Z\_¨weeiYx b¤^i : 312

**AvMvgx 15-17 †deªæqvwi wek¦ BR‡Zgv**

**-- msev` weªwds‡q ag© cÖwZgš¿x**

XvKv, 11 gvN (24 Rvbyqvwi) :

AvMvgx 15, 16 I 17 †deªæqvwi MvRxcy‡ii U½x‡Z ZvewjM Rvgv‡Zi wek¦ BR‡Zgv AbywôZ n‡e| ag© cÖwZgš¿x AvjnvR¡ GW‡fv‡KU †kL †gvt Avãyjøvn AvR weKv‡j ag© welqK gš¿Yvj‡q Zuvi Awdm K‡¶ msev` weªwds‡q G Z\_¨ Rvbvb|

weªwds‡qi c~‡e© cÖwZgš¿xi Awdm K‡¶ evsjv‡`‡k `vIqv‡Z Zvewj‡Mi Kvh©µg myôy, my›`i I myk…•Ljiƒ‡c cwiPvjbv Ges wek¦ BR‡Zgvi ZvwiL wba©vi‡Yi wel‡q Av‡jvPbv I civgk© mfv AbywôZ nq| ag© cÖwZgš¿x mfvq mfvcwZZ¡ K‡ib| mfvq Dcw¯’Z wQ‡jb `vIqv‡Z Zvewj‡Mi gyieŸx gvIjvbv †gvt hyev‡qi, wcÖwÝcvj I Avn‡j ïiv, gv`«vmv Djyg-B-Øxwbqv gvjIqvjx gmwR`, KvKivBj, XvKv, ‰mq` Iqvwmdyj Bmjvg, Avn‡j ïiv, ZvejxM RvgvZ, KvKivBj gviKvR gmwR`, XvKv, gvIjvbv Igi dviæK, Avn‡j ïiv, gv`ªvmv Djyg-B-Øxwbqv gvjIqvjx gmwR`, KvKivBj, XvKv Ges Lvb mvnveDwÏb bvwmg, Avn‡j ïiv, ZvewjM RvgvZ, KvKivBj gviKvR gmwR`, XvKv| we‡kl Avgš¿‡Y mfvq Dcw¯’Z wQ‡jb cÖavbgš¿xi mvgwiK mwPe †gRi †Rbv‡ij wgqv †gvnv¤§` Rqbyj Av‡e`xb, wewe, wcGmwm| mfvq Av‡iv Dcw¯’Z wQ‡jb ag© mwPe †gvt AvwbQyi ingvb|

mfv †k‡l ag© cÖwZgš¿x mvsevw`K‡`i D‡Ï‡k e‡jb, evsjv‡`‡k `vIqv‡Z Zvewj‡Mi †h wek¦ BR‡Zgv AbywôZ nq Zv AZ¨šÍ †MŠi‡ei welq| evsjv‡`k ag©xq †¶‡Î GZ wekvj GKwU e¨e¯’vcbvi Ask n‡Z †c‡i AZ¨šÍ Mwe©Z| wZwb e‡jb, mK‡ji mv‡\_ civgk© I Av‡jvPbv K‡i wm×všÍ †bqv n‡q‡Q †h, G eQi mK‡ji AskM«n‡Y GK‡Î GK c‡e© wek¦ BR‡Zgv Av‡qvRb Kiv n‡e| wek¦ BR‡Zgvq †`wk-we‡`wk mKj †gngvb AskMÖnY Ki‡eb| myôy I my›`ifv‡e BR‡Zgv Abyôv‡b miKv‡ii c¶ †\_‡K AvBbk…•Ljv e¨e¯’vcbv, gymwjø‡`i wbwe©Nœ hvZvqvZmn me ai‡Yi my‡hvM myweav wbwðZ Kiv n‡e| G mgq wZwb `vIqv‡Z Zvewj‡Mi mKj ch©v‡qi mv\_xe…›`, †`kevmx, wgwWqvmn mK‡ji mn‡hvwMZv Kvgbv K‡ib|

#

Av‡bvqvi/gvngy`/‡gvkvid/‡mwjg/2019/2120 NÈv

Z\_¨weeiYx b¤^i : 311

**gvby‡li †`vi‡Mvovq †mev †cuŠQv‡bvi A½xKvi †bŠcwienb cÖwZgš¿xi**

‡euvPvMÄ (w`bvRcyi), 11 gvN (24 Rvbyqvwi) :

†bŠcwienb cÖwZgš¿x Lvwj` gvngy` †PŠayix e‡j‡Qb, miKvi evsjv‡`k‡K 2021 mvj bvMv` ga¨g Av‡qi Ges 2041 mvj bvMv` GKwU DbœZ †`‡k cwiYZ Kivi j‡ÿ¨ KvR K‡i hv‡”Q| wZwb Dbœqb I AMÖMwZi aviv‡K Av‡iv †eMevb K‡i gvby‡li †`vo‡Mvovq †mev †cuŠ‡Q †`Iqvi A½xKvi e¨³ K‡ib|

cÖwZgš¿x AvR w`bvRcy‡ii ‡euvPvMÄ Dc‡Rjvi †mZveMÄ eo gv‡V Dc‡Rjv AvIqvgx jxM Av‡qvwRZ GK msea©bv Abyôv‡b G A½xKvi K‡ib|

‡euvPvMÄ Dc‡Rjv AvIqvgx jx‡Mi mfvcwZ ˆmq` Avey †nv‡m‡bi mfvcwZ‡Z¡ msea©bv Abyôv‡b Av‡iv e³e¨ iv‡Lb w`bvRcyi †Rjv AvIqvgx jx‡Mi mvaviY m¤úv`K AvwRRyj Bgvg †PŠayix, mn-mfvcwZ Aveyj Kvjvg Avhv`, hyM¥ mvaviY m¤úv`K dviæKz¾vgvb †PŠayix gvB‡Kj, †euvPvMÄ Dc‡Rjv AvIqvgx jx‡Mi mn-mfvcwZ bvBgDÏxb kvn I mvaviY m¤úv`K Avdmvi Avjx|

Lvwj` gvngy` †PŠayix e‡jb, cÖavbgš¿x †kL nvwmbvi †bZ…‡Z¡ weMZ 10 eQ‡i evsjv‡`k mKj †ÿ‡Î D‡jøL‡hvM¨ mdjZv AR©b K‡i‡Q| wbe©vPwb cÖwZkÖæwZ Abyhvqx MÖvg‡K kn‡i cwiYZ Kivi cwiKíbv wb‡q miKvi KvR Ki‡Q| A\_©‰bwZK mg„w× AR©‡bi j‡ÿ¨ `jgZ wbwe©‡k‡l mKj‡K wb‡q KvR Ki‡Z n‡e|

cÖwZgš¿x e‡jb, †mvbvi evsjv Movi j‡ÿ¨ gyw³‡hv×viv G ‡`k‡K wb‡Ri Rxeb w`‡q ¯^vaxb K‡i‡Qb| wKš‘ †mB gyw³‡hv×viv †mvbvi evsjv †`‡L †h‡Z cv‡ibwb| ZvB RvwZ wn‡m‡e Avgiv Zuv‡`i Kv‡Q A‡bK FYx| †mvbvi evsjv Movi gva¨‡g Avgv‡`i †mB FY cwi‡kva Ki‡Z n‡e| cÖavbgš¿x †kL nvwmbvi ¯^cœ evsjvi gvbyl gv\_v DuPz K‡i `uvov‡e| cÖavbgš¿xi G ¯^cœ ev¯Íevq‡b Avgiv Zuvi cv‡k AvwQ Ges \_vK‡ev|

cÖwZgš¿x weKv‡j Zuvi wbe©vPwb GjvKvi weij Dc‡Rjvq Aci GK msea©bv Abyyôv‡b †hvM ‡`b| GQvovI wZwb weij Ges †euvPvMÄ Dc‡Rjv ch©v‡qi Kg©KZ©v‡`i mv‡\_ ˆeVK K‡ib|

#

Rvnv½xi/gvngy`/Gbv‡qZ/cvi‡fR/Rqbyj/2019/2135NÈv

Z\_¨weeiYx b¤^i : 310

**wd« †UªW GwMÖ‡g‡›U AvMÖn cÖKvk K‡i‡Q Rvcvb**

**--- A\_©gš¿x**

XvKv, 11 gvN (24 Rvbyqvwi) :

evsjv‡`k wewb‡qv‡Mi Rb¨ DËg RvqMv| AMÖMwZi mKj Lv‡Z evsjv‡`k GwM‡q Pj‡Q| ZvB GLbB wewb‡qv‡Mi myeY© mgq| evsjv‡`k ¯^vaxb nIqvi ci †\_‡KB †`‡ki A\_©‰bwZK Dbœq‡b we‡kl K‡i wewfbœ AeKvVv‡gv Dbœq‡b Rvcvb G †`k‡K mvwe©K mn‡hvwMZv w`‡q hv‡”Q|

MZKvj mÜ¨vq evsjv‡`k mwPevj‡q wbR Kvh©vj‡q A\_©gš¿x Av n g gy¯Ídv Kvgv‡ji m‡½ GK †mŠRb¨ mvÿvr K‡ib Rvcv‡bi ivó«`~Z (Hiroyasu Izumi) I RvBKvi cÖwZwbwa`j| G mgq evsjv‡`‡k Av‡iv †ewk wewb‡qv‡Mi AvnŸvb Rvwb‡q A\_©gš¿x Av n g gy¯Ídv Kvgvj Gme K\_v e‡jb|

A\_©gš¿x e‡jb, Rvcvb Ki ms¯‹vi e¨e¯’vcbvq mvnh¨ Ki‡Z Ges Ki m¤ú„³ wel‡q cov‡kvbv I M‡elYvq e„wË cÖ`vb Ki‡Z AvMÖn cÖKvk K‡i‡Q| wd« †UªW GwMÖ‡g‡›U AvMÖn cÖKvk K‡i‡Q| cvkvcvwk eR©¨ e¨e¯’vcbv wUªU‡g›U cøv›U ¯’vc‡b mn‡hvwMZi Rb¨ m¤§wZ cÖKvk K‡i‡Q|

Rvcv‡bi ivó`~Z e‡jb, evsjv‡`‡ki gvby‡li Rb¨ KvR Ki‡Z †c‡i wZwb Mwe©Z| Rvcv‡bi Ki`vZv‡`i A\_© evsjv‡`‡ki Dbœq‡b LiP Kiv nq| GUv mgMÖ Rvcv‡bi gvby‡li fv‡jvevmvi cÖwZdjb| we‡`wk wewb‡qvM AvK…ó Ki‡Z evsjv‡`k AZ¨šÍ cÖwZkÖæwZkxj †`k| wZwb Av‡iv Rvbvb, †g‡Uªv‡ijmn Qq cÖK‡íi Rb¨ 2kÕ wewjqb Rvcvwb B‡qb FY mnvqZv w`‡”Q Rvcvb AvšÍR©vwZK mn‡hvwMZv ms¯’v (RvBKv)| FY c¨v‡K‡Ri AvIZvq G mnvqZv w`‡”Q ms¯’vwU| µgvMZfv‡e G FY mnvqZv e„w× cv‡e| ivó«xq cq©v‡qi md‡i mvg‡b G mnvqZv Av‡iv evovi m¤¢vebv i‡q‡Q| GB F‡Yi me‡P‡q eo Ask hv‡”Q nRiZ kvnRvjvj AvšÍR©vwZK wegvbe›`i m¤úªmvi‡Y †bIqv cÖ\_g cÖK‡í| gvZvievox †cvU© †W‡fjc‡g›U cÖ‡R±, gvZvievox Avë«v mycvi wµwUK¨vj †Kvj-dvqvW© cvIqvi cÖ‡R±, XvKv gvm i¨vwcW UªvbwRU †W‡fjc‡g›U cÖ‡R±, mivmwi we‡`wk wewb‡qv‡M DrmvwnZ Kiv cÖ‡R± Ges Bgv‡R©wÝ Bwdwm‡qwÝ A¨vÛ KbRvi‡fkb cÖ‡gvkb cÖ‡R±| GQvov i‡q‡Q KvPczi, †gNbv, †MvgwZ †mZz Pjgvb cÖKí, hgybv †ij‡mZz, KY©dzjx IqvUvi mvcøvB cÖKí| evsjv‡`‡ki gvby‡li Rb¨ RvBKvi mnvqZv Ae¨vnZ \_vK‡e e‡j wZwb Rvbvb|

#

‡ZŠwn`yj/gvngy`/cvi‡fR/Rqbyj/2019/2130NÈv

তথ্যবিবরণী                                                                                           নম্বর :  ৩০৯

বাংলাদেশকে আবারো সোনালি আঁশের দেশে রূপান্তর করতে হবে

                                                  -- বস্ত্র ও পাট মন্ত্রী

ঢাকা, ১১ মাঘ (২৪ জানুয়ারি) :

বস্ত্র ও পাট মন্ত্রী গোলাম দস্তগীর গাজী বলেছেন,  বাংলাদেশকে আবারো সোনালি আঁশের দেশ হিসেবে রূপান্তর করে পাটের হারানো ঐতিহ্য ফিরিয়ে আনতে আগামী ৬ মার্চ যথাযথভাবে ‘জাতীয় পাট দিবস’ পালন করা হবে। এছাড়াও বিদেশে বাংলাদেশের কুটনৈতিক মিশনসহ সারাদেশ নানা কর্মসূচির মাধ্যমে দিনটিকে উদ্যাপন করবে বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়।

আজ ঢাকায় বাংলাদেশ সচিবালয়ে বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়ের সভাকক্ষে জাতীয় পাট দিবস উদ্যাপন উপলক্ষে গঠিত জাতীয় কমিটির প্রতিনিধিদের সাথে এক মতবিনিময়কালে মন্ত্রী এসব কথা বলেন।

মন্ত্রী বলেন, ‘বর্তমান সরকারের গৃহীত নীতিমালা ও পরিকল্পনাকে কাজে লাগিয়ে পাট ও বস্ত্র খাতের রপ্তানি বাজার সম্প্রসারণ, বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন, পরিবেশ রক্ষা এবং কর্মসংস্থান সৃষ্টির মাধ্যমে বাংলাদেশকে ২০২১ সালের মধ্যে মধ্যম আয়ের দেশে উন্নীত করার লক্ষ্যে এ মন্ত্রণালয় কাজ করে যাবে।’

এ সময় বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়ের ভারপ্রাপ্ত সচিব মোঃ মিজানুর রহমান, পাট অধিদপ্তরের মহাপরিচালক শামসুল আলম, বিজেএমসি’র চেয়ারম্যান শাহ মোঃ নাসিম, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, তথ্য মন্ত্রণালয়, বিটিভি, বাংলাদেশ বেতার, তথ্য অধিদফতর, বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধিসহ বিজেএ, বিজেএসএ, বিজেজিএ ও বিজেএমএ’র ব্যবসায়ী প্রতিনিধিগণ উপস্থিত ছিলেন।

বর্ণাঢ্য এ দিবসের আয়োজনে জেলা শহর থেকে পাট চাষীসহ পাটের সাথে সংশ্লিষ্ট সকলকে এর সাথে অর্ন্তভুক্ত করা হবে। র‌্যালি, ব্যানার, পোস্টারসহ পাট চাষ সংশ্লিষ্ট এলাকাগুলোতে বিশেষ আয়োজন থাকবে। পাট মিল এলাকাগুলোতে আলোকসজ্জাসহ তোড়ণ নির্মাণ করা হবে। রাজধানীতে অনুষ্ঠিত হবে বিশেষ র‌্যালি। এছাড়াও বঙ্গবন্ধু আর্ন্তজাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে আগামী  ৬-৯ মার্চ অনুষ্ঠিত হবে তিন দিনব্যাপী পাটজাত পণ্যের মেলা। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এ মেলার উদ্বোধন করার সদয় সম্মতি দিয়েছেন।

#

সৈকত/মাহমুদ/এনায়েত/পারভেজ/সেলিম/২০১৯/১৯৪০ ঘণ্টা

Handout                                                                                                         Number :  308

**German Ambassador calls on Foreign Minister**

Dhaka, 24 January 2019:

            'Germany seeks to have more investment in Bangladesh', German Ambassador to Bangladesh *Peter Fahrenholtz* conveyed this message when he met new Foreign Minister Dr. A K Abdul Momen at the Ministry today.

            The German Ambassador congratulated Foreign Minister Dr Momen on his assuming the responsibility and expressed firm commitment move forward with bilateral and multilateral engagements on issues of mutual interests. He further emphasized on ‘stability, growth and increased welfare for the common people’ under the visionary leadership of Prime Minister Sheikh Hasina. He also expressed interests in deepening bilateral relations on issues like trade and investment, Rohingya crisis, migration, SMEs and skills development, climate change, and beyond.

            Terming Germany as ‘natural friend’, Foreign Minister Dr. Momen expressed deep appreciation and gratitude for long-standing and comprehensive support from Germany in the socio-economic development of Bangladesh, since independence. He further invited more German investment in Bangladesh. He thanked the Ambassador for agreeing to make shift in the thematic focus of future bilateral development cooperation, by incorporating ‘SMEs and skills/vocational training’ as the new thematic focus.

            Foreign Minister Dr. Momen thanked Germany for extending full support for the Rohingya crisis, and sought further intensified efforts from the international community so that the Rohingyas could go back to their ancestral homeland in safety and dignity.

            Ambassador *Fahrenholtz* expressed deep appreciation for the ‘very successful’ engagements and cooperation between the two countries in the area of migration – a top priority for the Chancellor Merkel’s government.

#

Tohidul/Mahmud/Parvez/Salimuzzaman/2019/2030 Hrs

তথ্যবিবরণী                                                                                              নম্বর : ৩০৭

অব্যবস্থাপনা দূর করতে হবে

       --- এলজিআরডি মন্ত্রী

ঢাকা, ১১ মাঘ (২৪ জানুয়ারি) :

স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রী মোঃ তাজুল ইসলাম বলেছেন, ঢাকা মহানগরীসহ সারাদেশে নাগরিক ভোগান্তির জন্য মূলত অব্যবস্থাপনা দায়ী। সকল ধরণের নাগরিক ভোগান্তি হ্রাস করে বসবাসযোগ্য পরিবেশ ফিরিয়ে আনতে অবহেলা-অব্যবস্থাপনা দূর করতে হবে। সরকার শুধু শহরে নয় গ্রামেও সকল নাগরিক সুবিধা পৌঁছানোর অঙ্গীকার নিয়ে ক্ষমতায় এসেছে।

মন্ত্রী আজ রাজধানীর কাওরান বাজারে ঢাকা ওয়াসার দাপ্তরিক ও উন্নয়ন কার্যক্রম পর্যালোচনা, পরিদর্শন ও মতবিনিময় সভায় এসব কথা বলেন। এ সময় স্থানীয় সরকার বিভাগের সিনিয়র সচিব এস এম গোলাম ফারুক, ঢাকা ওয়াসার চেয়ারম্যান প্রফেসর ড. মোঃ হাবিবুর রহমান ও ব্যবস্থাপনা পরিচালক ইঞ্জিনিয়ার তাকসিম এ. খানসহ মন্ত্রণালয় ও ঢাকা ওয়াসার ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাগণ উপস্থিত ছিলেন।

মন্ত্রী বলেন, অনেক দিনের অবহেলা ও অব্যবস্থাপনার কারণে নাগরিক সেবা প্রদানকারী সংস্থার ওপর মানুষের আস্থা উঠে গেছে। এখন আর পেছনে ফিরে তাকানোর সময় নেই। নতুন উদ্যমে, সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনায় ও দুর্নীতিমুক্ত থেকে নাগরিকদের সেবা দিতে হবে। এর কোনো ব্যত্যয় ঘটলে কোনো ছাড় দেয়া হবে না।

ঢাকা মহানগরীর জলাবদ্ধতা দূরীকরণে পরিকল্পনা প্রসঙ্গে সাংবাদিকদের এক প্রশ্নের উত্তরে মন্ত্রী বলেন, ঢাকা মহানগরীর জলাবদ্ধতা নিরসনে করণীয় ঠিক করতে সংশ্লিষ্ট সংস্থাসমূহের সাথে আমরা শীঘ্রই বসবো। আশা করি ঢাকাবাসী একটি কার্যকর সমাধান উপহার পাবে।

#

 জাকির/মাহমুদ/এনায়েত/মোশারফ/জয়নুল/২০১৯/২১২০ঘণ্টা

Z\_¨weeiYx b¤^i : 306

**‰Zwi †cvkvK LvZ‡K wbivc` ivL‡Z Aviwmwm‡K kw³kvjx Kiv n‡e**

**-- evwYR¨gš¿x**

XvKv, 11 gvN (24 Rvbyqvwi) :

evwYR¨gš¿x wUcy gybwk e‡j‡Qb, ‡`‡ki ˆZwi †cvkvK KviLvbv¸‡jv wbivc` I Kg©evÜe ivL‡Z ‡iwgwW‡qkb ‡Kv-AwW©‡bkb †mj (Aviwmwm) †K Dchy³ K‡i M‡o †Zvjv n‡e| wZwb e‡jb, BD‡ivcxq BDwbq‡bi mv‡\_ evsjv‡`‡ki evwYR¨ Av‡iv evov‡bvi my‡hvM i‡q‡Q| ‡m ‡ÿ‡Î mgm¨v¸‡jv wPwýZ K‡i Zv mgvavb Kiv n‡e| evsjv‡`k GjwWwm †\_‡K †ewi‡q Dbœqbkxj †`‡k cwiYZ nIqvi ci BD‡ivcxq BDwbqb evsjv‡`k‡K cÖ`Ë evwYR¨ myweav Ae¨vnZ ivLvi Avk^vm w`‡q‡Q|

evwYR¨gš¿x wUcy gybwk AvR evsjv‡`k mwPevj‡q Zuvi Kvh©vj‡q XvKvq wbhy³ BD‡ivcxq BDwbq‡bi  ivóª`~Z  Rensje Teerink Gi  mv‡\_ gZwewbgq ‡k‡l mvsevw`K‡`i Gme K\_v e‡jb|

wUcy gybwk BD‡ivcxq BDwbqb‡K evsjv‡`‡k wewb‡qv‡Mi AvnŸvb Rvwb‡q e‡jb, evsjv‡`‡k GLb wewb‡qv‡Mi cwi‡ek weivR Ki‡Q| GLv‡b wewb‡qvM Ki‡j BD‡ivcxq BDwbq‡bi e¨emvqxiv †ewk jvfevb n‡eb|

ivóª`~Z e‡jb, BD‡ivcxq BDwbqb evsjv‡`‡ki mv‡\_ Nwbôfv‡e evwYR¨ Ki‡Q| Dfq †`‡ki Pjgvb evwYR¨ Av‡iv evov‡bv m¤¢e| wewb‡qv‡Mi †ÿ‡Î wKQy RwUjZv Av‡Q| evsjv‡`k miKvi‡K †m RwUjZv¸‡jv Aemvb NUv‡Z n‡e| ˆZwi †cvkvK KviLvbv¸‡jv‡K wbivc` ivL‡Z Aviwmwm‡K kw³kvjx K‡i M‡o Zzj‡Z n‡e|

G mgq  evwYR¨ mwPe †gvt gwdRyj Bmjvg, evwYR¨ gš¿Yvj‡qi AwZwi³ mwPe (ißvwb) Zcb KvwšÍ †Nvl, AwZwi³ mwPe (GdwUG) ‡gvt kwdKzj Bmjvg, AwZwi³ mwPe (GcwUG-2) e`iæj Avnmvb eveyjmn wmwbqi Kg©KZ©viv  Dcw¯’Z wQ‡jb|

#

eKmx/gvngy`/Gbv‡qZ/cvi‡fR/‡mwjg/2019/1940 NÈv

তথ্যবিবরণী                                                                                                        নম্বর : ৩০৫

সবজি মেলা উদ্বোধন করলেন কৃষিমন্ত্রী

ঢাকা, ১১ মাঘ (২৪ জানুয়ারি) :

টেকসই কৃষি উন্নয়নের জন্য কৃষি বাণিজ্যিকীকরণ অপরিহার্য। আধুনিক কৃষি যান্ত্রিকীকরণ ও কৃষির বহুমুখীকরণের মাধ্যমেই কৃষির উন্নয়ন সম্ভব। বাংলাদেশের যে উৎপাদন ক্ষমতা রয়েছে তার সাথে স্থানীয় এবং আন্তর্জাতিক পরিম-লে বাজারজাত নিশ্চিত করতে পারলে এসডিজি’র চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করা সম্ভব হবে। বাংলদেশের অর্থনীতি এবং কর্মসংস্থানে কৃষির ভূমিকা অনেক। এদেশের উৎপাদিত কৃষিপণ্য রপ্তানি করতে পারলে আয় বাড়বে, আয় বাড়লে সক্ষমতা বাড়বে এবং মানুষের নিরাপদ ও পুষ্টিমান সম্পন্ন খাদ্য গ্রহণের হার বাড়বে।

কৃষিমন্ত্রী ড. মোঃ আব্দুর রাজ্জাক আজ ঢাকায় কৃষিবিদ ইনস্টিটিউশন প্রাঙ্গণে জাতীয় সবজি মেলা ২০১৯ এর উদ্বোধন অনুষ্ঠানে ‘পুষ্টি নিরাপত্তা ও দারিদ্র্য বিমোচনে বছরব্যাপী নিরাপদ সবজি চাষ’ শীর্ষক সেমিনারে এসব কথা বলেন। তিনি এর আগে মেলার উদ্বোধন করেন। এবার মেলায় মোট ৭১ টি স্টল ও ৫টি প্যাভেলিয়ন স্থান পেয়েছে। এবারের মেলার প্রতিপাদ্য ছিল ‘নিরাপদ সবজি করব চাষ, পুষ্টি মিলবে বার মাস’।

কৃষিমন্ত্রী বলেন, বাংলাদেশের জন্য এখন দুটি চ্যালেঞ্জ। জনগণের জন্য পুষ্টি ও নিরাপদ খাদ্য নিশ্চিতকরণ এবং উৎপাদনমুখী খাতে বিনিয়োগ বাড়িয়ে শিক্ষিত জনগোষ্ঠীকে দক্ষ মানব সম্পদে পরিণত করা। উৎপাদিত পণ্যের প্রক্রিয়াজাতকরণের মাধ্যমে মূল্য সংযোজন ও রপ্তানি বাড়াতে পারলে দেশের বাজারও সম্প্রসারিত হবে। কৃষক তার ফসলের ন্যায্য দাম পাবে। আরো বাড়বে কৃষি উৎপাদন। নিশ্চিত হবে নিরাপদ ও পুষ্টিমানসম্পন্ন খাদ্যের যোগান। লক্ষ্য পূরণে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়, খাদ্য মন্ত্রণালয়, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় এবং কৃষি মন্ত্রণালয়কে সমন্বিতভাবে কাজ করতে হবে। আর এ জন্য কৃষি খাতের সকলের সহযোগিতার কোনো বিকল্প নেই।

কৃষির অপার সম্ভাবনার কথা উল্লেখ করে কৃষিমন্ত্রী বলেন, হাইব্রিড বীজসহ নানা সীমাবদ্ধতায় এ সম্ভাবনাকে যথাযথভাবে কাজে লাগানো যাচ্ছে না। ভুট্টার জন্য বাংলাদেশের আবহাওয়া অনূকূল। দেশের প্রয়োজনীয় হাইব্রিড বীজ এখনও আমদানি করেই মেটাতে হয়। একটি বা দুটি ছাড়া আমাদের বিজ্ঞানীরা আর কোনো হাইব্রিড বীজ আবিষ্কার করতে পারেননি। কেন তারা হাইব্রিড জাতের বীজ আবিষ্কার করতে পারছেন না, তাও ভেবে দেখার সময় এসেছে। টাকার অভাব নেই, তবুও বিজ্ঞানীরা কেন পারছেন না?

সেমিনারের বিশেষ অতিথি বাণিজ্যমন্ত্রী টিপু মুনশি বলেন, বিগত ১০বছরে কৃষিক্ষেত্রে বিপ্লব হয়েছে। এ কৃতিত্ব কৃষক, কৃষিবিদ ও কৃষি বিজ্ঞানীদের।

কৃষি মন্ত্রণালয়ের ভারপ্রাপ্ত সচিব মোঃ নাসিরুজ্জামান এর সভাপতিত্বে আরো উপস্থিত ছিলেন সংসদ সদস্য কৃষিবিদ আব্দুল মান্নান। সেমিনারে মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন প্রফেসর ড. গোলাম মোর্শেদ আব্দুল হালিম, পরিচালক, উদ্যানতত্ত্ব গবেষণা কেন্দ্র, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, গাজীপুর।

#

গিয়াস/মাহমুদ/মোশারফ/জয়নুল/২০১৯/২০৪০ঘণ্টা

Handout                                                                                                          Number : 304

**Princess Sarah Zeid meets Foreign Minister**

Dhaka, 24 January 2019:

            Princess Sarah Zeid, Special Adviser to World Food Programme (WFP) had a meeting with the Foreign Minister Dr. A. K. Abdul Momen at latter’s office this afternoon. Princess Sarah is currently on a six-day visit to Bangladesh. As WFP Special Adviser, she went to Cox’s Bazar to witness the conditions of the Rohingyas sheltered in there.

            Foreign Minister welcomed Princess Sarah Zeid in her maiden visit to Bangladesh. Foreign Minister highlighted on generosity and leadership of Prime Minister Sheikh Hasina in hosting over 1.1 million Rohingyas and saving the world from even bigger catastrophe.

            Emphasizing on the peaceful and amicable resolution of the Rohingya issue, Foreign Minister urged the global leadership for creating pressure on Myanmar for repatriation of the Rohingyas back to their homeland. He particularly urged Princess Sarah to raise her voice to reach out the world about the atrocities committed against the Rohingyas and political support for sustainable resolution of the crisis.

            Princess Sarah Zeid praised the internationally acclaimed extraordinary leadership of Prime Minister Sheikh Hasina and her government in giving shelter to over a million of Rohingyas. All should continue to push for accountability and safe and dignified return of the Rohingyas to Myanmar, she stated. She emphasized on the necessity of multi-track diplomacy in this regard.

            Appreciating Princess Sarah’s role, Foreign Minister also highlighted on the tremendous women empowerment which is happening in Bangladesh in all the fields of the society under the leadership of Prime Minister Sheikh Hasina.

#

Tohidul/Mahmud/Mosharaf/Salimuzzaman/2019/1915 Hrs

তথ্যবিবরণী                                                                                       নম্বর : ৩০৩

চশমা মেলার উদ্বোধন অনুষ্ঠানে বাণিজ্যমন্ত্রী

আমদানি নির্ভর না থেকে দেশেই চশমা তৈরি করতে হবে

ঢাকা, ১১ মাঘ (২৪ জানুয়ারি) :

বাণিজ্যমন্ত্রী টিপু মুনশি বলেছেন, আমদানি নির্ভর না থেকে দেশেই চশমা তৈরি করতে হবে। চশমা একটি জরুরি পণ্য। এর চাহিদাও প্রচুর। এ চাহিদা মেটাতে প্রায় পুরোটাই আমদানি করতে হয়। তিনি বলেন, বাংলাদেশ উন্নত বিশে^ তৈরি পোশাক রপ্তানি করে সুনাম অর্জন করেছে। উদ্যোগ নিলে চশমা উৎপাদন করা কোনো কঠিন কাজ হবে না। প্রয়োজনে কাঁচামাল আমদানি করে দেশেই চশমা উৎপাদন করতে হবে। আমাদের অনেক দক্ষ জনশক্তি রয়েছে। এজন্য প্রয়োজনীয় সহযোগিতা দিবে সরকার।

  বাণিজ্যমন্ত্রী আজ ইনস্টিটিউট অভ্ ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ার্স অভ্ বাংলাদেশ (আইডিইবি) এ বাংলাদেশ চশমা শিল্প ও বণিক সমিতি আয়োজিত ‘বাংলা অফটিকা-২০১৯’ এর উদ্বোধন অনুষ্ঠানে এসব কথা বলেন।

টিপু মুনশি বলেন, সবাই মিলে দেশকে এগিয়ে নিতে হবে। বর্তমান সরকার ব্যবসা বান্ধব সরকার। এর সুযোগ নিলে চশমা ব্যবসায়ীরাও দৃশ্যমান উন্নতি দেখতে পাবেন চশমা উৎপাদনে।

বাংলাদেশ চশমা শিল্প ও বণিক সমিতির সভাপতি  মোঃ সানাউল্লাহ খানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন এফবিসিসিআই’র সভাপতি মোঃ শফিউল ইসলাম মহিউদ্দিন, বিজিএমই’র সাবেক সভাপতি মোঃ আতিকুল ইসলাম, বাংলাদেশ চশমা শিল্প ও বণিক সমিতির  সাবেক সভাপতি ও ফেয়ার কমিটির চেয়ারম্যান মোঃ ফজলুল হক জুয়েল, ভারতের লেন্স টেক অপটিক্যাল লিমিডেটের পরিচালক নোবিন গাইরোলা, সমিতির সিনিয়র সহ-সভাপতি শেখ নূরুল ইসলাম।

নিহত তৈরি পোশাক শ্রমিক সুমনের পরিবারকে বাণিজ্যমন্ত্রীর অনুদান

  বাণিজ্যমন্ত্রী টিপু মুনশি আশুলিয়ায় নিহত তৈরি পোশাক শ্রমিক সুমনের পরিবারকে এক লাখ টাকা আর্থিক অনুদান প্রদান করেছেন। নিহত সুমনের স্ত্রী তানিয়া এবং বাবা আমীর আলীকে আজ বাংলাদেশ সচিবালয়ে মন্ত্রীর কার্যালয়ে এ অনুদানের টাকা হস্তান্তর করেন।

  এ সময় বাণিজ্য সচিব মোঃ মফিজুল ইসলামসহ বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।

#

বকসী/ফারহানা/পারভেজ/জয়নুল/২০১৯/২০১০ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী                                                                                               নম্বর : ৩০২

বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রীর রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণ প্রকল্প পরিদর্শন

পাবনা (ঈশ্বরদী), ১১ মাঘ (২৪ জানুয়ারি) :

বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রী স্থপতি ইয়াফেস ওসমান আজ রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্র নির্মাণ প্রকল্প এলাকা পরিদর্শন করেন। এ সময় রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্রের প্রকল্প পরিচালক ড. শৌকত আকবর এবং রোসাটমের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাসহ মন্ত্রণালয়ের অধীনস্থ বিভিন্ন সংস্থার প্রধান এবং প্রকল্প পরিচালকগণ উপস্থিত ছিলেন।

পরিদর্শন শেষে মন্ত্রী বলেন, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার আগ্রহ, উদ্যোগ, সাহস এবং দূরদর্শী সিদ্ধান্তের ফলে রূপপুর প্রকল্প সম্ভব হয়েছে। যা আজ দৃশ্যমান। রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র্র নির্মাণে নিরাপত্তার ওপর সর্বোচ্চ জোর দেয়া হচ্ছে। এক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক পরমাণু শক্তি সংস্থার (আইএইএ) সকল নিরাপত্তা মানদ- ও গাইডলাইন এবং বাংলাদেশের বিদ্যমান আইন ও বিধিমালা যথাযথভাবে অনুসরণ করা হয়েছে। এছাড়াও রাশান ফেডারেশন, আন্তর্জাতিক পরমাণু শক্তি সংস্থাসহ আন্তর্জাতিক, স্থানীয় ও নিজস্ব জনবলের মাধ্যমে সকল রেগুলেটরি ডকুমেন্টের কারিগরি মূল্যায়ন ও পর্যালোচনা করে বিশেষজ্ঞ মতামতও গ্রহণ করা হয়েছে।

মন্ত্রী প্রকল্পের সকল কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের সুষ্ঠুভাবে কাজ করে যাওয়ার নির্দেশনা প্রদান করেন।

#

 বিবেকানন্দ/মাহমুদ/মোশারফ/জয়নুল/২০১৯/১৯২০ঘণ্টা

​

তথ্যবিবরণী                                                                                           নম্বর : ৩০১

মুক্তিযোদ্ধাদেরকে পরিচয়পত্র প্রদান করা হবে

                    -- মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রী

ঢাকা, ১১ মাঘ (২৪ জানুয়ারি) :

মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রী আ. ক. ম. মোজাম্মেল হক বলেছেন, যে সকল মুক্তিযোদ্ধা বিতর্কের ঊর্ধ্বে তাদেরকে আগামী ২৬ মার্চ  স্বাধীনতা দিবসের পূর্বেই পরিচয়পত্র প্রদান করা হবে। পরিচয়পত্রধারী বীর মুক্তিযোদ্ধাদেরকে সকল সরকারি পরিবহনে বিনা ভাড়ায় যাতায়াতের ব্যবস্থা করা হবে এবং সকল সরকারি অফিসে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে বসার আসন প্রদানসহ সেবা প্রদানের নির্দেশনা দেয়া হবে। যে সকল মুক্তিযোদ্ধার বিষয়ে বিতর্ক আছে অথবা যে সকল মুক্তিযোদ্ধা অবৈধ পন্থায় তালিকাভুক্ত হয়েছেন তাদের বিষয়ে তদন্ত সাপেক্ষে নিশ্চিত হয়ে পরিচয়পত্র প্রদান করা হবে। তদন্তে ভুয়া প্রমাণিত হলে তাদের সরকারি ভাতা বন্ধ করে দেওয়া হবে।

মন্ত্রী আজ বৃহস্পতিবার ঢাকায় বিএমএ মিলনায়তনে জাতীয় সম্মিলিত মুক্তিযোদ্ধা ফাউন্ডেশন আয়োজিত বীর মুক্তিযোদ্ধা মন্ত্রীদের সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে এসব কথা বলেন। মহান মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস সংরক্ষণের বিশেষ উদ্যোগের কথা উল্লেখ করে মন্ত্রী বলেন, ১০ মিনিট করে প্রত্যেক মুক্তিযোদ্ধার গল্প রেকর্ড করা হবে এবং তা স্থায়ীভাবে সংরক্ষণের জন্য জাতীয় আর্কাইভসে সংরক্ষণ করা হবে যাতে পরবর্তী প্রজন্ম গৌরবোজ্জ্বল মুক্তিযুদ্ধে বীর মুক্তিযোদ্ধাদের বীরত্বগাঁথা জানতে পারে। তিনি বলেন, ১৯৭১ সালের মহান মুক্তিযুদ্ধে যুদ্ধ সংঘটনের সকল স্থানে এবং বধ্যভূমিতে একই ডিজাইনের স্মৃতিস্তম্ভ নির্মাণ করা হবে ।

মন্ত্রী বলেন, সরকারি ব্যবস্থাপনায় আগামী ৫ বছরে মুক্তিযোদ্ধাদের বাসস্থানের জন্য ১৬ হাজার বাড়ি নির্মাণ করা হবে। প্রতিটি বাড়ি নির্মাণে খরচ হবে ১৫ লাখ টাকা ।

মুক্তিযোদ্ধাদের কল্যাণে সরকার গৃহীত বিভিন্ন কর্মসূচির উল্লেখ করে মন্ত্রী বলেন, মৃত মুক্তিযোদ্ধাদের দাফনের খরচ বাবদ ৫ হাজার টাকা থেকে বাড়িয়ে ১০ হাজার টাকা করা হবে। আগামী বাজেট থেকে মুক্তিযোদ্ধাদের মাসিক সম্মানী ভাতাও বাড়ানো হবে বলে তিনি জানান।

মন্ত্রী তাঁর বক্তব্যে বলেন, সকল কাগুজে সনদ এখন থেকে অগ্রহণযোগ্য হবে। সকল সনদপত্র ওয়েব সাইটে দেওয়া থাকবে ফলে কেউ আর জাল সনদপত্র ব্যবহার করতে পারবে না। যে কোনো প্রয়োজনে ওয়েব সাইট থেকে ভেরিফিকেশনের ব্যবস্থা করা হবে।

সাবেক বিচারপতি ও সিনিয়র এডভোকেট বীর মুক্তিযোদ্ধা মুনসুরুল হক চৌধুরীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সংবর্ধনা সভায় অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন মুক্তিযোদ্ধা সংগঠক বীর মুক্তিযোদ্ধা খান এনায়েত করিম, সুপ্রিমকোর্ট মুক্তিযোদ্ধা কমান্ডের আহবায়ক বীর মুক্তিযোদ্ধা এডভোকেট শফিউদ্দিন ভূইয়া, জাতীয় সম্মিলিত মুক্তিযোদ্ধা ফাউন্ডেশনের উপদেষ্টা বীর মুক্তিযোদ্ধা আলহাজ মিনহাজউদ্দিন এম কামাল, শিক্ষাবিদ, লেখক, গবেষক ড. আব্দুল ওয়াদুদ প্রমুখ। বক্তাগণ মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য স্বতন্ত্র ব্যাংক, হাসপাতাল, রেশনিংসহ বিভিন্ন দাবি তুলে ধরেন। মন্ত্রী তাদের সকল দাবির সাথে একমত প্রকাশ করেন এবং দাবি পূরণে সর্বোচ্চ চেষ্টা করা হবে বলে জানান।

#

দীপংকর/মাহমুদ/মোশারফ/সেলিম/২০১৯/১৮৩০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী                                                                                           নম্বর : ৩০০

একবিংশ শতাব্দীর চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় চতুর্থমাত্রার শিক্ষা পদ্ধতি

                                                      --  তথ্যমন্ত্রী

ঢাকা, ১১ মাঘ (২৪ জানুয়ারি) :

তথ্যমন্ত্রী ড. হাছান মাহ্মুদ বলেছেন, একবিংশ শতাব্দীর চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় এডুকেশন ৪.০ বা চতুর্থমাত্রার শিক্ষা পদ্ধতি প্রয়োগ করবে বাংলাদেশ। বাঙালি জাতিকে সাহসী ও প্রজ্ঞাবান বলে অভিহিত করে এ সময় ড. হাছান মাহমুদ বলেন, ‘বাঙালি জাতির পক্ষে  বিশ্বকে নেতৃত্ব দেওয়া সম্ভব।’

বৃহস্পতিবার দুপুরে রাজধানীর মিরপুর ক্যান্টনমেন্টে ন্যাশনাল ডিফেন্স কলেজে (এনডিসি) এডুকেশন ৪.০ শিক্ষা পদ্ধতি প্রবর্তন উদ্বোধনকালে এ কথা বলেন।

ড. হাছান মাহমুদ বলেন, ‘প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার পথে দেশে সর্বপ্রথম এডুকেশন ৪.০ প্রবর্তনের মাধ্যমে ভবিষ্যৎ শিক্ষা পদ্ধতি প্রয়োগে অগ্রপথিকের ভূমিকার জন্য ন্যাশনাল ডিফেন্স কলেজ নিঃসন্দেহে প্রশংসার দাবিদার। যুগোপযোগী এ পদ্ধতি বাস্তবায়নের জন্য এনডিসিকে সকল সরকারি দপ্তর সব ধরনের সহযোগিতা করবে।’

‘শিল্প ক্ষেত্রে চতুর্থ বিপ্লব বা ইন্টারনেট প্রবর্তনের সাথে সাথে চতুর্থমাত্রার শিক্ষা পদ্ধতি আবশ্যক হয়ে উঠেছে’ বর্ণনা করে মন্ত্রী বলেন, ‘প্রায় সতেরো কোটি মানুষের দেশে এখন প্রায় পনেরো কোটি ইন্টারনেট ব্যবহারকারী, মোবাইল ব্যবহারকারীর সংখ্যাও প্রায় পনেরো কোটি। চতুর্থমাত্রার শিক্ষা পদ্ধতি এ বিশাল জনগোষ্ঠীকে বিশ্ব অঙ্গনে শুধু তাল মিলিয়ে নিতেই সাহায্য করবে না, নেতৃত্ব দিতেও প্রস্তুত করবে।’

ন্যাশনাল ডিফেন্স কলেজের কমান্ড্যান্ট লেফটেন্যান্ট  জেনারেল শেখ মামুন খালেদ অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য প্রদান করেন। ন্যাশনাল ডিফেন্স কোর্স ২০১৯ এর কোর্স মেম্বার এবং উল্লেখযোগ্য সংখ্যক দেশি-বিদেশি উচ্চপদস্থ সামরিক-বেসামরিক কর্মকর্তারা অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন।

কলেজ সচিব ব্রিগেডিয়ার জেনারেল মনিরুল ইসলাম আখন্দ এনডিসিতে এডুকেশন ৪.০ প্রবর্তনের বিষয়ে সকলকে সম্যক অবহিত করেন। বাংলাদেশ ইউনিভার্সিটি অভ্ প্রফেশনালস (বিইউপি) এর ভাইস চ্যান্সেলর মেজর জেনারেল মোঃ এমদাদ-উল-বারী এডুকেশন ৪.০ এর ধারা এবং সাম্ভাব্যতা শীর্ষক প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন।

#

আকরাম/মাহমুদ/পারভেজ/সেলিম/২০১৯/১৮৩০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী                                                                                               নম্বর : ২৯৯

আলোকিত মানুষ হতে হবে

          --- শিল্প প্রতিমন্ত্রী

ঢাকা, ১১ মাঘ (২৪ জানুয়ারি) :

মুক্তিযুদ্ধের চেতনাকে অন্তরে ধারণ করে আলোকিত মানুষ হওয়ার জন্য শিক্ষার্থীদের প্রতি আহবান জানিয়েছেন শিল্প প্রতিমন্ত্রী কামাল আহমেদ মজুমদার। আজ রাজধানীর মনিপুর স্কুল অ্যান্ড কলেজের বালক ও বালিকা শাখার এসএসসি পরীক্ষার্থীদের জন্য দোয়া অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তৃতায় তিনি এই আহ্বান জানান।

প্রতিমন্ত্রী বলেন, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের আহ্বানে সাড়া দিয়ে এ দেশের মুক্তিকামী জনগণ বহু আত্মত্যাগ স্বীকার করে এ দেশকে স্বাধীন করেছিল। তাঁদের ত্যাগ বৃথা যেতে পারে না। তিনি বলেন, শুধু পুঁথিগত বিদ্যার মাঝে জ্ঞান অর্জনকে সীমাবদ্ধ রাখলে চলবে না। বাস্তব জ্ঞানও অর্জন করতে হবে। ২০৪১ সালের মধ্য উন্নত ও সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়ার জন্য শিক্ষার্থীদের যোগ্য করে তুলতে হবে।

এ সময় শিল্প প্রতিমন্ত্রী শিক্ষাজীবনেই জনসেবার মানসিকতা গড়ে তোলার বিষয়ে সচেষ্ট হওয়ার জন্য অভিভাবক ও শিক্ষকদের প্রতি আহ্বান জানান।

স্কুলের শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের অভিভাবকগণ দোয়া অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেন।

#

মাসুম/মাহমুদ/পারভেজ/জয়নুল/২০১৯/১৮৬০ঘণ্টা

Z\_¨weeiYx b¤^i : 298

**cÂMo †ijjvBb‡K evsjvevÜv ch©šÍ ewa©Z Kiv n‡e**

**--- ‡ijc\_ gš¿x**

cÂMo, 11 gvN (24 Rvbyqvwi) :

‡ijc\_ gš¿x †gvt b~iæj Bmjvg myRb e‡j‡Qb, cÂMo †ijjvBb‡K evsjvevÜv ¯’je›`i ch©šÍ ewa©Z Kiv n‡e| d‡j fvi‡Zi mv‡\_ Avg`vwb-ißvwb mnR n‡e|

‡ijc\_ gš¿x AvR Zvi wbR †Rjv cÂMo †ijI‡q †÷kb cwi`k©bKv‡j G K\_v e‡jb|

gš¿x e‡jb, AvMvgx gv‡mB bZzb 50wU eªW‡MR †KvP B‡›`v‡bwkqv †\_‡K Avm‡e| ZLb bZzb †KvP Øviv bZzb †Uªb mivmwi XvKv-cÂM‡oi g‡a¨ Pvjv‡bv n‡e| GQvov wZwb cÂMo †÷k‡b GKwU Ifvicvm wbg©v‡YiI wb‡`©k †`b| wZwb cøvUd‡g©i D”PZv e„w×mn ‡÷kbwU‡K AvaywbKvqb Kivi †NvlYv ‡`b| mviv †`‡ki †÷kb¸‡jvi D”PZv †Uª‡bi mv‡\_ mgš^q K‡i wbg©vY Kiv n‡e e‡jI Rvbvb wZwb|

‡ijc\_ gš¿x G mgq Av‡iv e‡jb, DbœZ we‡k¦i Av`‡j †ij‡K mvRv‡bvi cwiKíbv wb‡q eZ©gvb miKvi KvR Ki‡Q| bZzb A‡bK cÖKí †bIqv n‡q‡Q Ges n‡”Q| miKvi GLb nvBw¯úW †Uªb wbg©v‡Yi j‡ÿ¨ GwM‡q hv‡”Q| GK mg‡qi Ae‡nwjZ †ij‡K ¸iZ¡ w`‡q Gi †mev‡K RbM‡Yi KvQvKvwQ ‡bIqvi †Póv Kiv n‡”Q| wU‡KU Kv‡jvevRvwi †iv‡a AvBwW KvW© †`Lv‡bvi welqwU gš¿x G mgq D‡jøL K‡ib|

cwi`k©bKv‡j evsjv‡`k †ijI‡qi gnve¨e¯’vcK (cwðg) ˆmq` kwn`yj nK, cÖavb cÖ‡KŠkjx (cwðg) †gvt AvdRvj †nv‡mb, wefvMxq †ijI‡q g¨v‡bRvi (jvjgwbinvU) †gvt wgRvbyi ingvb G mgq Dcw¯’Z wQ‡jb| cwi`k©b †k‡l gš¿x cÂMo †cÖm K¬ve Av‡qvwRZ msea©bv Abyôv‡b †hvM`vb K‡ib|

#

kwidzj/gvngy`/cvi‡fR/Rqbyj/2019/1850NÈv

Z\_¨weeiYx b¤^i : 297

**AviwmwRÕi 4\_© m‡¤§jb ïiæ**

XvKv, 11 gvN (24 Rvbyqvwi) :

AviwmwR (wiwRIbvj Kbmvj‡UwUf MÖæc) Gi 4\_© m‡¤§jb AvR XvKvq †nv‡Uj B›UviKw›U‡b›Uv‡j AbywôZ nq| cÖavbgš¿x †kL nvwmbv AvR mKv‡j G m‡¤§j‡bi D‡Øvab K‡ib|

Gici wewfbœ †UKwbK¨vj †mkb AbywôZ nq|

cÖ\_g †mk‡b AviwmwRi D‡Ïk¨ m¤ú‡K© Dc¯’vcbv K‡ib BDGbIPv (UNOCHA) Gwkqv c¨vwmwdK AvÂwjK Kvh©vj‡qi cÖavb †mevw¯Íqvb †ivWm †÷¤úv (Sebastian Rhodes Stempa)| wZwb AviwmwRi cÖwZôvi †cÖÿvcU D‡jøL K‡i e‡jb, cÖwZôvbwU 2014 mv‡j nvIqvB-এ Avwkqvb-BDGm Kbdv‡i‡Ýi gva¨‡g m„wó nq| wZwb e‡jb, AviwmwR n‡”Q `y‡h©vM e¨e¯’vcbvi †ÿ‡Î e„nr AvKv‡i mvgwiK-‡emvgwiK Kg©cÖ‡Póv| \_vBj¨vÛ AviwmwRi cieZ©x †Pqvi Kvw›Uª n‡e e‡j wZwb D‡jøL K‡ib|

wØZxq †UকwbK¨vj †mkb Dc¯’vcb K‡ib evsjv‡`‡ki `y‡h©vM e¨e¯’vcbv I ÎvY gš¿Yvj‡qi AwZwi³ mwPe †gvt †gvnmxb| তিনি বাংলাদেশের 2018 mv‡ji Kvh©µ‡gi AMÖMwZ I 2019 mv‡ji cwiKíbv Zz‡j a‡ib| wZwb e‡jb, B‡Zvg‡a¨ 4wU w\_‡gwUK wel‡q mvgwiK-‡emvgwiK mgwš^Z Kvh©µg MÖnY Kiv n‡q‡Q| Gi g‡a¨ ন্যাশনাল Bgv‡R©wÝ †m›Uvi cÖwZôvi Kvh©µg Pjgvb i‡q‡Q| miKv‡ii M„nxZ KbwUb‡RwÝ cwiKíbv nvjbvMv` Kivi Kvh©µg MÖnY Kiv n‡q‡Q|

Z…Zxq †mk‡b AviwmwR Kg©cwiKíbv Abymv‡i wewfbœ †`‡ki mvgwiK-‡emvgwiK Kvh©µgmn mswkøó †`‡ki 2018 mv‡ji D‡jøL‡hvM¨ AR©b Zz‡j a‡ib B‡›`v‡bwkqvi cÖwZwbwa| wZwb e‡jb, B‡›`v‡bwkqv `y‡h©vM c~e© I `y‡h©vM gyn~‡Z© Avwmqv‡bi mv‡\_ wbweofv‡e †hvMv‡hvM †i‡L KvR K‡i| Zviv wbqwgZ wewfbœ `y‡h©v‡Mi gnovi Av‡qvRb K‡i| wZwb e‡jb, B‡›`v‡bwkqv ন্যাশনাল wWRv÷vi †imcÝ †d«gIqvK© Gi gva¨‡g `y‡h©vM e¨e¯’vcbvi Kvh©µg cwiPvwjZ K‡i| G mgq wZwb 2019 mv‡ji Kg©cwiKíbv Zz‡j a‡ib|

4\_© †mk‡b †bcv‡ji cÖwZwbwa D‡jøL K‡ib, †bcvj 2018 mv‡j ÔIqvK©cøvb-2018Õ বাস্তবায়ন K‡i‡Q| Gi g‡a¨ i‡q‡Q gnovi Av‡qvRb, gbmyb wcÖ‡cqvW©‡bm cøvb ˆZwi, Kg©KZ©v‡`i mÿgZv e„w×, Rbm‡PZbZv ˆZwi BZ¨vw`| cÖ‡Z¨KwU Abyôvb mvgwiK-‡emvgwiK Kg©KZ©v‡`i mgš^‡q cvwjZ n‡q‡Q e‡j wZwb D‡jøL K‡ib| †bcvj †mbvevwnbx 2015 mv‡ji f‚wgK‡¤ú ÿwZMÖ¯Í gvby‡li Nievwo wbg©v‡Y mn‡hvwMZv Ki‡Q e‡j wZwb উল্লেখ K‡ib|

5g †mk‡b Avwmqv‡bi cÖwZwbwa Zv‡`i Kvh©µg Zz‡j a‡i e‡jb Avwmqvb ÔIqvb Gwiqv Iqvb †imcÝÕ cwjwm MÖnY K‡i‡Q| Zviv m`m¨fy³ wewfbœ †`‡ki Kg©KZ©v‡`i `y‡h©vM e¨e¯’vcbv wel‡q D”PZi cÖwkÿY w`‡q Avm‡Q e‡j wZwb উল্লেখ K‡ib|

6ô †mk‡b wdwjcvB‡bi cÖwZwbwa Rvbvb, wdwjcvBb cÖvq me ai‡bi `y‡h©v‡M wbcwZZ দেশ| wdwjcvB‡b `y‡h©vM †gvKvwejvq †emiKvwi LvZ‡K m¤ú„³ Kiv n‡q‡Q| †mLv‡b 84wU †Kv¤úvwbi 8wU K¬v÷vi i‡q‡Q| `y‡h©vMKv‡j cÖwZôvb¸‡jvi gva¨‡g ÎvY mieivn, `y‡h©vM cieZ©x Pvwn`v wbiƒcY, Riæwi gyû‡Z© mvov cÖ`vb, M¨vm we`y¨r I cvwb সরবরাহ করা হয়| eQiRy‡o Zv‡`i cÖwkÿY †`Iqv nq e‡j wZwb উল্লেখ K‡ib|

#

‡mwjg/gvngy`/‡gvkvid/‡mwjgy¾vgvb/2019/1850 NÈv

Z\_¨weeiYx b¤^i : 296

**G‡j½v-nvwUKzgiæj-iscyi gnvmoK Pvi †j‡b DbœxZ n‡”Q**

XvKv, 11 gvN (24 Rvbyqvwi) :

cÖvq ev‡iv nvRvi †KvwU UvKv e¨‡q Pvi ‡j‡b DbœxZ n‡Z hv‡”Q GKkZ beŸB wK‡jvwgUvi `xN© G‡j½v-nvwUKzgiæj-iscyi RvZxq gnvmoK| wØZxq mv‡mK moK ms‡hvM cÖK‡íi AvIZvq Gwkqvb †W‡fjc‡g›U e¨vsK (GwWwe) Gi Avw\_©K mn‡hvwMZvq G KvR ev¯ÍevwqZ n‡Z hv‡”Q|

wbg©vY KvR ïiæi j‡ÿ¨ AvR XvKvi GKwU †nv‡U‡j wbg©vY wVKv`vwi cÖwZôv‡bi mv‡\_ 6bs c¨v‡K‡Ri Pzw³ mB nq| moK cwienb I †mZzgš¿x Ievq`yj Kv‡`i G mgq Dcw¯’Z wQ‡jb|

AvR Pzw³K…Z c¨v‡KR-6 Gi AvIZvq QqkZ cuPvËi †KvwU UvKv e¨‡q e½eÜz †mZzi cwðg cÖvšÍ †\_‡K nvwUKzgiæj †gvo ch©šÍ cÖvq wek wK‡jvwgUvi gnvmoK Pvi ‡j‡b DbœxZ Kiv n‡e| gnvmo‡Ki G As‡k Pzw³i AvIZvq mvZwU †mZz, m‡Z‡ivwU KvjfvU©, KÇv GjvKvq GKwU d¬vBIfvi, cuvPwU AvÛvicvm Ges ev‡ivwU evm-†e wbg©vY Kiv n‡e AvMvgx QwÎk gv‡mi g‡a¨|

Pzw³c‡Î moK I Rbc\_ Awa`ß‡ii c‡ÿ cÖavb cÖ‡KŠkjx Be‡b Avjg nvmvb Ges wbg©vY wVKv`vwi cÖwZôvb Px‡bi cÖwZôvb wn‡Mv I evsjv‡`‡ki gxi AvKZvi †nv‡mb wjwg‡U‡Wi c‡ÿ wjI wkIqvI †g¨ m¦vÿi K‡ib|

Pzw³ ¯^vÿi Abyôv‡b moK cwienb I gnvmoK wefv‡Mi mwPe †gvt bRiæj Bmjvg, GwWweÕi Kvw›Uª wW‡i±i gb‡gvnb cvK©vk (Manmohan Parkash), cÖKí cwiPvjK KvRx kvnwiqvi †nv‡mbmn gš¿Yvjq, moK I Rbc\_ Awa`ßi Ges cÖKí mswkøó Kg©KZ©viv Dcw¯’Z wQ‡jb|

D‡jøL¨, †Z‡ivwU c¨v‡K‡Ri AvIZvq ¸iæZ¡c~Y© G RvZxq gnvmoK Pvi ‡j‡b DbœxZ Kiv n‡e| Pvi ‡j‡bi cvkvcvwk gnvmo‡Ki `yÕcv‡k axiMwZi hvbevn‡bi Rb¨ g~j moK †\_‡K mvgvb¨ wbPz‡Z `ywU msiwÿZ †jbI \_vK‡e|

#

bv‡Qi/gvngy`/cvi‡fR/Rqbyj/2019/1830NÈv

Z\_¨weeiYx b¤^i : 295

**MvBevÜv-3 Avm‡b wbe©vPb Dcj‡ÿ 27 Rvbyqvwi mvaviY QzwU †NvlYv**

XvKv, 11 gvN (24 Rvbyqvwi) :

RvZxq msm‡`i 31 MvBevÜv-3 wbe©vPwb GjvKvi wbe©vPb Dcj‡ÿ 27 Rvbyqvwi †iveevi mswkøó wbe©vPwb GjvKvq mKj miKvwi, Avav-miKvwi, ¯^vqËkvwmZ I †emKvwi Awdm/cÖwZôvb/ms¯’vq Kg©iZ Kg©KZ©v/Kg©Pvix Ges miKvwi, †emiKvwi wkÿvcÖwZôv‡bi wkÿK/Kg©KZ©v/Kg©Pvix‡`i †fvUvwaKvi cÖ‡qvM I †fvUMÖn‡Yi myweav‡\_© wbe©vPbKvjxb mvaviY QzwU †NvlYv Kiv n‡q‡Q|

Z‡e mswkøó wbe©vPwb GjvKvq hw` †Kvb cvewjK cixÿv AbywôZ nq Zvn‡j cixÿvi †K›`ªmg~n I cixÿv mswkøó wkÿK/Kg©PvixMY mvaviY QzwUi AvIZv ewnf‚©Z \_vK‡e|

RbcÖkvmb gš¿Yvjq G msµvšÍ GK cÖÁvcb Rvwi K‡i‡Q|

#

kvnxb/Abm~qv/kv¤§x/Avmgv/2019/1520 NÈv

Z\_¨weeiYx b¤^i : 294

**wdwjw¯Íb cÖ‡kœ wbivcËv cwil`‡K BmivB‡ji mKj Ab¨vq, gvbevwaKvi j•N‡bi Aemvb I**

**Revew`wnZv wbwð‡Z f~wgKv ivL‡Z n‡e -RvwZms‡N gvmy` web †gv‡gb**

wbDBqK©, 24 Rvbyqvwi :

ÔAvMÖvmx kw³ BmivB‡ji AvBb‡K AMÖvn¨ Kiv I Ab¨vq K‡i cvi †c‡q hvIqvi ms¯‹…wZ Aemvb NUv‡Z mwVK f~wgKv ivLv wbivcËv cwil‡`i `vwqZ¡| GQvov gvbevwaKvi I Aciva AvBbmn mswkøó AvšÍR©vwZK AvB‡bi AvIZvq BmivB‡ji mKj Ab¨vq I gvbevwaKvi j•N‡bi Revew`wnZv Ges wdwjw¯Íwb bvMwiK‡`i myiÿv wbwðZ Ki‡Z wbivcËv cwil`‡K Aek¨B h\_vh\_ f~wgKv ivL‡Z n‡eÕ|

RvwZms‡N wbhy³ evsjv‡`‡ki ¯’vqx cÖwZwbwa ivóª`~Z gvmy` web †gv‡gb 22 Rvbyqvwi RvwZmsN wbivcËv cwil‡` Ôc¨v‡j÷vBb cÖkœmn ga¨cÖv‡P¨ cwiw¯’wZÕ wel‡q Av‡qvwRZ GK Db¥y³ Av‡jvPbvq IAvBwmi mfvcwZ wnmv‡e cÖ`Ë e³‡e¨ GK\_v e‡jb|

wbivcËv cwil‡`i Rvbyqvwi gv‡mi mfvcwZ †WvwgwbKvb wicvewjK GB Db¥y³ Av‡jvPbvi Av‡qvRb K‡i hv‡Z RvwZms‡Ni 47wU m`m¨‡`k Ask †bq| Av‡jvPbvi ïiæ‡Z ga¨cÖvP¨ kvwšÍ cÖwµqvi we‡kl mgš^qKvix I RvwZmsN gnvmwP‡ei e¨w³MZ cÖwZwbwa wb‡Kv‡j wgjvwWbf (Nickolay Mladenov) Zuvi e³…Zvq e‡jb, ÒAvgv‡`i †Pv‡Li mvg‡b NU‡Z \_vKv BmivBj-wdwjw¯Íb msNv‡Zi wec¾bK cwiw¯’wZ m¤ú‡K© 2019 mv‡j G‡m Avgv‡`i‡K Aek¨B †Kv‡bv weåvwšÍ‡Z \_vKv DwPZ bqÓ|

¯’vqx cÖwZwbwa e‡jb, Ògymjgvb I wLª÷vb‡`i cweÎ ¯’vbmg~‡n we‡klZ Avj AvK&mv gmwR‡` BmivB‡ji nvgjv gvbweK m¼U‡K eû¸‡Y evwo‡q w`‡q‡Q hv we‡kl K‡i MvRvmn mKj wdwjw¯Íwb‡`i cÖfvweZ Ki‡Q| cweÎf~wg †RiæRv‡j‡gi AvBbm¤§Z gh©v`v †Rvic~e©K ev Ab¨vqfv‡e cwieZ©‡bi D‡Ï‡k¨ BmivBj I Ab¨vb¨‡`i G RvZxq D®‹vwbg~jK Kvh©µg‡K wewQbœfv‡e †`Lv hv‡e bvÓ|

wdwjw¯Íb‡K RvwZms‡Ni c~Y© m`m¨ wn‡m‡e AšÍfy©³ Kivi welqwU‡K BwZevPKfv‡e †`‡L GRb¨ mycvwik Ki‡Z wbivcËv cwil`‡K IAvBwmÕi cÿ n‡q cybivq Aby‡iva Rvbvb ivóª`~Z gvmy`| GLbI RvwZms‡Ni †h mKj m`m¨‡`k wdwjw¯Íb‡K ¯^xK…wZ †`bwb, Zv‡`i‡K wØivóª mgvavb KvVv‡gvi cÖwZ mg\_©b Ges kvwšÍ, ivR‰bwZK I AvBbx c`‡ÿcmg~n‡K GwM‡q †bIqvi j‡ÿ¨ wdwjw¯Íb‡K ¯^xK…wZ `v‡bi Aby‡iva Rvbvb ¯’vqx cÖwZwbwa|

wdwjw¯Íwb kiYv\_©x‡`i gvbweK mn‡hvwMZv Ae¨vnZ ivL‡Z wdwjw¯Íwb kiYv\_©x‡`i ÎvY Kg©m~wPi (United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees in the Near East – UNRWA) Rb¨ Av‡iv w¯’wZkxj Avw\_©K mnvqZvi †RvMvb w`‡Z Ges Zv Ae¨vnZ ivL‡Z D`vifv‡e GwM‡q Avmvi Rb¨ AvšÍR©vwZK m¤úª`v‡qi cÖwZ Aby‡iva Rvbvb ivóª`~Z gvmy`|

kvwšÍ cÖwµqvi ev¯Íe m¤§Z AMÖMwZ weav‡bi j‡ÿ¨ bZzbfv‡e cÖZ¨vkv I my‡hv‡Mi m„wó‡Z wbivcËv cwil` hv‡Z Zvi cÖwZkÖæwZ mgybœZ iv‡L †m wel‡q IAvBwmÕi AvnŸvb Zz‡j a‡ib ivóª`~Z gvmy`|

#

Abm~qv/Rmxg/Avmgv/2019/1000 NÈv