## শান্রীর্রিক নিক্ষু ও স্বাত্ট্য

 দাথিল जফ্টম ल्রেंণि



মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা টিকাদান কর্মসূচির সফল বা|্তবায়নেনর জন্য ‘ভ্যাকসিন হিরো’ পুরক্কার গ্রহণ করছেন।

বাংলাদদশের টিকাদান কর্মসূচিতে সফলততার ন্বীকৃতিশ্বরূপ প্রধানম্্রী শেখ হাসিনাকে ‘ভ্যাকসিন হিরো’ পুরক্কার দিত্রেছে গ্লোবাল এ্যালায়্যেন্স ফর ভ্যাক্সিনেশন এভ্ড ইমুনাইজেশন (GAVI)। জাতিসংঘ সদর দপ্তরে ‘ইমুনাইজেশনের ক্ষেত্রে বাংলাদেশের রাজনৈতিক নেতৃত্বের মীকৃতি’ শীর্ষক অনুষ্ঠানে প্রধানমত্রীর হাতে এ পুরক্ষার তুলে দেন GAVI এর বোর্ড সভাপতি ড. এনগোজি অকোনজো ইবিলা এবং সংং্ছাটির প্রধান নির্বাইী কর্মকর্ত সেথ ফ্রাংকলিন বার্কলে। প্রতিটি শিঙ্টকে টিকাদান কর্মসূচির আওতায় এনে শিঙ্ডেদর জীবন রক্ষাকারী জরুরি টিকাদান সম্পন্ন করার সুনির্দিষ্ট লक্ষ্যমাত্রা অর্জনই ছিল এই পুরক্ষার প্রদানের বিবেচ্য বিষয়।

# জাতীয় শিফ্কাক্রম ৫ পাঠ্যপুস্তক বোর্ড কর্তৃক ২০১৫ শিি্কাবর্ষ থেকে দাখিল অর্টম ণ্রেণির পাঠ্যপুস্তকর্মপে নির্বারিত 

## শারীরিক শিক্ষা ও স্বাস্থ্য দাথিन অব্টম ๙্রেণি

রচনা<br>আবু মুহম্মদ<br>মোঃ আবদুল হক<br>মোঃ তাজমুল হক<br>জসিম উদ্দিন আহম্মদ

সম্মাদনা
প্রফেসর আ ব ম ফারুক

# জাতীয় শিক্কাক্রম ও পাঠ্যপুন্তক বোর্ড ৬৯-৭০, মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা ১০০০ কর্ত্তক প্রকাশিত 

[ প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত ]
প্রথম প্রকাশ : সেক্টেষ্রে, ২০১২
পরিমার্জিত সংস্করণ : সেপ্টেম্র, ২০১৪
भুনर्यूप्रণ : , २०२२

ডিজাইন
জাতীয় শিক্ষার্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড

গ小প্রজাতত্জী বাহ্াাদেশ সরকার কর্ভৃক বিনামূল্যে বিতরণের জন্য

## প্রসন্গ-কথা

ভাযা আন্দোলন ও মুক্তিযুক্ধের চেতনায় দেশ গড়ার জন্য শিক্ষার্থীর অন্তর্নিহিত মেধা ও সস্তাবনার পরিপূর্ণ বিকাশে সাহায্য করার মাধ্যমে উচ্চতর শিক্ষায় যোগ্য করে তোলা মাধ্যমিক শিক্ষার অন্যতম লক্ষ্য। শিক্ষার্থীকে দেশের অর্থনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও পরিবেশগত পটভূমির প্রেক্ষিতে দক্ষ ও যোগ্য নাগরিক করে তোলাও মাধ্যমিক শিক্ষার অন্যত্ম বিবেচ্য বিষয়।

জাতীয় শিক্ষানীতি ২০১০-এর লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যকে সামনে রেথে পরিমার্জিত শিক্ষাক্রমের আলোকে প্রণীত হয়েছে মাধ্যমিক স্তরের সকল পাঠ্যপুস্তক। পাঠ্যপুস্তকগুলোর বিষয় নির্বাচন ও উপস্থাপনের ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীর নৈতিক ఆ মানবিক মূল্যবোধ থেকে খরু করে ইতিহাস ও ঐতিহ্যচেতনা, মহান মুক্তিযুদ্ধের ঢেতনা, শিল্প-সাহিত্য-সংস্কৃতিবোধ, দেশপ্রেমবোধ, প্রকৃতি-চেতনা এবং ধর্ম-বর্ণ-গোত্র ও নারী-পুরুষ নির্বিশেবে সবার প্রতি সমমর্যাদাবোধ জাথ্রত করার চেষ্টা করা হয়েছে।

গণপ্রজাত্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা দেশকে নিরক্ষরতামুক্ত করার প্রত্যয় ঘোষণা করে ২০০৯ সালে প্রত্যেক শিক্ষা্থীর হাতে বিনামূল্যে পাঠ্যপুস্তক তুলে দেওয়ার নির্দেশনা প্রদান করেন। তাঁরই নির্দেশনা মোতাবেক ২০১০ সাল থেকে জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড বিনামূল্যে পাঠ্যপুস্তক বিতরণ ৩রু করে। সেই ধারাবাহিকতায় উন্নত সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্যে ভিশন ২০৪১ সামনে রেশে পাঠ্যপুল্ভকটি সময়োপযোগী করে পরিমার্জন করা হয়েছে।

শারীরিক শিক্মা ও স্বাস্থ্য বিষয়টি সুস্থ দেহ ও সুন্দর মন এই জীবন দর্শনেন্র উপর ভিত্তি করে প্রণীত হয়েছে। শারীরিক শিক্ষা ও ম্বস্থ্য বিষয়টি মূলত ব্যাবহারিক। তাই হাতে-কলমে শিক্ষার জন্য তাত্ব্বিক ও ব্যবহারিক অংশের মধ্যে্য সমন্বয় সাধন এবং শিক্ষাকে জীবন ও বাস্তবমুখী করার প্রচেষ্টা করা হয়েছে। শিক্ষার্থীরা নিজেদের স্বাস্থ্য রক্ষা, পুষ্টি জ্ঞান, ব্যক্তিপত নিরাপত্তা, প্রজনন স্বাস্থ্য সম্পক্কে সুস্পষ্ট ধারণা লাভ করবে। মাদকাসক্তি ও এইড্স-এর ভয়াবহতা সম্পক্কে জানবে, সচ্তন হবে এবং এ থেকে মুক্ত থাকতে পারবে। একইসাথে বিভিন্ন ধরনের শরীররর্চা ও খেলাখুলার সঠিক নিয়ম-কানুন জেনে একজন সুস্থ ও কর্মক্ষম নাগরিক হিসেবে নিজেকে গড়ে তুলতে সক্ষম হবে।

২০১৫ শিক্ষাবর্ষ থেকে মাধ্যমিক স্তরে প্রবর্তিত পাঠ্যপুস্তক মাদ্রাসা শিক্ষার বৈশিষ্ট্য উপযোগী করে দাখিল স্তরের পাঠ্ুপুস্তকরূপে প্রবর্তন করা হয়েছে। বানানের ক্ষেত্রে অনুসৃত হয়েছে বাংলা একাডেমি কর্তৃক প্রণীত বানানরীতি। পাঠ্যপুস্তকটি রচনা, সম্পাদনা, চিত্রাঙ্কন, নমুনা প্রশ্নাদি প্রণয়ন ও প্রকাশনার কাজে যারা আন্তরিকভাবে মেধা ও শ্রম দিয়েছেন ঢাঁদের ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি।

## প্রফ্েসর মোঃ ষর্রহাদুল ইসলাম চেয়ারম্যান

জাতীয় শিক্মাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ

সুচিপত্র

| जथ্যায় | শিরোনাম | পৃষ্ঠা |
| :---: | :---: | :---: |
| প্রথম | শরীরচর্চা ও সুস্থজীবন | ১-১ゝ |
| प্বিতীয় | স্কাউটিং, গার্ল গাইডিং ও <br> বাং্লাদেশ রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটি | ১২-২৭ |
| তৃতীয় | স্বাস্থ্যবিজ্ঞান পরিচিতি ও স্বাস্থ্যসেবা | ২৮-৩৫ |
| চতুর্র | আমাদের জীবনে প্রজনন স্বাস্থ্য | O৬-8১ |
| 914 | জীবনের জন্য খেলাধুলা | 8২-१৬ |

## প্রথম অধ্যায়

## শরীরচর্চা ও সুস্থজীবন



 করা যায়। তবে একটানা ব্যায়াম করলে শরীররের জীবকোষপুলো ফ্য়প্পুণ করার সয় পায় না। তখন আমরা

 जামাদ্র শর্রীর্গ ও মনকে বিশ্রাম দেয় । প্রকৃত্পক্ক ঘুম आমাদ্র মঠ্তিষ্ককে বিশাম দেয়। जালো ঘুম হলে শরীীর ও মন সত্জে থাকে। শারীীরিক সুস্থতার জন্য আাম্রা সরজ্জামবিহীন ও সরজ্জামসহ বিভিন্ন প্রকার ব্যায়াম
 করে থাকি। ত্রতচারী নৃত্ত শারীরিরিক কসরঢের একটি জন্যতম উদাহর্।। এই ধরনেন ব্যায়াম ও


## এ অধ্যায় পাঠ শেশে ৫ামরা-




- भ্রাতহিক জীবনে সহমোপিতামুলক মন্নোৰ বৃপ্ধি কন্যতে পারব;


- ব্রতচচরীী নৃত্তের মাষ্যঢম শাহ্রীর্রিক কসরতত থ্রর্শন করত্ত পারব;













 এবং ক্রমাগত উন্নতত্ত্র <বে।
তালিকা প্রস্তুত্ত করে વ্রেসিতে উপস্পাপন কন্ন।






 পৌড়াতে হবে। পর্রে জগিং কর্রে ফি্ত্রে এসে পুনন্নায় জোর্রে দৌড়াতে হবে। এভাবে বায়ামেত্র পুরো সময়
 ক্পব ততস্মণ একনাপাড়ে কর্নে যেতে হবে।

 বबে। बেমন- সিট আপ, হাঁই ভেख্যে সিট আপ, দুই भा শৃন্যে উঁ্ম কর্গে ব্রাষা ইত্যাमि।
 দুই পা একত্র কর্রে সোষ্木া ন্রাষত্ হবে। তান্রপর্গ মাथা উপর্ন দিকে তুলে যতটা সম্ভ্ব সামনে ঝ্ৰঁকত্তে হবে। এভাবে একের্ন পর্ন এক শর্রীর্র উঠানামা করতে হবে। এ বায়ায়াম ক্গার্ত সময় হাik ভাঁজ করা যাবে না।


সिট आभ


 ঊঠানাयা ब্পাত্ত হবে। এভাবে यছ बেশি সিট্রাপ দেөয়া যাবে，ঢত বেশি লেটেন্ন屯みকান হবে।


হাঁট 心্জেে সিট আস






पूই পা শু ্্ে ষরে র্রাখা


কাঘ－৩ ：এবডোমিনান এঞ্সান্রসাইछரুলো जनूশীনन কত্রে লেখা－।



 কর্েে बেবেত্তে র্বাষতে ববে। দুই পা সামান্য অ小ে
 লেবে ৫ সাথে সাথ্েে অনা পা উপর্নে তুল্েে একত্র কর্রেতে হবে। কোমब্রসহ হাঁট্ ও পাল্যেন পাতা সোজা মাথাত্র উপর্র ব্রাখজে চেব্টা কব্রবে। কোন্না অবস্ঋ｜তেই কনুই জাঁজ হরে না। প্রथমে দেয়ালে বা সাহাय্যকার্রীব্র সাহাय্যে এ ব্যায্রাম जनूশীनन কর্রতে হবে। چীর্রে چীরে সাহায্যকার্রী ছাড়াই এ ব্যায়াম অनুশীলন কন্রার্ত চেষ্টা কন্নবে।


ম্যাভ স্টায়্ড



 সमूप্থে ডিপবাজি দিয়ে টটে পড়ক্ত হরে।


কাष্ভ - ২: হেড স্টাযু মাঠঠ প্রদর্শন কন্ন।








 ब






 बाबात्र भव्विबढ़ घाए़ नालात्ठ एव। काश










 याब न्व्रि बनल।













২. বग পাসিং: থেলোয়াড়ের সং্খ্যা অনুসারে কয়েকটি সারিতে দাড় করাতে হবে। প্রত্যেক সারিতে সমান সং্খ্যক থেলোয়াড় থাকবে। সকল থেলোয়াড় পা யাঁক করে দাঁড়াবে। সারির সম্মুখের থেলোয়াড়ের নিকট বन থাকবে। সংকেতের সাথে সাথে দুই পায়়ের ফাঁক দিয়ে বল পিছনে দিবে। এভাবে বনটি সারির পিছনের খেলোয়াড়ের নিকট যাবে। বन দেওয়া লেষ হলে বল মাথার উপর দিয়ে পাস দিয়ে সামনে আসবে। যে সারির বল পাস দেওয়া আণে শেষ হবে তারা বিজয়ী হবে।

কাঘ - ১:ক্লাইম্বিং রোপের কৌশলগুলো করে দেখাও।
কাঘ - ২: গ্রুপে বিভক্ত হয়ে বন পাসিং এর কৌশলগুদো প্রদর্শন কর।
পাঠ-৬ : বিশ্রিম, घুম ৫ বিনোদনের প্রয়োबনীয়তা : শরীর সুস্থ না থাকলে মন ভালো থাকে না। ককে কোনো কাজ সুষ্ঠুভাবে সম্মূ氏 করা যায় না। কোন্না কাজ সুষ্ঠুতাবে সম্পাদন এবং মাচ্ছন্দে জীবনযাপনের জন্য প্রয়োজন নিজেকে সুস্থ রাখা। শুখু ব্যায়াম করনেইই শরীর সুস্থ রাখা যায় না। আমাদের দেহে খাদ্য ও পানির যেমন প্রয়োজন তেমনি বিশ্রাম ও ঘুমেরও প্রয়োজন রয়েছে। শরীর সুস্থ রাখার জন্য ব্যায়ামের পর শরীর ও মনের বিশ্রাম এবং ঘুম্মের প্রয়োজন। চলাফেরা, কাজকর্ম ও ব্যায়ামের পর শরীর পরিশ্রান্ত হয়, শরীরের জীবকোষগুলো ক্ষয় হতে থাকে। তখন আমরা অবসাদগ্রস্থ হয়ে পড়ি। শরীরের জীবকোষগুলোর ক্ষয়পুরণ ও পূর্বাবস্থায় ফিকে আসার জন্য বিশ্রামের প্রয়োজন। বিশ্রামে শরীরের ক্বাষ্তি ও অবসাদ দূর হয়। বিশ্রাম ও घুমের পরিবেশ শান্ত ও নির্জন হলে ভালো ঘুম হবে এবং দেহ ও মনের বিকাশ অব্যাহত থাকবে। घুম্মের সময় দেহের সমস্ত অङ্ট্রত্যঞ্ঞ স্থির হয়ে পূর বিশ্রামে থাকে এবং শ্বাসপ্রশ্বশ্ব ও হজমশক্তির কাজ সুশুঙ্খলভাবে চলতে থাকে। বিশ্রাম ও ঘুমের পাশাপাশি শরীরকে সুস্থ রাখার জন্য বিনোদনও একটি মাধ্যম ।
যখন কোনো ব্যক্তি মতস্ফূর্তভাবে আনন্দ সহকারে তার সময় কাটায় তাকে চিত্তবিনোদন বলে। খেলাখুলা চিত্তবিনোদনের একটি মা্যম। খেলাখুলার মাষ্যমে চিত্তবিনোদন ছাড়াও সমাজে আরও বহু ধরনের বিনোদনের ব্যবস্থা আছে। যেমন- ভ্রমনের মাষ্যমে বিনোদন, সিনেমা ও টিভির অনুষ্ঠান দেথে বিনোদন, নাটক উপভোেের মাধ্যমে বিনোদন, বনভোজনের মাধ্যমে বিন্নোদন, বই পড়ার মাষ্যমে বিনোদন, গল্প করার মাধ্যমে বিনোদন ইত্যাদি। সমাজে বসবাসরত মানুমের আাগ্রহ ও চিষ্তাধারা ভিন্ন হওয়ায় বিনোদনের ধারাও ভিন্ন। যে বিনোদনের মাধ্যমে কিছ্ শেখা যায়, তাকে শিক্ষামূলক বিনোদন বলে। যেমন :
১. শিক্কামূণক গ্রন্মাবলি পাঠ : বিভিন্ন ধরনের গ্রন্থ পাঠের সাহায্যে শিক্ষার্থীরা জ্ঞান লাভ করতে পারে। কে কী ধরনের গ্রন্মাবলি পাঠ করবে তা ব্যক্তিগত আগ্রহের উপর নির্ভর করে। কেউ গল্লের বই পড়ে, কেউ ধর্মীয় বই পড়ে, কেট উপন্যাস বা ক্রীড়া বিষয়ক ম্যাগাজিন পড়ে জ্ঞান লাভ করে থাকে।
২. টিভি Ө কম্মিটটারের অনুষ্ঠানের মাষ্যমে : বর্তমানে কম্মিটটার ও টেলিভিশনে বহু ধরনের শিক্ষামূলক অনুষ্ঠান দেখানো হয়। তা দেথে শিক্ষার্থীরা জ্ঞান অর্জন ও চিত্তবিনোদন করে থাকে। টিভিতে ঢেলাষুলা, মাগাজিন শো, বিতক্ক অনুঠ্ঠান দেখ্থে এবং কম্মিটটারে বিভিন্ন ধরনের গেম খেলে শিক্ষার্থীরা আনন্দ লাভ করে।
৩. जাবৃण্টি ৪ সংগীত: অনেক পরিবারের মব্যে আবৃত্তি ও সংগীততচ্চার মাধ্যমে অবসর সময় কাটানোর প্রবণতা লঞ্ষ করা যায়। এ ছাড়া শিক্ষন প্রতিষ্ঠানের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে আবৃত্তি ও সংগীতে অংশশ্রহণ করেও শিক্ষাথ্থীরা প্রতিভা বিকাশের সুযোগ পায় ও চিত্তবিনোদন করে থাকে।
8. ড্রমণ : শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ষের সময় বা পরীক্ষা শেষে অনেকে আত্রীয়মজনের বাড়িতে বেড়াতে যায় বা বিভিন্ন দশ্নীয় স্থান দেখতে ভ্রমণকে বেছে নেয়। ভ্রমণের জন্য কেউ কেউ দেশে বা বিদেশের বিভিন্ন ঐতিহাসিক ও দর্শনীয় স্থানে বেড়াতে যায়। কখনো কখনো পরিবারের সবাই মিলে অথবা ক্লাসের সহপাঠি ও শিক্ককবৃন্দ মিলে বনভোজনের জন্য প্রাকৃতিক সৌ্দর্যখ্যাত স্থান, সমুদ্রতী, ইতিহাসখ্যাত দর্শনীয়

স্থানগুলো ভ্রমণ করে শিফ্ষার্থীরা চিত্তবিনোদনের সাথ্থে সাথে জ্ঞান অর্জন করে থাকে।
কাজ - ১ : ঘুম ও বিশ্রামের প্রয়োজনীয়তা বর্ণনা কর।
পাঠ - ৭ : বয়স ও শারীরিরিক গঠন অনুসারে বিশ্রাম ও ঘুমের চাহিদিা : বয়স ও শারীরিক গঠনের উপর বিশ্রাম ও ঘুম্মে চাহিদার তারতম্য হয়ে থাকে। যারা শিশু, তাদেরবিশ্রাম ও ঘুমের চাহিদা একরকম। যারা কিশোর, তাদের বিশ্রাম ও ঘুমের চাহিদা ভিন্নতর। শিশু, যুবক ও বয়স্কদের বিশ্রাম ও ঘুমের চাহিদার পার্থক্য রয়েছে। শৈশশবকাল হচ্ছে শিশুর বেড়ে উঠার সময়। এ সময় শিশু বেমন শারীরিকভাবে বৃদ্ধিপ্রাশ্ত হয়, তেমনি মানসিক বিকাশও ঘটে, যা তাকে খেনাখুনা ও পড়াশোনার প্রতি আগ্রফী করে তোতে। শিশুকে থেলাখুনা করার সুযোগ করে দিতে হবে। খেলাষুলা করার পর কিছু সময় বিশ্রাম নিলে শারীরিক ক্রাষ্তি দূর হয়। যে সমস্ত শিশুর শারীরিক বৃদ্ধি বেশি, তারা অল্প পরিশ্রচেই ক্রান্ত হয়ে পড়ে। এদের ঘুম্মের প্রয়োজন হয় বেশি। সাধারণত ৯-১০ ঘণ্টা ঘুমাতে পারলে একটি শিশুর সারাদিনের ক্সাব্তি দূর হয়। বয়স অনুসারে নিচে ঘুমানোর একটি চার্ট দেওয়া হলো -
১. ৫ পেকে ৭ বছর বয়স পর্য্্ত ঘুম্মর প্রয়োজন ১০-১১ ঘণ্টা।
২. ৮ থেকে ১১ বছর বয়স পর্যন্ত ঘুম্মে প্রয়োজন ৯-১০ ঘণ্টা।
৩. ১২ থেকে $>8$ বছর বয়স পর্যন্ত ঘুম্রের প্রয়োজন ৮-৯ ঘণ্টা।
8. $১ ৫$ বছরের উর্ষ্ণে বয়স পর্যল্ত ঘুম্মে প্রয়োজন ৬-৮ ঘণ্টা।

উপরোক্ত চার্ট অনুযায়ী সময়মতো ঘুমাতে যাওয়া এবং ঘুম থেকে উঠার পরামশ দিতে হবে।

> বাজ - ১ : বিভিন্ন বয়সের শিক্ষাপ্থীদের ঘুমের চাহিদা বিশ্লেষণ কর।
> বাজ - ২ : বয়সভেদে ঘুমের একটি চার্ট প্রস্তুত করে শ্রেণিকক্ষে ঝুলিিয়ে রাখ।

পাঠ-৮ : ব্রতচারী নাচ : গানের্র তালে তালে নাচের মাধ্যমে মনের ভাব প্রকাশ করতে সকলেই পছন্দ করে। আমাদের দেশীয় ঐতিহ্যে লালিত আঞ্চলিক নাচের মা্য্মে সহজেই আনন্দের সাথে দৈহিক ব্যায়াম ও অঙ্গভজ্জিমা প্রদর্শন করা যায়। বাংলাদেশের জনপ্রিয় আা্চলিক নাচগুলোর মধ্যে লড়ি নাচ অন্যতম। শিক্ষকদের তত্তাবধানে ছাত্র-ছাত্র্রীরা সহজেই এই নাচগুলো অনুশীলন করতে পারে। এর মাধ্যমে বিভিন্ন শারীরিক কসরত ও মানসিক আনন্দ পাওয়া যায়।

## नড়़ नाচ :

স্থান- খেলার মাঠ, সরঞ্জাম-একটি বাঁশের লড়ি ও ঢোল।
তাল- ঝা, ঝা ঝা, ঝা তা তা।
লড়ি নাচে কয়েকটি স্তর রয়েছে

## 

 রেvে ধরতে হবে। লড়ির শেষ মাথা মাটির দিকে থাকবে। অর্থাৎ পরবর্তী কার্যক্রম করার জন্য প্রন্তুত থাকা।
২. 丹ায়তারা : জোড় সংখ্যার থেলোয়াড়রা দু ফাইলে দাঁড়াবে বা লাইনে দাঁড়াবে। বাজনার তালে তালে ফাইলগুলো ডাবল মার্চ করে আরম্ভ স্থানে ফিরে আসবে।
৩. নৌকাবাইচ : ১ম সংকেতে বাজনা বাজতে শুরু করবে। ২য় সংকেতে খেলোয়াড়রা ডান হাত দ্মারা লড়ির মাথা ধরে একটানে ডান দিক দিয়ে ঘুরিয়ে কাঠি পিঠের উপর রাখবে। বাম হাত দিয়ে কাঠির নিচ প্রাষ্ত ধরে কাঠির সাহায্যে পিঠে চাপ দিবে। ৩য় সংকেতে ছোট লাফ সহকারে বাম পা সামনে ও ডান পা পিছনে যাবে। উভয় হাঁটু সামান্য ভাঁজ করে সামনে ঝুঁকে থাকবে। 8 र्थ সংকেতে নৌকার মতো দুলে দুলে পা দুটি সামনে ও পিছনে নিয়ে অগ্রসর হতে থাকবে। ৫ম সংকেতে নির্দিষ্ট সীমারেখায় প্নেঁছামাত্র পুর্বের জায়গায় ফিরের আসবে। ৬ষ্ঠ সংকেতে আরমভ রেখায় এসে নাচতে থাকবে। ৭ম সংকেতে নাচ বন্ষ হবে। ৮ম সংকেতে লড়ি পিঠ থেকে টেনে এনে হুঁশিয়ার পজিশনে আসবে।
8. সখা : ১ম সংকেতে খেলোযাড়রা ডান হাত দিয়ে বাম দিকের লড়ির এক প্রাষ্ত ধরে একটানে বের করে জানুর উপর দুই হাত দিয়ে ধরে দাঁড়াবে। ২য় সংকেতে লড়িসহ বাম হাত সোজা করে উপরে উঠাবে এবং সেদিকে তাকাবে। ডান পা বাম পায়ের উপর আড়াআড়ি রাখবে। ৩য় সংকেতে সব দল এভাবে নাচতত নাচতত সামনের দিকে অগ্রসর হবে। নির্দিষ্ট স্থানে পৌঁছালে সব দল ঘুরে পূর্বের জায়গায় ফিরে এসে নাচতত থাকবে। 8 থ্থ সংকেতে নাচ থামবে। ৫ম সংকেতে হুঁশিয়ার পজিশনে চলে যাবে।
๔. মানুষ পাতা : ১ম সংকেতে ডান হাত দিয়ে লড়ির মাথা টেনে এনে মাথা কলমের মতো করে ধরে পিঠের সাথে রাখতে হ্বে। ২য় সংকেতে ডান পা বাম দিকে ঘুরে শরীর বাঁকা করে সামনে ঝুঁকতে হুবে। হাত ও পায়ের বিট একসাথে হবে। এভাবে নাচতে নাচতে একটি বৃত্ত করতে হবে। যতটি দল থাকবে ততটি বৃত্ত रবে। ৩য় সংকেত্তে নাচ থামবে। 8 থ্থ সংকেতে লড়ি ঘুরিয়ে শরীরের পিছনে অর্থাৎ পিঠের উপর রাখতে হবে। ডান হাত কান বরাবর লড়িসহ ৬ঁচু থাকবে।
৬. বিজয় : ১ম সংকেতে পায়ের তালের সাথ্েে মাথা সামনের দিকে সামান্য ঝুঁকবে। এভাবে এক জায়গায় দাঁড়ি়়ে নাচতে থাকবে। ২য় সংকেতত বাম সাইডে ঘুরে নাচতে থাকবে। ৩য় সংকেতে নাচ থেমে যাবে। 8 থ্থ সংকেতে সবাই এক লাফে ডান দিক ঘুরে দাঁড়াবে। ৫ম সংকেতে লড়ি হুঁশিয়ার পজিশনের অবস্থায় নিয়ে আসবে।

লড়ি নাচের গান
চল্ কোদাল চালাই
ভুলে মনের বালাই
ঝেড়ে অলস মেজাজ
হবে শরীর ঝালাই।
যত ব্যাধির বালাই
বলবে পালাই পালাই
পেটে খিদের জ্বালায়
খাব ক্ষীর আর মালাই।
এ ছাড়া আরও বহু লোকগীতি রয়েছে, যা দ্বারা আমরা শারীরিক কসরতের মাধ্যমে আনন্দলাভ করতে পারি। যেমন- জারি, সারি, বাউল ইত্যাদি। নিচে কয়েকটি লোকগীতির নমুনা দেওয়া হলো-
3. धांबि भान

আরে ভালো ভালো ভালোরে ভাই
আরে ও ও আহা বেশ ভাই
আমরা আল্লার নামটি লইয়ারে ভাই
আমরা নাইচা নাইচা সবাই যাই
আরে শোন ক্যান শোন ক্যান মোমিন ভাই
আমরা বেয়াদপির মাপটি চাই ॥
२. সারি গান

ও কাইয়ে ধান খাইলরে
খেদানের মানুষ নাই
খাওয়ার বেলায় আছে মানুষ
কামের বেলায় নাই
কামের বেলায় নাই
কাইয়ে ধান খাইলরে।
ওরে হাত পাও থাকিতে তোরা
জবশ হইয়া রইলি,
কাইয়ে না খেদায়ে তোরা
খাইবার বসিলি
কাইয়ে ধান খাইন রে।
ওরে ও পাড়াতে পাটা নাই পুতা নাই
মরিচ বাটে গালে,
তারা খাইল তাড়াতাড়ি
আমরা মরি ঝালে
কাইয়ে ধান খাইল রে।
দনীয় কাজ - ১ : কয়েকজ্জন শিক্ষার্থী নড়ি নৃত্য মাঠে প্রদর্শন করে দেখাও।

ফর্মা-২, শারীরিক শিক্মা ও ম্মাস্থ-৮ম শ্রেণি (দাখিল)
অনুশীলনী

## বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. কোন ব্যায়াম করতে হলে সরঞামের প্রয়োজন হয়?
ক. হেে স্ট্যাল্ড
গ. হেে স্প্রিপ্র
খ. হাল্ড স্ট্যাভ্ড
ঘ. হ্যাत्ड স্প্রি
২. কোন ব্যায়াম কর্রার সময় একজন সাহায্যকারীর প্রয়োজন ?

ক. হেড স্প্রিপ্প
গ. হেছ স্ট্যাড্ড
খ. হাড্ড স্প্রিగ
ঘ. হ্যান্ড স্ট্যাল্ড
৩. সবচেয়ে বেশি ঘুমের প্রয়োজন হয় কাদের ?
ক. শিশু
গ. যুবক
খ. কিশোর
ঘ. বয়স্ক
8. এবডোমিনাল এঙ্সারসাইজে শরীরের কোন অशশের মেদ কমে?
ক. বাহুর
গ. নিতম্বের
খ. উরুু
ঘ. তনপেটটর
৫. প্রাত্যহিক ব্যায়ামকে কার্যকর করতে প্রষান ভূমিকা পালন করে নিম্মের কোনটি?
ক. বিশ্রাম ও ঘুম
গ. চিত্তবিবোদন
খ. থেनাধুলা
ঘ. নির্মল পরিবেশ
৬. শারীরিক সুস্থতার প্রষান বাহন কোনটি-
ক. প্রাত্যহিক ব্যায়াম
গ. आর্থিক সচ্ছলতা
খ. পরিমিত খাবার
ঘ. নিয়মিত চিকিৎসা

## निচের উদ্দীপকটি পড়ে ৭ ও৮ নৃ প্রশ্নের উত্তর দা৫।

মেধা অব্টম শ্রেণির ছাত্রী। ঘুম ঘুম চোvে তার মা সকাল সাতটায় তাকে মাদরাসা নিয়ে যায়। মাদরাসা থেকে ফিরে মাদরাসার পড়া তৈরি করা, ছোট ভাইবোনদের জরবি পড়ানো অার বাড়ির কাজ করতে করতে সারাট্য দিন নেগে যায়। ঘুমাতে ঘুমাতত রাত ১১টা বেজে যায়। এভাবে কিছুদিন পর দেখা গেন মেধা অসুস্থ হয়ে পড়েছে। কারো সাথে মেশার সুযোগ না পাওয়ায় পড়ানেখা তার কাছে এখন বিরক্তিকর মনে হয়।
৭. মেধার কাছে নেখাপড়া বিরক্কিকর্ন মনে হওয়ার কারণ -
i. পিতা-মাতার অসচেতনতা
ii. বয়স অনুপাতে বেশি পরিশ্রম করা
iii. পাঠ্যপুস্তকের বিষয়বস্তু কঠিন

নিচের কোনটি সঠিব?
ক. i. ఆ ii
গ. ii ఆ iii
খ. i ఆ iii
घ. i, ii ও iii
৮. মেধার শাজীরিক সকমতা বৃ户্ষি ক্নতে পারে কোনটি ?
ক. পুষ্টিকর খাবার
গ. প্রয়োজনীয় বিশ্রাম ও ঘুম
খ. নিয়মিত শরীরর্চা
ঘ. সহপাঠিদের সাথে খেলাখুলা

## নিচের উদ্দীপকটী পড়ে ১ ও ১০ নং প্রম্নের উত্তর দা৫।

প্রধান শিক্কক জামাল সাহেবের মেদ বেড়ে যাওয়ায় শারীরিক শিক্ষার শিক্ককের পরামর্ণে এক ধরনের ব্যায়াম করেন। এতে তার মেদ উম্লেখযোগ্য পরিমানে কমে যায়। এরপর থেকে তিনি মাদরাসায় অধিক সময় থেকে শিক্ককদের ক্লাসরুম মনিটরিংসহ যাবতীয় কর্মকাণ্ডে আগের চাইতে বেশি স্বাচ্ছদ্দ্যবোধ করতে লাগলেন।
১. জামান সাহেবের ব্যায়ামটি কোন ধরনের?
ক. স্তিড এপ্সারসাইজ
গ. এডুকেশনান জিমন্যাস্টিক্স
খ. এবডোমিনান এঙ্সারসাইজ
ঘ. সরঙামসহ ব্যায়াম
১০. উক্ু ব্যায়ামের ফলে জামান সাহেবের কী উপকার হয় ?
ক. হাতের শক্তি বাড়ে
গ. দৈহিক কর্মক্ষমতা বাড়ে
খ. পায়ের শক্তি বাড়ে
ঘ. পেটের পেশীর শক্তি বাড়ে

## সथ্ষিশ্ত উত্জর প্রশ্ন

১. পরিমিত বিশ্রাম ও ঘুম সুস্থ থাকতে সহায়তা করে-ব্যাখ্যা কর।
২. ‘সুস্থ দেহে সুন্দর মন’- উক্তিটি ব্যাখ্যা কর।
৩. এবডোমিনাল এজ্সারসাইজ মৃলত শরীরের গতি বৃদ্ধিতে সহায়তা করে-মতামত দাও।
8. কোনাহনপুর্ণ পরিবেশ সুস্থ দেহ ও মনের বিকাশকে বাধাগ্রস্ত করে-ব্যাখ্যা কর।
৫. যত ব্যাধির বালাই

বলবে পালাই পালাই- কীভাবে? ব্যাখ্যা কর।

## विणीत्र क्षाग्न

## 













ल्रम्बार्रीी बांघ


- च चबा

 ब्रद्ठ भाब्नव;
 बर्यन क्ञce প|rल;














भाठ-२ : बन्माग : ক্প্পাস এबটि দिक


 জাসরে। बোনো অচেনা যায়णায়্র গেলে বা






 অ<<न ब্রবে।


## 








কর্মসূচি প্রণয়ন : হাইকিংয়ের মান সম্মূণভাবে পরিকল্পনার উপর নির্ভর করে। উপদল (পেট্রোলের) মিটিংয়ের সিদ্ধাষ্ত অনুসারে হাইকিংয়ের আগের অভিজ্ঞতা কাজে লাগিয়ে কর্মসুচি প্রণয়ন করা উচিত। উপদল (পেট্রোলের) নেতাকে পরিষদের সিদ্ধাষ্ত অনুসারে গ্রুপ স্কাউট বা গাইড কাউল্সিলের সুপারিশক্রমে হাইকিংয়ের কর্মসূচি প্রণয়ন করতে হয়। সংশ্মিষ্ট থানার স্কাউট বা গাইড কমিশনারের অনুমতি অবশ্যই থাকতে হবে।
১. চূড়ান্ত প্রস্তুতি নেওয়ার পূর্বে সকল কর্মসূচিকে একবার পর্যালোচনা বা যাচাই করে সংযোজন বা বিয়োজন করা আবশ্যক।
২. স্থান নির্বাচনের ক্ষেত্রে ইউনিট লিডারকে দূরত্ব, সুগম পথ, গোসল ও খাওয়ার পানির সুব্যবস্থা, জায়গার অবস্থা, বাজারের নৈকট্য, ডাক্তারখানা, কর্মসূচি বাস্তবায়নের উপযোগী প্রাকৃতিক পরিবেশ, দুর্যোপপূণ আবহাওয়ায় বিকল্প আশ্রয়স্থল ইত্যাদি সতর্কতার সজ্েে বিবেচনা করতে হবে।
৩. ইউনিট লিডারকে ট্রেনিং সিডিউল তৈরি করে প্রশিক্ষণের সরঞ্জাম যোগাড় করতে হবে।
8. নির্বাচিত স্থানের মালিকের বা প্রতিষ্ঠান প্রধানের অনুমতি এবং স্কাউট বা গাইদদের অভিভাবকের সম্মতি নিতে হবে।
৫. ম্বাস্থ্য পরীক্ষা করে দুর্বলদের বাদ দিতে হবে।
৬. কখন শুরু হবে, কত দিন থাকতে হবে এবং কখন শেষ হবে পূর্বেই তা নির্ধারণ করতে হবে।
৭. কর্মসূচি বাস্তবায়নের জন্য একটি বাজেট তৈরি করতে হবে। বাজেট তৈরিতে অবশ্যই মিতব্যয়িতার নীতি অবলম্বন করতে হবে।
৮. প্রয়োজনীয় সংখ্যক প্রশিক্ষক, কোয়াটার মাস্টার, প্রাথমিক প্রতিবিষানকারী ও স্যানিটারি পর্যবেক্ষণকারী নিয়োগ করতে হবে।
৯. শুকনো জ্বালানি কাঠ ও সুষম খাদ্য বাজেট অনুপাতে কিনতে হবে।
১০. পূর্বেই স্যানিটেশন ব্যবস্থা করে রাখতে হবে।
১১. পথ সংকেত, কম্পাস রিডিং, মানচিত্র অংকন ও পঠন, তাঁবু খাটানোর কৌশল, রান্না করা, সাঁতার, পাইওনিয়ারিং, প্রাথমিক প্রতিবিধান, টদ্ধারকাজ, রাস্তায় চলার নিয়ম ইত্যাদি সম্বন্লে ধারণা দিতে হবে।
১২. সোজা হয়ে স্কাউট কদমে (২০ কদম হাঁটা ও ২০ কদম দৌড়ানো) হাঁটতে হবে। প্রতি দুই মাইলে ৫ মিনিট বিশ্রাম করতে হেে।

তাঁবুতে বসবাসের সময় নিজ্জেদের মালপত্র গুছিয়ে রাখার জন্য গ্যাজেট তৈরি করতে হয়। বাঁশ, গাছের ডাল ও দড়ি দিয়ে এসব গ্যাজেট তৈরি করা হয়়। দড়ির সাহায্যে বিভিন্ন গেরো বাঁধতে পারা এবং তা সঠিক ভাবে প্রদর্শন করতে পারার নাম পাইওনিয়ারিং। বর্তমান যুগ উন্নত প্রযুক্তির যুগ। এই উন্নত প্রযুক্তির যুপে প্রজেট্টের মাধ্যমে হাইকিং ও পাইওনিয়ারিং প্রজ্েেট্ট প্রদর্শন করে শিক্ষার্থীদের শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করা যায়। এতে হাইকিং ও পাইওনিয়ারিং সম্পক্কে শিক্ষার্থীরা স্সষ্ট ধারণা লাভ করবে।


গ্যাজ্জেটেব্র ছবি

## 

 দির্রে গ্যাজেট তৈন্নি কর্রে লেষা৷।









 সমাজ্তেন্ন কল্যানেব্ন জন্য এ ধর্ননের্ন অনেক কাজ্জ কব্রার্র আছে। এ ধর্ননেন্ন কাজকে সেবামুলক কাজ বলে।

স্কাউটিং এবং গার্ল গাইডের মূলমন্রই হচ্ছে ‘সেবা’। এই সেবা হতে পারে আত্মসেবা, সমজের সেবা ও মানবসেবা। আত্মসেবার অর্থ একজন আত্মনির্ভরশীল মানুষ হিসাবে নিজেকে গড়ে তোলা। শ্রম, বুদ্ফিমত্তা ও চেষ্টায় নিজেকে সুপ্রতিষ্ঠিত ও উপयুক্ত করে গড়ে তোলাই আত্মসেবার মূন লক্ষ্য। নিজে আত্মনির্ভরশীল না হতে পারলে অপররর সেবা বা কোনো বৃহত্তর কাজই করা সম্ভ্ব নয়। অতএব নিজকে এমনভাবে গড়় তুলতে হবে, যাতে একজন স্কাউট ও গার্ল গাইড সমাজের সাধারণ মানুষের বৃহত্তর কন্যাণের জন্য আত্থনিয়োগ করতে পারে। প্রত্যেক স্কাউট ও গার্ল গাইড সমাজের সদস্য হিসাবে পরিবার ও সমাজের কথ্থা চিন্তা করে। তাই নিজের পরিবারের মা, বাবা, ভাই, বোনের প্রতি সব সময় তার করণীয় দায়িত্ত পালনের চেষ্টা করে। তাছাড়া সমাজের বৃদ্ধ, পজু, প্রতিবন্ফী, নারী, শিশু, অসুস্থ ও অসহায় মানুষের সেবায় আত্থনিয়োগ করে থাকে। সমাজে সেবাধর্মী যতগুলো প্রতিষ্ঠান আছে, তার মষ্যে স্রষ্টার প্রতি আনুগত্য ও শ্রদ্মায়, সৎ ও সত্যবাদিতায়, জীবের প্রতি দয়ায়, চিন্তা-চেতনা ও কর্তব্যপনায়ণতায় স্কাউট ও গার্ল গাইড আদর্শ প্রতিষ্ঠান। স্কাউট ও গার্ল গাইডের মূলমন্ত্র হচ্ছে ‘সদা প্রস্তুত’। প্রত্যেক স্কাউট ও গার্ল গাইড অপরের সেবার জন্য বা থেকোনো ভালো কাজ করার জন্য সব সময় প্রস্তুত থাকে। 'সদা প্রস্তুত' -এর ইংরেজি হনো ‘Be Prepared’ এর অর্থ হতে পারে ‘বেকোনো উল্mে্য, অসম সাহসিকতা নিয়ে, দৃছপ্রতিজ্ঞ रয়ে, সহিষ্ণুতার সাথ্থে, বন্মুর মতো করে, নিজেকে অন্যের প্রয়োজন্নে উৎসর্গ করা।’ ‘প্রতিদিন কারো না কারো উপকার করা’ -এটা হচ্ছে স্কাউট ও গার্ল গাইডদের স্লোগান । ইংরেজিতে বলা হয়, ‘Do a good turn daily'. এটা স্কাউট ও গার্ল গাইডদের একটি বৈশিষ্যাও বটে। এই স্নোগান স্কাউট ও গার্ল গাইডদের প্রতিজ্ঞার একটি অংশ হওয়ায় এর গুরুত্ব অনেক। প্রতিদিন বিভিন্নভাবে এই স্শোগানকে বাস্তবায়িত করা যায়। যেমন-

কারো চিঠি লিতে দেওয়া ।
কারো চিঠি পোস্ট করে দেওয়া।
ডাকট্টিকেট কিনে এনে দেওয়া।
স্কাউটকে বাজার করে দেওয়া।
কারো কিছু হারিয়ে গেলে খুঁজে দেওয়া।
অন্ষকে রাস্তা পার হতে সাহায্য করা।
বুড়ো লোককে এগিয়ে দেওয়া।
পথ থেকে ইট, পাথর, কাঁটা, কলার খোসা তুলে কেলা।
পথেরে গর্ত ভরে দেওয়া।
শিশুকে রাস্তা পার হতে সাহায্য করা।

মুসল্লিদের ওযুর পানি এনে দেওয়া।
মসজিদ ধুয়ে দেওয়া।
পথচারীকে পথ দেখিয়ে দেওয়া।
কাউকে বাসা খুঁজে পেতে সাহায্য করা।
ঝাড়া-বিবাদ থামিয়ে দেওয়া।
কেউ আহত হলে হাসপাতালে নেওয়া।
লাশ দাফনে সাহায্য করা।
কাউকে প্রাথমিক চিকিৎসা দেওয়া।
পশু-পাখিকে অত্যাচার থেকে বাঁচানো।
কাউকে গাড়িতে চড়তে সাহায্য করা।
বন্যার সময় ত্রাণকাজে যোগদান করা।
ঝড়-বিধ্বস্ত বা আগুন লাগা এলাকায় ত্রাণকার্যে অংশগ্রহণ করা।
এভাবে ছোট হোক, বড় হোক যেকোনো কাজ করে মানুষের সেবা করাই স্কাউট ও গার্ল গাইডের স্লোগানের মূন উদ্দেশ্য। এই কাজের মষ্য দিয়ে নেতৃত্বের গুণাবলি অর্জিত হয়।
বাজ-১ : ২টি সেবামূলক কাজের বর্ণনা লেখ।
কাষ-২ : প্রতিদিন কী কী ভালো কাজ করা যায় তা পোস্টারে লিতে শ্রেণিকক্ষে টাজ্刀িয়ে রাখ।
পাঠ-8 : রেড ব্রুস ও রেড ब্রিজেল্টের জন্ম ও ইতিহাস : ১৮৫৯ সালের ২৪ শে জুন উত্তর ইতালির সলফেরিনো নামক স্থানে ফ্রান্স ও অস্ট্রিয়ার মধ্যে এক ভয়াবহ যুদ্ধ সংঘটিত হয়। মাত্র ১৬ ঘন্টার এই যুদ্টে প্রায় চল্লিশ হাজার সৈন্য হতাহত হয়। আহত সৈন্যরা বিনা চিকিৎসায় যুদ্ধক্ষেত্রেই উন্মুক্ত প্রাত্তরে মৃত্যুয্রণ্রায় ছটফট করছিল। সেই সময় সুইজারন্যান্ডের এক যুবক জিন হেনরি ডূনান্ট ব্যবসাসক্পান্ত ব্যাপারে ख্রেন্েে তৃতীয় নেপোলিয়নের সাথ্থ সাক্ষাৎ করততে যাচ্ছিলেন। যুদ্ফক্ষেত্রের এই মর্মান্তিক দৃশ্য দেখে তিনি ব্যথিত হন এবং তিনি আশেপাশের গ্রামবাসীকে ডেকে এনে আহতদের তাৎক্কনিক সেবা ও প্রাথমিক চিকিৎসা দিয়ে তাদের ভীবনরक্ষায় গুরুত্ণপূ৭ ভূমিকা রাখেন। এরাই রেড ক্রসের প্রথম স্বেচ্ছাসেবক, যাদের অধিকাংশই ছিলেন মহিলা। ডুনান্ট এই যুদ্ষের ভয়াবহ ও বিভীষিকাময় সৃতি ও তার প্রতিকারের জন্য ১৮৬২ সানে ‘এ মেমোরি অব সলফেরিনো’ নামে একটি বই রচনা কর্রেন বইটির মূল কথা ছিল ‘আমরা কি পারিনা প্রতিটি দেশে এমন একটি সেবামূলক সংস্মা গঠন করতে, যারা শত্রু-মিত্র নির্বিশেষে আহতদের সেবা করবে।’ ১৮৬৩ সালে ৯ ই ঝেে্রুয়ারি জিন হেনরি ডূুনান্ট চারজন জেনেভাবাসীকে নিক্যে একটি কমিটি গঠন করেন, যা ‘কমিটি অব ফাইভ’ কর্মা-৩, শারীর্রিক শিশ্কা ও মাস্থ-৮ম વ্রেণি (দাখিল)

নামে পরিচিত। পরবর্তীতে এই কমিটির নাম পরিবর্তিত হয়ে আন্তর্জাতিক রেড ক্রস কমিটি নামে পরিচিত एয়। একই বছর এই কমিটি ১৬টি দেশের প্রতিনিধিদের নিয়ে জেনেোয় আন্তর্জাতিক সন্সেলন আহ্নান করে। সন্সেলনে ড্রুনন্টের মহতি প্রস্তাবগুলো গৃইীত হয় এবং তারই পরিপ্পেক্ষিতে রেড ক্রস জন্মলাভ করে। জিন হেনরি ডুনান্ট ১৮২৮ সালের ৮ই মে সুইজারল্যান্ডের জেজেভা শহরে জন্মাখ্রহণ করেন এবং ১৯১০ সালের ৩০ শে অক্টোবর ৮২ বছর বয়সে মৃত্যুবরণ করেন। ডুনান্টের প্রতি সম্মান প্রদর্শনের জন্য ৮ই মে তার জন্মদিবস，এই দিনটি বিশ্ব রেড ক্রস ও রেড ক্রিসেন্ট দিবস হিসাবে পালিত হয়।

আাত্তর্জাতিক রোড ক্রস ও রেড ब্রিসেন্ট আন্দোননের্র মুলনীতি ：১৯৬৫ সালে ভিয়েনায় অনুষ্ঠিত রেড ক্রস ও রেড ক্রিসেন্টের ২০তম আন্তর্জাতিক সন্মেলনে নিম্নলিখিত সাতটি মৌলিক নীতি গৃহীত হয়।

১। মানবতা－কোনো প্রকার ভেদাভেদ ছাড়া যুদ্ধক্ষেত্রে আহতদের সাহায্য করা।
২। পদ্巾পাতহীনতা－এই আন্দোলন জাতি，গোত্র，ধর্মীয় বিশ্বাস，শ্রেণি বা নিরপেক্ষতার ভিত্তিতে বিপদাপন্ন ব্যক্তিকে সাহায্য করে।

৩। निরপেকতা－সকলের আস্থা ও বিশ্বাস অর্জনের উদ্দেশ্যে এই আন্দোলন সংঘর্ষকালে কোনো পক্ষ जবলম্বন করে না।

8। স্বাধীনতা－এই আন্দোলন সাধীন। মানবসেবামূনক কাজে নিজ নিজ দেশের আইনের অধীনে সরকারের সহায়ক হিসাবে কাজ করে।

《। স্টেচ্ছামূলক সেবা－একটি ম্বেছ্ছাসেবামূলক ত্রাণ সংংঠন হিসাবে এই আন্দোলন কোন্না প্রকার মার্থ বা লাভ অর্জনের উদ্দেশ্যে কাজ করে না।

৬। একতা－কোনো দেশে কেবল একটিমাত্র রেড ক্রস বা রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটি থাকবে। দেশের সর্বর্র এর মানবসেবামূলক কর্মকাড্ড বিত্তৃত থাকবে।

१। সার্বজনীনতা－সমমর্যাদাসম্সন্ন এবং পরস্সরকে সাহাব্যের জন্য সমান দায়িত্ব ও কর্তব্যের অধিকারী জাতীয় সোসাইটিসমুহকে নিয়ে গঠিত আন্তর্জাতিক রেড ক্রস ও রেড ক্রিসেন্ট বিশ্বব্যাপী একটি সার্বজনীন আন্দোলন।

বাষ্গাদেশ র্রেড ক্রিস্সেট্ট সোসাইটি ：১৯৭১ সালের ১৬ই ডিসেম্বর বাংলাদেশের মাধীনতা অর্জিত হবার পর সরকারের সহযোগী ত্রাণ সংস্ম হিসাবে বাংলাদেশ রেড ক্রস সোসাইটি প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৯৭৩ সালের ৩১এ মার্চ গণপ্রজাতন্র্রী বাংলাদেশ সরকারের মহামান্য রাষ্ট্রপতির এক আদেশবলে ১৬ই ডিসেম্বর ১৯৭১ সাল থেকে বাংলাদেশ রেড ক্রস সোসাইটিকে মীকৃতি প্রদান করে। ১৯৭৩ সালের ২০এ সেক্টেম্বর বাংলাদেশ রেড ক্রস সোসাইটিকে ‘আন্তর্জাতিক কমিটি অব রেড ক্রস’ মীকৃতি প্রদান করে। একই সময়ে সোসাইটি তৎকালীন

লিগ অব রেড ক্রসের সদস্য পদ লাভ করে। পরবর্তীতে ১৯৮৮ সালে ৪ঠা এপ্রিল রাষ্ট্রপতির আদেশের সংশোধনীবলে বাংলাদেশ রেড ক্রস সোসাইটির্র নাম পরিবর্তন করে ‘রেড ক্রিসেন্ট ’ করা হয়।

রেড ব্রুস ৫ র্রেড ক্রিসেস্ট আল্দোননের প্রতীক : সেনাবাহিনীর মেডিকেল সার্ভিসসহ যুদ্ধক্ষেত্রে নিয়োজিত চিকিৎসা, ত্রাণকর্মী ও তাদের সরঞ্জামাদি চিহ্তিতকরণ ও নিরাপত্তা প্রদানের জন্য একটি নিরপেশ্ষ ও পার্থক্যসূচক চিহৃ হিসাবে রেড ক্রস প্রতীক গৃহীত হয়। রেড ক্রস ও রেড ক্রিসেন্ট আন্দোলন প্রতিষ্ঠার অগ্রদূত ও যুम্ফাহতদের সেবা প্রদানের অনন্য অবদানের জন্য সুইস নাগরিক হিসাবে হেনরি ডুনান্ট ও তার সহকর্মীবৃন্দ এবং সুইজারল্যান্ড রাব্ট্রের প্রতি সম্মান প্রদর্শনপূর্বক সুইস পতাকার বিপরীতে সাদা জমিনের উপর লাল ক্রস প্রতীক হিসাবে নির্বাচিত করা হয়। বর্তমানে ফার্মেসি, আ্যাম্লুলেন্স, হাসপাতানসমূহে এবং চিকিৎসকদের জন্য নিম্লের প্রতীক ব্যবহারের লক্ষ্যে ব্যাপক গণসংযোগ পরিচালিত হচ্ছে।

রেড ক্রিসৌ্ট পতাকার্ মাপ : সাদা জমিনের মধ্যবর্তী স্থান্ন ইংরেজি ' C' অক্ষর আকৃতির একটি লাল রংয়ের অর্ধ চন্দ্রখচিত রেড ক্রিসেন্ট পতাকার মাপ নিম্নরূপ :

১। সাদা জমিনের দৈর্ঘ্য ১০ একক, প্রন্থ ৬ একক অর্থাৎ দৈর্ঘ্য-প্রস্থের অনুপাত ১০: ৬ (জাতীয় পতাকার অনুরূপ)।

২। রেড ক্রিসেন্ট প্রতীকটি ১ একক = সাদা জমিনের প্রদ্থের ২৪ ভাগের ১ অংশ হিসাবে অংকন করতে হবে।


৩। রেড ক্রিসেন্ট প্রতীকটি সাদা জমিনের ঠিক মধ্যবর্তী স্থানে স্থপিত হবে।
8। লাল অর্ধ চন্দ্রের (রেড ক্রিসেন্ট) দোলা মুখ ফ্য্যাগ পোলের বিপরীত দিকে থাকবে।
 সংস্থার নাম রেড ক্রস। বর্তমানে এ সংস্থাটি দুটি নামে বিভক্ত। মুসলিম বিশ্বে রেড ক্রিসেন্ট এবং অন্যান্য দেশে রেড ক্রস নামে পরিচিত। মুসলিম বিশ্বে এর প্রতীক অর্ধাকৃতি চাঁদ। যুদ্ধবন্দী, যুদ্ধাহত, বাস্তুহারা,

রুগৃণ ও যেকোনো প্রাকৃতিক দুর্ভোগে বিপর্যস্ত মানুষকে উদ্ধার ও সহযোগিতা করাই এর মুখ্য উদ্mশ্য ও লক্ষ্য। এ ছাড়া রয়েছে র্রাড ব্যাংকের রক্ষণাবেক্ষণসহ পানির বিশুদ্ধতা রক্মা এবং প্রাথমিক চিকিৎসা-সক্র্রান্ত প্রশিক্ষণ দান। এ সেবা সংস্থাটি ১৯৬৩ সালে নোবেল শান্তি পুরুস্কার পায়।

কাজ-১ : মানব সেবায় রেড ক্রিসেন্টের গুরুত্ব উপস্মাপন কর।
কাজ-২ : রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটির পতাকা বাড়ি থেকে অংকন করে আনবে।
পাঠ-৫ : প্রাथমিক চিকিৎসা : শরীীরের অङ্গ-প্রত্যঞ্প বলতে সাধারণত হাত, পা, নাক, কান, চোখ, মাথা, গলা ইত্যাদ্দিকে বোঝায়। শিক্ষার্থীদের এসব অজা-প্রত্যজ্েের প্রাথমিক চিকিৎসা সম্পর্কে জ্ঞানার্জন করা অতীব প্রয়োজন। প্রতিটি মানুষ জীবনে চলার পথে অনেক সময় দুর্থটনার মুতোমুথি হয়। এই দুর্ঘটনা মোকাবেলার জন্য প্রাথমিক চিকিৎসার ধারণা লাভ করা প্রত্যেকের কর্তব্য। প্রাথমিক চিকিৎসা জানা থাকলে ডাক্তার না আসা পর্যন্ত দুর্ঘটনার ক্ষতির পরিমাণ অনেকটা কমানো যায়। প্রাথ্থমিক চিকিৎসার ইংরেজি হনো ফার্দ্ট এইড (First Aid)। First অর্থ প্রথম আর Aid অর্থ সাহাय্য। কোনো আহত ব্যক্তিকে সর্বপ্রথম যে সেবা শুশুশূষা দেওয়া হয়, তাই প্রাথমিক চিকিৎসা। প্রাথমিক চিকিৎসা হচ্ছে বিষ্ঞানসম্মত সেই শিক্ষা, যা আয়ত্তে থাকলে আকস্সিক কোনো দুর্ঘটনায় সাহায্য করতে পারে, যাতে রোগীর জীবন রক্ষা পায়। প্রাথমিক চিকিৎসার স্রব্টা হলেন ডা. 《্রেডিক এজমার্ক। তিনি জার্মানির একজন বিশিষ্ট শল্য চিকিৎসক। তিনিই প্রথম চিন্তা করেন, যেকোনো দুর্ঘটনায় আহত রোগীকে ডাক্তারের নিকট নিয়ে যাওয়ার আগে রোগীর অবস্থার অবনতি যাতে না ঘটে সে ব্যবস্থ গ্রহণ করা। অতএব প্রাथমিক চিকিৎসা হচ্ছে, হঠাৎ দুর্ঘটনায় আহত রোগীকে ডাক্তার আসার পুর্বে প্রাথমিক সেবা শুশ্রূষা করা। প্রাথমিক চিকিৎসাকারীর কাজ প্রধানত তিনটি- ক) রোগ নির্ধয় করা খ) চিকিৎসা গ) স্থানান্তর।
ক. রোগ নিণ্যয় :কী কারণে অসুস্থতার সৃষ্টি হয়েছে তা খুজজে বের করা।
খ. চিকিৎসা :ডাক্তার আসার আগে রোগীর অবস্থার অবনতি যাতে না ঘটে সেজন্য প্রাথমিক চিকিৎসা দেওয়া।
গ. স্যানান্তর : দুধ্টনার গুরুত্ব অনুযায়ী রোগীকে নিরাপদ জায়গায় বা ডাক্তারের নিকট বা হাসপাতাল্লে যত তাড়াতাড়ি সম্ত্ব স্থানান্তর করা।
অতস্পান : ছুরি, কাঁচি, ব্রেড, দা, বটি প্রভৃত্তিতে কেটে গিৰ্যে রক্তুাত হলে তাকে ক্ষত বলা হয় । হাহুড়ি, ইট, পাথরে থেঁতলে গিক্যে রক্তুাত হলে তাকেও ক্ষত বলা হয়। জীবজন্তুর কামড়ে রক্তুপাত হলেও ক্ষতের সৃষ্টি হয়। এছাড়া উত্তুত তেল বা পানি দ্বারা শরীর ঝলসে গিয়ে ত্বক বা মাংসপেশিতে ক্তেত্র সৃষ্টি হতে পারে ।

## প্রাथমিক চিকিৎ্যা :

১। প্রথমেই নিজের হাত জীবাণুমুক্ত করতে হবে।
२। क্ষতস্থানে বরফ দিয়ে অথবা অন্য কোনো উপায়ে রক্তু বম্প করার চেষ্টা করতে হবে।
৩। রোগীকে নিশ্চলভাবে শুইয়ে রাখতে হবে। এতে রক্তুাত কম হয়।
8। ক্ষতস্থানে কিছু থাকলে তা বের করতে হবে।

৫। ক্শতস্থান্ন বড় কিছু ঢুকে গেলে যত তাড়াতাড়ি সম্ভ্ব ডাক্তারের নিকট নিয়ে যেতে হবে।
৬। ক্ষতস্থান জীবাণুনাশক ওষুধের সাহায্যে পরিম্কার করে ড্রেসিং করতে হবে।
प্রেসিং: ক্ষতস্থানকে জীবাণুমুক্ত বা পরিম্কার করার জন্য যে প্রক্রিয়া তাকে ড্রেসিং বলে। ডেসিং এর জন্য পরিষ্কার কাপড়, গজ, ব্যাড্ডেজ, তুলা, সেভলন ইত্যাদি ব্যবহার করা হয়।
ড্রেসিং ক্নার পদ্ফতি : ড্রেসিং করার সময় কতকগুল্লো বিষয় সবসময় অনুসরণ করতে হয়।
১। রোগীকে শুইয়ে ক্ষতস্থান সামনে তুলে ধরতে হবে।
২। আহত স্থানের নিচে পরিষ্কার কাপড় পেতে দিলে ভালো হয়।
৩। সেবাদানকারীকে তাঁর নিজের হাত দুটি পরিম্কার করে নিতে হবে।
8। জীবাণুমুক্ত তুলা দিয়ে ক্ততস্থান পরিম্কার করে নিতে হবে।
৫। ক্ততের চারপাশ স্িিরিট বা ডেটল দিয়ে পরিম্কার করতে হবে।
৬। ফ্শতস্থান পরিক্কার করার সময় কেন্দ্রের দিক থেকে পরিক্কার করতে হবে। যাতে কোনো ময়লা ক্ষতস্থানে গড়িয়ে না আসে।

१। ক্তস্থানে কখনো হাত লাগাতে নেই।
৮। অ্যান্টিসেপটিক পাউডার বা মলম জীবাণুমুক্ত তুলা বা গজে লাগিয়ে ক্ষতস্থানে চাপা দিলে ভালো হয়।
৯। টিংচার আঢ়োডিন, স্তিরিট, পটাশ পারম্যাফ্গানেট প্রভৃতি কোনো ক্ষতে ব্যবহার করা ঠিক নয়। এতে দেছের টিসুগুলোর ক্ষতি হয়। ক্তের চারপাশ পরিম্কার করতে এগুনো কাজে লাগে।

১০। প্রাথমিক চিকিৎসকের ব্যাগে সব সময় জীবাণুমুক্ত তুলা, গজ, ব্যান্ডেজ, ফাস্ট এইড বब্স, কাঁচি ও কিছু ওষুষ্র প্রভ্তি রাখা দরকার।

কাঘ - ১ : শ্রেণি কক্সে যেকোনো একটি দুঘটনার প্রাথমিক চিকিৎসা অভিনয় করে দেখাও।
পাঠ-৬ : ব্যাভেজ : ড্রেসিংকে ঠিকমতো ধরে রাখার জন্য ক্ষতস্থানে ব্যান্ডেজ করা হয়। ব্যাড্ডেজ করার সময় সব সময় মনে রাখতে হবে-

১। ব্যান্ডেজ যেন পুরো ড্রেসিংটাকে ধরে রাখতে পারে।
२। ব্যান্ডেজ যেন আলগা না হয় বা বেশি জোরে লাগানো না হয়।
৩। আহত অজ্ছোর তুলনায় ব্যান্ডেজের মাপ থ্যেন বেশি চওড়া বা বেশি সরু না হয়। ব্যান্ডেজ বিভিন্ন মাপের হয়। আহুত অঞ্গ অনুযায়ী নির্দিষ্ট মাপের ব্যান্ডেজ্জের ব্যবস্থা করতে হবে।



## 


२। बোসান্ ব্যাভ্যেজ (Rollar Bandage)





























 ব水।


 তান্ন এক প্রাম্ত াঁাক্ষেন্ন উপর্ন স্ম|পন ক্নতে হরে।
 দিকে আনতে एবে এবং বুকের্র সमूথ্যভাপে অনা প্রাঙ্তটি




आর্ম म्यिए



 র্রাখত্ত হবে। অতঃ্পর হাত্ন্ন কজ্তিতে ব্যাণ্ডজ
 আষ্ত এর্গ সাহ্থে बেঁखে গলায় ঝুলিয়্যে দিতে হবে।
 হরে। দूটি নूপ তৈন্নি ক্ব্রে বিতীয়টি প্রথমটিন্ন উপত্র
 পিছ্ দিয়ে ক্রোভ হিচ প্রস্তুত কর্রতে হবে। তান্রপত্র হাত্রে কब্র্ন্র ভিত্ব দিয়ে শক্তু কর্রে গলান্র সাত্থ बেঁষে দিতে হবে।


কনাব্র जল্ড কাফ স্সিং

[^0]
# অনুশীলनী 

## বভ্লনির্বাচনি প্রশ্ন

১. হাইকিং কোন ধরন্নের বর্মসুচি?
ক. রাজনৈতিক
গ. শিক্ষামূলক
থ. সামাজিক
ঘ. উন্নয়নমূলক
২. প্রাথমিক চিকিৎসার কশ্রা সর্বপ্রণম কে বনেছেন ?
ক. ডা. ফেদ্রিক এজমার্ক
গ. জিন হেনরি ডুনাস্ট
খ. ড. জেমস নেইসমিথ
ঘ. নর্ড ব্যাডেন পাওয়েল
৩. হাতের কজ্র বুলিয়ে রাখতে কোন ব্যড্ভে ব্যবহার ক্যা হয়?
ক. কলার এন্ড কাফ ঋি?
গ. মান্টিটেইন
キ. आার্ম ক্রি
ঘ. দ্রায়াঞ্মুলার
8. হাইকিষয়ের্র সফ্নতা নির্ডর করে কোনটির উপর?
ক. পরিকক্প্রনা
গ. কম্মাস

খ. তাবু জनসা
ঘ. মানচিত্র
৫. সাখারণত সতস্পানে কোনটি ব্যবহার করা ডাল্ো?
ক. স্পিরিট
গ. টিকার आয়োডিন
ข. পটাসিয়াম পারম্যাংোনেটট
ঘ. অ্যান্টিসেপটিক পাডডার
৬. মান্টিটেইন ব্যাম্ভেজ-
i. সাধারণত চোয়ানের কতে ব্যবহ্তত হয়
ii. কপালে ব্যবহার করা হয়
iii. বহু প্রান্তিক বা $T$ आকৃতির হয়

নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i
গ. i iii
ข. ii
घ. ii iii

## নিচের উদ্দীপকটি পড়ে ৭ ৫৮ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:

রানু ছোট বেনা হতেই পরোপকারী। মানুষের কষ্ট তার ভালো লাগে না। কীভাবে সে মানুষকে তাদের বিপদে আপদে সাহায্য করবে প্রায়ই এ বিষয়ে বাবা মাকে প্রশ্ন করে। বাবা বললেন, তোমাদের মাদরাসাতেই অনেক সেবামূলক সংগঠন আছে। শিক্ষকদের সাথে পরামর্শ করে যেকেনো একটির সদস্য হয়ে যাও।

## 

ক. স্কাউট
গ. রেড ক্রস
খ. গার্ণ গাইড
ঘ. রেড ক্রিসেস্ট
৮. সেবামুলক সংๆঠনেন সদস্য হলে ব্রানুর্র যা কর্নান্ন সষ্টাবনা তা হলো-
i. শিশু ও বয়স্কদের প্রয়োজনে রাস্তা পারাপারে সাহায্য করা
ii. হারিয়ে যাওয়া শিশুদের বাড়ি পৌঁছে দেওয়া
iii. আহত কাউকে হাসপাতালে বা স্বাস্থ্য কেন্দ্রে নিয়ে যাওয়া

## নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i
গ. ii ఆ iii
ข. i ఆ ii
च. i, ii ও iii

## निচের উদ্দীপকটী পড়ে ১ ও ১০ নং প্রশ্নের উজ্জর দাও:

আরিতা মাদরাসা থেকে বাড়িতে আসার পর বিকালে মাঠে খেলতে গিয়েছিল। থেলার সময় ইটের উপর পড়ে গিয়ে পা কেটে যায় এবং রক্তুঙ্ষরণ শুরু হয়। আরিতার বন্ধুরাই তাকে সহযোগিতার জন্য দৌড়ে আসে এবং তাদের সজ্েে যা ছিন তা দিয়ে প্রথমে রক্ত পড়া বশ্ধ করে তারপর তাকে হাসপাতানে নিয়ে যায়।
৯. আরিতার বশ্মুদের সম্পাদিত কাधটি কী?
ক. হাতুড়ে চিকিৎসা
গ. পর্যবেক্ষণ
খ. প্রাথমিক চিকিৎসা
ঘ. চिকিৎসা
১০. আরিতার কশ্শুদের মতো সবার ক্রণীয়-
i. ঝ্ষতস্থান থেকে রক্ত পড়া বন্ধ করা
ii. ছতস্মানে কিছু থাকনে বের করে দেওয়া
iii. ষ্ষতস্পানে ম্যাসেজ করা

निচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii
গ. ii ও iii
ข. i ও iii
च. i, ii 3 iii

## নিচের উদ্দীপকটি পড়ে ১১ ৩ ১২ নং প্রশ্নের উট্তর দাও:

আরিক তার মাদরাসায় একটি সংগঠনের সাথে জড়িত। এই সংগঠনের মুন বৈশিট্য হচ্ছে সর্বদা কাজ্েের জন্য প্রস্তুত থাকা। সগগঠনটি সাতটি আইনের মাধ্যমে পরিচালিত হয়। এই সংগঠনটির কর্মকান্ডের ফনে তার মাদরাসায় শিি্কার্থী ভর্তির হার আগের চেয়ে অনেক বেড়ে গেছে।

## ১১. জারিক কোন সং্গঠনের সাণে बড়িত?

ক. গার্থ গাইড
গ. রেড ক্রিসেন্ট
খ. স্কাউট
ঘ. রেড ক্রস
১২. জার্রিকের সঙ্গঠনটির সযম্ন বাग্তবায়ন হলে শিক্ষার্থীদের মধ্যে-
i. মানবিক মূল্যবোধ সৃষ্টি হবে
ii. সমাজে সচেতন দৃষ্টিভফ্িি গড়ে উঠবে
iii. গোষ্ঠীগত দৃষ্টিভষ্ণি তৈরি হবে

निচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii
গ. ii ఆ iii
ข. i ఆ iii
च. i, ii $⿴ \mathrm{iii}$

সর্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন
১. হাইকিং পরিশ্রমের হলেও আনন্দদায়ক- ব্যাখ্যা কর।
২. নির্ভুল পরিকক্পনার মাধ্যমে হাইকিং আনন্দদায়ক হয়- ব্যাখ্যা কর।
৩. স্কাউট আন্দোননের মাধ্যমে সমাজ্জ অবদান রাখা সম্টব- ব্যাখ্যা কর।
8. রেড ক্রিসেল্টের সদস্য হলে মানবসেবার সুযোগ পাওয়া যায়- মতামত দাও।
৫. প্রাথমিক চিকিৎসা অনেক মানুষের জীবন রক্ষা করতে পারে- ব্যাখ্যা কর।

## তृতীয় অধ্যায্য স্বাস্থ্যবিফ্ঞান পরিচিতি ও স্বাস্থ্যসেবা














## 



- এইচাইভি ও এইডস কীভাবে ছড়ায় তা ব্যাষ্যা কন্নতে পারব;
- এইচআইভি * এইঢস হত্তে মু্ত থাকান্র উপায় ব্যাধ্যা ক্ম্তে পারব;

 ব্যাধিতে মানুষ আর্রান্ত হচ্ছে, তার মধ্যে এইডস (AIDS) একটি। বাংলাদেশের ভৌগোনিক ও আর্থসামাজ্িিক অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে আমাদের দেশেও এইডস মহামারী আকারে ছড়িয়ে পড়ার যথেষ্ট আশষ্কা আছে। তাই, এইডস সম্বন্ষে আমাদের সকলেরইই জানা প্রয়োজন। এইডস চার্টি ইংরেরেজি শব্ম, যার পুর্ণরূপ হলো- Acquired Immune Deficiency Syndrome-এর্র প্রত্যেকটির প্রথম অক্ষর নিয়ে AIDS গঠিত। এইডস এক ধরনের ভাইরাসজনিত র্রোগ। এই ভাইর্রাসটির নাম এইচআইভি (HIV), याর পৃর্ণাফ্গ ইইরেজি রূপ হন্েো Human Immuno deficiency Virus (HIV)। বিভিন্ন উপাত্যে এই ভাইরাস মানবদেদে প্রবেশ করে দেহের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা ধ্ণংস করে দেয়। এইচআইভি সক্প্রমণের ফকে যে রোগ হয় जা হলো এইডস। এর কোনো কার্যকর প্রত্যেষেক আবিক্কৃত হয়নি বলে একে ঘাতক বা মর্রণব্যাধি বলা इয়।

এইচজাইভি ఆ এইডস এর প্রভাব : এর প্রভাব মানব জীবনের সকন ক্ষেত্রে বিপর্যয় ডেকে আনে। মাস্থ্বব্যবস্থায় यেমন এইচআইভি ও এইডস এর ক্ষতিকর দিক রয়েছে তেমনি পার্নিবার্নিক, সামাজ্জিক ও অর্থনৈতিক ক্ষের্রেও এইচাইভি বিস্তারের মারাত্মক ক্ষতিকর প্রভাব রয়েছে।

স্বাশ্ব্যব্য<স্শান উপ্র প্রভাব : কারো দেহে এইচজাইভি ভাইরাস প্রবেশ করলেে তা সারাজীবন শরীরেরে মধ্যে থাকে। আক্রনন্ত ব্যক্তিন সাথ্েে অনিরাপদ শারীরিক সম্পর্ক বা তার ব্যবহৃত সিরিঞ্য ব্যবহার্রের মাষ্যম্ম অন্যের শরীরেও ভাইরাসটি ছছড়ায়। মাস্থ্থব্যবস্থার জন্য এটা মারাশ্বক হ্রুকিস্মরূপ। এইডসের কোনো প্রতিব্বেষক না থাকায় এ রোপে আক্রান্ত হলে র্রোগী ধীর্রে ধীর্রে মৃত্যু্র দিকে ধাবিত হয়। এতে মাভাবিক মাস্থ্যব্যবস্থায় অতিব্রিত্ত চাপ সৃষ্টি করে।
পর্মিবার্রেন উপ্র প্রভাব : এইচআইভি আক্রান্ত ব্যক্তি জীবিত থাকা অবস্থায় তাকে পরিবার্রের লোকজন, আত্রীয় সজন, বম্ধুবাশ্ষব, পাড়া-প্রতিবেশী সকনেই এড়িয়ে চনে। সে ও তার পরিবারককে সামাজিকভাবে হেয় হতে इয়। তার্র চিকিৎসার জন্য অতিরির্ত অর্থ ব্যয় করতে হয়। ফলে পরিিারে আর্থিক অনটন দেখা দেয়। এইডস আক্রান্ত ব্যক্তি খীর্রে ধীরে মৃত্যুমুতে পতিত হয়। আক্রান্ত ব্যক্তি মারা লেলে তার ছেলেমেয়ের্木া এতিম হয়ে অবহেলা-অনাদরে বড় হতে থাকে। তাদদর শার্রীরিক ও মানসিক বিকাশ বাধাগ্রস্ত হয়, এমনকি অর্থাভাবে অনেকের পড়াশোনা বশ্ধ হয়ে যায়।

অধ্বনততিক প্রতাব : এইডস আক্রান্ত ব্যক্তি কর্মরতত থাকনে তাকে কাজ বা চাকর্নি থেকে অব্যাহত্ দেওয়া হয়। এইডস আক্রান্ত ব্যক্তির কর্মক্মমতা কমে যায়। ফ়ে সে ঠিকমত কাজকর্ম বা আয়-রোজ্জার করতে পারে না। এত্ত ঐ ব্যক্তির পরিবারের উপর বির্রূপ প্রজাব পড়ে। যেসব দেশে এইডসের প্রকোপ বেশি, সেখানে সামাজিক ఆ অর্থনৈতিক স্থবির্নতা নেমে আসে।
 সাধারনত মানবদেহে যেভাবে ছড়ায় তা হচ্ছে র্তক্ত, দৈহিক মিলন, মায়়র বুকের্ন দুফের মাষ্যমে। এঘাড়াও এইচআইভি সুনির্দিফ্টভাবে যেসব উপায়ে ছড়ায়, তা হলো:


দूবিত হᄌ্ত গ্রহণ
 ব্যবহান্গ কब্রনে।
(৩) আক্রাশ্ভ ব্যক্টিন্র কোনো অচ্গ বা দেহকোষ অন্য বাক্তিন্ন দেরে প্রতিস্মীপন কন্গলে।


मसल्र, घाख़त्रत्र मूष भान बन्तात्र स्तन) শिশू
এই র্রো্গ স ্র্রমিচ হচে পার্ন।
(৫) অনৈতিক ৫ অनिব্রাপদ দৈহিক মিলন ঘটন্নে।

 बक్षণฑুমোর্র মধ্যে উল্লেষযোগ্য হচ্ছে-
১. শধ্রীরের্র ఆজन দ্রুত হ্রাস পাఆ্যা ;

৩. দীর্ষদিন ধজ্রে শুকনো কাশি बাকা ;
8. দুই মাসেন্থ অथিক সময় ধর্নে পাত্লা পায়্যथানা

৬. बসিকা গ্রন্ফি (Lymph Gland) жুcে यাওয়া।

এইডস আক্রান্ত্ ব্যক্তির ক্ষেত্রে সাধারণত উপরে বর্ণিত একাধিক লক্ষণ দেখা যেতে পারে। এ জন্য তার এইডস হয়েছে নিচ্চিতভাবে ধরে নেওয়া যাবে না। তবে কোনো ব্যক্তির এসব লক্ষণ দেখা দিলে বিলম্ব না করে অভিজ্ঞ ডাক্তারের পরামর্ণ নিয়ে রক্ত পরীক্ষার ব্যবস্থা করে এইচআইভি সপ্র্রমেের বিষয়ে নিস্চিত হতে হবে।

বাজ-১ : এইডস রোগীকে কীভাবে শনাক্ত কর্যা যায় তা ব্যাখ্যা কর।
 মননুষ অধিক সংখ্যায় আক্রান্ত হচ্ছে এর মধ্যে এইডস অন্যতম। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ১৯৮১ সালে সর্বপ্রথম এইডস শনাক্ত ছয়। বিভিন্ন রোগের প্রত্যেষক বা নিরাময়ব্যবস্থা থাকলেও এইডস সম্মূররুপে নিরাময় করতে পারে এমন ওষুষ এখনও আবিম্কার হয় নি। এইডস হলো এইচআইভি ভাইরাস দ্বারা স?্রমণের সর্বশেষ পর্যায়। এইডস আক্রান্ত ব্যক্তি অতি সহজেই অন্যান্য রোগে আক্রান্ত হয় এবং কোনো চিকিৎসায় ভালো হয় না। এইচআইভি ভাইরাস মানবদেহে প্রবেশ করে দেহের নিজস্ম রোগ প্রতিরোষ ব্যবস্থাকে ধ্ণংস করে দেয় বলে এর একমাত্র পরিণতি মৃত্যু।

এইচঅাইভি ও এইডস বিস্তারে বাষ্ছাদেশের ব্রুকিপু৭ অবস্থান : এইচআইভি ও এইডস সমগ্র বিশ্বে ভয়াবহ আকার ধারণ করেছে। এর বিস্তার আফ্রিকার সাব-সাহারা অঞ্চলে সবচেট়ে বেশি। পুর্ব ইউরোপ ও ক্যারিবীয় অঞ্চনে এর দ্রুত বিস্তার ঘটেছে। এশিয়া মহাদেশে ভারত ও মিয়ানমারে এইডসের ব্যাপকতা সবচেব্যে বেশি। চীন, কম্মোডিয়া, ভিয়েতনাম, ইন্দোনেশিয়া, থাইন্যাল্ড ও নেপালে এর বিস্তার ভীতিকর অবস্থার সৃষ্টি করেছে। এইডস আক্রান্ত দেশসমূহে বাংলাদেশ থেকে বিপুলসংখ্যক শ্রমিক যায়। জনৈতিক জীবনयাপনের ফনে তাদের এইডসে আক্রান্ত হওয়ার ঝুঁকি বড্ুগুণে বেড়ে গিঢ়়েছে। এই সকল শ্রমিকেরা অনেক সময় এইচআইভি ভাইরাস নিজ্েেের শরীরে বহন করে দেশে ফিরে আসছে। এছাড়া আমাদের দেশে অনিয়ক্রিতত মাদকের ব্যবহার, অসচেতনতা, অশিক্ষা, অনৈতিকতা, দারিদ্র্য প্রভৃতি কারণে ২৫ বছরের কম বয়সী কিশোরকিশোরী/ যুবক-যুবতীদের মধ্যে এইডস স?্র্রমণের ব্যাপকতা মহামারী আকারে লৌঁছে গিত্যেছে।

অম্ল বয়সী মেয়েরা এইচজাইভি সళ্ঞুমণের बন্য 《ুঁকিপুর্ণ : যেহেতু প্রতিকারবিহীন এ রোগের পরিণতি ভয়াবহ, তাই বিশেষ করে অল্প বয়সী মেয়েদেরকে এ বিষয়ে বিশেষভাবে সচেতন হতে হবে এবং সতর্কতা অবলয়ন করতে হবে। বিভিন্ন দেশের সাম্প্রতিক পরিস্থিতি থেকে জানা যায় যে নতুন এইচআইভি আক্রান্তদের অর্ধেকই ১৫ থেকে ২৪ বছর বয়সী। এই বয়সী মেয়েরা ছেলেদের তুলনায় অধিক ঝুঁকিতে রয়েছে। এর প্রধান কারণগুলো হচ্ছে-
(১) বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক কাঠামোতে মেয়েদের দুর্বল অবস্থান (২) এইচআইভি ও এইডস সম্পর্কে জ্ঞান্নর অভাব (৩) নারী-পুরুষের বৈমম্যের কারণে নারীর নিগৃহীত হওয়া (8) অনৈতিক ও অনিরাশদ শারীরিক সম্পর্ক স্থাপনে মেয়েদের বাধাদানের ক্ষ্মতার অভাব (৫) মেয়েদের বিশেষ শারীরিক বৈশিষ্ট্য (৬) অনিরাপদ দৈহিক সম্শর্ক ইত্যাদি।

এইচজাইভি ও এইডস প্রতিরোঝে করণীয়-

- অপরীক্ষিত রক্তু গ্রহণ করা যাবে না ;
- অন্যের ব্যবহ্থত সিরিঞ্জ ব্যবহার করা যাবে না ;
- অন্যের ব্যবহৃত ন্রেড বা রেজার ব্যবহার করা যাবে না ;
- অনৈতিক, অনিরাপদ ও অনিয়ী্রিত শারীরিক সম্পক্ক করা যাবে না ;
- অপারেশনে পরিশুদ্ধ যন্ত্রপাতি ব্যবহার করততে হবে;
- শিশুকে এইচআইভি জীবাণুবাহী বা এইডসে আক্রান্ত মায়ের বুকের দুষ খাওয়ানো যাবে না।

এছাড়াও এইচজাইভি সপ্র্রমণের কারণগুলো জেনে এ সম্পর্কে সচেতনতা সৃষ্টির মাধ্যমে আমরা এইডস প্রতিরোধের ব্যবস্থা নিতে পারি। এইডস প্রতিরোধে যেসব ব্যবস্থা গ্রহণ করা যায় তা হলো-
১. «্রীকিপ্পূণ জাচরণ পর্নিহার : এইচআইভি ও এইডসের ঝুঁকি প্রতিরোধ করতে হলে ঝুঁকিপ্পূণ আচরণগুলো পরিহার করতে হবে।
২. জাবেগ প্রশমন : প্রধানত কৌতূহন ও আবেগের বশবর্তী হয়ে কিশোর-কিকোরীরা «ুঁকিপূর্ণ কাজ করে। অনেক সময় মা-বাবার শাসনের ফলে রাগ বা অভিমান করে তারা ঝুঁকিপূণ কাজ করে বসে। বড়দের সাথে বিশেষ করে মা-বাবার সজ্লে খোলামেলা কথা বললে সহজে আবেগ প্রশমিত ও কৌতূহল দূর হয় এবং এতে অনেক সমস্যার সমাধান হয়ে যায়।
 কিশোর-কিশোরীরা অনেক ক্ষেত্রে অনাকাঙ্কিতত বা অনৈতিক প্রত্তাবে চক্মু লচ্জায় বা ভয়ে সরাসরি 'না’ বলতে পারে না। তাই কীভাবে ‘না’ বলতে হবে তা জানতে ও শিখতে হবে। নিজেকে দৃঢ়চেতা হতে হবে এবং বন্ধুত্ব বা আত্মীয়ততর সম্পর্ক রক্ষা করেই প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করার যুক্তি দেখাতে হবে এবং প্রস্তাবের স্ষতিকর দিক তুলে ধরতে হবে। সর্বোপরি ‘না’ বলার কৌশল গ্রহণ করতে হবে।
8. \&มীয় ४ সামাভিক অনুশাসন ఆ রীতিনীতি মেনে চনা : নেশা করা বা মাদকাসক্ত হওয়া ও অনৈতিক দৈহিক সম্মক্ক স্থাপন কোনো ধর্ম বা সমাজ অনুমোদন করে না। সামাজিকভাবে এগুলো অত্যণ্ত গর্হিত অপরাধ। তাই ধর্মীয় অনুশাসন মেনে চলনেে এইডসে আক্রান্ত হওয়ার আশঙ্লা অনেক কমে যায়।
๔. এইচজাইভি এ এইডস সম্পক্কে সচেতনতা সৃষ্টি : এইচজাইভি ও এইডসের ভয়াবহতা সম্পর্কে ব্যাপক গণসচেতনতা সৃষ্টি করা আবশ্যক। এ উদ্দেশ্যে র্যালির আয়োজন, পত্রিকায় প্রচার, ইলেকট্র্রনিক মিডিয়া, নাটক ও সংগীত প্রভৃতির মাধ্যমে সচেতনতা সৃর্টির জন্য কার্য্রক্রম গ্রহণ করা থেতে পারে। ব্যানার, ফেস্টুন, লোস্টার একই রজের পোশাক প্রভৃত্তিতে সজ্জিত হয়ে স্লোগান সহকারে র্যালিতে অংশ নিলে তা সহজেই দর্শকের নজর কাড়ে এবং এইডস বিষয়ে গণসচেতনতা সৃষ্টিতে গুরুত্ণপূর্ণ ভূমিকা রাখে।

কাজ-১ : এইচআইভি/এইডস এর থেকোনো একটি 《ুঁকিপূণ কারণ চিহ্নিত করে তা এড়ানোর কৌশলসমূহ দলে বিভক্ত হয়ে লেখ ও শ্রেণিতে উপস্থাপন কর।

কাজ-২: এইডস থেকে «ুঁকিমুক্ত থাক্তে শিক্ষার্থীদের কী কী করণীয় তা চিহ্নিত করে দনীয় কাজ হিসাবে শ্রেণিতে উপস্থ|পন কর।

কাজ-৩: কোন কেেন কৌশলের মাষ্যমে সহপাঠী বা সমবয়সীদের এইডস প্রতিরোধে উদুম্ধ করা যায়, সে বিষয়ে একটি সংক্ষিপ্ত প্রতিবেদন তৈরি করে শ্রেণিতে উপন্থাপন কর।

## অनूশীबनी

## বহ্রনির্বাচনি প্রশ্ন

১. எইডস সর্ব:্রথম কত সালে শনাক্কু হয়?
ক. ১৯৮০
গ. ১৯৮২
キ. ১৯৮১
ঘ. ১৯৮৩
২. এইচজাইভি কী?
ক. রোগ
গ. ব্যাকটেরিয়া
খ. ভাইরাস
ঘ. আয়োডিন
৩. সর্বর্রশম অইডস শনাক্ঠ হয় কোন দেশে?
ক. আমেরিকা
গ. ভারত
খ. ভিয়েতনাম
ঘ. কञ্বোডিয়া
8. এইডস প্রতিরোধে সর্বাপেকা গুরুप্রপ্ণী কোনটি ?

ক. চিকিৎসকদের এইডস সম্পর্কে প্রশিক্ষণ প্রদান
খ. এইডস সম্পক্কে সক্নকে সচেতন করা
গ. এইডস আক্রান্ত ব্যক্তিদের সঠিক চিকিৎসা দেওয়া
ঘ. এইডস আক্রান্ত লোকদের চিহ্নিত করা

๔．«ইডস जাब্ৰাশ্ত মায়েদের শিশুর এইডস হতে পারে－
i．মায়ের দুধ পান করন্নে
ii．মাশ্যের শ্বাস－প্রশ্বাসের মাধ্যমে
iii．মায়ের রক্ত গ্রহণের মাধ্যমে
निচের কোনটি সঠিষ？
ক．i $\quad$ ii
গ．i i ও iii
ข．i＊iii
ঘ．i，ii ७ iii

৬．এইডস－এর ক্মেত্রে－
i．এর নির্দিষ্ট কোনো লহ্巾ণ নেই
ii．এটি একটি নীরব ঘাতক
iii．সঠিক নিয়মে ওষুধ খেলে এটি ভালো হয়
निচের কোনটি সঠিক？
क． i ఆ ii
भ．ii ఆ iii
খ．i ও iii
घ．i，ii ও iii

## निচের্র উদ্দীপকটি পড়ে ৭ ७ ৮নং প্রশ্নের উজ্তর্ন দাఆ

সড়ক দুর্খটনায় আহত আকাশের জরুরি রক্কের প্রয়োজন হলে তৎক্কণাৎ অপরিচিত একজনের রক্ত আকাশকে দেওয়া হয়। সুস্থ হওয়ার কিছুদিন পর আকাশ এক রোগে আা্রান্ত হয়। এতে তার এবটটানা জ্বর，কাশি এবং লসিকা গ্রন্থি ফুলে যাওয়ার লহ্ষণ দেখা যায়।

9．জাকাশ নিচের কোন রোগে জাক্রাশ্ড হয়েরে？

| ক．ক্যাস্গার | গ．এইডস |
| :--- | :--- |
| খ．निউমোনিয়া | ঘ．জভ্ডিস |

৮．জাকাশের রোগটিতে জাক্ৰাল্ত হ৫য়ার্র কার্রণ－
i．সড়ক দুর্ঘটনায় আহত হওয়া
ii．পরীক্ষা ছাড়া রক্তু গ্রহণ
iii．রোগটি সম্পর্কে অসচেতনতা
নিচের কোনটি সঠিক？
ক． i
গ．ii ও iii
ข．i $⿴ 囗 十$
घ．i，ii ও iii

## 


 অাক্বান্ত। ভয়ে জামান করিম＜ে ডাক্তারখানায় রেখে করিম্মে বাড় খব্র দেয়। খবরাট শুূে করিম্মের বাড়ির সবাই করিম্মের সপেে কেমন যেন জাচরণ কর্রতে থাকে। এতে করিম মানসিকতাবে ভেকো পভ়ে।

ক．রোগ সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা থাকা
গ．ধর্মীয় অনুশাসন মেনে চলা
খ．আবেগ প্রশমনের ব্যবস্থা করা ঘ．এইডসের ঝুকি এড়িয়ে চলা

১০．बরিম্মের রই মানসিক बবস্মার জন্য দায়ী－
i．পরিবারারে জসহবোগিণা
ii．ঢাগেরে নির্মম পরিহাস
iii．র্小েগt ছ ছড়ানোর ভয়
निচ্র＜োনtি সঠिథ？
क． i ® ii
গ．ii ఆ iii
ข．i ® iii
घ．i，ii ఆ iii

সల্ণিম্ত উ飞্তর প্রশ্ন
3．তরণ পদার্ধের জাদান－প্রদানের মাধ্যমেই এইছস 巨ড়ায়－ব্যাখ্যা কর।
২．সামাজিক সচেতনতা বৃচ্Aি কীতাবে এইডস প্রতিরোধে ভূমিকা রাvত্ত পারে？বায়্যা কন।
৩．কিশোর কিণোরীদের সঢেতনতাই এইঢস প্রতিরোধ করতে পারে－মতামত দাও।
8．এই৬স आাক্রান্ত রোগীর সমসা মানে পরিবার্রুই সমস্যা－মতামত দাও？
৫．এইডসের চিকিৎসার পরিবর্ত প্রতিরোধই উত্তম－বায্যা কন।

# চতूৰ অধ্যায্ত জামাদের জীবনে প্রজনন স্বাস্থ্য 

















 বিশেষতাবে সচেఠন হতে হবে। কান্রণ, এ












 द্রাষ্চে পার্যব।

পাঠ-১ : প্রঘ্রনন সাস্ব্যসষ্পাশ্ত ধারণা : একটি শিশু যখন জন্মগ্রহণ করে, তখন থেকে সে ক্রমান্ব<়ে বড় হর্যে উঠে। শিশুটি বয়সের বিভিন্ন স্তর অত্র্রিম করে বড় হয়। তাকে শৈশব, কৈশোর, גৌবন, প্রৌীঢ়ত্ণ প্রতিটি স্তর পার হয়ে আসতে হয়। শৈশব থেকে কৈশোরে পদার্পণকালে তার শারীরিক ও মানসিক নানারকম পরিবর্তন ঘটে। এ সময়টা হচ্ছে বয়ঃসন্ধিকান। বয়ঃসন্ধিকালে একটি ছেলে বা মেয়ে বৌবনে পদার্ণণ করে। এ সময় শরীরের অষ্ঞপ্রত্যজ্েের সুযম বিকাশ সাধন হয়। শরীরের যেসব অঙ্ঞ সন্তান জন্মদানের সাথে সম্মর্কিত, সেগুলো সুস্থভাবে গঠিত ও বিকশিত হয়ে উঠে। প্রজনন হচ্ছে সন্তান জন্মদানের একটি প্রক্রিয়া। শারীরিক, মানসিক ও সামাজিক কন্যাণের জন্য প্রজনন প্রক্রিয়া সম্মাদনের বিষয়টি খুবই গুরত্পৃণ। তাই নিরাপদ ও সুস্থ্য জীবনযাপনের জন্য প্রত্যেকেরই এ সম্পর্কে মৌলিক জ্ঞান থাকা জরুরি।
 পাশাপাশি থেসব শারীরিক পরিবর্তন ঘটে, সে বিষয়ে একটি কিশোর বা কিশোরীর করনীয়সমূহ कী তা ভালোভাবে জেনে নেওয়া এবং সে অনুযায়ী নিজেকে লালন করা। এ সময় পুষ্টিকর খাবার খাওয়া ও প্রচুর পানি পান করা এবং পরিম্ফার পরিচ্ফ্ন থাকা প্রয়োজন। কোনো শারীরিক জটিলতা দেখা দিলে ম্বান্থকর্মী বা চিকিৎসকের পরামর্গ নিতে হবে।

আমাদের দেশে প্রতিবছর সন্তান জন্মদান করতে গিয়ে অনেক মা মৃত্যুবরণ করেন। এর কারণ আমাের দেশের অন্নেক মেয়েরই অপ্রাপ্ত বয়সে বিয়ে হয় ও সন্তান ধারণ করে। ফলে সে বিভ্নিন্ন প্রকার রোগে আক্রান্ত হয় এবং তার মাস্থ্য ভেঙে যায়। এতে পরিবারে আর্থিক কব্ট ও অশাা্তি নেমে আসে। পরিণত বয়সে একটি মেয়ের বিয়ে হলে সে শারীরিক সুস্থতা সম্পরে সচেতন হয় আবার গর্ডধারণের জন্য মানসিকতাবে প্রস্থুত হয়। পরিণত বয়সে বিয়ে হনেে এবং ২০ বছরের পর গর্ভখারণ করলে প্রসুতি মা ও শিশুর মৃত্যুর बুঁকি কম থাকে। তবে ঘন ঘন সন্তান নিলে মা ও শিশুর জীবন ঝুঁকির সম্দুীী হয়। এই ঝুঁকি কমানোর জন্য সন্তান জন্যাদননের মধ্যে বিরতি দিতে হবে। উপরোক্ত নিয়ম মেনে চললে প্রজনন মাঙ্থ্যের সুস্থতা বজায় থাকবে এবং নবজাতক ম্মাস্থ্যবান ও নীরোগ হবে। ফলে পরিবারে ও সমাজে শাষ্তি বিরাজ করবে।
প্রজ্ৰনন বাস্থ্যস飞্রাল্ত সাস্থ্যবিধি : পূর্ববর্তী পাঠঠ আমরা প্রজনন মাস্থ্য সম্পর্কে জেনেছি। নিরাপদ ও উন্নত জীবনयাপন্নর জন্য প্রত্যেকেরই প্রজনন ম্মাস্থ্য সম্পকে মৌলিক জ্ঞান থাকা আবশ্যক। কারন, মানুষের সামগ্রিক মাস্থ্থের একটি বিশেষ অংশ হচ্ছে প্রজনন মাস্থ্য। কাজেই প্রজনন মান্থ-জ্ঞানের অভাবে নানা ধরনের সমস্যার সৃষ্টি হয়। কিশোর-কিশোরীরা কিছু না বুঝে তাদের প্রজনন অজ্েের রোগ গোপন করে বিভিন্ন সমস্যায় ভোলে, যা যাঙ্থ্থের জন্য ক্ষতিকর। কৈশোরকালে মেয়েদের ও ছেনেদের দ্রুত শারীরিক ও মানসিক পরিবর্ত্ত ঘটে। ফলে তাদের মধ্যে ভয়, কৌতৃহন ও আবেপের সৃষ্টি হয়। আবেগতাড়িত হয়ে তারা অন্নে সময় ভুল সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে নিজেদের w্রতি করে বসে। প্রজনন মান্থ্য সম্পকে স্শষ্ট ধারণা ও জ্ঞান থাকন্ে এসব সমস্যা এড়ান্না সম্ভ্ব হয়। প্রজনন মাস্থসসপ্রান্ত বিভিন্ন গুরুত্পূূ্ উপাদান -
১। উপযুক্ঠু বয়সে গর্ভধারণ : প্রজনন মাস্থ্য সুরক্ষার জন্য মেয়েদের ২০ বছর বয়সের আগে গর্ভখারণ করা উচিত নয়। উপযুক্ত বয়সে গর্ভষারণ কর্রলে মা ও শিশু উভয়ই সুস্থ থাকে।
२। নিরাপদ মাতৃত্ব : মা ও শিশুর জীবন নিরাপদ রাখার জন্য গর্ভবতী মাকে চলাফেরায় সাবধানতা অবনম্বন করা উচিৎ। কোনো ভারী জিনিষ উঠানো বা নামানো উচিৎ না। এছাড়া শারীরিক কোনো সমস্যা দেখা দিলে ডাক্তারের পরামর্শ নেওয়া উচিৎ।

৩। প্রজনनকাণীন সতর্কতা : গর্ভের শিশুর পুষ্টি এবং গর্ভবতী মায়ের সুষম খাদ্য গ্রহণ প্রভৃতি বিষয়গুলো প্রজনন স্মাস্থ্যের সাথ্থে সম্পর্কিত। এই সকল বিষয়ের উপর যত্নশীল হলে তবেই একটি সুস্থ সন্তান জন্ম দেওয়া সম্টব।

8। প্রজননতন্ত্রের বিষ্নিন্ম রোগের সেবা ৫ রোগ প্রতির্রোষ : প্রজননতন্তে যেকোন্নে রোগ আক্রমণ করলে তার চিকিৎসা ও প্রত্রেরোধ করার জন্য যথোপযুক্ত ব্যবন্থা গ্রহণ করতে হবে। এর মধ্যে আছে সণ্কামক রোগ, প্রজনন অজ্গেের ক্যান্সারসহ সবরকম রোগ, এইডস ইত্যাদি।

কাজ-১ : প্রজনন স্বাস্থ্য রক্ষায় কী কী ব্যবস্থ্থ গ্রহ্ণ করা প্রয়োজন এবং প্রয়োজনীয় ব্যবস্থ্র গ্রহ্ণ না করনে কী কী সমস্যা হয় তা বাড়ি থেকে নিতখ এনে শ্রেণিতে উপন্থাপন করবে।

| ব্রমিক নং | প্রৰনন স্বাশ্ষ্য র্মায় কন্রণীয়সমূহ্ | না করুলে সৃর্ট সমস্যাসমুহ্ |
| :---: | :---: | :---: |
| ১. |  |  |
| २. |  |  |
| ง. |  |  |
| 8. |  |  |
| ৫. |  |  |
| ৬. |  |  |

পাঠ-২ : গর্ডধার্র- মানব শিশু জন্মের পূর্বে একটট নির্দিষ্ট সময় পর্যষ্ত মায়ের গর্ভে থাকে। একে গর্ভধারণ বলে। একটি মায়ের গর্ভে যখন সন্তান আসে, তখন তাকে গর্ভবতী বলে। গর্ভধারণ এর সময় একটি মেয়ের শরীরে বেশ কিছ্ অক্মণীয় পরিবর্তন পরিলক্ষিত হয়। সষ্তান গর্ভে এলেই শুষু শরীরের এই বিশেষ পরিবর্তন ঘটে। গর্ভের শিশু ভূমিষ্ট হ্এয়ার পরে মেয়েদের শরীর আবার স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে আসে।
পরিণত বয়সে গর্ডধারণ : বিয়ের বয়স বলতে মেয়েদের কমপক্ষে ১৮ বছর এবং ছেলেদের কমপক্ষে ২১ বছরকে বোঝায়। তবে ২০ বছর বয়সে গর্ভধারণ হলে গর্তবতী মায়ের শারীরিক ও মানসিক জটিলতা তেমন দেখা যায় না। এ সময়ে যেসব শারীরিক সমস্যা দেখা যায়, তা ডাক্তারের পরামর্শ অনুযায়ী চললে দূর হয়ে যায় এবং যথাসময়ে একটি সুস্থ শিশু জন্ম নেয়।
অপরিণত বয়সে গর্ধধারণের পরিণণতি : একটি মেয়ের অপরিণত বয়সে বিয়ে হনে তার মা হওয়ার মতো শারীরিক পূণ্রত ও মানসিক পরিপক্বতা থাকে না। কম বয়সে বিয়ে হলে যেসব মেয়েরা মা হয় তারা নানা রকম মানসিক ও শারীরিক জটিলতায় ভোগে। কারণ এ বয়সে মেয়েদের শারীরিক বৃদ্ধি ও গঠন সম্মুণ হয় না। এ ছাড়া অপরিণত বয়সের একটি মেয়ের সষ্তানধারণ ও জন্মদান সম্পর্কে সঠিক কোনো ধারণা থাকে না। অপরিণত বয়সে গর্ভধারণ করলে শুধু যে মেয়েটিই শারীরিক ও মানসিকভাবে ক্ষত্ত্রিস্ত হবে তা নয়, সদ্যোজাত শিশুর জীবনও ঝুঁকিপূণ্ণ হতে পারে। এতে ঐ পরিবার মানসিক ও আর্থিকভাবে ক্ষত্র্গ্রি্ত হয় এবং সমাজেও এর প্রভাব পড়ে।

## অপরিণত বয়সে গড্ধারণের ফনে সৃব্ট সমস্যা :

১. স্বাস্য্যগত সমস্যা- অ্পরিণত বয়সে গর্ভধারণের ফলে গর্ভাবস্থায় রক্তক্ষরণ, শরীরে পানি আসা, প্রচড মাথাব্যথা, চোখে ঝাপসা দেখা, জ্বর, খিচুনি, গর্ভপাত ইত্যাদি ঘটে থাকে। ফলে মা ও সন্তানের মৃত্যুঝুঁকি বেড়ে যায়। অপরিণত বয়সে গর্ভধারণ রোধ করতে পারলে এসব অকাল মৃত্যু থেকে রেহাই পাওয়া যাবে। তাছাড়া এ বয়সে গর্ভবতী হলে সন্তানের বেড়েে উঠার জন্য গর্ভে পর্যাপ্ত জায়গা থাকে না। ফলে কম ওজনের শিশু জন্ম নেয়। অনেক সময় গর্ভ্ভে পূর্ণতা লাভের আগেই সষ্তানের জন্ম হয় এবং জন্ম থেকেই নানা রকম শারীরিক জটিলতা দেখা দেয়। এসব শিশুর রোগ প্রত্রোধ ক্ষমতা কম থাকে।
২. শিম্মাগত সমস্যা- মাদরাসায় পড়াকালীন সময়ে কোনো মেয়ের বিত়় হলে এবং গর্ভধারণ করলে সে লজ্জায় আর মাদরাসায় যায় না। সে মানসিক অশাষ্তিতে ভোগে। শারীরিক পরিবর্তনের কারণে চলাফেরায় সমস্যা হয় এবং একপর্যায়ে পড়াশোনা ছেছ়ে দেয়।
৩. পাব্বিবারিক সমস্যা- অপরিণত বয়সে গর্ভধারণের ফলে মেয়েরা সুস্থভাবে ঘরের কাজকর্ম করতত পারে না। ঘনঘন অসুস্থ হয়ে পড়ার কারণে পরিবারে অশান্তি নেমে আসে ।
8. জার্থিক সমস্যা- অপরিণত বয়সের মেয়েরা গর্ভধারণ করনে অনেক বেশি শারীরিক জটিলতায় ভোগে। গর্ভধারতের পুরো সময়টায় ডাক্তারের পরামর্শমতো চলতে হয়। পুষ্টিকর খাবার খেতে হয়। ডাক্তার, ওষুধপত্র ও পুষ্টিকর খাদ্যদ্রব্য ক্রয়ের জন্য বেশ অর্থের প্রয়োজন হয়, যা একটি পরিবারকে আর্থিক সমস্যায় ख্টেেে দেয়।

অপরিণত বয়সে গৰ্ধধারণ প্রতিরোষ : বাংলাদেশের বিদ্যমান আইনে মেয়েদের বিয়ের জন্য বয়স কমপক্ষে ১b বছর, আর ছেলেদের ক্ষেত্রে হবে ২১ বছর। একে পরিণত বয়স ধরা হয়। বিয়ের বয়স হওয়ার আগে ছেলে-মেয়ের বিয়ে দেওয়া হলে তা হবে আইনের দৃষ্টিতে অপরাধ। কাজ্েেই আইন মেনে অপরিণত বয়সে ছেলে-মেয়ের বিয়ে না হলে অপরিণত বয়সে গর্ভষারণের কোনো সুযোগ থাকবে না। অ্রিণত বয়সে গর্ভধারণে যেসব জটিলততার সৃষ্টি হয় সে সম্পর্কে ব্যাপক প্রচারণার প্রয়োজন। সংবাদপত্র, রেডিও, টেলিভিশন, নাটক, গান প্রভৃতির মাধ্যমে জনগণের সচেতনতা বৃদ্ধি করতে হবে। বাল্যবিবাহ বনে্ধ সরকারি-বেসরকারি প্রচেষ্টায় সবাইকে সম্পৃক্ত করত্তে হবে। সভা, সেমিনার, ওয়ার্কশপ প্রভৃতির মাধ্যমে অপরিণত বয়সে গর্ভধারণকে নিব্রুৎাহিত করে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য সরকারি-বেসরকারি ব্যবস্থাপনাকে শক্তিশালী করতে হবে।

কাজ-১ : অপরিণত বয়সে গর্ভধারণের সমস্যাসমুহ্ এবং তার সমাধানমূলক প্রতিকার নিচের ছকে লেখ।

| সমস্যাসমূহ | সমস্যা সমাধানের উপায় |
| :---: | :---: |
| ১। | ১। |
| २। | ২। |
| ৩। | ৩। |
| 8। | 8। |

## অनूশীলनी

## বুুনির্বাচনি প্রশ্ন

3. বয়৪সন্ষিকানে बটিি কোনো শারীর্নিক সমস্যা দেখা দিতে কান শরণাপন্ন হөয়া অধিক যুক্টিযুকু?
ক. মা-বাবা
গ. বশ্মু-বাশ্ধব
ข. শिক্ক
ঘ. চিকিৎসক
২. কত বছরের নিচে বাষ্লাদেশে মেয়েদের গর্ভধারন কন্না উচিত নয়?
ক. 38 বছ
গ. ১৮ বছর
খ. ১৬ বছর
ঘ. ২০ বছর
৩. ছেজে-মেয়েদের দ্রুত শাজীরিক ও মানসিক পরিবর্তন ঘটে কখ্?

ক. শিশুকালে
গ. বয়ঃসস্ধিকালে
খ. কৈশোরকালে
ঘ. যৌবনকালে
8. বয়৪সন্ষিকানে সবচেয়ে গুর্রুप্ণপুণ বিষয় কোনটি?
ক. প্রচুর পরিমাণে ঘুমানো
গ. ঘেলাধুলায় ব্যস্ত থাকা
খ. জামিষ জাতীয় খাবার গ্রহণ
ঘ. পরিষ্কার পরিচ্ছ্ন থাকা
๔. বয়পসন্পিকানে প্রজনন স্বাস্প্য সম্পককে সচেতন পাকা প্রয়োজ্জন, কেননা এতে-
i. মানুষের প্রতিতার যথাযথ বিকাশ ঘটে
ii. সুস্প ও স্বাস্থ্যবান শিশুর জন্মের সদ্টাবনা বৃफ্ধি পায়
iii. শারীরিক ও মানসিক দিক থেকে সুস্থ থাকা যায়

निচ্রের কোনটি সঠিক?
ক. i
গ. ii © iii
ข. i ఆ ii
ঘ. i, ii iii

## নিচের উদ্দীপকটি পড়ে ৬ ৫ ৭ নং প্রশ্নের উজ্টর দাও-

৭ম শ্রেণির ছাত্রী বকুলের মা বয়স পরিবর্তন করে বার্ষিক পরীশ্মার পরপরই বকুুকে বিয়ে দিয়ে দেন। বিয়ের কয়েকমাস যেতে না যেতেই বকুলের ঘন ঘন বমি হতে নাগন। খাবারের প্রতি অনীহা বেড়ে গেন। মাঝে মাঝে রক্তক্ষরণ হতে লাগল। ডাক্তারের নিকট নিয়ে গেনে কিছু পরীক্ষা নিরীক্শা করার পর ডাক্তার চিন্তিত হয়ে পড়েন।
৬. বক্লেের এই অবস্থার কারণ নিচের কোনটি?
ক. আা্থিক অস্দচ্ছলতা
গ. শিঙ্ষার অপ্রতুনতা
খ. সমাজের দায়িত্বহীনতা
ঘ. অপরিণত বয়সে গর্ভধারণ

## ৭. বকুুেের মতো মেয়েদের এ অবস্মা থেকে উত্তরণে করনীয়-

i. স্বাস্থ্যবিধির ব্যাপক প্রচার
ii. প্রচুর ডাক্তার ও নার্স নিয়োগ
iii. সঠিক বয়সে বিয়ের ব্যবস্ফা নিচিতিকরণ

নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ii
গ. ii ও iii
ข. i ওiii
घ. i, ii ఆ iii

## নিচের্ন উদ্দীপকটি পড়ে ৮ ৫ ১ নং প্রশ্নের উত্তর দা৫-

তাসনিয়া ৮ম শ্রেণির ছাত্রী। সারাদিন সে নিজ্জের ঘরে আনমনা হয়ে বসে থাকে। স্বাভাবিক কাজর্ম, পড়ানেখা, খাওয়া দাওয়া সবকিছুতেই সে অন্যমনস্ক। তাকে দেখে মনে হয় সে সারাক্কণ কিছু একটা নিয়ে ভাবছে।
৮. বয়স অনুসারে তাসনিয়া কোনকাল অতিক্মম কর্মছে?
ক. শৈশবকাল
গ. যৌবনকাল
খ. বান্যকাन
ঘ. বয়ঃসন্ধিকান
১. এ সময় তাসনিয়া-
i. আবেগ দারা পরিচাপিত হতে পারে
ii. পুষ্টিকর খাবারের প্রতি জাগ্রহ গারিয়ে ফেনতে পারে
iii. কোনো বিষয়ের প্রতি কৌতুহনী হয়ে উঠতে পারে

নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ii
গ. ii ও iii
ข. i ও iii
ঘ. i, ii ও iii

## সর্ণক্ষিশ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. সুস্থ সুন্দর ভবিষ্যতের জন্য প্রজনন স্বাস্থ্য সম্পর্কে জ্ঞানার্জন আবশ্যক- বর্ণনা কর।
২. মা-বাবার সহযোগিতাই পারে সন্তানের বয়ঃসন্ধিকানীন সমস্যা সমাধান করতে। মতামত দাও।
৩. অপরিণত বয়সে গৰ্ভধারণরোধে প্রর্যোজন সচেতননতা ও আইনের সঠিক বাস্তবায়ন। মতামত দাও।
8. নিরাপদ ও উন্নত জীবনের জন্য প্রজনন স্বাস্থ্যের সুরশ্ষা জরুরি- ব্যাখ্যা কর।
৫. বয়ঃসন্ধ্রিকালে কিশোর কিশোরীরা শারীরিক ও মানসিক সমস্যার সম্মুখীন হয়- বর্ণনা কর।

ফর্মা-৬, শারীরিক শিক্ষা ও মাস্থ্থ-৮ম শ্রেণি (দাখিল)

## 

## Єীবনের জ্ন্য খ্খেনাষুলা





 এবং নিক্রেকে সুনাপ্প্রিক হিসাবে গড়ে ভোলে।


## বিভ্ন্ন্ প্রকান্র থেলাষুুা

## এ অষ্যায্স শাঠ্ঠ শেষে জামভ্रা-

 ব্যাষ্যা কর্নতে পাব্রব;

 পান্রব;
 উঠতে পার্নব।

পাঠ-১ : খ্লোখুলার জন্য প্র<্যোজনীয় প্রাতিষ্ঠানিক ও অবকাঠামোগত সুবিষা : শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হনো সামাজিক প্রতিষ্ঠান। শিক্ষার্থীদের সুনাগরিক হিসাবে গড়ে তোনার দায়িত্ব অনেকাংশে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের উপর বর্তায়। বর্তমানে শরীরিক শিক্ষাকে শিশুর সুপ্ত প্রতিভার বিকাশ ও সামাজিকীকরণের অন্য অতীব গুরুু্ণপূণ বিষয় হিসাবে গণ্য করা হয়। তাই বাং্লাদেশের মাধ্যমিক বিদ্যালয় ও মাদরাসাগুলোতে শরীরিক শিষ্ষ বিষয়টির সঠিক বাস্তবায়ন প্রয়োজন।

শারীরিক শিক্ষার ব্যবহারিক দিক হচ্ছে খেলাধুলা। খেলাধুলার কার্যর্রম বাস্তবায়নের बন্য সুপরিকপ্পিত প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থাপনা ও অবকাঠামোগত উন্নয়ন খুবই জরুরি। বাছলাদেশের মাধ্যমিক বিদ্যানয় ও মাদরাসার শিক্ষার্থীদের ক্রীড়ায় উৎসাহিত করার জন্য শীতকালীন ৫ গ্রীষ্মকালীन দুইটি ক্রীড়া অনুম্ঠান ৩ বিনোদনমূলক প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা রয়েছে। কিন্তু বেশিরভাগ বিদ্যালয় ও মাদরাসা বাৎসরিক একটি ক্রীড়া প্রতিযোগিতা আয়োজন করেই ক্রীড়া ক্ষেত্রে তাদের ক্রীড়া কার্যর্পম শেষ করে থাকে।

মাধ্যামিক বিদ্যানয় ও মাদরাসায় অসং্খ্য শিক্ষার্থীরা অধ্যয়ন করছে। তাদের মধ্যে অধিকাশ্ৰই সাঁতার জনে না। সাঁতার না জানার কারণে তারা বিভিন্ন সময়ে দুর্ধটনায় পড়ে এমনকি মৃত্যুবরণ করে। যদি প্রতিটি বিদ্যালয় ও মাদরাসায় একটি পুকুর বা সুইমিপপুল থাকে তবে শিক্কার্থীরা সাঁতার শিখে বিভিন্ন প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণ করতে পারবে এবং অনাকাক্ষিত দুঘ্ঘনা থেকে বেঁচে যাবে।

মাদরাসা ও বিদ্যালয়গুলোতত একদিকে রয়েছে সঠিক খেলার মাঠের অভাব তেমনি রয়েছে মানসম্মত ক্রীড়া সামগ্রীর ঘাটতি। অবকাঠামোগত অসুবিধার কারণে খেলাধুলা করার সুয়োগ থেকে বঞ্চিত হয়ে শিক্কার্থীরা বেড়ে উঠলে ভবিষ্যতে জাতীয় স্বাস্থ্য হুমকির সম্মুখীন হবে। তাই অবকাঠামোগত অবস্পার উন্नয়ন ঘটাতে হবে। এজন্য স্থানীয়ভাবে স্টেডিয়াম ও সুইমিপপুন নির্মান এবং খেলার মাঠের উন্নয়ন করততে হবে। সেই সাতে মাদরাসা ও বিদ্যানয়গুলোতে মানসম্মত ক্টীড়া সামগ্রী সরবরাহের ব্যবস্থা করতে হবে।

বাজ-১ : নিজ নিজ মাদরাসার প্রাতিষ্ঠানিক ও অবকাঠামোগত বর্তমান অবস্থা সম্পর্কে লেখ।
কাজ-২ : ক্রীড়াষ্ঞনের মানোন্নয়্রের ক্ষেত্রে কী কী করা যায় তা পরামর্শ করে লেখ।
আমাদের দেশে বিভিন্ন খেলার প্রচলন রয়েছে। নিম্নে কয়েকটি খেলার নিয়মকানুন ও অনুশীলনের কনাকৌশল বর্ণনা করা হলো।
পাঠ-২ : ব্যাডমিস্টন
ইতিহাস : ১৮৭০ সালে ভারতের পুনায় প্রথম ব্যাডমিন্টন খেলা শুরু হয়েছিল। জনৈক ইংরেজ সৈনিক কর্তৃক এই থেলা ভারত থেকে ইংল্যাম্ডে নিয়ে যাওয়ার আগে তেমন জনপ্রিয় ছিল না। বো-ফোটের ডিউক ব্যাডমিন্টন খেলায় খুব অগ্রহী ছিলেন এবং তার গ্রামের নাম ব্যাডমিন্টন থেকে এই নামের উৎপত্তি। এই থেলা প্রথম অনুষ্ঠিত হয়েছিল ইংল্যান্ডের গ্লুসেস্টার সায়ারে বো-ফোটের ডিউকের নিজ বাড়িতে। ১৯৩৪ সালে International Badminton Federation (I.B.F) ইংল্যান্ডের সিলটেন হামে প্রতিষ্ঠিত হয়।

১৯৬৬ সালে এশিয়ান গেমসে ব্যাডমিন্টন খেলা অস্তর্ভূক্ত কব্রা হয়। ১৯৭১ সালে গঠন করা হয় Bangladesh Badminton Federation (B.B.F)। বাংলাদেশে ব্যাডমিন্টন এক্বটি জনপ্রিয্র খেলা। গ্রামে-গঞ্জে সকল বয়সের ছেলেমেয়েরা এই খেলা খেলে থাকে।

## जाইনকানूন :

১. چেनার কোট্ট- ব্যাডমিন্টন থেनার কোর্ট দুই ধরননের্ন হর্যে থাকে, একক ও তৈৈৈত।
২. पকক কোর্ট- দৈর্য্য 88 ফুট এবং প্রস্থ ১৭ যুট।
৩. ไৈত ক্ৰের্ট- দৈর্ঘ্য 88 यুট এবং প্রস্থ ২০ ফুট।
8. কোর্ট্রেন্ন দাগ- সকল দাগের রং হষুদ বা সাদা হবে।
๔. भোস্ট- সমতল একটি কোর্টের মেঝে থেকে থুঁট দুটির উচ্চতা ৫ ফুট ১ ইঞ্চি হবে। এই পোস্ট পাস্ৰ্ব রেখার টপর্রে অথবা তা থেকে এক্টু দূর্নে মাটিতে পুঁতলেও চলবে।
৬. ন্টেট- খুট্রিন্থ কাছ্ মেকে থেকে নেটের ঊপ্পর্রিভাগের্র উচ্চতা হবে ৫ ফুট ১ ইপ্চি। নেটটি ২ $\frac{১}{२}$ ফুট চওড়া থাকবে।


ব্যাডমিন্টন ধেষার্র কোর্ট
9. শাটण- খেলার জন্য এক্টি শাটল কক থাকবে।
৮. গকক ধ্থো- যে খেলায় প্রতিপক্ষে একজন করে থেনোয়াড় অংশ্প্রহ্ণ কর্রে, তাকে একক থেন্না বলে ।
১. ঢৈত খেनা- যে থেলায় প্রত্পিক্ষ দুজন করে খেলোয়াড় অশশগ্রহণ করে, তাকে দ্ৈৈত থেলা বলে।
১০. টস- টস বিজয়ী প্রথম সার্ভিস করবে বা প্রথম রিিসিভ কর্লবে। বিপক্ক থেলোয়াড় কোর্টে্ত্র বাম দিক পছন্দ করবে।
১১. दिচান্র<- খেলা পর্নিচাননার জন্য ১ জন রেফারি, ১ জন আম্মায়ার, ১ জন ক্কোরার্, ২ জন অথবা 8 জন লাইন জাজ থাকবেন।
১২. গেম- একক ও তৈৈৈত উভয় থেলায় ২১ পয়েন্টে গেম হয়। উভয় থেলোয়াড় বা দল ২০-২০ পয়েন্ট অর্জন কর্নে সেক্乛েত্রে ২ পট্যেন্টের ব্যবধানে এগিক্য় থেকে জয়লাভ করত্তে হবে, অর্থাৎ ২২-২০, ২৫২৩ পয়েন্টে। উভয় দলের্ন পর্যেন্ট সমান হওয়াকে ডিউস বলে। মনে রাখতে হবে, এতাবে সর্বোচ ৩০ পয়েন্টের মব্যে অবশ্যই গেম শেষ করতে হবে। চৃড়াষ্ত সেটে ১১ পর্য়ন্ট হলে সাইড পরিবর্ত্ত হয়। তিনটি গেম্মে মধ্যে যে বা বে দল দুই থেলায় জিতবে, সে বা সেই দল বিজয়ী হবে।
১৩. একক খেলার সময় সার্ভিসকানীরর পট়েন্ট শূন্য বা জোড় সংখ্যা হলে খেলোয়াড় তাদের্র ডান দিকের কোর্ট থেকে সার্ভিস করবে এবং বিজ্জোড় সংখ্যা হলে বাম দিকের কোর্ট থেকে সার্ভিস করবে। প্রতি পয়েন্টের পর্ন থেলোয়াড়গণ তাদের্ন সার্ভিস বা র্রিসিভ কোর্ট বদন করবে।
38. দৈৈৈত খেলার সময় প্রথম সার্ভিসের জন্য ডানদিকের্গ থেলোয়াড় কোনাকুনি বিপক্ষের কোর্টে সার্ভিস করবে। यাকে সার্ভিস করা হবে কেবল সেই খেলোয়াড় সার্ভিস গ্রহণ করবে। কোন্ো খেলোয়াড় পরপর দুইবার সার্ভিস করত্তে পারবে না। প্রথম গেমে বিজয়ী খেলোয়াড় দ্বিতীয় গেম্ সার্ভিস শুরু করবে।
১৫. সার্ভিসের সময় সার্ভারের দুই পা মাটি স্শর্শ করে থাকবে।
১৬. সার্ডিস করার সময় শাটল নেটে লেছেও যদি ঠিক কোর্টে পড়ে তবে সার্ভিস ঠিক হর্যেছে বলে ধরা হবে।
১৭. শাটল দাগ স্সর্গ করলেই সার্ভিস ঠিক হয়েছে বলে ধরা হরে।
১৮. নেট অত্রিক্রম কর্রে কেট শাটলে আঘাত করত্তে পারবেে না এবং পেলা চলাকাল্ল কৌ র্যাকেট বা শর্রীর্রের কোনো অংশ দিয়ে নেট ও পোস্ট্ট স্সশ করতে পারবে না।
 কাজ। ব্যাডমিন্টন খেলার্গ মৌসিক কজাকৌশল হলো-
১. ब্যাকেiট ধর্যা (Gripping)
২. भার্যের্न কাজ (Foot Work)
৩. সার্ভিস (Service)
8. खোবস্যান্ড ন্ট্রোক (Forehand Stroke)
৫. ब্যাকম্মাজ্ত ন্ট্রোক (Backhand Stroke)
৬. মাধাব্র উপ্র দিয়ে মাব্রা (Overhead Stroke)
१. नেটেন্র কাছছ মাবা (Net Stroke)
3. ब্যাক্কেট থत्रा (Gripping) : র্যাকেট
 निর্ভন্গ কর্রে। এবার্র ঢান হার্ত্ন তানু উপুড করে
 সামনেব্গ দিকে প্রসাi্রিত করে ইংর্রেজি 'V' বর্চেন্গ মচ্তো কন্পে গ্রিপ ধন্নবে। ভালো ত্রিপ ধরা আষ্রCে बচে ভাচ্লে খেলতে সাহায্J কব্রবে।


র্যাকেটট ধ্রা



















ব্যাকহ্যাত্ড ল্ট্রাক
 ডান হাতি ঞেলোখাড়ের ডান কাষ এবং বাম হাতি ঞেনোয়াড়ের্গ বাম কাঁষ নেটের্গ দিকে র্রেে শাটন কক মার্মেে তাকে ব্যাকহ্যাত্ট্ট্রৌক বচে।


9. नের্টেন্ন बाচ्र মান্রা (Net Stroke) : শাট্ কক যथন নেটের খুব কাছাকাছি পড়, ত্খন ब্রই স্ট্রোকের্র সাহায্যেই শাচ্ত কককে মান্রতে হয়। এই ল্ট্রৌকের্গ ব্যবহার্রেন্ন জন্য হাত্রে সুক্সতান্ন প্রক্রোষন সবচেট্রে বেশি। অর্גাৎ হাচ্তের উপর্র দখল পাকম্গ শাট্ কক নেটের
 অনুশীणनেন্র প্রন্যোজন।
৬. মাबান্র 屯প্ত সিढ্রে মাত্গা (Overhead Stroke) : সাষাব্রণচ 'r্ম্যাশ' বা চাপ মাব্রান কাজ্জে এই স্ট্রোক
 হায' দুটোই ব্যবহান্র কন্রা बেতে পার্রে। শাটন ককের
 সস্ভ্ব শাটল কককে আঘাত কর্রবে।


ले ल্শ্রৌক

কাজ-১ : ব্যাডমিন্টন খেলায় র্যাকেট ধরার কৌশল প্রদর্শন কর।
বাজ-২ :ব্যাডমিন্টন থ্থোয়্র সার্ভিস কব্রান্ন কৌশন প্রদর্শন কর।
भাঠ-৩ বার্সেটষ্ল
ইত্হিস - বাঙ্কেটবল থেলার প্রশ্র প্রচলন হয় ১৮৮১১ সালে আমেরিকায়। এ খেলার জনক হলেন আমের্রিকার স্প্রিং ফিম্ডে ওয়াই.এম.সি.এ কনেজ্জেন্ন শায়ীর্রিক শিক্কার পর্রিচালক ড. জেমস নেইসমিথ। ১৯৩৬ সাল্ল
 বাস্কেট্বল। পৃথ্থিবীর বহ్న দেশ্শে এখন বাস্কেট্বল জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে। এই উপমহাদেশে প্রথম বাল্কেটবন খেনা শুরু হয় কলকাতার ఆয়াই.এম.সি.এ কনেজে ড. জন হেনরি ল্রের উদ্যোনে। বাংনাদেশে খ্রিস্টান মিশনারি স্কুলগুলোতে প্রথম বাস্কেটবল থেলা শুরু হয় । বাংলাদেশ বাস্কেট্বল ফ্েেডর্রেশনের উদ্যোগে বর্তমানে দেশে আন্তঃক্মাব এ জাতীয় পর্যায়ে বাঙ্কেট্বন প্রতিযোগিত एয়ে थাকে। এ ছাড়া আা্তঃम্কুল, আাד্তঃবিশুবিদ্যালয়, আন্তঃক্যাডেট কনেজ পর্যাশ়্ে বাস্কেটবন প্রতিযোগিতা হয়।

## জাইনকানুন:

১. কোর্ৰ- বাহ্কেট্বল কোর্টের্ন দৈর্ঘ্য ২৮.৬৫ মি এবং প্রস্থ ১৫.২৪ মি । শিক্কা প্রতিষ্ঠানের ছাত্রদের্র জন্য দৈঘ্য্য হবে ৮৪ ফুট (২৫.৬২ মি)। দাগগুলো একই র্বজের হবে। বোর্ড यদি মচছ কাচের হয় তাহলে র্রো হবে সাদা, অন্য ब্যেত্রে হবে কালো। দাগ চఆড়া হবে ৫ সেন্টিমিটার।
২. মষ্যবৃত্ত - মধ্ববৃख ৪ সং্রক্भিত এলাকার বৃত্ত দুট্রি মাপ একই হবে। বৃষ্ুুলোর ব্যাসার্ধ হবে ১.৮৩ মি । খেলা শুবু হఆয়ার সময় দুই পজ্মের্ন দুজন থেলোয়াড় মষ্যবৃত্টের মধ্যে অবস্থান করবে এবং অন্যান্য খেনোয়াড়রা বৃজ্তের্প বাইর্রে থাকবে। বৃত্তের মধ্য থেকে জাম্প বলের মাষ্যমে বাস্কেটবল খেলা শুরু কব্রত্ত হয়।


বাল্কেট বল খেলার কোর্ট
৩. রিং- কোর্ট থেকে রিংক়ের উচ্চতা ৩.০৫ মি । রিংয়ের কেন্দ্রবিন্দু থেকে ৬.২৫ মি ব্যাসার্ধের বৃত্তচাপ অষ্ফন করতে হবে।
8. বল- আকৃতি গোলাকার হবে। বলটি সিনথেটিক রাবারের দ্বারা তৈরি হবে। বলের রং হবে কমলা ।
৫. ফাউষ ও ভায়োলেশন- কোনো খেলোয়াড়ের সাথে বিপক্ম দলের কোনো খেলোয়াড়ের ইচ্ছাকৃত সৃঘর্ষ ঘটলে তাকে ফাটল বলে। আর ভায়োলেশন হচ্ছে আইন অমান্য করা অর্থাৎ থেলার বিবিষ নিয়ম ভফ্ঞ করাকেই ভায়োলেশন বলে।

ফাউন
ক. বিপক্ষকে ধরলে, ধাক্কা মারলে বা দুই হাত দিয়ে বিপক্ষের অগ্রগতিতে বাধা দিলে এবং আঘাত করলে।
খ. বল ড্রপ দিয়ে নিয়ে যাওয়ার সময় বিপক্ষের কাউকে জোর করে সরিয়ে দিলে।
গ. যার হাতে বল নেই তার গায়ে ইচ্ছাকৃতভাবে ধাক্কা দিলে।
ঘ. বিপক্ষ খেলোয়াড় বা আম্মায়ারের সাথে কোনোরূপ অসদাচরণ করলে।
ভায়োজেশন
১. বিনা ড্রিবলিংয়ে বল নিয়ে দুই স্টেপের বেশি হাঁটলে বা দৌড়ালে ;
২. বল হাতে করে দুই পা এদিক-সেদিক নড়াচড়া করলে ;
৩. দুই হাত দিয়ে বল ড্রিবলিং করলে ;
8. নিজ দলের আয়ত্তে বল থাকার সময় বিপক্ষ দলের সং্রক্ষিত এনাকার ভিতর তিন সেকেন্ডের বেশি অবন্থান করলে ;
৫. পौঁ সেকেন্ডের বেশি বলকে ধরে রাখলে (যদি বিপক্ষ দলের খেলোয়াড় নিকট থেকে প্রতিরোধ করে);
৬. নিজ অর্ধের মধ্যে থেকে বিপক্ষ দলের অর্ধেক মাঠে ৮ সেকেন্ডের মধ্যে বল নিয়ে প্রবেশ না করলে।
৬. অফिসিয়ান- ১ জন রেফারি, ১ জন আম্পায়ার, ১ জন স্কোরার, ১ জন সহকারী স্কোরার, ১ জন টাইম কিপার, ১ জন ২৪ সেকেন্ড অপারেটর।
৭. সময়কাण- প্রতি কোয়ার্টার দশ মিনিট করে মোট চার কোয়ার্টার থেলা হবে। দ্বিতীয় কোয়ার্টারের শেষ এবং তৃতীয় কোয়ার্টার শুরুর পূর্বে দশ মিনিট বিরতি থাকবে। এ ছাড়া প্রত্যেক কোয়ার্টারের মধ্যে ২ মিনিট বিরতি থাকবে।
৮. ক্কোরিং পর্যেন্ট- খেলা চলাকালীন কোনো খেলোয়াড় বৃত্তচাপের বাইরে থেকে স্কোর করলে ৩ পয়েন্ট, বৃত্তচাপের ভিতর থেকে ক্কোর করলে ২ পয়েন্ট এবং একটি ফ্রি থ্রো থেকে ক্কোর করলে ১ পয়েন্ট হয়।
১. খেলোয়াড়- বাস্কেটবল খেলা দুটি দলের মধ্যে অনুষ্ঠিত হয়। প্রতি দলে ১২ জন খেলোয়াড় থাকে। কিন্তু খেলায় অংশগ্রহণ করে একসাথে ৫ জন । বাকী ৭ জন অতিরিক্ত খেলোয়াড় হিসাবে থাকে ।



 ल্खো মौयाश़ा ना एग्र।

## 






 করে হীঁু সামান্য ভেঞ্টে দাঁড়াত্ত হরে।
२. बल ধ্রা (Catching)- बन এমনভাবে


 द্রাখঢে হবে। হাত্রে ঢালু দিত্রে বল ধরা ठिक नस्र।

৩. ब बम भाস फেब্যা(Passing)- বन পाস ศেওয়া|্র সময় মনে র্াাধত্ হবে বে এ সময়
 অनেক বেশি সख্রিয় யूমिका পাबन কর্রে এবং বन नেওয়ান্ত সময় সাধায্রণত একটা পা সামনে ও आत্রেকটা পা পিছনে थাকে।



## 8. Е্রিবলিश (Dribbling) -प्র্রিবनिः

 দিতে इয়। प্রিবলিशज্রেন সময় হাচ্ত্র आய্যুनুুनাকে বনের্র উभর্র বেশ খানিهটা एড়িফ্যে द্রাষত্ एয়।



 বनढক মাট্টিতে фেनে भिলেই বन












 অবम्बায় ब্যে শুট কন্গা इয়, ঢারক লেট শুঁট বলে। এক হাভে বা দুহাতে এই শুট কর্গা যায়। এক হাত দিয্নে শুট কব্রান্ন সময় बে হাত দিয়ে শুট কর্না হয়, লে হাত্ত বনের্গ পিছন্লে পাকে জবং অন্য হাত বনেন্ন পাশ্শ थাকে। শুটিছ্যের্র সময় পাশের হাত সব্রিচ্নে নিচের্র হাত দিত্রে বন্ন রাক্কা দিত্তে হয়। দুই হাতে
 পাকবে এবए টভয্স হাত দিয্যেই বল ঠ்লে मিত্েে হবে। সাধারাণত 8 পেকে b মিটার দূর लেকে লোল কন্পান্র অন্য লেট শুট বাবহার কন্না হয়।
 কব্রার্ন জन্য সাপার্নণত এ শুট নেও্যা रয্স। এত্তে থেলোয়াড়রা Ł্ভিবলিং কব্রতে কর্নতে সামন্ন এগিষ্মে যায়। এক পা मिढ़ে ब্যোর্পে बেखেচ্ত আমাত কর্নে শরীব্র উঁচুচ্ত ঢোনে। যে হাত দিয়ে বन মা|্রবে जে হাত সোজা কর্নে বন সরাসন্রি বাস্কেক্টে বা बোর্ড্রে আঘাত ক্রে কেলতে रड़।


बে-আপ खুট




পাঠ－8 ：হ্যাড্ক







## 凶ाইनखान्न ：

 প্রস্প ২০ মি। দৈর্ষ্যেয্র बাইনকে সাইড
 बাইনকে প্রান্তরেষা বা গোনলাইন ব尔।

२．প্রতিতি লাালপ্পোস্ট বৈর্ম্যে ৩ মিচান্র। টচ্চতা ষূমি হত্তে ক্রসবাब্রের্ন निচ পর্যষ্ভ ২ মিটার্ন।
 দিক্কে ৬ মিটার্র দৃর্রে লোষলাইন্নে সমাত্তর্রাম ৩ মিটার অय্যা এবট বাইন টানত্ত হবে। গোলপোস্টেব্ধ কোনা থেকে 山 মিটার ব্যাসার্ধ্র্ন দুটি বৃষ্চাপ

 নাইনট্টিকে লোল এর্নিয়া সাইন বজে। মাঠঠঠ্ন সকন দাগ থেলান্ন মাळঠন জश्শ বনে বিবেচিত হবে।

8．《্রি ब्रा वাইন बम्या माগ मिख्यে（－－－）
 नাইনটি গোল এব্নিয়া নাইনের


आাভ্নन মাঠ সমাষ্ত্রান্ন ৩ মিটাট্ন বাইত্রে হবে।
৫. প্রতিটি গোললাইনের পিছনের অংশের ঠিক মধ্যবিন্দু হতে মাঠঠর দিকে ৭ মিটার দুরে গোললাইনের সমান্তরালে ১ মিটার লম্মা একটি সেভেন মিটার লাইন (পেনাল্টি প্রো লাইন) টানতে হবে।
৬. প্রতিটি গোললাইনের শিছনের অংশের ঠিক মধ্যবিন্দু হতে মাঠের দিকে 8 মিটার দূরে গোললাইনের সমাষ্তরালে একটি লোলরক্কক সীমা লাইন টানতে হবে।
৭. মাঠের দুই পার্শ্বরেখা থেকে পরস্সর যুক্ত করে মষ্যরেখা টানতে হবে। উভয় দিকে বদলি লাইন থাকবে। দলের সুবিধার্থ্ মাঠের থেলোয়াড়রা বদলি লাইনে বসে থাকবে।
৮. খেলার সময়সীমা হবে ২৫ মিনিট + ১০ মিনিট (বিরতি) + ২৫ মিনিট।
৯. নির্ধারিত সময়ে খেলা অমীমাংসিত থাকলে অতিরিক্ত ৫ মিনিট করে অর্থাৎ ৫ মিনিট + ১ মিনিট (বিরতি) + ৫ মিনিট খেলা হবে। এরপরও যদি ড্র থাকে, তাহলে আবার ৫ মিনিট + ১ মিনিট (বিরতি) + ৫ মিনিট খেলা চলবে।
১০. প্রত্যেক দলে ১২ জন থেলোয়াড় থাকে। মাঠে থেলতে নামে ৭ জন। কমপক্ষে ৫ জন থেলোয়াড় না হলে থেলা হয় না।
১১. খেলা আরূম্ছের সময় বা গোল হওয়ার পর বা বিরতির পর প্রো অফের মাধ্যমে খেলা শুরু হবে।
১২. খেলা পরিচালনার জন্য ২ জন রেফারি, ১ জন ক্কোরার ও ১ জন সময়রক্ষক থাকবেন।
১৩. খেলোয়াড়রা বাহু, মাথা, দেহ, উরু ও হাঁটু দিয়ে বলকে ধরতে, থামাতে বা আঘাত করতে পারবে। বল ৩ সেকেন্ডের বেশি ধরে রাখতে বা ৩ পদক্ষেপের বেশি এগুতে পারবে না। ছাঁটুর নিচের অংশ দিয়ে বল স্শপ করলে শাস্তিস্মরূপ বিপক্ক দন ফ্রি প্রো পাবে।
38. গোলরক্ষকের হাতে বল লেগে বা গোললাইন দিয়ে বল মাঠের বাইরে গেলে কর্ণার প্রো-এর মাষ্যমে থেলা শুরু হবে।
১৫. বিপক্ষ দলকে ফ্রি প্রো দেওয়া হবে-

ক. গোলরক্ষক নিয়মভঙ্গ করলে ;
খ. ত্রুট্পির্ণভাবে খেলোয়াড় বদলি করলেল ;
গ. মাঠের থেলোয়াড় লোলসীমা আইন ভঙ্গ করলে ;
ঘ. প্রতিপক্ষের প্রতি অবৈধ আচরণ করলে ;

চ．बেরোনো c্রো ক্ব্রতে ভুম কন্মচে ；
ए．ভ্রুটিপ্পু ণ্রা－অফ করন্নে；
ब．অখেলোয়াড়োচিত জাচ্নণ কব্নলে ；


১৬．বিপক্ক দল পেনাল্টি ঞ্রো পাবে－
ד．মাঠঠন্ন ब্যেকোনো স্মানে কোনো খেলোয়াড় বা কর্মকর্তা আক্রমণকাব্রী দলের্ন একটি সম্অব্য গোলের সুযোগ অট্বষভাবে নৰ্ট কর্রে স্লিনে।

গ．মাঠে প্রবেলের্গ অন্মুর্তি লেই এমন কোনো ব্যক্কি বা কস্তুর কার্রণে যদি একটি নিসিত গোলের্র সুৰোগ নট্ট হয়।


 লাা্ কন্গবে সেই দন বিজট্যী হবে।




১．यन ষब्रा ：शাखবन ঋেनाয় बলটাকে বিভিন্নভাবে ধর্রা बেতে পার্রে－ক．সম্মফ্থেন্ন বল ধর্木া थ．পার্শ্ব্র্ন বब ধর্木া ๆ．ক্োমর্রের নিচেন্র বन ধর্রা
घ．घাथার উপत্রে বण ধ্রা
8．नाফिख्रে বन ধ্রा
চ．মাট্তিতে গড়ান্ো বম ধর্যা।
 बেকোনো নিয়্যম্রে এক বা দুই হাত্ত বল ধর্रা याয়্স। বল



সमूप्थै। বन ধর্গা
 দিকে টেনে নিট়্ে আা্মজ কন্মতে হয়।
२. दा भाम कেఆख्रा : निख्बেন্ন मूেत্র খেনোয়াড়কে বন পাস দেఆয়া একটি शুরুত্রপূর্ণ কৌশল। यেহেতু श্যাষ্ভবলেন্র खख्অन অनেকটা হাক্巾া - হোট,
 एँंप़ে भाग लেఆয়া অनেক সুবিষাজ্ননক। অবে পর্রিস্থিতি অनूमाब्रে দूই হাত্তে পাস লেఅয়া 凶েভ্তে পার্ন। এক হাত্ শ্শ্রে পাস দেওয়ান্র সময়


बन জֵাড়া বলটাক্ক সাঝাব্রণত ডান হাত্ত


 ইত্যাमि।











 শরীরের্ন অংশ দিয্রে বাষা দিতে হরে।

ঝাশ্ৰ-১ : লোনলোস্টে বল ছোড়ার কৌেশলগুুো করেে দেষা৪।
কাথ্জ-২: পেনান্টি ब্রো কেনো দেত্যা হয্স ব্যাখ্যা কর।

ศাঠ-৫: इকি





 ১৯৭২ সালে বাং্নাদেশ হকি खেস্ডারেশন গঠিত एয়।

## जाईनجनून :

 গब এবং প্রস্থ ৬০ গজ।

৩. শাইন : মাঠেন্ন বড় র্রেथাকে সাইড নাইন - ছাঁ রেथাকে ব্যাক নাইন বলে।
8. चाणिए সাब্巾ে : ब्याক नाইजের্র সমাষ্যভ্রাল্লে ১৬ গজ্জ मूরে মাঠঠে মচ্যে 8 গ区 দৈर्ख্যে্র একটি র্রেथা টানতে হবে। जই ब্রেথার দুই দিক পেকে টেনে ब্যাক লাইনের্র সাণ্ে যুক্চ কত্রে একটি অর্লবৃত্ট অাকতে হবে।
 কর্নে ফাগ লোস্ট থাকবে। ফসা লোস্টেট্র
 হবে।


মাপসছ ब্রকটি জাল্তর্জাচিক হকি ঝেশার্ন মাঠি
৬. গোলপোস্ট : দুই शুঁটির ভিতরের দুরত্ব 8 গজ এবং মাটির উপর থেকে ক্রসবারের নিচ পর্যন্ত উচ্চতা হলো ৭ ফুট। গোলপোস্ট ও ক্রসবারের রং হবে সাদা।
৭. নেট : নেট ক্রসবার, গোলপোস্ট, সাইড বোর্ড এবং ব্যাক বোর্ডের সাতে ঢিলা করে লাগানো থাকবে।
৮. বন : বলের ওজন ১৫৬ গ্রাম হতে ১৬৩ গ্রাম পর্যন্ত হতে পারে। বলের রং হবে সাদা।
১. স্টিকি : ২ ইঞ্চি ব্যাসের একটি রিং স্টিকের ভিতর দিয়ে চলে এলে স্টিকটি বৈষ বলে বিবেচিত হবে।
১০. খেনোয়াড়় : প্রত্যেক দলে ১৬ জন খেলোয়াড় থাকবে। খেলা চলাকালীন ১১ জন মাঠে খেলবে বাকি থেলোয়াড়রা অর্তিরিক্ু থেলোয়াড় হিসাবে থাকবে।
১১. জাম্মায়ার : দুজন আম্মায়ার খেলা পরিচালনা করেন ।
১২. খেলার সময় : দুই অর্ধে খেলা হবে। প্রতি অর্ধের সময় ৩৫ মিনিট। অর্ববিরতি ৫ হতে ১০ মিনিট।
১৩. খেলা জার্্ঠ : সেন্টার পাসের মাধ্যমে হকি খেলা শুবু হয়। বলটি পুশ বা হিট করে সেন্টার পাস করতে হয় ।
১8. Чষ্সাইড : হকি খেলায় অফসাইড হয় না।
১৫. গোणকিপার : গোলকিপার হাত দ্বারা বল থামাতে এবং ধরতে পারবে।
১৬. থেতোয়াড় যা কর্নতে পারবে না-

ক. বল খেলার সময় ইচ্ছাকৃতভাবে পিছনের দিকে স্টিক তোলা যাবে না ;
খ. বল খেলার সময় স্টিকের কোনো অংশ কাঁধের উপরে তোলা যাবে না ;
গ. বিপক্ষ খেলোয়াড়কে হিট, হুক, চার্জ, স্টিক দিয়ে আঘাত করা যাবে না ;
ঘ. বিপক্ষ খেলোয়াড়ের হাত বা কাপড় ধরে রাখা যাবে না।

## ১৭. <্রি ২িট প্রদান কর্না হবে-

ক. আক্রমণকারী খেলোয়াড় বিপক্ষের ২৫ গজ এলাকার মধ্যে আইন ভজ্ণ করলে ;
খ. রক্ষণকারী খেলোয়াড় তাদের শ্যুটিং সার্কেলের বাইরে ২৫ গজ এলাকার মধ্যে অনিচ্ছাকৃতভাবে আইন ভজ্ঞা করলে ;

গ. ২৫ গজ এলাকার মধ্যে যেকোনো খেলোয়াড় যেকোনো ধরনের অপরাধ করলে।

## ১৮. ख্রি হিট কর্নার প্রক্রিয়া-

ক. বলটি অবশ্যই স্থির থাকবে ;
খ. সুচনাকারী বলটি পুশ অথবা হিট করতে পারবে ;
গ. বলটি ইচ্ছাকৃতভাবে উঠিয়ে খেলা যাবে না ;
ঘ. বিপক্ষ খেলোয়াড় বল হত্তে ৫ মিটার দূরত্বের ভিতরে অবস্থান করতে পারবে না।

 কন্গबে পেনাল্টি কর্নার্র লেওয়া হয়।


 जকটি পা মাঠঠব্র ভিত্নে ৩ অनয পা ব্যাক নাইনে রাখজে হবে।
২১. लেনা户্টি ল্ম্রোক লেখ্মা इ্স-
 ইচ্ছাকৃত অপন্রাধের মাষ্যমে একটি সম্থব্য লোল প্রতিহতত ক্নলে ;
 প্রত্হিত কন্ন্ে ;






১. সোঘা হিंট : বन শর্রীর্রেন্ন বাম দিকে ब্রেথে আইनসিস্ফভাবে স্টিক দিয়ে সজ্োর্রে আघাত কর্নে নির্দিষ नক্ষে পাঠানোকক সোबা হিঁট बळে। এ সময় বাম হাত দিক্মে স্টিকেন্গ উপর্নেন্ন অংশ ধর্রত্ত হবে। ডান হাত্, বাম হাজ্ত্র নিচে সशযুক্ত थাকবে। টভয্য হাততন্ন মফ্যে खাঁক थাকবে না। দৃষ্টি বলের্গ উংত্র থাকবে।


লোब্যিঁ


 जবং ডান হাত দিয়ে মাঝামাঝি জংশ ষ্ততে হবে। স্টিকেন্ন সমতन অश् বলের্ন দিকে ঝেে্রান্না थাকবে।
 ভর পায্যেন্ন পাতান্র উপন্গ থাকবে। बनেন্গ উপর্ন দৃর্টি थीকবে।

৩．भুশ্শ ：बनের্ন সাৰ্ে স্টিক नাপিত্যে কোনো শব্ম না
 সময় বাম হাত मিয্সে স্টিকেন্ন উপর্নেন্ন অহশে ধ্রতত रবে। ডান হাত্ত্ন সাহাযো স্টিকেন প্রায় মধ্যভলে ধ্রবে। বাম পা সামনে এবং ঢান পা পিছনে থাকবে। यান্রা বাম হাতে थেনবে তার্না উল্টোভাবে ধর্রবে।


ড্রিবনিिः

স্টপিং

8．户्मिब ：यशन একটি স্চিब্ বা গড়ানো বল भুশ কব্পা হয্র এবং বনটি হঁঁট পর্যষ্ত্য উপরে উঠে তथन তাকে ফ্রিক্ বজে।
 স্টিক্ক ब্রেশ্েে মাथার্र উপরের मिকে বন পাঠানোকে স্কুপ বলে।

४．ষ্রিবশিং：বলসহ সামনে এপিয়ে মাधয়াকে ப্রিবসিং বনে। বিপককে জোকা দেఆয্যা ब্রবং বিপক্巾েত্র পোনপোস্টের দিকে বन এগিক্রে
 কৌশল।

[^1]







 8. छाসমাन खाठ बा বौल।

## 




8. एাসমাन বস্তু बाह匕 द্রাथা;






## 

ब. मूए्ड সौতाন্ন (Free Style)
গ. বুক স্ঁাচান্র (Breast stroke)
च. চ्टि সौষ্টান্র (Back stroke)
घ. প্রब্মাপ্ি সাঁতান্গ (Butterfly)


মুক্ত স্তাচার বুক সাঁजान চिए সাঁতান্न

থ্রজাभটি সাঁার্র

## 




 সাঁতান্ন बাটে তাদের্র মাথাটা নিচেন্ন দিকে थাকে।


মুত্ত সাঁতান্র

## राज्जে कोज्ञ:

১. খাড়াভাবে হাত্কে সোজা সামনে নিষ্রে বেতে হরে ;


 হাজ্তে পর্র অন্য হাত্ অর্ৰাং ডান হাত্ত্র পর্থ বাম হাতে পানি কেটে চনতে থাকবে।

## পौड्यের काँ্র:


২. ইাঁঁ্র কাছ পেকে পা ভাঁ্ছ ক্রভে হবে এবং পায্রের পাতা সোজা শাকবে;
 ইक्वि প্রিমাণ भानिন্র निচে यাবে;



 जেব্টা কর।

## 

2. মুত্চ সাঁতাব্র আব্রস্ত
২. মুক্ত সাঁতাब্রে উপুড হয়ে সাঁতান্র কাটতে হয় ;
৩. পা পানিন্ন निচে সাথাব্রণত ১২-১৮ ইঞ্চি প/্রিমাণে যায় ;

८．भानिब्न निচ্চে मिछ্तে সাঁछाান্ন কাটা याबে ना；

१．সমা⿵্তি ভেক্লোনো অবস্মীয় কন্গা যাবে；



 ব্রাষঢত হবে।


 পড়ান্ন জन্য প্রন্ত্ত পাক্ব্রে।
 भाब़्गেन्र काख।




৩．भा भानित्र निচে সাধাব্রণज ১৮－২৪ ইক্⿰亻 মায্র；





## 








 বাইর্রের্ন দিকে র্নাথতে হবে।

শ্বাস-থ্রশ্বাস : মাथা সামনে তুলে শ্বাস নিত্তে হয় এবং পানিন্র ভিতরে শ্বাস ঘাড়তে হয়।

## 

১. 'ডাইভ' দিয্রে সাতার্ন আর্নম্ঠ কর্রতে হবে;

৩. সাঁতার্রের্ন পূর্ণ সময় বুকেন্ন উপর্ন শরীীর্লেন্ন ভান্ন থাকবে ;

৫. পানিব্র নিচ দিয়ে সাঁতার লেওয়া যাবে না ;
৬. পা উপরে-निচে তूলে সাঁত্রান্না যাবে না ;


## 




 নিত্তে হয়।




 হাতকে নিয়ে আসত্তে হবে। পানিন্ন নিচে হাতকে কোের পর্যত্ত নিত্রে ভেতে হবে।


 খেলানোর্ন ভ্িিতত পা সামনের্ন দিকে নিয়ে যেত্তে হেে।

শ্বাস-প্রশ্মাস:প্রজাপতি সাঁতার্নে শ্বাস-প্রশ্বাস গ্রহণেন্র কাc্জ মাथা সামনে পাশে উভয় দিকে কব্না গেনে৩
 গ্রহণ কন্নত্তে হয়। জার্ন এটাই সহজতত্ন। শ্বাস গ্রহণেন্ন সময় ঘাড় নমনীয় थাকবে।

## 


২. जই সাঁতাব্র বুকেব্ব উপর্ব ভত্থ কব্রে কাটতে হয়্য;
৩. नেन পর্রিবর্তন কর্গা גাবে না;
8. भায়ে্রে পাতা দিয়্রে কিক মার্রতে হবে;
৫. প্রতি স্ট্রৌকে নিষ্পা|স না निলেও চলবে;
৬. হাত কোমর্রের Pিছনে মেজ্তে পাত্র ;

৮. সমাশ্তি র্রেখায় দুই হাত একসাথে স্স্ ক্রতে হবে।

 লেষ পর্ষ্য নিচের্ন স্টাইলসমুহ ধাব্রাবাহিকভাবে অনুসব্রণ কন্নচ্ছে হবে-

$$
\text { প্রब্জাপতি সাঁতান্ন } \longrightarrow \text { চিৎ সাঁতান্ন } \longrightarrow \text { बুক সাঁতার্ন } \longrightarrow \text { মूক্চ সাঁতান্ন }
$$

দলগত মিডলে সাঁতরেরে চারজন সাঁতাব্রুকে ৪টি স্টাইলের নির্দিষ্ট দূরত্ব অত্রিম করতে হয়। পর্যায়ক্রমিকভাবে স্টাইলের নাম দেওয়া হলো-

চিৎ সাঁতার $\longrightarrow$ বুক সাঁতার $\longrightarrow$ প্রজাপতি সাঁতার $\longrightarrow$ মুক্ত সাঁতার বিভিন্ন দূরত্বের বিভিন্ন স্টাইলের সাঁতারে ভালো করার জন্য ছেলেমেয়ে উভয়কে নিচে বর্ণিত দিকশুলোর প্রতি ভালোভাবে লক্ষ রাখতে হবে।
১. সাঁতারের প্রত্যেক ফ্রি স্টাইলে হাত-পায়ের সঞ্চানন ও শ্বাস-প্রশ্বাস প্রক্রিয়া এবং এর সমন্বয় পদ্টতি ভালোভাবে আয়ত্ত করতে হবে।
২. প্রত্যেকটি সাঁতার স্টাইল্ে শুধু হাত্রে বা শুষু পায়ের সাহায্যে অনুশীলন কর্রে হাত ও পায়ের শক্তি এবং দক্ষতা বাড়াতে হবে।

কাজ-১ : মুক্ত সাঁতারের কৌশল উল্লেখ করে পানিতে মুক্ত সাঁতার করে দেখাও।
কাজ-২ : বুক সাঁতার কীভাবে করতে হয় তা পানিতে প্রদর্শন কর।
কাজ-৩ : প্রজাপতি সাঁতারের কৌশল ব্যাখ্যা করে পানিতে ত প্রয়োগ করে দেখাও।
বি:দ্র:- কোনো মাদরাসায় পুকুর না থাকনে নিমু বেক্চে শুয়ে সাঁতার প্রদর্শন কর।

## পাঠ-৭ : অ্যাথলেটিক্স

ইতিহাস- পৃথিবীতে যত প্রকার খেলাধুলা আছে, তার মধ্যে দৌড়, লাফ-बঁাপ ও নিক্ষেপই সবচেয়ে প্রাচীন। আদিম যুপে মানুমকে বাঁচার জন্য শিকার বা প্রাণরক্ষা করতে গিক়ে দৌড় দিয়ে, বাধা অত্র্রুমের জন্য লাফ দিয়ে, শিকার বা শত্রুকে ঘায়েল করতে নিক্ষেপের সাহায্য নিতে হতো। পরবর্তীতত মানবসভ্যতার ক্রমবিবর্তন্তে এই দৌড়, đौপ ও নিক্ষেপ ক্রীড়ায় রূপান্তরিত হয়েছে। একই সাথে আবদ্ধ रয়েছে নিয়মকানুনের বেড়াজালে। দৌড়, ঝাঁण, নিক্ষেপ এখন অ্যাথলেটিকস নামে অভিহিত। প্রাচীন গ্রিসে জিউস দেবতার সম্মানে অলিম্পিয়া পর্বতের নামানুসারে অ্যাথলেটিকসকে অলিম্পিক প্রতিযোগিতা হিসাবে অভিহিত করা হয়ে থাকে। ৭৭৬ খ্রি: পূর্বাব্দে গ্রিসে প্রথম অলিম্মিক প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। ১৮৯৬ সালে থ্রিসের রাজা কর্তৃক আধুনিক অনিম্পিক প্রত্তিযোগিতা গ্রীসে পুনরায় অনুষ্ঠিত হয়। ১৯১২ সালে ইন্টারন্যাশনাল অ্যাম্মোর অ্যাথলেটিকস ফেডারেশন (I.A.A.F) এবং ১৯৭২ সালে বাংলাদেশ অ্যাম্মোর অ্যাথলেটিক ফেডারেশন গঠিত হয় ।

## निয়মকানून :

জ্যাথলেটিকসকে দুই ভাগে ভাগ করা যায়। যথা : ক. ট্র্যাক ইভেন্ট খ. ফিন্ড ইভেন্ট।
ক. ট্র্যাক ইভেন্ট- সকল প্রকার দৌড় ও शাটা।
খ. ফিন্ড ইভেন্ট- সকল প্রকার লাফ ও নিক্ষেপ।

## 

১. ষক্শ দুরজ্বেন্ন দৌড়। একে স্প্রিন্ট (Sprint) বনে।
২. মষ্যম দূব্রচ্রের ঢৌড়।
৩. দীর্ঘ দूরড্বের দৌড়।
 (มহিলা), ১১০ মিটান্ন হার্ডেল (পুর্ষ), $8 \times 300$ মিটান্র ন্রিজে, 800 মিটান্র হার্ডেन।

 ম্যাব্রাथন দৌড়, ২০ কিলোমিটান্ন ইাটা, ৫০ কিলোমিটান্ন হাটা (পুর্ষ)।





 निब্লে জযোগা বকে গণ্য হবে।




[^2]
## 



 প্রতিটি ক্ষের্রে দুর্টটনা এড়ানোন্ন জন্য সতর্ৰতা অবলম্ন কब্নতে হবে।


## 

ক. শটপুটটে প্রথমম বিপর্নীত হাত্তেন্র তানুত্তে রাখতে হবে ;
キ. बে হাত দিম্পে নিক্ষেপ কব্রবে, সে হাত দিম্পে ষব্রত্ত হবে ;

 আঘুলের উপর্রে।

ক. বৃত্টের বাইর্রে থেকে পদক্শেপ নিয়ে ভিতর্নে এসে निক্ষেপ কর্रনে ;
キ. গোনকটি সেষ্ন লাইনের্র দাগ স্র্শ বা বাইরে পড়লে;
গ. निক্ষেপের্ন সময় নিক্ষেপকান্রী বৃজ্তে্্ন বাইর্রে্ন ভূমি স্তর্শ কব্রনে;


চ. নাম ডাকার ৬০ সেকেঙ্ডের্য মধ্যে निক্ষেপ না কব্গজে।



हावस्वि लिद्यम:

## 









 धूपद्ध जूबिथा स्र।





$\theta$


ठाशचि मिद्य





भ. निक्षतल














भाঠ-১ : मीर्ष नाख В 屯फ नाख
मীর্ষ নাক : প্রত্যেযোগিणার্র সময় $৮$ खनেত্र बেশि প্রত্যেযোগী লাखে অংশগ্রহণ কব্নজে সকম প্রতিযোগীদের্ন ৩টি नाङের্র সুতোপ দিতে रबে। मूরप्বের ক্রম অनूमाज्रে প্রথম ৮ জনকে বাছাই কর্গে
 बাফ্ষে্র সুযোপ দিতে হবে। ৮ জन या তান্ন কম প্রত্ত্যোগী बাखে অशশথ্রহণ কब্नলে, সকন প্রত্তিযোপীকে ৬টি করেরে बাফ দেটস্রার সूমোগ দিত্তে হবে।


$$
\begin{aligned}
& \text { ग्याडिए এमाबा } \otimes \text { द्रानఆड़ा। } \\
& \text { मौौ্য নাए ब्याष्टिए র্যাকা } \\
& \text { मी }
\end{aligned}
$$



मीौ্凶णाख


থ. টটক অফ বোর্ডেন্ন বাইর্রে দিয়ে লাফ দিলে ;


巴. সামাब্র সन্ট বা দুই পায্রে টেক অख দিয়ে बাফ দিকে ;
চ. নাম ডাকাব্র ৬০ লেকেষ্েের মষ্যে নাফ দিতে ব্যর্থ হলে।



 শুযু প্রথম স্থান নির্ধান্রণেেন্গ কেত্রে)।


ক. नाম ডাকাব্র ৬০ সেক্েের্ন মধ্যে बাফ দিতে ব্যর্থ হহে ;

গ. बাম্প ক্রত্রত এসে खাম্প না করে ক্রুসবার্রের নিচ দিয়ে অত্রিম কনলে ;

টাই :টাই অর্ষ সমতা বা সমান। যখন একাধিক প্রত্যোগী একই উচ্চতা বা একই দুরত্ব অত্রিম কব্রে, তথন টাই হয়। টাই শু্ু প্রষম স্থান নির্ষারণের্য জন্য কর্রত্তে হয়। ২য় ও ৩য় স্থান बৌথভাবে দেষয়া হয়।

## 


থ. উপর্রেন্ন নিয়্যমে টাই না ভাध্রে ১ম প্থেকে লেষ পর্যন্ত্য যান্ন ক্রস কম সে ১ম হবে;
 লে বিজয়ী হবে। जখানে প্রতিযোগীগণ ১টি কর্রে লাযে্র সুযোগ পাবে।

## দূরড্বের টাই হনে টাই ভাভ্ভার নিয়ম ：

ক．মোট নিক্ষেপ বা লাফের ভিতর ২য় সর্বোচ দূরত্ব দেখতে হবে।
খ．এ নিয়মে টাই না ভাঙ্েে ৩য় সর্বোচ্চ দূরত্ব দেখতে হবে।（এভাবে ক্রমান্বয়ে যাবে）নিহ্নে ছক এঁককে বুঝানো হলো－（দীর্ঘ লাফ）

| ए¢ |  |  |  |  |  |  |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| প্রতিযোগী | উচ্চতা |  |  |  |  |  | স্शान |
|  | ১ম লাফ | ২য় লাख | ৩য় লাফ | 8⿹勹凵 नाए | ৫ম ল্লাফ | ৬ষ্ঠ नाए |  |
| ক | १．०२ | १．১৫ | － | १．১० | १．৩৫ | 9.80 | งয় |
| $\vartheta$ | ৬．১০ | ৬．৫० | ৬．৬০ | १．०৫ | 9.30 | १．১२ | 8 包 |
| গ | १．৫० | － | － | 9．8৫ | १．८৫ | १．৬০ | ১ম |
| घ | － | 9.50 | 9.80 | ৭．৬০ | － | १．৫० | ২য় |

এখানে দেখা যাচ্ছে，গ ও ঘ দুজ্ৰনেই ৭．৬০ মি．দূরত্ব অত্রিক্র করেছে। সূত্রমতে，এখন দ্বিতীয় সর্বোচ দূরত্ত দেখতে হবে। গ－এর দ্বিতীয় সর্বোচ দূরত্ব হলো ৭．৫৫ মি．ও ঘ－এর ৭．৫০ মি．，সুতরাং গ ১ম ও ঘ ২য় এবং ক ৩য়।

দীর্ঘলাফ，সুপস্টেপ এন্ড জাম্প，শটপুট，চাকতি，হ্যামার ও বর্শা নিক্ষেপের টাই হলে সব টাই ভাঙার নিয়ম একই।
কাজ－১ ：গোলক ধরার কৌশল প্রদর্শন কর।
কাভ－২ ：কী কী কারণে দীর্ঘ লাফে একজন প্রতিযোগী একটি সুযোগ হারায় তা ব্যাখ্যা কর।

## অनूশীনनী

## বহ্র নির্বাচनि প্রশ্ন

## ১．ভায়োলেশন কোন খেबার সাথ্ধে সম্ছৃক্ঠ ？

ক．ভলিবল
গ．বাস্কেটবল
খ．श্যান্ডবন
ঘ．ফুটবন

২．লে－জাপ শুট কোন খোার এক্টি কৌশল？
ক．ভলিবল
গ．বাঙ্কেটবল

খ．স্যা－্ডবল
ঘ．खুটবল
৩．দৌড়ের ক্ষের্রে সমাশ্তি রেখায় কোনটি স্পণ করতে इয়？
ক．হাত
গ．টর্সো
キ．$প$
ঘ．কপাল

## 

क. FIFA
भ. FINA
*. BHF
घ. IHF

क. వू
ケ. চिৎ
श. ब্রबার্পি
घ. বুक

i. স্টপ বোর্টের উপর্রিতাগ স্সর্গ করে
ii. বৃজ্টের সামনের অश্ দিয্যে বের হয়
iii. নাম ডাকার ৬০ সেরেষ্েে মধ্যে গোলক নিক্ষেপ बর্রে

निढ্ৰন बোनট সঠिष ?
ד. i i ii
भ. ii ఆ iii
ข. $\mathrm{i} * \mathrm{iii}$
च. i , ii $\bullet$ iii



ङ. জ্জেणिन
গ. শটপুট
थ. পোকজন্ট
ब. ট্রিপন জাম্প

i. সেষ্ট নাইন স্প্ল বা বাইরে যাএ্যা
ii. আার্ক্ক্র দাপ স্পশ্শ কর্না
iii. রানজয়েরে निর্দিষ রেথান্ন বাইরের্র ভূমি স্সর্গ কন্না

निচ্র্র बোनটি সঠिক?
б. i ® i
ケ. i ษ iii
ข. ii * iii
घ. i, ii © iii



ক．बन ढেनिস
গ．টেবিন টেনিস
থ．ব্যাডমিন্টন
घ．उलिবन

i．হাতের্ন নমनीয়্য
ii．সঠिক श्रिण

निब्ठ্र बোनটि সठिक ？
क． i © ii
ข．ii © iii
ケ．i＊iii
घ． $\mathrm{i}, \mathrm{i} \mathrm{i}$ © ii

$\mathrm{A}, \mathrm{B}$ ® C তিन ষ্ননেন্গ খেলান্ন মাঠের ভাকান


ক．ব্যাডমিন্ট্ন
গ．বাল্बেটবन
থ．হ্যাভ্বল
घ．হকি


ब．亡্র্রি＜किR
＊．लে－जাপ শুট

ケ．ম্যাশ
च．সার্ডিস

নিচের উদ্দীপকটি পড়ে ১৩ ৫ ১৪ নং প্রশ্নগুনোর উতর দাও:

| খvলার ধরণ | তাनिকাভুক্ত খেলোয়াড় সং্থ্যা | অণ্থগ্রহণকারী খেলোয়াড় সং্থ্যা |
| :---: | :---: | :---: |
| A | ১৬ | ১১ |
| B | ১২ | ৭ |

১৩. চির্রে 'B' কোন খেনাকে নির্রেশ করে?
ক. ব্যাডমিন্টন
গ. বাস্কেটবল
খ. হ্যান্ডবন
ঘ. হকি
১8. কোন কৌশলটির প্রয়োগ হকি ৫ বাঙ্কেটব্ উভয়্ খেলায় দেখা যায়?
ক. ম্যাশ
গ. লে-আপ শুট
খ. সার্ভিস
ঘ. ড্রিবলিং

## সথ্ষি্মি্ত উত্জর প্রশ্ন

১. প্রয়োজনীয় অবকাঠামোগত সুবিষা একজন শিশ্মার্থীকে সুনাগরিক হিসাবে গড়ে তুলতে সাহায্য করে-ব্যাখা কর।
২. জীবন রক্ষার জন্য সাঁতার জানা অপরিহার্য-ব্যাখ্যা কর।
৩. ভালো হকি খেলোয়াড় হতে হলে স্টপপিং ও দ্রিবলিং আয়ত্ব করার বিকল্প নেই - মতামত দাও।
8. দ্রুতগতির ফুটওয়ার্কই ভালো ব্যাডমিন্টন খেলোয়াড় হওয়ার পূর্বশর্ত-ব্যাখ্যা কর।
৫. বাস্কেটবল খেলতে হুেে ভায়োনেশন সম্পর্কে জানতে হবে-মতামত দাও।
৬. ফলনস্ স্টার্ট একজন ক্রীড়াবিদকে প্রতিযোগিতার অযোগ্য করে তোলে-ব্যাখ্যা কর।

## সমাশ্ত



বাংলাদেশের অনূর্ধ-১৯ ক্রিকেট দলের বিশ্বকাপ জয়
২০২০ সালে দক্মিণ আফ্রিকাতে অনুষ্ঠিত বিশ্বকাপে বাংলাদেশের অনূর্ধ্র-১৯ ক্রিকেট দল প্রথমবার বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন হওয়ার পৌীর অর্জন করে। এই জয় বাংলাদেশের ক্রিকেটে একটি স্মরণীয় সাফল্য। আকবর আলির অধিনায়কত্বে ফাইনালে ভারতকে হারিয়ে এই শিরোপা অর্জন করে বাংলাদেশ দল। মাননীয় প্রধানমত্রী শেখ হাসিনা উচ্ছ্রসিত হয়ে জয়ী দলকে ঔভেচ্ছা জানিক্যেছেন এবং এই জয়কে মুজিববর্ষে জাতির জন্য সেরা উপহার হিসেবে অভিহিত করেছেন।

## SOSO শিক্ষাবর্ষ माशिन ৮-ম-শার্রীরিক শিক্ষা

## শিক্ষাই দেশকে দারিদ্র্যমুক্ত করতে পারে <br> - মাননীয় প্রধানম্্রী শেখ হাসিনা

## শিক্ষার কোনো বয়স নেই

## তথ্য, সেবা ও সামাজিক সমস্যা প্রতিকারের জন্য ‘৩৩৩’ কলসেন্টারে ফোন করুন

নারী ও শিশ্ফ নির্বাতনের ঘটনা ঘট্েে প্রতিকার ও প্রতিরোধের জন্য ন্যাশনাল হেপ্পলাইন সেন্টারে ১০৯ নম্বর-এ (টোল ফ্রি, ২৪ ঘণ্টা সার্ভিস) ফোন করুন

২০১০ শিক্ষাবর্ষ থেকে গণপ্রজাতন্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক বিনামূল্যে বিতরণের জন্য


[^0]:    
    

[^1]:    

[^2]:    

