby‡gv`‡bi Rb¨ GK ai‡bi bKkv Avi feb ‰Zwii mgq Ab¨ ai‡bi bKkv GB gvbwmKZv †\_‡K †ewi‡q Avmvi AvnŸvb Rvwb‡q wZwb e‡jb, iv¯Ívi Rb¨ wba©vwiZ RvqMv †Q‡o w`‡q feb ‰Zwi Ki‡Z n‡e|

cÖwZgš¿x AvR ivRavbxi wgicy‡i cx‡iiev‡M ¯’vbxq RbM‡Yi m‡½ gZwewbgq mfvq G me K\_v e‡jb| mfvq XvKv gnvbMi DËi wmwU K‡c©v‡ik‡bi 13 bs Iqv‡W©i KvDwÝji nviæbyi iwk` wgVy, XvKv gnvbMi DËi AvIqvgx jx‡Mi m`m¨ G †K †`‡jvqvi †nv‡mb cÖgyL e³…Zv K‡ib|

wkí cÖwZgš¿x e‡jb, Rw½ev`, gv`K, Bqvevi weiæ‡× AvBb-k…•Ljv evwnbx mdjZvi ¯^v¶i †i‡L‡Q|  wZwb AvBb-k…•Ljv evwnbx‡K mnvqZv Kivi Rb¨ RbM‡Yi cÖwZ AvnŸvb Rvbvb| wZwb e‡jb, ¶y`ª I KywUi wk‡í cÖwk¶Y I FY w`‡q †eKvi‡`i Rb¨ Kg©ms¯’vb m…wó Ki‡Z miKvi AvšÍwiKfv‡e KvR Ki‡Q|

#

gvmyg/gvngy`/ivnvZ/†gvkvid/†mwjg/2019/2030 NÈv

Z\_¨weeiYx b¤^i : 2606

GBPGjwcGd Gi Kvw›Uª †÷U‡g›U

**GmwWwR ev¯Íevqb cÖ‡Póvq evsjv‡`‡ki AMÖMwZi K\_v Zz‡j ai‡jb cwiKíbv gš¿x**

XvKv, 4 kÖveY (19 RyjvB) :

RvwZms‡Ni PjwZ D”P ch©v‡qi ivR‰bwZK †dvivg (GBPGjwcGd) Gi ¸iæZ¡c~Y© Ask Kvw›Uª †÷U‡g›U-G MZ eyaevi 17 RyjvB hy³iv‡óªi wbDBq‡K© evsjv‡`‡ki c‡ÿ e³e¨ cÖ`vb K‡ib cwiKíbv gš¿x Gg G gvbœvb| †`k ch©v‡qi GB fvl‡Y wZwb cÖavbgš¿x †kL nvwmbvi `~i`k©x †bZ…‡Z¡ GmwWwR ev¯Íevqb cÖ‡Póvq evsjv‡`‡ki D‡jøL‡hvM¨ AMÖMwZi K\_v Zz‡j a‡ib|

gš¿x e‡jb, ÒAvgiv mvgwMÖKfv‡e Ges mgv‡Ri mKj‡K mv‡\_ wb‡q RvZxq Dbœqb cwiKíbv MÖnY I Zv ev¯Íevqb K‡i hvw”Q hv‡Z cÖwZwU bvMwiK Dbœqb Kg©Kv‡Ð Ask wb‡Z cv‡i Ges Dbœq‡bi mydj †\_‡K †KD ev` bv hvqÓ| wZwb evsjv‡`‡ki iƒcKí 2021 I 2041 Gi cÖZ¨vkvi K\_vI GB †dviv‡g Zz‡j a‡ib| wZwb e‡jb, ÒAvgv‡`i cieZ©x Dbœqb cwiKíbvq 2025 mv‡ji g‡a¨ `yB A¼ wewkó A\_©‰bwZK cÖe„w× AR©b Ges Avq ˆelg¨ Kgv‡Z m‡e©v”P Kvh©Ki c`‡ÿc MÖn‡Yi cwiKíbv i‡q‡QÓ|

gš¿x e‡jb, Ò†UKmB Dbœqb I ÁvbwfwËK A\_©bxwZ wewbg©v‡Y Avgiv gvbm¤§Z wkÿvi Ici †Rvi w`‡qwQ| bvix wkÿv‡K we‡klfv‡e ¸iæZ¡ w`‡qwQ hv‡Z cÖv\_wgK I gva¨wgK ch©v‡q wj½mgZv AwR©Z nq| miKvi bvMwiK‡`i DbœZ mvgvwRK myiÿv cÖ`vb Kivi j‡ÿ¨ Ôevsjv‡`k †mvm¨vj wmwKDwiwU †KŠkjÕ ev¯Íevqb K‡i hv‡”QÓ|

Rjevqyi weiƒc cÖfv‡ei wkKvi we‡k¦i Ab¨Zg GKwU SzuwKc~Y© †`k wn‡m‡e evsjv‡`k GB P¨v‡jÄ †gvKvwejvq wbR¯^ Znwe‡ji gva¨‡g ÔK¬vB‡gU †PÄ Uªv÷ dvÛÕmn †h mKj c`‡ÿc MÖnY K‡i‡Q Zv D‡jøL K‡ib cwiKíbv gš¿x|

cÖevmx evsjv‡`wk‡`i †cÖwiZ ˆe‡`wkK †iwg‡UÝ evsjv‡`‡ki A\_©bxwZi wfwË‡K kw³kvjx Ki‡Q Ges MZ A\_© eQ‡i evsjv‡`k 16 `kwgK 42 wewjqb gvwK©b Wjvi mggv‡bi ˆe‡`wkK gy`ªv AR©b K‡i‡Q g‡g© D‡jøL K‡ib wZwb| GQvov evsjv‡`‡k wewb‡qv‡Mi cwi‡ek m„wó, ˆe‡`wkK wewb‡qvM AvKl©Y Ki‡Z 100wU A\_©‰bwZK AÂj cÖwZôv, Z\_¨-cÖhyw³i we¯Ívi I hye‡Kw›`ªK Dbœqb fvebvi K\_vI Zz‡j a‡ib cwiKíbv gš¿x Gg G gvbœvb|

c‡i cwiKíbv gš¿x B‡Kvm‡Ki mfvcwZ I RvwZms‡Ni AvÂwjK Kwgkbmg~n (B‡KvbwgK Kwgkb di Avwd«Kv, B‡KvbwgK Kwgkb di j¨vwUb Av‡gwiKv GÛ K¨vwiweI, B‡KvbwgK GÛ †mvm¨vj Kwgkb di Gwkqv GÛ `¨ c¨vwmwdK, B‡KvbwgK GÛ †mvm¨vj Kwgkb di I‡q÷ Avwd«Kv, B‡KvbwgK Kwgkb di BD‡ivc) Gi Av‡qvR‡b ÒRvZxq †UKmB Dbœqb ev¯ÍeZvq G‡RÛv 2030 Gi ev¯Íevqb : AvÂwjK †cÖwÿZmg~n (Translation the 2030 Agenda into national sustainable development realities: regional perspectives)Ó kxl©K GK D”P ch©v‡qi ga¨vý †fvR mfvq †hvM †`b|

#

Z\_¨weeiYx b¤^i : 2607

**cwiKíbv gš¿xi mv‡\_ nv‡½wii ciivóª I evwYR¨ gš¿xi wØcvwÿK ˆeVK**

XvKv, 4 kÖveY (19 RyjvB) :

MZ 17 RyjvB eyaevi mKv‡j hy³iv‡óªi wbDBq‡K© GKB w`b mKv‡j RvwZmsN m`i`ß‡i evsjv‡`‡ki ciivóªgš¿x Gg G gvbœvb Gi mv‡\_ nv‡½wii ciivóª I evwYR¨ gš¿x wcUvi wmwRRv‡Z©v (Peter Szijjarto) Gi wØcvwÿK ˆeVK AbywôZ nq| evsjv‡`k I nv‡½wii wØcvwÿK m¤ú‡K©i wewfbœ w`K D‡V Av‡m GB ˆeV‡K|

`yÕ‡`‡ki †hŠ\_ cvwbm¤ú` e¨e¯’vcbvi †ÿ‡Î nv‡½wi mn‡hvwMZv Ki‡Z cv‡i g‡g© gZ cÖKvk K‡ib nv‡½wii ciivóª I evwYR¨ gš¿x| cwiKíbv gš¿x G‡Z m¤§wZ Ávcb K‡ib| wZwb Av‡jvPbvq evsjv‡`k I nv‡½wii ga¨Kvi evwYR¨ m¤úK© e„w×i Ici †Rvi †`b| GQvov `yÕ†`‡ki wPwKrmv †ÿ‡Î wecyj m¤¢vebv i‡q‡Q g‡g© D‡jøL K‡ib wcUvi wmwRRv‡Z©v| wZwb AvMvgx †m‡Þ¤^i gv‡m ey`v‡c‡÷ AbywôZe¨ Ôey`v‡c÷ †W‡gvMÖvwdK mvwgUÕ-G evsjv‡`k †\_‡K m‡e©v”P ch©v‡qi cÖwZwbwa‡Z¡i AskMÖnY wbwðZ Kivi Aby‡iva Rvbvb| cwiKíbv gš¿x Gg G gvbœvb G wel‡q †`‡k wd‡i mswkøó gš¿Yvj‡qi mv‡\_ Av‡jvPbv Ki‡eb g‡g© Avk¦¯Í K‡ib|

#

MvRx †Zvwn`/gvngy`/†gvkvid/†mwjg/2019/1900 NÈv

Z\_¨weeiYx b¤^i : 2605

**KvwiMwi wkÿv †ev‡W©i †evW© mgvcbx cixÿv ¯’wMZ**

XvKv, 4 kÖveY (19 RyjvB) :

Pjgvb 2019 mv‡ji wW‡cøvgv-Bb-GwMÖKvjPvi (2q, 4\_©, 6ô ce© wbqwgZ/AwbqwgZ Ges 5g I 7g ce© AwbqwgZ (cÖweavb 2011)); wW‡cøvgv-Bb-wdmvwiR (2q, 4\_©, 6ô ce© wbqwgZ/AwbqwgZ Ges 5g I 7g ce© AwbqwgZ (cÖweavb 2011)); wW‡cøvgv-Bb-jvBf÷K (2q, 4\_©, 6ô ce© wbqwgZ/AwbqwgZ Ges 5g ce© AwbqwgZ (cÖweavb 2016)) wkÿvµ‡gi †evW© mgvcbx cixÿv 2019 Gi cieZ©x (21 RyjvB 2019 †\_‡K 25 RyjvB 2019 ch©šÍ) mKj cixÿv Awbevh© KviYekZ ¯’wMZ Kiv n‡q‡Q|

¯’wMZK…Z cixÿvi mgqm~wP c‡i h\_vmg‡q AewnZ Kiv n‡e e‡j evsjv‡`k KvwiMwi wkÿv †ev‡W©i GK weÁwß‡Z Rvbv‡bv n‡q‡Q|

#

†gviv`/gvngy`/†gvkvid/†mwjg/2019/1850 NÈv

Z\_¨weeiYx b¤^i : 2604

**eb¨v I `y‡h©vM msµvšÍ cÖwZ‡e`b**

XvKv, 4 kÖveY (19 RyjvB) :

`y‡h©vM e¨e¯’vcbv I ÎvY gš¿Yvj‡qi b¨vkbvj wWRv÷vi †imcÝ †Kv-AwW©‡bkb †m›Uv‡ii cÖwZ‡e`b Abyhvqx AvR mviv †`‡k eb¨v I `y‡h©vM cwiw¯’wZ wb¤œiƒc (weKvj 4Uv ch©šÍ):

**সমূদ্র বন্দরসমূহের জন্য সতর্ক সংকেতঃ সমুদ্র বন্দরসমূহের জন্য কোন সংকেত নাই।**

**১৯/০৭/২০১৯ ইং তারিখ সন্ধ্যা ০৬ টা পর্যন্ত দেশের অভ্যন্তরীন নদীবন্দর সমূহের জন্য আবহাওযা পূর্বাভাস:**

টাঙ্গাইল, ময়মনসিংহ, ঢাকা, ফরিদপুর, মাদারীপুর, বরিশাল, পটুয়াখালী, কুমিল্লা, নোয়াখালী, চট্টগ্রাম, কক্সবাজার এবং সিলেট অঞ্চল সমূহের উপর দিয়ে দক্ষিণ/দক্ষিণ-পশ্চিম দিক থেকে ঘন্টায় ৪৫-৬০ কি.মি. বেগে বৃষ্টি অথবা বজ্রবৃষ্টিসহ অস্থায়ীভাবে দমকা অথবা ঝড়ো হাওয়া বয়ে যেতে পারে। এসব এলাকার নদীবন্দর সমূহকে ১ নম্বর (পুনঃ) ১ নম্বর সতর্ক সংকেত দেখাতে বলা হয়েছে।

**আজ সকাল ০৯ টা থেকে পরবর্তী ২৪ ঘন্টার আবহাওয়ার পূর্বাভাস** :

**সিনপটিক অবস্থা** :মৌসুমী বায়ুর অক্ষ রাজস্থান**,** উত্তর প্রদেশ**,** মধ্য প্রদেশ**,** বিহার**,** পশ্চিমবঙ্গ হয়ে বাংলাদেশের মধ্যাঞ্চল অতিক্রম করে   আসাম পর্যন্ত বিস্তৃত রয়েছে। এর একটি বর্ধিতাংশ উত্তর বঙ্গোপসাগর পর্যন্ত বিস্তৃত আছে। মৌসুমী বায়ু বাংলাদেশের উপর মোটামুটি সক্রিয় এবং উত্তর বঙ্গোপসাগরে তা দূর্বল থেকে মাঝারী অবস্থায় বিরাজ করছে।

**পূর্বাভাস** :রংপুর**,** ময়মনসিংহ**,** বরিশাল**,** চট্টগ্রাম ও সিলেট বিভাগের কিছু কিছু জায়গায় এবং রাজশাহী**,** ঢাকা ও খুলনা বিভাগের দু**’**এক জায়গায় অস্থায়ীভাবে দমকা হাওয়াসহ হালকা থেকে মাঝারী ধরণের বৃষ্টি অথবা বজ্রসহ বৃষ্টি হতে পারে। সেই সাথে বিক্ষিপ্তভাবে কোথাও কোথাও  মাঝারী ধরনের ভারী থেকে ভারী বর্ষণের সম্ভাবনা রয়েছে।

**তাপপ্রবাহব**:রাজশাহী**,** পাবনা**,** দিনাজপুর**,** চুয়াডাঙ্গা ও সিলেট অঞ্চলসমূহের উপর দিয়ে মৃদু তাপপ্রবাহ বয়ে যাচ্ছে এবং তা অব্যাহত থাকতে পারে।

**তাপমাত্রা**:সারাদেশে দিন এবং রাতের তাপমাত্রা প্রায় অপরিবর্তিত থাকতে পারে।

**পরবর্তী  ৭২ ঘন্টার আবহাওয়ার অবস্থা (৩ দিন) :** এ সময়ের শেষের দিকে বৃষ্টিপাতের প্রবনতা বৃদ্ধি পেতে পারে।

**গতকালের  সর্বোচ্চ ও আজকের সর্বনিম্ন  তাপমাত্রা** (ডিগ্রী সেলসিয়াস):

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **বিভাগের নাম** | **ঢাকা** | **ময়মনসিংহ** | **চট্রগ্রাম** | **সিলেট** | **রাজশাহী** | **রংপুর** | **খুলনা** | **বরিশাল** |
| সর্বোচ্চ তাপমাত্রা | ৩৫.০ | ৩৫.০ | ৩৪.২ | ৩৬.৩ | ৩৭.৪ | ৩৬.০ | ৩৬.০ | ৩৩.৫ |
| সর্বনিম্ন তাপমাত্রা | ২৬.৪ | ২৭.২ | ২৫.০ | ২৫.৬ | ২৬.৮ | ২৪.০ | ২৬.৯ | ২৫.২ |

\* গতকালের সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল রাজশাহী ৩৭.৪০ এবং আজকের সর্বনিম্ন তাপমাত্রা রাজারহাট, কুড়িগ্রা ২৪.০০ সেঃ।

**এক নজরে নদ-নদীর পরিস্থিতি**

* যমুনা এবং গঙ্গা-পদ্মা ব্যতীত দেশের প্রধান নদীসমূহের পানি সমতল হ্রাস পাচ্ছে।
* বাংলাদেশ আবহাওয়া অধিদপ্তর ও ভারত আবহাওয়া অধিদপ্তরের তথ্য অনুযায়ী, বাংলাদেশের উজানের প্রদেশসমূহে আগামী ২৪ ঘণ্টায় ভারী বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা নেই।
* আগামী ২৪ ঘণ্টায় যমুনা নদীর পানি সমতল হ্রাস পেতে পারে এবং ব্রক্ষপুত্র নদের পানি সমতল হ্রাস অব্যাহত থাকতে পারে, অপরদিকে গঙ্গা-পদ্মা নদীসমূহের পানি সমতল বৃদ্ধি আগামী ৪৮ ঘণ্টা পর্যন্ত অব্যাহত থাকতে পারে। আগামী ২৪ ঘণ্টায় পুরাতন ব্রক্ষপুত্র নদ জামালপুর এবং পদ্মা নদী সুরেশ্বর পয়েন্টে বিপদসীমা অতিক্রম করতে পারে।
* আগামী ২৪ ঘণ্টায় টাঙ্গাইল এবং সিরাজগঞ্জ জেলায় বন্যা পরিস্থিতি স্থিতিশীল থাকতে পারে, অপরদিকে, মানিকগঞ্জ, রাজবাড়ী, ফরিদপুর ও মুন্সিগঞ্জ জেলায় বন্যা পরিস্থিতির অবনতি হতে পারে।
* বগুড়া, জামালপুর , কুড়িগ্রাম, গাইবান্ধা, নেত্রকোণা, সুনামগঞ্জ  ও সিলেট জেলায় বন্যা পরিস্থিতির উন্নতি আগামী ২৪ ঘণ্টায় হতে পারে।

**নদ-নদীর অবস্থা (আজ সকাল ০৯:০০ টা পর্যন্ত)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| পর্যবেক্ষণাধীন পানি সমতল স্টেশন | ৯৩ | বিগত ২৪ ঘন্টায় পানি সমতল অপরিবর্তিত | ০১ |
| বিগত ২৪ ঘন্টায় পানি সমতল বৃদ্ধি | ৪৫ | মোট তথ্য পাওয়া যায়নি | ০০ |
| বিগত ২৪ ঘন্টায় পানি সমতল হ্রাস | ৪৭ | **বিপদসীমার উপরে** | **২২** |

**বিপদসীমার উপর দিয়ে প্রবাহিত স্টেশন (০৪ শ্রাবণ ১৪২৬ বঙ্গাব্দ/** **১৯ জুলাই ২০১৯ খৃঃ সকাল ৯.০০ টার তথ্য অনুযায়ী):**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **জেলার নাম** | **পানি সমতল স্টেশন** | **নদীর নাম** | **বিগত ২৪ ঘন্টায়**  **বৃদ্ধি(+)/হ্রাস(-) (সে.মি.)** | **বিপদসীমার উপরে (সে.মি.)** |
| সিলেট | কানাইঘাট | সুরমা | -০৪৩ | ০২৩ |
| সিলেট | সুরমা | -২৮ | +০৪ |
| শেরপুর-সিলেট | কুশিয়ারা | -০৭ | +৩৮ |
| সুনামগঞ্জ | সুনামগঞ্জ | সুরমা | -১৩ | +৩০ |
| হবিগঞ্জ | দিরাই | পুরাতন সুরমা | -০৩ | +০৫ |
| নেত্রকোনা | কলমাকান্দা | সোমেশ্বরী | -১৪ | +৩৯ |
| ব্রাহ্মণবাড়িয়া | ব্রাহ্মণবাড়িয়া | তিতাস | +০৪ | +১৬ |
| চাঁদপুর | চাঁদপুর | মেঘনা | +১৬ | +১৮ |
| কুড়িগ্রাম | কুড়িগ্রাম | ধরলা | -১৯ | +৮৮ |
| নুনখাওয়া | ব্রহ্মপুত্র | -১৪ | +৮৬ |
| চিলমারী | ব্রহ্মপুত্র | -১৫ | +১১৩ |
| গাইবান্ধা | ফুলছড়ি | যমুনা | -০৬ | +১৪৭ |
| গাইবান্ধা | ঘাঘট | -০৬ | +৮৮ |
| জামালপুর | বাহাদুরাবাদ | যমুনা | -০৮ | +১৫৮ |
| বগুড়া | সারিয়াকান্দি | যমুনা | +০১ | +১২৬ |
| সিরাজগঞ্জ | কাজিপুর | যমুনা | +০১ | +১২১ |
| সিরাজগঞ্জ | যমুনা | +০৬ | +৯৯ |
| বাঘাবাড়ি | আত্রাই | +২০ | +৬৬ |
| মানিকগঞ্জ | আরিচা | যমুনা | +১৭ | +৩০ |
| টাংগাইল | এলাশিন | ধলেশ্বরী | +২০ | +৮৭ |
| রাজবাড়ী | গোয়ালন্দ | পদ্মা | +১৯ | +৫৫ |
| মুন্সিগঞ্জ | ভাগ্যকূল | পদ্মা | +১৮ | +২৩ |

**বৃষ্টিপাতের তথ্য**:

গত ২৪ ঘন্টায় বাংলাদেশে উল্লেখযোগ্য বৃষ্টিপাত (গত কাল সকাল ০৯:০০ টা থেকে আজ সকাল ০৯:০০ টা পর্যন্ত) : **নেই**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **স্টেশন** | **বৃষ্টিপাত (মি.মি.)** | **স্টেশন** | **বৃষ্টিপাত (মি.মি.)** | **স্টেশন** | **বৃষ্টিপাত (মি.মি.)** |
| বগুড়া | ৬১.০ | কাউনিয়া, রংপুর | ৪৭.০ | - | - |

**বন্যা সংক্রান্ত তথ্য:**

**জেলা প্রশাসনের কাছ থেকে প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী বন্য পরিস্থিতি নিম্নে প্রদান করা হলো:**

**১।   চট্টগ্রাম:**

**(ক) বন্যা পরিস্থিতির তথ্য**:

জেলা প্রশাসক, চট্টগ্রাম তার দপ্তরের স্মারক নং ০৫.৪২.১৫০০.২১১.৯৬.০০৬.১৯ (অংশ-১).৪৯১, দারিখ- ১৮.০৭.২০১৯খ্রিঃ মুলে জানান যে, গত ১৪/০৭/২০১৯খ্রিঃ তারিখ হতে তার জেলায় বৃািষ্টপাত না থাকায় সাঙ্গু নদী (বান্দরবান), সাঙ্গু নদী (দোহাজারী, চট্টগ্রাম), হালদা নদী (নারায়নহাট), হালদা নদী (পাঁপুকুরিয়া) এবং কর্ণফুলি নদীর কালুঘাট পয়েন্টে পানি বিপদসীমার অনেক নিচ দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে। ফলে এলাকাসমুহের পানি পুরাপুরি সরে যাওয়ায় ৩৬৫টি আশ্রয়কেন্দ্রে আশ্রিত ৪২৪১০ জন মানুষ স্ব স্ব বাসস্থানে ফেরত গেছে।

**(খ) দুর্যোগ ব্যাবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রনালয় হতে বরাদ্দকৃত ত্রাণের বিবরণ**:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| জিআর ক্যাশ (টাকা) | জিআর চাল (মেঃটন) | শুকনা ও অন্যান্য খাবার  (কার্টুন) | তাঁবু (সেট) | ঢেউটিন ও গৃহ নির্মাণ মঞ্জুরী |
| ১৮,০০,০০০  (আঠার লক্ষ) | ৯০০ (নয় শত) | ৪,০০০  (চার হাজার) | ৫০০ (পাঁচ শত) | ১০০ বান্ডির ও  ৩ লক্ষ টাকা |

**2।  কক্সবাজার**:

**(ক) বন্যা পরিস্থিতির তথ্য**:

জেলা প্রশাসক, কক্সবাজার তার কার্যালয়ের পত্র ৫১.০১.২২০০.০০০.৪১.০১৩.১৯-৫৩৮, তারিখঃ ১৮/০৭/২০১৯খ্রিঃ মূলে জানান যে, তার জেলায় গত ৩দিন যাবত আকাশ রৌদ্রজ্জল রয়েছে। বৃষ্টিপাত হয়নি। এ জেলাধীন সকল নদীর পানি বিপদসীমার ৩ মিটার নিচ দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে। লোকালয় থেকে পানি নেমে গেছে। জনসাধারণের জীবনযাত্রা স্বাভাবিক হয়েছে। সার্বিক পরিস্থিতি ভাল রয়েছে।

**(খ) দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রনালয় হতে বরাদ্দকৃত ত্রাণের বিবরণ**:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| জিআর ক্যাশ (টাকা) | জিআর চাল (মেঃটন) | শুকনা ও অন্যান্য খাবার  (কার্টুন) | তাঁবু (সেট) |
| ৮,০০,০০০  (আটলক্ষ) | ৭০০ (সাত শত) | ৪০০০ (চার হাজার) | ৫০০ (পাঁচ শত) |

**3।  বান্দরবান**:

**(ক) বন্যা পরিস্থিতির তথ্য**:

ভারপ্রাপ্ত জেলা প্রশাসক, বান্দরবান টেলিফোনে জানান, তার জেলার বন্যার পানি নেমে গেছে।

**(খ) দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রনালয় হতে বরাদ্দকৃত ত্রাণের বিবরণ**:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| জিআর ক্যাশ (টাকা) | জিআর চাল (মেঃটন) | শুকনা ও অন্যান্য খাবার  (কার্টুন) | তাঁবু (সেট) |
| ৭,৫০,০০০ (সাত লক্ষ পঞ্চাশ হাজার) | ৪৫০ (চার শত পঞ্চাশ) | ২,০০০ (দুই হাজার) | ৫০০ (পাঁচ শত) |

**4।  খাগড়াছড়ি**:

**(ক) বন্যা পরিস্থিতির তথ্য**:

জেলা প্রশাসক, খাগড়াছড়ি তার  কার্যালয়ের স্মারক নম্বর ৫১.০১.৪৬০০.০০০.৪১.০৬৭(১).১৯.৩০৮ তারিখ ১৮/০৭/২০১৯ মূলে জানান যে, বর্তমানে বন্যার পানি নেমে গেছে, আশ্রয়কেন্দ্রের ছেড়ে লোকজন নিজ নিজ বাড়ীঘরে ফিরে গেছে। সার্বিক পরিস্থিতি স্বাভাবিক।

**(খ) দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রনালয় হতে বরাদ্দকৃত ত্রাণের বিবরণ**:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| জিআর ক্যাশ (টাকা) | জিআর চাল (মেঃটন) | শুকনা ও অন্যান্য খাবার  (কার্টুন) |
| ৩,০০,০০০ (তিন লক্ষ) | ৩০০ (তিন শত) | - |

**5।  রাংগামাটি**:

**(ক) বন্যা পরিস্থিতির তথ্য:**

জেলা প্রশাসক, রাংগামাটি তার কার্যালয়ের স্মারক নং ৫১.০১.৮৪০০.২১৫.০৬.০০১.১৯.৪৩৬, তারিখঃ ১৮/০৭/২০১৯খ্রিঃ মুলে জানান যে, গত ১৬/০৭/২০১৯খ্রিঃ তারিখ হতে রাংগামাটি পার্বত্য জেলায় রৌদ্রজ্জল আবহাওয়া  বিরাজ করছে এবং কোন বৃষ্টিপাত হয়নি। অতিবৃষ্টি ও পাহাড়ী ঢলের কারণে সৃষ্ট আকস্মিক বন্যার পানি সম্পূর্ণ রুপে নেমে গেছে। জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে স্থাপিত আশ্রয়কেন্দ্রসমূহে আর কেউ অবস্থান করছেন না। বর্তমানে জেলার সার্বিক পরিস্থিতি সম্পূর্ণ স্বাভাবিক রয়েছে।

**(খ) দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রনালয় হতে বরাদ্দকৃত ত্রাণের বিবরণ:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| জিআর ক্যাশ (টাকা) | জিআর চাল (মেঃটন) | শুকনা ও অন্যান্য খাবার  (কার্টুন) | তাঁবু (সেট) |
| ১০,০০,০০০ (দশ লক্ষ) | ৭০০ (সাতশত) | ২০০০ (দুই হাজার) | ৫০০ (পাঁচশত) |

**৬।  ফেনী:**

**(ক) বন্যা পরিস্থিতির তথ্য**

জেলা প্রশাসক, ফেনী তার  কার্যালয়ের স্মারক নম্বর ৫১.০১. ৩০০০.০০০.৪১.০৯৩.১৯.৪০১ তারিখ ১৯/০৭/২০১৯ মূলে প্রেরিত প্রতিবেদনের সার্বিক বন্যা পরিস্থিতি কলামে উল্লেখ করেন যে, ফেনী জেলায় বন্যা না থাকায় স্বাভাবিক অবস্থা বিরাজ করছে।

**(খ) দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রনালয় হতে বরাদ্দকৃত ত্রাণের বিবরণ:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| জিআর ক্যাশ (টাকা) | জিআর চাল (মেঃটন) | শুকনা ও অন্যান্য খাবার  (কার্টুন) |
| ৭,৫০,০০০ (সাত লক্ষ পঞ্চাশ হাজার) | ৪৫০ (চারশত পঞ্চাশ ) | ৪০০০ (চার হাজার) |

**7। ব্রাহ্মণবাড়ীয়া**

**(ক) বন্যা পরিস্থিতির তথ্য:**

জেলা প্রশাসক, ব্রাহ্মণবাড়ীয়া তার  কার্যালয়ের স্মারক নম্বর ৫১.০১.১২০০.০০০.১৪.০০৬.১২.৩২৬ তারিখ ১৯/০৭/২০১৯ মূলে প্রেরিত প্রতিবেদনে উল্লেখ করেন যে, তার জেলায় হাওড়া নদী বিপদসীমার ১.১৫ মিটার, তিতাস আখাউড়া ০.৯৯ মিটার, পুরুলিয়া এন্ডারসন ১.৩৬ মিটার, পুরলিয়া গৌনঘাট ০.৩৬ মিটার, তিতাস নবীনগর ০.১৬ মিটার তিতাস আজবপুর ০.০৬ মিটার, মেঘনা ২.১০ মিটার নিচ দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে। জেলা প্রশাসক, ব্রাহ্মণবাড়ীয়া অদ্য টেলিফোনে জানান যে, তার জেলার বন্যর পানি নেমে গেছে।  পরিস্থিতি স্বাভাবিক।

**(খ) দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রনালয় হতে বরাদ্দকৃত ত্রাণের বিবরণ**:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| জিআর ক্যাশ (টাকা) | জিআর চাল (মেঃটন) | শুকনা ও অন্যান্য খাবার  (কার্টুন) | তাঁবু (সেট) | ঢেউটিন ও গৃহ নির্মাণ মঞ্জুরী |
| - | ২০০ (দুইশত) | - | - | ২০০ বান্ডিল ও ৬ লক্ষ টাকা |

**8।  সিলেট**:

**(ক) বন্যা পরিস্থিতির তথ্য**:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| বন্যা পরিস্থিতির বিবরণ | ক্ষয়ক্ষতির বিবরণ | প্রাণহানির সংখ্যা | মন্তব্য |
| জেলার সুরমা নদীর পানি কানাইঘাট পয়েন্টে বিপদসীমার ২৩ সে.মি., সিলেট পয়েন্টে ০৩ সে.মি এবং কুশিয়ারা নদী শেরপুর পয়েন্টে বিপদসীমার ৩৮ সে.মি. উপর দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে।  কুশিয়ারা নদী অমলশীদ পয়েন্টে বিপদসীমার ৩০ সে.মি. ও শেওলা পয়েন্ট বিপদসীমার ১১ সে.মি. নিচ দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে। | \* ক্ষতিগ্রস্ত উপজেলাঃ ১৩টি (গোয়াইনঘাট, জৈন্তাপুর, কোম্পানীগঞ্জ, ফেঞ্চুগঞ্জ, বালাগঞ্জ ও কানাইঘাট  সিলেট সদর, জকিগঞ্জ, বিশ্বনাত, গোলাপগঞ্জ, বিযানীবাজার, ওসমানিনগর, দক্ষিণ সুরমা)  \* ক্ষতিগ্রস্ত ইউনিয়নঃ ৭৯টি  \* ক্ষতিগ্রস্ত পৌরসভাঃ ৩টি  \* ক্ষতিগ্রস্ত গ্রাম- ৮২৯টি  \* ক্ষতিগ্রস্ত পরিবার (সম্পূর্ণ) ৬৫২০টি, আংশিক- ৭৪৬৫১টি  \* ক্ষতিগ্রস্ত লোকসংখ্যাঃ ৩৩৩০৩ জন (সম্পূর্ণ)  \* ক্ষতিগ্রস্ত লোকসংখ্যাঃ ৩,৬৩,৭৯০ জন (আংশিক)  \* ক্ষতিগ্রস্ত ঘরবাড়িঃ সম্পূর্ণ ১৯৯২ টি, আংশিক ২০,৯৪৯টি  \* ক্ষতিগ্রস্ত ফসল- ৪৪২০ হেঃ  \* মৃত হাস-মুরগী- ৯৫টি  \* ক্ষতিগ্রস্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান- ৮৯টি  \* ক্ষতিগ্রস্ত রাস্তা ৪ কিঃমিঃ (সম্পূর্ণ), ৩৩৫.৬ কিঃমিঃ (আংশিক)  \* ক্ষতিগ্রস্ত ব্রীজ/কালভার্ট- ৫টি | - | বিগত ২৪ ঘন্টায় সব কয়টি নদীর পানি হ্রাস পেয়েছে।  বন্য পরিস্থিতির উন্নতি হচ্ছে। |

**(খ) দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রনালয় হতে বরাদ্দকৃত ত্রাণের বিবরণ:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| জিআর ক্যাশ (টাকা) | জিআর চাল (মেঃটন) | শুকনা ও অন্যান্য খাবার  (কার্টুন) | তাঁবু (সেট) |
| ৮,০০,০০০ (আট লক্ষ) | ৬০০ ( ছয়শত) | ৫,০০০ (চার হাজার) | ৫০০ (পাঁচ শত) |

**9।  সুনামগঞ্জ**:

**(ক) বন্যা পরিস্থিতির তথ্য**:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| বন্যা পরিস্থিতির বিবরণ | ক্ষয়ক্ষতির বিবরণ | প্রাণহানির সংখ্যা | মন্তব্য |
| সুরমা নদীর পানি বিপদসীমার ৩০ সেঃমিঃ উপর দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে। নদীর পানি কমেছে। | ১। ক্ষতিগ্রস্ত উপজেলাঃ ১১টি  ২। প্লাবিত ইউনিয়নঃ ৬৭ টি  ৩। ক্ষতিগ্রস্ত লোকসংখ্যাঃ ১,৫৩,৭৮৫ জন (আংশিক)  ৪। ক্ষতিগ্রস্ত পরিবার ৩০১৩৪ (আংশিক)  ৫। ক্ষতিগ্রস্ত ঘরবাড়ি- ৭০৭৫টি (আংশিক)  ৬। ক্ষতিগ্রস্ত ফসলি জমিঃ ৯৯৩হেঃ (সম্পূর্ণ), ১২৫ হেঃ (আংশিক)  ৭। ক্ষতিগ্রস্ত প্রতিষ্ঠান- ৫৫৫টি (আংশিক)  ৮। ক্ষতিগ্রস্ত রাস্তা ৮১৮.১৪কিঃমিঃ,  ৯। ক্ষতিগ্রস্ত ব্রীজ/কালভার্ট- ৯৬টি। | - | আশ্রয়কেন্দ্রের লোকজন নিজ বাড়ীঘরে ফিরে গেছে।  মেডিকেল টিম- ১২২টি |

**(খ) দুর্যোগ ব্যাবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রনালয় হতে বরাদ্দকৃত ত্রাণের বিবরণঃ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| জিআর ক্যাশ (টাকা) | জিআর চাল (মেঃটন) | শুকনা ও অন্যান্য খাবার  (কার্টুন) | তাঁবু (সেট) |
| ২০,০০,০০০ (বিশ লক্ষ) | ৯০০ (নয় শত) | ৯,০০০ (সাত হাজার) | ৫০০ (পাঁচ শত) |

**১0। হবিগঞ্জ**:

**(ক) বন্যা পরিস্থিতির তথ্য**:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **বন্যা পরিস্থিতির বিবরণ** | **ক্ষয়ক্ষতির বিবরণ** | **প্রাণহানির সংখ্যা** | **মন্তব্য** |
| কুশিয়ারা নদীর পানি শেরপুর পয়েন্টে বিপদসীমার ৪৬ সে.মি, উপর দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে। জেলার খোয়াই ও কালনী-কুশিয়ারা নদীর পানি বিপদসীমার নিচ দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে। | ১। ক্ষতিগ্রস্ত উপজেলাঃ ১টি (নবীগঞ্জ)  ২। ক্ষতিগ্রস্ত ইউনিয়নঃ ৩টি  ৩। ক্ষতিগ্রস্ত গ্রামঃ ৫২টি  ৪। ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারঃ ২,৩৩৩টি  ৫। ক্ষতিগ্রস্ত লোকসংখ্যাঃ ১১,৫৪৭ জন  ৬। ক্ষতিগ্রস্ত যোগাযোগ ব্যবস্থাঃ ২৭ কিঃমিঃ  ৭। ফসলহানীঃ ১৪ হেক্টর (আমন বীজতলা), ০৫ হেক্টর (রুপা আমন) | নাই | ১১ টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সাময়িক বন্ধ রাখা হয়েছে। নবীগঞ্জ উপজেলায় ৮টি আশ্রয়কেন্দ্র প্রস্তুত রাখা হযেছে, তম্মধ্যে ৫টি আশ্রয়কেন্দ্রে ৯৭টি পরিবার অবস্থান করছে। |

**(খ) দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রনালয় হতে বরাদ্দকৃত ত্রাণের বিবরণ**:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| জিআর ক্যাশ (টাকা) | জিআর চাল (মেঃটন) | শুকনা ও অন্যান্য খাবার  (কার্টুন) |
| ৮,০০,০০০ (আট লক্ষ) | ৫০০ (পাঁচ শত) | ১,০০০ (এক হাজার) |

**১1।  মৌলভীবাজার**:

**(ক) বন্যা পরিস্থিতির তথ্য**:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| বন্যা পরিস্থিতির বিবরণ | ক্ষয়ক্ষতির বিবরণ | প্রাণহানির সংখ্যা | মন্তব্য |
| জেলার সকল নদীর পানি বিপদসীমার নিচ দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে। | ১। ক্ষতিগ্রস্ত উপজেলাঃ ৫টি  ২। ক্ষতিগ্রস্ত ইউনিয়নঃ ২৪ টি  ৩। ক্ষতিগ্রস্ত পৌরসভা- ১ট  ৪। ক্ষতিগ্রস্ত গ্রামঃ ১৬৪ টি  ৫। ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারঃ ১২৪৭৬ (আংশিক)  ৬। ক্ষতিগ্রস্ত লোকসংখ্যাঃ ৫৮৯১৮ (আংশিক)  ৭। ক্ষতিগ্রস্ত ঘরবাড়িঃ ৭টি (সম্পূর্ণ) ২৯৩৬ টি (আংশিক)  ৮। ক্ষতিগ্রস্ত ফসলি জমিঃ ১৯৬ হেক্টর (আংশিক)  ৯। ক্ষতিগ্রস্ত প্রতিষ্ঠান (শিক্ষা/ধর্মীয়): ৩৮ টি (আংশিক)  ১০। ক্ষতিগ্রস্ত রাস্তাঃ ৯১ কি: মি: (আংশিক), ৫ কি: মি: (সম্পূর্ণ)  ১১। ক্ষতিগ্রস্ত বাঁধঃ ২৩০ কি: মি: (আংশিক) | নাই | নদীর আশ্রয়কেন্দ্র ০৬টি, আশ্রিত লোকসংখ্যা- ২৭০ জন।  মেডিকেল টিম ৫৩টি  বন্যা পরিস্থিতির উন্নতি হচ্ছে। |

**(খ) দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রনালয় হতে বরাদ্দকৃত ত্রাণের বিবরণ**:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| জিআর ক্যাশ (টাকা) | জিআর চাল (মেঃটন) | শুকনা ও অন্যান্য খাবার  (কার্টুন) |
| ৯,৫০,০০০ (নয় লক্ষ পঞ্চাশ হাজার ) | ৮৫০ (আটশত পঞ্চাশ ) | ২,০০০ (দুই হাজার) |

**12।  নেত্রকোনা**:

**(ক) বন্যা পরিস্থিতির তথ্য**:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| বন্যা পরিস্থিতির বিবরণ | ক্ষয়ক্ষতির বিবরণ | প্রাণহানির সংখ্যা | মন্তব্য |
| গত ২৪ ঘন্টায় জেলার কোথাও বৃষ্টিপাত হয়নি। | ১। ক্ষতিগ্রস্ত উপজেলাঃ ৬টি  ২। ক্ষতিগ্রস্ত ইউনিয়নঃ ৩২টি  ৩। ক্ষতিগ্রস্ত গ্রামঃ ২৬৪ টি  ৪। ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারঃ ১৮,৫২৭ টি (আংশিক)  ৫। ক্ষতিগ্রস্ত লোকসংখ্যাঃ ৯৩,১০৫ জন (আংশিক)  ৬। ক্ষতিগ্রস্ত ফসলি জমিঃ ৩১৫ হেক্টর (আংশিক)  ৭। ক্ষতিগ্রস্ত প্রতিষ্ঠান (শিক্ষা/ধর্মীয়): ৩৭১ টি (আংশিক)  ৮। ক্ষতিগ্রস্ত রাস্তা: ৩ কি: মি: (আংশিক)  ৯। ক্ষতিগ্রস্ত ব্রীজ/কালভার্টঃ ১টি  ১০। ক্ষতিগ্রস্ত বাঁধঃ ৩ মি:  ১১। ক্ষতিগ্রস্ত টিউবওয়েলঃ ৫৫০টি | কোন প্রানহানির খবর পাওয়া যায়নি। | বর্তমানে  বন্যা পরিস্থিতি উন্নতির দিকে। |

**(খ) দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রনালয় হতে বরাদ্দকৃত ত্রাণের বিবরণ**:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| জিআর ক্যাশ (টাকা) | জিআর চাল (মেঃটন) | শুকনা ও অন্যান্য খাবার  (কার্টুন) | তাঁবু (সেট) |
| ১০,০০,০০০ (দশ লক্ষ) | ৬০০ (ছয় শত) | ৪,০০০ (চার হাজার) | ৫০০ (পাঁচ শত) |

**১3। শেরপুর**

**(ক) বন্যা পরিস্থিতির তথ্য**:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| বন্যা পরিস্থিতির বিবরণ | ক্ষয়ক্ষতির বিবরণ | প্রাণহানির সংখ্যা | মন্তব্য |
| ব্রহ্মপুত্র নদের পানি বৃদ্ধি পেয়ে বিপদসীমার বরাবর আছে। চেল্লাখালী, ভোগাই, নাকুয়াগাঁও পয়েন্টে পানি কমেছে। | ১। ক্ষতিগ্রস্ত উপজেলাঃ ০৫টি  ২। ক্ষতিগ্রস্ত ইউনিয়নঃ ৩৫টি  ৩। ক্ষতিগ্রস্ত গ্রামঃ ১৭২ টি  ৪। ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারঃ ১১,৪১০টি (আংশিক)  ৫। ক্ষতিগ্রস্ত লোকসংখ্যাঃ ৬৩,০০০ জন (আংশিক)  ৬। ক্ষতিগ্রস্ত ঘরবাড়িঃ ৫৭৫ টি (আংশিক)  ৭। ক্ষতিগ্রস্ত ফসলি জমিঃ ৩,১০৭ হেক্টর (আংশিক)  ৮। ক্ষতিগ্রস্ত প্রতিষ্ঠান (শিক্ষা/ধর্মীয়): ৬৯টি  ৯। ক্ষতিগ্রস্ত রাস্তাঃ ১৫৩ কি: মি: (আংশিক)  ১০। ক্ষতিগ্রস্ত বাঁধঃ ২.৭ কি: মি: (আংশিক)  ১১। ক্ষতিগ্রস্ত টিউবওয়েলঃ ৬৫টি | নাই | ১। মেডিকেল টিম: ৫৭টি |

**(খ) দুর্যোগ ব্যাবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রনালয় হতে বরাদ্দকৃত ত্রাণের বিবরণ**:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| জিআর ক্যাশ (টাকা) | জিআর চাল (মেঃটন) | শুকনা ও অন্যান্য খাবার  (কার্টুন) | তাঁবু (সেট) |
| - | ২০০(দুইশত) | - | - |

**১4। টাংগাইল**

**(ক) বন্যা পরিস্থিতির তথ্য**:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| বন্যা পরিস্থিতির বিবরণ | ক্ষয়ক্ষতির বিবরণ | প্রাণহানির সংখ্যা | মন্তব্য |
| ধলেশ্বরী নদীর পানি এলাশিনঘাট পয়েন্টে বিপদসীমার ৬৭ সে.মি উপর প্রবাহিত হচ্ছে।  কালিহাতিতে যমুনা নদীর পানি বিপদসীমার ৬৩ সে.মি. ভূয়াপুর সুইচ গেট পয়েন্টে যমুনা নদীর পানি বিপদসীমার ৯১ সে.মি. উপর দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে। | ১। ক্ষতিগ্রস্ত উপজেলাঃ ০৬টি  ২। ক্ষতিগ্রস্ত ইউনিয়নঃ ২৫টি (আংশিক)  ৩। ক্ষতিগ্রস্ত পৌরসভা ১টি  ৪। ক্ষতিগ্রস্ত গ্রামঃ ১০৫ টি  ৫। ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারঃ ৪৯,৬৫০ টি (আংশিক)  ৬। ক্ষতিগ্রস্ত লোকসংখ্যাঃ ১,৬৯,৬৮০ জন (আংশিক)  ৭। ক্ষতিগ্রস্ত ঘরবাড়ী- ১১৭৩টি (সম্পূর্ণ), ৪০৯৫টি (আংশিক)  ৮। ক্ষতিগ্রস্ত ফসলি জমিঃ ১৬৩৮ হেক্টর (আংশিক)  ৯। ক্ষতিগ্রস্ত রাস্তা ৯১ কি.মি. (কাঁচা, আংশিক), ১ কি.মি. (পাকা আংশিক)  ১০। ব্রীজ/কালভার্ট- ২টা (আংশিক)  ১১। ক্ষতিগ্রস্ত প্রতিষ্ঠান (শিক্ষা/ধর্মীয়) ১০৬ টা (আংশিক)। | নাই | আশ্রয়কেন্দ্রের সংখ্যা- ১৪টি  আশ্রিত পরিবার- ৭২০টি  আশ্রিত লোক ২১০০জন।  মেডিকেল টিম- ২৬টা  সকল নদ-নদীর পানি বৃদ্ধি অব্যাহত রয়েছে। |

**(খ)দুর্যোগ ব্যাবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রনালয় হতে বরাদ্দকৃত ত্রাণের বিবরণ**:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| জিআর ক্যাশ (টাকা) | জিআর চাল (মেঃটন) | শুকনা ও অন্যান্য খাবার  (কার্টুন) | তাঁবু (সেট) |
| ৫,০০,০০০/- (পাঁচ লক্ষ) | ৪০০ (চারশত) | ২,০০০ (দুই হাজার) | - |

**15। জামালপুর**

**(ক) বন্যা পরিস্থিতির তথ্য**:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| বন্যা পরিস্থিতির বিবরণ | ক্ষয়ক্ষতির বিবরণ | প্রাণহানির সংখ্যা | মন্তব্য |
| যমুনা নদীর পানি বাহাদুরাবাদ পয়েন্টে বিগত ২৪ ঘন্টায় ২৩ সে.মি বৃদ্ধি পেয়ে বিপদসীমার ১৬০ মে.মি উপর দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে।  রেলপথ পানিতে প্লাবিত হওয়ায় জামালপুর জেলার ইসলামপুর হতে দেওয়ানগঞ্জ যোগাযোগ বন্ধ। ইসলামপুরের চিনাডুলি ইউনিয়নে নদীর বাঁধ ভেংগে গেছে। | \* ক্ষতিগ্রস্ত উপজেলাঃ ০৭টি  \* ক্ষতিগ্রস্ত ইউনিয়নঃ ৫৯টি  \* ক্ষতিগ্রস্ত পৌরসভাঃ ০৩টি  \* ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারঃ ৯০১৩০ টি  \* ক্ষতিগ্রস্ত লোকসংখ্যাঃ ৪৪৩১৮০ জন  \* ক্ষতিগ্রস্ত ঘরবাড়িঃ ৭৭৫ টি (সম্পূর্ণ), ২৯৭০ টি (আংশিক),  \* ক্ষতিগ্রস্ত ফসলঃ ১৩৬৪৫ হেক্টর (আংশিক)  \* ক্ষতিগ্রস্ত রাস্তা (কাঁচা): ১৭.২৫ কি:মি (সম্পূর্ণ), ৩৫.৫ কি:মি: (আংশিক)  \* ক্ষতিগ্রস্ত রাস্তা (পাকা): ৮৩৭৫ কি:মি (সম্পূর্ণ), ২৯.৫০ কি:মি: (আংশিক)  \* ক্ষতিগ্রস্ত বাঁধঃ ১১.৫ কি,মি (আংশিক)  \* ক্ষতিগ্রস্ত পুল/কালভার্টঃ ২৩টি (আংশিক)  \*- ক্ষতিগ্রস্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান- ২৮২টি (আংশিক)  \* ক্ষতিগ্রস্ত ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান- ২২টি আংশিক)  \* ক্ষতিগ্রস্ত নলকুপ- ৩১২১টি | নাই | ৩৭টি আশ্রয়কেন্দ্র (দেওয়ানগঞ্জে ১৭টি ও ইসলামপুরে ২০টি) ১৯৭৫টি পরিবারের ৭৫৪৪ জন লোক আশ্রয় গ্রহণ করেছে।  ৫৯টি মেডিকলে টিম কর্মরত আছে। |

**(খ)দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রনালয় হতে বরাদ্দকৃত ত্রাণের বিবরণঃ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| জিআর ক্যাশ (টাকা) | জিআর চাল (মেঃটন) | শুকনা ও অন্যান্য খাবার  (কার্টুন) | তাঁবু (সেট) |
| ৭,০০,০০০(সাত লক্ষ) | ৪০০(চারশত) | ২০০০ (দুই হাজার) | ৫০০(পাঁচশত) |

**১6।  বগুড়া**:

**(ক) বন্যা পরিস্থিতির তথ্য)**:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| বন্যা পরিস্থিতির বিবরণ | ক্ষয়ক্ষতির বিবরণ | প্রাণহানি/হতাহতের বিবরণ | মন্তব্য |
| যমুনা নদীর পানি সারিয়াকান্দি পয়েন্টে বিপদসীমার ১২৬ সে.মি. উপর দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে। | ১। ক্ষতিগ্রস্ত উপজেলাঃ ৩টি  ২। ক্ষতিগ্রস্ত ইউনিয়নঃ ১৯ টি  ৩। ক্ষতিগ্রস্ত গ্রামঃ ১২৯টি  ৪। ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারঃ ৩১৫৮৫ টি,  ৫। ক্ষতিগ্রস্ত লোকসংখ্যাঃ ১২৪২২০ জন  ৬। নদী ভাংগনে ক্ষতিগ্রস্ত ঘরবাড়িঃ ১৪৫   (সম্পূর্ণ), ৬৩০ (আংশিক)  ৭। ক্ষতিগ্রস্ত প্রতিষ্ঠান (শিক্ষা/ধর্মীয়): ৭৯টি  ৮। ক্ষতিপ্রস্ত ফসলি জমিঃ ৮৯৭৮ হেক্টর  ৯। ক্ষতিগ্রস্ত রাস্তাঃ ১৮ কি:মি; (কাঁচা আংশিক), পাকা ২৪.৩৫ কিঃমিঃ (আংশিক)  ১০। ক্ষতিগ্রস্ত টিউবওয়েলঃ ২,৫৯১ টি | প্রানহানির হয়নি | বাঁধে আশ্রিত লোকসংখ্যা ২২৫০ জন ও অন্যান্য স্থানে আশ্রিত লোকসংখ্যা ৬৪৫ জন।  নদীর পানি বৃদ্ধি অব্যাহত আছে। |

**(খ) দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রনালয় হতে বরাদ্দকৃত ত্রাণের বিবরণ**:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| জিআর ক্যাশ (টাকা) | জিআর চাল (মেঃটন) | শুকনা ও অন্যান্য খাবার  (কার্টুন) | তাঁবু (সেট) |
| ১০,০০,০০০ (দশ লক্ষ) | ৬০০ (ছয় শত) | ২,০০০ (দুই হাজার) | ৫০০ (পাঁচ শত) |

**১7।  গাইবান্ধা**:

**(ক) বন্যা পরিস্থিতির তথ্য**:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| বন্যা পরিস্থিতির বিবরণ | ক্ষয়ক্ষতির বিবরণ | প্রাণহানির সংখ্যা | মন্তব্য |
| যমুনা নদীর পানি ফুলছড়ি পয়েন্টে বিপদসীমার ১৪৭ সে.মি এবং ঘাগট নদীর গাইবান্ধা পয়েন্টে বিপদসীমার ৮৮ সেঃ মিঃ উপর দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে।  পানি হ্রাস অব্যাহত আছে। | ১। ক্ষতিগ্রস্ত উপজেলাঃ ৫টি  ২। ক্ষতিগ্রস্ত ইউনিয়ন/পৌরসভা ৪৯ টি ইউনিয়ন, ২টি পৌরসভা  ৩। ক্ষতিগ্রস্ত গ্রামঃ ৩৬৩ টি  ৪। ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারঃ ৩৪৪১৩ (সম্পূর্ণ) ৮৩৮২৭ (আংশিক)  ৫। ক্ষতিগ্রস্ত লোকসংখ্যাঃ ১২৮৫৯০ জন (সম্পূর্ণ), ৩২৩৯৩৮ জন (আংশিক)  ৬। ক্ষতিগ্রস্ত ঘরবাড়িঃ ৪৩১২ টি (সম্পূর্ণ) ৩৫৪৮০ টি (আংশিক)  ৭। ক্ষতিগ্রস্ত ফসলি জমিঃ ১০৮৩৩ হেক্টর (আংশিক)  ৮। ক্ষতিগ্রস্ত প্রতিষ্ঠান (শিক্ষা/ধর্মীয়): ৮ টি (সম্পূর্ণ), ২৬৯ টি (আংশিক)  ৯। ক্ষতিগ্রস্ত রাস্তাঃ ৫৪৯ কি: মি: (আংশিক), ১৬ কিঃমিঃ (সম্পূর্ণ)  ১০। ক্ষতিগ্রস্ত ব্রীজ/কালভার্টঃ ১৮টি  ১১। ক্ষতিগ্রস্ত বাঁধঃ ৫৩ কি: মি: (আংশিক)  ১২। ক্ষতিগ্রস্ত টিউবওয়েলঃ ২৬৪০ টি  ১৩। মৃত হাস-মুরগী ১২০টি | নাই | ১। আশ্রয়কেন্দ্রের সংখ্যাঃ ১৬৬টি।  ২। আশ্রিত লোকসংখ্যাঃ ৬১৬৪৮ জন  ৩। গঠিত মেডিকেল টিমঃ ৭৫টি।  বন্যা পরিস্থিতির উন্নতি হয়েছে। |

**(খ) দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রনালয় হতে বরাদ্দকৃত ত্রাণের বিবরণ**:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| জিআর ক্যাশ (টাকা) | জিআর চাল (মেঃটন) | শুকনা ও অন্যান্য খাবার  (কার্টুন) | তাঁবু (সেট) | ঢেউটিন বরাদ্দ ও গৃহ নির্মাণ মঞ্জুরী |
| ২০,৫০,০০০ (বিশ লক্ষ পঞ্চাশ হাজার ) | ১১৫০ (এক হাজার এক শত পঞ্চাশ ) | ৬,০০০ (ছয় হাজার ) | ৫০০ (পাঁচ শত) | ৫০০ বাণ্ডিল ও গৃহ নির্মাণ ১৫ লক্ষ টাকা |

**১8। কুড়িগ্রাম**

**(ক) বন্যা পরিস্থিতির তথ্য**:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| বন্যা পরিস্থিতির বিবরণ | ক্ষয়ক্ষতির বিবরণ | প্রাণহানি/হতাহতের বিবরণ | মন্তব্য |
| কুড়িগ্রাম জেলায় ব্রহ্মপুত্র নদের পানি চিলমারী পয়েন্টে ১১৩ সে.মি, নুনখাওয় পয়েন্টে ৮৬ সে.মি, ও ধরলা নদীর পানি কুড়িগ্রাম পয়েন্টে ৮৮ সে.মি. এবং দুধকুমার নদীর পানি বিপদসীমার ৮৯ সে.মি. উপর দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে।  তিস্তা নদীর পানি বিপদসীমার ৪৪ সে.মি. নিচ দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে। | ১। ক্ষতিগ্রস্ত উপজেলাঃ ০৯টি  ২। ক্ষতিগ্রস্ত ইউনিয়নঃ ৫৬টি  ৩। ক্ষতিগ্রস্ত গ্রামঃ ৫৭৮ টি  ৪। ক্ষতিগ্রস্ত লোকসংখ্যাঃ ৪,৯৯৬ জন (সম্পূর্ণ), ৭৪৯২০০ জন (আংশিক)  ৫। ক্ষতিগ্রস্ত পরিবার সংখ্যাঃ ১,২৪৯ (সম্পূর্ণ), ১৮৭৩০০ (আংশিক)  ৬। ক্ষতিগ্রস্ত জমির পরিমানঃ ১৫১৫৯ হেক্টর (আংশিক)  ৭। ক্ষতিগ্রস্ত ঘরবাড়ি- ১,২৪৯ (সম্পূর্ণ), ১৮৭৩০০ (আংশিক)।  ৮। ক্ষতিগ্রস্ত প্রতিষ্ঠান(শিক্ষা/ধর্মীয়)- ২টা (সঃ), ৫০৫টি (আং)  ৯। ক্ষতিগ্রস্ত রাস্তা- ১৬ কিঃমিঃ (আং),  ১০। ক্ষতিগ্রস্ত ব্রীজ/কালভার্ট- ১৬টি  ১১। ক্ষতিগ্রস্ত বাঁধ- ৩২.৩ কিঃমিঃ (আংশিক)  ১২। ক্ষতিগ্রস্ত টিউবয়েল- ৯৫৭০টি | নাই | আশ্রয়কেন্দ্রের সংখ্যাঃ ১৪৫টি  আশ্রিত লোক সংখ্যাঃ ৩৫,৬৪৪ জন  নদীর পানি হ্রাস অব্যাহত আছে। |

**(খ) দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রনালয় হতে বরাদ্দকৃত ত্রাণের বিবরণ**:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| জিআর ক্যাশ (টাকা) | জিআর চাল (মেঃটন) | শুকনা ও অন্যান্য খাবার  (কার্টুন) | তাঁবু (সেট) |
| ১৫,০০০০০ (পনের লক্ষ) | ১০০০ (এক হাজার) | ৬০০০ (ছয় হাজার) | ৫০০ (পাঁচ শত) |

**19।  লালমনিরহাট**:

**(ক) বন্যা পরিস্থিতির তথ্য**:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| বন্যা পরিস্থিতির বিবরণ | ক্ষয়ক্ষতির বিবরণ | প্রাণহানি/ হতাহতের বিবরণ | মন্তব্য |
| জেলায় তিস্তা নদীর পানি ডালিয়া পয়েন্টে বিপদসীমার ৪০ সে.মি.  ও কাউনিয়া পয়েন্টে বিপদসীমার ৪৪ সে.মি. এবং ধরলা নদীর পানি তালুক শিমুল বাড়ী পয়েন্টে বিপদসীমার ৫৮ সে.মি. নিচ দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে। | ১। ক্ষতিপ্রস্ত উপজেলাঃ ৫টি  ২। ক্ষতিগ্রস্ত ইউনিয়নঃ ২৬টি  ৩। ক্ষতিগ্রস্ত গ্রামঃ ১৪৪ টি  ৪। ক্ষতিপ্রস্ত পরিবারের সংখ্যাঃ ৯৯ টি (সম্পূর্ণ), ২৪,৩৩৪টি (আংশিক), নদী ভাংগনে ২৩১টি  ৫।  ক্ষতিগ্রস্থ লোক সংখ্যাঃ ১৬১ জন (সম্পূর্ণ) ৭৪,২৬৪ জন (আংশিক)  ৬। ক্ষতিগ্রস্ত ঘরবাড়িঃ ৯৯টি (সম্পূর্ণ)  ৭। ক্ষতিগ্রস্ত ফসলি জমিঃ ৩২৫ হেক্টর (আংশিক)  ৮। মৃত হাস-মুরগীঃ ৭১টি  ৯। ক্ষতিগ্রস্ত প্রতিষ্ঠান (শিক্ষা/ধর্মীয়): ৬৯ টি (আংশিক)  ১০। ক্ষতিগ্রস্ত রাস্তাঃ ২.৬৮ কি: মি: (সম্পূর্ণ), ৯০৫ কি:মি: (আংশিক) | নাই। | অনেক এলাকার বন্যার পানি নেমে গেছে। |

**(খ) দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রনালয় হতে বরাদ্দকৃত ত্রাণের বিবরণ**:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| জিআর ক্যাশ (টাকা) | জিআর চাল (মেঃটন) | শুকনা ও অন্যান্য খাবার  (কার্টুন) | তাঁবু (সেট) |
| ৯,৫০,০০০  (নয় লক্ষ পঞ্চাশ  হাজার) | ৬৫০ ( ছয় শত পঞ্চাশ) | ৫,০০০ (পাঁচ হাজার) | ৫০০ (পাঁচ শত) |

**20।  নীলফামারী**:

**(ক) বন্যা পরিস্থিতির তথ্য**:

ভারপ্রাপ্ত জেলা প্রশাসক, নীলফামারী অদ্য টেলিফোনে জানান যে, তার জেলার বন্যার পানি নেমে গেছে। আশ্রয়কেন্দ্রের লোকজন বাড়ীঘরে ফিরে গেছে। জেলার সার্বিক পরিস্থিতির উন্নতি হয়েছে।

**(খ) দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রনালয় হতে বরাদ্দকৃত ত্রাণের বিবরণ**:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| জিআর ক্যাশ (টাকা) | জিআর চাল (মেঃটন) | শুকনা ও অন্যান্য খাবার  (কার্টুন) | তাঁবু (সেট) |
| ৭,৫০,,০০০ (সাত লক্ষ পঞ্চাশ  হাজার ) | ৫৫০ (পাঁচশত পঞ্চাশ) | ৪,০০০ (চার হাজার) | ৫০০ (পাঁচ শত) |

**21। সিরাজগঞ্জ**

**(ক) বন্যা পরিস্থিতির তথ্য**:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| বন্যা পরিস্থিতির বিবরণ | ক্ষয়ক্ষতির বিবরণ | প্রাণহানির সংখ্যা | মন্তব্য |
| যমুনা নদীর পানি সিরাজগঞ্জ পয়েন্টে বিপদসীমার ৯৩ সি:মি: এবং কাজীপুর পয়েন্টে বিপদসীমার ১২০ সে.মি উপর দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে। নদীর পানি বৃদ্ধি অব্যাহত রয়েছে। পানি বৃদ্ধি  অব্যঅহত থাকলে বন্রঅ হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। | \* ক্ষতিগ্রস্ত উপজেলাঃ ৫টি  \* ক্ষতিগ্রস্ত পৌরসভা- ২টা  \* ক্ষতিগ্রস্ত ইউনিয়নঃ ৩৬টি  \* ক্ষতিগ্রস্ত গ্রামঃ ২৪৩ টি  \* ক্ষতিগ্রস্ত পরিবার- ৯৫৯টি (সঃ), ৪৪৭৬৫টি (আং)  \* ক্ষতিগ্রস্ত লোকসংখ্যা- ২৫০ জন (সঃ), ২০৭০৪৫ জন (আং)  \* ক্ষতিগ্রস্ত বাড়িঘর- ১৩৪৭ টি (সম্পূর্ণ, ২৭৬৩৩টি (আংশিক)  \* ক্ষতিগ্রস্ত ফসলী  জমি- ৭৫৪১হেঃ (আংশিক)  \* ক্ষতিগ্রস্ত প্রতিষ্ঠান (শিক্ষা/ধর্মীয়)- ১৬৬ টি (আংশিক)  \* ক্ষতিগ্রস্ত রাস্তা- ৩১.৫ কিঃমিঃ (সম্পূর্ণ), ২৭৪.১৭ কিঃমিঃ (আং১শিক),  \* ক্ষতিগ্রস্ত ব্রীজ/কালভার্ট- ১৫ টি।  \* ক্ষতিগ্রস্ত বাঁধ- ১৪ কিঃমিঃ (আংশিক) | নাই | আশ্রয়কেন্দ্রের সংখ্যা- ৩৫৪টি, আশ্রিত লোকসংখ্যা- ১১৬০৫ জন। |

**(খ) দুর্যোগ ব্যাবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রনালয় হতে বরাদ্দকৃত ত্রাণের বিবরণ** :

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| জিআর ক্যাশ (টাকা) | জিআর চাল (মেঃটন) | শুকনা ও অন্যান্য খাবার  (কার্টুন) | তাঁবু (সেট) |
| ৮,০০০০০(আট লক্ষ) | ৭০০(সাতশত) | ১০০০ (এক হাজার) | ৫০০(পাঁচশত) |

**দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় কর্তৃক জেলা ভিত্তিক মোট ত্রাণ সামগ্রী বরাদ্দের তথ্য**:

পাহাড়ী ঢল, অতিবৃষ্টি ও পার্বত্য জেলায় পাহাড় ধসের কারণে এবং প্রাকৃতিক দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্তদের মাঝে মানবিক সহায়তা প্রদানের লক্ষ্যে ২০১৯-২০ অর্থ বছরে নিম্নবর্ণিত ত্রাণ সামগ্রী বরাদ্দ করা হয়েছে।

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **তারিখ** | **জেলার সংখ্যা** | **জিআর চাল (মেঃটন)** | **জিআর (ক্যাশ)** | **শুকনো খাবার (প্যাকেট)** | **তাঁবু (সেট)** | **ঢেউটিন বরাদ্দ ও গৃহ নির্মাণ মঞ্জুরী** |
| ০১/০৭/২০১৯ | ২৫ জেলা | - | - | ৫৯,০০০ |  |  |
| ০৭/০৭/২০১৯ | ৬৪ জেলা | ১০,৯৫০ | ১,৭৫,০০,০০০/- | - |  |  |
| ১১/০৭/২০১৯ | ২২ জেলা | ৬,৬০০ | ১,২০,০০,০০০/- | - |  |  |
| ১২/০৭/২০১৯ | ১০জেলা | - | - | ২০,০০০ |  |  |
| ১৪/০৭/২০১৯ | ১৫জেলা | - | - | - | ৭,৫০০ |  |
| ১৫/৭/২০১৯. | ২০জেলা | ৩৮০০ | ২২,০০০০০ |  |  |  |
| ১৬/০৭/২০১৯ | ০5 জেলা |  |  | 6,০০০ |  |  |
| ১৬/০৭/২০১৯ | ০৪ জেলা |  |  |  |  | ১০০০ বান্ডিল ও ৩০ লক্ষ টাকা |
| ১৭/০৭/২০১৯ | ০১ জেলা | ২০০ | ৫,০০,০০০ |  |  |  |
| ১৭/০৭/২০১৯ | ০১ জেলা | ২০০ | ৫,০০,০০০ |  |  |  |
| ১৭/০৭/২০১৯ | ০১ জেলা | ২০০ |  |  |  |  |
| ১৭/০৭/২০১৯ | ০১ জেলা | ২০০ | ৫,০০,০০০ |  |  |  |
| ১৭/০৭/২০১৯ | 0৪ জেলা |  |  | ৪,০০০ |  |  |
| ১৮/০৭/২০১৯ | ০১ জেলা | ২০০ | ৫,০০,০০০ | ১,০০০ |  |  |
| ১৮/০৭/২০১৯ | ০১ জেলা |  |  | ২০০০ |  |  |
| ১৯/০৭/২০১৯ | ০২ জেলা |  |  | ৫,০০০ |  |  |
| ১৯/০৭/২০১৯ | ০১ জেলা | ২০০ | ৫,০০,০০০ |  |  |  |
| ১৯/০৭/২০১৯ | ০১ জেলা |  |  |  |  | ৫০০ বাণ্ডিল ও গৃহ নির্মাণ ১৫ লক্ষ টাকা |
| ১৯/০৭/২০১৯ | ০১ জেলা | ২০০ | ৫,০০,০০০ |  |  |  |
| **মোট** |  | **২২,৭৫০**  **(বাইশ হাজার সাতশত পঞ্চাশ)** | **৩,৪৭,০০,০০০/ (তিন কোটি সাতচল্লিশ লক্ষ)** | **৯৭,০০০**  **(সাতানব্বই হাজার)** | **৭,৫০০ (সাত হাজার পাঁচশত)** | **১৫০০ বান্ডিল ও ৪৫ লক্ষ টাকা** |

**অগ্নিকান্ডঃ** ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্সের কন্ট্রোল রুম থেকে প্রাপ্ত তথ্য অনুসারে আজ কোথাও কোন উল্লেখযোগ্য অগ্নিকাণ্ড সংঘঠিত হয়নি।

#

Kv‡`i/gvngy`/‡gvkvid/AveŸvm/2019/1838 NÈv

Handout Number : 2603

**Foreign Minister participates in the 2nd Ministerial to Advance**

**Religious Freedom in Washington, D.C.**

Washington D.C., 19 July 2019:

Foreign Minister Dr. A.K Abdul Momen attended the 2nd Ministerial meeting on advancing religious freedom hosted by the US Department of State yesterday. Delegates from 106 countries with about 40 Foreign Ministers attended the meeting at the invitation of Mike Pompeo, US Secretary of State.

In his opening speech, Secretary Pompeo reinforced that ensuring religious freedom for all remains the top foreign policy priority of the USA. The US Vice President Mike Pence delivered keynote address. He expressed concern on the violation of the very basic right of the Rohingyas in Myanmar. He reiterated that the US Government will stand strong on resolving the Rohingya issue, and also holding the perpetrators in Myanmar accountable  for committing the crimes of atrocities against  Rohingyas.

Foreign Minister Momen in his speech highlighted the commitment of the government to ensure basic rights of its people. He mentioned that inspired by the call of the Father of the Nation Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman, Bangladesh has been relentlessly working to maintain the religious rights of all sects of people. Under the visionary leadership of Prime Minister Sheikh Hasina, Bangladesh has upheld religious pluralism and rights of minorities. He elaborated how the government of PM Sheikh Hasina maintained a ‘Zero Tolerance’ approach to any form of violence and discrimination, under any pretext, against religious minorities, and successfully prevented rise of extremist contents in Bangladesh. This has resulted in the unprecedented socio-economic growth of its economy. Besides, non-communalism and peaceful coexistence, PM Hasina also promotes a national slogan ‘Religion unto individual, festivals unto all’, to promote religious tolerance and create a sense of accommodation among religious sects.

Foreign Minister thanked the US government and the international community to extend support to host 1.1 million Rohingyas in Bangladesh. Bangladesh being a land of humanity, has shown generosity at the cost of its own and he called on the international community to increase the pressure on Myanmar to take back these people.

On the side lines of this conference, in addition to the Foreign Minister of Hungary, Minister Momen met the Foreign Ministers of Iraq, Bahrain and Malta. He discussed with his counterpart of Hungary about enhancing the mutual bilateral relation through extended cooperation. Foreign Minister Momen offered him to share expertise in Agriculture and Water resources. He requested to invest in harnessing maritime resources in the Bay of Bengal. He also asked to take skilled and semi-skilled work forces from Bangladesh. Dr. Momen thanked him for the 100 scholarship being offered by the Hungarian government. He invited his counterpart to visit Bangladesh with a business delegation. The Hungarian Minister assured him that he would soon look forward to undertake a visit to Bangladesh.

#

Shamim/Mahmud/Mosharaf/Salim/2019/17.30 Hrs.

Z\_¨weeiYx b¤^i : 2602

**cÖwZwU wek¦we`¨vj‡q we‡klvwqZ j¨ve cÖwZôv Kiv n‡e**

**---RybvB` Avn&‡g` cjK**

XvKv, 4 kÖveY (19 RyjvB) :

Z\_¨ I †hvMv‡hvM cÖhyw³ cÖwZgš¿x RybvB` Avn&‡g` cjK G‡`‡ki ZiæY cÖRb¥ AZ¨šÍ †gavex D‡jøL K‡i e‡jb, Zv‡`i D™¢vebx kw³‡K mwVKfv‡e GwM‡q wb‡Z †`‡ki cÖwZwU wek¦we`¨vj‡q we‡klvwqZ j¨ve cÖwZôv Kiv n‡e| fwel¨r Z\_¨-cÖhyw³wbf©i c…w\_exi P¨v‡jÄ †gvKv‡ejvq GLb †\_‡K cÖ¯ÍzwZ wb‡Z n‡e|

cÖwZgš¿x AvR ivRavbxi emyÜivq BwÛ‡c‡Û›U BDwbfvwm©wU wgjbvqZ‡b ÔwØZxq †¯úm B‡bv‡fkb mvwgU 2019Õ D‡Øvab Dcj‡¶ Av‡qvwRZ Abyôv‡b cÖavb AwZw\_i e³…Zvq Gme K\_v e‡jb|

cÖwZgš¿x e‡jb GAvB, AvBIwU, †ivewU·, eøK‡PBb, weM‡WUvi gZ bZzb cÖhyw³ Z\_v PZz\_© wkí wecø‡ei Dc‡hvMx K‡i G ‡`‡ki ZiæY‡`i ˆZwi Ki‡Z n‡e, bv n‡j Avgiv wcwQ‡q co‡ev| G wel‡q miKvi me©vZ¥K mn‡hvwMZv Ki‡e e‡j wZwb D‡jøL K‡ib| wZwb e‡jb, D™¢veb gvby‡li Rxe‡bi MwZ‡K mnR, MwZkxj I ZiæY‡`i †gavi weKvk NUv‡Z D‡jøL‡hvM¨ f‚wgKv cvjb K‡i| ZiæY D‡`¨v³v‡`i‡K D™¢vebx Kv‡R mn‡hvwMZv Ki‡Z AvBwmwU wefvM G›Uvi‡cÖwbqvm© wWRvBb GKv‡Wwg cÖwZôv Ki‡Q| GQvovI Avw\_©Kmn wewfbœ mn‡hvwMZv cÖ`vb Kiv n‡”Q e‡j wZwb Rvbvb| wZwb ÁvbwfwËK, †gavwbf©i wWwRUvj evsjv‡`k wewbg©v‡Y GwM‡q Avm‡Z ZiæY cÖRb¥mn mK‡ji cÖwZ AvnŸvb Rvbvb|

`yB w`be¨vcx Av‡qvwRZ m‡¤§j‡bi D‡Øvab Abyôv‡b BwÛ‡c‡Û›U BDwbfvwm©wUi †UªRvivi L›`Kvi Bd‡ZLvi nvq`v‡ii mfvcwZ‡Z¡ wek¦we`¨vjq gÄzwi Kwgk‡bi m`m¨ W. mv¾v` †nv‡mb, evsjv‡`k B‡bv‡fkb †dvivg bvmv wewW Gi cÖwZôvZv Avwidzj nvmvb Acy e³e¨ iv‡Lb|

†`‡k gnvKvk welqK wk¶vi AvMÖn ˆZwi, gnvKvk M‡elYv hš¿cvwZ wb‡q i‡KU †UK‡bvjwRi `¶Zv e„w× I MÖvDÛ †÷k‡bi wewfbœ Kvh©µg m¤ú‡K© m‡PZbZv evov‡Z †`‡k wØZxq ev‡ii g‡Zv †¯úm B‡bv‡fkb mvwgU Av‡qvRb K‡i‡Q evsjv‡`k B‡bv‡fkb †dvivg Ges bvmv mvBw›UwdK cÖe‡jg mjfvi evsjv‡`k| m‡¤§j‡b wewfbœ wk¶vcÖwZôvb †\_‡K cÖvq 1500 wk¶v\_©x AskMÖnY Ki‡Q| `yB w`‡bi GB Av‡qvR‡b 16wU †UKwbK¨vj †mwgbvi Ges nv‡Z-Kj‡g cÖwk¶Y †`qvi Rb¨ `yBwU IqvK©kc AbywôZ n‡e|

#

kwn`yj/gvngy`/ivnvZ/AveŸvm/2019/1756 NÈv