# bdnews24.com The Opinion Pages 

## Ashrayan: poverty alleviation and sustainable development



The authorities have built rows of houses under Ashrayan-2 project at Arpara village in Gopalganj's Haridaspur union on the bank of the river Madhumati. Prime Minister Sheikh Hasina is set to hand the keys and ownership documents to landless and homeless families via video conferencing from the Ganabhaban on Sunday. Photo: Mostafigur Rahman

Bangladesh is going through a glorious chapter in its development journey. Who would have thought that the electoral manifesto, "Bangladesh: For Prosperity, Progress", would become a glorious reality in such a short span of time. Bangladesh has been constantly adopting various development strategies to achieve one development goal after another throughout its history. On one hand, long-term and sustainable development plans are being adopted in the economic and industrial sectors under the unrelenting leadership of Prime Minister Sheikh Hasina. On the other hand, rapid development programmes are being implemented in the infrastructure and social sectors. During the last decade, Bangladesh has achieved steady growth in the economic field; it has emerged as a "development miracle" through the inclusive participation of the people in the development agenda. In war-
torn Bangladesh, Father of the Nation Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman started this journey of growth with zero reserves and presented the country's first-ever budget of Tk 7.19 billion. With his daughter at the helm, that budget stands today at Tk 6.03 trillion. In the fiscal year 2019-20, the GDP growth has been 8.15 percent, the highest in the Asia-Pacific region. GDP growth has been in excess of 7 percent in the last five years up to the COVID-19 period. The government is undertaking multi-faceted development projects aimed at structurally transforming the economy as well as widening the scope of social security to reduce poverty and inequality for inclusive development. In addition to large-scale development projects, various programmes are being conducted simultaneously to meet the basic needs of the backward, destitute, helpless and marginalised people of the society. The Ashrayan Project has been initiated from the inclusive spirit of the prime minister's development ideas. Through this project, various activities, including employment, healthcare, sanitation, education and vocational training, have been added to housing. The Ashrayan Project is a unique example of how a home can be a major tool for overall family well-being and social development.

## No One Will Be Left Behind

One of the inventions of Bangabandhu's daughter Hasina, Ashrayan aims to ensure housing for the landless and homeless people. A house is now proving to be the most important tool in social and economic development, including poverty reduction for a dismembered family. Every safe home makes everyone in the family self-assured, confident and proactive in formulating and implementing current and future plans. In 1997, the daughter of Bangabandhu launched the first Ashrayan Project and took the initiative to rehabilitate the homeless, uprooted and helpless poor people. These people have also been engaged in income-generating activities through the providence of loans and training facilities in order to improve their quality of life. From 1997 to 2019, a total of 298,249 families have been rehabilitated at a cost of Tk 38.4 billion through the path shown by Hasina. But in Mujib Borsho, Bangabandhu's daughter reintroduced the housing programme proposed by the Father of the Nation to provide houses to the homeless and landless people in the quickest time. She took initiative to build newly designed houses to make the Ashrayan-2 Project more timely and sustainable for the nation. In addition to the construction of barracks, a programme was undertaken for the construction of a two-room house, a spacious verandah, a kitchen and a toilet, including the provision of 2 decimals of land for each destitute family. In the first phase (reported on 23 January 2021) a total of 69,904 families have been given houses along with ownership rights. In the second phase (reported on June 20,2021 ), more than 53,000 families were provided houses in a similar fashion. The
provision of housing to such a large number of families has not been possible in any other country in the world. All these houses are being constructed under the leadership of the district administration and Upazila administration of the whole of Bangladesh. They are simultaneously identifying khaas land, recovering illegally occupied land and arranging accommodation for the homeless. In many instances, they recovered land from illegal occupiers while risking their lives.

Project Features:

1. Ownership of land and house is given in the joint names of husband and wife of landless, homeless, miserable and uprooted families. In this case, special priority is being given to the disabled, elderly, widows and to women abandoned by husband. In order to prevent the resettled family from getting involved in future disputes over ownership, the land ownership is handed over on the spot along with the registered deed, hand over certificates and title deeds.
2. Rehabilitated families are brought under VGF programs for 3 months.
3. According to the government policy, the benefits of freedom fighters, the elderly, widows and the disabled are considered with priority under the social benefits program.
4. Rehabilitated family members are provided with practical and technical training to engage in various productive and income generating activities.
5. Micro-credit for their socio-economic development is disbursed from various government agencies (such as Bangladesh Rural Development Board, Cooperatives, Department of Women and Children, Department of Social Services). Other social organizations and NGOs are also involved in these programs.
6. Free electricity connection is provided for the rehabilitated families and tubewells are being installed for safe water at the project site.
7. Community centres, prayer houses and graveyards, ponds and roads for internal communication are also being facilitated.
8. Different types of fruits, forest and medicinal trees are being planted in the project area. Homeless people are also being encouraged to be involved in agricultural work.

## Role of Housing in Achieving SDGs (Sustainable Goals):

The unique feature of the Ashrayan Project perceived by the Hon'ble Prime Minister is that there is a the special connection of housing activities with the United Nations Sustainable Goals. Building houses alone can have major footprints in the attainment of various sustainable development goals. Housing is related to positive changes in the areas of education, health, security, empowerment, women's empowerment as well as inclusive development.

## SDG Target 1.4

By 2030, ownership and control of economic resources and basic services, land and other assets in favour of all women and men, especially the poor and vulnerable people have been talked about. At the same time, the determination to establish equal rights in obtaining financial services including micro-credit is reaffirmed.

Comment: Under the Ashrayan Project, the ownership of the land is being provided by the government in the joint name of the husband and wife on the basis of a donation deed. In this case, priority has been given to those who are landless and homeless, disabled, destitute, widows, victim of domestic abuse, elderly women and men and their families. At the same time, micro-credit schemes by government agencies and non-government organizations are facilitated.

## SDG target 1.5

To build the resilience of the people living in poverty and vulnerable conditions and to reduce the risk of those affected and distressed by climate change.

Comment: 4,409 poor families who have been displaced due to the negative effects of climate change at the coastal areas of Chittagong and Cox's Bazar, are being rehabilitated through the Khurushkul Shelter Project in Cox's Bazar. Construction of 139 five-storey buildings is underway for their rehabilitation. It is the largest climate refugee rehabilitation project in the world. 640 families have already been rehabilitated here after completing the work of 20 buildings. In addition, more than 50 multi-storey buildings are under construction in different districts of the country as per the demand.

Doubling the income and agricultural productivity of small scale food producers especially women, indigenous peoples, family farmers, pastoralists and others by ensuring safe and equal access to land and other productive resources and materials. The indicator to achieve this has been set

Comment: Malnutrition is one of the factors that sustain poverty. On the other hand, the nutritional value of children and adults largely depends on the quality of water, sanitation and hygiene. The rehabilitated families are getting water and sewerage facilities in their new house, as well as are being involved in agricultural production in the backyard. They are also involved in poultry farming and animal husbandry. For this, they are being given training and loan assistance through government agencies. Fish is being farmed in the ponds of the project area on a cooperative basis. Small loans are being provided to those who have received vocational training. Training and loans have also been arranged for the people of the small ethnic groups living in the plains.

## SDG target 3

Ensuring good health and well-being for all people of all ages:
Comment: Rehabilitated families who used to lead floating lives were suffering from various infectious diseases such as malaria, tuberculosis and water-borne diseases. In addition, the lives of these underprivileged and distressed people are made further miserable due to reproductive, maternal, neonatal and child health-related diseases. As a result of housing facility, they are being able to protect themselves from adverse and hostile environment. Similarly, they are getting rid of neglected tropical diseases (NTDs) by ensuring potable water, sanitation and cleanliness. Children are being vaccinated as they live in homes now. In addition, various services related to reproductive and maternal health have become readily available. Health assistants and family welfare inspectors visit the homes regularly to provide birth control supplies and other primary health care services. At the same time, women and children have been able to protect themselves from unhealthy sanitation. The presence of skilled health workers during childbirth is an important factor in reducing maternal and child mortality. The timely presence of health workers will be ensured by the improved communication system within the shelter areas. It is expected that this will reduce maternal and child mortality.

## SDG target 5.a

Carrying out necessary reforms to ensure ownership, control and equal rights of women on all types of property, including economic resources and land, financial services, inheritance in natural resources.

Comment: In this project, the ownership of the land is registered under the joint names of the husband and wife of each beneficiary family and the registry documents are given in accordance. All names, ledgers and entries are also registered in joint names.

This is done to secure equal and inheritance rights of their children within the traditional legal framework.

SDG target 6.2
Ensuring access to adequate and equitable sanitation hygienic lifestyles and ending open defecation with a special focus on the needs of vulnerable populations, including women and girls.

Comment: Earlier, there was no toilet facilities and arrangement for people like the day labourers, vagrants, and poor people. At the marginal level, many people defecated in the open. The present project has 4 feet long and 4 feet wide toilets attached to each house and provisioned water storage system from the tubewell adjacent to the house. As a result, the beneficiaries of the shelter will get sanitation services under safe management. Training on cleanliness and sanitation is also being imparted to the households through government agencies and NGOs.

## SDG Target 10.2

Empowerment of all irrespective of age, gender, disability, ethnicity, anthropological identity, origin (place of birth) religion or economic or other status and initiation of their socio-economic and political inclusion.

Comment: Landless and homeless people of any age are covered under this project. However, the elderly, widows, the disabled and the divorced have been given priority considering their helplessness. Apart from the plains, small ethnic communities living in hilly areas and as well as in the plains have also been included in the program. So far, 8,106 houses have been distributed among ethnic groups in the hilly areas and 4,832 houses among small ethnic groups in the plains. Community centres have been set up in different areas for social communication. Besides, fish is being farmed in the ponds excavated under a cooperative scheme. Micro-credit has been provided for business or agricultural work with various vocational training with assistance from the government. Besides, houses have been constructed in Bandabari shelter project for leprosy patients, in Ullapara shelter project of Sirajganj district for third gender community, for coal mine workers in Parbatipur area of Dinajpur, special tong houses for Rakhine family in Barguna Taltoli area and for Harijan community in Sadar Upazila of Nilphamari district.

Significant reduction in the number of victims and deaths in other disasters including water-borne disasters, with special emphasis on protecting people living under poor and vulnerable conditions.

Comment: Natural disasters such as floods, river erosion, cyclones, tidal surges, etc. directly affect the economic resources of visible resources such as houses, crops, livestock and other infrastructures. Considering that, every house under the project has been built in a relatively high place. The site has been selected with special care so that houses are not damaged or people's lives endangered due to natural calamities, river erosion or heavy rains. Even special allocations are being made under the project for landfilling so that the habitats become disaster tolerant.

## Conclusion:

The main reason for Bangladesh's progress in institutionalising the SDG implementation process and formulating an integrated policy framework is the formulation and implementation of inclusive programs. At the same time, the SDGs have been integrated with the Eighth Five Year Plan (2021-2025) which has integrated the poor, disadvantaged and backward sections of the society with large scale infrastructure development to implement the development agenda. Hon'ble Prime Minister Sheikh Hasina has set this unique precedent by providing land and houses to the marginalised people of the society in a special initiative in the Mujib Borsho. Adopting it as a priority policy of "Whoever is at the rear must come to the fore" will further accelerate the pace of balanced and inclusive development. The main beneficiaries of the housing program are the people living in extreme poverty ( 10.5 percent) in Bangladesh. As a result, this project is certainly unique in poverty alleviation. The backward areas of the country are getting the benefit of this program. At the same time, small ethnic groups, cleaning workers, tea workers, landless peasants, third gender community, climate refugees, people with disabilities, miners, lepers and extremely poor women are the main beneficiaries of the program. It is possible for these backward communities to increase their access to income and productive resources and to achieve minimum education, health care and nutrition through this program. The implementation of the SDG 2030 Agenda will reduce inequality, provide access to various services and to electricity and safe water, and end the barriers to civic dignity. This will also end gender and ethnic inequalities. Just housing itself will have a positive impact on employment and other earning opportunities. As a result of clustered housing, it will be easy to provide primary health care for all from one place. Family Welfare Assistants and Healthcare

Assistants will also be able to provide services in rural areas by connecting regularly with beneficiaries. At the local level, construction materials are procured directly from the rural market, which is resulting in lower construction costs and at the same time boosting the rural economy. Through this one project, a new horizon of development in family, social and economic sectors can be seen in the sphere of Bangladesh.

## Md Tofazzel Hossain Miahis the secretary to the Prime Minister's Office.



- Md Tofazzel Hossain Miah
- 20th Jun 2021


## One Response to "Ashrayan: poverty alleviation and sustainable development"

Monira
Congratulations, sir, from my strongly felt impulse that was evoked having read your meticulously written article highlighting ongoing development dynamics that has gained sustainable momentum. Inequality or disparity in income distribution is a problem that is pervasive in global economies. You have very rationally focussed on this area explicating impacts of Asrayan and SDGs that really stand to reason. Though the divergence cannot be converged all at once, yet, the steps you analysed ushers minimisation to a considerable extent. You have also very argumentatively shown how would socio-cultural dynamism escalate with multidisciplinary components inbuilt in the planning and implementation process and visionary goals. The costbenefit aspects of expenditure mechanism also reinforce your logical elucidation. In a word a splendid article you have published! Wish you continue writing such articles projecting government's efficiency, performance, and growth dynamics. Best regards


আাশ্রয়ণ ॥ দারিদ্র্য বিমোচন ও টেকসই উন্নয়ন
প্রকাশিতঃ জুন ২০, ২০২১


- মোঃ তোফাब্জল হোসেন মিয়া

বাংলাদেশ তার উন্নয়ন অভিযাত্রার গৌরবময় অধ্যায় পার করছে। ‘সমৃদ্ধির অগ্রযাত্রার বাংলাদেশ’ নির্বাচনী ইশতেহারটি যে এত স্বল্প সময়ে দেদীপ্যমান বাস্তবতা হয়ে ধরা দেবে তা কেইবা ভেবেছিল। বাংলাদেশ তার ইতিহাসের একের পর এক উন্নয়ন অভীষ্ট অর্জনে প্রতিনিয়ত গ্রহণ করছে নানামুখী উন্নয়ন কৌশল। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ধারাবাহিক নেতৃত্নে একদিকে অর্থনৈতিক ও শিল্প খাতে দীর্ঘমেয়াদি ও টেকসই উন্নয়ন পরিকল্পনা গ্রহণ করা হচ্ছে, অন্যদিকে অবকাঠামো ও সামাজিক খাতে দ্রÇত উন্নয়ন কর্মসূচী বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। গত একযুগে বাংলাদেশ একদিকে অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে ধারাবাহিক প্রবৃদ্ধি অর্জন করেছে, অন্যদিকে উন্নয়ন এজেন্ডায় জনগণের অন্তর্ভুক্তিমূলক অংশগ্রহণের মাধ্যমে ‘উন্নয়ন বিস্ময়’ হিসেবে আবির্ভূত হয়েছে। যুদ্ধবিধ্ধস্ত বাংলাদেশে জাতির পিতা বঙবন্ধু শেখ

মুজিবুর রহমান শূন্য রিজার্ভ নিয়ে পথচলা শুরু করে ৭১৯ কোটি টাকার প্রথম বাজেট উপস্থাপন করেছেন। আর আজ তাঁর কন্যার হাত ধরে সে বাজেট এখন ৬ লাখ ৩ হাজার ৬৮- কোটি টাকায় দাঁড়িয়েছে। ২০১৯-২০ অর্থবছরে জিডিপি প্রবৃদ্ধি হয়েছে ৮.১৫ শতাংশ যা এশীয় প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলে সর্বোচ্চ। কোভিডপূর্ব সময়কাল পর্যন্ত গত পাচ বছরে জিডিপি প্রবৃদ্ধি হয়েছে ৭ শতাংশের বেশি। একদিকে সরকার অর্থনীতির কাঠামোগত রূপান্তরের লক্ষ্যে গ্রহণ করছে নানামুখী উন্নয়ন প্রকল্প, অন্যদিকে অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়নের জন্য দারিদ্র্য ও বৈষম্য হ্রাসে সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনীর পরিধি প্রতিনিয়ত বৃদ্ধি করা হচ্ছে। বৃহৎ উন্নয়ন কর্মসূচীর পাশাপাশি একযোগে পরিচালিত হচ্ছে সমাজের পিছিয়ে পড়া দুস্থ, অসহায় এবং ছিন্নমূল মানুযের মৌলিক চাহিদা পূরণে নানামুখী কর্মসূচী। প্রধানমন্ত্রীর উন্নয়ন ভাবনার অন্তর্ভুক্তিমূলক চেতনা থেকে গ্রহণ করা হয়েছে আশ্রয়ণ প্রকল্প। এ প্রকল্পের মাধ্যমে গৃহায়নের সঙ্গে কর্মসংস্থান, স্বাস্থ্যসেবা, স্যানিটেশন, শিক্ষা, পেশাভিত্তিক প্রশিক্ষণসহ বিভিন্ন কার্যক্রম যুক্ত হয়েছে। একটি গৃহ কিভাবে সামগ্রিক পারিবারিক কল্যাণে এবং সামাজিক উন্নয়নের প্রধান হাতিয়ার হতে পারে তার অনন্য দৃষ্টান্ত ‘আশ্রয়ণ’ প্রকল্প।

## কেউ পিছিয়ে থাকবে না

জাতির পিতা বঙবব্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ১৯৭২ সালের ২০ ফেব্রব̧য়ারি তৎকালীন নোয়াখানী বর্তমান ল্যীপুর জেলার রামগতি উপজেলার চর পোড়াগাছা গ্রামে ভূমিহীন-গৃহহীন, অসহায় ছিন্নমূল মানুষের পুনর্বাসন কার্যক্রমের যাত্রা শুরু করেন। তার দেখানো পথেই বঋবন্ধুকন্যা ১৯৯৭ সালের ১৯ মে দেশের দক্ষিণ-পূর্ব কক্সবাজার জেলার সেন্টমাট্টিনে প্রবল ঘূর্ণিবড়ে ক্ষতিগ্রন্ত মানুষের দুর্দশা দেখে তাদের পুনর্বাসনের নির্দেশ দেন। আওয়ামী লীগ নেতার দান করা জমিতেই শুরু হয় পুনর্বাসন কার্যক্রম। আর ১৯৯৭ সালে তিনি আনুষ্ঠানিকভাবে সমগ্র দেশে শুরু করেন আশ্রয়ণ প্রকল্প। সর্বশেষ অগ্রগতিসহ ব্যারাক ও একক গৃহে এ পর্যন্ত ৪,৪২,৬০৮ ভূমিহীন ও গৃহহীন পরিবারকে পুনর্বাসন করা হয়েছে। অন্যদিকে প্রধানমত্ত্রীর কার্যালয়ের আওতাধীন সমতলে বসবাসরত ক্ষুদ্র নৃতাত্তিíক জনগোঠ্ঠীভুক্ত 8,৮৩২ পরিবারের জন্য গৃহ নির্মাণ করে দেয়া হয়েছে। পাহাড়ে বসবাসরত ৮,১০৬ পরিবারকেও গৃহ প্রদান করা হয়েছে। তাদের পেশা উপযোগী প্রশিক্ষণ ও ক্ষুদ্র ঋণ বিতরণ করা হয়েছে। পুনর্বাসনের জন্য স্থানীয় জনপ্রতিনিধির সহায়তায় উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার নেতৃত্েে প্রকল্প স্থান বাছাইসহ ভূমি উন্নয়ন ও উন্মুক্ত পদ্ধতিতে স্থানীয় জনগণের সম্মতির ভিত্তিতে উপকারভোগী নির্বাচন এ কার্যক্রমের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। কক্সবাজারের খুরুশকুলে জলবায়ু উদ্বাস্তুদের জন্য ২০ ভবনে ৬৪০ পরিবারকে পুনর্বাসন করা হয়েছে। এখানে আরও ৩,৭৬৯ পরিবারকে পুনর্বাসনের জন্য ১১৯ ভবন নির্মাণের কার্যক্রম চলমান। খুরুশকুল প্রকল্পটি বিশ্বের একক বৃহত্তম জলবায়ু উদ্বাস্তু পুনর্বাসন প্রকল্প হিসেবে ইতোমধ্যে দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে।

বাংলাদ্দেের ভূমিহীন-গৃহহীন মানুষের আবাসন নিশ্চিতকল্পে বঋবন্ধুকন্যা শেখ হাসিনার অন্যতম উজ্ভাবন হচ্ছে ‘আশ্রয়ণ প্রকল্প’। একটি ঘর একটি ছিন্নমূল পরিবারের দারিদ্য্য হাসসহ সামাজিক ও

অর্থনৈতিক উন্নয়নে সবচেয়ে গুরুত্পূণ্ণ হাতিয়ার, এটি এখন প্রমাণিত। প্রতিটি নিরাপদ গৃহ পরিবারের সকলকে করে তোলে আস্থাবান, প্রত্যয়ী এবং বর্তমান ও ভবিষ্যতের পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নেন উদ্যোগী। মুজিববর্ষে এসে দ্রÇততম সময়ে গৃহহীন ও ভূমিহীন মানুষকে গৃহ প্রদানের মাধ্যমে জাতির পিতা সূচিত গৃহায়ন কর্মসূচীকে তিনি নতুনরূপে উপস্থাপন করেন। জাতির সামনে আশ্রয়ণ-২ প্রকল্পকে অধিকতর যুগোপযোগী ও টেকসই করার লক্ষ্যে বঙ্গবন্ধুকন্যা শেখ হাসিনা নতুন ডিজাইনের গৃহ নির্মাণের উদ্যোগ গ্রহণ করেন। ব্যারাক নির্মাণ কর্মসূচীর পাশাপাশি প্রতিটি দুস্থ পরিবারের জন্য ২ শতক জমি প্রদানসহ দুই কক্ষবিশিষ্ট গৃহ, প্রশস্ত বারান্দা, রান্নাঘর ও টয়লেট নির্মাণের জন্য কর্মসূচী গ্রহণ করা হয়। এ লক্ষ্যে ২৩ জানুয়ারি ২০২১ সালে তিনি প্রথম পর্যায়ে ৬৯ হাজার ৯০৪ পরিবারের মালিকানা স্বত্বসহ গৃহ প্রদান করেন। দি;তীয় পর্যায়ে ২০ জুন, ২০২১ সালে ৫৩ হাজারের অধিক পরিবারকে অনুরূপভাবে গৃহ প্রদান করা হয়। একইসঙ্েে এই বিপুল সংখ্যক পরিবারকে গৃহ প্রদানের ঘটনা পৃথিবীতে আর কোন দেশে সম্ভব হয়নি। সমগ্র বাংলাদেশের জেলা প্রশাসন ও উপজেলা প্রশাসনের নেতৃত্大ে এ সকল গৃহ নির্মাণ করা হচ্ছে। একই সঙ্জে তারা খাস জমি চিহ্তিকরণ ও অবৈধ দখলকৃত জমি উদ্ধার করে গৃহহীনদের আবাসনের ব্যবস্থা করছে। এ কাজে কখনবা তারা জীবনের ঝুঁকি নিয়ে অবৈধ দখলদারদের হাত থেকে জমি উদ্ধার করেছে।

এছাড়াও অনগ্রসর ও সমাজে অবহেলিত বিভিন্ন সমপ্রদায়কেও মূলধারায় সংযুক্ত করার জন্য আশ্রয়ণ প্রকল্লের আওতায় বিশেষ কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। কুষ্ঠ রোগীদের নিরাপদ আশ্রয়ের জন্য বান্দাবাড়ি আশ্রয়ণ প্রকল্প, পরিবার বিচ্যুত ও সমাজ নিগৃহীত হিজড়া সশপ্রদায়ের জন্য দিনাজপুর সদর উপজেলায় বাজিবেচা আশ্রয়ণ প্রকল্প এবং সিরাজগঞ্জ জেলার উল্লাপাড়া উপজেলায় হাটিকুমরুল আশ্রয়ণ প্রকল্প, দিনাজপুর জেলার পার্বতীপুর এলাকায় কয়লাখনির কারণে ক্ষতিগ্রস্তদের জন্য দক্ষিণ পলাশবাড়ী আশ্রয়ণ প্রকল্প এবং সমতল ও পার্বত্য অঞ্চলের ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী সম্পদায়ের জন্য তাদের কৃষ্টি, সংস্কৃতি ও রীতিনীতির সঙ্েে সামঞ্জস্য রেখে বিশেষ আশ্রয়ণ প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে।

## প্রকল্পের বিশেষত্ন

১. ভূমিহীন, গৃহহীন, দুর্দশাগ্রস্ত ও ছিন্নমূল পরিবারের স্বামী-প্ত্রীর যৌথ নামে ভূমির ও গৃহের মালিকানা স্বত্ব প্রদান করা হয়। এক্ষেত্রে প্রতিবব্ধী, বয়স্ক, বিধবা ও স্বামী পরিত্যক্তদের বিশেষ অগ্রাধিকার দেয়া হচ্ছে। পুনর্বাসিত পরিবার যেন ভবিষ্যতে মালিকানা সংক্রান্ত বিরোধে জড়িয়ে না পড়েন সেজন্য উপজেলা প্রশাসনের উদ্যোগে জমির মালিকানা স্বত্大ের রেজিস্টার্ড দলিল/কবুলিয়ত, নামজারি সনদ ও দাখিলাসহ সরেজমিনে দখল হস্তান্তর করা হয়।
২. পুনর্বাসিত পরিবারকে ৩ মাস (মেয়াদ) ভিজিএফ কর্মসূচীর আওতায় আনা হয়।
৩. সরকারী নীতিমালা অনুযায়ী সামাজিক সুবিধা কর্মসূচীর আওতায় মুক্তিবোদ্ধা, বয়স্ক, বিধবা ও প্রতিবন্ধী ভাতাসহ অন্যান্য কর্মসূচীর সুবিধা প্রাপ্তির বিষয়টি অগ্রাধিকারসহ বিবেচনা করা হয়।
8. পুনর্বাসিত পরিবারের সদস্যগপকে বিভিন্ন উৎপাদনমুখী ও আয়বর্ধক কর্মকা $\tilde{N}$ ণে সম্পৃক্ত করার জন্য ব্যবহারিক ও কারিগরি প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়।
৫. সরকারী বিভিন্ন সংস্থা (যেমন বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড, সমবায়, মহিলা ও শিশু অধিদফতর, সমাজসেবা বিভাগ) থেকে তাদের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের জন্য ক্ষুদ্র ঋণ বিতরণ করা হয়। এছাড়া অন্যান্য সামাজিক সংস্থা ও এনজিওকেও এসব কর্মসূচীর সঙ্গে সম্পৃক্ত করা হয়।
৬. পুনর্বাসিত পরিবারের জন্য বিনামূল্যে বিদ্যুত সংযোগ দেয়া হয় এবং প্রকল্প স্থানে নিরাপদ পানির জন্য টিউবওয়েলের সংস্থান করা হচ্ছে।
৭. পুনর্বাসিত পরিবারের জন্য কমিউনিটি সেন্টার, প্রার্থনা ঘর ও কবরস্থানসহ পুকুর খনন ও অভ্যন্তরীণ যোগাযোগের জন্য রাস্তা নির্মাপ করে দেয়া হচ্ছে।
৮. প্রকল্প এলাকায় ফলদ, বনজ ও ওষধি বৃক্ষ রোপণ করা হচ্ছে এবং কৃষিকাজে গৃহহীনদের উৎসাহ প্রদান করা হচ্ছে।

এসডিজি (টেকসই অভীষ্ট) অর্জনে
গৃহ নির্মাণের ভূমিকা
প্রধানমন্ত্রীর উদ্ভাবিত আশ্রয়ণ প্রকল্পের অনন্য বৈশিষ্ট্য হচ্ছে জাতিসংঘের বাঁংঃঃধরহধনষব এড়ধষং এর লক্ষ্যমাত্রার সঙ্গে গৃহায়ন কার্যক্রমের বিশেষ সংযোগ রয়েছে। শুধু গৃহ নির্মাণের ফলে মানুষের জীবনের টেকসই উন্নয়নের নানামুখী লক্ষ্য অর্জন সম্ভব। গৃহায়নের সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষা, স্বাস্থ্য, নিরাপত্তা, ক্ষমতায়ন, নারীর অধিকার প্রাপ্তি যেমন সম্পৃক্ত তেমনি অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়নের ক্ষেত্রসমূহেও ইতিবাচক পরিবর্তন সম্ভব।

এসডিজি লক্ষ্যমাত্রা ১.৪
২০৩০ সালের মধ্যে সকল নারী ও পুরুষ বিশেষ করে দরিদ্র ও অরক্ষিত (সংস্থাপন) জনগোষ্ঠীর অনুক,লে অর্থনৈতিক সম্পদ ও মৌলিক সেবা-সুবিধা, জমি ও অপরাপর সম্পত্তির মালিকানা ও নিয়ন্ত্রণের কথা বলা হয়েছে। একই সঙ্গো ক্ষুদ্রঋণসহ আর্থিক সেবা প্রাপ্তির ক্ষেত্রে সমঅধিকার প্রতিষ্ঠায় প্রত্যয় ঘোষণা করা হয়েছে।

মন্তব্য: আশ্রয়ণ প্রকল্পের আওতায় স্বামী-স্ত্রীর যৌথ নামে ভূমির মালিকানা রেজিস্ট্রি দানপত্রমূলে সরকার কর্তৃক প্রদান করা হচ্ছে। এক্ষেত্রে ভূমিহীন ও গৃহহীন প্রতিবন্ধী, দুস্থ, বিধবা, স্বামী নির্যাতিত, বয়স্ক নারীপুরুষ ও তাদের পরিবারকে অগ্রাধিকার দেয়া হয়েছে। একই সঙ্গে সরকারী সংস্থা ও বেসরকারী প্রতিষ্ঠান কর্তৃক ক্ষুদ্র ঋণ প্রদানের কার্যক্রম অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।

এসডিজি লক্ষ্যমাত্রা ১.৫

দারিদ্র্য ও অরক্ষিত পরিস্থিতিতে বসবাসকারী জনগোষ্ঠীর অভিঘাত সহনশীলতা বিনির্মাণ এবং জলবায়ু পরিবর্তনজনিত আক্রান্ত ও ক্ষতিগ্রস্তদের ঝুাঁকি কমিয়ে আনা।

মন্তব্য : চট্টগ্রাম ও কক্সবাজারের উপক,লীয় এলাকায় জলবায়ুর নেতিবাচক প্রভাবজনিত কারণে গৃহহারা 8,8০৯ দরিদ্র পরিবারের জন্য কক্সবাজারের খুরুশকুলে আশ্রয়ণ প্রকল্পের মাধ্যমে পুনর্বাসন করা হচ্ছে। এখানে তাদের পুনর্বাসনের জন্য ১৩৯ পাঁচতলা ভবন নির্মাণের কাজ চলমান। এটি পৃথিবীর সর্ববৃহৎ জলবায়ু উদ্বাস্তু পুনর্বাসন প্রকল্প। ইতোপূর্বে ২০ ভবনের কাজ সম্পন্নপূর্বক ৬৪০ পরিবারকে পুনর্বাসন করা হয়েছে। এছাড়াও চাহিদা অনুযায়ী দেশের বিভিন্ন জেলায় আরও ৫০ বহুতল ভবন নির্মাণ প্রক্রিয়াধীন।

এসডিজি লক্ষ্যমাত্রা ২.৩

ভূমি এবং অন্যান্য উৎপাদনশীল সম্পদ ও উপকরণে নিরাপদ ও সমান সুযোগ নিশ্চিত করার মাধ্যমে ক্ষুদ্র পরিসরে খাদ্য উৎপাদনকারী বিশেষ করে নারী, আদিবাসী জনগোষ্ঠী, পারিবারিক কৃষক, পশুপালনকারী ও অন্যদের আয় ও কৃষিজ উৎপাদনশীলতা দ্বিগুণ করা। এটি অর্জনের জন্য সূচক নির্ধারণ করা হয়েছে।

মন্তব্য : যে সকল উপাদান দারিদ্র্যকে জিইয়ে রাখে, পুষ্টিহীনতা তার মধ্যে অন্যতম। অন্যদিকে শিশু ও প্রাপ্ত বয়স্কদের পুষ্টিমান অনেকটাই নির্ভর করে পানি, পয়োনিষ্কাশন ও পরিচ্ছন্নতার গুণগতমানরে ওপর। পুনর্বাসিত পরিবারসমূহ নতুন ঘরে যেমনি পানি, পয়োনিষ্কাশন সুবিধা পাচ্ছে তেমনি গৃহ আজ্জিনায় কৃষিজ উৎপাদন কর্মে নিযুক্ত রয়েছে। এছাড়া হাঁস-মুরগি চাষ ও পশুপালন কর্মেও তারা যুক্ত আছে। এজন্য সরকারী সংস্থার মাধ্যমে তাদের প্রশিক্ষণ ও ঋণ সহায়তা দেয়া হচ্ছে। সমবায় ভিত্তিতে প্রকল্প এলাকার পুকুরে মাছ চাষ করা হচ্ছে। পেশাভিত্তিক প্রশিক্ষণ প্রাপ্তদের ক্ষুদ্র ঋণ প্রদান করা হচ্ছে। সমতলে বসবাসরত ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর জনগণের জন্যও প্রশিক্ষণ ও ঋণের ব্যবস্থা করা হয়েছে।

এসডিজি লক্ষ্যমাত্রা ৩

সকল বয়সী সকল মানুষের জন্য সুস্বাস্থ্য ও কল্যাণ নিশ্চিতকরণ :

মন্তব্য : পুনর্বাসিত পরিবারসমূহ ইতোপূর্বে যারা ভাসমান জীবনযাপন করতেন তারা নানা রকম সংক্রামক ব্যাধি যেমন ম্যালেরিয়া, য3্না ও পানিবাহিত রোগে আক্রান্ত হতেন। এছাড়া সুবিধাবঞ্চিত ও দুর্দশাগ্রস্ত জনগোঠীী মধ্যে প্রজনন সংক্রান্ত, মাতৃত্বজনিত, নবজাতক ও শিশুস্বাস্থ্য বিষয়ক অসুস্থতার কারণে দুর্বিষহ জীবন যাপন করতেন। গৃহায়নের ফলে তারা বিরূপ এবং প্রতিক,ল পরিবেশ থেকে নিজেকে রক্ষা করতে পারছেন। একইভাবে তারা গুরুত্ত না দেয়া কিছু উষ্ণমÑNলয় রোগ বা

হবমষবপঃবফ ঃংড়ঢ়রপধষ ফরংবধংবং (ঘঞুউ) থেকে তারা মুক্তি পাচ্ছেন সুপেয় পানি, স্যানিটেশন ও পরিচ্ছন্নতা নিশ্চত হওয়ার কারণে। গৃহে অবস্থানের কারণে শিশুদেরকে টিকা প্রদান করা সম্ভব হয়েছে। এছাড়া প্রজনন ও মাতৃস্বাস্থ্য বিষয়ক বিভিন্ন সেবা প্রদান সহজলভ্য হয়েছে। নিয়মিতভাবে স্বাস্থ্য সহকারী ও পরিবার কল্যাণ পরিদর্শকগণ গৃহ ভিজিট করে জন্ম নিয়ন্তণ সামগ্রীসহ অন্যান্য প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবা প্রদান করছে। একই সঙ্গে অস্বাস্থ্যকর স্যানিটেশন ব্যবস্থা থেকে নারী ও শিশুরা নিজেদের রক্ষা করতে পেরেছে। মাতৃমৃত্যু ও শিশু মৃত্যু হার কমানোর ক্ষেত্রে প্রসবকালে দক্ষ স্বাস্থ্যকর্মীর উপস্থিতি একটি গুরুত্ণপূণ্ণ বিষয়। আশ্রয়ণ এলাকাগুলোর যোগাযোগ ব্যবস্থা ভাল হওয়ায় সময়মতো স্বাস্থ্রকর্মীর উপস্থিতি নিশ্চিত করাও অনেক সহজ হবে। আশা করা যায় যে, এর ফলে মাতৃমৃত্যু ও শিশু মৃত্যুও হ্রাস পাবে।

এসডিজি লক্ষ্যমাত্রা ৫.ক
অর্থনৈতিক সম্পদ এবং ভূমিসহ সকল প্রকার সম্পত্তির মালিকানা ও নিয়ন্তণ, আর্থিক সেবা, উত্তরাধিকার এবং প্রাকৃতিক সম্পদে নারীর সমঅধিকার নিশ্চিতে প্রয়োজনীয় সংস্কার কাজ সম্পাদন।

মন্তব্য : এ প্রকল্পে উপকারভোগী প্রতিটি ভূমিহীন পরিবারের স্বামী-শ্ত্রীর যৌথ নামে জমির মালিকানা রেজিস্ট্রি দলিলমূলে প্রদান করা হয়ে থাকে। একই সঙ্গে যৌ নামে নামপত্তন, খতিয়ান ও দাখিলা প্রদান করা হয়ে থাকে। ফলে প্রথাসিদ্ধ আইনী কাঠামোর বাইরে উত্তরাধিকারসূত্রে তাদের সন্তানদেরও সমান অধিকার নিশ্চিত হবে।

এসডিজি লক্ষ্যমাত্রা ৬.২
পর্যাপ্ত ও সমতাভিত্তিক স্যানিটেশন স্বাস্থ্যবিধিসম্মত জীবনরীতির অভিগম্যতা নিশ্চিত করা এবং নারী ও বালিকাসহ অরক্ষিত পরিস্থিতিতে বসবাসকারী জনগোষ্ঠীর চাহিদার প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রেখে খোলা জায়গায় মলত্যাগের অবসান ঘটানো।

মন্তব্য : দিনমজুর, ভবঘুরে, দরিদ্র জনগোষ্ঠীর পূর্বে মলত্যগগের কোন সুনির্দিষ্ট স্থান ছিল না। প্রান্তিক পর্যায়ে অনেকে খোলা স্থানেও মলত্যাগ করত। বর্তমান প্রকল্পে প্রতিটি গৃহের সংলগ্ 8 ফুট দৈর্ঘ্য 8 ফুট প্রস্থ টয়লেট আছে এবং গৃহ সংলগ্ টিউবওয়েল থেকে প্রাপ্ত পানি সংরক্ষণের ব্যবস্থা আছে। ফলে আশ্রয়ণের সুবিধাভোগীরা নিরাপদ ব্যবস্থাপনায় স্যানিটেশন সুবিধা পাবে। সরকারী সংস্থা ও এনজিওর মাধ্যমে গৃহীনদের জন্য পরিষ্কার পরিচ্ছনন্নতা ও স্যানিটেশন বিষয়ক প্রশিক্ষণও দেয়া হচ্ছে।

এসডিজি লক্ষ্যমাত্রা ১০.২

বয়স, লিঙ্গ, প্রতিবন্ধিতা, জাতিসত্তা, নৃতাত্তিiক পরিচয়, উৎস (জন্মস্থান), ধর্ম অথবা অর্থনৈতিক বা অন্যান্য অবস্থা নির্বিশেষে সকলের ক্ষমতায়ন এবং এদের সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক অন্তর্ভুক্তির প্রবর্তন।

মন্তব্য : ভূমিহীন এবং গৃহহীন যে কোন বয়সের মানুষই এ প্রকল্পের আওতাভুক্ত। তবে প্রবীণ, বিধবা, প্রতিবন্ধী ও স্বামী পরিত্যক্তদের অসহায়ত্তের বিষয়টি বিবেচনায় অগ্রাধিকার দেয়া হয়েছে। সমতল ছাড়াও পাহাড়ী এলাকায় বসবাসরত ক্ষুদৃ নৃতাত্তিi; জনগোঠ্ঠী এবং সমতলে বসবাসরত ক্ষুদ্র নৃতাত্তিi; ক জনগণকেও এ কর্মসূচীর আওতাভুক্ত রাখা হয়েছে। এ পর্যন্ত পাহাড়ী এলাকায় এথনিকদের জন্য ৮১০৬ গৃহ ও সমতলের ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর জন্য ৪৮৩২ গৃহ বিতরণ করা হয়েছে। সামাজিক যোগাযোগের জন্য বিভিন্ন এলাকায় কমিউনিটি সেন্টার নির্মাণ করা হয়েছে। এছাড়াও পুকুর খননকৃত এলাকায় সমবায় পদ্ধতিতে মাছ চাষ করা হচ্ছে। সরকারী সহায়তায় বিভিন্ন পেশাভিত্তিক প্রশিক্ষণসহ ব্যবসা বা কৃষি কাজের জন্য ক্ষুদ্র ঋনের ব্যবস্থা করা হয়েছে। এছাড়াও কুষ্ঠ রোগীদের জন্য বান্দাবাড়ি আশ্রয়ণ প্রকল্প, হিজড়া সপপ্রদায়ের জন্য সিরাজগঞ্জ জেলার উল্লাপাড়ায় আশ্রয়ণ প্রকল্প, দিনাজপুরের পার্বতীপুর এলাকায় কয়লাখনি শ্রমিক, বরগুনা, তালতলি এলাকায় রাখাইন পরিবারের জন্য বিশেষ টং ঘর ও নীলফামারীর সদর উপজেলায় হরিজন সপপ্রদায়ের জন্য গৃহ নির্মাণ করা হয়েছে।

এসডিজি লক্ষ্যমাত্রা ১১.৫

দরিদ্র ও অরক্ষিত পরিস্থিতিতে বসবাসকারী জনগোষ্ঠীকে রক্ষার ওপর বিশষে গুরুত্ব প্রদান করে পানি সম্পৃক্ত দুর্যোগসহ অন্যান্য দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্ত ও মৃতের সংখ্যা উল্লেখযোগ্য পরিমাণে হাস করা।

মন্তব্য : বন্যা, নদী ভাঙ্গন, ঘূর্ণিবড়, জলোচ্ছiাস ইত্যাদি প্রাকৃতিক দুূর্যোগে সরাসরি অর্থনৈতিক ক্ষতির মধ্যে পড়ে দৃশ্যমান সম্পদ যেমন ঘরবাড়ি, ক্ষেতের ফসল, গবাদিপশুসহ অন্যান্য অবকাঠামো। সেটি বিবেচনা করে প্রকল্পের আওতাভুক্ত প্রতিটি গৃহ তুলনামূলক উঁচू স্থানে নির্মিত হয়েছে। প্রাকৃতিক দুর্যোগ, নদী ভাঙ্গন বা অতিবৃষ্টির কারণে যাতে গৃহের ক্ষতি না হয় বা জনগণের জীবন ঝুঁকিপূর্ণ না হয় সেদিকে বিশেষ দৃষ্টি রেখে স্থান নির্বাচন করা হয়েছে। এমনকি প্রকল্পের আওতায় মাটি ভরাটের জন্যও বিশেষ বরাদ্দ প্রদান করা হচ্ছে যাতে আবাসস্থলসমূহ দুর্যোগ সহনীয় হয়ে ওঠে।

এসডিজি বাস্তবায়ন প্রক্রিয়ার প্রাতিষ্ঠানিকীকরণ ও সমন্বিত নীতি-কাঠামো প্রণয়নে বাংলাদেশের অগ্রগতির প্রধান কারণ হচ্ছে অন্তর্ভুক্তিমূলক কর্মসূচী প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন। একই সঙ্গে এসডিজিকে সমন্বিত করা হয়েছে অষ্টম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার (২০২১-২০২৫) সঙ্গো যা উন্নয়ন এজেন্ডা বাস্তবায়নে বৃহৎ অবকাঠামো উন্নয়নের সঙ্গে সমাজের দরিদ্র, সুবিধাবঞ্চিত ও পিছিয়েপড়া জনগোষ্ঠীকে একীভূত করেছে। মুজিববর্ষে বিশেষ উদ্যোগে সমাজের ছিন্নমূল মানুষকে জমি ও গৃহ প্রদানের মাধ্যমে প্রধানমন্তী শেখ হাসিনা এ অনন্য দৃষ্টান্ত স্থাপন করলেন। ‘যে আছে সবার পিছনে, পৌঁছাতে হবে তার কাছে আগে’অগ্রাধিকার নীতি হিসেবে এটি গ্রহণের ফলে সুষম ও অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়নের গতি আরও বৃদ্ধি পাবে।

বাংলাদ্দেের চরম দারিদ্র্যের (শতকার ১০.৫ ভাগ) আওতাভুক্ত জনগণই গৃহায়ন কর্মসূচীর প্রধান উপকারভোগী। ফলে, স্বভাবতই দারিদ্র্য বিমোচনে এ প্রকল্প অনন্য সাধারণ। দেশের পিছিয়েপড়া এলাকা এ কার্यক্রমের সুবিধা পাচ্ছে। একই সঙ্ছে ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী, পরিচ্ছন্নতা কর্মী, চা শ্রমিক, ভূমিহীন কৃষক, তৃতীয় লিজ্েের জনগোষ্ঠী, পরিবেশগত শরণার্থী, প্রতিবন্ধী, খনি শ্রমিক, কুষ্ঠ রোগী এবং অতিদরিদ্র নারীগণ এ কর্মসূচীর প্রধান উপকারভোগী। এসব পিছিয়েপড়া সমপ্রদায়ের জন্য উপার্জন ও উৎপাদনশীল সম্পদে তাদের প্রাপ্যতা বাড়াতে এবং ন্যূনতম শিক্ষা, স্বাস্থ্যসেবা ও পুষ্টির সংস্থান এ কর্মসূচীর মাধ্যমে অর্জিত হওয়া সম্ভব। এসডিজি ২০৩০ এজেন্ডা বাস্তবায়নের ফলে অসমতা কমানো, বিভিন্ন সেবায় প্রবেশগম্যতা, বিদ্যুত ও নিরাপদ পানি প্রাপ্তি এবং নাগরিক মর্যাদাকেন্দ্রিক বাধা-বিপত্তির অবসান হবে।

একই সঙ্েে জেন্ডার ও ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী কেন্দ্রিক অসমতাগুলো দূরীভূত হবে। শুধু গৃহায়নের ফলেই কর্মসংস্থান ও উপার্জনের সুযোগের ওপর ইতিবাচক প্রভাব পড়বে। গুচ্ছভিত্তিক আবাসনের ফলে সর্বজনীন প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবা একই স্থান থেকে দেয়া হবে। ফলে পরিবার কল্যাণ সহকারী এবং স্বাস্থ্যসেবা সহকারীগণ গ্রামীণ এলাকায় নিয়মিত উপকারভোগীদের সঙ্েে সংযুক্ত থেকে সেবা দিতে পারবেন। স্থানীয় পর্যায়ে নির্মাণ সামগ্রী সরাসরি গ্রামীণ বাজার থেকে সংগ্রহের ফলে নির্মাণ ব্যয় তুলনামূলক কম হচ্ছে এবং একই সঙ্ছে গ্রামীণ অর্থনীতিও চাঙ্গা হচ্ছে। এই একটি প্রকল্লের মাধমেই পারিবারিক, সামাজিক এবং অর্থনৈতিক উন্নয়নের নবদিগন্তের সূচনা হয়েছে বাংলাদেশের আকাশে।

লেখক : সচিব, প্রধানমত্ত্রীর কার্যালয়

