# THE <br> BUSINESS STANDARD 

16 October 2022
Speedy finalisation of Tobacco Control Law Amendment demanded


Anti-tobacco campaigners, at programme in Dhaka, voiced their demands for immediate finalisation of the tobacco control law amendment to prevent the trail of deaths due to tobacco-related illness.

In a human chain held in front of the National Press Club on Saturday, carrying "symbolic corpses", they said the longer policymakers delay with the finalisation of the law, the larger tobacco's trail of deaths grows.

Tobacco-related illnesses claim around 161,000 lives each year in Bangladesh, they said.
Following the human chain, the Anti-tobacco campaigners also submitted a memorandum to the Secretary, Health Services Division.

PROGGA (Knowledge for Progress), Anti-tobacco Media Alliance (ATMA), Pratyasha antidrug club, and Dhumpan Madok Durniti Birodhi Foundation jointly organised the event, said a press release.

Anti-tobacco campaigners also said to reduce the prevalence of tobacco use, the health ministry has prepared the draft proposal, releasing the draft on website and collecting opinions from stakeholders.

But, tobacco companies have launched a campaign of lies and rumours to derail this initiative, they alleged.

Currently, the prevalence of tobacco use stands at $35.3 \%$ of the adult population ( 37.8 million). Tobacco-induced deaths and diseases alone cost the economy of Bangladesh around Tk305.6 billion a year. The amount is much higher than the revenue generated from this sector.

Realising the extent of tobacco's devastation, the Prime Minister voiced her commitment to build a tobacco-free country by 2040 and in 2016 and gave a directive to amend tobacco control law in line with Framework Convention on Tobacco Control of World Health Organisation (WHO FCTC).

The latest amendment proposal contains a number of global best practices including eliminating Designated Smoking Areas (DSAs), outlawing so-called corporate social responsibility (CSR) programmes of tobacco companies, increasing the area allotted for graphic health warning (GHW) to $90 \%$ from existing $50 \%$.

It also proposed banning the sale of loose sticks, the display of tobacco products, e-cigarettes and other vaping products.

Representatives from Shastho Surokkha Foundation, Tobacco Control \& Research Cell (Tcrc), Development Organisation of the Rural Poor (Dorp), National Heart Foundation, National AntiTuberculosis Association of Bangladesh (Natab), Dhaka Ahsania Mission, and many other antitobacco organisations participated at the event.
https://www.tbsnews.net/bangladesh/speedy-finalisation-tobacco-control-law-amendment-demanded514178

# The datily Star 

16 October 2022

## Adopt stronger anti-tobacco law

## Speakers urge govt

## Staff Correspondent

Tobacco companies have been spreading baseless, falsified information to prevent the government from adopting a stronger anti-tobacco law, speakers at a human chain claimed yesterday.

Urging the government to finish amending the existing act, they said delaying the amendment will lead to more tobacco-related deaths, and harm to public health and environment.

The human chain was formed in front of Jatiya Press Club. It was jointly organised by Progga, Anti-tobacco Media Alliance, Pratyasha, and Dhumpan Madok Durniti Birodhi Foundation, said a press release.

The organisers submitted a memorandum in this regard to the secretary of Health Services Division after the programme.

Speakers said the health ministry has recently taken an initiative to amend and strengthen the existing tobacco law.

Necessary stages of the amendment process have already been completed.
"Unfortunately, the tobacco companies have launched a campaign of lies and rumours to hamper this initiative," they observed.

Representatives from Shastho Surokkha Foundation, TCRC, DORP, National Heart Foundation, NATAB, Dhumpan Madok Durniti Birodhi Foundation, Dhaka Ahsania Mission, and many other anti-tobacco organisations participated in the event.
$\underline{\text { https://www.thedailystar.net/news/bangladesh/news/adopt-stronger-anti-tobacco-law-3143706 }}$

## daily sun

Human Chain with 'Symbolic Corpse'

## Speedy finalization of Tobacco Control Law Amendment Demanded



Staff Correspondent
The anti tobacco campaigners at a human chain carrying symbolic corpses demanded to end process to ammend the tobacco control law soon to save lives from harmful effects of the tobacco and tobacco products.

The human chain was firmed by the anti tobacco campaigners in front of National Press Club in the capital on Saturday.

Speakers addressing the human riased voice for their demands for immediate finalization of the tobacco control law amendment.

The event was jointly organized by PROGGA (Knowledge for Progress), Anti-tobacco Media Alliance (ATMA), 'Pratyasha' anti drug's club, and Dhumpan Mador Durniti Birodhi Foundation.

The anti tobacco campaigners said that tobacco-related illness claim around 161,000 lives each year in Bangladesh.

The delay for finalization of tobacco contril law will increase the number of deaths caused by tobacco.

Following the human chain, the anti tobacco campaigners also submitted a memorandum to the Secretary of Health Services Division at the health ministry.

Representatives from Shastho Surokkha Foundation, TCRC, Development Organisation of the Rural Poor (DORP), National Heart Foundation, NATAB, Dhumpan Madok Durniti Birodhi Foundation, Dhaka Ahsania Mission, and many other anti-tobacco organizations participated at the event organized with support from Campaign for Tobacco-free Kids (CTFK).
https://www.daily-sun.com/post/650380/Human-Chain-with-Symbolic-Corpse

# The <br> Business Post 

16 October 2022

## HUMAN CHAIN WITH 'SYMBOLIC CORPSE'

## Speakers demand speedy finalisation of Tobacco Control Law amendment

## Staff Correspondent



- Courtesy Photo

A human chain carrying symbolic corpses was held Saturday where speakers voiced their demands for immediate finalisation of the tobacco control law amendment.

The event held in front of the National Press Club in Dhaka was jointly organised by PROGGA (Knowledge for Progress), Anti-tobacco Media Alliance (ATMA), 'Pratyasha' anti drug's club, and Dhumpan Madok Durniti Birodhi Foundation.

Speakers said that tobacco-related illness claim around 1,61,000 lives each year in Bangladesh. The longer policymakers delay the finalisation of TC law, the larger tobacco's trail of deaths grows.

Following the human chain, organisers also submitted a memorandum to the Secretary of the Health Services Division.

Speakers also informed at the event that currently, the prevalence of tobacco use stands at 35.3 per cent of the adult population ( 37.8 million). Tobacco-induced deaths and diseases alone cost the economy of Bangladesh around BDT 305.6 billion a year, an amount that is much higher than the revenue generated from this sector.

Realising the extent of tobacco's devastation, Prime Minister Sheikh Hasina voiced her commitment to building a tobacco-free country by 2040 and in 2016, provided a directive to amend tobacco control law in line with Framework Convention on Tobacco Control (WHO FCTC).

The latest amendment proposal contains several global best practices including eliminating Designated Smoking Areas (DSAs), outlawing so-called corporate social responsibility (CSR) programs of tobacco companies, increasing the area allotted for graphic health warning (GHW) to 90 per cent from the existing 50 per cent, banning the sale of loose sticks, banning the display of tobacco products, and also banning e-cigarettes and other vaping products.

Representatives from Shastho Surokkha Foundation, TCRC, DORP, National Heart Foundation, NATAB, Dhumpan Madok Durniti Birodhi Foundation, Dhaka Ahsania Mission, and many other anti-tobacco organisations participated at the event organised with support from Campaign for Tobacco-free Kids (CTFK).
https://businesspostbd.com/national/speakers-demand-speedy-finalisation-of-tobacco-control-lawamendment

16 October 2022

## Call for immediate amendment to tobacco control law

Speakers at a human chain programme demanded immediate completion of the amendment to the tobacco control law for the overall benefit of the public health and environment, reports UNB.

The human chain, carrying symbolic corpses, was formed in front of the Jatiya Press Club jointly organised by PROGGA (Knowledge for Progress), Anti-tobacco Media Alliance (ATMA), 'Pratyasha' anti-drug's club, and Dhumpan Mador Durniti Birodhi Foundation.

The organisers also submitted a memorandum to the Health Services Division Secretary after the programme.
https://today.thefinancialexpress.com.bd/metro-news/call-for-immediate-amendment-to-tobacco-
control-law-1665851161

## Dhaka'Triloune

16 October 2022

## Immediate completion of amendment to tobacco control law demanded Speakers say tobacco-related illnesses claim around $\mathbf{1 6 1 , 0 0 0}$ lives each year in Bangladesh



File photo of Human chain program demanding immediate completion of the amendment to the tobacco control law at Jatiya Press Club UNB

Speakers at a human chain program demanded immediate completion of the amendment to the tobacco control law for the overall benefit of public health and the environment.

The human chain, carrying symbolic corpses, was formed in front of the Jatiya Press Club jointly organized by Progga (Knowledge for Progress), Anti Tobacco Media Alliance (ATMA), Pratyasha Anti-drug's Club, and Dhumpan Mador Durniti Birodhi Foundation.

The organizers also submitted a memorandum to the Health Services Division secretary after the program.
https://www.dhakatribune.com/bangladesh/2022/10/15/immediate-completion-of-amendment-to-tobacco-control-law-demanded


16 October 2022


Anti-tobacco campaigners hold a rally, demanding amendment to Tobacco Control Act, in front of the National Press Club on Saturday.

- New Age photo


## NewNation

16 October 2022

## Human Chain with 'Symbolic Corpse' demanding Tobacco Control Law amendment

Staff Reporter:

A human chain carrying symbolic corpses was held on Saturday in front of National Press Club where speakers voiced their demands for immediate finalization of the tobacco control law amendment.
The event was jointly organized by PROGGA (Knowledge for Progress), Anti-tobacco Media Alliance (ATMA), 'Pratyasha' anti-drug's club, and Dhumpan Madok Durniti Birodhi Foundation.
Speakers said that tobacco-related illness claim around 161,000 lives each year in Bangladesh. The longer policymakers delay with the finalization of TC law, the larger tobacco's trail of deaths grows. Following the human chain, organizers also submitted a memorandum to the Secretary, Health Services Division.
During the event, speakers also said, 'To reduce the prevalence of tobacco use, the Ministry of Health and Family Welfare has recently taken the initiative to amend and strengthen the existing tobacco control law. The necessary stages of preparing the draft proposal, releasing the draft on website and collecting opinions from stakeholders have already been accomplished.
Unfortunately, tobacco companies have launched a campaign of lies and rumors to derail this initiative.
As a party to WHO FCTC, Bangladesh, however, is committed to protect the tobacco control policies and other measures from vested commercial and other interests of tobacco companies. FCTC Article 5.3, in particular, recommends governments to remain free from tobacco industry interference while formulating and implementing tobacco control law.
Representatives from Shastho Surokkha Foundation, TCRC, DORP, National Heart Foundation, NATAB, Dhumpan Madok Durniti Birodhi Foundation, Dhaka Ahsania Mission, and many other anti-tobacco organizations participated at the event organized with support from Campaign for Tobacco-free Kids (CTFK).
https://thedailynewnation.com/news/336852/Human-Chain-with-/'Symbolic-Corpse/'-demanding-

## DailyINDUSTRY

16 October 2022

https://edailyindustry.com/2022/10/16/4/details/4 r10 c2.jpg

# Immediate completion of amendment-to-tobacco-control-law-demanded 



Speakers at a human chain programme demanded immediate completion of the amendment to the tobacco control law for the overall benefit of the public health and environment.
The human chain, carrying symbolic corpses, was formed in front of the Jatiya Press Club jointly organised by PROGGA (Knowledge for Progress), Anti-tobacco Media Alliance (ATMA). Pratyasha' anti-drugs club, and Dhumpan Mador Durniti Birodhi Foundation.

The organisers also submitted a memorandum to the Health Services Division Secretary after the programme.
In a brief address to the programme, speakers said tobacco-related illnesses claim around 161,000 lives each year in Bangladesh.
-The longer the policymakers delay in finalizing the tobacco law, the larger trail of tobacco-related deaths grows," they said.
The speakers said the Health Ministry has recently taken an initiative to amend and strengthen the existing tobacco control law.
-The necessary stages of preparing the draft proposal, releasing the draft on the website and collecting opinions from stakeholders have already been completed. Unfortunately, the tobacco companies have launched a campaign of lies and rumours to hamper this initiative," they observed.

Representatives from Shastho Surokkha Foundation, TCRC, DORP. National Heart Foundation, NATAB, Dhumpan Madok Durniti Birodhi Foundation, Dhaka Ahsania Mission, and many other anti-tobacco organizations participated in the event.

The prevalence of tobacco use now stands at 35.3 percent of the adult population ( 37.8 milion ) in Bangladesh while the tobacco-induced deaths and diseases alone cost the economy of Bangladesh around TK 305.6 billion a year, an amount that is much higher than the revenue generated from this sector.

In 2016, Prime Minister Sheikh Hasina voiced her commitment to building a tobacco-free country by 2040 recognizing the extent of tobaccos devastation.
She also gave directives to amend the tobacco control law in line with Framework Convention on Tobacco Control (WHO FCTC).
https://unb.com.bd/category/bangladesh/immediate-completion-of-amendment-to-tobacco-control-law-demanded/102558

## BUSINESS INSIDER

## Activists demand speedy finalisation of tobacco control law amendment



Photo: Collected

A human chain carrying symbolic corpses was held on Saturday in front of the National Press Club where speakers voiced their demands for immediate finalisation of the tobacco control law amendment.

The event was jointly organised by PROGGA (Knowledge for Progress), Anti-Tobacco Media Alliance (ATMA), 'Pratyasha' anti drug's club, and Dhumpan Madok Durniti Birodhi Foundation.

Speakers said that tobacco-related illness claims around 161,000 lives each year in Bangladesh. The longer the time the policymakers will take to finalise the laws, the larger the tobacco's trail of deaths grows.

Following the human chain, organisers also submitted a memorandum to the Secretary of the Health Services Division.

During the event, speakers also said to reduce the prevalence of tobacco use, the Ministry of Health and Family Welfare (MoHFW) has recently taken the initiative to amend and strengthen the existing tobacco control law.

The necessary stages of preparing the draft proposal, releasing the draft on the website and collecting opinions from stakeholders have already been accomplished, they said.

Unfortunately, tobacco companies have launched a campaign of lies and rumours to derail this initiative, they said. As a party to WHO FCTC, Bangladesh, however, is committed to protect the tobacco control policies and other measures from vested commercial and other interests of tobacco companies. FCTC Article 5.3, in particular, recommends governments to remain free from tobacco industry interference while formulating and implementing tobacco control law.

It was also informed that currently the prevalence of tobacco use stands at 35.3 percent of the adult population (37.8 million). Tobacco-induced deaths and diseases alone cost the economy of Bangladesh around BDT 305.6 billion a year, an amount that is much higher than the revenue generated from this sector. Realizing the extent of tobacco's devastation, the Honorable Prime Minister voiced her commitment to building a tobacco-free country by 2040 and in 2016, provided a directive to amend tobacco control law in line with Framework Convention on Tobacco Control (WHO FCTC).

The latest amendment proposal contains a number of global best practices including eliminating Designated Smoking Areas (DSAs), outlawing so-called corporate social responsibility (CSR) programs of tobacco companies, increasing the area allotted for graphic health warning (GHW) to 90 percent from existing 50 percent, banning the sale of loose sticks, banning the display of tobacco products, and also banning e-cigarettes and other vaping products.

Representatives from Shastho Surokkha Foundation, TCRC, DORP, National Heart Foundation, NATAB, Dhumpan Madok Durniti Birodhi Foundation, Dhaka Ahsania Mission, and many other anti-tobacco organisations participated at the event organised with support from Campaign for Tobacco-free Kids (CTFK).
https://www.businessinsiderbd.com/bangladesh/news/29720/activists-demand-speedy-finalisation-of-tobacco-control-law-amendment

# Cơuntry Tóday 

## Human chain with demanding speedy amendment of Tobacco Control Act



## Staff Reporter

A human chain carrying symbolic corpses was held on Saturday in front of National Press Club where speakers voiced their demands for immediate finalization of the tobacco control law amendment.

The event was jointly organized by PROGGA (Knowledge for Progress), Anti-tobacco Media Alliance (ATMA), 'Pratyasha' anti drug's club, and Dhumpan Mador Durniti Birodhi Foundation. Speakers said that tobacco-related illness claim around 161,000 lives each year in Bangladesh. The longer policymakers delay with the finalization of TC law, the larger tobacco's trail of deaths grows. Following the human chain, organizers also submitted a memorandum to the Secretary, Health Services Division.

During the event, speakers also said, 'To reduce the prevalence of tobacco use, the Ministry of Health and Family Welfare (MoHFW) has recently taken the initiative to amend and strengthen the existing tobacco control law. The necessary stages of preparing the draft proposal, releasing the draft on website and collecting opinions from stakeholders have already been accomplished.

Unfortunately, tobacco companies have launched a campaign of lies and rumors to derail this initiative.

As a party to WHO FCTC, Bangladesh, however, is committed to protect the tobacco control policies and other measures from vested commercial and other interests of tobacco companies. FCTC Article 5.3, in particular, recommends governments to remain free from tobacco industry interference while formulating and implementing tobacco control law.

It was also informed that, currently the prevalence of tobacco use stands at 35.3 percent of the adult population ( 37.8 million). Tobacco-induced deaths and diseases alone cost the economy of Bangladesh around BDT 305.6 billion a year, an amount that is much higher than the revenue generated from this sector. Realizing the extent of tobacco's devastation, the Honorable Prime Minister voiced her commitment to build a tobacco-free country by 2040 and in 2016, provided directive to amend tobacco control law in line with Framework Convention on Tobacco Control (WHO FCTC).

The latest amendment proposal contains a number of global best practices including eliminating Designated Smoking Areas (DSAs), outlawing so-called corporate social responsibility (CSR) programs of tobacco companies, increasing the area allotted for graphic health warning (GHW) to 90 percent from existing 50 percent, banning the sale of loose sticks, banning the display of tobacco products, and also banning e-cigarettes and other vaping products.

Representatives from Shastho Surokkha Foundation, TCRC, DORP, National Heart Foundation, NATAB, Dhumpan Madok Durniti Birodhi Foundation, Dhaka Ahsania Mission, and many other anti-tobacco organizations participated at the event organized with support from Campaign for Tobacco-free Kids (CTFK). https://dailycountrytodaybd.com/story/human-chain-with-demanding-speedy-amendment-of-tobacco-control-act


15 October 2022

## Human chain with coffin to demand amendment of tobacco control law



A human chain program was held in front of the National Press Club with coffins demanding immediate completion of the amendment process of the Tobacco Control Act. Pragya (Knowledge for Progress), Anti-Tobacco Media Alliance (Atma) and Pradhya Anti-Drug Organization organized the human chain. The speakers said that 161,000 people die of various tobacco-related diseases in Bangladesh every year. The longer the law changes, the more tobacco-related deaths will continue to rise. At the end of the human chain, a memorandum was given by the organizers to the secretary of the health service department.

Speakers in the human bond program said that the Ministry of Health and Family Welfare has taken the initiative to strengthen the Tobacco Control Act through amendments to reduce the use of tobacco. The draft amendment is already ready. Publication on the website and taking feedback from participants has been completed. But the tobacco companies are spreading various baseless and false information to obstruct this great initiative of the government. As a signatory to the World Health Organization's FCTC, the Government of Bangladesh is committed to protecting tobacco control policies and measures from the business and other interests of tobacco companies. In particular, FCTC Article 5.3 recommends that governments be independent of tobacco company influence in formulating and implementing policies for tobacco control.

The Human Bond Program also reported that 35.3 percent (three crore 78 lakh) of the adult population currently use tobacco. Deaths and illnesses caused by tobacco use in the country cause a financial loss of Rs 30,560 crore annually, which is much more than the revenue earned from the tobacco sector. Realizing the damage and horrors of tobacco use, the Prime Minister expressed his determination to make Bangladesh tobacco-free by 2040. To achieve this goal, he
directed the revision of the Tobacco Control Act in 2016 in line with the Framework Convention on Tobacco Control - FCTC of the World Health Organization.

Proposals included in the draft amendments to the Tobacco Control Act by the Ministry of Health include abolishing the provision of 'designated smoking areas' in all public places and public transport; prohibiting the display of tobacco products or packets at the point of sale; Totally ban participation in tobacco company social responsibility programs; Prohibition of all retail or open sale of tobacco products; Prohibiting the production, import and sale of all such products, including e-cigarettes, vaping, heated tobacco products; Increasing the size of pictorial health warnings on tobacco product packets or wrappers from 50 percent to 90 percent etc.

Representatives of various anti-tobacco organizations including Health Protection Foundation, TCRC, Dorp, National Heart Foundation, Natab, Anti-Smoking Drugs and Corruption Foundation, Dhaka Ahsania Mission participated in the human chain program with the support of Campaign for Tobacco Free Kids (CTFK).
https://www.allstate24.com/2022/10/15/human-chain-with-coffin-to-demand-amendment-of-tobacco-control-law/

15 October 2022

## Speedy finalization of Tobacco Control Law Amendment Demanded

## Human Chain with 'Symbolic Corpse' :

staff reporter, Dhaka : A human chain carrying symbolic corpses was held today (15 October, Saturday) in front of National Press Club where speakers voiced their demands for immediate finalization of the tobacco control law amendment. The event was jointly organized by PROGGA (Knowledge for Progress), Anti-tobacco Media Alliance (ATMA), 'Pratyasha' anti drug's club, and Dhumpan Mador Durniti Birodhi Foundation. Speakers said that tobacco-related illness claim around 161,000 lives each year in Bangladesh. The longer policymakers delay with the finalization of TC law, the larger tobacco's trail of deaths grows. Following the human chain, organizers also submitted a memorandum to the Secretary, Health Services Division.

During the event, speakers also said, 'To reduce the prevalence of tobacco use, the Ministry of Health and Family Welfare (MoHFW) has recently taken the initiative to amend and strengthen the existing tobacco control law. The necessary stages of preparing the draft proposal, releasing the draft on website and collecting opinions from stakeholders have already been accomplished. Unfortunately, tobacco companies have launched a campaign of lies and rumors to derail this initiative. As a party to WHO FCTC, Bangladesh, however, is committed to protect the tobacco control policies and other measures from vested commercial and other interests of tobacco companies. FCTC Article 5.3, in particular, recommends governments to remain free from tobacco industry interference while formulating and implementing tobacco control law.

It was also informed that, currently the prevalence of tobacco use stands at 35.3 percent of the adult population ( 37.8 million). Tobacco-induced deaths and diseases alone cost the economy of Bangladesh around BDT 305.6 billion a year, an amount that is much higher than the revenue generated from this sector. Realizing the extent of tobacco's devastation, the Honorable Prime Minister voiced her commitment to build a tobacco-free country by 2040 and in 2016, provided directive to amend tobacco control law in line with Framework Convention on Tobacco Control (WHO FCTC).

The latest amendment proposal contains a number of global best practices including eliminating Designated Smoking Areas (DSAs), outlawing so-called corporate social responsibility (CSR) programs of tobacco companies, increasing the area allotted for graphic health warning (GHW) to 90 percent from existing 50 percent, banning the sale of loose sticks, banning the display of tobacco products, and also banning e-cigarettes and other vaping products.

Representatives from Shastho Surokkha Foundation, TCRC, DORP, National Heart Foundation, NATAB, Dhumpan Madok Durniti Birodhi Foundation, Dhaka Ahsania Mission, and many
other anti-tobacco organizations participated at the event organized with support from Campaign for Tobacco-free Kids (CTFK).
$\underline{\text { https://banglapratidin24.com/speedy-finalization-of-tobacco-control-law-amendment-demanded/ }}$

#  

15 October 2022

## তিন সংগঠনের অভিযোগ

## তামাক নিয়্র্্রণ আইন শক্তিশালী করততে বাধা দিচ্ছে কোম্পানিখলো

নিজস্ব প্রতিবেদক


তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন সংশোধনের প্রক্রিয়া দ্রুত শেষ করার দাবিতে জাতীয় প্রেসক্লাবের সামনে মানববন্ধন করেছে তামাকবিরোধী তিনটি সংগঠনছবি: প্রজ্ঞার সৌজন্যে

তামাক নিয়ন্তণ আইন সংশোধনের প্রক্রি⿰亻য়া দ্রুত শেষ করার দাবিতে প্রতীকী লাশের কফিন নিয়ে আজ শনিবার জাতীয় প্রেসক্লাবের সামনে মানববন্ধন করেছে তামাকবিরোধী তিনটি সংগঠন। সেগুলো হলো প্রজ্ঞা (প্রগতির জন্য জ্ঞান), অ্যান্টিটোব্যাকো মিডিয়া অ্যালায়েক্স (আত্না) ও প্রত্যাশা মাদকবিরোধী সংগঠন। প্রজ্ঞার পক্ষ থেকে পাঠানো এক বিজ্ঞপ্তিতে এসব তথ্য জানানো হয়।

মানববন্ধনে বক্তারা বলেন, বাংলাদেশে বছরে তামাকজনিত বিভিন্ন রোগে ১ লাখ ৬১ হাজার মানুষ মারা যান। আইন সংশোধনে যত দেরি হবে, তামাকজনিত মৃত্যু ততই বাড়তে থাকবে। মানববন্ধন শেবে আয়োজকদের পক্ষ থেকে স্বাস্থ্যসেবা বিতাপের সচিবকে স্মারকলিপি দেওয়া হয়।

মানববন্ধনে বক্তারা বনেন, তামাকের ব্যবহার কমাতে সংশোধনীর মাধ্যমে তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন শক্তিশালী করার উদ্যোগ গ্রহণ করেছে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়। ইতিমধ্যে খসড়া সংশোধনী প্রস্তুত, ওয়েবসাইটে প্রকাশ এবং অংশীজনের মতামত নেওয়ার কাজ শেষ হয়েছে। কিন্তু তামাক কোম্পানিগুলো সরকারের এই মহতী উদ্যোগকে বাধাগ্রস্ত করতে নানাবিধ ভিত্তিইীন ও মিথ্যা তথ্য প্রচার করছে। বিশ্ব স্বসস্থ্য সংস্থার এফসিটিসিতে স্বাক্ষরকারী দেশ হিসেবে বাংলাদেশ সরকার তামাক নিয়ন্ত্রণ নীতিমালা ও পদক্ষেগুলো তামাক কোম্পানির ব্যবসায়িক ও অন্যান্য স্বার্থ থেকে সুরক্ষা করতে অঙীকারবদ্ধ।

মানববন্ধনে আরও জানানো হয়, বর্তমানে প্রাপ্তবয়স্ক জনগোষ্ঠীর মধ্যে ৩ কোটি ৭৮- লাখ মানুষ তামাক ব্যবহার করেন। দেশে তামাক ব্যবহারজনিত মৃত্যু ও অসুস্থতায় বছরে ৩০ হাজার ৫৬০ কোটি টাকার আর্থিক ক্ষতি হয়, যা তামাক খাত থেকে অর্জিত রাজস্ব আয়ের চেয়ে অনেক বেশি। তামাক ব্যবহারজনিত এ কয়়ক্ষতি ও ভয়াবহতা উপলক্ধি করে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ২০৪০ সালের মধ্যে

বাংলাদদশকে তামাকমুক্ত করার প্রত্যয় ব্যক্ত করেন এবং এ লক্ষ্য অর্জনে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার ফ্রেমওয়ার্ক কনভেনশন অন টোব্যাকো কন্ট্রোলের (এফসিটিসি) সন্গে সামঞস্য রেখে ২০১৬ সালে তামাক নিয়ন্তণ আইন সংশোধনের নির্দেশনা দিয়েছেন।


প্রতীকী লাশের কফিন নিয়ে আজকের মানববন্ধনে অংশ নেন বিভিন্ন সংগঠনের প্রতিনিধিরাছবি: প্রজ্ঞার সৌজন্যে্য

বিজ্ঞণ্তিতে বলা হয়, স্বাস্থ্য মন্তণ্াণয়ের পক্ষ থেকে তামাক নিয়ন্ত্রণ আইনের খসড়া সংশোধনীতে যেসব প্রস্তাব অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে, তার মধ্যে রয়েছে সব পাবলিক প্নেস ও পাবলিক পরিবহনে ‘ধূমপানের জন্য নির্ধারিত স্থান’ রাখার বিধান বিলুপ্ত করা; বিক্রয়স্থলে তামাকজাত দ্রব্য বা প্যাকেট প্রদর্শন নিযিদ্ধ করা; তামাক কোম্পানির সামাজিক দায়বদ্ধতা কর্মসূচিতে অংশশ্রহণ সম্পূর্ণতাবে নিযিদ্ধ করা; সব ধরনেের খুচরা বা খোলা তামাকজাত দ্রব্য বিক্রয় নিষিদ্ধ করা; ই-সিগারেট, ভ্যাপিং, হিটেড টোব্যাকো প্রোডাক্টসহ এ ধরনের সব পণ্য উৎপাদন, আমদানি ক্রয়-বিক্রয় নিষিদ্ধ করা।

আজকের মানববন্ধন্নে স্বাস্থ্য সুরক্ষা ফাউড্ডেশন, টিসিআরসি, ডরপ, ন্যাশনাল হার্ট ফাউল্ডেশন, নাটাব, ধূমপান মাদক ও দুর্নীতিবিরোধী ফাউল্ডেশন, ঢাকা আহছানিয়া মিশনসহ বিভিন্ন তামাকবিরোধী সংগঠনের প্রতিনিধিরা অংশ নেন।
https://www.prothomalo.com/bangladesh/capital/erowwd7n7j

## घعश्ञजल

16 October 2022


# $2 \leq 1135$ 

16 October 2022

## তামাকজনিত মৃত্যুর প্রতীকী লাশের কফিন নিয়ে মানববব্ধন

যুগান্তর প্রতিবেদন

অবিলম্বে তামাক নিয়ন্ণণ আইন সংশোধন প্রক্রিয়া সম্পন্ন করার দাবিতে প্রতীকী কফিন নিয়ে মানববন্ধন করেছে প্রজ্ঞা (প্রগতির জন্য জ্ঞান), অ্যান্টি টোব্যাকো মিডিয়া অ্যালয়েন্স (আত্মা) ও প্রত্যাশা মাদকবিরোধী সংংঠন। এ সময় বক্তারা অবিলম্বে আইন সংশোধনের দাবি জানিয়ে বলেন, দেশে বছরে তামাকজনিত বিভিন্ন রোগে ১ লাখ ৬১ হাজার মানুয মারা যান। আইন সংশোধনে যত দেরি হবে তামাকজনিত মৃত্যু ততই বাড়বে। জাতীয় প্রেস ক্লাবের সামনে শনিবার এ মানববন্ধন কর্মসূচি পালন করা হয়। মানববন্ধন শেযে আয়োজকদের পক্ষ থেকে স্বাস্থ্য সেবা বিভগের সচিব বরাবর স্মারকলিপি দেওয়া হয়।

মানববন্ধনে বক্তারা বলেন, তামাকের ব্যবহার হ্রাসে সংশোধনীর মাধ্যমে তামাক নিয়্ত্রণ আইন শক্তিশালীকরণের উদ্যোগ গ্রহণ করেছে স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়। ইতোমধ্যে খসড়া সংশোধনী প্রস্তুত, ওয়েবসাইটে প্রকাশ ও অংশীজনের মতামত গ্রহণের কাজ শেষ হয়েছে। কিন্তু তামাক কোম্পানিগুলো সরকারের এই মহতি উদ্যোগকে বাধাগ্রস্ত করতে নানাবিধ ভিত্তিহীন ও মিথ্যা তথ্য প্রচার করছে। ক্যাম্পেইন ফর টোব্যাকো ফ্রি কিডসের (সিটিএফকে) সহায়তায় মানববন্ধন কর্মসূচ্চিতে স্বাস্থ্য সুরক্ষা ফাউন্ডেশন, টিসিআরসি, ডরপ, ন্যাশনাল হার্ট ফাউন্ডেশন, নাটাব, ধূমপান মাদক ও দুর্নীতিবিরোধী ফাউন্ডেশন, ঢাকা আহছানিয়া মিশনসহ বিভিন্ন তামাকবিরোধী সংগঠনের প্রতিনিধিরা অংশগ্রহণ করেন।
https://www.jugantor.com/todays-paper/second-edition/606034/তামাকজনিত-মৃত্যুর-প্রতীকী-লাশের-কফিন-নিয়ে-মানববন্ধন

## 

16 October 2022

 করে

আইন সংশোধনের দাবি তামাকজনিত মুত্যুর প্রতীকী কফিন निয়ে

## মানববন্ধন

কাগজ প্রতিবেদক : অবিলম্বে তামাক निয়ন্ত্রণ आইन সংশোধनের দাবিতে প্রতীকী কফিন निয়ে মানববন্ধन করেছে ঢামাকবিরোধী বিভিন্न সংগঠন। গতকাল শनिবার জাতীয় প্রেস ক্লাবের সামনে ক্যাঅ্পেইন ফর টোব্যাকো ফ্রি কিডসের (সिটिএফকে) मহाয়जाয় ব্যजি心্রমী এই কर्ममृচि আয়োজन করে প্রজ্ঞা (প্রগতির জन्य জঞन), অ্যাनि টোব্যাকো মিডিয়া এलाয়़ (आण्ना) এবং প্रज्याশा মাদকবিরোধী সংগঠ্। স্বাস্থ্য সুরহা ফাউन্ডেশन, টिगिआরসि, ডরপ, न्या*नाल হার্ট ফाউন্ডেশन, नाটাব, ধ্মপাन মাদক 8 দूनीতিবিরোथो ফাউভ্ডে*ন, ঢাকা আহছানিয়া মিশনসহ বিষিন্ন তামাকবিরোथो সংগঠनের প্রতিনিধিরা এতে অংশ नেन।

এ मময় বক্তারা বলেन, বাংলাদেশে বছরে তামাকজনিত বিভিন্ন রোগে ১ লক্ষ ৬) হাজার মানুষ মারা যায়। আইন সংדোধनে যত দেরি হবে তামাকজনিত মৃত্যু ততই বাড়তে থাকবে। মানববন্ধन ศশে আয়োজকদের পক্ষ থেকে স্বাস্থ্য সেনা বিভাগের সচিব বরাবর স্মারকলিপি দেয়া হয়।

## বালের <巾ன

16 October 2022

## তামাক নিয়্রब্রণ আইন সংশোধনের দাবিতে মানববঞ্ধন, স্মারকলিপি

## নিজস্ব প্রতিব্রেদক

তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন সংশোধন প্রক্রিয়া সম্পন্ন করার দাবিতে প্রতীকী কফিন নিয়ে মানববন্ধন কর্মসূচি পালন করেছে প্রজ্ঞা (প্রগতির জন্য জ্ঞান), অ্যান্টিটোব্যাকো মিডিয়া অ্যালাত়েন্স (আত্না) এবং প্রত্যাশা মাদকবিরোধী সংগঠন। গতকাল জাতীয় প্রেস ক্লাবের সামনে সংগঠনগুলো এই কর্মসূচি পালন করে। কর্মসূচিতে বক্তারা বলেন, বাংলাদেশে বছরে তামাকজনিত বিভিন্ন রোগে এক লাখ ৬১ হাজার মানুষ মারা যায়। আইন সংশোধনে যত দেরি হবে তামাকজনিত মৃত্যু ততই বাড়তে থাকবে।

আয়োজকদের পক্ষ থেকে স্বাস্থ্যসেবা বিভাগের সচিব বরাবর স্মারকলিপি দেওয়া হয়। বক্তারা বলেন, তামাকের ব্যবহার কমাতে সংশোধনীর মাধ্যমে তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন শক্তিশালীকরণের উদ্যোগ গ্রহণ করেছে স্বাস্য্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়।
https://www.kalerkantho.com/print-edition/news/2022/10/16/1193561

16 October 2022

## অবিলম্বে আইন সংশোধনের দাবি তামাকজনিত মৃত্যুর প্রতীকী লাশের কফিন নিয়ে মানববন্ধন



## স্টাফ রিপোর্টার

অবিলম্বে তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন সংশোধন প্রক্রিয়া সম্পন্ন করার দাবিতে প্রতীকী লাশের কফিন নিত্যে জাতীয় প্রেস ক্লাবের সামনে মানববন্ধন কর্মসূচি পালন করেছে প্রজ্ঞা (প্রগতির জন্য জ্ঞান), অ্যান্টি টোব্যাকো মিডিয়া এলায়েক্স (আত্না) এবং প্রত্যাশা মাদক বিরোধী সংগঠন। এসময় বক্তারা বলেন বাংলাদেশে বছরে তামাকজনিত বিভিন্ন রোগে ১ লক্ষ ৬১ হাজার মানুষ মারা যায়। আইন সংশোধনে যত দেরি হবে তামাকজনিত মৃত্যু ততই বাড়তে থাকবে। মানববন্ধন শেষে আয়োজকদের পক্ষ থেকে স্বাস্য্য সেবা বিভগের সচিব বরাবর স্মারকলিপি প্রদান করা হয়।
মানববন্ধন কর্মসূচিতে বক্তারা বলেন, তামাকের ব্যবহার হ্রাসে সংশোধনীর মাধ্যমে তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন শক্তিশালীকরণের উদ্যোগ গ্রহণ করেছে স্বস্ছ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্তণালয়। ইতিমব্যে খসড়া সংশোধনীী প্রস্তুত, ওয়েবসাইটে প্রকাশ এবং অংশীজনের মতামত গ্রহণের কাজ শেষ হয়েছে। কিন্তু তামাক কোম্পানিগুলো সরকারের এই মহতি উদ্যোগকে বাধাগ্রস্ত করতে নানাবিধ ভিত্তিহীন ও মিথ্যা তথ্য প্রচার করছে। বিশ্ব স্ব|স্থ্য সংস্থার এফসিটিসি-তে স্ব|ক্ষরকারী দেশ হিসেবে বাংলাদেশ সরকার তামাক নিয়ন্ত্রণ নীতিমালা ও পদক্ষেসমমূহ তামাক কোম্পানির ব্যবসায়িক ও অন্যান্য স্বার্থ থেকে সুরক্ষা করতে অঙীকারবদ্ধ। বিশেষ করে এফসিটিসি আর্টিক্যাল ৫.৩ এ তামাক নিয়ন্ত্রণের জন্য নীতি প্রণয়ন এবং বাস্তবায়নে সরকারকে তামাক কোম্পানির প্রভাবমুক্ত থাকতে সুপারিশ করা হয়েছে।

মানববন্ধন কর্মসূচ্চিতে আরো জানানো হয়, বর্তমানে প্রাপ্তবয়স্ক জনগোষ্ঠীর ৩৫.৩ শতাংশ (৩ কোটি ৭৮- লক্ষ) তামাক ব্যবহার করে। দেশে তামাক ব্যবহারজনিত মৃত্যু ও অসুস্থতায় বছরে ৩০ হাজার ৫৬০ কোটি টাকার আর্থিক ক্ষতি হয়, যা তামাকখাত থেকে অর্জিত রাজস্ব আয়ের চেয়ে অনেক বেশি। তামাক ব্যবহারজনিত এই ক্ষয়ক্ষত এবং তয়াবহতা উপলক্ধি করে প্রধানমন্ত্রী ২০৪০ সালের মধ্যে বাংলাদেশকে তামাকমুক্ত করার প্রত্যয় ব্যক্ত করেন এবং এ লক্ষ্য অর্জনে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার ফ্রেমওয়ার্ক কনভেনশন অন টোব্যাকো কন্ট্রোল- এফসিটিসি’র সাতে সামঞ্জস্য রেখে ২০১৬ সালে তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন সংশোধনের নির্দেশনা প্রদান করেছেন।

স্বাস্থ্য মন্তণাললয়ের পক্ষ থেকে তামাক নিয়ন্তণ আইনেের খসড়া সংশোধনীতে যেসব প্রস্তাব অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে তারমধ্যে রয়েছে সকল পাবলিক প্পেস ও পাবলিক পরিবহনে ‘ধূমপানের জন্য নির্ধারিত স্থান’ রাখার বিধান বিলুপ্ত করা; বিক্রয়স্থলে তামাকজাত দ্রব্য বা প্যাকেট প্রদর্শন নিযিদ্ধ করা; তামাক কোম্পানির সামাজিক দায়বদ্ধতা কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ সম্পূর্ণভাবে নিষিদ্ধ করা; সব ধরনের খুচরা বা খোলা তামাকজাত দ্রব্য বিক্রয় নিষিদ্ধ করা; ই-সিগারেট, ভ্যাপিং, হিটেড টোব্যাকো প্রোডাক্টসহ এধরনের সকল পণ্য উৎপাদন, আমদানি ক্রয়-বিক্রয় নিষিদ্ধ করা; এবং তামাকজাত দ্রব্যের প্যাকেট বা মোড়কে সচিত্র স্বাস্থ্য সতর্কবার্তার আকার ৫০ শতাংশ থেকে বৃদ্ধি করে ৯০ শতাংশ করা ইত্যাদি।

ক্যাম্পেইন ফর টোব্যাকো ফ্রি কিডস (সিটিএফকে) এর সহায়তায় মানববন্ধন কর্মসূচ্তেত স্বাস্থ্য সুরক্ষা ফাউন্ডেশন, টিসিআরসি, ডরপ, ন্যাশনাল হার্ট ফাউন্ডেশন, নাটাব, ধূমপান মাদক ও দুর্নীতি বিরোধী ফাউন্ডেশন, ঢাকা আহছানিয়া মিশনসহ বিভিন্ন তামাকবিরোধী সংগঠনের প্রতিনিধিবৃন্দ অংশগ্রহণ করেন।
https://mzamin.com/news.php? news=25190

## 버운준

16 October 2022

https://epaper.sangbad.net.bd/images/2022/October/150ct22/sliced_images/sangbad_epaper_16

## जामापムसम!

October 2022

 মাদকবিরোেী সংগঠेन

- आমাদের সময়
https://epaper.dainikamadershomoy.com/files/e-paper/2022/10/16/images/12_105.jpg


# घয়য়!য়দিন 

## বছরে তামাকজনিত রোগে মৃত্যু দেড় লাখের বেশি <br> মানববন্ধন্ন বক্তারা <br> - যাযাদি র্নিপৌৰ্ট

ঢামাক নিয়ন্তণ आইিন সংশোধলনর প্রক্রিয়া দ্রুত লেষ করার্র দাবিতে প্রতীকী
 एামাকবিরোধী তিনটি সংংঠন। সেঞ্ো হলো প্রজ্ঞা (প্র্পাতির জন্য छ্ঞান),

 ৬) হাজার মানুষ মারা যান। অইন সংশোধরে যত দের্রি হরেতামাকর্জনিত সৃত্যু ততই বাড়তে থাক্রে। মানববক্ধন শেযে আা়়াজকদের্র পকক থেকে মাস্যুসেবা বিভাপের্র স্িবককে সা|রকল্গিপি দেওয়া হয়।







মানব্বकনে आরূ জানানো হয়, বর্তমানে প্রাপ্তবয়ক জনপ্গাষ্ঠীর गয্যে ৩ কোটি ৭৮ লাখ মানুষ তামাক ব্যবহার্র কর্রেন। দ্লেশ जামাক ব্যবशারর্জনিত মৃত্যু ও অসুস্ছতায় বছরে ৩০ হাজার্র ৫৬০ কোট্টি টাকার্র আর্থিক ক্ষতি হয়, या তামাক খাত থেকে অর্জিত রাষ্যম্ম আয়ের চেয়ে অনেক বৌি।

 गিশনসহ বিভিন্न তামাকবিরোধী সংপঠিনের্ন প্রতিনিধিত্না অংশ লেন।



মো. আখতাক্ুজ্জামান : অবিলন্বে তামাক নিয়্ত্রণ আইন সংশোধন প্রত্রিয়া সম্পন্ন করার দাবিতে প্রতীকী লাশের কফিন নিয়ে জাতীয় (প্রেস ক্লাবের সামনে মানববক্ধন কর্মসৃচি পালन করেছে প্রজ্ঞা (প্রগতির জন্য জ্ঞান), অ্যান্টি টোব্যাকো মিডিয়া এলায়ে্ (আঅা) এবং প্রত্যাশা মাদক বিরোধী সংগঠন।
এসময় বক্তারা বলেন বাংলাদদশে বছরে তামাকজনিত বিভিন্ন রোগে ১ লথ্ম ৬১ হাজার মানুষ মারা যায়। আইন সংশ্শাষনে যত দেরি হबে তামাকজনিত মৃত্যু ততই বাড়তত থাকবে। মানববণ্ধন শেষ্ আয়োজকদের পক্ক থেকে স্বাস্স্য সেবা বিভাগের সচিব বরাবর শ্মারকলিপি প্রদান করা হয়।

মানববক্গন কর্মসৃচিতে বক্জারা বলেন, তামাকের ব্যবহার হ্রাসে সংশৌধনীর মাধ্যমম তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন শক্তিশ|লীকরণের উদ্যোগ গ্রহণ করেছে স্ব|্्य ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়। ইতিমধ্ধ্য খসড়া সংশোখनী প্রন্ধुত, ওট্যেবসাইটে প্রকাশ এবং অংশীজনের মতামত গ্রহণের কাজ শেষ হর্যেছে। কিন্তু তামাক কোম্পানিগুলো সরকারের এই মহতি উদ্যোগকে বাধা্্রস্ত করতে নাनाবিষ ভিত্তিহীন ও মিথ্যা তথ্য্য প্রচার করজে। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংছ্ছার এফসসিটিসি-তে ম্বাকরকারী দেশ হিসেবে বাংলাদেশ সরকার তামাক নিয়ন্ত্রণ নীতিমালা ওপদক্ষপ সমহ তামাক কোম্পানির ব্যবসায়িক ও অন্যান্য স্বার্থ থেকে সুরঙ্ষা করতে অঈীকারবদ্ধ। বিশেষষ করে এखসিটিসি আর্টিক্যাল ৫.৩এ তামাক নিয়ন্ত্রণের জন্য নীতি প্রণয়ন এবং বাস্ত্বায়নে সরকারকে তামাক কোম্পানির প্রভাবমুক্ত থাকতে সুপারিশ করা হয়েছে।

মানববঞ্ধন কর্মসূচিতে আরো জানান্না হয়, বর্তমানে

আইন
সংかৌধনের
দাবি

প্রাপ্তবয়স্ক জনগোষ্ঠীর ৩৫.৩ শতাংশ (৩ কোটি ৭৮ লண্ক) তামাক ব্যবহার করে। দেশে তামাক ব্যবহারজনিত মৃত্য ও অসুস্থতায় বছরে ৩০ হাজার ৫৬০ কোটি টাকার আর্থিক প্রতি হয়, যা তামাকখাত থেকে অর্জিত রাজম্ব আয়ের চেট্যে অनেক বেশি। তামাক ব্যবহারজনিত এই শ্ময়শ্রতি এবং ভয়াবহতা উপলক্ধি করে প্রধানমন্ত্রী ২080 সাতের মধ্যে বাংলাদদশকে তামাকমুক্ত করার প্রত্যয় ব্যক্ত করেন।
স্বাস্থ্য মন্ত্রণালায়ের পক্ থেকে তামাক निয়ন্ত্রণ আইন্নর খসড়া সংশোধনীতে যেসব প্রস্তাব অন্তর্ভূক করা হয়েজে তারমধ্যে র্য়েছ সকল পাবলিক প্লেস ও পাবলিক পরিবহনে 'ধূমপানनর জন্য নির্ধারিত স্থান' রাখার বিধান বিলুপ্ত করা; বিক্রয়স্থল্গে তামাকজাত দ্রব্য বা প্যাকেট প্রদর্শন নিষিদ্ধ করা; তামাক কোম্পানির সামাজিক দায়বদ্ধতা কর্মসৃচিতে অशশগ্রহণ সম্পৃর্ণভাবে निষিদ্ধ করা; সব ধরন্নর খুচরা বা খোলা তামাকজাত দ্রব্য বিক্রয় निষিদ্ধ করা; ই-সিগারেট, ভ্যাপিং, হিটেড টোব্যাকো প্রোডাক্টসহ এধরন্নর সকল পণ্য উৎপাদন, আমদানি ক্রয়বিক্রয় নিষিদ্ধ করা; এবং তামাকজাত দ্রব্যের প্যাকেট বা মোড়কে সচিত্র স্বাস্থ্য সতর্কবার্তার আকার ৫০ শতাংশ থেকে বৃদ্ধি করে ৯০ শ তাংশ করা ইত্যাদি।

ক্যাম্পেইন ফর টৌব্যাকো ফ্রি কিডস (সিটিএফকে) এর সহায়তায় মানববক্ধন কর্মসূচিচেত স্বাস্থ্য সুরক্ম ফাউড্ডেশন, টিসিআরসি, ডরপ, न्যाশनাল হার্ট ফাউভ্ডেxন, নাটাব, ধৃমপাन মাদক ও দুনীতি বিরোধী ফাউড্ডেশন, ঢাকা আহছানিয়া মিশনসহ বিভিন্न তামাকবিরোধী সংগঠটের প্রতিনিধিরা অংশগ্রহণ করেন।

16 October 2022

## তামাকজনিত মৃত্যুর প্রতীকী লাশের কফিন নিয়ে মানববব্ধন



অবিলম্বে তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন সংশোধন প্রক্রিয়া সম্পন্ন করার দাবিতে প্রতীকী লাশের কফিন নিয়ে গতকাল জাতীয় প্রেস ক্লাবের সামনে মানববন্ধন কর্মসূচি পালন করেছে প্রজ্ঞা（প্রগতির জন্য জ্ঞান），অ্যান্টি টোব্যাকো মিডিয়া অ্যালায়েন্স（আত্না）এবং প্রত্যাশা মাদকবিরোধী সংগঠন। এসময় বক্তারা বলেন，বাংলাদেশে বছরে তামাকজনিত বিভিন্ন রোগে এক লাখ ৬১ হাজার মানুয মারা যায়। আইন সংশোধনে যত দেরি হবে，তামাকজনিত মৃত্যু ততই বাড়তে থাকবে। মানববন্ধন শেযে আয়োজকদের পক্ষ থেকে স্বাস্থ্যসেবা বিভাগের সচিব বরাবর স্মারকলিপি দেয়া হয়। বিজ্ঞপ্তি
https：／／sharebiz．net／তামাকজনিত－মৃত্যুর－প্রতীক／

# প্রতিদ্নিরু সংবাদ 

16 October 2022

## তিন সংগঠনের অভিযোগ

## তামাক আইন সংশোধনে বাধা দেওয়া হচ্ছে



তামাক নিয়ন্তণ আইন সংশোধনের প্রক্রিয়া দ্রুত শেষ করার দাবিতে প্রতীকী লাশের কফিন নিয়ে জাতীয় প্রেস ক্লাবের সামনে মানববন্ধন করেছে তামাকবিরোধী তিনটি সংগঠন। শনিবার (১৫ অক্টোবর) সকালে প্রজ্ঞা (প্রগতির জন্য জ্ঞান), অ্যান্টি টে|ব্যাকো মিডিয়া অ্যালায়েল্স (আত্না) ও প্রত্যাশা মাদকবিরোধী সংংঠন এ মানববন্ধন করে। বিকালে প্রজ্ঞার পক্ষ থেকে পাঠানো এক বিজ্ঞপ্তিতে এসব তথ্য জানানো হয়।

মানববন্ধনে বক্তারা বলেন, বাংলাদেশে বছরে তামাকজনিত বিভিন্ন রোগে ১ লাখ ৬১ হাজার মানুষ মারা যান। আইন সংশোধনে যত দেরি হবে, তামাকজনিত মৃত্যু ততই বাড়তে থাকবে। মানববন্ধন শেবে আয়োজকদের পক্ষ থেকে স্বাস্থ্যসেবা বিভাের সচিবকে স্মারকলিপি দেওয়া হয়।

তামাকের ব্যবহার কমাতে সংশোধনীর মাধ্যমে তামাক নিয়ন্তণ আইন শক্তিশালী করার উদ্য্যাগ গ্রহণ করেছে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়। এরই মধ্যে খসড়া সংশোধনী প্রস্তুত, ওয়েবসাইটে প্রকাশ এবং অংশীজনের মতামত নেওয়ার কাজ শেষ হয়েছে। কিন্তু তামাক কোম্পানিগুলো সরকারের এই মহতী উদ্দ্যোগকে বাধাগ্রস্ত করতে নানাবিধ ভিত্তিহীন ও মিথ্যা তথ্য প্রচার করছে। বিশ্ব স্বস্ছ্য সংস্থার এফসিটিসিতে স্ব|ক্ষরকারী দেশ হিসেবে বাংলাদেশ সরকার তামাক নিয়ন্ত্রণ নীতিমালা ও পদক্ষেপগুলো তামাক কোম্পানির ব্যবসায়িক ও অন্যান্য স্ব|র্থ থেকে সুরক্ষা করতে অभীকারবদ্ধ।

মানববন্ধনে আরো জানানো হয়, বর্তমানে প্রাপ্তবয়স্ক জনগোষ্ঠীর মধ্যে ৩ কোটি ৭৮- লাখ মানুয তামাক ব্যবহার করেন। দেশে তামাক ব্যবহারজনিত মৃত্যু ও অসুস্থতায় বছরে ৩০ হাজার ৫৬০ কোটি টাকার আর্থিক ক্ষতি হয়, যা তামাক খাত থেকে অর্জিত রাজস্ব আয়ের চেয়ে অনেক বেশি। তামাক ব্যবহারজনিত এ ক্যক্ষতি ও ভয়াবহতা উপলধ্ধি করে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ২০৪০ সালের মধ্যে বাংলাদেশকে তামাকমুক্ত করার প্রত্যয় ব্যক্ত করেন এবং এ লক্ষ্য অর্জনে বিশ্ব স্বাস্য্য সংস্থার ফ্রেমওয়ার্ক কনভেনশন অন টোব্যাকো কন্ট্রোলের (এফসিটিসি) সন্গে সামঞ্জ্য রেতে ২০১৬ সালে তামাক নিয়ন্তণণ আইন সংশোধনের নির্দেশনা দিত্যেছেন।

বিজ্ঞত্তিতে বলা হয়, স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের পক্ষ থেকে তামাক নিয়ন্ত্রণ আইনের খসড়া সংশোধনীতে যেসব প্রস্তাব অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে, তার মধ্যে রয়েছে সব পাবলিক প্নেস ও পাবলিক পরিবহনে ‘ধূমপানের জন্য নির্ধারিত স্থান’ রাখার বিধান বিলুপ্ত করা; বিক্রয়সস্থলে তামাকজাত দ্রব্য বা প্যাকেট প্রদর্শন নিষিদ্ধ করা; তামাক কোম্পানির সামাজিক দায়বদ্ধতা কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ সম্পূর্ণভাবে নিষিদ্ধ করা; সব ধরনেন খুচরা বা খোলা তামাকজাত দ্রব্য বিক্রয় নিযিদ্ধ করা; ই-সিগারেট, ভ্যাপিং, হিটেড টোব্যাকো প্রোডাক্টসহ এ ধরনের সব পণ্য উৎপাদন, আমদানি ক্রুয়-বিক্রয় নিযিদ্ধ করা।

আজকের মানববন্ধনে স্বস্ছ্য সুরক্ষা ফাউড্ডেশন, টিসিআরসি, ডরপ, ন্যাশনাল হার্ট ফাউল্ডেশন, নাটাব, ধূমপান মাদক ও দুন্নীতিবিরোধী ফউঙ্ডেশন, ঢাকা আহছানিয়া মিশনসহ বিভিন্ন তামাকবিরোধী সংগঠনের প্রতিনিধিরা অংশ নেন।
https://www.protidinersangbad.com/todays-newspaper/first-page/359092

16 October 2022

## তামাকজনিত মৃত্যুর প্রতীকী লাশের কফিন নিয়ে মানববন্ধন



অবিলম্বে তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন সংশোধন প্রক্রিয়া সম্পন্ন করার দাবিতে প্রতীকী লাশের কফিন নিয়ে জাতীয় প্রেস ক্ুাবের সামনে মানববন্ধন কর্মসূচি পালন করেছে প্রজ্ঞা (প্রগতির জন্য জ্ঞান), অ্যান্টি টোব্যাকো মিডিয়া এলায়েক্স (আত্মা) এবং প্রত্যাশা মাদক বিরোধী সংগঠন।

এসময় বক্তারা বলেন, বাংলাদেশে বছরে তামাকজনিত বিভিন্ন রোগে ১ লক্ষ ৬১ হাজার মানুষ মারা যায়। আইন সংশোধনে যত দেরি হবে তামাকজনিত মৃত্যু ততই বাড়তে থাকবে। মানববন্ধন শেবে আয়োজকদের পক্ষ থেকে স্বাস্য্য সেবা বিভগের সচিব বরাবর স্মারকলিপি প্রদান করা হয়।

মানববন্ধন কর্মসূচিতে বক্তারা বলেন, তামাকের ব্যবহার হ্রাসে সংশোধনীর মাধ্যমে তামাক নিয়ন্তণণ আইন শক্তিশালীকরণের উদ্যোগ গ্রহণ করেছে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়। ইতিমব্যে খসড়া সংশোধনী প্রস্ততত, ওয়েবসাইটে প্রকাশ এবং অংশীজনের মতামত গ্রহণের কাজ শেষ হৰ্যেছে। কিন্তু তামাক কোম্পানিগুলো সরকারের এই মহতি উঢ্যোগকে বাধাগ্রস্ত করতে নানাবিধ ভিত্তিহীন ও মিথ্যা তথ্য প্রচার করছে। বিশ্ব স্বাস্ছ্য সংস্থার এফসিটিসি-তে স্বাক্ষরকারী দেশ হিসেবে বাংলাদেশ সরকার তামাক নিয়ন্তণ নীতিমালা ও পদক্ষেপসমূহ তামাক কোম্পানির ব্যবসায়িক ও অন্যান্য স্বার্থ থেকে সুরক্ষা করতে অঙীকারবদ্ধ। বিশেষ করে এফসিটিসি আর্টিক্যাল ৫.৩এ তামাক নিয়ন্ত্রণের জন্য নীতি প্রণয়ন এবং বাস্তবায়ন্নে সরকারকে তামাক কোম্পানির প্রভাবমুক্ত থাকতে সুপারিশ করা হয়েছে।

মানববন্ধন কর্মসূচিতে আরো জানানো হয়, বর্তমানে প্রাণ্তবয়স্ক জনগোষ্ঠির ৩৫.৩ শতাংশ (৩ কোটি ৭৮- লক্ষ) তামাক ব্যবহার করে। দেশে তামাক ব্যবহারজনিত মৃত্যু ও অসুস্থতায় বছরে ৩০ হাজার ৫৬০ কোটি টাকার আর্থিক ক্ষতি হয়, যা তামাকখাত থেকে অর্জিত রাজস্ব আয়ের চেয়ে অনেক বেশি। তামাক ব্যবহারজনিত এই ক্য়ক্ষতি এবং ভয়াবহতা উপলধ্ধি করে মাননীয় প্রধানমন্তী ২০৪০ সালের মধ্যে বাংলাদেশকে তামাকমুক্ত করার প্রত্যয় ব্যক্ত করেন এবং এ লক্ষ্য অর্জনে বিশ্ব স্বস্থ্য সংস্থার ফ্রেমওয়ার্ক কনভেনশন অন টোব্যাকো কন্ট্রোল- এফসিটিসি’র সাথে সামঞ্জস্য রেখে ২০১৬ সালে তামাক নিয়ন্তণণ আইন সংশোধনের নির্দেশনা প্রদান করেছেন।

স্বাস্থ্য মন্তণাালয়ের পক্ষ থেকে তামাক নিয়ন্তণ আইনের খসড়া সংশোধনীতে যেসব প্রস্তাব অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে তারমব্যে রয়েছে সকল পাবলিক প্লেস ও পাবলিক পরিবহনে ‘ধূমপানের জন্য নির্ধারিত স্থান’ রাখার বিধান বিলুপ্ত করা; বিক্রয়স্থলে তামাকজাত দ্রব্য বা প্যাকেট প্রদর্শন নিষিদ্ধ করা; তামাক কোম্পানির সামাজিক দায়বদ্ধতা কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ সম্পূর্ণতাবে নিযিদ্ধ করা; সব ধরনের খুচরা বা খোলা তামাকজাত দ্রব্য বিক্রয় নিষিদ্ধ করা; ই-সিগারেট, ভ্যাপিং, হিটেড টোব্যাকো প্রোডাক্টসহ এধরনের সকল পণ্য উৎপাদন, আমদানি ক্রয়-বিক্রুয় নিষিদ্ধ করা; এবং তামাকজাত দ্রব্যের প্যাকেট বা মোড়কে সচিত্র স্বাস্থ্য সতর্কবার্তার আকার ৫০ শতাংশ থেকে বৃদ্ধি করে ৯০ শতাংশ করা ইত্যাদি। ক্যাম্পেইন ফর টোব্যাকো ফ্রি কিডস (সিটিএফকে) এর সহায়তায় মানববন্ধন কর্মসূচিতেত স্বাস্থ্য সুরক্ষা ফাউড্ডেশন, টিসিআরসি, ডরপ, ন্যাশনাল হার্ট ফাউড্ডেশন, নাটাব, ধূমপান মাদক ও দুর্নীতি বিরোধী ফউন্ডেশন, ঢাকা আহছানিয়া মিশনসহ বিভিন্ন তামাকবিরোধী সংগঠনের প্রতিনিধিবৃন্দ অংশ্র্রহণ করেন।
http://www.kholakagojbd.com/prints/107391

16 October 2022

## তামাকজনিত মৃত্যুর প্রতীকী লাশের কফিন নিয়ে মানববন্ধন



## নিজস্ব প্রতিবেদক

অবিলম্বে তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন সংশোধন প্রক্রিয়া সম্পন্ন করার দাবিতে প্রতীকী লাশের কফিন নিয়ে জাতীয় প্রেস ক্লাবের সামনে মানববন্ধন কর্মসূচি পালন করেছে প্রজ্ঞা (প্রগতির জন্য জ্ঞান), অ্যান্টি টোব্যাকো মিডিয়া এলায়েন্স (আত্মা) এবং প্রত্যাশা মাদক বিরোধী সংগঠন।

এসময় বক্তারা বলেন বাংলাদেশে বছরে তামাকজনিত বিভিন্ন রোগে ১ লক্ষ ৬১ হাজার মানুষ মারা যায়। আইন সংশোধনে যত দেরি হবে তামাকজনিত মৃত্যু ততই বাড়তে থাকবে। মানববন্ধন শেযে আয়োজকদের পক্ষ থেকে স্বাস্থ্য সেবা বিভাগের সচিব বরাবর স্মারকলিপি প্রদান করা হয়।

মানববন্ধন কর্মসূচিতে বক্তারা বলেন, তামাকের ব্যবহার হ্রাসে সংশোধনীর মাধ্যমে তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন শক্তিশালীকরণের উদ্যোগ গ্রহণ করেছে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়। ইতোমধ্যে খসড়া সংশোধনী প্রস্তুত, ওয়েবসাইটে প্রকাশ এবং অংশীজনের মতামত গ্রহণের কাজ শেষ হয়েছে। কিন্তু তামাক কোম্পানিগুলো সরকারের এই মহতি উদ্যোগকে বাধাগ্রস্ত করতে নানাবিধ ভিত্তিহীন ও মিথ্যা তথ্য প্রচার করছে। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার এফসিটিসি-তে স্ব|ক্ষরকারী দেশ হিসেবে বাংলাদেশ সরকার তামাক নিয়ন্তণ নীতিমালা ও পদক্ষেপসমূহ তামাক কোম্পানির ব্যবসায়িক ও অন্যান্য স্বার্থ থেকে সুরক্ষা করতে অঙ্গীকারবদ্ধ। বিশেষ করে এফসিটিসি আর্টিক্যাল ৫.৩ এ তামাক নিয়ন্ত্রণের জন্য নীতি প্রণয়ন এবং বাস্তবায়নে সরকারকে তামাক কোম্পানির প্রভাবমুক্ত থাকতে সুপারিশ করা হয়েছে।

মানববন্ধন কর্মসূচিতে আরো জানানো হয়, বর্তমানে প্রাপ্তবয়স্ক জনগোষ্ঠির ৩৫.৩ শতাংশ (৩ কোটি ৭৮-লক্ষ) তামাক ব্যবহার করে। দেশে তামাক ব্যবহারজনিত মৃত্যু ও অসুস্থতায় বছরে ৩০ হাজার ৫৬০ কোটি টাকার আর্থিক ক্ষতি হয়, যা তামাকখাত থেকে অর্জিত রাজস্ব আয়ের চেয়ে অনেক বেশি। তামাক ব্যবহারজনিত এই ক্ষয়ক্ষতি এবং ভয়াবহতা উপলব্ধি করে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ২০৪০ সালের মধ্যে বাংলাদেশকে তামাকমুক্ত করার প্রত্যয় ব্যক্ত করেন এবং এ লক্ষ্য অর্জনে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার ফ্রেমওয়ার্ক কনভেনশন অন টোব্যাকো কন্ট্রোল- এফসিটিসি’র সাথে সামঞ্জস্য রেখে ২০১৬ সালে তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন সংশোধনের নির্দেশনা প্রদান করেছেন।

স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের পক্ষ থেকে তামাক নিয়্ত্রণ আইনের খসড়া সংশোধনীতে যেসব প্রস্তাব অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে তারমধ্যে রয়েছে সকল পাবলিক প্নেস ও পাবলিক পরিবহনে ‘ধূমপানের জন্য নির্ধারিত স্থান’ রাখার বিধান বিলুপ্ত করা; বিক্রয়য়্থলে তামাকজাত দ্রব্য বা প্যাকেট প্রদর্শন নিষিদ্ধ করা; তামাক কোম্পানির সামাজিক দায়বদ্ধতা কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ সম্পূর্ণভাবে নিষিদ্ধ করা; সব ধরনের খুচরা বা খোলা তামাকজাত দ্রব্য বিক্রয় নিষিদ্ধ করা; ই-সিগারেট, ভ্যাপিং, হিটেড টোব্যাকো প্রোডাক্টসহ এধরনের সকল পণ্য উৎপাদন, আমদানি ক্রয়-বিক্রয় নিষিদ্ধ করা; এবং তামাকজাত দ্রব্যের প্যাকেট বা মোড়কে সচিত্র স্বাস্থ্য সতর্কবার্তার আকার ৫০ শতাংশ থেকে বৃদ্ধি করে ৯০ শতাংশ করা ইত্যাদি। ক্যাম্পেইন ফর টোব্যাকো ফ্রি কিডস (সিটিএফকে) এর সহায়তায় মননববন্ধন কর্মসূচিতে স্বস্থ্য সুরক্ষা ফাউন্ডেশন, টিসিআরসি, ডরপ, ন্যাশনাল হার্ট ফাউড্ডেশন, নাটাব, ধূমপান মাদক ও দুর্নীতি বিরোধী ফউন্ডেশন, ঢাকা আহছানিয়া মিশনসহ বিভিন্ন তামাকবিরোধী সংগঠনের প্রতিনিধিবৃন্দ অংশ্র্রহণ করেন।
https://www.dailyvorerakash.com/health/2022/10/15/322754

# আমার স7বাদ 

16 October 2022


বছরে তামাকজনিত বিভিন্ন রোগে এক লক্ষ ৬১ হাজার মানুষ মারা যায়। আইন সংশোধন্ে যত দেরি হবে তামাকজনিত মৃত্যু ততই বাড়তে থাকবে। তাই তামাক নিয়ন্তণ আইন সংדোধনের দাবি জানিত্যেছেন বক্তারা।

শনিবার (১৫ অক্টোবর) ছুপুরে জাতীয় প্রেস ক্লাবের সামনে তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন সংশোধনের দাবিতে প্রতীকী লাশের কফিন নিয়ে প্রজ্ঞা (প্রগতির জন্য জ্ঞান), অ্যান্টি টোব্যাকো মিডিয়া এলায়েন্স (আত্না) এবং প্রত্যাশা মাদকবিরোধী সংগঠন আয়োজিত মননববন্ধনে বক্তারা এসব কথা বলেন।

মানববন্ধন কর্মসূচিতে বক্তারা বলেন, তামকের ব্যবহার হ্রাসে সংশোধনীর মাধ্যমে তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন শক্তিশালীকরণের উদ্যোগ গ্রহণ করেছে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়।

ইতিমধ্যে খসড়া সংশোধনী প্রস্তুত, ওয়েবসাইটে প্রকাশ এবং অংশীজনেের মতামত গ্রহণের কাজ শেষ হয়েছে। কিন্তু তামাক কোম্পানিগুলো সরকারের এই মহতি উদ্দ্যোগকে বাধাগ্রস্ত করতে নানাবিধ ভিত্তিহীন ও মিথ্যা তথ্য প্রচার করছে।

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার এফসিটিসিতে স্বাক্ররকারী দেশ হিসেবে বাংলাদেশ সরকার তামাক নিয়ন্তণ নীতিমালা ও পদক্ষেসমূহ তামাক কোম্পানির ব্যবসায়িক ও অন্যান্য স্বার্থ থেকে সুরক্ষা করতে অঙ্গীকারবদ্ধ।

বিশেষ করে এফসিটিসি আর্টিক্যাল ৫ দশমিক ৩ এ তামাক নিয়ন্তণের জন্য নীতি প্রণয়ন এবং বাস্তবায়ন্ন সরকারকে তামাক কোম্পানির প্রতাবমুক্ত থাকতে সুপারিশ করা হয়েছে।

মানববন্ধন কর্মসূচিতে আরো জানানো হয়, বর্তমানে প্রাপ্তবয়স্ক জনগোষ্ঠির ৩৫ দশমিক ৩ শতাংশ (৩ কোটি ৭৮- লক্ষ) তামাক ব্যবহার করে। দেশে তামাক ব্যবহারজনিত মৃত্য ও অসুস্থতায় বছরে ৩০ হাজার ৫৬০ কোটি টাকার আর্থিক ক্ষতি হয়, যা তামাকখাত থেকে অর্জিত রাজস্ব আয়ের চেয়ে অনেক বেশি।

তামাক ব্যবহারজনিত এই ক্ষয়ক্ষতি এবং ভয়াবহতা উপলধ্ধি করে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ২০৪০ সালের মধ্যে বাংলাদেশকে তামাকমুক্ত করার প্রত্যয় ব্যক্ত করেন এবং এ লক্ষ্য অর্জনে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার ফ্রেমওয়ার্ক কনভেনশন অন টোব্যাকো কন্ট্রোল-এফসিটিসি’র সাথে সামঞ্জস্য রেখে ২০১৬ সালে তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন সংশোধনের নির্দেশনা প্রদান করেছেন।

স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের পক্ষ থেকে তামাক নিয়ন্ত্রণ আইনের খসড়া সংশোধনীতে যেসব প্রস্তাব অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে তার মধ্যে রয়েছে সকল পাবলিক প্লেস ও পাবলিক পরিবহনে ‘ধূমপানের জন্য নির্ধারিত স্থান’ রাখার বিধান বিলুপ্ত করা; বিক্রয়়স্থলে তামাকজাত দ্রব্য বা প্যাকেট প্রদর্শন নিষিদ্ধ করা; তামাক কোম্পানির সামাজিক দায়বদ্ধতা কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ সম্পূর্ণভাবে নিষিদ্ধ করা; সব ধরনের খুচরা বা খোলা তামাকজাত দ্রব্য বিক্রয় নিষিদ্ধ করা; ই-সিগারেট, ভ্যাপিং, হিটেড টোব্যাকো প্রোডাক্টসহ এধরনের সকল পণ্য উৎপাদন, আমদানি ক্রয়-বিক্রয় নিষিদ্ধ করা; এবং তামাকজাত দ্রব্যের প্যাকেট বা মোড়কে সচিত্র স্বাস্থ্য সতর্কবার্তার আকার ৫০ শতাংশ থেকে বৃদ্ধি করে ৯০ শতাংশ করা ইত্যাদি।

ক্যাস্পেইন ফর টোব্যাকো ফ্রি কিডস (সিটিএফকে) এর সহায়তায় মানববন্ধন কর্মসূচিতে স্বাস্থ্য সুরক্ষা ফাউন্ডেশন, টিসিআরসি, ডরপ, ন্যাশনাল হার্ট ফাউন্ডেশন, নাটাব, ধূমপান মাদক ও पুর্নীতি বিরোধী ফাউন্ডেশন, ঢাকা আহছানিয়া মিশনসহ বিভিন্ন তামাকবিরোধী সংগঠনের প্রতিনিধিবৃন্দ অংশগ্রহণ করেন।

মানববন্ধন শেষে আয়োজকদের পক্ষ থেকে স্বাস্থ্য সেবা বিভাগের সচিব বরাবর স্মারকলিপি প্রদান করা হয়।
https://www.amarsangbad.com/bangladesh/news/236868

## (HX Kiপাঞ্র

16 October 2022


https://www.deshrupantor.com/epaper/image/find/2022/2022-10-16/news 2022-1016320 b/339px/629px/214px/147px

# आজ্রালের খবর 

16 October 2022


# ভোরের ডাব 



স্টাফ র্রিপোর্টার : অবিলম্বে তামাক निয়ন্ত্রণ আইন সংশোধन প্রক্রিয়া সম্পन्न করার দাবি জানিয়েছেন তামাকবিরোধী সংগঠনণ্ুলো। তারা বলছে, বাংলাদেশে বছরে তামাকজ্জনিত বিভিন্ন রোগে ১ লাথ ৬১ হাজার মানুষ মারা যায়। आইন


সংশোধनে যত দের্রি रবে তামাকজ্জনিত মৃত্যু ততই বাড়তত থাকবে। তাই অবিলম্বে তামাক নিয়ষ্ত্রণ আইন সংশোধন করতে হবে। গতকাল শनিবার জাতীয় প্রেসক্মাবের সামनে প্রজ্ঞা (প্রগতির জन্য জ্ঞান), অ্যাन্টি টোব্যাকো মিডিয়া এলায়েস (আত্মা) এবং প্রত্যাশা মাদকবিরোধী সংগঠন যৌথভাবে আয়োজিত প্রতীকী লাশ্র কফিন निয়ে এক মানববক্ধনে এ দাবির

## অবিলম্বে তামাক নিয়ন্রণ আইন










 रख़ाएव।





 निर्दुषना প্রদাन করেজেন।



 অश्रशझহ






http://ebhorerdak.com/2022/10/16/8/details/8 r4 c6.jpg
https://ebhorerdak.com/2022/10/16/2/details/2 r14 c3.jpg

# कर্রাञा？ 

16 October 2022
প্রতীকী কফিন নিয়ে
তামাকবিরোধী
মানববন্ধন
স্টাফ রিপপার্টার，णাকা অফिস： তाমাক निয়ন্ত্রণ आইন সशশোষনের দাবিতে প্রতীকী মর্রদেহহে কফিन निढ़ा মাनববभ্\％न Кढরजए প্রজ্ঞা （প্রগতির জन्य জাन），अ्यान्টি টোব্যাকো মিডিয়া এলাট্যে（আতা） এবং মাদক বिরোধী সशগঠन ＇প্রত্যাबा＇।
«निবाর জाতীয় প্রেস ङ্সাবের্র সামनে
এ মাनববঙ্ধन अनুष्ठिত इয়। পরে স্বাস্ছ্য সেবা বিভাগের সচিব বরাবর শ্মারকপিপি দেওয়া হয়। মানববঙ্ধन কর্মসৃচ্চিতে বङ্যারা ব大েन，বাং্লাদেশে
 লাখ্খ ৬১ হাबার মাनूষের মৃত্যু হয়। আইন সशד্রোষনে यত দেরি হবে তামাকজ্জनिত মৃত্যু उতই বাড়ढে

 মাধ্যমম তামাক निয়ন্ত্রণ আইন শক্কিশालीकর্পের উদ্দ্যো निয়েढए ग্থाস्श्य 8 পরিবाর কল্যা巾 মন্ত্রণালয় । ইতোমব্যে খসড়া সशশ্রোবনী প্রম্টুত， ఆয়েবসাইটে প্রকাশ এবং অश্ীীबनের্ন মতाমত निওয়ার কাজ শোষ रढ़েছে।
 সরকারের बই মহতি উদ্যোগকে মিথ্যা उথ্য প্রচার কর্木ছে। বিশ্ব স্বাস্ত্য



 ব্যবসায়িক 3 অन्यान्य স্বার্ধ ণেকে সুরক্মা করতত অঙ্গীকারবদ্ধ। বি৫ে।ষ করে এखসস্টিসি आর্টিক্যাল ৫．৩ এ তামাক নিয়়্রণেণ্র জন্য নীতি প্রণয়ন এবং বাস্তবায়নে সরকার্রে তামাক बেमম্পাनिর প্রভাবমুক ধাबত সুপারিশ बরা হয়োে।
कगाद्म ইन खन টোব্যারে खि



 ধृमপान মाদद $ఆ$ मूनीতि বिরোবो खাউভেশन，ঢাকা आহशাनिয়া মিশनসर বিভিन্न তামাকবিরোধী সशংঠন মানববক্ধনन অशশ नেয়।

# मानक <br> T9নाम जा जाजला 

16 October 2022


তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন সংশোধনের প্রক্রিয়া দ্রুত লেষ করার দাবিতে প্রতীকী লাশের কফিন নিয়ে গতকাল শনিবার জাতীয় প্রেস ক্লাবের সামনে মানববন্ধন করেছে তামাকবিরোধী তিনটি সংগঠন। সেগুলো হলো প্রজ্ঞা (প্রগতির জন্য জ্ঞান), অ্যান্টিটোব্যাকো মিডিয়া অ্যালায়েন্স (আত্মা) ও প্রত্যাশ মাদকবিরোধী সংগঠন। প্রজ্ঞার পক্ষ থেকে পাঠানো এক বিজ্ঞপ্তিতে এসব তথ্য জানানো হয়।
মানববন্ধনে বক্তারা বলেন, বাংলাদেশে বছরে তামাকজনিত বিভ্ন্ন্ন রোগে ১ লাখ ৬১ হাজার মানুষ মারা যান। আইন সংশোধনে যত দেরি হবে, তামাকজনিত মৃত্যু ততই বাড়তে থাকবে। মানববন্ধন শেযে

- পৃষ্ঠা ১১: কলাম ১

তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন শক্তিশালী করতত
শেষ প্থ্যা木 পর
 ख़ा







 करচে অभीकाबक्ष।















 ॐशभाफन, आय



https://epaper.sangbadsarabela.com/uploads/epaper/2022/10/16/images/page634aefeddf67c634af61d08e72.jpg

# bdnews24.com 

15 October 2022
তামাক নিয়ब্রণ আইন সংশৌধনের দাবিতে মানববক্ধন
তামাকজনিত বিভিম রোগে প্রতি বছর এক লাখ ৬১ হাজার মানুষ মারা যায় বনে উল্লেখ করা হয়।


ज্যেষ্ঠ প্রতির্রেকববিিিনিউজ টো্যেন্টিফোর ৬টকম
তামাক নিয়ন্তণ আইন সংশোধন প্রক্রিয়া এর কোম্পানিগুলো বাধাগ্রস্ত করছে বলে অভিযোগ উঠেছে।
শনিবার দুপুরে জাতীয় প্রেসক্লাবের সামনে তামাক বিরোধী কত্যেকটি সংগঠন মানববন্ধন করে এই অভির্যোগ করে।
এতে তামাক বিরোধী সংগঠন প্রজ্ঞা (প্রগতির জন্য জ্ঞান), অ্যান্টি টোব্যাকো মিডিয়া এলায়েল্স (আত্ন) এবং প্রত্যাশাসহ কয়েকটি সংপঠন অংশ নেয়; মানববন্ধন শেযে আয়োজকদের পক্ষ থেকে স্বাস্থ্য সেবা বিভাগের সচিব বরাবর স্মারকলিপি দেওয়া হয়।

বিভিন্ন তথ্য দিয়ে তামাকজনিত বিভিন্ন রোগে দেশে প্রতি বছর এক লাখ ৬১ হাজার মানুষ মারা যায় বলে মানববন্ধনে উল্লেখ করা इয়।

এতে বলা হয়, "বর্তমানে প্রাপ্তবয়ক্ক জনগোষ্ঠীর ৩৫ দশমিক ৩ শতাংশ (৩ কোটি ৭৮- লাখ) তামাক ব্যবহার করেন। দেশে তামাক ব্যবহারজনিত মৃত্যু ও অসুস্থতায় বছরে ৩০ হাজার ৫৬০ কোটি টাকার আর্থিক ক্ষতি হয়, যা তামাকখাত থেকে অর্জিত রাজস্ব আয়ের চেয়ে অনেক বেশি।
"তামাক ব্যবহারজনিত এই ক্য়ক্ষতি এবং ভয়াবহতা উপলব্ধি করে ২০১৬ সালে প্রধানমব্রী শেখ হাসিনা ২০৪০ সালের মধ্যে বাংলাদেশকে তামাকমুক্ত করার প্রত্যয় ব্যক্ত করার পাশপাশি বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্ছার ফ্রেমওয়ার্ক কনভেনশন অন টোব্যাকো কন্ট্রোলএফসিणিসির সাথে সামঞ্গস্য রেখে তামাক নিয়্ত্রণ আইন সংশোধনের নির্দ্রেশনা প্রদান করেন।"

ক্যাম্পেইন ফর টোব্যাকো ফ্রি কিডস (সিটিএফকে) বাংলাদেশ- এর লিড পলিসি অ্যাডভাইজার মো. মোস্তাফিজুর রহমান মানববন্ধনে অংশ নিয়ে বলেন, প্রধানমন্ত্রীর ঘোষণার প্রেক্ষিতে এবং এর বাস্তব আলোকে স্বস্থ্য মন্তণালয় আইন সংশোধনের উল্যোগ নিত্যেছে।
"সরকারের এই উদ্যোগ প্রশংসার দাবি রাখে এবং তা বাস্তবায়ন করা জরুরি। তাতে জনস্বাস্থ্য সুরক্ষা হবে।"
তবে আইন সংশোধনের এই উদ্যোগকে বাধাগ্রস্থ করতে তামাক কোম্পানিগুলো নানা কুটকৌশশল করছে বলে অভিযোগ করেন মোস্তাফিজুর।

প্রজ্ঞার নির্বাইী পরিচালক এবিএম জুবাহ্যের অভিয্যোগ করেন তামাক কোম্পানিগুলো কখনই জনস্বাস্ছ্যের কথা ভাবে না। তারা তরুণদের বেছে নেয় এবং নানাভাবে তামাক ব্যবशারে উৎসাহিত করে। এই কোম্পানিগুলো বর্তমান সরকারের তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন সংশোধনের উদ্যোগকে ভিন্নপথে নিতে মিথ্যা ও বিল্রান্তিকর তথ্য ছড়ানোর চেষ্টা করছে।
"আমরা আশা করি সরকার ভে উদ্যোগ নিয়েছে তা বাস্তবায়ন করবে এবং ২০৪০ সালের মধ্যে তামাকমুক্ত বাংলাদেশ গড়ার ক্ষেত্রে এই সংশোধিত আইন মাইলফলক হয়ে থাকবে।"

স্ব|স্য মন্তণালয়ের পক্ষ থেকে তামাক নিয়ন্তণ আইনের খসড়া সংশোধনীতে যেসব প্রস্তাব অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে তারমব্যে রভ্যেছে, সকল পাবলিক প্নেস ও পাবলিক পরিবহনে ‘ধূমপানের জন্য নির্ধারিত স্থান’ রাখার বিধান বিলুপ্ত করা, বিক্র্যস্থলে তামাকজাত দ্রব্য বা প্যাকেট প্রদর্শন নিষিদ্ধ করা, তামাক কোম্পানির সামাজিক দায়বদ্ধতা কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ সম্পূর্ণভাবে নিষিদ্ধ করা, সব ধরনের খুচরা বা খোলা তামাকজাত দ্রব্য বিক্রয় নিষিদ্ধ করা, ই-সিগারেট, ভ্যাপিং, হিটেড টোব্যাকো প্রোডাক্টসহ এ ধরনের সকল পণ্য উৎপাদন, আমদানি ক্রয়-বিক্র্য় নিষিদ্ধ করা এবং তামাকজাত দ্রব্যের প্যাকেট বা মোড়কে সচিত্র স্বাস্থ্য সতর্কবার্তার আকার ৫০ শতাংশ থেকে বৃদ্ধি করে ৯০ শতাংশ করা।

সিটিএফকের সহায়তায় মানববন্ধন্ন স্বাস্থ্য সুরক্ষা ফাউন্ডেশন, টিসিআরসি, ডরপ, ন্যাশনাল হার্ট ফাউন্ডেশন, নাটাব, ধূমপান মাদক ও দুর্নীতি বিরোধী ফাউল্ডেশন, ঢাকা আহছানিয়া মিশনসহ বিভিন্ন তামাকবিরোধী সংংঠনের প্রতিনিধিবৃন্দ অংশ নেন।
https://bangla.bdnews24.com/business/c0291nmhl2

# สाशกा finitisa 

15 October 2022

## তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন সংশোধনের দাবিতে কফিন নিয়ে মানববন্ধন



অবিলম্বে তামাক নিয়ন্রণ আইন সংশোধন প্রক্রিয়া সম্পন্ন করার দাবিতে কফিন নিয়ে জাতীয় প্রেস ক্ৰাবের সামনে মানববন্ধন কর্মসূচি পালিত হয়েছে। প্রজ্ঞা (প্রগতির জন্য জ্ঞান), অ্যান্টি টোব্যাকো মিডিয়া এলায়েক্স (আত্রা) এবং প্রত্যাশা মাদক বিরোধী সংগঠন এই মানববন্ধনের আয়োজন করে। এসময় বক্তারা বলেন বাংলাদেশে বছরে তামাকজনিত বিভিন্ন রোগে এক লাখ ৬১ হাজার মানুয মারা যায়। আইন সংশোধনে যত দেরি হবে, তামাকজনিত মৃত্যু ততই বাড়তে থাকবে। মানববন্ধন শেবে আয়োজকদের পক্ষ থেকে স্বাস্থ্য সেবা বিভাগের সচিব বরাবর স্মারকলিপি দেওয়া হয়।

মানববন্ধন কর্মসূচ্চিতে বক্তারা বলেন, তামাকের ব্যবহার হ্রাসে সংশোধনীর মাধ্যমে তামাক নিয়ন্তণ আইন শক্তিশালীকরণের উদ্দ্যোগ নিত্যেছে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্তণালয়। ইতোমধ্যে খসড়া সংশোধনী প্রস্তুত। ওয়েবসাইটে প্রকাশ ও অংশীজনের মতামত গ্রহণের কাজ শেষ হয়েছে। কিন্তু তামাক কোম্পানিগুলো সরকারের এই মহতি উদ্যোগকে বাধাগ্রস্ত করতে নানাবিধ ভিত্তিহীন ও মিথ্যা তথ্য প্রচার করছে। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার এফসিটিসি-তে স্ব|ক্ষরকারী দেশ হিসেবে বাংলাদেশ সরকার তামাক নিয়্তণ নীতিমালা ও পদক্ষেপসমূহকে তামাক কোম্পানির ব্যবসায়িক ও অন্যান্য স্বার্থ থেকে সুরক্ষা দিতে অগ্গীকারবদ্ধ। বিশেষ করে এফসিটিসি আর্টিক্যাল ৫.৩ এ তামাক নিয়ন্তণণর জন্য নীতি প্রণয়ন এবং বাস্তবায়নে সরকারকে তামাক কোম্পানির প্রতাবমুক্ত থাকতে সুপারিশ করা হয়েছে।

মানববন্ধন কর্মসূচিতে আরও জানানো হয়, বর্তমানে প্রাধ্তবয়স্ক জনগোষ্ঠির ৩৫.৩ শতাংশ (তিন কোটি ৭৮- লাখ) তামাক ব্যবহার করে। দেশে তামাক ব্যবহারজনিত মৃত্যু ও অসুস্থতায় বছরে ৩০ হাজার ৫৬০ কোটি টাকার আর্থিক ক্ষতি হয়, যা তামাকখাত থেকে অর্জিত রাজস্ব আয়ের চেয়ে অনেক বেশি। তামাক ব্যবহারজনিত এই ক্য়ক্ষতি ও ভয়াবহতা উপলক্ধি করে প্রধানমন্তী ২০৪০ সালের মধ্যে বাংলাদেশকে তামাকমুক্ত করার প্রত্যয় ব্যক্ত করেন। তিনি এ লক্ষ্য অর্জনে বিশ্ব স্ব|স্থ্য সংস্থার 心্রেমওয়ার্ক কনভেনশন অন টোব্যাকো কন্ট্রোল- এফসিটিসি’র সন্গে সামঞ্সস্য রেখে ২০১৬ সালে তামাক নিয়্ত্রণ আইন সংশোধনেন নির্দেশনা দেন।

স্ব|স্ছ্য মন্ত্রণালয়ের পক্ষ থেকে তামাক নিয়ন্ত্রণ আইনের খসড়া সংশোধনীতে যেসব প্রস্তাব অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে তার মব্যে রয়েছে সব পাবলিক প্লেস ও পাবলিক পরিবহনে ‘ধূমপানের জন্য নির্ধারিত স্থান’ রাখার বিধান বিলুপ্ত করা; বিক্রয়স্থলে তামাকজাত দ্রব্য বা প্যাকেট প্রদর্শন নিযিদ্ধ করা; তামাক কোম্পানির সামাজিক দায়বদ্ধতা কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ সম্পূর্ণভাবে নিযিদ্ধ করা; সব ধরনেের খুচরা বা খোলা তামাকজাত দ্রব্য বিক্রি নিষিদ্ধ করা; ই-সিগারেট, ভ্যাপিং, হিটেড টোব্যাকো প্রোডাক্টসহ এধরনের সব পণ্য উৎপাদন, আমদানি ক্র্য়-বিক্রুয় নিষিদ্ধ করা; তামাকজাত দ্রব্যের প্যাকেট বা মো়়কে সচিত্র স্ব|স্থ্য সতর্কবার্তার আকার ৫০ শতাংশ থেকে বাড়িয়ে ৯০ শতাংশ করা ইত্যাদি।

ক্যাম্পেইন ফর টোব্যাকো ফ্রি কিডস (সিটিএফকে) এর সহায়তায় মানববন্ধন কর্মসূচিতে স্ব|স্ত্য সুরক্ষা ফাউন্ডেশন, টিসিআরসি, ডরপ, ন্যাশনাল হার্ট ফাউঙ্ডেশন, নাটাব, ধূমপান মাদক ও पুর্নীতিবিরোধী ফাউড্ডেশন, ঢাকা আহছানিয়া মিশনসহ বিভিন্ন তামাকবিরোধী সংগঠনের প্রতিনিধিরা অংশ নেন।

# বাংলাদ্রেশ সংবাদ সংস্থা (বাসস) <br> জাতীয় বার্তা সং্থা 

15 October 2022
তামাকজনিত মৃত্যুর লাশের প্রতীকী কফিন নিয়ে মানববষ্ধন


ঢাকা, ১৫ অক্টোবর, ২০২২ (বাসস) : অবিলম্বে তামাক নিয়ন্তণ আইন সংশোধন প্রক্রিয়া সম্পন্ন করার দাবিতে লাশের প্রতীকী কফিন নিয়ে জাতীয় প্রেস ক্লাবের সামনে আজ মানববন্ধন কর্মসূচি পালন করেছে প্রজ্ঞা (প্রগতির জন্য জ্ঞান), অ্যান্টি টোব্যাকো মিডিয়া এলায়়ন্স (আত্না) এবং প্রত্যাশা মাদক বিরোধী সংগঠন।
এসময় বক্তারা বলেন বাংলাদেশে বছরে তামাকজনিত বিভিন্ন রোগে ১ লক্ষ ৬১ হাজার মানুষ মারা যায়। আইন সংশোধনে যত দেরি হবে তামাকজনিত মৃত্যু ততই বাড়তে থাকবে। মানববন্ধন শেবে আয়োজকদের পক্ষ থেকে স্বাস্য্য সেবা বিভাগের সচিব বরাবর স্মারকলিপি প্রদান করা হয়। মানববন্ধন কর্মসূচিতেত বক্তারা বলেন, তামাকের ব্যবহার হ্রাসে সংশোধনীর মাধ্যমে তামাক নিয়ন্তণণ আইন শক্তিশালীকরণের উদ্যোগ গ্রহণ করেছে স্বাস্থ্য ও পরিবার কন্যাণ মন্রণালয়। ইতোমধ্যে খসড়া সংশোধনী প্রস্তুত, ওয়েবসাইটে প্রকাশ এবং অংশীজনের মতামত গ্রহণের কাজ শেষ হয়েছে। কিন্তু তামাক কোম্পানিগুলো সরকারের এই মহতি উদ্যোগকে বাধাগ্রস্ত করতে নানাবিধ ভিত্তিহীন ও মিথ্যা তথ্য প্রচার করছে।
তারা বলেন, বিশ্ব স্বাস্থ্য সংহ্হার এফসিটিসি-তে স্বাক্ষরকারী দেশ হিসেবে বাংলাদেশ সরকার তামাক নিয়ন্ত্রণ নীতিমালা ও পদক্ষেপসমূহ তামাক কোম্পানির ব্যবসায়িক ও অন্যান্য স্বার্থ থেকে সুরক্ষা করতে অঙীকারবদ্ধ। বিশেষ করে এফসিটিসি আর্টিক্যাল ৫.৩ এ তামাক নিয়ন্তণেণ জন্য নীতি প্রণয়ন এবং বাস্তবায়নে সরকারকে তামাক কোম্পানির প্রভাবমুক্ত থাকতে সুপারিশ করা হয়েছে। স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়েরর পক্ষ থেকে তামাক নিয়ন্তণণ আইনের খসড়া সংশোধনীতে যেসব প্রস্তাব অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে তারমধ্যে রয়েছে সকল পাবলিক প্পেস ও পাবলিক পরিবহনে ‘ধূমপানের জন্য নির্ধারিত স্থান’ রাখার বিধান বিলুপ্ত করা, বিক্রয়স্থলে তামাকজাত দ্রব্য বা প্যাকেট প্রদর্শন নিষিদ্ধ করা, তামাক কোম্পানির সামাজিক দায়বদ্ধতা কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ সম্পূর্ণভাবে নিষিদ্ধ করা, সব ধরনের খুচরা বা খোলা তামাকজাত দ্রব্য বিক্রয় নিযিদ্ধ করাসহ ই-সিগারেট, ভ্যাপিং, হিটেড টোব্যাকো প্রোডাক্টসহ এধরনের সকল পণ্য উৎপাদন, আমদানি ক্রয়-বিক্রয় নিযিদ্ধ করা এবং তামাকজাত দ্রব্যের প্যাকেট বা মোড়কে সচিত্র স্বাস্থ্য সতর্কবার্তার আকার ৫০ শতাংশ থেকে বৃদ্ধি করে ৯০ শতাংশ করা ইত্যাদি।
ক্যাম্পেইন ফর টোব্যাকো ফ্রি কিডস (সিটিএফকে) এর সহায়তায় মানববন্ধন কর্মসূচিতে স্বাস্থ্য সুরক্ষা ফাউন্ডেশন, টিসিআরসি, ডরপ, ন্যাশনাল হার্ট ফাউঙ্ডেশন, নাটাব, ধূমপান মাদক ও দুর্নীতি বিরোধী ফাউড্ডেশন, ঢাকা আহছানিয়া মিশনসহ বিভিন্ন তামাকবিরোধী সংগঠনের প্রতিনিধিবৃন্দ অংশগ্রহণ করেন।
https://www.bssnews.net/bangla/national/62308

# The 相解 Star বাংলা 

15 October 2022

## দ্রুত তামাক নিয়ল্রণ আইন সংশোধনের দাবিতে মানববন্ধন



জাতীয় প্রেসক্নাবের সামনে মানববন্ধন কর্মসূচি পালন করেছে প্রজ্ঞা (থ্রগতির জন্য জ্ঞান), অ্যান্টি টোব্যাকো মিডিয়া এলায়েক্স (আত্না) এবং প্রত্যাশা মাদক বিরোধী সংগঠন। ছবি: সংপৃইীত

অবিলম্বে তামাক নিয়ব্রণ আইন সংশোধন প্রক্রিয়া সম্পল্ন করার দাবিতে প্রতীকী মরদদেহের কফিন নিয়ে জাতীয় প্রেসক্নাবের সামনে মানববঞ্ধন কর্মসূচি পালন করেছে প্রজ্ঞা (প্রগতির জন্য জ্ঞান), অ্যান্টি টোব্যাকো মিডিয়া এলায়েক্স (আত্মা) এবং প্রত্যাশা মাদক বিরোধী সংগঠन।

এ সময় বক্তারা বলেন, বাংলাদেশে বছরে তামাকজনিত বিভিন্ন রোগে ১ লাখ ৬১ হাজার মানুষ মারা যায়। আইন সংশোধনে যত দেরি হবে, তামাকজনিত মৃত্যু ততই বাড়তে থাকবে।

মানববন্ধন শেযে আয়োজকদের পক্ষ থেকে স্বাস্থ্যসেবা বিভাগের সচিব বরাবর স্মারকলিপি দেওয়া হয়।

মানববন্ধন কর্মসূচিতে বক্তারা আরও বলেন, তামাকের ব্যবহার হ্রাসে সংশোধনীর মাধ্যমে তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন শক্তিশালীকরণের উদ্যোগ গ্রহণ করেছে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়। ইতোমধ্যে খসড়া সংশোধনী প্রস্তুত, ওয়েবসাইটে প্রকাশ এবং অংশীজনের মতামত গ্রহণের কাজ শেষ হয়েছে। কিন্তু তামাক কোম্পানিগুলো সরকারের এই মহতি উদ্যোগকে বাধাগ্রস্ত করতে নানাবিধ ভিত্তিহীন ও মিথ্যা তথ্য প্রচার করছে।

বিশ্ব স্ব|স্ত্য সংস্থার এফসিটিসিতে স্বাক্ষরকারী দেশ হিসেবে বাংলাদেশ সরকার তামাক নিয়ন্তণ নীতিমালা ও পদক্ষেপগুলোকে তামাক কোম্পানির ব্যবসায়িক ও অন্যান্য স্বার্থ থেকে সুরক্ষায় অঙ্গকারবদ্ধ। বিশেষ করে এফসিটিসি আর্টিক্যাল ৫.৩ এ তামাক নিয়ত্ত্রণের জন্য নীতি প্রণয়ন এবং বাস্তবায়নেন সরকারকে তামাক কোম্পানির প্রভাবমুক্ত থাকতে সুপারিশ করা হয়েছে।

মানববন্ধন কর্মসূচ্চিতে আরও জানানো হয়, বর্তমানে প্রাপ্তবয়স্ক জনগোষ্ঠীর ৩৫ দশমিক ৩ শতাংশ (৩ কোটি ৭৮- লাখ) তামাক ব্যবহার করে। দেশে তামাক ব্যবহররজনিত মৃত্যু ও অসুস্থতায় বছরে ৩০ হাজার ৫৬০ কোটি টাকার আর্থিক ক্ষতি হয়, যা তামাকখাত থেকে অর্জিত রাজস্ব আয়ের চেয়ে অনেক বেশি। তামাক ব্যবহারজনিত এই ক্য়ক্ষতি এবং ভয়াবহতা উপলধ্ধি করে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ২০৪০ সালের মধ্যে বাংলাদেশকে তামাকমুক্ত করার প্রত্যয় ব্যক্ত করেছেন এবং এ লক্ষ্য অর্জনে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার

ফ্রেমওয়ার্ক কনভেনশন অন টোব্যাকো কন্ট্রোল- এফসিটিসির সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে ২০১৬ সালে তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন সংশোধনের নির্দেশনা দিয়েছেন।

স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের পক্ষ থেকে তামাক নিয়ন্ত্রণ আইনের খসড়া সংশোধনীতে যেসব প্রস্তাব অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে, তারমধ্যে আছে সব পাবলিক প্লেস ও পাবলিক পরিবহনে 'ধূমপানের জন্য নির্ধারিত স্থান' রাখার বিধান বিলুপ্ত করা; বিক্রয়স্থলে তামাকজাত দ্রব্য বা প্যাকেট প্রদর্শন নিষিদ্ধ করা; তামাক কোম্পানির সামাজিক দায়বদ্ধতা কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ সম্পূর্ণভাবে নিষিদ্ধ করা; সব ধরনের খুচরা বা খোলা তামাকজাত দ্রব্য বিক্রয় নিষিদ্ধ করা; ই-সিগারেট, ভ্যাপিং, হিটেড টোব্যাকো প্রোডাক্টসহ এ ধরনের সব পণ্য উৎপাদন, আমদানি বেচাকেনা নিষিদ্ধ করা; তামাকজাত দ্রব্যের প্যাকেট বা মোড়কে সচিত্র স্বাস্থ্য সতর্কবার্তার আকার ৫০ শতাংশ থেকে বৃদ্ধি করে ৯০ শতাংশ করা ইত্যাদি।

ক্যাম্পেইন ফর টোব্যাকো ফ্রি কিডসের (সিটিএফকে) সহায়তায় মানববন্ধন কর্মসূচিতে স্বাস্থ্য সুরক্ষা ফাউন্ডেশন, টিসিআরসি, ডরপ, ন্যাশনাল হার্ট ফাউন্ডেশন, নাটাব, ধূমপান মাদক ও ডুর্নীতি বিরোধী ফাউন্ডেশন, ঢাকা আহছানিয়া মিশনসহ বিভিন্ন তামাকবিরোধী সংগঠনের প্রতিনিধিরা অংশ নেন।
https://bangla.thedailystar.net/news/bangladesh/news-404626

15 October 2022

## প্রতীকী কফিন নিয়ে তামাকবিরোেী মানববগ্ধন



ছবি: শাকিল আহমেদ
ঢাকা: তামাক নিয়ন্তণ আইন সংশোধনের দাবিতে প্রতীকী মরদেহের কফিন নিয়ে মানববন্ধন করেছে প্রজ্ঞা (প্রগতির জন্য জ্ঞান), অ্যান্টি টোব্যাকো মিডিয়া এলায়েক্স (আত্না) এবং মাদক বিরোধী সংগঠন ‘প্রত্যাশা’।

শনিবার (১৫ অক্টোবর) জাতীয় প্রেস ক্নাবের সামনে এ মানববন্ধন অনুষ্ঠিত হয়।
পরে স্বাস্থ্য সেবা বিভাগের সচিব বরাবর স্মারকলিপি দেওয়া হয়।
মানববন্ধন কর্মসূচিতে বক্তারা বলেন, বাংলাদেশে বছরে তামাকজনিত বিভিন্ন রোগে ১ লাখ ৬১ হাজার মানুভের মৃত্যু হয়। আইন সংশোধনে যত দেরি হবে তামাকজনিত মৃত্যু ততই বাড়তে থাকবে।

বক্তারা আরও বলেন, তামাকের ব্যবহার হ্রাসে সংশোধনীর মাধ্যমে তামাক নিয়ন্তণ আইন শক্তিশালীকরণের উদ্যোগ নিয়েছেে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়। ইতোমব্যে খসড়া সংশোধনী প্রস্তুত, ওয়েবসাইটে প্রকাশ এবং অংশ্ীীজনের মতামত নেওয়ার কাজ শেষ হয়েছে। কিন্তু তামাক কোম্পানিগুলো সরকারের এই মহতি উদ্দ্যোগকে বাধাগ্রস্ত করতে নানাবিধ ভিত্তিহীন ও মিথ্যা তথ্য প্রচার করছে। বিশ্ব স্ব|স্থ্য সংস্থার এফসিটিসি-তে স্বাক্ষরকারী দেশ হিসেবে বাংলাদ্রেশ সরকার তামাক নিয়্ত্তণ নীতিমালা ও পদক্ষেপসমূহ তামাক কোম্পানির ব্যবসায়িক ও অন্যান্য স্বার্থ থেকে সুরক্ষা করতে অঙ্গীকারবদ্ধ। বিশেষ করে এফসিটিসি আর্টিক্যাল ৫.৩ এ তামাক নিয়ন্তণের জন্য নীতি প্রণয়ন এবং বাস্তবায়নে সরকারকে তামাক কোম্পানির প্রতাবমুক্ত থাকতে সুপারিশ করা হয়েছে।

মানববন্ধন কর্মসূচিতে আরও জানানো হয়, বর্তমানে প্রাক্তবয়স্ক জনগোষ্ঠির ৩৫.৩ শতাংশ (৩ কোটি ৭৮- লক্ষ) তামাক ব্যবহার করে। দেশে তামাক ব্যবহররজনিত মৃত্যু ও অসুস্থতায় বছরে ৩০ হাজার ৫৬০ কোটি টাকার আর্থিক ক্ষতি হয়, যা তামাকখাত থেকে অর্জিত রাজস্ব আয়ের চেয়ে অনেক বেশি। তামাক ব্যবহারজনিত এই ক্য়ক্ষতি এবং ভয়াবহতা উপলব্ধি করে প্রধানমত্রী ২০৪০ সালের মধ্যে বাংলাদেশকে তামাকমুক্ত করার প্রত্যয় ব্যক্ত করেন এবং এ লক্ষ্য অর্জনে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার ফ্রেমওয়ার্ক কনভেনশন অন টোব্যাকো কন্ট্রোল- এফসিটিসি’র সজ্গে সামঞ্জস্য রেখে ২০১৬ সালে তামাক নিয়ন্তণ আইন সংশোধনের নির্দেশনা দিত্যেছেন।

স্ব|স্য্য মন্তণালবয়ের পক্ষ থেকে তামাক নিয়ন্তণ আইনের খসড়া সংশোধনীতে যেসব প্রস্তাব অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে তারমধ্যে রত্যেছে সব পাবলিক প্লেস ও পাবলিক পরিবহনে ‘ধূমপানের জন্য নির্ধারিত স্থান’ রাখার বিধান বিলুপ্ত করা; বিক্রয়স্থলে তামাকজাত দ্রব্য বা

প্যাকেট প্রদর্শন নিষিদ্ধ করা; তামাক কোম্পানির সামাজিক দায়বদ্দতা কর্মসূচিতে অংশ নেওয়া সম্পূর্ণতাবে নিযিদ্ধ করা; সব ধরনের খুচরা বা খোলা তামাকজাত দ্রব্য বিক্রয় নিষিদ্ধ করা; ই-সিগারেট, ভ্যাপিং, হিটেড টোব্যাকো প্রোডাক্টসহ এ ধরনের সব পণ্য উৎপাদন, আমদানি ক্রয়-বিক্রয় নিযিদ্ধ করা এবং তামাকজাত দ্রব্যের প্যাকেট বা মোড়কে সচিত্র স্বাস্থ্য সতর্কবার্তার আকার ৫০ শতাংশ থেকে বাড়িয়ে ৯০ শতাংশ করা ইত্যাদি।

ক্যাম্পেইন ফর টোব্যাকো ফ্রি কিডসের (সিটিএফকে) সহায়তায় মানববন্ধন কর্মসূচিতে স্বাস্থ্য সুরক্ষা ফাউন্ডেশন, টিসিআরসি, ডরপ, ন্যাশনাল হার্ট ফাউন্ডেশন, নাটাব, ধূমপান মাদক ও দুর্নীতি বিরোধী ফাউল্ডেশন, ঢাকা আহছানিয়া মিশনসহ বিভিন্ন তামাকবিরোধী সংগঠন মানববন্ধনে অংশ নেয়।
https://www.banglanews24.com/national/news/bd/970786.details

# Jag 

15 October 2022

## তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন সংশোধনের দাবিতে মানববন্ধন



তামাক নিয়ন্ত্র আইনের সংশোধন প্রক্রিয়া সম্পন্ন করার দাবিতে প্রতীকী কফিন নিয়ে মানববন্ধন

তামাক নিয়ন্ত্রণ আইনের সংশোধন প্রক্রিয়া সম্পন্ন করার দাবিতে প্রতীকী কফিন নিয়ে মানববন্ধন কর্মসূচি পালন করেছে প্রজ্ঞা (প্রগতির জন্য জ্ঞান), অ্যান্টি টোব্যাকো মিডিয়া অ্যালয়েন্স (আত্না) ও প্রত্যাশা মাদক বিরোধী সংগঠন।

শনিবার (১৫ অক্টোবর) জাতীয় প্রেস ক্লাবের সামনে এ কর্মসূচি পালন করা হয়। মানববন্ধন শেযে আয়োজকদের পক্ষ থেকে স্বাস্থ্য সেবা বিভাগের সচিব বরাবর স্মারকলিপি প্রদান করা হয়।

এ সময় বক্তারা অবিলম্বে আইন সংশোধনের দাবি জানিয়ে বলেন, দেশে বছরে তামাকজনিত বিভিন্ন রোগে ১ লাখ ৬১ হাজার মানুষ মারা যান। আইন সংশোধনে যত দেরি হবে, তামাকজনিত মৃত্যু ততই বাড়বে।

তারা আরও বলেন, তামাকের ব্যবহার হ্রাসে সংশোধনীর মাধ্যমে তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন শক্তিশালীকরণের উদ্যোগ নিয়েছে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়। এরই মধ্যে খসড়া সংশোধনী প্রস্তুত, ওয়েবসাইটে প্রকাশ ও অংশীজনের মতামত নেওয়ার কাজ শেষ হয়েছে। কিন্তু তামাক কোম্পানিগুলো সরকারের এ উদ্যোগকে বাধাগ্রস্ত করতে নানাবিধ ভিত্তিহীন ও মিথ্যা তথ্য প্রচার করছে।
‘বিশ্ব স্বসস্থ্য সংস্থার (ডবি্লউএইচও) এফসিটিসিতে সইকারী দেশ হিসেবে সরকার তামাক নিয়ন্ত্রণ নীতিমালা ও পদক্ষেপগুলো তামাক কোম্পানির ব্যবসায়িক ও অন্যান্য স্বার্থ থেকে সুরক্ষা করতে অঙ্গীকারবদ্ধ। বিশেষ করে এফসিটিসি আর্টিক্যাল ৫.৩ এ তামাক নিয়ন্ত্রণের জন্য নীতি প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে সরকারকে তামাক কোম্পানির প্রভাব থেকে মুক্ত থাকার সুপারিশ করা হয়েছে।’

মানববন্ধন কর্মসূচিতে বক্তারা বলেন, বর্তমানে প্রাপ্তবয়স্ক জনগোষ্ঠীর ৩৫.৩ শতাংশ (৩ কোটি ৭৮- লাখ) তামাক ব্যবহার করে। দেশে তামাক ব্যবহারজনিত মৃত্যু ও অসুস্থতায় বছরে ৩০ হাজার ৫৬০ কোটি টাকার আর্থিক ক্ষতি হয়, যা তামাকখাত থেকে অর্জিত রাজস্ব আয়ের চেয়ে অনেক বেশি।
‘তামাক ব্যবহারজনিত এ ক্ষয়ক্ষতি ও ভয়াবহতা উপলধ্ধি করে প্রধানমত্ত্রী ২০৪০ সালের মধ্যে দেশকে তামাকমুক্ত করার প্রত্যয় ব্যক্ত করেন। এ লক্ষ্য অর্জনে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংহ্হার ফ্রেমওয়ার্ক কনভেনশন অন টোব্যাকো কন্ট্রোলের (এফসিটিসি) সজ্ে সামঞ্জস্য রেখে ২০১৬ সালে তামাক নিয়ন্তণ আইন সংশোধনের নির্দ্রেশনা দেওয়া হয়।’

স্ব|স্থ্য মন্ত্রণালয়ের পক্ষ থেকে তামাক নিয়ন্তণ আইনের খসড়া সংশোধনীতে যেসব প্রস্তাব অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে, তার মব্যে রয়েছেসব পাবলিক প্লেস ও গণপরিবহণে ধূমপানের জন্য নির্ধারিত স্থান রাখার বিধান বিলুপ্ত করা, বিক্র্য়স্থলে তামাকজাত দ্রব্য বা প্যাকেট প্রদর্শন নিষিদ্ধ করা, তামাক কোম্পানির সামাজিক দায়বদ্ধতা কর্মসূচিতে অংশ নেওয়া সম্পূর্ণভতবে নিষিদ্ধ করা, সব ধরনের খুচরা বা খোলা তামাকজাত দ্রব্য বিক্রি নিষিদ্ধ করা, ই-সিগারেট, ভ্যাপিং, হিটেড টোব্যাকো প্রোডাক্টসহ এ ধরনেন সব পণ্য উৎপাদন, আমদানি, কেনা-বেচা নিষিদ্ধ করা ও তামাকজাত দ্রব্যের প্যাকেট বা মোড়কে সচিত্র স্বাস্থ্য সতর্কবার্তার আকার ৫০ শতাংশ থেকে বৃদ্ধি করে ৯০ শতাংশ করা ইত্যাদি।

ক্যাম্পেইন ফর টোব্যাকো ফ্রি কিডসের (সিটিএফকে) সহায়তায় মানববন্ধন কর্মসূচিতে স্বাস্থ্য সুরক্ষা ফাউন্ডেশন, টিসিআরসি, ডরপ, ন্যাশনাল হার্ট ফাউঙ্ডেশন, নাটাব, ধূমপান মাদক ও দুর্নীতি বিরোধী ফাউন্ডেশন, ঢাকা আহছানিয়া মিশনসহ বিভিন্ন তামাকবিরোধী সংগঠনের প্রতিনিধিরা অংশ নেন।
https://www.jagonews24.com/national/news/802288

# Finlald <br> sarabangla.net 

15 October 2022


## তামাক নিয়্রণ আইন সংশোধন প্রক্রিয়া দ্রুত করতে মানববব্ধন

## স্টাফ কর্রেসপন্ডেন্ট

ঢাকা: তামাক নিয়ন্তণ আইন দ্রুত সংশোধন প্রক্রিয়া সম্পন্ন করার দাবিতে প্রতীকী লাশের কফিন নিয়ে মানববন্ধন অনুষ্ঠিত হয়েছে।
শনিবার (১৫ অক্টোবর) রাজধানীর জাতীয় প্রেস ক্লাবের সামনে প্রজ্ঞা (প্রগতির জন্য জ্ঞান), অ্যান্টি টোব্যাকো মিডিয়া এলাত়েল্স (আহা) এবং প্রত্যাশা নামক মাদকবিরোধী সংগঠন।

মানববন্ধনে বক্তারা জানান, বাংলাদেশে বছরে তামাকজনিত বিভিন্ন রোগে এক লাখ ৬১ হাজার মানুষ মারা যায়। তামাক নিয়্ত্রণ আইন সংশোধনে যত দেরি হবে তামাকজনিত মৃত্যু ততই বাড়তে থাকবে। তামাকের ব্যবহার হ্রাসে সংশোধনীর মাধ্যমে তামাক নিয়ন্তণ আইন শক্তিশালীকরণের উদ্দ্যাগ গ্রহণ করেছে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়। এরইমধ্যে আইন সংশোধনী ওয়েবসাইটে প্রকাশ এবং অংশীজনদের মতামত গ্রহণের কাজ শেষ হয়েছে। কিন্তু তামাক কোম্পানিগুলো সরকারের এই মহতি উদ্দ্যোগ্ে বাধাগ্রস্ত করতে নানাবিধ ভিত্তিহীন ও মিথ্যা তথ্য প্রচার করছে। বিশ্ব স্বস্ছ্য সংস্থার এফসিটিসিতে স্বাক্ষরকারী দেশ হিসেবে বাংলাদেশ সরকার তামাক নিয়্ত্রণ নীতিমালা ও পদক্ষেপসমূহ তামাক কোম্পানির ব্যবসায়িক ও অন্যান্য স্বার্থ থেকে সুরক্ষা করতে অস্বীকার বিশেষ করে এফসিটিসি আর্টিক্যাল পাঁচ দশমিক তিন এ তামাক নিয়ন্ত্রণের জন্য নীতি এবং বাস্তবায়ন্নে সরকারকে তামাক কোম্পানির প্রতাবমুক্ত থাকতে সুপারিশ করা হয়েছে।

মানববন্ধন থেকে জানানো হয়, বর্তমানে প্রাপ্ববয়্কক জনগোষ্ঠীর ৩৫ দশমিক তিন শতাংশ ( তিন কোটি ৭৮- লক্ষ) তামাক ব্যবহার করে। দেশে তামাক ব্যবহারজনিত মৃত্যু ও অসুস্থতায় বছরে ৩০ হাজার ৫৮০ কোটি টাকার আর্থিক ক্ষতি হয়, যা তামাকখাত থেকে অর্জিত রাজস্ব আয়ের চেট়ে অনেক বেশি। তামাক ব্যবহারজনিত এই ক্য়ক্ষত এবং ভয়াবহতা উপলধ্ধি করে প্রধানমন্তী ২০৪০ সালের

মধ্যে বাংলাদ্দশকে তামাকমুক্ত করার প্রত্যয় ব্যক্ত করেন। এ লক্ষ্য অর্জনে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার ফ্রেমওয়ার্ক কনভেনশন অন টে|ব্যাকো কন্ট্রোল এফসিটিসির সজ্গ সামজস্য রেখে ২০১৬ সালে তামাক নিয়ন্তণ আইন সংশোধনের নির্দ্রেশনা থ্রদান করেছেন।

স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের পক্ষ থেকে তামাক নিয়ন্তণ আইনের খসড়া সংশোধনীতে যেসব প্রস্তাব অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে তারমব্যে রয়েতে সকল পাবলিক প্নেস ও পাবলিক পরিবহনে ধূমপানের জন্য নির্ধারিত স্থান' রাখার বিধান বিলুপ্ত করা, বিক্রয়স্থলে তামাকজাত দ্রব্য বা প্যাকেট থ্রদর্শন নিষিদ্ধ করা, তামাক কোম্পানির সামাজিক দায়বদ্ধতা কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ সম্পূর্ণভাবে নিষিদ্ধ করা ও সব ধরন্নে খুচরা বা খোলা তামাকজাত দ্রব্য বিক্র্য় নিযিদ্ধ করা।

ই-সিগার্টে, ভ্যাপিং, হিটেড টোব্যাকো প্রোডাক্টসহ এ ধরনের সকল পণ্য উৎপাদন, আমদানি ক্র্য়-বিক্র্য় নিযিদ্ধ করা, তামাকজাত দ্রব্যের প্যাকেট বা মোড়কে সচিত্র স্বাস্থ্য সতর্কবার্তার আকার ৫০ শতাংশ থেকে বৃদ্ধি করে ৯০ শতাংশ করা ইত্যাদি।

মানববন্ধন্নে ন্যাশনাল হার্ট ফাউল্ডেশন, স্বস্থ্য সুরক্ষা ফাউন্ডেশন, ডরপ, বিসিসিপি, ডব্নিউবিবি ট্রাস্ট, ঢাকা আহছানিয়া মিশন, নাটাব, আর্ক ফাউন্ডেশন, এইড ফাউন্ডেশন, উন্নয়ন সমন্বয়, ডাস, টিসিআরসি, বিইআর, মানস, গ্রাম বাংলা উন্নয়ন কমিটি, ধূমপান মাদক ও पूর্নীতি বিরোধী ফাউন্ডেশনসহ বিভিন্ন তামাকবিরোধী সংগঠনের শতাধিক প্রতিনিধি অংশ নেয়।
https://sarabangla.net/post/sb-717774/

# DHAKAPシ्रTT 

15 October 2022

তামাকজনিত মৃত্যুর প্রতীকী লাশের কফিন নিয়ে মানববব্ধন

নিজস্ব প্রতিবেদক


অবিলম্বে তামাক নিয়্রণ আইন সংশোধন প্রক্রিয়া সম্পন্ন করার দাবিতে প্রতীকী কফিন নিয়ে মানববব্ধন কর্মসূচি পালন করেছে প্রজ্ঞা (প্রগতির জন্য জ্ঞান), অ্যান্টি টোব্যাকো মিডিয়া অ্যালয়েষ্স (আাত্মা) ও প্রত্যাশা মাদক বিরোধী সংগঠন। এ সময় বক্তারা অবিলম্বে আইন সংশোধনের দাবি জানিয়ে বলেন, দেশে বছরে তামাকজনিত বিভিম্ন রোগে ১ লাখ ৬১ হাজার মানুষ মারা যায়। আইন সংশোধনে যত দেরি হবে তামাকজনিত মৃত্যু ততই বাড়বে।

শনিবার (১৫ অক্টোবর) জাতীয় প্রেস ক্লাবের সামনে এ কর্মসূচি পালন করা হয়। মানববন্ধন শেষে আয়োজকদের পক্ষ থেকে স্বস্ছ্য সেবা বিভাগের সচিব বরাবর স্মারকলিপি প্রদান করা হয়।

মানববন্ধন্ে বক্তারা বলেন, তামাকের ব্যবহার হ্রাসে সংশোধনীর মাধ্যমে তামাক নিয়ন্ণণ আইন শক্তিশালীকরণের উদ্যোগ গ্রহণ করেছে স্বসস্থ্য ও পরিবার কন্যাণ মন্ত্রণালয়। ইতোমধ্যে খসড়া সংশোধনী প্রস্তুত, ওয়েবসাইটে প্রকাশ ও অংশীজনের মতামত গ্রহণের কাজ শেষ হয়েছে। কিন্তু তামাক কোম্পানিগুলো সরকারের এই মহতি উদ্যোগকে বাধাগ্রস্ত করতে নানাবিধ ভিত্তিইীন ও মিথ্যা তথ্য প্রচার করছে।

মানববন্ধনে জানানো হয়, বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার এফসিটিসিতে স্ব|ক্ষরকারী দেশ হিসেবে সরকার তামাক নিয়্ত্তণ নীতিমালা ও পদক্ষেপসমূহ তামাক কোম্পানির ব্যবসায়িক ও অন্যান্য স্বার্থ থেকে সুরক্ষা করতে অঙ্গীকারবদ্ধ। বিকেষ করে এফসিটিসি আর্টিক্যাল ৫.৩ এ তামাক নিয়ন্ত্রণের জন্য নীতি প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে সরকারকে তামাক কোম্পানির প্রতাবমুক্ত থাকতে সুপারিশ করা হয়েছে।

মানববন্ধন কর্মসূচিতে বক্তারা বলেন, বর্তমানে প্রাপ্তবয়স্ক জনগোষ্ঠীর ৩৫.৩ শতাংশ (৩ কোটি ৭৮- লাখ) তামাক ব্যবহার করে। দেশে তামাক ব্যবহারজনিত মৃত্যু ও অসুস্থতায় বছরে ৩০ হাজার ৫৬০ কোটি টাকার আর্থিক ক্ষতি হয়, যা তামাকখাত থেকে অর্জিত রাজস্ব আয়ের চেট়ে অনেক বেশি। তামাক ব্যবহারজনিত এই ক্য়ক্ষি এবং ভয়াবহতা উপলক্ধি করে প্রধানমন্তী ২০৪০ সালের মধ্যে দেশকে তামাকমুক্ত করার প্রত্যয় ব্যক্ত করেন। এ লক্ষ্য অর্জনে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্ছার ফ্রেমওয়ার্ক কনভেনশন অন টোব্যাকো কন্ট্রোলে (এফসিটিসি) সাথে সামঞ্জস্য রেখে ২০১৬ সালে তামাক নিয়ন্তণ আইন সংশোধনের নির্দেশনা দেন।

স্বস্ছ্য মন্ত্রণালয়ের পক্ষ থেকে তামাক নিয়্ত্রণ আইনের খসড়া সংশোধনীতে যেসব প্রস্তাব অন্তর্তুক্ত করা হয়েছে তার মধ্যে রয়েছেসকল পাবলিক প্পেস ও পাবলিক পরিবহনে ‘ধূমপানের জন্য নির্ধারিত স্থান’ রাখার বিধান বিলুপ্ত করা; বিক্রয়স্থলে তামাকজাত দ্রব্য বা প্যাকেট প্রদর্শন নিষিদ্ধ করা; তামাক কোম্পানির সামাজিক দায়বদ্ধতা কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ সম্পূর্ণভাবে নিষিদ্ধ করা; সব ধরন্নে খুচরা বা খোলা তামাকজাত দ্রব্য বিক্রয় নিযিদ্ধ করা; ই-সিগারেট, ভ্যাপিং, হিটেড টোব্যাকো প্রোডাক্টসহ এ ধরনের সকল পণ্য উৎপাদন, আমদানি ক্র্য-বিক্র্য় নিষিদ্ধ করা এবং তামাকজাত দ্রব্যের প্যাকেট বা মোড়কে সচিত্র স্বাস্থ্য সতর্কবার্তার আকার ৫০ শতাংশ থেকে বৃদ্ধি করে ৯০ শতাংশ করা ইত্যাদি।

ক্যাজ্পেইন ফর টোব্যাকো ফ্রি কিডসের (সিটিএফকে) সহায়তায় মানববন্ধন কর্মসূচিতে স্বাস্থ্য সুরক্ষা ফাউন্ডেশন, টিসিআরসি, ডরপ, ন্যাশনাল হার্ট ফাউড্ডেশন, নাটাব, ধূমপান মাদক ও দুর্নীতি বিরোধী ফাউড্ডেশন, ঢাকা আহছানিয়া মিশনসহ বিভিন্ন তামাকবিরোধী সংগঠনের প্রতিনিধিরা অংশগ্রহণ করেন।
https://www.dhakapost.com/health/147501

15 October 2022

## তামাকজনিত মৃত্যু: প্রতীকী লাশের কফিন নিয়ে মানববঞ্ধন



অবিলম্বে তামাক নিয়ন্তণ আইন সংশোধন করার দাবিতে প্রতীকী লাশের কফিন নিয়ে জাতীয় প্রেস ক্সাবের সামনে মানববন্ধন করেছে প্রজ্ঞা (প্রগতির জন্য জ্ঞান), অ্যান্টি টোব্যাকো মিডিয়া এলায়ে্স (আত্না) এবং প্রত্যাশা মাদকবিরোধী সংগঠন।

মানববন্ধনে বক্তারা জানিয়েছেন, বাংলাদেশে বছরে তামাকজনিত বিভিন্ন রোরে ১ লাখ ৬১ হাজার মানুষ মারা যায়। আইন সংশোধনে যত দেরি হবে, তামাকজনিত মৃত্যু ততই বাড়তে থাকবে।

মানববন্ধন শেবে আয়োজকদের পক্ষ থেকে স্বাস্য্যসেবা বিভগের সচিব বরাবর স্মারকলিপি দেওয়া হয়।
বক্তারা বলেছেন, ‘তামাকের ব্যবহার হ্রাসে সংশোধনীর মাধ্যমে তামাক নিয়ন্তণ আইন শক্তিশালী করার উদ্দ্যোগ নিয়েছে স্বাস্য ও পরিবারকল্যাণ মন্ত্রণালয়। ইতোমধ্যে খসড়া সংশোধনী প্রস্তুত, ওয়েবসাইটে প্রকাশ এবং অংশীজনের মতামত গ্রহণেের কাজ শেষ হয়েছে। কিন্তু, তামাক কোম্পানিগুলো সরকারের এই মহতি উদ্দোগকে বাধাগ্রস্ত করতে নানাবিধ ভিত্তিহীন ও মিথ্যা তথ্য প্রচার করছে। বিশ্ব স্ব|স্থ্য সংস্থার এফসিটিসিতে স্বাক্ষরকারী দেশ হিসেবে বাংলাদেশ সরকার তামাক নিয়ন্ত্রণ নীতিমালা ও পদক্ষেপসমূহ তামাক কোম্পানির ব্যবসায়িক ও অন্যান্য স্বার্থ থেকে সুরক্ষা করতে অঙ্ৰারবদ্ধ। বিশেষ করে, এফসিটিসি আর্টিক্যাল ৫.৩ এ তামাক নিয়ন্তণের জন্য নীতি প্রণয়ন এবং বাস্তবায়নে সরকারকে তামাক কোম্পানির প্রতাবমুক্ত থাকতে সুপারিশ করা হয়েছে।’

মানববন্ধনে জানানো হয়, বর্তমানে প্রাণ্ববয়ক্ক জনগোষ্ঠির ৩৫.৩ শতাংশ (৩ কোটি ৭৮- লাখ মানুষ) তামাক ব্যবহার করে। দেশে তামাক ব্যবহারজনিত মৃত্যু ও অসুস্থতায় বছরে ৩০ হাজার ৫৬০ কোটি টাকার আর্থিক ক্ষতি হয়, যা তামাক খাত থেকে অর্জিত রাজস্ব আয়ের চেয়ে অনেক বেশি। তামাক ব্যবহারজনিত এই ক্ষয়ক্ষতি এবং ভয়াবহতা উপলধ্ধি করে প্রধানমত্ত্রী ২০৪০ সালের মধ্যে বাংলাদেশকে তামাকমুক্ত করার প্রত্যয় ব্যক্ত করেছেন এবং এ লক্ষ্য অর্জনে বিশ্ব স্ব|স্য সংস্থার ফ্রেমওয়ার্ক কনভেনশন অন টোব্যাকো কন্ট্রোল (এফসিটিসি) সাথে সামঞ্জস্য রেখে ২০১৬ সালে তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন সংশোধনের নির্দেশনা দিয়েছেন।’

স্ব|স্ত্য মন্ত্রণালয়ের পক্ষ থেকে তামাক নিয়ন্ত্রণ আইনের খসড়া সংশোধনীতে যেসব প্রস্তাব অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে, তার মধ্যে আছে-সব পাবলিক প্নেস ও পাবলিক পরিবহনে ‘ধূমপানের জন্য নির্ধারিত স্থান’ রাখার বিধান বিলুপ্ত করা। বিক্র্য়্থলে তামাকজাত দ্রব্য বা প্যাকেট প্রদর্শন নিযিদ্ধ করা। তামাক কোম্পানির সামাজিক দায়বদ্ধতা কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ সম্পূর্ণভাবে নিষিদ্ধ করা। সব ধরনেন খুচরা বা খোলা তামাকজাত দ্রব্য বিক্রয়় নিযিদ্ধ করা। ই-সিপারেট, ভ্যাপিং, হিটেড টোব্যাকো প্রোডাক্টসহ এ ধরনের সকল পণ্য

উৎপাদন, আমদানি ক্রয়-বিক্র্য় নিযিদ্ধ করা এবং তামাকজাত দ্রব্যের প্যাকেট বা মোড়কে সচিত্র স্বাস্থ্য সতর্কবার্তার আকার ৫০ শতাংশ থেকে বৃদ্ধি করে ৯০ শতাংশ করা ইত্যাদি।

ক্যাম্পেইন ফর টোব্যাকো ফ্রি কিডসের (সিটিএফকে) সহায়তায় মানববন্ধন কর্মসূচ্চিতে স্ব|স্থ্য সুরক্ষা ফাউঙ্ডেশন, টিসিআরসি, ডরপ, ন্যাশনাল হার্ট ফাটন্ডেশন, নাটাব, ধূমপান মাদক ও দুর্নীতি বিরোধী ফাউন্ডেশন, ঢাকা আহছানিয়া মিশনসহ বিভিন্ন তামাকবিরোধী সংগঠনের প্রতিনিধিরা অংশ নেন।
https://www.risingbd.com/national/news/477599

15 October 2022

## তামাকজনিত মৃত্যুর প্রতীকী লাশের কফিন নিয়ে মানববব্ধন



তামাকজনিত মৃত্যুর প্রতীকী লাশের কফিন নিয়ে মানববন্ধন। ছবি : সংগৃহীত
তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন সংশোধন প্রক্রিয়া সম্পন্ন করার দাবিতে প্রতীকী কফিন নিয়ে মানববন্ধন কর্মসূচি পালন করেছে প্রজ্ঞা (প্রগতির জন্য জ্ঞান), অ্যান্টি টোব্যাকো মিডিয়া অ্যালয়েন্স (আত্না) ও প্রত্যাশা মাদক বিরোধী সংংঠন। এ সময় বক্তারা অবিলম্বে আইন সংশোধনের দাবি জানিয়ে বলেন, দেশে বছরে তামাকজনিত বিভিন্ন রোগে ১ লাখ ৬১ হাজার মানুয মারা যায়। আইন সংশোধনে যত দেরি হবে তামাকজনিত মৃত্যু ততই বাড়বে।

আজ শনিবার জাতীয় প্রেসক্ষাবের সামনে এ কর্মসূচি পালন করা হয়। মানববন্ধন শেষে আয়োজকদের পক্ষ থেকে স্বসস্য্য সেবা বিভগের সচিব বরাবর স্মারকলিপি প্রদান করা হয়।

এ সময়ে বক্তারা বলেন, তামকের ব্যবহার হ্রাসে সংশোধনীর মাধ্যমে তামাক নিয়ন্তণণ আইন শক্তিশালীকরণের উদ্দ্যোগ গ্রহণ করেছে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়। ইতোমধ্যে খসড়া সংশোধনী প্রস্তুত, ওয়েবসাইটে প্রকাশ ও অংশীজনের মতামত গ্রহণের কাজ শেষ হর্যেছে। কিন্তু তামাক কোম্পানিগুলো সরকারের এই মহতি উদ্যে্যাগকে বাধাগ্রস্ত করতে নানাবিধ ভিত্তিহীন ও মিথ্যা তথ্য প্রচার করছে।

মানববঞ্ধন্নে বক্তারা আরও বলেন, বিশ্ব স্বস্থ্য সংস্থার এফসিটিসিতে স্বাক্ষরকারী দেশ হিসেবে সরকার তামাক নিয়ন্ত্রণ নীতিমালা ও পদক্ষেপসমূহ তামাক কোম্পানির ব্যবসায়িক ও অন্যান্য স্বার্থ থেকে সুরক্ষা করতে অঙ্গীকারবদ্ধ। বিশেষ করে এফসিটিসি আর্টিক্যাল ৫.৩ এ তামাক নিয়ন্ত্রণের জন্য নীতি প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে সরকারকে তামাক কোম্পানির প্রতাবমুক্ত থাকতে সুপারিশ করা হয়েছে।

মানববন্ধন কর্মসূচ্চিতে বক্তারা বলেন, বর্তমানে প্রাধ্তবয়ক্ক জনগোষ্ঠীর ৩৫.৩ শতাংশ (৩ কোটি ৭৮- লাখ) তামাক ব্যবহার করে। দেশে তামাক ব্যবহারজনিত মৃত্যু ও অসুস্থতায় বছরে ৩০ হাজার ৫৬০ কোটি টাকার আর্থিক ক্ষতি হয়, যা তামাকখাত থেকে অর্জিত রাজস্ব আয়ের চেট়ে অনেক বেশি। তামাক ব্যবহারজনিত এই ক্য়ক্ষত এবং ভয়াবহতা উপলক্ধি করে প্রধানমন্তী ২০৪০ সালের মধ্যে দেশকে

তামাকমুক্ত করার প্রত্যয় ব্যক্ত করেন। এ লক্ষ্য অর্জনে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার ফ্রেমওয়ার্ক কনভেনশন অন টোব্যাকো কন্ট্রোলে (এফসিটিসি) সাথে সামঞ্জস্য রেখে ২০১৬ সালে তামাক নিয়ন্তণ আইন সংশোধনের নির্দেশনা দেন।

স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের পক্ষ থেকে তামাক নিয়ন্তণণ আইনের খসড়া সংশোধনীতে যেসব প্রস্তাব অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে তার মট্যে রঢ্যেছেসকল পাবলিক প্পেস ও পাবলিক পরিবহণে ‘ধূমপানের জন্য নির্ধারিত স্থান’ রাখার বিধান বিলুপ্ত করা; বিক্রয়়স্থলে তামাকজাত দ্রব্য বা প্যাকেট প্রদর্শন নিষিদ্ধ করা; তামাক কোম্পানির সামাজিক দায়বদ্ধতা কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ সম্পূর্ণভাবে নিষিদ্ধ করা; সব ধরনের খুচরা বা খোলা তামাকজাত দ্রব্য বিক্রয় নিষিদ্ধ করা; ই-সিগারেট, ভ্যাপিং, হিটেড টোব্যাকো প্রোডাক্টসহ এ ধরনের সকল পণ্য উৎপাদন, আমদানি ক্রয়-বিক্র্য় নিযিদ্ধ করা এবং তামাকজাত দ্রব্যের প্যাকেট বা মোড়কে সচিত্র স্বাস্থ্য সতর্কবার্তার আকার ৫০ শতাংশ থেকে বৃদ্ধি করে ৯০ শতাংশ করা ইত্যাদি।

ক্যা|্পেইন ফর টোব্যাকো ফ্রি কিডসের (সিটিএফকে) সহায়তায় মানববন্ধন কর্মসূচিতে স্বাস্য্য সুরক্ষা ফাউন্ডেশন, টিসিআরসি, ডরপ, ন্যাশনাল হার্ট ফাউড্ডেশন, নাটাব, ধূমপান মাদক ও দুর্নীতি বিরোধী ফাউন্ডেশন, ঢাকা আহছানিয়া মিশনসহ বিভিন্ন তামাকবিরোধী সংগঠনের প্রতিনিধিরা অংশগ্রহণ করেন।
https://www.ntvbd.com/bangladesh/তামাকজনিত-মৃত্যুর-প্রতীকী-লাশের-কফিন-নিয়ে-1135193

15 October 2022

তামাকজনিত রোগে দেশে বছরে ১ লাখ ৬১ হাজার মানুষের মৃত্যু


নিজস্ব প্রতিবেদক: অবিলম্বে তামাক নিয়ন্তণ আইন সংশাধনের দাবিতে তামাকজনিত মৃত্যুর প্রতীকী লাশের কফিন নিত্যে মানববন্ধন করেছে তামাকবিরোধী আন্দোলনকারীরা। শনিবার (১৫ই অক্টোবর) জাতীয় প্রেস ক্লাবের সামনে প্রজ্ঞা (প্রগতির জন্য জ্ঞান), অ্যান্টি টোব্যাকো মিডিয়া অ্যালায়েন্স (আত্না) এবং প্রত্যাশা মাদকবিরোধী সংংঠন আয়োজিত মানববন্ধনে এ দাবি জানানো হয়।

এসময় বক্তারা বলেন, বাংলাদেশে বছরে তামাকজনিত বিভিন্ন রোগে ১ লাখ ৬১ হাজার মানুষ মারা যায়। তামাক নিয়্ত্রণ আইন সংশোধনে যত দেরি হবে তামাকজনিত মৃত্যু ততই বাড়তে থাকবে। সরকার জনগণের জন্য, ব্যবসায়ীদের জন্য নয়। তাই জনগণের স্ব|স্থ্য সুরক্ষায় অবিলম্বে তামাক নিয়ন্তণ আইন বাস্তবায়ন করুন। যাতে ২০৪০ সালের মধ্যে বাংলাদেশকে তামাকমুক্ত করা যায়।
https://boishakhionline.com/96890/teqdh4skvc/


15 October 2022

## তামাক নিয়ন্রণ আইন সংশোধনের দাবিতে মানববন্ধন

ঢাকা : তামাক নিয়্ত্রণ আইনের সংশোধন প্রক্রিয়া সম্পন্ন করার দাবিতে প্রতীকী কফিন নিয়ে মানববন্ধন কর্মসূচি পালন করেছে প্রজ্ঞা (প্রগতির জন্য জ্ঞান), অ্যান্টি টোব্যাকো মিডিয়া অ্যালয়েক্স (আত্না) ও প্রত্যাশা মাদক বিরোধী সংংঠন।

শনিবার (১৫ অক্টোবর) জাতীয় প্রেস ক্লাবের সামনে এ কর্মসূচি পালন করা হয়। মানববন্ধন শেবে আয়োজকদের পক্ষ থেকে স্বসস্থ্য সেবা বিভাগের সচিব বরাবর স্মারকলিপি প্রদান করা হয়।

এ সময় বক্তারা অবিলম্বে আইন সংশোধনের দাবি জানিয়ে বনেন, দেশে বছরে তামাকজনিত বিভিন্ন রোগে ১ লাখ ৬১ হাজার মানুষ মারা যান। আইন সংশোধনে যত দেরি হবে, তামাকজনিত মৃত্যু ততই বাড়বে।

তারা আরও বলেন, তামাকের ব্যবহার হ্রালে সংশোধনীর মাধ্যমে তামাক নিয়ত্তণ আইন শক্তিশালীকরণের উদ্যোগ নিয়েছে স্বস্ছ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়। এরই মব্যে খসড়া সংশোধনী প্রস্তুত, ওয়েবসাইটে প্রকাশ ও অংশীজনের মতামত নেওয়ার কাজ শেষ হয়েছে। কিন্তু তামাক কোম্পানিগুলো সরকারের এ উদ্দ্যোগকে বাধাগ্রস্ত করতে নানাবিধ ভিত্তিহীন ও মিথ্যা তথ্য প্রচার করছে।
‘বিশ্ব স্বস্ছ্য সংস্থার (ডবি্নউএইচও) এফসিটিসিতে সইকারী দেশ হিসেবে সরকার তামাক নিয়ন্তণ নীতিমালা ও পদক্ষেপগুলো তামাক কোম্পানির ব্যবসায়িক ও অন্যান্য স্বার্থ থেকে সুরক্ষা করতে অঙ্ধীকারবদ্ধ। বিশেষ করে এফসিটিসি আর্টিক্যাল ৫.৩ এ তামাক নিয়ন্তণের জন্য নীতি প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন্নে সরকারকে তামাক কোম্পানির প্রতাব থেকে মুক্ত থাকার সুপারিশ করা হয়েছে।’

মানববন্ধন কর্মসূচ্তিতে বক্তারা বলেন, বর্তমানে প্রাপ্তবয়স্ক জনগোষ্ঠীর ৩৫.৩ শতাংশ (৩ কোটি ৭৮- লাখ) তামাক ব্যবহার করে। দেশে তামাক ব্যবহারজনিত মৃত্যু ও অসুস্থতায় বছরে ৩০ হাজার ৫৬০ কোটি টাকার আর্থিক ক্ষতি হয়, যা তামাকখাত থেকে অর্জিত রাজস্ব আয়ের চেয়ে অনেক বেশি।
‘তামাক ব্যবহারজনিত এ ক্য়ক্রত ও ভয়াবহতা উপলব্ধি করে প্রধানমত্তী ২০৪০ সালের মধ্যে দেশকে তামাকমুক্ত করার প্রত্যয় ব্যক্ত করেন। এ লক্ষ্য অর্জনে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার ফ্রেমওয়ার্ক কনভেনশন অন টোব্যাকো কন্ট্রোলের (এফসিটিসি) সন্গে সামঞ্জস্য রেখে ২০১৬ সালে তামাক নিয়ন্তণ আইন সংশোধনের নির্দেশননা দেওয়া হয়।’

স্বাস্য মন্ত্রণালয়ের পক্ষ থেকে তামাক নিয়ন্তণ আইনের খসড়া সংশোধনীতে যেসব প্রস্তাব অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে, তার মব্যে রয়েছেসব পাবলিক প্মেস ও গণপরিবহণে ধূমপানের জন্য নির্ধারিত স্থান রাখার বিধান বিলুপ্ত করা, বিক্রয়স্ছলে তামাকজাত দ্রব্য বা প্যাকেট প্রদর্শন নিযিদ্ধ করা, তামাক কোম্পানির সামাজিক দায়বদ্ধতা কর্মসূচিতে অংশ নেওয়া সম্পূর্ণতাবে নিষিদ্ধ করা, সব ধরনের খুচরা বা খোলা তামাকজাত দ্রব্য বিক্রি নিষিদ্ধ করা, ই-সিগারেট, ভ্যাপিং, হিটেড টোব্যাকো প্রোডাক্টসহ এ ধরনের সব পণ্য উৎপাদন, আমদানি, কেনা-বেচা নিষিদ্ধ করা ও তামাকজাত দ্রব্যের প্যাকেট বা মোড়কে সচিত্র স্বাস্থ্য সতর্কবার্তার আকার ৫০ শতাংশ থেকে বৃদ্ধি করে ৯০ শতাংশ করা ইত্যাদি।

ক্যাচ্পেইন ফর টোব্যাকো ফ্রি কিডসের (সিটিএফকে) সহায়তায় মানববন্ধন কর্মসূচিতে স্বাস্থ্য সুরক্ষা ফাউন্ডেশন, টিসিআরসি, ডরপ, ন্যাশনাল হার্ট ফাউড্ডেশন, নাটাব, ধূমপান মাদক ও দুর্নীতি বিরোধী ফাউন্ডেশন, ঢাকা আহছানিয়া মিশনসহ বিভিন্ন তামাকবিরোধী সংংঠনের প্রতিনিধিরা অংশ নেন।
https://www.mirrortimesbd.com/তামাক-নিয়ন্তণ-আইন-সংশো/

#  

15 October 2022

## তামাকজনিত মৃত্যুর লাশের প্রতীকী কফিন নিয়ে মানববণ্ধন



ঢাকা, ১৫ অক্টোবর, ২০২২ : অবিলম্বে তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন সংশোধন প্রক্রিয়া সম্পন্ন করার দাবিতে লাশের প্রতীকী কফিন নিয়ে জাতীয় প্রেস ক্নাবের সামনে আজ মানববন্ধন কর্মসূচি পালন করেছে প্রজ্ঞা (প্রগতির জন্য জ্ঞান), অ্যান্টি টোব্যাকো মিডিয়া এলায়েল্স (আত্ন) এবং প্রত্যাশা মাদক বিরোধী সংগঠন।
এসময় বক্তারা বলেন বাংলাদেশে বছরে তামাকজনিত বিভিন্ন রোগে ১ লক্ষ ৬১ হাজার মানুষ মারা যায়। আইন সংশোধনে যত দেরি হবে তামাকজনিত মৃত্যু ততই বাড়তে থাকবে। মানববন্ধন শেষে আয়োজকদের পক্ষ থেকে স্বসস্য্য সেবা বিভাগের সচিব বরাবর স্মারকলিপি প্রদান করা হয়। মানববন্ধন কর্মসূচিতে বক্তারা বলেন, তামাকের ব্যবহার হ্রাসে সংশোধনীর মাধ্যমে তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন শক্তিশালীকরণের উদ্র্যেগ গ্রহণ করেছে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্তণালয়। ইতোমধ্যে খসড়া সংশোধনী প্রস্তুত, ওয়েবসাইটে প্রকাশ এবং অংশীজনেের মতামত গ্রহণের কাজ শেষ হয়েছে। কিন্তু তামাক কোম্পানিগুনো সরকারের এই মহতি উদ্যোগকে বাধাগ্রস্ত করতে নানাবিধ ভিত্তিহীন ও মিথ্যা তথ্য প্রচার করছে।
তারা বলেন, বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার এফসিটিসি-তে স্বাক্ষরকারী দেশ হিসেবে বাংলাদেশ সরকার তামাক নিয়ন্ত্রণ নীতিমালা ও পদক্ষেপসমূহ তামাক কোম্পানির ব্যবসায়িক ও অন্যান্য স্বার্থ থেকে সুরক্ষা করতে অঙ্গীকারবদ্ধ। বিশেষ করে এফসিটিসি আর্টিক্যাল ৫.৩ এ তামাক নিয়ন্তণের জন্য নীতি প্রণয়ন এবং বাস্তবায়নে সরকারকে তামাক কোম্পানির প্রতাবমুক্ত থাকতে সুপারিশ করা হয়েছে। স্বস্ছ্য মন্ত্রণালয়েরর পক্ষ থেকে তামাক নিয়ন্ত্রণ আইনের খসড়া সংশোধনীতে যেসব প্রস্তাব অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে তারমধ্যে রয়েছে সকল পাবলিক প্পেস ও পাবলিক পরিবহনে ‘ধূমপানের জন্য নির্ধারিত স্থান’ রাখার বিধান বিলুপ্ত করা, বিক্রয়়স্থলে তামাকজাত দ্রব্য বা প্যাকেট প্রদর্শন নিষিদ্ধ করা, তামাক কোম্পানির সামাজিক দায়বদ্ধতা কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ সম্পূর্ণভাবে নিষিদ্ধ করা, সব ধরনের খুচরা বা খোলা তামাকজাত দ্রব্য বিক্রয় নিষিদ্ধ করাসহ ই-সিগারেট, ভ্যাপিং, হিটেড টোব্যাকো প্রোডাক্টসহ এধরন্নে সকল পণ্য উৎপাদন, আমদানি ক্রয়-বিক্রয় নিযিদ্ধ করা এবং তামাকজাত দ্রব্যের প্যাকেট বা মোড়কে সচিত্র স্বাস্থ্য সতর্কবার্তার আকার ৫০ শতাংশ থেকে বৃদ্ধি করে ৯০ শতাংশ করা ইত্যাদি।
ক্যাম্পেইন ফর টোব্যাকো ফ্রি কিডস (সিটিএফকে) এর সহায়তায় মানববন্ধন কর্মসূচিতে স্বাস্থ্য সুরক্ষা ফাউল্ডেশন, টিসিআরসি, ডরপ, ন্যাশনাল হার্ট ফাউঙ্ডেশন, নাটাব, ধূমপান মাদক ও দুর্নীতি বিরোধী ফাউল্ডেশন, ঢাকা আহছানিয়া মিশনসহ বিভিন্ন তামাকবিরোধী সংগঠনের প্রতিনিধিবৃন্দ অংশগ্রহণ করেন।

15 October 2022

## 

কঙ্কাল মুখোশ পরে ও তামাকজনিত মৃত্যুর প্রতীকী লাশের কফিন নিয়ে তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন সংশোধন প্রক্রিয়া সম্পন্ন করার দাবি জানিয়েছে তামাকবিরোধী সংগঠনগুনো ও স্কুল ছাত্ররা।

শনিবার (১৫ অক্টোবর) জাতীয় প্রেস ক্লাবের সামনে প্রজ্ঞা (প্রগতির জন্য জ্ঞান), অ্যান্টি টোব্যাকো মিডিয়া অ্যালায়ে্স (আত্মা) এবং প্রত্যাশা মাদকবিরোধী সংগঠন আয়োজিত মানববন্ধনে এ দাবি জানানো হয়। মানববন্ধন শেবে স্বাস্থ্য সেবা বিভাগের সচিব বরাবর স্মারকলিপি দেওয়ার কথা রয়েছে।

প্রজ্ঞার নির্বাছী পরিচালক এবিএম জোবায়ের বলেন, বাংলাদেশে বছরে তামাকজনিত বিভিন্ন রোগে ১ লাখ ৬১ হাজার মানুষ মারা যায়। তামাক নিয়ন্রণ আইন সংশোধনে যত দেরি হবে তামাকজনিত মৃত্যু ততই বাড়তত থাকবে। তামাকের ব্যবহার হ্রাসে সংশোধনীর মাধ্যমে তামাক নিয়্ত্রণ আইন শক্তিশালী করার উদ্যোগ গ্রহণ করেছে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়। ইতোমব্যে খসড়া সংশোধনী প্রস্তুত হয়েছে। ওয়েবসাইটে প্রকাশ এবং অংশীজনের মতামত গ্রহণের কাজও শেষ হয়েছে। কিন্তু তামাক কোম্পানিগুলো সরকারের এই মহতী উদ্যোগকে বাধাগ্রস্ত করতে নানা ভিত্তিহীন ও মিথ্যা তথ্য প্রচার করছে।


কস্কাল মুখোশ ও কফিন নিয়ে তামাক নিয়ন্তণণ আইন সংশোধনের দাবি
অধ্যাপক বজলুর রহমান বলেন, সরকার জনগণের জন্য, ব্যবসায়ীদের জন্য নয়। তাই জনগণের স্বাস্থ্য সুরক্ষায় অবিলম্বে তামাক নিয়্ত্ণণ আইন বাস্তবায়ন করুন। যাতে ২০৪০ সালের মধ্যে বাংলাদদশকে তামাকমুক্ত করা যায়। ২০৪০ সাল বেশি দূরে নয়।

তিনি আরও বনেন, বর্তমানে প্রাধ্তবয়স্ক জনপোষ্ঠীর ৩৫.৩ শতাংশ (৩ কোটি ৭৮- লাখ) তামাক ব্যবহার করে। দেশে তামাক ব্যবহররনিত মৃত্যু ও অসুস্থতায় বছরে ৩০ হাজার ৫৬০ কোটি টাকার আর্থিক ক্ষতি হয়, যা তামাক খাত থেকে অর্জিত রাজস্ব আয়ের চেয়ে অনেক বেশি।

বক্তারা জানান, স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের পক্ষ থেকে তামাক নিয়ন্ত্রণ আইনের খসড়া সংশোধনীতে যেসব প্রস্তাব অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে তার মধ্যে রয়েছে- পাবলিক প্লেস ও পাবলিক পরিবহনে ধূমপানের জন্য নির্ধারিত স্থান রাখার বিধান বিলুপ্ত করা, বিত্রয়স্থলে তামাকজাত দ্রব্য বা প্যাকেট প্রদর্শন নিষিদ্ধ করা, তামাক কোম্পানির সামাজিক দায়বদ্ধতা কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ সম্পূর্ণভাবে নিষিদ্ধ করা, সব ধরনের খুচরা বা খোলা তামাকজাত দ্রব্য বিত্রি নিষিদ্ধ করা, ই-সিগারেট, ড্যাপিং, হিটেড টোব্যাকো প্রোডাক্টসহ এ ধরনের সব পণ্য উৎপাদন আমদানি, ক্রয়-বিক্রয় নিষিদ্ধ করা এবং তামাকজাত দ্রব্যের প্যাকেট বা মোড়কে সচিত্র স্বাস্থ্য সতর্কবার্তার আকার ৫০ শতাংশ থেকে বৃদ্ধি করে ৯০ শতাংশ করা।

মানববন্ধনে প্রত্যাশার সাধারণ সম্পাদক হেলাল আহমেদের সঞ্চালনায় বক্তব্য রাখেন সিটিএফকের লিড কনসালটেন্ট মোস্তাফিজুর রহমান, আত্নার কো- কনভেনর নাদিরা কিরন, আতাউর রহমান মাসুদ, মঞ্জুর হোসেন ঈসা।

এছাড়া ন্যাশনাল হার্ট ফাউন্ডেশন, স্বাস্থ্য সুরক্ষা ফাউন্ডেশন, ডরপ, বিসিসিপি, ডব্লিউবিবি ট্রাস্ট, ঢাকা আহছানিয়া মিশন, নাটাব, আর্ক ফাউন্ডেশন, এইড ফাউন্ডেশন, উন্নয়ন সমন্বয়, ডাস, টিসিআরসি, বিইআর, মানস, গ্রাম বাংলা উন্নয়ন কমিটি, ধূমপান মাদক ও पूর্নীতি বিরোধী ফাউন্ডেশনসহ বিভিন্ন স্কুলের শিক্ষার্থীরা মানববন্ধনে অংশগ্রহণ করেন।
https://www.deltatimes24.com/details.php?id=100794

# max জ্xalc Ma 

15 October 2022

## তামাকজনিত মৃত্যুর প্রতীকী লাশের কফিন নিয়ে মানববহ্ধন



অবিলম্বে তামাক নিয়্ত্রণ আইন সংশোধন প্রক্রিয়া সস্পন্ন করার দাবিতে প্রতীকী লাশের কফিন নিয়ে জাতীয় প্রেস ক্লাবের সামনে মানববন্ধন কর্মসূচি পালন করেছে প্রজ্ঞা (প্রগতির জন্য জ্ঞান), অ্যান্টি টোব্যাকো মিডিয়া এলায়েক্স (আত্যা) এবং প্রত্যাশা মাদক বিরোধী সংগঠন।

এসময় বক্তারা বলেন বাংলাদেশে বছরে তামাকজনিত বিভিন্ন রোগে ১ লক্ষ ৬১ হাজার মানুষ মারা যায়। আইন সংশোধনে যত দেরি হবে তামাকজনিত মৃত্যু ততই বাড়তে থাকবে। মানববন্ধন শেব্যে আয়োজকদের পক্ষ থেকে স্বাস্য্য সেবা বিভগের সচিব বরাবর স্মারকলিপি থ্রদান করা হয়।

মানববন্ধন কর্মসূচ্চিতে বক্তারা বলেন, তামাকের ব্যবহার হ্রাসে সংশোধনীর মাধ্যমে তামাক নিয়ন্তণ আইন শক্তিশালীকরণের উদ্দ্যোগ গ্রহণ করেছে স্বস্ত্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়। ইতিমধ্যে খসড়া সংশোধনী প্রস্তুত, ওয়েবসাইটে প্রকাশ এবং অংশীজনের মতামত গ্রহণের কাজ শেষ হর্যেছে। কিন্তু তামাক কোম্পানিগুলো সরকারের এই মহতি উদ্যোগকে বাধাগ্রস্ত করতে নানাবিধ ভিত্তিহীন ও মিথ্যা তথ্য প্রচার করছে। বিশ্ব স্বাস্ছ্য সংস্থার এফসিটিসি-তে স্বাক্ষরকারী দেশ হিসেবে বাংলাদেশ সরকার তামাক নিয়ন্তণ নীতিমালা ও পদক্ষেপসমূহ তামাক কোম্পানির ব্যবসায়িক ও অন্যান্য স্বার্থ থেকে সুরক্ষা করতে অঙ্গীকারবদ্ধ। বিশেষ করে এফসিটিসি আর্টিক্যাল ৫.৩ এ তামাক নিয়ন্তণ্রণের জন্য নীতি প্রণয়ন এবং বাস্তবায়নে সরকারকে তামাক কোম্পানির প্রভাবমুক্ত থাকতে সুপারিশ করা হয়েছে।

মানববন্ধন কর্মসূচিতে আরো জানানো হয়, বর্তমানে প্রাপ্তবয়স্ক জনগোষ্ঠির ৩৫.৩ শতাংশ (৩ কোটি ৭৮- লক্ষ) তামাক ব্যবহার করে। দেশে তামাক ব্যবহররজনিত মৃত্যু ও অসুস্থতায় বছরে ৩০ হাজার ৫৬০ কোটি টাকার আর্থিক ক্ষি হয়, যা তামাকখাত থেকে অর্জিত রাজস্ব আয়ের চেয়ে অনেক বেশি। তামাক ব্যবহারজনিত এই ক্ষয়ক্ষত এবং ভয়াবহতা উপলব্ধি করে মাননীয় প্রধানমন্তী ২০৪০ সালের মধ্যে বাংলাদেশকে তামাকমুক্ত করার প্রত্যয় ব্যক্ত করেন এবং এ লক্ষ্য অর্জনে বিশ্ব স্বস্্য সংস্থার ফ্রেমওয়ার্ক কনভেনশন অন টোব্যাকো কন্ট্রোল- এফসিটিসি’র সাথে সামঞস্য রেখে ২০১৬ সালে তামাক নিয়ন্তণণ আইন সংশোধনের নির্দেশনা প্রদান করেছেন।

স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের পক্ষ থেকে তামাক নিয়্ত্রণ আইনের খসড়া সংশোধনীতে যেসব প্রস্তাব অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে তারমধ্যে রয়েছে সকল পাবলিক প্লেস ও পাবলিক পরিবহনে ‘ধূমপানের জন্য নির্ধারিত স্থান’ রাখার বিধান বিলুপ্ত করা; বিক্রয়স্থলে তামাকজাত দ্রব্য বা প্যাকেট প্রদর্শন নিষিদ্ধ করা; তামাক কোম্পানির সামাজিক দায়বদ্ধতা কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ সম্পূর্ণভাবে নিষিদ্ধ করা; সব ধরন্নে

খুচরা বা খোলা তামাকজাত দ্রব্য বিক্রয় নিষিদ্ধ করা; ই-সিগারেট, ভ্যাপিং, হিটেড টোব্যাকো প্রোডাক্টসহ এধরনের সকল পণ্য উৎপাদন, আমদানি ক্রয়-বিক্রয় নিষিদ্ধ করা; এবং তামাকজাত দ্রব্যের প্যাকেট বা মোড়কে সচিত্র স্বাস্থ্য সতর্কবার্তার আকার ৫০ শতাংশ থেকে বৃদ্ধি করে ৯০ শতাংশ করা ইত্যাদি। ক্যাম্পেইন ফর টোব্যাকো ফ্রি কিডস (সিটিএফকে) এর সহায়তায় মানববন্ধন কর্মসূচিতে স্বসস্থ্য সুরক্ষা ফাউড্ডেশন, টিসিআরসি, ডরপ, ন্যাশনাল হার্ট ফাউড্ডেশন, নাটাব, ধূমপান মাদক ও দুর্নীতি বিরোধী ফাউন্ডেশন, ঢাকা আহছানিয়া মিশনসহ বিভিন্ন তামাকবিরোধী সংগঠনের প্রতিনিধিবৃন্দ অংশ্গ্রহণ করেন।
https://www.dainikjamalpur.com/country/29497

15 October 2022

প্রতীকী লাশ নিয়ে তামাক নিয়্ত্রণ আইনের দাবিতে মানববন্ধন


অবিলম্বে তামাক নিয়ন্তণণ আইন সংশোধন প্রক্রিয়া সম্পন্ন করার দাবিতে প্রতীকী লাশের কফিন নিয়ে জাতীয় প্রেস ক্মাবের সামনে মানববন্ধন কর্মসূচি পালন করেছে কয়েকটি সংগঠন।

মানববন্ধন শেবে সংগঠনগুলোর পক্ষ থেকে স্বাস্থ্য সেবা বিভাগের সচিব বরাবর স্মারকলিপি থ্রদান করা হয়।

শনিবার (১৫ অক্টোবর) ডুপুরে এ মনবববন্ধন আয়োজন করে সংগঠনগুলো প্রজ্ঞা (প্রগতির জন্য জ্ঞান), অ্যান্টি টোব্যাকো মিডিয়া এলায়েন্স (আত্না) এবং প্রত্যাশা মাদক বিরোধী।

মানববন্ধনে বক্তারা বলেন, বাংলাদেশে বছরে তামাকজনিত বিভিন্ন রোগে ১ লক্ষ ৬১ হাজার মানুষ মারা যায়। আইন সংশোধজে যত দেরি হবে তামাকজনিত মৃত্যু ততই বাড়তে থাকবে। তামাকের ব্যবহার হ্রালে সংশোধনীর মাধ্যমে তামাক নিয়্ত্রণ আইন শক্তিশালী করণের উদ্যোগ গ্রহণ করেছে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়। ইতিমধ্যে খসড়া সংশোধনী প্রস্তুত, ওয়েবসাইটে প্রকাশ এবং অংশীজনের মতামত গ্রহণের কাজ শেষ হর্যেছে। কিন্তু তামাক কোম্পানিগুলো সরকারের এই মহতী উদ্দ্যাগকে বাধাগ্রস্ত করতে নানাবিধ ভিত্তিইীন ও মিথ্যা তথ্য প্রচার করছে।

বিশ্ব স্বসস্থ্য সংস্থার এফসিতিসি-তে স্বাক্ষরকারী দেশ হিসেবে বাংলাদেশ সরকার তামাক নিয়ন্ত্রণ নীতিমালা ও পদক্ষেপসমূহ তামাক কোম্পানির ব্যবসায়িক ও অন্যান্য স্বার্থ থেকে সুরক্ষা করতে অঙীকারবদ্ধ। বিশেষ করে এফসিটিসি আর্টিক্যাল ৫.৩ এ তামাক নিয়ন্তণের জন্য নীতি প্রণয়ন এবং বাস্তবায়ন্ন সরকারকে তামাক কোম্পানির প্রভাবমুক্ত থাকতে সুপারিশ করা হয়েছে।

বক্তারা আরও বলেন, বর্তমানে প্রাপ্তবয়স্ক জনগোষ্ঠীর ৩৫.৩ শতাংশ (৩ কোটি ৭৮- লক্ষ) তামাক ব্যবহার করে। দেশে তামাক ব্যবহারজনিত মৃত্যু ও অসুস্ছতায় বছরে ৩০ হাজার ৫৬০ কোটি টাকার আর্থিক ক্ষতি হয়, যা তামাকখাত থেকে অর্জিত রাজস্ব আয়ের চেয়ে অনেক বেশি। তামাক ব্যবহারজনিত এই ক্য়ক্ষতি এবং ভয়াবহতা উপলধ্ধি করে মাননীয় প্রধানমন্তী ২০৪০ সালের মধ্যে বাংলাদদশকে তামাক্মুক্ত করার প্রত্যয় ব্যক্ত করেন এবং এ লক্ষ্য অর্জনে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার ফ্রেমওয়ার্ক কনভেনশন অন টোব্যাকো কন্ট্রোল- এফসিটিসি’র সাথে সামঞ্যস্য রেখে ২০১৬ সালে তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন সংশোধনের নির্দেশনা প্রদান করেছেন।

স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের পক্ষ থেকে তামাক নিয়ন্তণ আইনের খসড়া সংশোধনীত যেসব প্রস্তাব অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে তারমব্যে রয়েছে সকল পাবলিক প্নেস ও পাবলিক পরিবহন্ন ‘ধূমপানের জন্য নির্ধারিত স্থান’ রাখার বিধান বিলুপ্ত করা; বিক্রয় স্থলে তামাকজাত দ্রব্য বা প্যাকেট প্রদর্শন নিষিদ্ধ করা; তামাক কোম্পানির সামাজিক দায়বদ্ধতা কর্মসূচিতে অংশ্রহ্ণ সম্পূর্ণতাবে নিযিদ্ধ করা; সব ধরনের খুচরা বা থোলা তামাকজাত দ্রব্য বিক্র্য় নিষিদ্ধ করা; ই-সিগারেট, ভ্যাপিং, হিটেড টোব্যাকো প্রোডা্টসহ এধরনের সকল পণ্য উৎপাদন, আমদানি ক্র্য-বিক্রয় নিষিদ্ধ করা; এবং তামাকজাত দ্রব্যের প্যাকেট বা মোড়কে সচিত্র স্বাস্থ্য সতর্কবার্তার আকার ৫০ শতাংশ থেকে বৃদ্ধি করে ৯০ শতাংশ করা ইত্যাদি।

ক্যাম্পেইন ফর টোব্যাকো ফ্রি কিডস (সিটিএফকে) এর সহায়তায় মানববন্ধন কর্মসূচিতে স্বাস্থ্য সুরক্ষা ফাউড্ডেশন, টিসিআরসি, ডরপ, ন্যাশনাল হার্ট ফাউড্ডেশন, নাটাব, ধূমপান মাদক ও দুর্নীতি বিরোধী ফাউল্ডেশন, ঢাকা আহছানিয়া মিশনসহ বিভিন্ন তামাক বিরোধী সংগঠন্নে প্রতিনিধিবৃন্দ অংশগ্রহণ করেন।
https://www.rtvonline.com/country/194798/প্রতীকী-লাশ-নিয়ে-তামাক-নিয়ন্তণ-আইনের-দাবিতে-মানববন্ধন

## তামাকজনিত মৃত্যুর প্রতীকী লাশের কফিন নিয়ে মানববষ্ধনে অবিলম্বে আইন সংশোধনের দাবি

বিশেষ প্রতিনিধি| ঢাকা, ১৫ অক্টোবর ২০২২: অবিলম্বে তামাক নিয়ত্তণ আইন সংশোধন প্রক্রিয়া সম্পন্ন করার দাবিতে প্রতীকী লাশের কফিন নিয়ে জাতীয় প্রেসক্ষাবের সামনে মানববন্ধন কর্মসূচি পালন করেছে প্রজ্ঞা (প্রগতির জন্য জ্ঞান), অ্যান্টি টোব্যাকো মিডিয়া এলায়েন্স (আত্ম) এবং প্রত্যাশা মাদক বিরোধী সংগঠন। এসময় বক্তারা বলেন বাংলাদেশে বছরে তামাকজনিত বিভিন্ন রোগে ১ লক্ষ ৬১ হাজার মানুষ মারা যায়। আইন সংশোধনে যত দেরি হবে তামাকজনিত মৃত্যু ততই বাড়তে থাকবে। মানববন্ধন শেষে আয়োজকদের পক্ষ থেকে স্বাস্য্য সেবা বিভাগের সচিব বরাবর স্মারকলিপি প্রদান করা হয়।

মানববন্ধন কর্মসূচিতে বক্তারা বলেন, তামাকের ব্যবহার হ্রাসে সংশোধনীর মাধ্যমে তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন শক্তিশালীকরণের উদ্যে্যাগ গ্রহণ করেছে স্বস্ছ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়। ইতিমব্ব্যে খসড়া সংশোধনী প্রস্তুত, ওয়েবসাইটে প্রকাশ এবং অংশীজনের মতামত গ্রহণের কাজ শেষ হর্যেছে। কিন্তু তামাক কোম্পানিগুনো সরকারের এই মহতি উদ্যোগকে বাধাগ্রস্ত করতে নানাবিধ ভিত্তিহীন ও মিথ্যা তথ্য প্রচার করছে। বিশ্ব স্বাস্য্য সংস্থার এফসিটিসি-তে স্বাক্ষরকারী দেশ হিসেবে বাংলাদেশ সরকার তামাক নিয়ন্ত্রণ নীতিমালা ও পদক্ষেসমূহ তামাক কোম্পানির ব্যবসায়িক ও অন্যান্য স্বার্থ থেকে সুরক্ষা করতে অগীকারবদ্ধ। বিশেষ করে এফসিটিসি আর্টিক্যাল ৫.৩ এ তামাক নিয়ন্তণেণে জন্য নীতি প্রণয়ন এবং বাস্তবায়নে সরকারকে তামাক কোম্পানির প্রভাবমুক্ত থাকতে সুপারিশ করা হয়েছে। মানববন্ধন কর্মসূচিতে আরো জানানো হয়, বর্তমনে প্রাপ্তবয়স্ক জনগোষ্ঠির ৩৫.৩ শতাংশ (৩ কোটি ৭৮- লক্ষ) তামাক ব্যবহার করে। দেশ্শে তামাক ব্যবহররজনিত মৃত্যু ও অসুস্থতায় বছরে ৩০ হাজার ৫৬০ কোটি টাকার আর্থিক ক্ষতি হয়, যা তামাকখাত থেকে অর্জিত রাজস্ব আয়ের চেয়ে অনেক বেশি। তামাক ব্যবशারজনিত এই ক্ষয়ক্ষতি এবং ভয়াবহতা উপলব্ধি করে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ২০৪০ সালের মধ্যে বাংলাদেশকে তামাকমুক্ত করার প্রত্যয় ব্যক্ত করেন এবং এ লক্ষ্য অর্জনে বিশ্ব স্ব|স্থ সংস্থার <্রেমওয়ার্ক কনভেনশন অন টোব্যাকো কন্ট্রোল- এফসিটিসি’র সাথে সামঞ্য্য রেখে ২০১৬ সালে তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন সংশোধনের নির্দেশনা প্রদান করেছেন। স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের পক্ষ থেকে তামাক নিয়্ত্রণ আইনের খসড়া সংশোধনীতে যেসব প্রস্তাব অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে তারমব্যে রয়েছে সকল পাবলিক প্নেস ও পাবলিক পরিবহনে ‘ধূমপানের জন্য নির্ধারিত স্থান’ রাখার বিধান বিলুপ্ত করা; বিক্রয়স্থলে তামাকজাত দ্রব্য বা প্যাকেট প্রদর্শন নিষিদ্ধ করা; তামাক কোম্পানির সামাজিক দায়বদ্ধতা কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ সম্পূর্ণভাবে নিষিদ্ধ করা; সব ধরনের খুচরা বা খোলা তামাকজাত দ্রব্য বিক্রয় নিষিদ্ধ করা; ই-সিগারেট, ভ্যাপিং, হিটেড টোব্যাকো প্রোডাট্টসহ এধরনের সকল পণ্য উৎপাদন, আমদানি ক্রয়-বিক্রয় নিষিদ্ধ করা; এবং তামাকজাত দ্রব্যের প্যাকেট বা মোড়কে সচিত্র স্বাস্থ্য সতর্কবার্তার আকার ৫০ শতাংশ থেকে বৃদ্ধি করে ৯০ শতাংশ করা ইত্যাদি। ক্যাম্পেইন ফর টোব্যাকো ফ্রি কিডস (সিটিএফকে) এর সহায়তায় মানববন্ধন কর্মসূচিতেত স্বস্থ্য সুরক্ষা ফাউন্ডেশন, টিসিআরসি, ডরপ, ন্যাশনাল হার্ট ফাউড্ডেশন, নাটাব, ধূমপান মাদক ও দুর্নীতি বিরোধী ফউন্ডেশন, ঢাকা আহছানিয়া মিশনসহ বিভিন্ন তামাকবিরোধী সংগঠনের প্রতিনিধিবৃন্দ অংশ্র্রহণ করেন। https://rpnews24.com/2022/10/15/তামাকজনিত-ম্ত্যুর-প্রতীক/

# Doctorav 

15 October 2022

## প্রতীকী কফিন নিয়ে তামাক আইন সংশোধন দাবি

তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন সংশোধন প্রক্রিয়া অবিলম্বে সম্পন্নের দাবিতে প্রতীকী লাশের কফিনসহ মানববন্ধন করেছে তামাকবিরোধী সংগঠনগুলো - সংগৃইীত
তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন সংশোধন প্রক্রিয়া অবিলম্বে সম্পন্নের দাবিতে প্রতীকী লাশের কফিনসহ মানববন্ধন করেছে তামাকবিরোধী সংগঠনগুলো। মানববন্ধন শেযে স্বাস্থ্য সেবা বিভাগের সচিব বরাবর স্মারকলিপি দেয়া হয়। শনিবার (১৫ অক্টোবর) রাজধানীর জাতীয় প্রেস ক্লাবের সামনে আয়োজিত প্রতীকী এ কর্মসূচিতে প্রগতির জন্য জ্ঞান (প্রজ্ঞা), অ্যান্টি টোব্যাকো মিডিয়া এলায়েন্স (আত্না) এবং প্রত্যাশা মাদক বিরোধী সংগঠনের প্রতিনিধিরা অংশ নেন।

মানববন্ধনে বক্তারা বলেন, তামাকের ব্যবহার হ্রাসের জন্য সংশোধনীর মাধ্যমে তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন শক্তিশালী করার উদ্যোগ গ্রহণ করেছে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়। ইতোমধ্যে খসড়া সংশোধনী প্রস্তুত, ওয়েবসাইটে প্রকাশ এবং অংশীজনের মতামত গ্রহণের কাজ শেষ হয়েছে। কিন্তু তামাক কোম্পানিগুলো সরকারের এই মহতী উদ্যোগকে বাধাগ্রস্ত করতে নানাবিধ ভিত্তিহীন ও মিথ্যা তথ্য প্রচার করছে। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার এফসিটিসি-তে স্বাক্ষরকারী দেশ হিসেবে বাংলাদেশ সরকার তামাক নিয়ন্তণ নীতিমালা ও পদক্ষেপসমূহ তামাক কোম্পানির ব্যবসায়িক ও অন্যান্য স্বার্থ থেকে সুরক্ষা করতে অঙ্গীকারবদ্ধ। বিশেষ করে এফসিটিসি আর্টিকেল ৫.৩ এ তামাক নিয়ন্ত্রণের জন্য নীতি প্রণয়ন এবং বাস্তবায়নে সরকারকে তামাক কোম্পানির প্রভাবমুক্ত রাখতে সুপারিশ করা হয়েছে।

তারা জানান, বর্তমানে তামাক ব্যবহার করেন প্রাপ্তবয়স্ক জনগোষ্ঠীর ৩৫ দশমিক ৩০ শতাংশ (৩ কোটি ৭৮- লাখ)। প্রতি বছর তামাকজনিত বিভিন্ন রোগে ১ লাখ ৬১ হাজার মানুয মারা যায়। দেশে তামাক ব্যবহারজনিত মৃত্যু ও অসুস্থতায় বছরে ৩০ হাজার ৫৬০ কোটি টাকার আর্থিক ক্ষতি হয়, যা তামাক খাত থেকে অর্জিত রাজস্ব আয়ের চেয়ে অনেক বেশি। তামাক ব্যবহারজনিত এই ক্ষয়ক্ষতি এবং ভয়াবহতা উপলব্ধি করে প্রধানমন্ত্রী ২০৪০ সালের মধ্যে বাংলাদেশকে তামাকমুক্ত করার প্রত্যয় ব্যক্ত করেন এবং এ লক্ষ্য অর্জনে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার ফ্রেমওয়ার্ক কনভেনশন অন টোব্যাকো কন্ট্রোল- এফসিটিসি’র সাথে সামঞ্জস্য রেখে ২০১৬ সালে তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন সংশোধনের নির্দেশনা প্রদান করেছেন।

এ অবস্থায় আইন সংশোধনে যত দেরি হবে তামাকজনিত মৃত্যু ততোই বাড়তে থাকবে বলেও আশঙ্কা প্রকাশ করেন বক্তারা।

ক্যাস্পেইন ফর টোব্যাকো ফ্রি কিডস (সিটিএফকে) এর সহায়তায় মানববন্ধন কর্মসূচিতে স্বাস্থ্য সুরক্ষা ফাউন্ডেশন, টিসিআরসি, ডরপ, ন্যাশনাল হার্ট ফাউন্ডেশন, নাটাব, ধূমপান মাদক ও দুর্নীতি বিরোধী ফাউন্ডেশন, ঢাকা আহছানিয়া মিশনসহ বিভিন্ন তামাকবিরোধী সংগঠনের প্রতিনিধিবৃন্দ অংশগ্রহণ করেন।

উল্লেখ্য, প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনায় স্বাস্য্য মন্ত্রণালয়ের পক্ষ থেকে তামাক নিয়ন্ত্রণ আইনের খসড়া সংশোধনীতে যেসব প্রস্তাব অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে তারমধ্যে রয়েছে, সকল পাবলিক প্লেস ও পাবলিক পরিবহনে ‘ধূমপানের জন্য নির্ধারিত স্থান’ রাখার বিধান বিলুপ্ত করা; বিক্রয়স্থলে তামাকজাত দ্রব্য বা প্যাকেট প্রদর্শন নিযিদ্ধ করা; তামাক কোম্পানির সামাজিক দায়বদ্ধতা কর্মসূচিতে অংশ্রহণণ সম্পূর্ণजাবে নিষিদ্ধ করা; সব ধরনের খুচরা বা থোলা তামাকজাত দ্রব্য বিক্রয় নিষিদ্ধ করা; ই-সিগারেট, ভ্যাপিং, হিটেড টোব্যাকো প্রোডাক্টসহ এধরনের সকল পণ্য উৎপাদন, আমদানি ক্রয়ে-বিক্রয়় নিষিদ্ধ করা; এবং তামাকজাত দ্রব্যের প্যাকেট বা মোড়কে সচিত্র স্বসস্থ্য সতর্কবার্তার আকার ৫০ শতাংশ থেকে বৃদ্ধি করে ৯০ শতাংশ করা ইত্যাদি।
https://www.doctortv.net/national-news/379669/প্রতীকী-লাশের-কফিন-নিয়ে-তামাক-আইন-সংশোধনের-দাবি

15 October 2022


তামাকজনিত রোলে দেশে বছরে ১ লাখ ৬১ হাজার মানুষের মৃত্যু
নিজস্ব প্রতিবেদক: অবিলম্বে তামাক নিয়ন্তণ আইন সংশাধনের দাবিতে তামাকজনিত মৃত্যুর প্রতীকী লাশের কফিন নিয়ে মানববন্ধন করেছে তামাকবিরোধী আন্দোলনকারীরা। শনিবার (১৫ই অক্টোবর) জাতীয় প্রেস ক্লাবের সামনে প্রজ্ঞ (প্রগতির জন্য জ্ঞান), অ্যান্টি টোব্যাকো মিডিয়া অ্যালায়েক্স (আত্যা) এবং প্রত্যাশা মাদকবিরোধী সংংঠন আয়োজিত মানববন্ধনে এ দাবি জানানো হয়।

এসময় বক্তারা বলেন, বাংলাদেশে বছরে তামাকজনিত বিভিন্ন রোগে ১ লাখ ৬১ হাজার মানুষ মারা যায়। তামাক নিয়ন্তণ আইন সংশোধনে যত দেরি হবে তামাকজনিত মৃত্যু ততই বাড়তে থাকবে। সরকার জনগণের জন্য, ব্যবসায়ীদদর জন্য নয়। তাই জনগণের স্ব|স্য্য সুরক্ষায় অবিলম্বে তামাক নিয়ন্তণ আইন বাস্তবায়ন করুন। যাতে ২০৪০ সালের মধ্যে বাংলাদেশকে তামাকমুক্ত করা যায়।

## bangi news

15 October 2022

তামাক নিয়ন্রণ আইন সংশোধনের দাবিতে মানববন্ধন
তামাক নিয়ন্তণ আইন সংশোধন প্রক্রিয়া এর কোম্পানিগুলো বাধাগ্রস্থ করছে বলে অভিযোগ উঠেছে।
শনিবার দুপুরে জাতীয় প্রেসক্লাবের সামনে তামাক বিরোধী কয়েকটি সংগঠন মানববন্ধন করে এই অভিরোগ করে।
এতে তামাক বিরোধী সংগঠন প্রজ্ঞা (প্রগতির জন্য জ্ঞান), অ্যান্টি টোব্যাকো মিড়িয়া এলায়েক্স (আত্ম) এবং প্রত্যাশাসহ কয়েকটি সংগঠন অংশ নেয়; মানববন্ধন শেষে আয়োজকদের পক্ষ থেকে স্বস্ছ্য সেবা বিভাগের সচিব বরাবর স্মারকলিপি দেওয়া হয়।
বিভিন্ন তথ্য দিত়ে তামাকজনিত বিভিন্ন রোগে দেশে প্রতি বছর এক লাখ ৬১ হাজার মানুয মারা যায় বলে মানববন্ধনে উল্লেখ করা হয়।

এতে বলা হয়, "বর্তমানে প্রাক্তবয়স্ক জনগোষ্ঠীর ৩৫ দশমিক ৩ শতাংশ (৩ কোটি ৭৮- লাখ) তামাক ব্যবহার করেন। দেশে তামাক ব্যবহারজনিত মৃত্যু ও অসুস্থতায় বছরে ৩০ হাজার ৫৬০ কোটি টাকার আর্থিক ক্ষতি হয়, যা তামাকখাত থেকে অর্জিত রাজস্ব আয়ের চেয়ে অনেক বেশি।
"তামাক ব্যবহারজনিত এই ক্য়ক্তত এবং ভয়াবহতা উপলব্ধি করে ২০১৬ সালে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ২০৪০ সালের মধ্যে বাংলাদেশকে তামাকমুক্ত করার প্রত্যয় ব্যক্ত করার পাশপাশি বিশ্ব স্বাস্য্য সংস্থার ফ্রেমওয়ার্ক কনভেনশন অন টোব্যাকো কন্ট্রোলএফসিটিসির সাথে সামঞ্জস্য রেখে তামাক নিয়্ত্রণ আইন সংশোধনের নির্দ্রেশনা প্রদান করেন।"
https://www.banginews.com/web-news?id=7a852e54762c0683617dfaf02658feac59aed348

## Dhaka Mail

15 October 2022

তামাক আইন সংশোধনের দাবিতে কফিন নিয়ে মানববন্ধন


অবিলম্বে তামাক নিয়্ত্রণ আইন সংশোধন প্রক্রিয়া সম্পন্ন করার দাবিতে প্রতীকী লাশের কফিন নিয়ে মনবববন্ধন কর্মসূচি পালন করেছে তামাকবিরোধী সংগঠনগুলো। এতে প্রগতির জন্য জ্ঞান (প্রজ্ঞা), অ্যান্টি টোব্যাকো মিডিয়া এলায়েন্স (আত্না) এবং প্রত্যাশা মাদক বিরোধী সংগঠনের বিভিন্ন পর্যায়ের সদস্যরা অংশগ্রহণ করেন।

শনিবার (১৫ অক্টোবর) রাজধানীর জাতীয় প্রেস ক্লাবের সামনে প্রতীকী এ কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হয়। মানববন্ধন শেবে আয়োজকদের পক্ষ থেকে স্ব|্্থ্য সেবা বিভাগের সচিব বরাবর স্মারকলিপি প্রদান করা হয়।

মানববন্ধন কর্মসূচিতে বক্তারা বলেন, তামকের ব্যবহার হ্রাসে সংশোধনীর মাধ্যমে তামাক নিয়ন্রণ আইন শক্তিশালী করার উদ্দ্যোগ গ্রহণ করেছে স্বস্থ্য ও পরিবার কন্যাণ মন্ত্রণালয়। ইতোমধ্যে খসড়া সংশোধনী প্রস্তুত, ওয়েবসাইটে প্রকাশ এবং অংশীজনের মতামত গ্রহণের কাজ শেষ হয়েছে। কিন্তু তামাক কোম্পানিগুলো সরকারের এই মহতী উদ্যোগকে বাধাগ্রস্ত করতে নানাবিধ ভিত্তিহীন ও মিথ্যা তথ্য প্রচার করছে। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার এফসিটিসি-তে স্বাক্ষরকারী দেশ হিসেবে বাংলাদেশ সরকার তামাক নিয়ন্ত্রণ নীতিমালা ও পদক্ষেপসমূহ তামাক কোম্পানির ব্যবসায়িক ও অন্যান্য স্বার্থ থেকে সুরক্ষা করতে অঙীকারবদ্ধ। বিশেষ করে এফসিটিসি আর্টিকেল ৫.৩ এ তামাক নিয়ন্তণ্ণের জন্য নীতি প্রণয়ন এবং বাস্তবায়নে সরকারকে তামাক কোম্পানির প্রভাবমুক্ত রাখতে সুপারিশ করা হয়েছে।

এতে জানানো হয়, বর্তমানে প্রাপ্তবয়স্ক জনগোষ্ঠীর ৩৫ দশমিক ৩০ শতাংশ (৩ কোটি ৭৮- লাখ) তামাক ব্যবহার করে। প্রতি বছর তামাকজনিত বিভিন্ন রোগে ১ লাখ ৬১ হাজার মানুষ মারা যায়। দেশে তামাক ব্যবহারজনিত মৃত্যু ও অসুস্থতায় বছরে ৩০ হাজার ৫৬০ কোটি টাকার আর্থিক ক্ষতি হয়, যা তামাক খাত থেকে অর্জিত রাজস্ব আয়ের চেয়ে অনেক বেশি। তামাক ব্যবহারজনিত এই ক্য়ক্ষতি এবং তয়াবহতা উপলব্ধি করে প্রধানমন্তী ২০৪০ সালের মধ্যে বাংলাদেশকে তামাকমুক্ত করার প্রত্যয় ব্যক্ত করেন এবং এ লক্ষ্য অর্জনে বিশ্ব স্বস্থ্য সংস্থার ফ্রেমওয়ার্ক কনভেনশন অন টোব্যাকো কন্ট্রোল- এফসিটিসি’র সাথে সামঞ্জস্য রেখে ২০১৬ সালে তামাক নিয়্র্রণ আইন সংশোধনের নির্দেশনা প্রদান করেছেন।

এ অবস্থায় আইন সংশোধনে যত দেরি হবে তামাকজনিত মৃত্যু ততোই বাড়তে থাকবে বলেও আশঙ্কা প্রকাশ করেন বক্তারা।
ক্যাম্পেইন ফর টোব্যাকো ফ্রি কিডস (সিটিএফকে) এর সহায়তায় মানববন্ধন কর্মসৃচ্চিতে স্বস্্য সুরক্ষা ফাউড্ডেশন, টিসিআরসি, ডরপ, ন্যাশনাল হার্ট ফাউড্ডেশন, নাটাব, ধূমপান মাদক ও দুর্নীতি বিরোধী ফাউড্ডেশন, ঢাকা আহছানিয়া মিশনসহ বিভিন্ন তামাকবিরোধী সংগঠনের প্রতিনিধিবৃন্দ অংশগ্রহণ করেন।

উল্লেখ্য, প্রধানমন্ত্রীর নির্দ্রেশনায় স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের পক্ষ থেকে তামাক নিয়ন্ত্রণ আইনের খসড়া সংশোধনীতে যেসব প্রস্তাব অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে তারমধ্যে রয়েছে, সকল পাবলিক প্লেস ও পাবলিক পরিবহনেে ‘ধূমপানের জন্য নির্ধারিত স্ছান’ রাখার বিধান বিলুপ্ত করা; বিক্র্য়স্থলে তামাকজাত দ্রব্য বা প্যাকেট প্রদর্শন নিষিদ্ধ করা; তামাক কোম্পানির সামাজিক দায়বদ্ধতা কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ সম্পূর্ণভাবে নিযিদ্ধ করা; সব ধরন্নে খুচরা বা খোলা তামাকজাত দ্রব্য বিক্রয় নিষিদ্ধ করা; ই-সিগারেট, ভ্যাপিং, হিটেড টোব্যাকো প্রোডাক্টসহ এধরনের সকল পণ্য উৎপাদন, আমদানি ক্রুয়-বিক্রয় নিষিদ্ধ করা; এবং তামাকজাত দ্রব্যের প্যাকেট বা মোড়কে সচিত্র স্বাস্থ্য সতর্কবার্তার আকার ৫০ শতাংশ থেকে বৃদ্ধি করে ৯০ শতাংশ করা ইত্যাদি।
https://dhakamail.com/health/45018

15 October 2022

## তামাকজনিত মৃত্যুর প্রতীকী লাশেরকফিন নিয়ে মানববন্ধন কর্মসূচি

অবিলম্বে তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন সংশোধন প্রক্রিয়া সম্পন্ন করার দাবিতে প্রতীকী লাশের কফিন নিয়ে জাতীয় প্রেস ক্ুাবের সামনে মানববন্ধন কর্মসূচি পালন করেছে প্রজ্ঞা (প্রগতির জন্য জ্ঞান), অ্যান্টি টোব্যাকো মিডিয়া এলায়েক্স (আত্যা) এবং প্রত্যাশা মাদক বিরোধী সংগঠন। এসময় বক্তারা বলেন বাংলাদেশে বছরে তামাকজনিত বিভিন্ন রোগে ১ লক্ষ ৬১ হাজার মানুষ মারা যায়। আইন সংশোধনে যত দেরি হবে তামাকজনিত মৃত্যু ততই বাড়তে থাকবে। মানববন্ধন শেবে আয়োজকদের পক্ষ থেকে স্বস্্য সেবা বিভগের সচিব বরাবর স্মারকলিপি প্রদান করা হয়।

মানববন্ধন কর্মসূচিতেত বক্তারা বলেন, তামাকের ব্যবহার হ্রাে সংশোধনীর মাধ্যমে তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন শক্তিশালীকরণের উদ্যেযাগ গ্রহণ করেছে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়। ইতিমব্যে খসড়া সংশোধনীী প্রস্তুত, ওয়েবসাইটে প্রকাশ এবং অংশীজনের মতামত গ্রহণের কাজ শেষ হর্যেছে। কিন্তু তামাক কোম্পানিগুলো সরকারের এই মহতি উদ্যোগকে বাধাগ্রস্ত করতে নানাবিধ ভিত্তিহীন ও মিথ্যা তথ্য প্রচার করছে। বিশ্ব স্বস্থ্য সংস্থার এফসিটিসি-তে স্বাক্ষরকারী দেশ হিসেবে বাংলাদদশ সরকার তামাক নিয়ন্তণ নীতিমালা ও পদক্ষেপসমূহ তামাক কোম্পানির ব্যবসায়িক ও অন্যান্য স্বার্থ থেকে সুরক্ষা করতে অঋীকারবদ্ধ। বিশেষ করে এফসিটিসি আর্টিক্যাল ৫.৩ এ তামাক নিয়ন্তণ্রণের জন্য নীতি প্রণয়ন এবং বাস্তবায়নে সরকারকে তামাক কোম্পানির প্রতাবমুক্ত থাকতে সুপারিশ করা হয়েছে।

মানববন্ধন কর্মসূচিতে আরো জানানো হয়, বর্তমানে প্রাণ্তবয়স্ক জনগোষ্ঠির ৩৫.৩ শতাংশ (৩ কোটি ৭৮- লক্ষ) তামাক ব্যবহার করে। দেশে তামাক ব্যবহারজনিত মৃত্যু ও অসুস্থতায় বছরে ৩০ হাজার ৫৬০ কোটি টাকার আর্থিক ক্ষতি হয়, যা তামাকখাত থেকে অর্জিত রাজস্ব আয়ের চেয়ে অনেক বেশি। তামাক ব্যবহররজনিত এই ক্ষয়ক্ষতি এবং ভয়াবহতা উপলক্ধি করে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ২০৪০ সালের মধ্যে বাংলাদেশকে তামাকমুক্ত করার প্রত্যয় ব্যক্ত করেন এবং এ লক্ষ্য অর্জনে বিশ্ব স্বাস্য সংস্থার ফ্রেমওয়ার্ক কনভেনশন অন টোব্যাকো কন্ট্রোল- এফসিটিসি’র সাথে সামঞ্জস্য রেখে ২০১৬ সালে তামাক নিয়ন্তণ আইন সংশোধনের নির্দেশনা প্রদান করেছেন।

স্বাস্থ্য মন্তণণালয়ের পক্ষ থেকে তামাক নিয়ন্তণ আইনেের খসড়া সংশোধনীতে যেসব প্রস্তাব অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে তারমধ্যে রয়েছে সকল পাবলিক প্নেস ও পাবলিক পরিবহন্ন ‘ধূমপানের জন্য নির্ধারিত স্থান’ রাখার বিধান বিলুপ্ত করা; বিক্রয়স্থলে তামাকজাত দ্রব্য বা প্যাকেট প্রদর্শন নিষিদ্ধ করা; তামাক কোম্পানির সামাজিক দায়বদ্ধতা কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ সম্পূর্ণভতবে নিষিদ্ধ করা; সব ধরনের খুচরা বা খোলা তামাকজাত দ্রব্য বিক্রয় নিষিদ্ধ করা; ই-সিগারেট, ভ্যাপিং, হিটেড টোব্যাকো প্রোডাক্টসহ এধরনের সকল পণ্য উৎপাদন, আমদানি ক্র্য়-বিক্র্য় নিযিদ্ধ করা; এবং তামাকজাত দ্রব্যের প্যাকেট বা মোড়কে সচিত্র স্বাস্থ্য সতর্কবার্তার আকার ৫০ শতাংশ থেকে বৃদ্ধি করে ৯০ শতাংশ করা ইত্যাদি। ক্যাম্পেইন ফর টোব্যাকো ফ্রি কিডস (সিটিএফকে) এর সহায়তায় মানববন্ধন

কর্মসূচ্চিতে স্বসস্থ্য সুরক্ষা ফাউড্ডেশন, টিসিআরসি, ডরপ, ন্যাশনাল হার্ট ফাউঙ্ডেশন, নাটাব, ধূমপান মাদক ও দুর্নীতি বিরোধী ফাউন্ডেশন, ঢাকা আহছানিয়া মিশনসহ বিভিন্ন তামাকবিরোধী সংগঠনের প্রতিনিধিবৃন্দ অংশ্র্রহণ করেন।
https://nagarpatra.com/তামাকজনিত-ম্ত্যুর-প্রতী/

## 

15 October 2022

எামাকজনিত মৃप्ष: প্রতীকী লাশের্র কফ্নিন নিয়ে মানববব্ধন


তামাকজনিত মৃত্যু: প্রতীকী লাশের কফিন নিয়ে মানববন্ধন
অবিলম্বে তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন সংশোধন করার দাবিতে প্রতীকী লাশের কফিন নিয়ে জাতীয় প্রেস ক্লাবের সামনে মানববন্ধন করেছে প্রজ্ঞা (প্রগতির জন্য জ্ঞান), অ্যান্টি টোব্যাকো মিডিয়া এলায়েন্স (আত্না) এবং প্রত্যাশা মাদকবিরোধী সংগঠন।মানববন্ধনে বক্তারা জানিয়েছেন, বাংলাদেশে বছরে তামাকজনিত বিভিন্ন রোগে ১ লাখ ৬১ হাজার মানুয মারা যায়। আইন সংশোধনে যত দেরি হবে, তামাকজনিত মৃত্যু ততই বাড়তে থাকবে।মানববন্ধন শেযে আয়োজকদের পক্ষ থেকে স্বাস্থ্যসেবা বিভাগের সচিব বরাবর স্মারকলিপি দেওয়া হয়।

বক্তারা বলেছেন, ‘তামাকের ব্যবহার হ্রাসে সংশোধনীর মাধ্যমে তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন শক্তিশালী করার উদ্যোগ নিয়েছে স্বাস্থ্য ও পরিবারকল্যাণ মন্ত্রণালয়। ইতোমধ্যে খসড়া সংশোধনী প্রস্তুত, ওয়েবসাইটে প্রকাশ এবং অংশীজনের মতামত গ্রহণের কাজ শেষ হয়েছে। কিন্তু, তামাক কোম্পানিগুলো সরকারের এই মহতি উদ্যোগকে বাধাগ্রস্ত করতে নানাবিধ ভিত্তিহীন ও মিথ্যা তথ্য প্রচার করছে। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার এফসিটিসিতে স্বাক্ষরকারী দেশ হিসেবে বাংলাদেশ সরকার তামাক নিয়ন্ত্রণ নীতিমালা ও পদক্ষেপসমূহ তামাক কোম্পানির ব্যবসায়িক ও অন্যান্য স্বার্থ থেকে সুরক্ষা করতে অঞ্ঈকারবদ্ধ। বিশেষ করে, এফসিটিসি আর্টিক্যাল ৫.৩ এ তামাক নিয়ন্ত্রণের জন্য নীতি প্রণয়ন এবং বাস্তবায়নে সরকারকে তামাক কোম্পানির প্রভাবমুক্ত থাকতে সুপারিশ করা হয়েছে।’

মানববন্ধনে জানানো হয়, বর্তমানে প্রাপ্তবয়স্ক জনগোষ্ঠির ৩৫.৩ শতাংশ (৩ কোটি ৭৮ লাখ মানুষ) তামাক ব্যবহার করে। দেশে তামাক ব্যবহারজনিত মৃত্যু ও অসুস্থতায় বছরে ৩০ হাজার ৫৬০ কোটি টাকার আর্থিক ক্ষতি হয়, যা তামাক খাত থেকে অর্জিত রাজস্ব আয়ের চেয়ে অনেক বেশি। তামাক ব্যবহারজনিত এই ক্য়ক্ষতি এবং ভয়াবহতা উপলব্ধি করে প্রধানমন্ত্রী ২০৪০ সালের মধ্যে

বাংলাদদশকে তামাকমুক্ত করার প্রত্যয় ব্যক্ত করেছেন এবং এ লক্ষ্য অর্জনে বিশ্ব স্ব|স্য সংস্থার ফ্রেমওয়ার্ক কনভেনশন অন টোব্যাকো কন্ট্রোল (এফসিটিসি) সাথে সামঞ্জস্য রেথে ২০১৬ সালে তামাক নিয়ন্তণ আইন সংশোধনের নির্দেশনা দিত্যেছেন।

স্বাস্থ্য মন্তণণালয়ের পক্ষ থেকে তামাক নিয়ন্তণ আইনের খসড়া সংশোধনীতে যেসব প্রস্তাব অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে, তার মধ্যে আছে-সব পাবলিক প্নেস ও পাবলিক পরিবহন্ন ‘ধূমপানের জন্য নির্ধারিত স্থান’ রাখার বিধান বিলুপ্ত করা। বিক্রয়য়্ছলে তামাকজাত দ্রব্য বা প্যাকেট প্রদর্শন নিষিদ্ধ করা। তামাক কোম্পানির সামাজিক দায়বদ্ধতা কর্মসূচিতে অংশশ্রহণ সম্পূণ্ণভাবে নিযিদ্ধ করা। সব ধরনের খুচরা বা খোলা তামাকজাত দ্র্যব্য বিক্রুয় নিষিদ্ধ করা। ই-সিগারেট, ভ্যাপিং, হিটেড টোব্যাকো প্রোডাক্টসহ এ ধরনের সকল পণ্য উৎপাদন, আমদানি ক্র্য-বিক্রয় নিষিদ্ধ করা এবং তামাকজাত দ্রব্যের প্যাকেট বা মোড়কে সচিত্র স্বাস্থ্য সতর্কবার্তার আকার ৫০ শতাংশ থেকে বৃদ্ধি করে ৯০ শতাংশ করা ইত্যাদি।
ক্যাম্পেইন ফর টোব্যাকো ফ্রি কিডসের (সিটিএফকে) সহায়তায় মানববন্ধন কর্মসূচিতে স্বস্ছ্য সুরক্ষা ফাউড্ডেশন, টিসিআরসি, ডরপ, ন্যাশনাল হার্ট ফাউড্ডেশন, নাটাব, ধূমপান মাদক ও দুর্নীতি বিরোধী ফাউড্ডেশন, ঢাকা আহছানিয়া মিশনসহ বিভিন্ন তামাকবিরোধী সংংঠনের প্রতিনিধিরা অংশ নেন।
https://rangpur24.com/news/15483/


15 October 2022

## তামাক নিয়ন্রণ আইন সংশোধনের দাবিতে মানববন্ধন

ঢাকা : তামাক নিয়্ত্রণ আইনের সংশোধন প্রক্রিয়া সম্পন্ন করার দাবিতে প্রতীকী কফিন নিয়ে মানববন্ধন কর্মসূচি পালন করেছে প্রজ্ঞা (প্রগতির জন্য জ্ঞান), অ্যান্টি টোব্যাকো মিডিয়া অ্যালয়েক্স (আত্না) ও প্রত্যাশা মাদক বিরোধী সংংঠন।

শনিবার (১৫ অক্টোবর) জাতীয় প্রেস ক্লাবের সামনে এ কর্মসূচি পালন করা হয়। মানববন্ধন শেবে আয়োজকদের পক্ষ থেকে স্বসস্থ্য সেবা বিভাগের সচিব বরাবর স্মারকলিপি প্রদান করা হয়।

এ সময় বক্তারা অবিলম্বে আইন সংশোধনের দাবি জানিয়ে বনেন, দেশে বছরে তামাকজনিত বিভিন্ন রোগে ১ লাখ ৬১ হাজার মানুষ মারা যান। আইন সংশোধনে যত দেরি হবে, তামাকজনিত মৃত্যু ততই বাড়বে।

তারা আরও বলেন, তামাকের ব্যবহার হ্রালে সংশোধনীর মাধ্যমে তামাক নিয়ত্তণ আইন শক্তিশালীকরণের উদ্যোগ নিয়েছে স্বস্ছ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়। এরই মব্যে খসড়া সংশোধনী প্রস্তুত, ওয়েবসাইটে প্রকাশ ও অংশীজনের মতামত নেওয়ার কাজ শেষ হয়েছে। কিন্তু তামাক কোম্পানিগুলো সরকারের এ উদ্দ্যোগকে বাধাগ্রস্ত করতে নানাবিধ ভিত্তিহীন ও মিথ্যা তথ্য প্রচার করছে।
‘বিশ্ব স্বস্ছ্য সংস্থার (ডবি্নউএইচও) এফসিটিসিতে সইকারী দেশ হিসেবে সরকার তামাক নিয়ন্তণ নীতিমালা ও পদক্ষেপগুলো তামাক কোম্পানির ব্যবসায়িক ও অন্যান্য স্বার্থ থেকে সুরক্ষা করতে অঙ্ধীকারবদ্ধ। বিশেষ করে এফসিটিসি আর্টিক্যাল ৫.৩ এ তামাক নিয়ন্তণের জন্য নীতি প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন্নে সরকারকে তামাক কোম্পানির প্রতাব থেকে মুক্ত থাকার সুপারিশ করা হয়েছে।’

মানববন্ধন কর্মসূচ্তিতে বক্তারা বলেন, বর্তমানে প্রাপ্তবয়স্ক জনগোষ্ঠীর ৩৫.৩ শতাংশ (৩ কোটি ৭৮- লাখ) তামাক ব্যবহার করে। দেশে তামাক ব্যবহারজনিত মৃত্যু ও অসুস্থতায় বছরে ৩০ হাজার ৫৬০ কোটি টাকার আর্থিক ক্ষতি হয়, যা তামাকখাত থেকে অর্জিত রাজস্ব আয়ের চেয়ে অনেক বেশি।
‘তামাক ব্যবহারজনিত এ ক্য়ক্রত ও ভয়াবহতা উপলব্ধি করে প্রধানমত্তী ২০৪০ সালের মধ্যে দেশকে তামাকমুক্ত করার প্রত্যয় ব্যক্ত করেন। এ লক্ষ্য অর্জনে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার ফ্রেমওয়ার্ক কনভেনশন অন টোব্যাকো কন্ট্রোলের (এফসিটিসি) সন্গে সামঞ্জস্য রেখে ২০১৬ সালে তামাক নিয়ন্তণ আইন সংশোধনের নির্দেশননা দেওয়া হয়।’

স্বাস্য মন্ত্রণালয়ের পক্ষ থেকে তামাক নিয়ন্তণ আইনের খসড়া সংশোধনীতে যেসব প্রস্তাব অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে, তার মব্যে রয়েছেসব পাবলিক প্মেস ও গণপরিবহণে ধূমপানের জন্য নির্ধারিত স্থান রাখার বিধান বিলুপ্ত করা, বিক্রয়স্ছলে তামাকজাত দ্রব্য বা প্যাকেট প্রদর্শন নিযিদ্ধ করা, তামাক কোম্পানির সামাজিক দায়বদ্ধতা কর্মসূচিতে অংশ নেওয়া সম্পূর্ণতাবে নিষিদ্ধ করা, সব ধরনের খুচরা বা খোলা তামাকজাত দ্রব্য বিক্রি নিষিদ্ধ করা, ই-সিগারেট, ভ্যাপিং, হিটেড টোব্যাকো প্রোডাক্টসহ এ ধরনের সব পণ্য উৎপাদন, আমদানি, কেনা-বেচা নিষিদ্ধ করা ও তামাকজাত দ্রব্যের প্যাকেট বা মোড়কে সচিত্র স্বাস্থ্য সতর্কবার্তার আকার ৫০ শতাংশ থেকে বৃদ্ধি করে ৯০ শতাংশ করা ইত্যাদি।

ক্যাচ্পেইন ফর টোব্যাকো ফ্রি কিডসের (সিটিএফকে) সহায়তায় মানববন্ধন কর্মসূচিতে স্বাস্থ্য সুরক্ষা ফাউন্ডেশন, টিসিআরসি, ডরপ, ন্যাশনাল হার্ট ফাউড্ডেশন, নাটাব, ধূমপান মাদক ও দুর্নীতি বিরোধী ফাউন্ডেশন, ঢাকা আহছানিয়া মিশনসহ বিভিন্ন তামাকবিরোধী সংংঠনের প্রতিনিধিরা অংশ নেন।
https://www.mirrortimesbd.com/তামাক-নিয়ন্তণ-আইন-সংশো/

# বাঙ্ললা প্রতিদ্নি 

BANGLA PRATIDIN
15 October 2022

## তামাকজনিত মৃত্যুর প্রতীকী লাশের কফিন নিয়ে মানববন্ধন অনুষ্ঠিত

## তামাক আইন সংশোধনের দাবি

নিজস্ব প্রতিবেদক, বাঙলা প্রতিদিন : অবিলম্বে তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন সংশোধন প্রক্রিয়া সম্পন্ন করার দাবিতে প্রতীকী লাশের কফিন নিয়ে জাতীয় প্রেস ক্লাবের সামনে মানববন্ধন কর্মসূচি পালন করেছে প্রজ্ঞা (প্রগতির জন্য জ্ঞান), অ্যান্টি টোব্যাকো মিডিয়া এলায়েল্স (অত্না) এবং প্রতাশা মাদক বিরোধী সংগঠন।

এসময় বক্তারা বলেন বাংলাদেশে বছরে তামাকজনিত বিভিন্ন রোগে ১ লক্ষ ৬১ হাজার মানুষ মারা যায়। আইন সংশোধনে যত দেরি হবে তামাকজনিত মৃত্য ততই বাড়তে থাকবে। মানববন্ধন শেষে আঢ়োজকদের পক্শ থেকে স্বাস্য সেবা বিভাগের সচিব বরাবর স্মারকলিপি থ্রদান করা হয়।

মানববঞ্ধন কর্মসূচিতে বক্তারা বলেন, তামাকের ব্যবহার క্রাসে সংশোধনীর মাধ্যমে তামাক নিয়্ত্রণ আইন শক্তিশালীকরণের উদ্যোগ গ্রহণ করেছে স্বাস্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়/ ইতিমধ্যে খসড়া সংশোধনী প্রস্তত, ওয়েবসাইটে প্রকাশ এবং অংশীীজনের মতামত গ্রহণের কাজ শেষ হব্যেছে। কিন্তু তামাক কোম্পানিগ্ণেলো সরকারের এই মহতি উদ্যোগকে বাধা্র্তস্ত করতে নানাবিষ ভিত্তিইীন ও মিথ্যা তথ্য প্রচার করছে। বিশ্ব স্বাস্য সংং্ছার এফসিটিসি-তে স্বক্ষরকানী দেশ হিসেবে বাংলাদেশ সরকার তামাক নিয়্ত্রণ নীতিমালা ও পদক্ষেপসমূহ তামাক কোম্পানির ব্যবসায়িক ও অন্যান্য স্বা্থ থেকে সুরক্ষা করতে অঙীকারবদ্ধ। বিশেষ করে এফসিটিসি আর্টিক্যাল ৫.৩ এ তামাক নিয়ন্ত্রণের জন্য নীতি প্রণয়ন এবং বাস্তবায়নে সরকারকে তামাক কোম্পানির প্রভাবমুক্ত থাকতে সুপারিশ করা হয়েছে।

মানববঙ্ধন কর্মসূচিতে আরো জানানো হয়, বর্তমানে প্রাধ্তবয়স্ক জনগোধ্ঠির ৩৫.৩ শতাংশ (৩ কোটি ৭b- লক্ষ) তামাক ব্যবহার করে। দেশে তামাক ব্যবহারজনিত মৃত্যু ও অসুঙ্ততয় বছরে ৩০ হাজার ৫৬০ কোটি টাকার আর্থিক হ্ষতি হয়, যা তামাকখাত থেকে অর্জিত রাজস্ব আঢ়ের চেয়ে অনেক বেশি। তামাক ব্যবহারজনিত এই ক্যয়ক্ষতি এবং ভয়াবহতা টপলক্ধি করে মাননীয় প্রধানমন্তী ২০৪০ সানের মধ্যে বাংলাদেশকে তামাকযুক্ত করার প্রতয় ব্যক্ত করেন এবং এ লক্ষ্য অর্জনন বিশ্ব স্বাস্য সংছার ফ্রেমওয়ার্ক কনভেনশন অন টোব্যাকো কন্ট্রোল- এফসিটিসি’র সাতে সামঞ্সস্য রেখে ২০১৬ সালে তামাক নিয়ন্তণ আাইন সংশোধনের নির্দেশনা প্রদান করেছেন।

স্বাঙ্য মন্ত্রণালয়ের পক্ষ থেকে তামাক নিয়্র্তণ আইনের খসড়া সংশোধনীতে যেসব প্রস্তাব অন্তর্তুত্ত করা হয়েছে তারময্যে রয়েছে সকল পাবলিক প্লেস ও পাবলিক পরিবহনে ‘ধূমপানের জন্য নির্ধারিত झান’ রাখার বিধান বিলুপ্ত করা; বিক্রয়য়্ছলে তামাকজাত দ্রব্য বা প্যাকেট শ্রদর্শন নিষিদ্ধ করা; তামাক কোম্পানির সামাজিক দায়বদ্জতা কর্মসূচিতে অংশখ্রহণ সম্পূর্ণভাবে নিষিদ্ধ করা; সব ধরনের খুচরা বা খোলা তামাকজাত দ্রব্য বিক্রয় নিষিদ্ধ করা; ই-সিগারেট, ভ্যাপিং, হিটেড টোব্যাকো প্রোডা্টসহ এধরনের সকল পণ্য উৎপাদন, আমদানি অ্রয়-বিক্রয় নিষিদ্ক করা; এবং তামাকজাত দ্রব্যের প্যাকেট বা মোড়কে সচ্তি স্বাছ্য সতর্কবার্তার আকার ৫০ শতাংশ থেকে বৃদ্ধি করে ৯০ শতাংশ করা ইত্যাদি। ক্যাম্পে/ইন ফর টোব্যাকো ফ্রি কিডস (সিটিএফককে) এর সহায়তায় মানববন্ধন কর্মসূচিতে স্বাহ্য সুরক্ষা ফাউভ্েেন, টিসিআারসি, ডরপ, ন্যাশনাল হার্ট ফাউঙ্েশন, নাটাব, ধূমপান মাদক ও দूন্নীতি বিরোধী ফাউc্েেনন, ঢাকা অাহছানিয়া মিশনসহ বিভিন্ন তামাকবিরোধী সংগঠনের প্রতিনিধিবৃন্দ অংশশ্রহণ করেন।
https://banglapratidin.net/2022/10/16/তামাকजনিত-মৃত্যুর-প্রতীক/

# DHAKAPそST 

15 October 2022
কঙ্কাল মুঢোশ নিয়ে তামাক নিয়ন্তণণ আইন সংশোধনের দাবি
https://www.youtube.com/watch?v=xDthUj66ZpI

## sktv bishwanath

15 October 2022
তামাকজনিত মৃত্যুর প্রতীকী লাশের কফিন নিয়ে মানববন্ধন কর্মসূচি অনুষ্ঠিত। অবিলম্বে আইন সংশোধনের দাবি https://www.youtube.com/watch?v=TJEWTIDxGFA

15 October 2022
তামাকজনিত মৃত্যুর প্রতীকী লাশের কফিন নিয়ে মানববন্ধন, অবিলম্বে আইন সংশোধনের দাবি তাদের https://www.youtube.com/watch?v=EK5PWToz2OM


15 October 2022

# তামাকজনিত মৃত্যুর প্রতীকী লাশের কফিন নিয়ে মানববব্ধন কর্মসূচি অনুষ্ঠিত:অবিলম্বে আইন সংশোধনের দাবি 



প্রেস বিজ্ঞপ্তি:
অবিলম্বে তামাক নিয়ন্তণ আইন সংশোধন প্রক্রিয়া সম্পন্ন করার দাবিতে প্রতীকী লাশের কফিন নিয়ে জাতীয় প্রেস ক্লাবের সামনে মানববন্ধন কর্মসূচি পালন করেছে প্রজ্ঞা (প্রগতির জন্য জ্ঞান), অ্যান্টি টোব্যাকো মিডিয়া এলাত়েক্স (আত্ন) এবং প্রত্যাশা মাদক বিরোধী সংগঠন। এসময় বক্তারা বলেন বাংলাদেশে বছরে তামাকজনিত বিভিন্ন রোগে ১ লক্ষ ৬১ হাজার মানুষ মারা যায়। আইন সংশোধনে যত দেরি হবে তামাকজনিত মৃত্যু ততই বাড়তত থাকবে। মানববন্ধন শেবে আয়োজকদের পক্ষ থেকে স্বাস্থ্য সেবা বিভাগের সচিব বরাবর স্মারকলিপি প্রদান করা হয়।

মানববন্ধন কর্মসূচিতে বক্তারা বলেন, তামকের ব্যবহার হ্রাসে সংশোধনীর মাধ্যমে তামাক নিয়্ত্রণ আইন শক্তিশালীকরণের উদ্দ্যোগ গ্রহণ করেছে স্বাস্য্য ও পরিবার কল্যাণ মন্রণণালয়। ইতিমধ্যে খসড়া সংশোধনী প্রস্তুত, ওয়েবসাইটে প্রকাশ এবং অংশীজনের মতামত গ্রহণের কাজ শেষ হয়েছে। কিন্তু তামাক কোম্পানিগুলো সরকারের এই মহতি উদ্যোগকে বাধাগ্রস্ত করতে নানাবিধ ভিত্তিইীন ও মিথ্যা তথ্য প্রচার করছে। বিশ্ব স্ব|স্থ্য সংস্থার এফসিটিসি-তে স্বাক্ষরকারী দেশ হিসেবে বাংলাদেশ সরকার তামাক নিয়্ত্রণ নীতিমালা ও পদক্ষেপসমূহ তামাক কোম্পানির ব্যবসায়িক ও অন্যান্য স্বার্থ থেকে সুরক্ষা করতে অঙ্পীকারবদ্ধ। বিশেষ করে এফসিটিসি আর্টিক্যাল ৫.৩ এ তামাক নিয়ত্তণের জন্য নীতি প্রণয়ন এবং বাস্তবায়নে সরকারকে তামাক কোম্পানির প্রভাবমুক্ত থাকতে সুপারিশ করা হয়েছে।

মানববন্ধন কর্মসূচিতে আরো জানানো হয়, বর্তমানে প্রাপ্তবয়স্ক জনগোষ্ঠির ৩৫.৩ শতাংশ (৩ কোটি ৭৮- লক্ষ) তামাক ব্যবহার করে। দেশে তামাক ব্যবহারজনিত মৃত্যু ও অসুস্ততায় বছরে ৩০ হাজার ৫৬০ কোটি টাকার আর্থিক ক্ষতি হয়, যা তামাকখাত থেকে অর্জিত রাজস্ব আয়ের চেয়ে অনেক বেশি। তামাক ব্যবহারজনিত এই ক্ষয়ক্ষতি এবং ভয়াবহতা উপলক্ধি করে মাননীয় প্রধানমব্রী ২০৪০ সালের মধ্যে বাংলাদেশকে তামাকমুক্ত করার প্রত্যয় ব্যক্ত করেন এবং এ লক্ষ্য অর্জনে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার ফ্রেমওয়ার্ক কনভেনশন অন টোব্যাকো কন্ট্রোল- এফসিটিসি’র সাথে সামঞ্জস্য রেখে ২০১৬ সালে তামাক নিয়ন্তণণ আইন সংশোধনের নির্দেশনা প্রদান করেছেন।

স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের পক্ষ থেকে তামাক নিয়্ত্রণ আইনের খসড়া সংশোধনীত যেসব প্রস্তাব অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে তারমব্যে রয়েছেছ সকল পাবলিক প্লেস ও পাবলিক পরিবহনে ‘ধূমপানের জন্য নির্ধারিত স্থান’ রাখার বিধান বিলুপ্ত করা; বিক্রয়য়ছুে তামাকজাত দ্রব্য বা প্যাকেট প্রদর্শন নিষিদ্ধ করা; তামাক কোম্পানির সামাজিক দায়বদ্ধতা কর্মসূচিতে অংশশ্রহণ সম্পূর্ণভাবে নিযিদ্ধ করা; সব ধরনের খুচরা বা থোলা তামাকজাত দ্রব্য বিক্র্য় নিষিদ্ধ করা; ই-সিগারেট, ভ্যাপিং, হিটেড টে|ব্যাকো প্রোডাক্টসহ এধরনের সকল পণ্য উৎপাদন, আমদানি ক্রয়-বিক্রয় নিষিদ্ধ করা; এবং তামাকজাত দ্রব্যের প্যাকেট বা মোড়কে সচিত্র স্বাস্থ্য সতর্কবার্তার আকার ৫০ শতাংশ থেকে বৃদ্ধি করে ৯০ শতাংশ করা ইত্যাদি। ক্যাচ্পেইন ফর টোব্যাকো ফ্রি কিডস (সিটিএফকে) এর সহায়তায় মানববন্ধন কর্মসূচিতে স্বাস্থ্য সুরক্ষা ফাউন্ডেশন, টিসিআরসি, ডরপ, ন্যাশনাল হার্ট ফাউন্ডেশন, নাটাব, ধূমপান মাদক ও पूর্নীতি বিরোধী ফাউন্ডেশন, ঢাকা আহছানিয়া মিশনসহ বিভিন্ন তামাকবিরোধী সংগঠন্নে প্রতিনিধিবৃন্দ অংশগ্রহণ করেন।
https://aponbangla.com/2022/10/15/তামাকজনিত-ম্ত্যুর-প্রতীক/

#  

15 October 2022

তামাকজনিত মৃত্যুর প্রতীকী লাশের কফিন নিয়ে মানববধ্ধন


অবিলম্বে তামাক নিয়ন্তণণ আইন সংশোধন প্রক্রিয়া সম্পন্ন করার দাবিতে প্রতীকী লাশের কফিন নিয়ে জাতীয় প্রেস ক্লাবের সামনে মানববন্ধন কর্মসূচি পালন করেছে প্রজ্ঞা (প্রগতির জন্য জ্ঞান), অ্যান্টি টোব্যাকো মিডিয়া এলায়েন্স (আত্ন) এবং প্রত্যাশা মাদক বিরোধী সংগঠন। এসময় বক্তারা বলেন, বাংলাদেশে বছরে তামাকজনিত বিভিন্ন রোগে ১ লক্ষ ৬১ হাজার মানুষ মারা যায়। আইন সংশোধনে যত দেরি হবে তামাকজনিত মৃত্যু ততই বাড়তে থাকবে। মানববন্ধন শেষে আয়োজকদের পক্ষ থেকে স্বাস্থ্যসেবা বিভাগের সচিব বরাবর স্মারকলিপি প্রদান কয়। মানববন্গন কর্মসূচ্চিতে বক্তারা বলেন, তামাকের ব্যবহার হ্রাসে সংশোধনীর মাধ্যমে তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন শক্তিশালীকরণের উদ্দ্যাগ গ্রহণ করেছে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্তণ্রণলয়। ইতিমধ্যে খসড়া সংশোধনী প্রস্তুত, ওয়েবসাইটে প্রকাশ এবং অংশীজনের মতামত গ্রহণের কাজ শেষ হয়েছে। কিন্তু তামাক কোম্পানিগুলো সরকারের এই মহতি উদ্যোগকে বাধাগ্রস্ত করতে নানাবিধ ভিত্তিহীন ও মিথ্যা তথ্য প্রচার করছে। বিশ্ব স্বস্ছ্য সংং্থার এফসিটিসি-তে স্বাক্ষরকারী দেশ হিসেবে বাংলাদেশ সরকার তামাক নিয়ন্তণ নীতিমালা ও পদক্ষেপসমূহ তামাক কোম্পানির ব্যবসায়িক ও অন্যান্য স্বার্থ থেকে সুরক্ষা করতে অঞ্ধীকারবদ্ধ। বিশেষ করে এফসিটিসি আর্টিক্যাল ৫.৩ এ তামাক নিয়ন্তণণের জন্য নীতি প্রণয়ন এবং বাস্তবায়নে সরকারকে তামাক কোম্পানির প্রভাবমুক্ত থাকতে সুপারিশ করা হয়েছে। মানববন্ধন কর্মসূচিতে আরো জানানো হয়, বর্তমানে প্রাপ্তবয়ক্ক জনগোষ্ঠীর ৩৫.৩ শতাংশ (৩ কোটি ৭৮- লক্ষ) তামাক ব্যবহার করে। দেশে তামাক ব্যবহারজনিত মৃত্যু ও অসুস্থতায় বছরে ৩০ হাজার ৫৬০ কোটি টাকার আর্থিক ক্ষতি হয়, যা তামাকখাত থেকে অর্জিত রাজস্ব আয়ের চেয়ে অনেক বেশি। তামাক ব্যবহারজনিত এই ক্য়্ষতি এবং ভয়াবহতা উপলব্ধি করে মাননীয় প্রধানমন্তী ২০৪০ সালের মধ্যে বাংলাদেশকে তামাকমুক্ত করার প্রত্যয় ব্যক্ত করেন এবং এ লক্ষ্য অর্জনে বিশ্ব স্ব|স্য্য সংস্থার ফ্রেমওয়ার্ক কনভেনশন অন টোব্যাকো কন্ট্রোল- এফসিটিসি’র সাথে সামঞ্জস্য রেখে ২০১৬ সালে তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন সংশোধনের নির্দেশনা প্রদান করেছেন। স্ব|স্থ্য মন্ত্রণালয়ের পক্ষ থেকে তামাক নিয়ন্রণ আইনেের খসড়া সংশোধনীতে যেসব প্রস্তাব অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে তারমধ্যে রয়েছে সকল পাবলিক প্মেস ও পাবলিক পরিবহনে ‘ধূমপানের জন্য নির্ধারিত স্ছান’ রাখার বিধান বিলুপ্ত করা; বিক্রহ্যস্থলে তামাকজাত দ্রব্য বা প্যাকেট প্রদর্শন নিষিদ্ধ করা; তামাক কোম্পানির সামাজিক দায়বদ্ধতা কর্মসূচিতে অংশশ্রহণ সম্পূর্ণভাবে নিষিদ্ধ করা; সব ধরনের খুচরা বা থোলা তামাকজাত দ্রব্য বিক্রয় নিষিদ্ধ করা; ই-সিগারেট, ভ্যাপিং, হিটেড টোব্যাকো প্রোডাক্টসহ এধরনের সকল পণ্য উৎপাদন, আমদানি ক্রয়-বিক্রয় নিষিদ্ধ করা; এবং তামাকজাত দ্রব্যের প্যাকেট বা মোড়কে সচিত্র স্বাস্থ্য সতর্কবার্তার আকার ৫০

শতাংশ থেকে বৃদ্ধি করে ৯০ শতাংশ করা ইত্যাদি। ক্যাম্পেইন ফর টোব্যাকো ফ্রি কিডস (সিটিএফকে) এর সহায়তায় মানববন্ধন কর্মসূচিতে স্বাস্থ্য সুরক্ষা ফাউড্ডেশন, টিসিআরসি, ডরপ, ন্যাশনাল হার্ট ফাউড্ডেশন, নাটাব, ধূমপান মাদক ও দুর্নীতি বিরোধী ফাউড্ডেশন, ঢাকা আহছানিয়া মিশনসহ বিভিন্ন তামাকবিরোধী সংগঠনের প্রতিনিধিবৃন্দ অংশ্র্রহণ করেন। বিজ্ঞপ্তি
https://dailypurbodesh.com/তামাকজনিত-ম্ত্যুর-গ্রতীক/

## 

15 October 2022

তামাকজনিত মৃত্যুর প্রতীকী লাশের কফিন নিয়ে মানববন্ধন কর্মসূচি অনুষ্ঠিত নতুন বার্তা, ঢাকা:


অবিলম্বে তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন সংশোধন প্রক্রিয়া সম্পন্ন করার দাবিতে প্রতীকী লাশের কফিন নিব্যে জাতীয় প্রেস ক্ৰাবের সামনে মানববধ্ধন কর্মসূচি পালন করেছে প্রজ্ঞা (প্রগতির জন্য জ্ঞান), অ্যান্টি টোব্যাকো মিডিয়া এলায়েক্স (আত্না) এবং প্রত্যাশা মাদক বিরোধী সংংঠন। এসময় বক্তারা বলেন বাংলাদূলে বছরে তামাকজনিত বিভিন্ন রোগে ১ লক্ষ ৬১ হাজার মানুষ মারা যায়। আইন সংশোধনে যত দেরি হবে তামাকজনিত মৃত্যু ততই বাড়তে থাকবে। মানববন্ধন শেবে আয়োজকদের পক্ষ থেকে স্বস্্য সেবা বিভগের সচিব বরাবর স্মারকলিপি থ্রদান করা হয়।
মানববন্ধন কর্মসূচিতে বক্তারা বলেন, তামাকের ব্যবহার হ্রাসে সংশোধনীর মাধ্যমে তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন শক্তিশালীকরণের উদ্যে্যাগ গ্রহণ করেছে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়। ইতিমধ্যে খসড়া সংশোধনী প্রস্তুত, ওয়েবসাইটে প্রকাশ এবং অংশীজনের মতামত গ্রহণের কাজ শেষ হর্যেছে। কিন্তু তামাক কোম্পানিগুলো সরকারের এই মহতি উদ্যোগকে বাধাগ্রস্ত করতে নানাবিধ ভিত্তিহীন ও মিথ্যা তথ্য প্রচার করছে। বিশ্ব স্বাস্য্য সংস্থার এফসিটিসি-তে স্বাক্ষরকারী দেশ হিসেবে বাংলাদেশ সরকার তামাক নিয়্ত্রণ নীতিমালা ও পদক্ষেপসমূহ তামাক কোম্পানির ব্যবসায়িক ও অন্যান্য স্বার্থ থেকে সুরক্ষা করতে অঙ্গাকারবদ্ধ। বিশেষ করে এফসিটিসি আর্টিক্যাল ৫.৩ এ তামাক নিয়ন্তণ্রের জন্য নীতি প্রণয়ন এবং বাস্তবায়নে সরকারকে তামাক কোম্পানির প্রতাবমুক্ত থাকতে সুপারিশ করা হয়েছে।

মানববন্ধন কর্মসূচিতে আরো জানানো হয়, বর্তমানে প্রাক্তবয়স্ক জনগোষ্ঠির ৩৫.৩ শতাংশ (৩ কোটি ৭৮- লক্ষ) তামাক ব্যবহার করে। দেশে তামাক ব্যবহারজনিত মৃত্যু ও অসুস্থতায় বছরে ৩০ হাজার ৫৬০ কোটি টাকার আর্থিক ক্ষত হয়, যা তামাকখাত থেকে অর্জিত রাজস্ব আয়ের চেয়ে অনেক বেশি। তামাক ব্যবহারজনিত এই ক্য়ক্ষতি এবং ভয়াবহতা উপলব্ধি করে মাননীয় প্রধানমন্তী ২০৪০ সালের মধ্যে বাংলাদেশকে তামাকমুক্ত করার প্রত্যয় ব্যক্ত করেন এবং এ লক্ষ্য অর্জনে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার ফ্রেমওয়ার্ক কনভেনশন অন

টোব্যাকো কন্ট্রোল- এফসিটিসি’র সাথে সামঞ্জস্য রেখে ২০১৬ সালে তামাক নিয়ন্তণ আইন সংশোধনের নির্দেশনা প্রদান করেছেন। স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের পক্ষ থেকে তামাক নিয়্ত্ণণ আইনেের খসড়া সংশোধনীতত যেসব প্রস্তাব অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে তারমধ্যে রয়েছে সকল পাবলিক প্নেস ও পাবলিক পরিবহনে ‘ধূমপানের জন্য নির্ধারিত স্থান’ রাখার বিধান বিলুপ্ত করা; বিক্র্যস্থলে তামাকজাত দ্রব্য বা প্যাকেট প্রদর্শন নিযিদ্ধ করা; তামাক কোম্পানির সামাজিক দায়বদ্ধতা কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ সম্পূর্ণভাবে নিষিদ্ধ করা; সব ধরনেনর খুচরা বা খোলা তামাকজাত দ্রব্য বিক্রয় নিষিদ্ধ করা; ই-সিগারেট, ভ্যাপিং, হিটেড টোব্যাকো প্রোডাক্টসহ এধরনের সকল পণ্য উৎপাদন, আমদানি ক্র্য-বিক্রয় নিষিদ্ধ করা; এবং তামাকজাত দ্রব্যের প্যাকেট বা মোড়কে সচিত্র স্বাস্থ্য সতর্কবার্তার আকার ৫০ শতাংশ থেকে বৃদ্ধি করে ৯০ শতাংশ করা ইত্যাদি। ক্যাচ্পেইন ফর টোব্যাকো ফ্রে কিডস (সিটিএফকে) এর সহায়তায় মানববন্ধন কর্মসূচিতে স্বাস্থ্য সুরক্ষা ফাউড্ডেশন, টিসিআরসি, ডরপ, ন্যাশনাল হার্ট ফাউড্ডেশন, নাটাব, ধূমপান মাদক ও দুর্নীতি বিরোধী ফাউন্ডেশন, ঢাকা আহছানিয়া মিশনসহ বিভিন্ন তামাকবিরোধী সংগঠনের প্রতিনিধিবৃন্দ অংশগ্রহণ করেন। সূত্র: সংবাদ বিজ্ঞ্তি
www.natun-barta.com/73813/151/তামাকজনিত-মৃত্যুর-প্রতীকী-লাশের-কফিন-নিয়ে-মানববন্ধন-কর্মসুচি-অনুষ্ঠিত

# দ্যা নি উ জ 

15 October 2022

তামাকজনিত মৃত্যুর প্রতীকী লাশের কফিন নিয়ে মানববন্ধন, আইন সংশোধনের দাবি


অবিলম্বে তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন সংশোধন প্রক্রিয়া সম্পন্ন করার দাবিতে প্রতীকী লাশের কফিন নিয়ে জাতীয় প্রেস ক্লাবের সামনে মানববন্ধন কর্মসূচি পালন করেছে প্রজ্ঞা (প্রগতির জন্য জ্ঞান), অ্যান্টি টোব্যাকো মিডিয়া এলায়েন্স (আত্না) এবং প্রত্যাশা মাদক বিরোধী সংগঠন। এসময় বক্তারা বলেন বাংলাদেশে বছরে তামাকজনিত বিভিন্ন রোগে ১ লক্ষ ৬১ হাজার মানুষ মারা যায়। আইন সংশোধনে যত দেরি হবে তামাকজনিত মৃত্যু ততই বাড়তে থাকবে। মানববন্ধন শেযে আয়োজকদের পক্ষ থেকে স্বাস্থ্য সেবা বিভাগের সচিব বরাবর স্মারকলিপি প্রদান করা হয়।

মানববন্ধন কর্মসূচিতে বক্তারা বলেন, তামাকের ব্যবহার হ্রাসে সংশোধনীর মাধ্যমে তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন শক্তিশালীকরনের উদ্যোগ গ্রহণ করেছে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়। ইতিমধ্যে খসড়া সংশোধনী প্রস্তুত, ওয়েবসাইটে প্রকাশ এবং অংশীজনের মতামত গ্রহণের কাজ শেষ হয়েছে। কিন্তু তামাক কোম্পানিগুলো সরকারের এই মহতি উদ্যোগকে বাধাগ্রস্ত করতে নানাবিধ ভিত্তিহীন ও মিথ্যা তথ্য প্রচার করছে। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার এফসিটিসি-তে স্বাক্ষরকারী দেশ হিসেবে বাংলাদেশ সরকার তামাক নিয়ন্ত্রণ নীতিমালা ও পদক্ষেপসমূহ তামাক কোম্পানির ব্যবসায়িক ও অন্যান্য স্বার্থ থেকে সুরক্ষা করতে অঙ্গীকারবদ্ধ। বিশেষ করে এফসিটিসি আর্টিক্যাল ৫.৩ এ তামাক নিয়ন্ত্রণের জন্য নীতি প্রণয়ন এবং বাস্তবায়নে সরকারকে তামাক কোম্পানির প্রভাবমুক্ত থাকতে সুপারিশ করা হয়েছে।

মানববন্ধন কর্মসূচিতে আরো জানানো হয়, বর্তমানে প্রাপ্তবয়স্ক জনগোষ্ঠির ৩৫.৩ শতাংশ (৩ কোটি ৭b-লক্ষ) তামাক ব্যবহার করে। দেশে তামাক ব্যবহারজনিত মৃত্যু ও অসুস্থতায় বছরে ৩০ হাজার ৫৬০ কোটি টাকার আর্থিক ক্ষতি হয়, যা তামাকখাত থেকে অর্জিত রাজস্ব আয়ের চেয়ে অনেক বেশি। তামাক ব্যবহারজনিত এই ক্ষয়ক্ষতি এবং ভয়াবহতা উপলব্ধি করে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ২০৪০ সালের মধ্যে বাংলাদেশকে তামাকমুক্ত করার প্রত্যয় ব্যক্ত করেন এবং এ লক্ষ্য অর্জনে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার ফ্রেমওয়ার্ক কনভেনশন অন টোব্যাকো কন্ট্রোল- এফসিটিসি’র সাথে সামঞ্জস্য রেখে ২০১৬ সালে তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন সংশোধনের নির্দেশনা প্রদান করেছেন।

স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের পক্ষ থেকে তামাক নিয়্ত্রণ আইনের খসড়া সংশোধনীত যেসব প্রস্তাব অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে তারমধ্যে রয়েছে সকল পাবলিক প্লেস ও পাবলিক পরিবহনে ‘ধূমপানের জন্য নির্ধারিত স্থান’ রাখার বিধান বিলুপ্ত করা; বিক্রয়য়ছুে তামাকজাত দ্রব্য বা প্যাকেট প্রদর্শন নিষিদ্ধ করা; তামাক কোম্পানির সামাজিক দায়বদ্ধতা কর্মসূচিতে অংশশ্রহণ সম্পূর্ণতাবে নিযিদ্ধ করা; সব ধরনের খুচরা বা থোলা তামাকজাত দ্রব্য বিক্র্য় নিষিদ্ধ করা; ই-সিগারেট, ভ্যাপিং, হিটেড টে|ব্যাকো প্রোডাক্টসহ এধরনের সকল পণ্য উৎপাদন, আমদানি ক্রয়-বিক্রয় নিষিদ্ধ করা; এবং তামাকজাত দ্রব্যের প্যাকেট বা মোড়কে সচিত্র স্বাস্থ্য সতর্কবার্তার আকার ৫০ শতাংশ থেকে বৃদ্ধি করে ৯০ শতাংশ করা ইত্যাদি। ক্যাচ্পেইন ফর টোব্যাকো ফ্রি কিডস (সিটিএফকে) এর সহায়তায় মানববন্ধন কর্মসূচিতে স্বাস্থ্য সুরক্ষা ফাউড্ডেশন, টিসিআরসি, ডরপ, ন্যাশনাল হার্ট ফাউন্ডেশন, নাটাব, ধূমপান মাদক ও দুর্নীতি বিরোধী ফাউন্ডেশন, ঢাকা আহছানিয়া মিশনসহ বিভিন্ন তামাকবিরোধী সংগঠন্নে প্রতিনিধিবৃন্দ অংশগ্রহণ করেন।
https://thenewse.com/প্রতীকী-লাশের-কফিন/

#  <br> www.dhakanews24.com 

15 October 2022
তামাকজনিত প্রতীকী লাশের কফিন নিয়ে মানববন্ধন অনুষ্ঠিত

নিউজ ডেস্ক : অবিলম্বে তামাক নিয়ন্তণ আইন সংশোধন প্রক্রিয়া সম্পন্ন করার দাবিতে প্রতীকী লাশের কফিন নিয়ে জাতীয় প্রেস ক্লাবের সামনে মানববন্ধন কর্মসূচি পালন করেছে প্রজ্ঞা (থ্রগতির জন্য জ্ঞান), অ্যান্টি টোব্যাকো মিডিয়া এলায়েক্স (আত্ন) এবং প্রত্যাশা মাদক বিরোধী সংগঠন।

এসময় বক্তারা বলেন বাংলাদেশে বছরে তামাকজনিত বিভিন্ন রোগে ১ লক্ষ ৬১ হাজার মানুষ মারা যায়। আইন সংশোধনে যত দেরি হবে তামাকজনিত মৃত্যু ততই বাড়তে থাকবে। মানববন্ধন শেবে আয়োজকদের পক্ষ থেকে স্বাস্য্য সেবা বিভাগের সচিব বরাবর স্মারকলিপি প্রদান করা হয়।

মানববন্ধন কর্মসূচিতে বক্তারা বলেন, তামকের ব্যবহার হ্রাসে সংশোধনীর মাধ্যমে তামাক নিয়ন্তণ আইন শক্তিশালীকরণের উদ্যোগ গ্রহণ করেছে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্তণালয়। ইতিমধ্যে খসড়া সংশোধনী প্রস্তুত, ওয়েবসাইটে প্রকাশ এবং অংশীজনের মতামত গ্রহণের কাজ শেষ হয়েছে। কিন্তু তামাক কোম্পানিগুলো সরকারের এই মহতি উদ্যোগকে বাধাগ্রস্ত করতে নানাবিধ ভিত্তিইীন ও মিথ্যা তথ্য প্রচার করছে। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংং্থার এফসিটিসি-তে স্ব|ক্ষরকারী দেশ হিসেবে বাংলাদেশ সরকার তামাক নিয়ন্তণ নীতিমালা ও পদক্ষেসমূহ তামাক কোম্পানির ব্যবসায়িক ও অন্যান্য স্বার্থ থেকে সুরক্ষা করতে অঙীকারবদ্ধ। বিশেষ করে এফসিতিসি আর্টিক্যাল ৫.৩ এ তামাক নিয়ন্তণের জন্য নীতি প্রণয়ন এবং বাস্তবায়নে সরকারকে তামাক কোম্পানির প্রতাবমুক্ত থাকতে সুপারিশ করা হয়েছে। মানববন্ধন কর্মসূচিতে আরো জানানো হয়, বর্তমানে প্রাপ্তবয়ক্ক জনগোষ্ঠির ৩৫.৩ শতাংশ (৩ কোটি ৭৮- লক্ষ) তামাক ব্যবহার করে। দেশে তামাক ব্যবহারজনিত মৃত্যু ও অসুস্থতায় বছরে ৩০ হাজার ৫৬০ কোটি টাকার আর্থিক ক্ষতি হয়, যা তামাকখাত থেকে অর্জিত রাজস্ব আয়ের চেয়ে অনেক বেশি। তামাক ব্যবহারজনিত এই ক্ষয়ক্ষত এবং ভয়াবহতা উপলব্ধি করে মাননীয় প্রধানমন্তী ২০৪০ সালের মধ্যে বাংলাদেশকে তামাকমুক্ত করার প্রত্যয় ব্যক্ত করেন এবং এ লক্ষ্য অর্জনে বিশ্ব স্ব|স্থ্য সংস্থার ফ্রেমওয়ার্ক কনভেনশন অন টোব্যাকো কন্ট্রোল- এফসিটিসি’র সাতে সামঞ্জস্য রেখে ২০১৬ সালে তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন সংশোধনের নির্দেশনা প্রদান করেছেন।

স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের পক্ষ থেকে তামাক নিয়্ত্রণ আইনেের খসড়া সংশোধনীতত যেসব প্রস্তাব অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে তারমব্যে রয়েছে সকল পাবলিক প্নেস ও পাবলিক পরিবহনে ‘ধূমপানের জন্য নির্ধারিত স্ছান’ রাখার বিধান বিলুপ্ত করা; বিক্রয়স্ছলে তামাকজাত দ্রব্য বা প্যাকেট প্রদর্শন নিষিদ্ধ করা; তামাক কোম্পানির সামাজিক দায়বদ্ধতা কর্মসূচিতে অংশশ্রহণ সম্পূর্ণভাবে নিযিদ্ধ করা; সব ধরনের খুচরা বা থোলা তামাকজাত দ্রব্য বিক্র্য় নিষিদ্ধ করা; ই-সিগারেট, ভ্যাপিং, হিটেড টোব্যাকো প্রোডা্টসহ এধরন্নে সকল পণ্য উৎপাদন, আমদানি ক্রয়-বিক্রয় নিষিদ্ধ করা; এবং তামাকজাত দ্রব্যের প্যাকেট বা মোড়কে সচিত্র স্বাস্থ্য সতর্কবার্তার আকার ৫০ শতাংশ থেকে বৃদ্ধি করে ৯০ শতাংশ করা ইত্যাদি। ক্যাম্পেইন ফর টোব্যাকো ফ্রি কিডস (সিটিএফকে) এর সহায়তায় মানববন্ধন কর্মসূচিতে স্বাস্থ্য সুরক্ষা ফাউন্ডেশন, টিসিআরসি, ডরপ, ন্যাশনাল হার্ট ফাউড্ডেশন, নাটাব, ধূমপান মাদক ও দুর্নীতি বিরোধী ফউন্ডেশন, ঢাকা আহছানিয়া মিশনসহ বিভিন্ন তামাকবিরোধী সংগঠনের প্রতিনিধিবৃন্দ অংশগ্রহণ করেন।
https://www.dhakanews24.com/-8455370890

#  

15 October 2022

তামাকজনিত মৃত্যুর প্রতীকী লাশের কফিন নিয়ে মানববব্ধন
সেবা ডেঙ্ক : অবিলম্বে তামাক নিয়াब্রণ আইন সংশোধন প্রক্রিয়া সম্পন্ন করার দাবিতে প্রতীকী লাশের কফ্নি নিয়ে জাতীয় প্রেস ক্সাবের সামনে মানববন্ধন কর্মসূচি পালন করেছে প্রজ্ঞা (প্রগতির জন্য জ্ঞান), অ্যান্টি টোব্যাকো মিডিয়া এলায়েষ্স (আত্ম) এবং প্রত্যাশা মাদক বিরোধী সংংঠন।

এসময় বক্তারা বলেন বাংলাদেশে বছরে তামাকজনিত বিভিন্ন রোগে ১ লক্ষ ৬১ হাজার মানুষ মারা যায়। আইন সংশোধনে যত দেরি হবে তামাকজনিত মৃত্যু ততই বাড়তে থাকবে। মানববন্ধন শেবে আয়োজকদের পক্ষ থেকে স্বস্ছ্য সেবা বিভাগের সচিব বরাবর স্মারকলিপি প্রদান করা হয়।

মানববন্ধন কর্মসূচিতে বক্তারা বলেন, তামাকের ব্যবহার হ্রাসে সংশোধনীর মাধ্যমে তামাক নিয়ত্তণ আইন শক্তিশালীকরণের উদ্দ্যোগ গ্রহণ করেছে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়। ইতিমধ্যে খসড়া সংণোধনী প্রস্তুত, ওয়েবসাইটে প্রকাশ এবং অংশীজনের মতামত গ্রহণের কাজ শেষ হয়েছে। কিন্তু তামাক কোম্পানিগুলো সরকারের এই মহতি উদ্যে্যাগকে বাধাগ্রস্ত করতে নানাবিধ ভিত্তিহীন ও মিথ্যা তথ্য প্রচার করছে। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার এফসিটিসি-তে স্বাক্ষরকারী দেশ হিসেবে বাংলাদেশ সরকার তামাক নিয়য্রণ নীতিমালা ও পদক্ষেপমমহ তামাক কোম্পানির ব্যবসায়িক ও অন্যান্য স্বার্থ থেকে সুরক্ষা করতত অগীকারবদ্ধ। বিশেষ করে এফসিটিসি আর্টিক্যাল ৫.৩ এ তামাক নিয়ন্তণের জন্য নীতি প্রণয়ন এবং বাস্তবায়নে সরকারকে তামাক কোম্পানির প্রভাবমুক্ত থাকতে সুপারিশ করা হয়েছে।

মানববন্ধন কর্মসূচিতে আরো জানানো হয়, বর্তমানে প্রাণ্তবয়স্ক জনগোষ্ঠির ৩৫.৩ শতাংশ (৩ কোটি ৭৮- লক্ষ) তামাক ব্যবহার করে। দেশে তামাক ব্যবহারজনিত মৃত্যু ও অসুস্থতায় বছরে ৩০ হাজার ৫৬০ কোটি টাকার আর্থিক ক্ষতি হয়, যা তামাকখাত থেকে অর্জিত রাজস্ব আয়ের চেয়ে অনেক বেশি। তামাক ব্যবহারজনিত এই ক্ষয়ক্ষতি এবং ভয়াবহতা উপলক্ধি করে মাননীয় প্রধানমন্তী ২০৪০ সালের মধ্যে বাংলাদেশকে তামাকমুক্ত করার প্রত্যয় ব্যক্ত করেন এবং এ লক্ষ্য অর্জনে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার ফ্রেমওয়ার্ক কনভেনশন অন টোব্যাকো কন্ট্রোল- এফসিটিসি’র সাথে সামঞ্জ্য রেখে ২০১৬ সালে তামাক নিয়ন্তণ আইন সংনোধনের নির্দেশনা প্রদান করেছেন।

স্ব|স্য মন্তণণালয়ের পক্ষ থেকে তামাক নিয়ন্ত্রণ আইনেরে খসড়া সংশোধনীতে যেসব প্রস্তাব অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে তারমধ্যে রয়েছে সকল পাবলিক প্লেস ও পাবলিক পরিবহনেে ‘ধূমপানের জন্য নির্ধারিত স্থান’ রাখার বিধান বিলুপ্ত করা; বিক্রয়়স্থলে তামাকজাত দ্রব্য বা প্যাকেট প্রদর্শন নিষিদ্ধ করা; তামাক কোম্পানির সামাজিক দায়বদ্ধতা কর্মসূচ্চিতে অংশগ্রহণ সম্পূর্ণভাবে নিষিদ্ধ করা; সব ধরন্নে খুচরা বা থোলা তামাকজাত দ্রব্য বিক্রয় নিষিদ্ধ করা; ই-সিগারেট, ভ্যাপিং, হিটেড টোব্যাকো প্রোডাক্টসহ এধরনের সকল পণ্য উৎপাদন, আমদানি ক্র্য়-বিক্রয় নিষিদ্ধ করা; এবং তামাকজাত দ্রব্যের প্যাকেট বা মোড়কে সচিত্র স্বাস্থ্য সতর্কবার্তার আকার ৫০ শতাংশ থেকে বৃদ্ধি করে ৯০ শতাংশ করা ইত্যাদি। ক্যাম্পেইন ফর টোব্যাকো ফ্রি কিডস (সিটিএফকে) এর সহায়তায় মানববন্ধন কর্মসূচিতে স্বাস্থ্য সুরক্ষা ফাউন্ডেশন, টিসিআরসি, ডরপ, ন্যাশনাল হার্ট ফাউড্ডেশন, নাটাব, ধূমপান মাদক ও দুর্নীতি বিরোধী ফাউড্ডেশন, ঢাকা আহছানিয়া মিশনসহ বিভিন্ন তামাকবিরোধী সংগঠনের প্রতিনিধিবৃন্দ অংশ্র্রহণ করেন।
https://www.sebahotnews.org/2022/10/a-human-chain-with-coffins-symbolizing.html

## Swadhindesh -স্বাধীনদেশ

15 October 2022

তামাকজনিত মৃত্যুর প্রতীকী লাশের কফিনন নিয়ে মানববন্ধন কর্মসূচি অনুষ্ঠিত : অবিলম্বে আইন সংশেোধেের দাবি


সংবাদদাতা, স্বাধীনদেশ : অবিলম্বে তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন সংশোধন প্রক্রিয়া সম্পন্ন করার দাবিতে প্রতীকী লাশের কফিন নিয়ে জাতীয় প্রেস ক্নাবের সামনে মানববন্ধন কর্মসূচি পালন করেছে প্রজ্ঞা (প্রগতির জন্য জ্ঞান), অ্যান্টি টোব্যাকো মিডিয়া এলায়েন্স (আত়্া) এবং প্রত্যাশা মাদক বিরোধী সংগঠন। এসময় বক্তারা বলেন বাংলাদেশে বছরে তামাকজনিত বিভিন্ন রোগে ১ লক্ষ ৬১ হাজার মানুষ মারা যায়। আইন সংশোধনে যত দেরি হবে তামাকজনিত মৃত্যু ততই বাড়তে থাকবে। মানববন্ধন শেবে আয়োজকদের পক্ষ থেকে স্বাস্য্য সেবা বিভাগের সচিব বরাবর স্মারকলিপি প্রদান করা হয়।
মানববন্ধন কর্মসূচ্চিতে বক্তারা বলেন, তামকের ব্যবহার হ্রাসে সংশোধনীর মাধ্যমে তামাক নিয়ন্তণ আইন শক্তিশালীকরণের উদ্দ্যোগ গ্রহণ করেছে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্তণণালয়। ইতিমধ্যে খসড়া সংশোধনী প্রস্তুত, ওয়েবসাইটে প্রকাশ এবং অংশীজনের মতামত গ্রহণের কাজ শেষ হয়েছে। কিন্তু তামাক কোম্পানিগুলো সরকারের এই মহতি উদ্যোগকে বাধাগ্রস্ত করতে নানাবিধ ভিত্তিহীন ও মিথ্যা তথ্য প্রচার করছে। বিশ্ব স্বাস্য্য সংস্থার এফসিটিসি-তে স্বাক্ষরকারী দেশ হিসেবে বাংলাদেশ সরকার তামাক নিয়্ত্রণ নীতিমালা ও পদক্ষেপসমূহ তামাক কোম্পানির ব্যবসায়িক ও অন্যান্য স্বার্থ থেকে সুরক্ষা করতে অঞ্ধীকারবদ্ধ। বিশেষ করে এফসিটিসি আর্টিক্যাল ৫.৩ এ তামাক নিয়ন্তণ্রের জন্য নীতি প্রণয়ন এবং বাস্তবায়নে সরকারকে তামাক কোম্পানির প্রতাবমুক্ত থাকতে সুপারিশ করা হয়েছে।

মানববন্ধন কর্মসূচিতে আরো জানানো হয়, বর্তমানে প্রাপ্তবয়স্ক জনগোষ্ঠির ৩৫.৩ শতাংশ (৩ কোটি ৭৮- লক্ষ) তামাক ব্যবহার করে। দেশে তামাক ব্যবহারজনিত মৃত্যু ও অসুস্থতায় বছরে ৩০ হাজার ৫৬০ কোটি টাকার আর্থিক ক্ষতি হয়, যা তামাকখাত থেকে অর্জিত রাজস্ব আয়ের চেয়ে অন্নেক বেশি। তামাক ব্যবহারজনিত এই ক্য়ক্ষতি এবং ভয়াবহতা উপলব্ধি করে মনননীয় প্রধানমন্তী ২০৪০ সালের মধ্যে বাংলাদেশকে তামাকমুক্ত করার প্রত্যয় ব্যক্ত করেন এবং এ লক্ষ্য অর্জনে বিশ্ব স্বাস্য্য সংস্থার ফ্রেমওয়ার্ক কনভেনশন অন টোব্যাকো কন্ট্রোল- এফসিটিসি’র সাথে সামঞ্জস্য রেখে ২০১৬ সালে তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন সংশোধনের নির্দেশনা প্রদান করেছেন।

স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের পক্ষ থেকে তামাক নিয়ন্তণ আইনেের খসড়া সংশোধনীতে যেসব প্রস্তাব অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে তারমধ্যে রয়েছে সকল পাবলিক প্মেস ও পাবলিক পরিবহনে ‘ধূমপানের জন্য নির্ধারিত স্থান’ রাখার বিধান বিলুপ্ত করা; বিত্র্যয়্ছলে তামাকজাত দ্রব্য বা প্যাকেট প্রদর্শন নিষিদ্ধ করা; তামাক কোম্পানির সামাজিক দায়বদ্ধতা কর্মসূচ্চিতে অংশগ্রহণ সম্পূর্ণভাবে নিষিদ্ধ করা; সব ধরনের খুচরা বা থোলা তামাকজাত দ্রব্য বিক্রুয় নিষিদ্ধ করা; ই-সিগারেট, ভ্যাপিং, হিটেড টোব্যাকো প্রোডাক্টসহ এধরনের সকল পণ্য উৎপাদন, আমদানি ক্রয়-বিক্রয় নিষিদ্ধ করা; এবং তামাকজাত দ্রব্যের প্যাকেট বা মোড়কে সচিত্র স্বাস্থ্য সতর্কবার্তার আকার ৫০ শতাংশ থেকে বৃদ্ধি করে ৯০ শতাংশ করা ইত্যাদি। ক্যাম্পেইন ফর টোব্যাকো ফ্রি কিডস (সিটিএফকে) এর সহায়তায় মানববন্ধন কর্মসূচিতে স্বাস্থ্য সুরক্ষা ফাউন্ডেশন, টিসিআরসি, ডরপ, ন্যাশনাল হার্ট ফাউল্ডেশন, নাটাব, ধূমপান মাদক ও দুর্নীতি বিরোধী ফাউল্ডেশন, ঢাকা আহছানিয়া মিশনসহ বিভিন্ন তামাকবিরোধী সংগঠনের প্রতিনিধিবৃন্দ অংশগ্রহণ করেন।
https://www.swadhindesh.com/তামাকজনিত-মৃত্যুর-প্রতীক/

15 October 2022

তামাকজনিত মৃত্যুর প্রতীকী লাশের কফিন নিয়ে মানববন্ধন কর্মসূচি অনুষ্ঠিত তামাকজনিত বিভিন্ন রোগে ১ লক্ষ ৬১ হাজার মানুষ মারা যায়

ডেস্ক রিপোদ্ট: অবিলম্বে তামাক নিয়্ত্রণ আইন সংশোধন প্রক্রিয়া সম্পন্ন করার দাবিতে প্রতীকী লাশের কফিন নিয়ে জাতীয় প্রেস ক্লাবের সামনে মানববন্ধন কর্মসূচি পালন করেছে প্রজ্ঞা (প্রগতির জন্য জ্ঞান), অ্যান্টি টোব্যাকো মিডিয়া এলায়েল্স (আত্না) এবং প্রত্যাশা মাদক বিরোধী সংগঠন। এসময় বক্তারা বলেন বাংলাদেশে বছরে তামাকজনিত বিভিন্ন রোগে ১ লক্ষ ৬১ হাজার মানুষ মারা যায়। আইন সংশোধনে যত দেরি হবে তামাকজনিত মৃত্যু ততই বাড়তে থাকবে। মানববন্ধন শেবে আয়োজকদের পক্ষ থেকে স্বস্থ্য সেবা বিভাগের সচিব বরাবর স্মারকলিপি প্রদান করা হয়।

মানববন্ধন কর্মসূচিতেত বক্তারা বলেন, তামাকের ব্যবহার হ্রােে সংশোধনীর মাধ্যমে তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন শক্তিশালীকরণের উদ্যোগ গ্রহণ করেছে স্বস্ত্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়। ইতিমধ্যে খসড়া সংশোধনী প্রস্তুত, ওয়েবসাইটে প্রকাশ এবং অংশীজনের মতামত গ্রহণের কাজ শেষ হয়েছে। কিন্তু তামাক কোম্পানিগুলো সরকারের এই মহতি উদ্যোগকে বাধাগ্রস্ত করতে নানাবিধ ভিত্তিহীন ও মিথ্যা তথ্য প্রচার করছে। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার এফসিটিসি-তে স্বাক্ষরকারী দেশ হিসেবে বাংলাদেশ সরকার তামাক নিয়ন্ত্রণ নীতিমালা ও পদক্ষেসমূহ তামাক কোম্পানির ব্যবসায়িক ও অন্যান্য স্বার্থ থেকে সুরক্ষা করতে অঋীকারবদ্ধ। বিশেষ করে এফসিটিসি আর্টিক্যাল ৫.৩ এ তামাক নিয়ন্ত্রণের জন্য নীতি প্রণয়ন এবং বাস্তবায়ন্নে সরকারকে তামাক কোম্পানির প্রতাবমুক্ত থাকতে সুপারিশ করা হয়েছে।

মানববন্ধন কর্মসূচিতে আরো জানানো হয়, বর্তমানে প্রাণ্তবয়স্ক জনগোষ্ঠির ৩৫.৩ শতাংশ (৩ কোটি ৭৮- লক্ষ) তামাক ব্যবহার করে। দেশে তামাক ব্যবহারজনিত মৃত্যু ও অসুস্থতায় বছরে ৩০ হাজার ৫৬০ কোটি টাকার আর্থিক ক্ষতি হয়, যা তামাকখাত থেকে অর্জিত রাজস্ব আয়ের চেয়ে অনেক বেশি। তামাক ব্যবशারজনিত এই ক্ষয়ক্ষত এবং ভয়াবহতা উপলব্ধি করে মাননীয় প্রধানমন্তী ২০৪০ সানের মধ্যে বাংলাদেশকে তামাকমুক্ত করার প্রত্যয় ব্যক্ত করেন এবং এ লক্ষ্য অর্জনে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার ফ্রেমওয়ার্ক কনভেনশন অন টোব্যাকো কন্ট্রোল- এফসিটিসি’র সাথে সামঞ্জস্য রেখে ২০১৬ সালে তামাক নিয়ন্তণ আইন সংশোধনের নির্দেশনা প্রদান করেছেন।

স্বাস্য মন্ত্রণালয়ের পক্ষ থেকে তামাক নিয়ন্তণ আইনের খসড়া সংশোধনীতে যেসব প্রস্তাব অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে তারমব্যে রয়েছে সকল পাবলিক প্লেস ও পাবলিক পরিবহনে ‘ধূমপানের জন্য নির্ধারিত স্থান’ রাখার বিধান বিলুপ্ত করা; বিক্রুয়স্থলে তামাকজাত দ্রব্য বা প্যাকেট প্রদর্শন নিষিদ্ধ করা; তামাক কোম্পানির সামাজিক দায়বদ্ধতা কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ সম্পূর্ণভাবে নিষিদ্ধ করা; সব ধরনেনর

খুচরা বা খোলা তামাকজাত দ্রব্য বিক্রয় নিষিদ্ধ করা; ই-সিগারেট, ভ্যাপিং, হিটেড টোব্যাকো প্রোডাক্টসহ এধরনের সকল পণ্য উৎপাদন, আমদানি ক্রযয়-বিক্রয় নিষিদ্ধ করা; এবং তামাকজাত দ্রব্যের প্যাকেট বা মোড়কে সচিত্র স্বাস্থ্য সতর্কবার্তার আকার ৫০ শতাংশ থেকে বৃদ্ধি করে ৯০ শতাংশ করা ইত্যাদি। ক্যাম্পেইন ফর টোব্যাকো ফ্রি কিডস (সিটিএফকে) এর সহায়তায় মানববন্ধন কর্মসূচিতে স্বাস্থ্য সুরক্ষা ফাউন্ডেশন, টিসিআরসি, ডরপ, ন্যাশনাল হার্ট ফাউন্ডেশন, নাটাব, ধূমপান মাদক ও দুর্নীতি বিরোধী ফাউন্ডেশন, ঢাকা আহছানিয়া মিশনসহ বিভিন্ন তামাকবিরোধী সংগঠনের প্রতিনিধিবৃন্দ অংশগ্রহণ করেন।
https://jugobarta.com/তামাকজনিত-মৃত্যুর-প্রতীক/

#  

15 October 2022

তামাকজনিত মৃত্যুর প্রতীকী লাশের কফিন নিয়ে মানববন্ধন কর্মসূচি অনুষ্ঠিত
ডেইলি গাজীপুর সংবাদ বিজ্ঞপ্তি : ‘অবিলম্বে তামাক নিয়ন্তণ আইন সংশোধন প্রক্রিয়া সম্পন্ন করার দাবিতে প্রতীকী লাশের কফিন নিয়ে জাতীয় প্রেস ক্নাবের সামনে মানববন্ধন কর্মসূচি পালন করেছে প্রজ্ঞা (প্রগতির জন্য জ্ঞান), অ্যান্টি টোব্যাকো মিডিয়া এলায়েক্স (আত্না) এবং প্রত্যাশা মাদক বিরোধী সংংঠন। এসময় বক্তারা বলেন বাংলাদদলে বছরে তামাকজনিত বিভিন্ন রোগে ১ লক্ষ ৬১ হাজার মানুষ মারা যায়। আইন সংশোধনে যত দেরি হবে তামাকজনিত মৃত্যু ততই বাড়তে থাকবে। মানববন্ধন শেভে আয়োজকদের পক্ষ থেকে স্বাস্থ্য সেবা বিভাগের সচিব বরাবর স্মারকলিপি প্রদান করা হয়।
মানববন্ধন কর্মসূচিতে বক্তারা বলেন, তামাকের ব্যবহার হ্রােে সংশোধনীর মাধ্যমে তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন শক্তিশালীকরণের উদ্যে্যগ গ্রহণ করেছে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়। ইতিমধ্যে খসড়া সংশোধনীী প্রস্তুত, ওয়েবসাইটে প্রকাশ এবং অংশীজনের মতামত গ্রহণের কাজ শেষ হয়েছে। কিন্তু তামাক কোম্পানিগুলো সরকারের এই মহতি উদ্যোগকে বাধাগ্রস্ত করতে নানাবিধ ভিত্তিইীন ও মিথ্যা তথ্য প্রচার করছে। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার এফসিটিসি-তে স্বাক্ষরকারী দেশ হিসেবে বাংলাদেশ সরকার তামাক নিয়ত্রণ নীতিমালা ও পদক্ষেসমূহ তামাক কোম্পানির ব্যবসায়িক ও অন্যান্য স্বার্থ থেকে সুরক্ষা করতে অঋীকারবদ্ধ। বিশেষ করে এফসিটিসি আর্টিক্যাল ৫.৩ এ তামাক নিয়ন্ত্রণের জন্য নীতি প্রণয়ন এবং বাস্তবায়ন্ন সরকারকে তামাক কোম্পানির প্রভাবমুক্ত থাকতে সুপারিশ করা হয়েছে। মানববন্ধন কর্মসূচ্চিতে আরো জানানো হয়, বর্তমানে প্রাপ্তবয়স্ক জনগোষ্ঠির ৩৫.৩ শতাংশ (৩ কোটি ৭৮- লক্ষ) তামাক ব্যবহার করে। দেশে তামাক ব্যবহারজনিত মৃত্যু ও অসুস্থতায় বছরে ৩০ হাজার ৫৬০ কোটি টাকার আর্থিক ক্ষতি হয়, যা তামাকখাত থেকে অর্জিত রাজস্ব আয়ের চেয়ে অনেক বেশি। তামাক ব্যবহারজনিত এই ক্ষয়ক্ষতি এবং ভয়াবহতা উপলব্ধি করে মাননীয় প্রধানমন্তী ২০৪০ সালের মধ্যে বাংলাদেশকে তামাকমুক্ত করার প্রত্যয় ব্যক্ত করেন এবং এ লক্ষ্য অর্জনে বিশ্ব স্বস্্য সংস্থার ফ্রেমওয়ার্ক কনভেনশন অন টোব্যাকো কন্ট্রোল- এফসিটিসি’র সাথে সামঞ্জস্য রেখে ২০১৬ সালে তামাক নিয়ন্তণ আইন সংশোধনের নির্দেশনা প্রদান করেছেন। স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের পক্ষ থেকে তামাক নিয়ন্তণ আইনের খসড়া সংশোধনীতে যেসব প্রস্তাব অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে তারমব্যে রয়েছে সকল পাবলিক প্লেস ও পাবলিক পরিবহনে ‘ধূমপানের জন্য নির্ধারিত স্ছান’ রাখার বিধান বিলুপ্ত করা; বিক্রুয়স্থলে তামাকজাত দ্রব্য বা প্যাকেট প্রদর্শন নিষিদ্ধ করা; তামাক কোম্পানির সামাজিক দায়বদ্ধতা কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ সম্পূর্ণভতবে নিষিদ্ধ করা; সব ধরনের খুচরা বা খোলা তামাকজাত দ্রব্য বিক্রয় নিষিদ্ধ করা; ই-সিগারেট, ভ্যাপিং, হিটেড টোব্যাকো প্রোডাক্টসহ এধরনের সকল পণ্য উৎপাদন, আমদানি ক্রয়-বিক্রয় নিষিদ্ধ করা; এবং তামাকজাত দ্রব্যের প্যাকেট বা মোড়কে সচিত্র স্বাস্থ্য সতর্কবার্তার আকার ৫০ শতাংশ থেকে বৃদ্ধি করে ৯০ শতাংশ করা ইত্যাদি। ক্যাম্পেইন ফর টোব্যাকো ফ্রি কিডস (সিটিএফকে) এর সহায়তায় মানববন্ধন কর্মসূচিতেত স্বাস্থ্য সুরক্ষা ফাউন্ডেশন, টিসিআরসি, ডরপ, ন্যাশনাল হার্ট ফাউড্ডেশন, নাটাব, ধূমপান মাদক ও দুর্নীতি বিরোধী ফাউন্ডেশন, ঢাকা আহছানিয়া মিশনসহ বিভিন্ন তামাকবিরোধী সংগঠনের প্রতিনিধিবৃন্দ অংশগ্রহণ করেন।
https://www.dailygazipuronline.com/তামাকজনিত-ম্ত্যুর-প্রতীক/

# ขปง <br> khabor.com 

15 October 2022

কঙ্কাল মুখ্যাশ ও কফিন নিয়ে তামাক নিয়ন্তণণ আইন সংশোধনের দাবি


কহ্কাল মুখোশ পরে ও তামাকজনিত মৃত্যুর প্রতীকী লাশের কফিন নিয়ে তামাক নিয়ত্রণ আইন সংশোধন প্রক্রিয়া সম্পল্ন করার দাবি জানিয়েছে তামাকবির্রোধী সংগঠনஞলো ও স্কুল ছাত্ররা।

শনিবার (১৫ অক্টোবর) জাতীয় প্রেস ক্লাবের সামনে প্রজ্ঞা (প্রগতির জন্য জ্ঞান), অ্যান্টি টোব্যাকো মিডিয়া অ্যালায়ে্স (আত্রা) এবং প্রত্যাশা মাদকবিরোধী সংগঠন আয়োজিত মানববন্ধনে এ দাবি জানানো হয়। মানববন্ধন শেচে স্বাস্থ্য সেবা বিভাগের সচিব বরাবর স্মারকলিপি দেওয়ার কথা রয়েছে।

প্রজ্ঞার নির্বাহী পরিচালক এবিএম জোবায়ের বলেন, বাংলাদেশে বছরে তামাকজনিত বিভিন্ন রোগে ১ লাখ ৬১ হাজার মানুষ মারা যায়। তামাক নিয়ন্তণ আইন সংশোধনে যত দেরি হবে তামাকজনিত মৃত্যু ততই বাড়তে থাকবে। তামাকের ব্যবহার হ্রাসে সংশোধনীর মাধ্যমে তামাক নিয়্ত্রণ আইন শক্তিশালী করার উদ্যোগ গ্রহণ করেছে স্বাস্থ্য ও পরিবার কন্যাণ মন্ত্রণালয়। ইতোমধ্যে খসড়া সংশোধনী প্রস্তুত হর্যেছে। ওয়েবসাইটে প্রকাশ এবং অংশীজনের মতামত গ্রহণের কাজও শেয হয়েছে। কিন্তু তামাক কোম্পানিগুলো সরকারের এই মহতী উদ্দ্যোগকে বাধাগ্রস্ত করতে নানা ভিত্তিহীন ও মিথ্যা তথ্য প্রচার করছে।

অধ্যাপক বজলুর রহমান বলেন, সরকার জনগণের জন্য, ব্যবসায়ীদের জন্য নয়। তাই জনগণের স্ব|স্থ্য সুরক্ষায় অবিলম্বে তামাক নিয়্ত্রণ আইন বাস্তবায়ন করুন। যাতে ২০৪০ সালের মধ্যে বাংলাদদশকে তামাকমুক্ত করা যায়। ২০৪০ সাল বেশি দূরে নয়।


তিনি আরও বলেন, বর্তমানে প্রাপ্তবয়স্ক জনগোষ্ঠীর ৩৫.৩ শতাংশ (৩ কোটি ৭৮- লাখ) তামাক ব্যবহার করে। দেশে তামাক ব্যবহররজনিত মৃত্যু ও অসুস্থতায় বছরে ৩০ হাজার ৫৬০ কোটি টাকার আর্থিক ক্ষতি হয়, যা তামাক খাত থেকে অর্জিত রাজস্ব আয়ের চেয়ে অনেক বেশি।

বক্তারা জানান, স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের পক্ষ থেকে তামাক নিয়্ত্রণ আইনের খসড়া সংশোধনীতে যেসব প্রস্তাব অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে তার মধ্যে রভ্যেছে- পাবলিক প্লেস ও পাবলিক পরিবহনে ধূমপানের জন্য নির্ধারিত স্থান রাখার বিধান বিলুপ্ত করা, বিক্র্যস্থলে তামাকজাত দ্রব্য বা প্যাকেট প্রদর্শন নিষিদ্ধ করা, তামাক কোম্পানির সামাজিক দায়বদ্ধতা কর্মসূচিতে অংশত্রহণ সম্পূর্ণভাবে নিষিদ্ধ করা, সব ধরনের খুচরা বা খোলা তামাকজাত দ্রব্য বিত্রি নিষিদ্ধ করা, ই-সিগারেট, ড্যাপিং, হিটেড টোব্যাকো প্রোডাক্টসহ এ ধরনের সব পণ্য উৎপাদন আমদানি, ক্রয়-বিক্র্য় নিষিদ্ধ করা এবং তামাকজাত দ্রব্যের প্যাকেট বা মোড়কে সচিত্র স্বাস্থ্য সতর্কবার্তার আকার ৫০ শতাংশ থেকে বৃদ্ধি করে ৯০ শতাংশ করা।

মানববন্ধনে প্রত্যাশার সাধারণ সম্পাদক হেলাল আহমেদের সঞ্ধালনায় বক্তব্য রাখেন সিটিএফকের লিড কনসালটেন্ট মোস্তাফিজুর রহমান, আত্যার কো- কনভেনর নাদিরা কিরন, আতাউর রহমান মাসুদ, মঞ্জর হোসেন ঈসা।
http://khabor.com/bangladesh/3781

#  

15 October 2022


তামাকজনিত মৃত্যুর প্রতীকী লাশের কফিন নিয়ে মানববম্ধন কর্মসূচি অনুষ্ঠিত

অবিলম্বে আইন সংশোধনের দাবি


অবিলম্বে তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন সংশোধন প্রক্রিয়া সম্পন্ন করার দাবিতে প্রতীকী লাশের কফিন নিয়ে জাতীয় প্রেস ক্লাবের সামনে মানববন্ধন কর্মসূচি পালন করেছে প্রজ্ঞা (প্রগতির জন্য জ্ঞান), অ্যান্টি টোব্যাকো মিডিয়া এলায়েন্স (আত্না) এবং প্রত্যাশা মাদক বিরোধী সংগঠন। এসময় বক্তারা বলেন বাংলাদেশে বছরে তামাকজনিত বিভিন্ন রোগে ১ লক্ষ ৬১ হাজার মানুষ মারা যায়। আইন সংশোধনে যত দেরি হবে তামাকজনিত মৃত্যু ততই বাড়তে থাকবে। মানববন্ধন শেষে আয়োজকদের পক্ষ থেকে স্বাস্থ্য সেবা বিভাগের সচিব বরাবর স্মারকলিপি প্রদান

করা
হয়।

মানববন্ধন কর্মসূচ্চিতে বক্তারা বলেন, তামাকের ব্যবহার হ্রাসে সংশোধনীর মাধ্যমে তামাক নিয়্ত্রণ আইন শক্তিশালীকরণের উদ্য্যাগ গ্রহণ করেছে স্বস্ছ্য ও পরিবার কন্যাণ মন্ত্রণালয়। ইতিমধ্যে খসড়া সংশোধনী প্রস্তুত, ওয়েবসাইটে প্রকাশ এবং অংশীজনের মতামত

গ্রহণের কাজ শেষ হয়েছে। কিন্তু তামাক কোম্পানিগুলো সরকারের এই মহতি উদ্দ্যোগকে বাধাগ্রস্ত করতে নানাবিধ ভিত্তিইীন ও মিথ্যা তথ্য প্রচার করছে। বিশ্ব স্বস্ছ্য সংস্থার এফসিটিসি-তে স্বাক্ষরকারী দেশ হিসেবে বাংলাদদশ সরকার তামাক নিয়ত্রণ নীতিমালা ও পদক্ষেপসমূহ তামাক কোম্পানির ব্যবসায়িক ও অন্যান্য স্বার্থ থেকে সুরক্ষা করতে অঙ্গীকারবদ্ধ। বিশেষ করে এফসিটিসি আর্টিক্যাল ৫.৩ এ তামাক নিয়ন্তণের জন্য নীতি প্রণয়ন এবং বাস্তবায়নে সরকারকে তামাক কোম্পানির প্রভাবমুক্ত থাকতে সুপারিশ করা হব্যেছে।

মানববন্ধন কর্মসূচিতে আরো জানানো হয়, বর্তমানে প্রাপ্তবয়স্ক জনপোষ্ঠির ৩৫.৩ শতাংশ (৩ কোটি ৭৮- লক্ষ) তামাক ব্যবহার করে। দেশে তামাক ব্যবহারজনিত মৃত্যু ও অসুস্থতায় বছরে ৩০ হাজার ৫৬০ কোটি টাকার আর্থিক ক্ষতি হয়, যা তামাকখাত থেকে অর্জিত রাজস্ব আয়ের চেয়ে অনেক বেশি। তামাক ব্যবহারজনিত এই ক্ষয়ক্ষতি এবং ভয়াবহতা উপলক্ধি করে মাননীয় প্রধানমন্তী ২০৪০ সালের মধ্যে বাংলাদদশকে তামাকমুক্ত করার প্রত্যয় ব্যক্ত করেন এবং এ লক্ষ্য অর্জনে বিশ্ব স্বসস্থ্য সংস্থার ফ্রেমওয়ার্ক কনভেনশন অন টোব্যাকো কন্ট্রোল- এফসিটিসি’র সাথে সামঞ্জস্য রেখে ২০১৬ সালে তামাক নিয়ত্রণ আইন সংশোধরের নির্দেশনা প্রদান করেছেন।

স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের পক্ষ থেকে তামাক নিয়ন্তণ আইনের খসড়া সংশোধনীতে বেসব প্রস্তাব অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে তারমধ্যে রয়েছে সকল পাবলিক প্লেস ও পাবলিক পরিবহনে ‘ধূমপানের জন্য নির্ধারিত স্ছান’ রাখার বিধান বিলুপ্ত করা; বিক্রয়স্হলে তামাকজাত দ্রব্য বা প্যাকেট প্রদর্শন নিষিদ্ধ করা; তামাক কোম্পানির সামাজিক দায়বব্ধতা কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ সম্পূর্ণতাবে নিষিদ্ধ করা; সব ধরনের খুচরা বা থোলা তামাকজাত দ্রব্য বিক্রয় নিষিদ্ধ করা; ই-সিগারেট, ভ্যাপিং, হিটেড টোব্যাকো প্রোডাক্টসহ এধরনের সকল পণ্য উৎপাদন, আমদানি ক্র্য়-বিক্রয় নিষিদ্ধ করা; এবং তামাকজাত দ্রব্যের প্যাকেট বা মোড়কে সচিত্র স্বাস্থ্য সতর্কবার্তার আকার ৫০ শতাংশ থেকে বৃদ্ধি করে ৯০ শতাংশ করা ইত্যাদি। ক্যাম্পেইন ফর টোব্যাকো ফ্রি কিডস (সিটিএফকে) এর সহায়তায় মানববন্ধন কর্মসূচিতে স্বাস্থ্য সুরক্ষা ফাউন্ডেশন, টিসিআরসি, ডরপ, ন্যাশনাল হার্ট ফাউন্ডেশন, নাটাব, ধূমপান মাদক ও দুর্নীতি বিরোধী ফাউন্ডেশন, ঢাকা আহছানিয়া মিশনসহ বিভিন্ন তামাকবিরোধী সংগঠনের প্রতিনিধিবৃন্দ অংশশ্রহণ করেন।
https://www.71sangbad.com/details.php?id=126641

15 October 2022

## তামাকজনিত মৃত্যুর প্রতীকী লাশের কফিন নিয়ে মানববঞ্ধন কর্মসূচি অনুষ্ঠিত

সংবাদ বিজ্ঞপ্তি অবিলম্বে তামাক নিয়ন্তণণ আইন সংশোধন প্রক্রিয়া সম্পন্ন করার দাবিতে প্রতীকী লাশের কফিন নিয়ে জাতীয় প্রেস ক্লাবের সামনে মানববন্ধন কর্মসূচি পালন করেছে প্রজ্ঞা (প্রগতির জন্য জ্ঞান), অ্যান্টি টোব্যাকো মিডিয়া এলাঢ়েক্স (আত্ন) এবং প্রত্যাশা মাদক বিরোধী সংগঠন। এসময় বক্তারা বলেন বাংলাদেশে বছরে তামাকজনিত বিভিন্ন রোগে ১ লক্ষ ৬১ হাজার মানুষ মারা যায়। আইন সংশোধনে যত দেরি হবে তামাকজনিত মৃত্যু ততই বাড়তে থাকবে। মনবববন্ধন শেষে আয়োজকদের পক্ষ থেকে স্ব|স্য্য সেবা বিভাগের সচিব বরাবর স্মারকলিপি প্রদান করা হয়। মানববঞ্ধন কর্মসূচিতে বক্তারা বলেন, তামাকের ব্যবহার হ্রাসে সংশোধনীর মাধ্যমে তামাক নিয়ত্তণ আইন শক্তিশালীকরণের উদ্দ্যোগ গ্রহণ করেছে স্বাস্য্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়। ইতিমধ্যে খসড়া সংশোধনী প্রস্তুত, ওয়েবসাইটে প্রকাশ এবং অংশীজনের মতামত গ্রহণের কাজ শেষ হয়েছে। কিন্তু তামাক কোম্পানিগুলো সরকারের এই মহতি উদ্দ্যাগকে বাধাগ্রস্ত করতে নানাবিধ ভিত্তিইীন ও মিথ্যা তথ্য প্রচার করছে। বিশ্ব স্বস্ছ্য সংস্থার এফসিটিসি-তে স্বাক্ষরকারী দেশ হিসেবে বাংলাদেশ সরকার তামাক নিয়্ত্রণ নীতিমালা ও পদক্ষেপসমূহ তামাক কোম্পানির ব্যবসায়িক ও অন্যান্য স্বার্থ থেকে সুরক্ষা করতে অঙীকারবদ্ধ। বিশেষ করে এফসিটিসি আর্টিক্যাল ৫.৩ এ তামাক নিয়ত্রণের জন্য নীতি প্রণয়ন এবং বাস্তবায়নে সরকারকে তামাক কোম্পানির প্রভাবমুক্ত থাকতে সুপারিশ করা হয়েছে। মানববন্ধন কর্মসূচিতে আরো জানানো হয়, বর্তমানে প্রাপ্তবয়স্ক জনগোষ্ঠির ৩৫.৩ শতাংশ (৩ কোটি ৭৮- লক্ষ) তামাক ব্যবহার করে। দেশে তামাক ব্যবহারজনিত মৃত্যু ও অসুস্থতায় বছরে ৩০ হাজার ৫৬০ কোটি টাকার আর্থিক ক্ষতি হয়, যা তামাকখাত থেকে অর্জিত রাজস্ব আয়ের চেয়ে অনেক বেশি। তামাক ব্যবহারজনিত এই ক্ষयক্ষত এবং ভয়াবহতা উপলক্ধি করে মাননীয প্রধানমন্ত্রী ২০৪০ সালের মধ্যে বাংলাদেশকে তামাকমুক্ত করার প্রত্যয় ব্যক্ত করেন এবং এ লক্ষ্য অর্জনে বিশ্ব স্বসস্থ্য সংস্থার ফ্রেমওয়ার্ক কনভেনশন অন টোব্যাকো কন্ট্রোল- এফসিটিসি’র সাথে সামঞ্জস্য রেখে ২০১৬ সালে তামাক নিয়্ত্রণ আইন সংশোধনের নির্দ্রেশনা প্রদান করেছেন। স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের পক্ষ থেকে তামাক নিয়ন্তণ আইনের খসড়া সংশোধনীতে যেসব প্রস্তাব অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে তারমধ্যে রয়েছে সকল পাবলিক প্নেস ও পাবলিক পরিবহন্নে ‘ধূমপানের জন্য নির্ধারিত স্থান’ রাখার বিধান বিলুপ্ত করা; বিক্রয়স্তলে তামাকজাত দ্রব্য বা প্যাকেট থ্রদর্শন নিষিদ্ধ করা; তামাক কোম্পানির সামাজিক দায়বদ্ধতা কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ সম্পূর্ণভাবে নিযিদ্ধ করা; সব ধরন্নের খুচরা বা খোলা তামাকজাত দ্রব্য বিক্রয় নিষিদ্ধ করা; ই-সিগারেট, ভ্যাপিং, হিটেড টোব্যাকো প্রোডাক্টসহ এধরনেনর সকল পণ্য উৎপাদন, আমদানি ক্রয়-বিক্রয় নিষিদ্ধ করা; এবং তামাকজাত দ্রব্যের প্যাকেট বা মোড়কে সচিত্র স্বাস্থ্য সতর্কবার্তার আকার ৫০ শতাংশ থেকে বৃদ্ধি করে ৯০ শতাংশ করা ইত্যাদি। ক্যাম্পেইন ফর টোব্যাকো ফ্রি কিডস (সিটিএফকে) এর সহায়তায় মানববন্ধন কর্মসূচিতে স্বাস্থ্য সুরক্ষা ফাউড্ডেশন, টিসিআরসি, ডরপ, ন্যাশনাল হার্ট ফাউন্ডেশন, নাটাব, ধূমপান মাদক ও দুর্নীতি বিরোধী ফাউন্ডেশন, ঢাকা আহছানিয়া মিশনসহ বিভিন্ন তামাকবিরোধী সংগঠনের প্রতিনিধিবৃন্দ অংশগ্রহণ করেন।
https://sokaler-alo.com/online portal/news show/48627/31

15 October 2022

তামাকজনিত মৃত্যুর প্রতীকী লাশের কফিন নিয়ে মানববঞ্ধন


অবিলম্বে তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন সংশোধন প্রক্রিয়া সস্পন্ন করার দাবিতে প্রতীকী লাশের কফিন নিব্যে জাতীয় প্রেস ক্রাবের সামনে মানববন্ধন কর্মসূচি পালন করেছে প্রজ্ঞা (প্রগতির জন্য জ্ঞান), অ্যান্টি টোব্যাকো মিডিয়া এলায়েন্স (আত্রা) এবং প্রত্যাশা মাদক বিরোধী সংংঠন।
এসময় বক্তারা বলেন বাংলাদেশে বছরে তামাকজনিত বিভিন্ন রোগে ১ লক্ষ ৬১ হাজার মানুষ মারা যায়। আইন সংশোধনে যত দেরি হবে তামাকজনিত মৃত্যু ততই বাড়তে থাকবে। মানববন্ধন শেযে আয়োজকদের পক্ষ থেকে স্বাস্থ্য সেবা বিভাগের সচিব বরাবর স্মারকলিপি প্রদান করা হয়।
মানববন্ধন কর্মসূচ্চিতে বক্তারা বলেন, তামাকের ব্যবহার হ্রাসে সংশোধনীর মাধ্যমে তামাক নিয়্ত্রণ আইন শক্তিশালীকরণের উক্যোগ গ্রহণ করেছে স্বস্ছ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়। ইতিমধ্যে খসড়া সংশোধনী প্রস্তুত, ওয়েবসাইটে প্রকাশ এবং অংশীজনের মতামত গ্রহণের কাজ শেষ হর্যেছে। কিন্তু তামাক কোম্পানিগুলো সরকারের এই মহতি উদ্যোগকে বাধাগ্রস্ত করতে নানাবিধ ভিত্তিহীন ও মিথ্যা তথ্য প্রচার করছে। বিশ্ব স্বস্থ্য সংস্থার এফসিটিসি-তে স্বাক্ষরকারী দেশ হিসেবে বাংলাদদে সরকার তামাক নিয়ন্তণ নীতিমালা ও পদক্ষেপসমূহ তামাক কোম্পানির ব্যবসায়িক ও অন্যান্য স্বার্থ থেকে সুরক্ষা করতে অঙীকারবদ্ধ। বিশেষ করে এফসিটিসি আর্টিক্যাল ৫.৩ এ তামাক নিয়ত্তণের জন্য নীতি প্রণয়ন এবং বাস্তবায়নে সরকারকে তামাক কোশ্পানির প্রতাবমুক্ত থাকতে সুপারিশ করা হয়েছে।

মানববন্ধন কর্মসূচিতে আরো জানানো হয়, বর্তমানে প্রাণ্তবয়স্ক জনগোাঠ্ঠির ৩৫.৩ শতাংশ (৩ কোটি ৭৮- লক্ষ) তামাক ব্যবহার করে। দেশে তামাক ব্যবহারজনিত মৃত্যু ও অসুস্থতায় বছরে ৩০ হাজার ৫৬০ কোটি টাকার আর্থিক ক্ষতি হয়, যা তামাকখাত থেকে অর্জিত রাজস্ব আয়ের চেয়ে অনেক বেশি। তামাক ব্যবহারজনিত এই ক্য়ক্ষতি এবং ভয়াবহতা উপলব্ধি করে মাননীয় প্রধানমন্তী ২০৪০ সালের মধ্যে বাংলাদেশকে তামাকমুক্ত করার প্রত্যয় ব্যক্ত করেন এবং এ লক্ষ্য অর্জনে বিশ্ব স্বাস্য্য সংহ্ছার ফ্রেমওয়ার্ক কনভেনশন অন টোব্যাকো কন্ট্রোল- এফসিটিসি’র সাথে সামঞ্জস্য রেখে ২০১৬ সালে তামাক নিয়ন্তণ আইন সংশোধনের নির্দেশনা প্রদান করেছেন।

স্বাস্য মন্ত্রণালয়ের পক্ষ থেকে তামাক নিয়ন্তণ আইনের খসড়া সংশোধনীতে যেসব প্রস্তাব অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে তারমব্যে রয়েছে সকল পাবলিক প্নেস ও পাবলিক পরিবহনে ‘ধূমপানের জন্য নির্ধারিত স্থান’ রাখার বিধান বিলুপ্ত করা; বিক্র্য়়স্থলে তামাকজাত দ্রব্য বা প্যাকেট প্রদর্শন নিষিদ্ধ করা; তামাক কোম্পানির সামাজিক দায়বদ্ধতা কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ সম্পূর্ণভাবে নিষিদ্ধ করা; সব ধরনের খুচরা বা খোলা তামাকজাত দ্রব্য বিক্রয় নিষিদ্ধ করা; ই-সিগারেট, ভ্যাপিং, হিটেড টোব্যাকো প্রোডাট্টসহ এধরনের সকল পণ্য উৎপাদন, আমদানি ক্রয়-বিক্রয় নিষিদ্ধ করা; এবং তামাকজাত দ্রব্যের প্যাকেট বা মোড়কে সচিত্র স্বাস্থ্য সতর্কবার্তার আকার ৫০ শতাংশ থেকে বৃদ্ধি করে ৯০ শতাংশ করা ইত্যাদি। ক্যাম্পেইন ফর টোব্যাকো ফ্রি কিডস (সিটিএফকেন) এর সহায়তায় মানববন্ধন কর্মসূচ্চিতে স্বস্থ্য সুরক্ষা ফাউড্ডেশন, টিসিআরসি, ডরপ, ন্যাশনাল হার্ট ফাউড্ডেশন, নাটাব, ধূমপান মাদক ও দুর্নীতি বিরোধী ফাউন্ডেশন, ঢাকা আহছানিয়া মিশনসহ বিভিন্ন তামাকবিরোধী সংগঠনের প্রতিনিধিবৃন্দ অংশগ্রহণ করেন।
https://www.ajkertangail.com/country/45323

## Bangal Press

15 October 2022
তামাক নিয়ন্তণ আইন সংশোধনের দাবিতে মানববধ্ধন

## ডেস্ক রিপোর্ট :

তামাক নিয়্ত্রণ আইনের সংশোধন প্রক্রিয়া সম্পন্ন করার দাবিতে প্রতীকী কফিন নিয়ে মানববন্ধন কর্মসূচি পালন করেছে প্রজ্ঞা (প্রগতির জন্য জ্ঞান), অ্যান্টি টোব্যাকো মিডিয়া অ্যালয়েন্স (আত্যা) ও প্রত্যাশা মাদক বিরোধী সংগঠন।

শনিবার (১৫ অক্টোবর) জাতীয় প্রেস ক্লাবের সামনে এ কর্মসূচি পালন করা হয়। মানববন্ধন শেবে আয়োজকদের পক্ষ থেকে স্বস্থ্য সেবা বিভাগের সচিব বরাবর স্মারকলিপি প্রদান করা হয়।

এ সময় বক্তারা অবিলম্বে আইন সংশোধনের দাবি জানিত্যে বলেন, দেশে বছরে তামাকজনিত বিভিন্ন রোগে ১ লাখ ৬১ হাজার মনুষ মারা যান। আইন সংশোধনে যত দেরি হবে, তামাকজনিত মৃত্যু ততই বাড়বে।

তারা আরও বলেন, তামাকের ব্যবহার হ্রাসে সংশোধনীর মাধ্যমে তামাক নিয়্র্রণ আইন শক্তিশালীকরণের উদ্দ্যোগ নিয়েছে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্রণাালয়। এরই মধ্যে খসড়া সংশোধনী প্রস্তুত, ওয়েবসাইটে প্রকাশ ও অংশীজনের মতামত নেওয়ার কাজ শেষ হর্যেছে। কিন্তু তামাক কোম্পানিগুলো সরকারের এ উদ্দ্যোগকে বাধাগ্রস্ত করতে নানাবিধ ভিত্তিহীন ও মিথ্যা তথ্য প্রচার করছে।
‘বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার (ডব্লিউএইচও) এফসিটিসিতে সইকারী দেশ হিসেবে সরকার তামাক নিয়ন্ত্রণ নীতিমালা ও পদক্কেপগুলো তামাক কোম্পানির ব্যবসায়িক ও অন্যান্য স্বার্থ থেকে সুরক্ষা করতে অঙ্গীকারবদ্ধ। বিশেষ করে এফসিটিসি আর্টিক্যাল ৫.৩ এ তামাক নিয়ন্তণের জন্য নীতি প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন্নে সরকারকে তামাক কোম্পানির প্রতাব থেকে মুক্ত থাকার সুপারিশ করা হয়েছে।’

মানববন্ধন কর্মসূচ্চিতে বক্তারা বলেন, বর্তমানে প্রাপ্তবয়স্ক জনগোষ্ঠীর ৩৫.৩ শতাংশ (৩ কোটি ৭৮- লাখ) তামাক ব্যবহার করে। দেশে তামাক ব্যবহারজনিত মৃত্যু ও অসুস্থতায় বছরে ৩০ হাজার ৫৬০ কোটি টাকার আর্থিক ক্ষতি হয়, যা তামাকখাত থেকে অর্জিত রাজস্ব আয়ের চেয়ে অনেক বেশি।
‘তামাক ব্যবহারজনিত এ ক্য়ক্ষতি ও ভয়াবহতা উপলক্ধি করে প্রধানমন্তী ২০৪০ সালের মধ্যে দেশকে তামাকমুক্ত করার প্রত্যয় ব্যক্ত করেন। এ লক্ষ্য অর্জনে বিশ্ব স্বস্ছ্য সংস্থার ফ্রেমওয়ার্ক কনভেনশন অন টোব্যাকো কন্ট্রোলের (এফসিটিসি) সর্গে সামঞ্জস্য রেখে ২০১৬ সালে তামাক নিয়ন্তণ আইন সংশোধনের নির্দ্রেশনা দেওয়া হয়।’

স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের পক্ষ থেকে তামাক নিয়ন্তণ আইনের খসড়া সংশোধনীতে যেসব প্রস্তাব অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে, তার মব্যে রয়েছেসব পাবলিক প্লেস ও গণপরিবহণে ধূমপানের জন্য নির্ধারিত স্থান রাখার বিধান বিলুপ্ত করা, বিক্রয়়স্থলে তামাকজাত দ্রব্য বা প্যাকেট প্রদর্শন নিযিদ্ধ করা, তামাক কোম্পানির সামাজিক দায়বদ্ধতা কর্মসূচ্চিতে অংশ নেওয়া সম্পূর্ণতাবে নিযিদ্ধ করা, সব ধরনের খুচরা বা খোলা তামাকজাত দ্রব্য বিক্রি নিষিদ্ধ করা, ই-সিগারেট, ভ্যাপিং, হিটেড টোব্যাকো প্রোডাক্টসহ এ ধরনেনর সব পণ্য উৎপাদন, আমদানি, কেনা-বেচা নিষিদ্ধ করা ও তামাকজাত দ্রব্যের প্যাকেট বা মোড়কে সচিত্র স্বাস্থ্য সতর্কবার্তার আকার ৫০ শতাংশ থেকে বৃদ্ধি করে ৯০ শতাংশ করা ইত্যাদি।

ক্যাম্পেইন ফর টোব্যাকো ফ্রি কিডসের (সিটিএফকে) সহায়তায় মানববন্ধন কর্মসূচ্চিতে স্বাস্থ্য সুরক্ষা ফাউল্ডেশন, টিসিআরসি, ডরপ, ন্যাশনাল হার্ট ফাউড্ডেশন, নাটাব, ধূমপান মাদক ও দুর্নীতি বিরোধী ফাউড্ডেশন, ঢাকা আহছানিয়া মিশনসহ বিভিন্ন তামাকবিরোধী সংগঠনের প্রতিনিধিরা অংশ নেন।
https://bangalpress.com/তামাক-নিয়ন্রণ-আইন-সংশো/

15 October 2022

তামাকজনিত মৃত্যুর প্রতীকী লাশের কফিন নিয়ে মানববন্ধন


অবিলম্বে তামাক নিয়ন্রণ আইন সংশৌধন প্রক্রিয়া সম্পপ্ন করার দাবিতে প্রতীকী লাশের কফিন নিয়ে জাতীয় প্রেস ক্নাবের সামনে মানববঞ্ধন কর্মসূচি পালন করেছে প্রজ্ঞা (প্রগতির জন্য জ্ঞান), অ্যান্টি টোব্যাকো মিডিয়া এলায়েষ্স (আত্মা) এবং প্রত্যাশা মাদক বিরোধী সংগঠन।

এসময় বক্তারা বলেন বাংলাদেশে বছরে তামাকজনিত বিভিন্ন রোগে ১ লক্ষ ৬১ হাজার মানুয মারা যায়। আইন সংশোধনে যত দেরি হবে তামাকজনিত মৃত্যু ততই বাড়তে থাকবে। মানববন্ধন শেবে আয়োজকদের পক্ষ থেকে স্বাস্থ্য সেবা বিভাগের সচিব বরাবর স্মারকলিপি প্রদান করা হয়।

মানববন্ধন কর্মসূচ্চিতে বক্তারা বলেন, তামাকের ব্যবহার হ্রাসে সংশোধনীর মাধ্যমে তামাক নিয়ন্তণ আইন শক্তিশালীকরণের উদ্য্যাগ গ্রহণ করেছে স্বসস্য্য ও পরিবার কন্যাণ মন্তণরালয়। ইতিমধ্যে খসড়া সংশোধনী প্রস্তুত, ওয়েবসাইটে প্রকাশ এবং অংশীজনের মতামত গ্রহণের কাজ শেষ হয়েছে। কিন্তু তামাক কোম্পানিগুলো সরকারের এই মহতি উদ্যোগকে বাধাগ্রত্ত করতে নানাবিধ ভিত্তিহীন ও মিথ্যা তথ্য প্রচার করছে।

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার এফসিটিসি-তে স্বাক্ষরকারী দেশ হিসেবে বাংলাদেশ সরকার তামাক নিয়ন্তণ নীতিমালা ও পদক্ষেপসমূহ তামাক কোম্পানির ব্যবসায়িক ও অন্যান্য স্বার্থ থেকে সুরক্ষা করতে অঙীকারবদ্ধ। বিশেষ করে এফসিটিসি আর্টিক্যাল ৫.৩ এ তামাক নিয়ন্তণের জন্য নীতি প্রণয়ন এবং বাস্তবায়ন্নে সরকারকে তামাক কোম্পানির প্রভাবমুক্ত থাকতে সুপারিশ করা হভ্যেছে।

মানববন্ধন কর্মসূচিতে আরো জানানো হয়, বর্তমানে প্রাপ্তবয়স্ক জনগোষ্ঠির ৩৫.৩ শতাংশ (৩ কোটি ৭৮- লক্ষ) তামাক ব্যবহার করে। দেশে তামাক ব্যবহারজনিত মৃত্যু ও অসুস্থতায় বছরে ৩০ হাজার ৫৬০ কোটি টাকার আর্থিক ক্ষতি হয়, যা তামাকখাত থেকে অর্জিত রাজস্ব আয়ের চেয়ে অনেক বেশি।

তামাক ব্যবহারজনিত এই ক্ষয়ক্ষতি এবং ভয়াবহতা উপলব্ধি করে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ২০৪০ সালের মধ্যে বাংলাদেশকে তামাকমুক্ত করার প্রত্যয় ব্যক্ত করেন এবং এ লক্ষ্য অর্জনে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার ফ্রেমওয়ার্ক কনভেনশন অন টোব্যাকো কন্ট্রোল- এফসিটিসি’র সাথে সামঞ্জস্য রেখে ২০১৬ সালে তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন সংশোধনের নির্দেশনা প্রদান করেছেন।

স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের পক্ষ থেকে তামাক নিয়ন্ত্রণ আইনের খসড়া সংশোধনীতে যেসব প্রস্তাব অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে তারমধ্যে রয়েছে সকল পাবলিক প্লেস ও পাবলিক পরিবহনে ‘ধূমপানের জন্য নির্ধারিত স্থান’ রাখার বিধান বিলুপ্ত করা; বিক্রয়স্থলে তামাকজাত দ্রব্য বা প্যাকেট প্রদর্শন নিষিদ্ধ করা; তামাক কোম্পানির সামাজিক দায়বদ্ধতা কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ সম্পূর্ণভাবে নিষিদ্ধ করা; সব ধরনের খুচরা বা খোলা তামাকজাত দ্রব্য বিক্রয় নিষিদ্ধ করা; ই-সিগারেট, ভ্যাপিং, হিটেড টোব্যাকো প্রোডাক্টসহ এধরনের সকল পণ্য উৎপাদন, আমদানি ক্রয়-বিক্রয় নিষিদ্ধ করা; এবং তামাকজাত দ্রব্যের প্যাকেট বা মোড়কে সচিত্র স্বাস্থ্য সতর্কবার্তার আকার ৫০ শতাংশ থেকে বৃদ্ধি করে ৯০ শতাংশ করা ইত্যাদি।

ক্যাম্পেইন ফর টোব্যাকো ফ্রি কিডস (সিটিএফকে) এর সহায়তায় মানববন্ধন কর্মসূচিতে স্বাস্থ্য সুরক্ষা ফাউন্ডেশন, টিসিআরসি, ডরপ, ন্যাশনাল হার্ট ফাউন্ডেশন, নাটাব, ধূমপান মাদক ও দুর্নীতি বিরোধী ফাউন্ডেশন, ঢাকা আহছানিয়া মিশনসহ বিভিন্ন তামাকবিরোধী সংগঠনের প্রতিনিধিবৃন্দ অংশগ্রহণ করেন।
https://www.ekusheysangbad.com/national/news/363889

# समग़ वार्बा 

15 October 2022

## 


#### Abstract

সংবাদ বিজ্ঞপ্তি : অবিলম্বে তামাক নিয়্ত্রণ আইন সংশোধন প্রক্রিয়া সম্পন্ন করার দাবিতে প্রতীকী লাশের কফিন নিয়ে জাতীয় প্রেস ক্নাবের সামনে মানববন্ধন কর্মসূচি পালন করেছে প্রজ্ঞা (প্রগতির জন্য জ্ঞান), অ্যান্টি টোব্যাকো মিডিয়া এলায়েন্স (আত্ন) এবং প্রত্যাশা মাদক বিরোধী সংগঠন। এসময় বক্তারা বলেন বাংলাদেশে বছরে তামাকজনিত বিভিন্ন রোগে ১ লক্ষ ৬১ হাজার মানুয মারা যায়। আইন সংশোধনে যত দেরি হবে তামাকজনিত মৃত্যু ততই বাড়তে থাকবে। মানববন্ধন শেবে আয়োজকদের পক্ষ থেকে স্বাস্য্য সেবা বিভাগের সচিব বরাবর স্মারকলিপি প্রদান করা হয়।

মানববন্ধন কর্মসূচিতে বক্তারা বলেন, তামকের ব্যবহার হ্রাসে সংশোধনীর মাধ্যমে তামাক নিয়ত্রণ আইন শক্তিশালীকরণের উদ্যোগ গ্রহণ করেছে স্বসস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়। ইতিমধ্যে খসড়া সংশোধনী প্রস্তুত, ওঢ়েবসাইটে প্রকাশ এবং অংশীজনের মতামত গ্রহণের কাজ শেষ হয়েছে। কিন্তু তামাক কোম্পানিগুলো সরকারের এই মহতি উদ্যোগকে বাধাগ্রত্ত করতে নানাবিধ ভিত্তিহীন ও মিথ্যা তথ্য প্রচার করছে। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার এফসিটিসি-তে স্ব|ক্ষরকারী দেশ হিসেবে বাংলাদেশ সরকার তামাক নিয়্ত্রণ নীতিমালা ও পদক্ষেপসমূহ তামাক কোম্পানির ব্যবসায়িক ও অন্যান্য স্বার্থ থেকে সুরক্ষা করতে অঙীকারবদ্ধ। বিশেষ করে এফসিটিসি আর্টিক্যাল ৫.৩ এ তামাক নিয়ত্রণের জন্য নীতি প্রণয়ন এবং বাস্তবায়নে সরকারকে তামাক কোম্পানির প্রতাবমুক্ত থাকতে সুপারিশ করা হয়েছে।

মানববন্ধন কর্মসূচিতে আরো জানানো হয়, বর্তমানে প্রাপ্তবয়স্ক জনগোষ্ঠির ৩৫.৩ শতাংশ (৩ কোটি ৭৮ লক্ষ) তামাক ব্যবহার করে। দেশে তামাক ব্যবহারজনিত মৃত্যু ও অসুস্ততায় বছরে ৩০ হাজার ৫৬০ কোটি টাকার আর্থিক ক্ষতি হয়, যা তামাকখাত থেকে অর্জিত রাজস্ব আয়ের চেয়ে অনেক বেশি। তামাক ব্যবহারজনিত এই ক্ষয়ক্ষতি এবং ভয়াবহতা উপলক্ধি করে মাননীয় প্রধানমন্তী ২০৪০ সানের মধ্যে বাংলাদেশকে তামাকমুক্ত করার প্রত্যয় ব্যক্ত করেন এবং এ লক্ষ্য অর্জনে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংং্থার ফ্রেমওয়ার্ক কনভেনশন অন টোব্যাকো কন্ট্রোল- এফসিটিসি’র সাথে সামঞ্জস্য রেখে ২০১৬ সালে তামাক নিয়ন্তণ আইন সংশোধনের নির্দেশনা প্রদান করেছেন।

স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের পক্ষ থেকে তামাক নিয়ন্তণ আইন্নের খসড়া সংশোধনীতে যেসব প্রস্তাব অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে তারমধ্যে রয়েছে সকল পাবলিক প্নেস ও পাবলিক পরিবহনে ‘ধূমপানের জন্য নির্ধারিত স্ছান’ রাখার বিধান বিলুপ্ত করা; বিক্রয়স্ছলে তামাকজাত দ্রব্য বা প্যাকেট প্রদর্শন নিষিদ্ধ করা; তামাক কোম্পানির সামাজিক দায়বদ্ধতা কর্মসূচিতে অংশশ্রহণ সম্পূর্ণভাবে নিযিদ্ধ করা; সব ধরনের খুচরা বা থোলা তামাকজাত দ্রব্য বিক্র্য় নিষিদ্ধ করা; ই-সিগারেট, ভ্যাপিং, হিটেড টোব্যাকো প্রোডা্টসহ এধরনের সকল পণ্য উৎপাদন, আমদানি ক্র্য-বিক্রয় নিষিদ্ধ করা; এবং তামাকজাত দ্রব্যের প্যাকেট বা মোড়কে সচিত্র স্বাস্থ্য সতর্কবার্তার আকার ৫০ শতাংশ থেকে বৃদ্ধি করে ৯০ শতাংশ করা ইত্যাদি।

ক্যাম্পেইন ফর টোব্যাকো ফ্রি কিডস (সিটিএফকে) এর সহায়তায় মানববন্ধন কর্মসূচিতে স্বাস্থ্য সুরক্ষা ফাউন্ডেশন, টিসিআরসি, ডরপ, ন্যাশনাল হার্ট ফাউন্ডেশন, নাটাব, ধূমপান মাদক ও দুর্নীতি বিরোধী ফাউন্ডেশন, ঢাকা আহছানিয়া মিশনসহ বিভিন্ন তামাকবিরোধী সংগঠনের প্রতিনিধিবৃন্দ অংশগ্রহণ করেন। https://www.shamoybarta.com/2022/10/15/তামাকজনিত-মৃত্যুর-প্রতীক/


15 October 2022

## তামাকজনিত মৃত্যুর প্রতীকী লাশের কফিন নিয়ে র্রাজধানীতে মানববభন

অবিলম্বে তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন সংশোধন প্রক্রিয়া সম্পন্ন করার দাবিতে প্রতীকী লাশের কফিনন নিয়ে জাতীয় প্রেস ক্ুাবের সামনে মানববধ্ধন কর্মসূচি পালন করেছে প্রজ্ঞা (প্রগতির জন্য জ্ঞান), অ্যান্টি টোব্যাকো মিডিয়া এলায়েক্স (আতাতা) এবং প্রত্যাশা মাদক বিরোধী সংগঠন। এসময় বক্তারা বলেন বাংলাদেশে বছরে তামাকজনিত বিভিন্ন রোগে ১ লাখ ৬১ হাজার মনুষ মারা যায়। আইন সংশোধনে যত দেরি হবে তামাকজনিত মৃত্যু ততই বাড়তে থাকবে। মানববন্ধন শেষে আয়োজকদের পক্ষ থেকে স্বাস্য সেবা বিভাগের সচিব বরাবর স্মারকলিপি প্রদান করা হয়। মানববন্ধন কর্মসূচিতে বক্তারা বলেন, তামাকের ব্যবহার হ্রাসে সংশোধনীর মাধ্যমে তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন শক্তিশালীকরণের উদ্যোগ গ্রহণ করেছে স্বাস্য্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়।
ইতিমধ্যে খসড়া সংশোধনী প্রস্তাব ওয়েবসাইটে প্রকাশ এবং অংশ্জীজনের মতামত গ্রহণের কাজ শেষ হয়েছে। কিন্তু তামাক কোম্পান্গুলো সরকারের এই মহতি উদ্দ্যোগকে বাধাগ্রস্ত করতে নানাবিধ ভিত্তিহীন ও মিথ্যা তথ্য প্রচার করছে। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার এফসিটিসি-তে স্বাক্ষরকারী দেশ হিসেবে বাংলাদদশ সরকার তামাক নিয়ন্ত্রণ নীতিমালা ও পদক্ষেপসমূহ তামাক কোম্পানির ব্যবসায়িক ও অন্যান্য স্বার্থ থেকে সুরক্ষা করতে অগীকারবদ্ধ। বিশেষ করে এফসিটিসি আর্টিক্যাল ৫.৩ এ তামাক নিয়্ত্রণের জন্য নীতি প্রণয়ন এবং বাস্তবায়নে সরকারকে তামাক কোম্পানির প্রতাবমুক্ত থাকতে সুপারিশ করা হয়েছে। মানববধ্ধন কর্মসূচিতে আরো জানানো হয়, বর্তমানে প্রাণ্তবয়স্ক জনগোষ্ঠীর ৩৫.৩ শতাংশ (৩ কোটি ৭৮-লক্ষ) তামাক ব্যবহার করে। দেশে তামাক ব্যবহারজনিত মৃত্যু ও অসুস্থতায়
বছরে ৩০ হাজার ৫৬০ কোটি টাকার আর্থিক ক্ষতি হয়, যা তামাকখাত থেকে অর্জিত রাজস্ব আর্যের চেট্যে অনেক বেশি। তামাক ব্যবহারজনিত এই ক্ষয়ক্ষতি এবং ভয়াবহতা উপলব্ধি করে প্রধানমন্তী ২০৪০ সালের মধ্যে বাংলাদেশকে তামাকমুক্ত করার প্রত্যয় ব্যক্ত করেন এবং এ লক্ষ্য অর্জনে বিশ্ব স্বাস্য্য সংং্থার ফ্রেমওয়ার্ক কনভেনশন অন টোব্যাকো কন্ট্রোল- এফসিটিসি’র সাথে সামঞ্জস্য রেখে ২০১৬ সালে তামাক নিয়ন্তণ আইন সংশোধনের নির্দেশনা প্রদান করেছেন।
স্বস্থ্য মন্ত্রণালয়ের পক্ষ থেকে তামাক নিয়্ত্রণ আইনের খসড়া সংশোধনীতে যেসব প্রস্তাব অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে তারমধ্যে রয়েছে সকল পাবলিক প্নেস ও পাবলিক পরিবহনেন ‘ধূমপান্নে জন্য নির্ধারিত স্থান’ রাখার বিধান বিলুপ্ত করা; বিক্রয়কালে তামাকজাত দ্রব্য বা প্যাকেট প্রদর্শন নিষিদ্ধ করা; তামাক কোম্পানির সামাজিক দায়বদ্ধতা কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ সম্পূর্ণতাবে নিযিদ্ধ করা; সব ধরনের খুচরা বা খোলা তামাকজাত দ্রব্য বিক্রি নিষিদ্ধ করা; ই-
সিগারেট, ভ্যাপিং, হিটেড টোব্যাকো প্রোডাক্টসহ এধরনের সকল পণ্য উৎপাদন, আমদানি ক্রয়-বিক্রয় নিযিদ্ধ করা; এবং তামাকজাত দ্রব্যের প্যাকেট বা মোড়কে সচিত্র স্বসস্থ্য সতর্কবার্তার আকার ৫০ শতাংশ থেকে বৃদ্ধি করে ৯০ শতাংশ করা ইত্যাদি। ক্যাম্পেইন ফর টোব্যাকো ফ্রি কিডস (সিটিএফকে) এর সহায়তায় মানববন্ধন কর্মসূচিতেত স্বাস্য্য সুরক্ষা ফাউড্ডেশন, টিসিআরসি, ডরপ, ন্যাশনাল হার্ট ফাউন্ডেশন, নাটাব, ধূমপান মাদক ও দুর্নীতি বিরোধী ফাউড্ডেশন, ঢাকা আহছানিয়া মিশনসহ বিভিন্ন তামাকবিরোধী সংগঠনের প্রতিনিধিরা অংশগ্রহণ করেন।
https://ainadalatbd.com/ainadalatnews/7089/

15 October 2022
তামাক আইন সংশোধনের দাবিতে প্রতীকী কফিন নিয়ে মানববন্ধন


তামাক আইন সংশোধনের দাবিতে প্রতীকী কফিন নিয়ে জাতীয় প্রেস ক্লাবের সামনে মানববন্ধন
অবিলম্বে তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন সংশোধন প্রক্রিয়া সম্পন্ন করার দাবিতে প্রতীকী লাশের কফিন নিয়ে জাতীয় প্রেস ক্নাবের সামনে মানববন্ধন কর্মসূচি পালন করেছে প্রগতির জন্য জ্ঞান- প্রজ্ঞা, অ্যান্টি টোব্যাকো মিডিয়া এলায়েন্স-আত্না এবং প্রত্যাশা মাদক বিরোধী সংๆঠन।

এসময় বক্তারা বলেন বাংলাদেশে বছরে তামাকজনিত বিভিন্ন রোগে ১ লক্ষ ৬১ হাজার মানুষ মারা যায়। আইন সংশোধনে যত দেরি হবে তামাকজনিত মৃত্যু ততই বাড়তে থাকবে। মানববন্ধন শেবে আয়োজকদের পক্ষ থেকে স্বাস্ত্য সেবা বিভগের সচিব বরাবর স্মারকলিপি প্রদান করা হয়। মানববন্ধন কর্মসূচিতে বক্তারা বলেন, তামাকের ব্যবহার হ্রাসে সংশোধনীর মাধ্যমে তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন শক্তিশালীকরণেে উদ্দ্যোগ গ্রহণ করেছে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়।

ইতিমধ্যে খসড়া সংশোধনী প্রস্তুত, ওয়েবসাইটে প্রকাশ এবং অংশীজনের মতামত গ্রহণের কাজ শেষ হয়েছে। কিন্তু তামাক কোম্পানিগুলো সরকারের এই মহতি উদ্দ্যাগকে বাধাগ্রস্ত করতে নানাবিধ ভিত্তিহীন ও মিথ্যা তথ্য প্রচার করছে।

বিশ্ব স্ব|স্থ্য সংস্থার এফসিটিসি-তে স্বাক্ষরকারী দেশ হিসেবে বাংলাদ্রেশ সরকার তামাক নিয়্ত্তণ নীতিমালা ও পদক্ষেপসমূহ তামাক কোম্পানির ব্যবসায়িক ও অন্যান্য স্বার্থ থেকে সুরক্ষা করতে অঙ্গীকারবদ্ধ। বিশেষ করে এফসিটিসি আর্টিক্যাল ৫.৩ এ তামাক নিয়ন্তণের জন্য নীতি প্রণয়ন এবং বাস্তবায়নে সরকারকে তামাক কোম্পানির প্রতাবমুক্ত থাকতে সুপারিশ করা হয়েছে। মানববন্ধন কর্মসূচিতে আরো জানানো হয়, বর্তমানে প্রাপ্তবয়স্ক জনগোষ্ঠির ৩৫.৩ শতাংশ (৩ কোটি ৭৮- লক্ষ) তামাক ব্যবহার করে।

দেশে তামাক ব্যবহারজনিত মৃত্যু ও অসুস্থতায় বছরে ৩০ হাজার ৫৬০ কোটি টাকার আর্থিক ক্রতি হয়, যা তামাকখাত থেকে অর্জিত রাজস্ব আয়ের চেয়ে অনেক বেশি। তামাক ব্যবহারজনিত এই ক্ষয়ক্ষতি এবং তয়াবহতা উপলক্ধি করে মাননীয় প্রধানমন্তী ২০৪০ সালের মধ্যে বাংলাদেশকে তামাকমুক্ত করার প্রত্যয় ব্যক্ত করেন এবং এ লক্ষ্য অর্জনে বিশ্ব স্বস্থ্য সংস্থার ফ্রেমওয়ার্ক কনভেনশন অন টোব্যাকো কন্ট্রোল-এফসিটিসি’র সাথে সামঞ্জস্য রেখে ২০১৬ সালে তামাক নিয়ন্তণ আইন সংশোধনের নির্দেশনা প্রদান করেছেন।

স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের পক্ষ থেকে তামাক নিয়্ত্রণ আইনের খসড়া সংশোধনীতে যেসব প্রস্তাব অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে তারমধ্যে রয়েছে সকল

পাবলিক প্লেস ও পাবলিক পরিবহনে ‘ধূমপানের জন্য নির্ধারিত স্থান’ রাখার বিধান বিলুপ্ত করা, বিক্রয়স্থলে তামাকজাত দ্রব্য বা প্যাকেট প্রদর্শন নিযিদ্ধ করা, তামাক কোম্পানির সামাজিক দায়বদ্ধতা কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ সম্পূর্ণভাবে নিষিদ্ধ করা, সব ধরনের খুচরা বা খোলা তামাকজাত দ্রব্য বিক্রয় নিষিদ্ধ করা, ই-সিগারেট, ভ্যাপিং, হিটেড টোব্যাকো প্রোডাক্টসহ এধরনের সকল পণ্য উৎপাদন, আমদানি ক্রয়-বিক্রয় নিষিদ্ধ করা, এবং তামাকজাত দ্রব্যের প্যাকেট বা মোড়কে সচিত্র স্বাস্থ্য সতর্কবার্তার আকার ৫০ শতাংশ থেকে বৃদ্ধি করে ৯০ শতাংশ করা ইত্যাদি।

ক্যাম্পেইন ফর টোব্যাকো ফ্রি কিডস (সিটিএফকে) এর সহায়তায় মানববন্ধন কর্মসূচ্তিতে স্বাস্থ্য সুরক্ষা ফাউন্ডেশন, টিসিআরসি, ডরপ, ন্যাশনাল হার্ট ফাউড্ডেশন, নাটাব, ধূমপান মাদক ও দুর্নীতি বিরোধী ফাউন্ডেশন, ঢাকা আহছানিয়া মিশনসহ বিভিন্ন তামাকবিরোধী সংগঠনের প্রতিনিধিবৃন্দ অংশগ্রহণ করেন।
https://www.independent24.com/details/81947/

15 October 2022

তামাকজনিত মৃত্যুর প্রতীকী কফিন নিয়ে মানববন্ধন
নিজস্ব প্রতিবেদক : দ্রুত তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন সংশোধন প্রক্রিয়া সম্পন্ন করার দাবিতে লাশের প্রতীকী কফিন নিয়ে জাতীয় প্রেস ক্লাবের সামনে আজ মানববন্ধন কর্মসূচি পালন করেছে প্রজ্ঞা (প্রগতির জন্য জ্ঞান), অ্যান্টি টোব্যাকো মিডিয়া এলায়েন্স (আত্না) এবং প্রত্যাশা মাদক বিরোধী সংগঠন। এসময় বক্তারা বলেন, বাংলাদেশে বছরে তামাকজনিত বিভিন্ন রোগে ১ লক্ষ ৬১ হাজার মনুু মারা যায়। আইন সংশোধনে যত দেরি হবে তামাকজনিত মৃত্যু ততই বাড়তে থাকবে। মানববন্ধন শেষে আয়োজকদের পক্ষ থেকে স্বাস্থ্য সেবা বিভাগের সচিব বরাবর স্মারকলিপি প্রদান করা হয়।

মানববন্ধন কর্মসূচিতেত বক্তারা বলেন, তামাকের ব্যবহার হ্রাসে সংশোধনীর মাধ্যমে তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন শক্তিশালীকরণের উদ্দ্যেগ গ্রহণ করেছে স্বাস্থ্য ও পরিবার কন্যাণ মন্ত্রণালয়। ইতোমব্যে খসড়া সংশোধনী প্রস্তুত, ওয়েবসাইটে প্রকাশ এবং অংশীজনের মতামত গ্রহণের কাজ শেষ হর্যেছে। কিন্তু তামাক কোম্পানিগুলো সরকারের এই মহতি উদ্যোগকে বাধাগ্রস্ত করতে নানাবিধ ভিত্তিহীন ও মিথ্যা তথ্য প্রচার করছে। তারা বলেন, বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার এফসিটিসি-তে স্বাক্ষরকারী দেশ হিসেবে বাংলাদেশ সরকার তামাক নিয়ন্তণ নীতিমালা ও পদক্ষেপসমূহ তামাক কোম্পানির ব্যবসায়িক ও অন্যান্য স্বার্থ থেকে সুরক্ষা করতে অগীকারবদ্ধ। বিশেষ করে এফসিটিসি আর্টিক্যাল ৫.৩ এ তামাক নিয়ন্তণের জন্য নীতি প্রণয়ন এবং বাস্তবায়নে সরকারকে তামাক কোম্পানির প্রভাবমুক্ত থাকতে সুপারিশ করা হয়েছে।

স্বস্ছ্য মন্ত্রণালয়েরর পক্ষ থেকে তামাক নিয়ন্ত্রণ আইনের খসড়া সংশোধনীতে যেসব প্রস্তাব অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে তারমধ্যে রয়েছে সকল পাবলিক প্লেস ও পাবলিক পরিবহন্নে ধূমপানের জন্য নির্ধারিত স্থান রাখার বিধান বিলুপ্ত করা, বিক্রয়্ছস্তলে তামাকজাত দ্রব্য বা প্যাকেট প্রদর্শন নিষিদ্ধ করা, তামাক কোম্পানির সামাজিক দায়বদ্ধতা কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ সম্পূর্ণভাবে নিষিদ্ধ করা, সব ধরনের খুচরা বা খোলা তামাকজাত দ্রব্য বিক্রয় নিযিদ্ধ করাসহ ই-সিগারেট, ভ্যাপিং, হিটেড টোব্যাকো প্রোডাক্টসহ এধরনের সকল পণ্য উৎপাদন, আমদানি ক্রয়-বিক্রয় নিযিদ্ধ করা এবং তামাকজাত দ্রব্যের প্যাকেট বা মোড়কে সচিত্র স্বাস্থ্য সতর্কবার্তার আকার ৫০ শতাংশ থেকে বৃদ্ধি করে ৯০ শতাংশ করা ইত্যাদি। ক্যাম্পেইন ফর টোব্যাকো ফ্রি কিডস (সিটিএফকে) এর সহায়তায় মননববন্ধন কর্মসূচ্চিতে স্বস্्্য সুরক্ষা ফাউড্ডেশন, টিসিআরসি, ডরপ, ন্যাশনাল হার্ট ফাউড্ডেশন, নাটাব, ধূমপান মাদক ও দুর্নীতি বিরোধী ফাউন্ডেশন, ঢাকা আহছানিয়া মিশনসহ বিভিন্ন তামাকবিরোধী সংগঠনের প্রতিনিধিবৃন্দ অংশগ্রহণ করেন।


# BANGLADESH GLOBAL <br> ব†ং ল†てদて শর ক থ † ব ঢল 

15 October 2022

## তামাকজনিত মৃত্যুর লাশের প্রতীকী কফিন নিয়ে মানববণ্ধন



ঢাকা, বাংলাদেশ গ্নোবাল: অবিলম্বে তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন সংশোধন প্রক্রিয়া সম্পন্ন করার দাবিতে লাশের প্রতীকী কফিন নিয়ে মানববন্ধন কর্মসূচি পালন করেছে প্রজ্ঞা (প্রগতির জন্য জ্ঞান), অ্যান্টি টোব্যাকো মিডিয়া এলায়েন্স (আত্না) এবং প্রত্যাশা মাদক বিরোধী সংগঠন। আজ জাতীয় প্রেস ক্লাবের সামনে এ কর্মসূচি পালন করা হয়।

এসময় বক্তারা বলেন বাংলাদেশে বছরে তামাকজনিত বিভিন্ন রোগে ১ লক্ষ ৬১ হাজার মানুষ মারা যায়। আইন সংশোধনে যত দেরি হবে তামাকজনিত মৃত্যু ততই বাড়তে থাকবে। মানববন্ধন শেষে আয়োজকদের পক্ষ থেকে স্বাস্য্য সেবা বিভাগের সচিব বরাবর স্মারকলিপি প্রদান করা হয়।

মানববন্ধন কর্মসূচিতে বক্তারা বলেন, তামাকের ব্যবহার হ্রাসে সংশোধনীর মাধ্যমে তামাক নিয়ন্তরণ আইন শক্তিশালীকরণেের উদ্যোগ গ্রহণ করেছে স্বস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়। ইতোমধ্যে খসড়া সংশোধনী প্রস্তুত, ওয়েবসাইটে প্রকাশ এবং অংশীজনের মতামত গ্রহণের কাজ শেষ হয়েছে। কিন্তু তামাক কোম্পানিগুলোো সরকারের এই মহতি উদ্যোগকে বাধাগ্রস্ত করতে নানাবিধ ভিত্তিহীন ও মিথ্যা তথ্য প্রচার করছে।

তারা বলেন, বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার এফসিটিসি-তে স্বাক্ষরকারী দেশ হিসেবে বাংলাদেশ সরকার তামাক নিয়ন্ত্রণ নীতিমালা ও পদক্ষেসমূহ তামাক কোম্পানির ব্যবসায়িক ও অন্যান্য স্বার্থ থেকে সুরক্ষা করতে অঋীকারবদ্ধ। বিশেষ করে এফসিটিসি আর্টিক্যাল ৫.৩ এ তামাক নিয়ন্তণ্রণের জন্য নীতি প্রণয়ন এবং বাস্তবায়ন্নে সরকারকে তামাক কোম্পানির প্রভাবমুক্ত থাকতে সুপারিশ করা হয়েছে।

স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়েরর পক্ষ থেকে তামাক নিয়ন্ত্রণ আইনের খসড়া সংশোধনীতে যেসব প্রস্তাব অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে তারমধ্যে রয়েছে সকল পাবলিক প্লেস ও পাবলিক পরিবহনে ‘ধূমপানের জন্য নির্ধারিত স্থান’ রাখার বিধান বিলুপ্ত করা, বিক্রয়স্ছলে তামাকজাত দ্রব্য বা প্যাকেট প্রদর্শন নিষিদ্ধ করা, তামাক কোম্পানির সামাজিক দায়বদ্ধতা কর্মসূচ্চিত অংশগ্রহণ সম্পূর্ণভাবে নিষিদ্ধ করা, সব ধরনের খুচরা বা থোলা তামাকজাত দ্রব্য বিক্রয় নিষিদ্ধ করাসহ ই-সিগারেট, ভ্যাপিং, হিটেড টোব্যাকো প্রোডাক্টসহ এধরনের সকল পণ্য উৎপাদন, আমদানি ক্রয়-বিক্রয় নিযিদ্ধ করা এবং তামাকজাত দ্রব্যের প্যাকেট বা মোড়কে সচিত্র স্বাস্থ্য সতর্কবার্তার আকার ৫০ শতাংশ থেকে বৃদ্ধি করে ৯০ শতাংশ করা ইত্যাদি।

ক্যাম্পেইন ফর টোব্যাকো ফ্রি কিডস (সিটিএফকে) এর সহায়তায় মানববন্ধন কর্মসূচিতে স্বাস্থ্য সুরক্ষা ফাউন্ডেশন, টিসিআরসি, ডরপ, ন্যাশনাল হার্ট ফাউড্ডেশন, নাটাব, ধূমপান মাদক ও দুর্নীতি বিরোধী ফাউড্ডেশন, ঢাকা আহছানিয়া মিশনসহ বিভিন্ন তামাকবিরোধী সংগঠনের প্রতিনিধিবৃন্দ অংশগ্রহণ করেন।
https://bangladeshglobal.com/?p=cont\&news id=66939\&sub cat=8\&active=m 3

# সোনার বাংলা 

15 October 2022

## তামাকজনিত মৃত্যুর প্রতীকী লাশের কফিন নিয়ে মানববণ্ধন



অবিলম্বে তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন সংশোধন প্রক্রিয়া সম্পন্ন করার দাবিতে প্রতীকী লাশের কফিন নিয়ে জাতীয় প্রেস ক্নাবের সামনে মানববন্ধন কর্মসূচি পালন করেছে প্রজ্ঞা (প্রগতির জন্য জ্ঞান), অ্যান্টি টোব্যাকো মিডিয়া এলায়েন্স (আত়্া) এবং প্রত্যাশা মাদক বিরোধী সংগঠন। এসময় বক্তারা বলেন বাংলাদেলে বছরে তামাকজনিত বিভিন্ন রোগে ১ লক্ষ ৬১ হাজার মানুয মারা যায়। আইন সংশোধনে যত দেরি হবে তামাকজনিত মৃত্যু ততই বাড়তে থাকবে। মানববন্ধন শেবে আয়োজকদের পক্ষ থেকে স্বাস্য সেবা বিভগের সচিব বরাবর স্মারকলিপি থ্রদান করা হয়।

মানববন্ধন কর্মসূচিতে বক্তারা বলেন, তামকের ব্যবহার হ্রাসে সংশোধনীর মাধ্যমে তামাক নিয়ন্তণণ আইন শক্তিশালীকরণের উদ্যোগ গ্রহণ করেছে স্বাস্থ্য ও পরিবার কন্যাণ মন্তণণালয়। ইতিমধ্যে খসড়া সংশোধনী প্রস্তুত, ওয়েবসাইটে প্রকাশ এবং অংশীজনের মতামত গ্রহণের কাজ শেষ হয়েছে। কিন্তু তামাক কোম্পানিগুলো সরকারের এই মহতি উদ্যোগকে বাধাগ্রস্ত করতে নানাবিধ ভিত্তিহীন ও মিথ্যা তথ্য প্রচার করছে। বিশ্ব স্ব|স্য সংস্থার এফসিটিসি-তে স্বাক্ষরকারী দেশ হিসেবে বাংলাদদেশ সরকার তামাক নিয়ন্তণ নীতিমালা ও পদক্ষেপসমূহ তামাক কোম্পানির ব্যবসায়িক ও অন্যান্য স্বার্থ থেকে সুরক্ষা করতে অঙ্গীকারবদ্ধ। বিশেষ করে এফসিটিসি আর্টিক্যাল ৫.৩ এ তামাক নিয়ন্তণেণের জন্য নীতি প্রণয়ন এবং বাস্তবায়ন্ন সরকারকে তামাক কোম্পানির প্রতাবমুক্ত থাকতে সুপারিশ করা হয়েছে।

মানববন্ধন কর্মসূচিতে আরো জানানো হয়, বর্তমানে প্রাপ্তবয়স্ক জনগোষ্ঠির ৩৫.৩ শতাংশ (৩ কোটি ৭৮- লক্ষ) তামাক ব্যবহার করে। দেশে তামাক ব্যবহারজনিত মৃত্যু ও অসুস্থতায় বছরে ৩০ হাজার ৫৬০ কোটি টাকার আর্থিক ক্তি হয়, যা তামাকখাত থেকে অর্জিত রাজস্ব আয়ের চেয়ে অনেক বেশি। তামাক ব্যবহারজনিত এই ক্ষয়ক্ষতি এবং ভয়াবহতা উপলক্ধি করে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ২০৪০ সালের মধ্যে বাংলাদেশকে তামাকমুক্ত করার প্রত্যয় ব্যক্ত করেন এবং এ লক্ষ্য অর্জনে বিশ্ব স্ব|স্য্য সংস্থার ফ্রেমওয়ার্ক কনভেনশন অন টোব্যাকো কন্ট্রোল- এফসিটিসি’র সাথে সামঞ্যস্য রেথে ২০১৬ সালে তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন সংশোধনের নির্দেশনা প্রদান করেছেন।

স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের পক্ষ থেকে তামাক নিয়ন্তণ আইন্নের খসড়া সংশোধনীতে যেসব প্রস্তাব অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে তারমধ্যে রয়েছে সকল পাবলিক প্নেস ও পাবলিক পরিবহনে ‘ধূমপানের জন্য নির্ধারিত স্থান’ রাখার বিধান বিলুপ্ত করা; বিক্রয়স্থলে তামাকজাত দ্রব্য বা প্যাকেট প্রদর্শন নিষিদ্ধ করা; তামাক কোম্পানির সামাজিক দায়বদ্ধতা কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ সম্পূর্ণভতবে নিষিদ্ধ করা; সব ধরন্নে

খুচরা বা খোলা তামাকজাত দ্রব্য বিক্রয় নিষিদ্ধ করা; ই-সিগারেট, ভ্যাপিং, হিটেড টোব্যাকো প্রোডাক্টসহ এধরনের সকল পণ্য উৎপাদন, আমদানি ক্রয়-বিক্রয় নিষিদ্ধ করা; এবং তামাকজাত দ্রব্যের প্যাকেট বা মোড়কে সচিত্র স্বাস্থ্য সতর্কবার্তার আকার ৫০ শতাংশ থেকে বৃদ্ধি করে ৯০ শতাংশ করা ইত্যাদি। ক্যাম্পেইন ফর টোব্যাকো ফ্রি কিডস (সিটিএফকে) এর সহায়তায় মানববন্ধন কর্মসূচিতে স্বাস্থ্য সুরক্ষা ফাউন্ডেশন, টিসিআরসি, ডরপ, ন্যাশনাল হার্ট ফাউন্ডেশন, নাটাব, ধূমপান মাদক ও দুর্নীতি বিরোধী ফাউন্ডেশন, ঢাকা আহছানিয়া মিশনসহ বিভিন্ন তামাকবিরোধী সংগঠনের প্রতিনিধিবৃন্দ অংশগ্রহণ করেন।
https://www.dailysonarbangla.com/1271

# METRO24 

15 October 2022

তামাকজনিত মৃত্যুর প্রতীকী লাশের কফিন নিয়ে মানববণ্ধন কর্মসূচি অনুষ্ঠিত,অবিলম্বে আইন সংশোধনের দাবি


অবিলম্বে তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন সংশোধন প্রক্রিয়া সম্পন্ন করার দাবিতে প্রতীকী লাশের কফিন নিয়ে জাতীয় প্রেস ক্নাবের সামবে মানববন্ধন কর্মসূচি পালন করেছে প্রজ্ঞা (প্রগতির জন্য জ্ঞান), অ্যান্টি টোব্যাকো মিডিয়া এলায়েক্স (আত্না) এবং প্রত্যাশা মাদক বিরোধী সংংঠন।

এসময় বক্তারা বলেন বাংলাদেশে বছরে তামাকজনিত বিভিন্ন রোগে ১ লক্ষ ৬১ হাজার মানুষ মারা যায়। আইন সংশোধনে যত দেরি হবে তামাকজনিত মৃত্যু ততই বাড়তে থাকবে। মানববন্ধন শেবে আয়োজকদের পক্ষ থেকে স্বাস্থ্য সেবা বিভাগের সচিব বরাবর স্মারকলিপি প্রদান করা হয়।

মানববন্ধন কর্মসূচিতে বক্তারা বলেন, তামাকের ব্যবহার হ্রাসে সংশোধনীর মাধ্যমে তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন শক্তিশালীকরণের উদ্যে্যাগ গ্রহণ করেছে স্বস্ছ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়। ইতিমধ্যে খসড়া সংশোধনী প্রস্তুত, ওয়েবসাইটে প্রকাশ এবং অংশীজনের মতামত গ্রহণের কাজ শেষ হব্যেছে। কিন্তু তামাক কোম্পানিগুনো সরকারের এই মহতি উদ্যোগকে বাধাগ্রস্ত করতে নানাবিধ ভিত্তিহীন ও মিথ্যা তথ্য প্রচার করছে। বিশ্ব স্ব|্ছ্য সংস্থার এফসিটিসি-তে স্বাক্ষরকারী দেশ হিসেবে বাংলাদেশ সরকার তামাক নিয়ন্ত্রণ নীতিমালা ও পদক্ষেপসমূহ তামাক কোম্পানির ব্যবসায়িক ও অন্যান্য স্বার্থ থেকে সুরক্ষা করতে অঙ্গকারবদ্ধ। বিকেষ করে এফসিটিসি আর্টিক্যাল ৫.৩ এ তামাক নিয়ন্তণের জন্য নীতি প্রণয়ন এবং বাস্তবায়নে সরকারকে তামাক কোম্পানির প্রতাবমুক্ত থাকতে সুপারিশ করা হয়েছে।

মানববন্ধন কর্মসূচিতে আরো জানানো হয়, বর্তমানে প্রাপ্তবয়স্ক জনগোষ্ঠির ৩৫.৩ শতাংশ (৩ কোটি ৭৮- লক্ষ) তামাক ব্যবহার করে। দেশে তামাক ব্যবহারজনিত মৃত্যু ও অসুস্থতায় বছরে ৩০ হাজার ৫৬০ কোটি টাকার আর্থিক ক্ষতি হয়, যা তামাকখাত থেকে অর্জিত রাজস্ব আয়ের চেয়ে অনেক বেশি। তামাক ব্যবহারজনিত এই ক্য়ক্ষতি এবং ভয়াবহতা উপলব্ধি করে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ২০৪০ সালের মধ্যে বাংলাদেশকে তামাকমুক্ত করার প্রত্যয় ব্যক্ত করেন এবং এ লক্ষ্য অর্জনে বিশ্ব স্বস্থ্য সংস্থার ফ্রেমওয়ার্ক কনভেনশন অন টোব্যাকো কন্ট্রোল- এফসিটিসি’র সাথে সামঞ্জস্য রেখে ২০১৬ সালে তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন সংশোধনের নির্দেশনা প্রদান করেছেন।

স্বাস্য্য মন্ত্রণালয়ের পক্ষ থেকে তামাক নিয়ন্ত্রণ আইনের খসড়া সংশোধনীতে যেসব প্রস্তাব অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে তারমধ্যে রয়েছে সকল পাবলিক প্পেস ও পাবলিক পরিবহনে ‘ধূমপানের জন্য নির্ধারিত স্থান’ রাখার বিধান বিলুপ্ত করা; বিক্রয়়স্থলে তামাকজাত দ্রব্য বা প্যাকেট প্রদর্শন নিযিদ্ধ করা; তামাক কোম্পানির সামাজিক দায়বদ্ধতা কর্মসূচিতে অংশণ্রহণ সম্পূর্ণভাবে নিষিদ্ধ করা; সব ধরনের খুচরা বা খোলা তামাকজাত দ্রব্য বিক্রয় নিষিদ্ধ করা; ই-সিগারেট, ভ্যাপিং, হিটেড টোব্যাকো প্রোডাক্টসহ এধরনের সকল পণ্য উৎপাদন, আমদানি ক্রয়-বিক্রয় নিষিদ্ধ করা; এবং তামাকজাত দ্রব্যের প্যাকেট বা মোড়কে সচিত্র স্বাস্থ্য সতর্কবার্তার আকার ৫০ শতাংশ থেকে বৃদ্ধি করে ৯০ শতাংশ করা ইত্যাদি। ক্যাম্পেইন ফর টোব্যাকো ফ্রি কিডস (সিটিএফকে) এর সহায়তায় মানববন্ধন কর্মসূচিতে স্বাস্থ্য সুরক্ষা ফাউড্ডেশন, টিসিআরসি, ডরপ, ন্যাশনাল হার্ট ফাউন্ডেশন, নাটাব, ধূমপান মাদক ও দুর্নীতি বিরোধী ফাউন্ডেশন, ঢাকা আহছানিয়া মিশনসহ বিভিন্ন তামাকবিরোধী সংগঠনের প্রতিনিধিবৃন্দ অংশগ্রহণ করেন।



# |ast п르․․ 

15 October 2022

তামাকজনিত মৃত্যুর প্রতীকী লাশের কফিন নিয়ে মানববঞ্ধন কর্মসূচি অনুষ্ঠিত


লাস্টনিউজবিডি, ১৫ অক্টোবর: অবিলম্বে তামাক নিয়্ত্ণণ আইন সংশোধন প্রক্রিয়া সস্পন্ন করার দাবিতে প্রতীকী লাশের কফিন নিয়ে জাতীয় প্রেস ক্লাবের সামনে মানববন্ধন কর্মসূচি পালন করেছে প্রজ্ঞা (প্রগতির জন্য জ্ঞান), অ্যান্টি টোব্যাকো মিডিয়া এলায়েন্স (অত্ন) এবং প্রত্যাশা মাদক বিরোধী সংগঠন।

এসময় বক্তারা বলেন বাংলাদেশে বছরে তামাকজনিত বিভিন্ন রোগে ১ লক্ষ ৬১ হাজার মানুষ মারা যায়। আইন সংশোধনে যত দেরি হবে তামাকজনিত মৃত্যু ততই বাড়তে থাকবে। মানববন্ধন শেষে আয়োজকদের পক্ষ থেকে স্বাস্য্য সেবা বিভােের সচিব বরাবর স্মারকলিপি প্রদান করা হয়।

মানববন্ধন কর্মসূচিতে বক্তারা বলেন, তামাকের ব্যবহার হ্রাসে সংশোধনীর মাধ্যমে তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন শক্তিশালীকরণের উদ্যে্যাগ গ্রহণ করেছে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়। ইতিমব্যে খসড়া সংশোধনী প্রস্তুত, ওয়েবসাইটে প্রকাশ এবং অংশীজনের মতামত গ্রহণের কাজ শেষ হর্যেছে। কিন্তু তামাক কোম্পানিগুলো সরকারের এই মহতি উদ্যোগকে বাধাগ্রস্ত করতে নানাবিধ ভিত্তিহীন ও মিথ্যা তথ্য প্রচার করছে। বিশ্ব স্বাস্ছ্য সংস্থার এফসিটিসি-তে স্বাক্ষরকারী দেশ হিসেবে বাংলাদেশ সরকার তামাক নিয়ত্তণ নীতিমালা ও পদক্ষেপসমূহ তামাক কোম্পানির ব্যবসায়িক ও অন্যান্য স্বার্থ থেকে সুরক্ষা করতে অঙ্গীকারবদ্ধ। বিশেষ করে এফসিটিসি আর্টিক্যাল ৫.৩এ তামাক নিয়ন্তণ্রের জন্য নীতি প্রণয়ন এবং বাস্তবায়ন্ন সরকারকে তামাক কোম্পানির প্রভাবমুক্ত থাকতে সুপারিশ করা হয়েছে।

মানববন্ধন কর্মসূচিতে আরো জানানো হয়, বর্তমানে প্রাপ্তবয়স্ক জনগোষ্ঠির ৩৫.৩ শতাংশ (৩ কোটি ৭৮- লক্ষ) তামাক ব্যবহার করে। দেশে তামাক ব্যবহারজনিত মৃত্যু ও অসুস্থতায় বছরে ৩০ হাজার ৫৬০ কোটি টাকার আর্থিক ক্ষত হয়, যা তামাকখাত থেকে অর্জিত রাজস্ব আয়ের চেয়ে অনেক বেশি। তামাক ব্যবহারজনিত এই ক্য়ক্ষতি এবং ভয়াবহতা উপলধ্ধি করে মাননীয় প্রধানমন্তী ২০৪০ সালের মধ্যে বাংলাদেশকে তামাকমুক্ত করার প্রত্যয় ব্যক্ত করেন এবং এ লক্ষ্য অর্জনে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার ফ্রেমওয়ার্ক কনভেনশন অন টোব্যাকো কন্ট্রোল- এফসিটিসি’র সাথে সামঞ্জস্য রেখে ২০১৬ সালে তামাক নিয়ন্তণ আইন সংশোধনের নির্দেশনা প্রদান করেছেন।

স্বাস্য মন্ত্রণালয়ের পক্ষ থেকে তামাক নিয়ন্তণ আইনের খসড়া সংশোধনীতে যেসব প্রস্তাব অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে তারমব্যে রয়েছে সকল পাবলিক প্নেস ও পাবলিক পরিবহনে ‘ধূমপানের জন্য নির্ধারিত স্থান’ রাখার বিধান বিলুপ্ত করা; বিক্রয়স্থলে তামাকজাত দ্রব্য বা প্যাকেট প্রদর্শন নিযিদ্ধ করা; তামাক কোম্পানির সামাজিক দায়বদ্ধতা কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ সম্পূর্ণতাবে নিযিদ্ধ করা; সব ধরনের খুচরা বা খোলা তামাকজাত দ্রব্য বিক্রয় নিষিদ্ধ করা; ই-সিগারেট, ভ্যাপিং, হিটেড টোব্যাকো প্রোডাক্টসহ এধরনের সকল পণ্য উৎপাদন, আমদানি ক্রয়-বিক্রয় নিষিদ্ধ করা; এবং তামাকজাত দ্রব্যের প্যাকেট বা মোড়কে সচিত্র স্বাস্থ্য সতর্কবার্তার আকার ৫০ শতাংশ থেকে বৃদ্ধি করে ৯০ শতাংশ করা ইত্যাদি। ক্যাম্পেইন ফর টোব্যাকো ফ্রি কিডস (সিটিএফকে) এর সহায়তায় মানববন্ধন কর্মসূচ্চিতে স্বাস্থ্য সুরক্ষা ফাউড্ডেশন, টিসিআরসি, ডরপ, ন্যাশনাল হার্ট ফাউড্ডেশন, নাটাব, ধূমপান মাদক ও দুর্নীতি বিরোধী ফাউন্ডেশন, ঢাকা আহছানিয়া মিশনসহ বিভিন্ন তামাকবিরোধী সংগঠনের প্রতিনিধিবৃন্দ অংশগ্রহণ করেন।
https://www.lastnewsbd.com/news/481261

# Knews24BD.com 

15 October 2022

## তামাকজনিত মৃত্যুর প্রতীকী লাশের কফিন নিয়ে মানববঞ্ধন কর্মসূচি অনুষ্ঠিত

অবিলম্বে তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন সংশোধন প্রক্রিয়া সম্পন্ন করার দাবিতে প্রতীকী লাশের কফিন নিয়ে জাতীয় প্রেস ক্বাবের সামনে মানববন্ধন কর্মসূচি পালন করেছে প্রজ্ঞা (প্রগতির জন্য জ্ঞান), অ্যান্টি টোব্যাকো মিডিয়া এলায়েক্স (আত্যা) এবং প্রত্যাশা মাদক বিরোধী সংগঠন। এসময় বক্তারা বলেন বাংলাদেশে বছরে তামাকজনিত বিভিন্ন রোগে ১ লক্ষ ৬১ হাজার মানুষ মারা যায়। আইন সংশোধনে যত দেরি হবে তামাকজনিত মৃত্যু ততই বাড়তে থাকবে। মানববন্ধন শেষে আয়োজকদের পক্ষ থেকে স্বাস্থ্য সেবা বিভাগের সচিব বরাবর স্মারকলিপি প্রদান করা হয়।

মানববন্ধন কর্মসূচিতে বক্তারা বলেন, তামাকের ব্যবহার হ্রােে সংশোধনীর মাধ্যমে তামাক নিয়ন্তণ আইন শক্তিশালীকরণের উদ্যে্যাগ গ্রহণ করেছে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়। ইতিমধ্যে খসড়া সংশোধনী প্রস্তুত, ওয়েবসাইটে প্রকাশ এবং অংশীজনের মতামত গ্রহণের কাজ শেষ হর্যেছে। কিন্তু তামাক কোম্পানিগুনো সরকারের এই মহতি উদ্যোগকে বাধাগ্রস্ত করতে নানাবিধ তিত্তিহীন ও মিথ্যা তথ্য প্রচার করছে। বিশ্ব স্বস্ছ্য সংস্থার এফসিটিসি-তে স্বাক্ষরকারী দেশ হিসেবে বাংলাদেশ সরকার তামাক নিয়ত্রণ নীতিমালা ও পদক্ষেসমমহ তামাক কোম্পানির ব্যবসায়িক ও অন্যান্য স্বার্থ থেকে সুরক্ষা করতে অঈীকারবদ্ধ। বিশেষ করে এফসিটিসি আর্টিক্যাল ৫.৩ এ তামাক নিয়ন্তণেণে জন্য নীতি প্রণয়ন এবং বাস্তবায়নে সরকারকে তামাক কোম্পানির প্রভাবমুক্ত থাকতে সুপারিশ করা হয়েছে।

মানববন্ধন কর্মসূচিতে আরো জানানো হয়, বর্তমানে প্রাপ্তবয়স্ক জনগোষ্ঠির ৩৫.৩ শতাংশ (৩ কোটি ৭৮- লক্ষ) তামাক ব্যবহার করে। দেশে তামাক ব্যবহারজনিত মৃত্যু ও অসুস্থতায় বছরে ৩০ হাজার ৫৬০ কোটি টাকার আর্থিক ক্ষতি হয়, যা তামাকখাত থেকে অর্জিত রাজস্ব আয়ের চেয়ে অনেক বেশি। তামাক ব্যবহারজনিত এই ক্য়ক্ষতি এবং ভয়াবহতা উপলধ্ধি করে মাননীয় প্রধানমন্তী ২০৪০ সালের মধ্যে বাংলাদেশকে তামাকমুক্ত করার প্রত্যয় ব্যক্ত করেন এবং এ লক্ষ্য অর্জনে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার ফ্রেমওয়ার্ক কনভেনশন অন টোব্যাকো কন্ট্রোল- এফসিটিসি’র সাথে সামঞ্জস্য রেখে ২০১৬ সালে তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন সংশোধনের নির্দেশনা প্রদান করেছেন।

স্বাস্থ্য মন্তণাালয়ের পক্ষ থেকে তামাক নিয়ন্তণ আইনেের খসড়া সংশোধনীতে যেসব প্রস্তাব অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে তারমধ্যে রয়েছে সকল পাবলিক প্নেস ও পাবলিক পরিবহনে ‘ধূমপানের জন্য নির্ধারিত স্ছান’ রাখার বিধান বিলুপ্ত করা; বিক্র্য়স্থলে তামাকজাত দ্রব্য বা প্যাকেট প্রদর্শন নিযিদ্ধ করা; তামাক কোম্পানির সামাজিক দায়বদ্ধতা কর্মসূচিতে অংশথ্রহণ সম্পূর্ণভাবে নিষিদ্ধ করা; সব ধরনের খুচরা বা খোলা তামাকজাত দ্রব্য বিক্রয় নিযিদ্ধ করা; ই-সিগারেট, ভ্যাপিং, হিটেড টোব্যাকো প্রোডাক্টসহ এধরনেের সকল পণ্য উৎপাদন, আমদানি ক্রয়-বিক্রয় নিষিদ্ধ করা; এবং তামাকজাত দ্রব্যের প্যাকেট বা মোড়কে সচিত্র স্বাস্থ্য সতর্কবার্তার আকার ৫০ শতাংশ থেকে বৃদ্ধি করে ৯০ শতাংশ করা ইত্যাদি। ক্যাম্পেইন ফর টোব্যাকো ফ্রি কিডস (সিটিএফকে) এর সহায়তায় মানববন্ধন কর্মসূচিতে স্বস্থ্য সুরক্ষা ফাউড্ডেশন, টিসিআরসি, ডরপ, ন্যাশনাল হার্ট ফাউড্ডেশন, নাটাব, ধূমপান মাদক ও দুর্নীতি বিরোধী ফাউন্ডেশন, ঢাকা আহছানিয়া মিশনসহ বিভিন্ন তামাকবিরোধী সংগঠনের প্রতিনিধিবৃন্দ অংশগ্রহণ করেন।
https://oknews24bd.com/তামাকজনিত-মৃত্যুর-প্রতীক/


15 October 2022
তামাকজনিত মৃত্যুর প্রতীকী লাশের কফিন নিয়ে মানববন্ধন কর্মসূচি
সংবাদ বিজ্ঞপ্তি

অবিলম্বে তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন সংশোধন প্রক্রিয়া সম্পন্ন করার দাবিতে প্রতীকী লাশের কফিন নিয়ে জাতীয় প্রেস ক্নাবের সামনে মানববন্ধন কর্মসূচি পালন করেছে প্রজ্ঞা (প্রগতির জন্য জ্ঞান), অ্যান্টি টে|ব্যাকো মিডিয়া এলায়েন্স (আত্যা) এবং প্রত্যাশা মাদক বিরোধী সংগঠন। এসময় বক্তারা বলেন বাংলাদূলে বছরে তামাকজনিত বিভিন্ন রোগে ১ লক্ষ ৬১ হাজার মানুষ মারা যায়। আইন সংশোধনে যত দেরি হবে তামাকজনিত মৃত্যু ততই বাড়তে থাকবে। মানববন্ধন শেবে আয়োজকদের পক্ষ থেকে স্বাস্য্য সেবা বিভাগের সচিব বরাবর স্মারকলিপি থ্রদান করা হয়।

মানববন্ধন কর্মসূচিতে বক্তারা বলেন, তামাকের ব্যবহার হ্রাসে সংশোধনীর মাধ্যমে তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন শক্তিশালীকরণের উদ্যোগ গ্রহণ করেছে স্বস্থ্য ও পরিবার কন্যাণ মন্তণ্রণালয়। ইতিমধ্যে খসড়া সংশোধনী প্রস্তুত, ওয়েবসাইটে প্রকাশ এবং অংশীজনের মতামত গ্রহণের কাজ শেষ হব্যেছে। কিন্তু তামাক কোম্পানিগুলো সরকারের এই মহতি উদ্যোগকে বাধাগ্রস্ত করতে নানাবিধ ভিত্তিহীন ও মিথ্যা তথ্য প্রচার করছে। বিশ্ব স্ব|স্থय সংস্ছার এফসিটিসি-তে স্বাক্ষরকারী দেশ হিসেবে বাংলাদেশ সরকার তামাক নিয়ন্তণ নীতিমালা ও পদক্ষেপসমূহ তামাক কোম্পানির ব্যবসায়িক ও অন্যান্য স্বার্থ থেকে সুরক্ষা করতে অঈীকারবদ্ধ। বিশেষ করে এফসিটিসি আর্টিক্যাল ৫.৩ এ তামাক নিয়ন্তণের জন্য নীতি প্রণয়ন এবং বাস্তবায়নে সরকারকে তামাক কোম্পানির প্রভাবমুক্ত থাকতে সুপারিশ করা হয়েছে।

মানববন্ধন কর্মসূচিতেত আরো জানানো হয়, বর্তমানে প্রাণ্তবয়স্ক জনগোষ্ঠির ৩৫.৩ শতাংশ (৩ কোটি ৭৮- লক্ষ) তামাক ব্যবহার করে। দেশে তামাক ব্যবহররজনিত মৃত্যু ও অসুস্থতায় বছরে ৩০ হাজার ৫৬০ কোটি টাকার আর্থিক ক্ষতি হয়, যা তামাকখাত থেকে অর্জিত রাজস্ব আয়ের চেয়ে অনেক বেশি। তামাক ব্যবহারজনিত এই ক্ষয়ক্ষতি এবং ভয়াবহতা উপলক্ধি করে মাননীয় প্রধানমক্ত্রী ২০৪০ সালের মধ্যে বাংলাদেশকে তামাকমুক্ত করার প্রত্যয় ব্যক্ত করেন এবং এ লক্ষ্য অর্জনে বিশ্ব স্বস্থ্য সংস্থার ফ্রেমওয়ার্ক কনভেনশন অন টোব্যাকো কন্ট্রোল- এফসিটিসি’র সাতে সামঞ্জস্য রেখে ২০১৬ সালে তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন সংশোধনের নির্দেশনা প্রদান করেছেন।

স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের পক্ষ থেকে তামাক নিয়্ত্রণ আইনের খসড়া সংশোধনীত যেসব প্রস্তাব অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে তারমধ্যে রয়েছে সকল পাবলিক প্নেস ও পাবলিক পরিবহনে ‘ধূমপানের জন্য নির্ধারিত স্থান’ রাখার বিধান বিলুপ্ত করা; বিক্রয়স্থলে তামাকজাত দ্রব্য বা প্যাকেট প্রদর্শন নিষিদ্ধ করা; তামাক কোম্পানির সামাজিক দায়বদ্ধতা কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ সম্পূর্ণভাবে নিষিদ্ধ করা; সব ধরন্নে খুচরা বা খোলা তামাকজাত দ্রব্য বিক্রয় নিষিদ্ধ করা; ই-সিগারেট, ভ্যাপিং, হিটেড টোব্যাকো প্রোডাক্টসহ এধরনের সকল পণ্য উৎপাদন, আমদানি ক্রয়-বিক্রয় নিষিদ্ধ করা; এবং তামাকজাত দ্রব্যের প্যাকেট বা মোড়কে সচিত্র স্বাস্থ্য সতর্কবার্তার আকার ৫০ শতাংশ থেকে বৃদ্ধি করে ৯০ শতাংশ করা ইত্যাদি। ক্যাম্পেইন ফর টোব্যাকো ফ্রি কিডস (সিটিএফকে) এর সহায়তায় মানববন্ধন কর্মসূচিতে স্বাস্থ্য সুরক্ষা ফাউন্ডেশন, টিসিআরসি, ডরপ, ন্যাশনাল হার্ট ফাউন্ডেশন, নাটাব, ধূমপান মাদক ও দুর্নীতি বিরোধী ফউন্ডেশন, ঢাকা আহছানিয়া মিশনসহ বিভিন্ন তামাকবিরোধী সংগঠনের প্রতিনিধিবৃন্দ অংশগ্রহণ করেন।
https://banglakantho.com/?p=5150


15 October 2022

তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন সংশোধনের দাবিতে মানববন্ধন

তামাক নিয়্ত্রণ আইনেের সংশোধন প্রক্রিয়া সস্পন্ন করার দাবিতে প্রতীকী কফিন নিয়ে মানববন্ধন কর্মসূচি পালন করেছে প্রজ্ঞা (প্রগতির জন্য জ্ঞান), অ্যান্টি টোব্যাকো মিডিয়া অ্যালয়েক্স (অত্না) ও প্রত্যাশা মাদক বিরোধী সংগঠন।

শনিবার (১৫ অক্টোবর) জাতীয় প্রেস ক্লাবের সামনে এ কর্মসূচি পালন করা হয়। মানববন্ধন শেবে আয়োজকদের পক্ষ থেকে স্বসস্য্য সেবা বিভাপের সচিব বরাবর স্মারকলিপি প্রদান করা হয়।

এ সময় বক্তারা অবিলম্বে আইন সংশোধনের দাবি জানিত্যে বলেন, দেশে বছরে তামাকজনিত বিভিন্ন রোগে ১ লাখ ৬১ হাজার মানুষ মারা যান। আইন সংশোধনে যত দেরি হবে, তামাকজনিত মৃত্যু ততই বাড়বে।

তারা আরও বলেন, তামকের ব্যবহার হ্রাসে সংশোধনীর মাধ্যমে তামাক নিয়ন্তণ আইন শক্তিশালীকরণের উদ্যোগ নিঢ্যেছে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়। এরই মধ্যে খসড়া সংশোধনী প্রস্তুত, ওয়েবসাইটে প্রকাশ ও অংশীজনের মতামত নেওয়ার কাজ শেষ হয়েছে। কিন্তু তামাক কোম্পানিগুলো সরকারের এ উদ্দ্যোগকে বাধাগ্রস্ত করতে নানাবিধ ভিত্তিহীন ও মিথ্যা তথ্য প্রচার করছে।
‘বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার (ডবিল্লউএইচও) এফসিটিসিতে সইকারী দেশ হিসেবে সরকার তামাক নিয়ন্তণ নীতিমালা ও পদক্ষেপগুলো তামাক কোম্পানির ব্যবসায়িক ও অন্যান্য স্বার্থ থেকে সুরক্ষা করতে অঙ্গীকারবদ্ধ। বিশেষ করে এফসিটিসি আর্টিক্যাল ৫.৩ এ তামাক নিয়ন্তণের জন্য নীতি প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে সরকারকে তামাক কোম্পানির প্রভাব থেকে মুক্ত থাকার সুপারিশ করা হয়েছে।’

মানববন্ধন কর্মসূচিতে বক্তারা বলেন, বর্তমানে প্রাপ্তবয়স্ক জনগোষ্ঠীর ৩৫.৩ শতাংশ (৩ কোটি ৭৮- লাখ) তামাক ব্যবহার করে। দেশে তামাক ব্যবহারজনিত মৃত্যু ও অসুস্থতায় বছরে ৩০ হাজার ৫৬০ কোটি টাকার আর্থিক ক্ষতি হয়, যা তামাকখাত থেকে অর্জিত রাজস্ব আয়ের চেয়ে অনেক বেশি।
‘তামাক ব্যবহারজনিত এ ক্ষয়ক্ষতি ও ভয়াবহতা উপলক্ধি করে প্রধানমত্তী ২০৪০ সালের মধ্যে দেশকে তামাকমুক্ত করার প্রত্যয় ব্যক্ত করেন। এ লক্ষ্য অর্জনে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংং্থার ক্রেমওয়ার্ক কনভেনশন অন টোব্যাকো কন্ট্রোলের (এফসিটিসি) সন্গে সামঞ্জস্য রেখে ২০১৬ সালে তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন সংশোধনের নির্দেশনা দেওয়া হয়।’

স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের পক্ষ থেকে তামাক নিয়ন্তণ আইনের খসড়া সংশোধনীতে যেসব প্রস্তাব অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে, তার মধ্যে রয়েছেসব পাবলিক প্নেস ও গণপরিবহণে ধূমপানের জন্য নির্ধারিত স্থান রাখার বিধান বিলুপ্ত করা, বিক্র্য়স্থলে তামাকজাত দ্রব্য বা প্যাকেট প্রদর্শন নিষিদ্ধ করা, তামাক কোম্পানির সামাজিক দায়বদ্ধতা কর্মসূচিতে অংশ নেওয়া সম্পূর্ণভতবে নিষিদ্ধ করা, সব ধরনের খুচরা বা খ্থোলা তামাকজাত দ্রব্য বিক্রি নিষিদ্ধ করা, ই-সিগারেট, ভ্যাপিং, হিটেড টোব্যাকো প্রোডাট্টসহ এ ধরনের সব পণ্য উৎপাদন, আমদানি, কেনা-বেচা নিষিদ্ধ করা ও তামাকজাত দ্রব্যের প্যাকেট বা মোড়কে সচিত্র স্বাস্থ্য সতর্কবার্তার আকার ৫০ শতাংশ থেকে বৃদ্ধি করে ৯০ শতাংশ করা ইত্যাদি।

ক্যাম্পেইন ফর টোব্যাকো ফ্রি কিডসের (সিটিএফকে) সহায়তায় মানববন্ধন কর্মসূচিতে স্বাস্থ্য সুরক্ষা ফাউন্ডেশন, টিসিআরসি, ডরপ, ন্যাশনাল হার্ট ফাউন্ডেশন, নাটাব, ধূমপান মাদক ও দুর্নীতি বিরোধী ফাউন্ডেশন, ঢাকা আহছানিয়া মিশনসহ বিভিন্ন তামাকবিরোধী সংগঠনের প্রতিনিধিরা অংশ নেন।
https://agribarta.com/details.php?news=3936

# BANGLA $n$ <br> বাशলা|্ন কঠ্ঠ স্বন্ন 

15 October 2022

## তামাকজনিত মৃত্যুর প্রতীকী লাশের কফ্নিন নিয়ে মানববঞ্ধনে অবিলম্বে জাইনসংণৌখনের দাবি



সৈয়দ আমিরুজ্জামান, বিশেষ প্রতিনিধিঃ
অবিলম্বে তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন সংশোধন প্রক্রিয়া সম্পন্ন করার দাবিতে প্রতীকী লাশের কফিন নিয়ে জাতীয় প্রেসক্নাবের সামনে মানববন্ধন কর্মসূচি পালন করেছে প্রজ্ঞা (প্রগতির জন্য জ্ঞান), অ্যান্টি টোব্যাকো মিডিয়া এলায়েক্স (আত্ন) এবং প্রত্যাশা মাদক বিরোধী সংগঠন।

এসময় বক্তারা বলেন বাংলাদূশে বছরে তামাকজনিত বিভিন্ন রোগে ১ লক্ষ ৬১ হাজার মানুয মারা যায়। আইন সংশোধনে যত দেরি হবে তামাকজনিত মৃত্যু ততই বাড়তে থাকবে। মানববন্ধন শেবে আয়োজকদের পক্ষ থেকে স্বাস্য্য সেবা বিভগের সচিব বরাবর স্মারকলিপি প্রদান করা হয়।

মানববন্ধন কর্মসূচিতে বক্তারা বলেন, তামাকের ব্যবহার হ্রাসে সংশোধনীর মাধ্যমে তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন শক্তিশালীকরণের উদ্যে্যগ গ্রহণ করেছে স্বাস্থ্য ও পরিবার কন্যাণ মন্তণালয়। ইতিমধ্যে খসড়া সংশোধনী প্রস্তুত, ওয়েবসাইটে প্রকাশ এবং অংশীজনের মতামত গ্রহণের কাজ শেষ হব্যেছে। কিন্তু তামাক কোম্পানিগুলো সরকারের এই মহতি উদ্যোগকে বাধাগ্রস্ত করতে নানাবিধ ভিত্তিহীন ও মিথ্যা তথ্য প্রচার করছে। বিশ্ব স্বাস্য সংস্থার এফসিটিসি-তে স্বাক্ষরকারী দেশ হিসেবে বাংলাদেশ সরকার তামাক নিয়্ত্রণ নীতিমালা ও পদক্ষেপমমূহ তামাক কোম্পানির ব্যবসায়িক ও অন্যান্য স্বার্থ থেকে সুরক্ষা করতে অঈীকারবদ্ধ। বিশেষ করে এফসিটিসি আর্টিক্যাল ৫.৩ এ তামাক নিয়ন্ত্রণের জন্য নীতি প্রণয়ন এবং বাস্তবায়ন্ন সরকারকে তামাক কোম্পানির প্রভাবমুক্ত থাকতে সুপারিশ করা হয়েছে।

মানববন্ধন কর্মসূচিতে আরো জানানো হয়, বর্তমানে প্রাপ্তবয়স্ক জনগোষ্ঠির ৩৫.৩ শতাংশ (৩ কোটি ৭৮- লক্ষ) তামাক ব্যবহার করে। দেশে তামাক ব্যবহররজনিত মৃত্যু ও অসুস্থতায় বছরে ৩০ হাজার ৫৬০ কোটি টাকার আর্থিক ক্ষি হয়, যা তামাকখাত থেকে অর্জিত রাজস্ব আয়ের চেয়ে অনেক বেশি। তামাক ব্যবহারজনিত এই ক্ষয়ক্ষতি এবং ভয়াবহতা উপলব্ধি করে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ২০৪০ সালের মধ্যে বাংলাদেশকে তামাকমুক্ত করার প্রত্যয় ব্যক্ত করেন এবং এ লক্ষ্য অর্জনে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার ফ্রেমওয়ার্ক কনভেনশন অন টোব্যাকো কন্ট্রোল -এফসিणিসি’র সাথে সামঞস্য রেvে ২০১৬ সালে তামাক নিয়্ত্রণ আইন সংরোধনেের নির্দেশনা প্রদান করেছেন।

স্ব|স্য মন্ত্রণালয়ের পক্ষ থেকে তামাক নিয়ন্তণ আইনের খসড়া সংশোধনীতে যেসব প্রস্তাব অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে তারমব্যে রয়েছে সকল পাবলিক প্নেস ও পাবলিক পরিবহন্নে ‘ধূমপানের জন্য নির্ধারিত স্থান’ রাখার বিধান বিলুপ্ত করা, বিক্র্য়স্থলে তামাকজাত দ্রব্য বা

প্যাকেট প্রদর্শন নিষিদ্ধ করা, তামাক কোম্পানির সামাজিক দায়বদ্ধতা কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ সম্পূর্ণভাবে নিষিদ্ধ করা, সব ধরনের খুচরা বা খোলা তামাকজাত দ্রব্য বিক্রয় নিষিদ্ধ করা, ই-সিগারেট, ভ্যাপিং, হিটেড টোব্যাকো প্রোডাক্টসহ এধরনের সকল পণ্য উৎপাদন, আমদানি ক্রয়-বিক্রয় নিষিদ্ধ করা, এবং তামাকজাত দ্রব্যের প্যাকেট বা মোড়কে সচিত্র স্বাস্থ্য সতর্কবার্তার আকার ৫০ শতাংশ থেকে বৃদ্ধি করে ৯০ শতাংশ করা ইত্যাদি।

ক্যাম্পেইন ফর টোব্যাকো ফ্রি কিডস (সিটিএফকে) এর সহায়তায় মানববন্ধন কর্মসূচিতে স্বাস্য্য সুরক্ষা ফাউল্ডেশন, টিসিআরসি, ডরপ, ন্যাশনাল হার্ট ফাউড্ডেশন, নাটাব, ধূমপান মাদক ও দুর্নীতি বিরোধী ফাউড্ডেশন, ঢাকা আহছানিয়া মিশনসহ বিভিন্ন তামাকবিরোধী সংগঠনের প্রতিনিধিবৃন্দ অংশগ্রহণ করেন।
https://bangla.fm/2022/10/15/23680/

## 

15 October 2022

## তামাকজনিত মৃত্হর প্রতীকী নাশের্ত কফিন্ন নিয়ে মানববষ্



অবিলম্বে তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন সংশোধন প্রক্রিয়া সম্পন্ন করার দাবিতে প্রতীকী কফিন নিয়ে মানববন্ধন কর্মসূচি পালন করেছে প্রজ্ঞা (প্রগতির জন্য জ্ঞান), অ্যান্টি টোব্যাকো মিডিয়া অ্যালয়েন্স (আত্না) ও প্রত্যাশা মাদক বিরোধী সংগঠন। এ সময় বক্তারা অবিলন্বে আইন সংশোধনের দাবি জানিয়ে বলেন, দেশে বছরে তামাকজনিত বিভিন্ন রোগে ১ লাখ ৬১ হাজার মানুষ মারা যায়। আইন সংশোধনে যত দেরি হবে তামাকজনিত মৃত্যু ততই বাড়বে।

শনিবার (১৫ অক্টোবর) জাতীয় প্রেস ক্নাবের সামনে এ কর্মসূচি পালন করা হয়। মানববন্ধন শেবে আয়োজকদের পক্ষ থেকে স্বস্ছ্য সেবা বিভাগের সচিব বরাবর স্মারকলিপি প্রদান করা হয়।

মানববন্ধনে বক্তারা বলেন, তামাকের ব্যবহার হ্রাসে সংশোধনীর মাধ্যমে তামাক নিয়্ত্রণ আইন শক্তিশালীকরণের উদ্যোগ গ্রহণ করেছে স্বস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়। ইতোমধ্যে খসড়া সংশোধনী প্রস্তুত, ওয়েবসাইটে প্রকাশ ও অংশীজনের মতামত গ্রহণের কাজ শেষ হয়েছে। কিন্তু তামাক কোম্পানিগুলো সরকারের এই মহতি উদ্যোগকে বাধাগ্রস্ত করতে নানাবিধ ভিত্তিইীন ও মিথ্যা তথ্য প্রচার করছে।

মানববন্ধনে জানানো হয়, বিশ্ব স্বাস্থ্য সংং্থার এফসিটিসিতে স্বাক্ষরকারী দেশ হিসেবে সরকার তামাক নিয়যত্রণ নীতিমালা ও পদক্ষেসমূহ তামাক কোম্পানির ব্যবসায়িক ও অন্যান্য স্বার্থ থেকে সুরক্ষা করতে অঙীকারবদ্ধ। বিশেষ করে এফসিটিসি আর্টিক্যাল ৫.৩ এ তামাক নিয়্ত্তণের জন্য নীতি প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন্নে সরকারকে তামাক কোম্পানির প্রভাবমুক্ত থাকতে সুপারিশ করা হয়েছে।

মানববন্ধন কর্মসূচিতে বক্তারা বলেন, বর্তমানে প্রাণ্তবয়স্ক জনগোষ্ঠীর ৩৫.৩ শতাংশ (৩ কোটি ৭৮- লাখ) তামাক ব্যবহার করে। দেশে তামাক ব্যবহারজনিত মৃত্যু ও অসুস্থতায় বছরে ৩০ হাজার ৫৬০ কোটি টাকার আর্থিক ক্ষতি হয়, যা তামাকখাত থেকে অর্জিত রাজস্ব আয়ের চেট়ে অনেক বেশি। তামাক ব্যবহারজনিত এই ক্য়ক্রত এবং ভয়াবহতা উপলধ্ধি করে প্রধানমন্তী ২০৪০ সালের মধ্যে দেশকে তামাকমুক্ত করার প্রত্যয় ব্যক্ত করেন। এ লক্ষ্য অর্জনে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার ক্রেমওয়ার্ক কনভেনশন অন টোব্যাকো কন্ট্রোলে (এফসিটিসি) সাথে সামঞ্জস্য রেখে ২০১৬ সালে তামাক নিয়ন্তণ আইন সংশোধনের নির্দেশনা দেন।

স্ব|স্ছ্য মন্ত্রণালয়ের পক্ষ থেকে তামাক নিয়ন্ত্রণ আইনের খসড়া সংশোধনীতে যেসব প্রস্তাব অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে তার মব্যে রয়েছেসকল পাবলিক প্পেস ও পাবলিক পরিবহনে ‘ধূমপানের জন্য নির্ধারিত স্থান’ রাখার বিধান বিলুপ্ত করা; বিক্রয়স্থলে তামাকজাত দ্রব্য বা প্যাকেট প্রদর্শন নিষিদ্ধ করা; তামাক কোম্পানির সামাজিক দায়বদ্ধতা কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ সম্পূর্ণভাবে নিষিদ্ধ করা; সব ধরন্নে খুচরা বা খোলা তামাকজাত দ্রব্য বিক্রয় নিযিদ্ধ করা; ই-সিগারেট, ভ্যাপিং, হিটেড টোব্যাকো প্রোডাক্টসহ এ ধরনেনর সকল পণ্য উৎপাদন, আমদানি ক্রয়-বিক্র্য় নিযিদ্ধ করা এবং তামাকজাত দ্রব্যের প্যাকেট বা মোড়কে সচিত্র স্বাস্থ্য সতর্কবার্তার আকার ৫০ শতাংশ থেকে বৃদ্ধি করে ৯০ শতাংশ করা ইত্যাদি।

ক্যা|্পেইন ফর টোব্যাকো ফ্রি কিডসের (সিটিএফকে) সহায়তায় মানববন্ধন কর্মসূচিতে স্বাস্থ্য সুরক্ষা ফাউন্ডেশন, টিসিআরসি, ডরপ, ন্যাশনাল হার্ট ফাউড্ডেশন, নাটাব, ধূমপান মাদক ও দুর্নীতি বিরোধী ফাউড্ডেশন, ঢাকা আহছানিয়া মিশনসহ বিভিন্ন তামাকবিরোধী সংগঠনের প্রতিনিধিরা অংশগ্রহণ করেন।
www.khaborbanglatv.com/2022/10/15/তামাকজনিত-মৃত্যুর-প্রতীক/

15 October 2022
Human Chain with 'Symbolic Corpse
https://www.facebook.com/watch/?v=3315320328725017


15 October 2022
Human Chain with 'Symbolic Corpse
https://www.facebook.com/watch/?v=791536508743700


15 October 2022
Human Chain with 'Symbolic Corpse
https://www.youtube.com/watch?v=q4FKo8ZLgk0

15 October 2022
Human Chain with 'Symbolic Corpse
https://www.youtube.com/watch?v=CqIsoZF_d-0


Human Chain with 'Symbolic Corpse
https://www.youtube.com/watch?v=Nfij7TDS4TQ

## NGWS24

15 October 2022
Human Chain with 'Symbolic Corpse https://www.youtube.com/watch?v=H1xG7ugyrvQ

15 October 2022
Human Chain with 'Symbolic Corpse
https://www.youtube.com/watch?v=oG2YJ5v3Y8U


15 October 2022
Human Chain with 'Symbolic Corpse https://www.youtube.com/watch?v=xrcynfEcTXQ


15 October 2022
Human Chain with 'Symbolic Corpse

