বর্তমানে বিশ্লজড়ে নারী ও শিঙর প্রতি চলমান নির্যাতন নারী-পুরুষের সমতা ও নারীর ক্ষমতায়নের পথে অন্যতম প্রধান চ্যালেঞ্র বিশ্বে প্রতি ৩ জনের ১ জন নারী কোনো না কোনো নির্যাতনের শিকার। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর তথ্যানুযায়ী, বাংলাদেশে প্রতি ১০০ জনের মধ্যে ৮০জন নারী শ্বামী বা পরিবারের সদস্য দ্বারা জীবনের কোনো না কোনো সময় নির্যাতনের শিকার হন। কিক্ঠ বিষয়টি অপরাধ হিলেবে না দেত্খে পরিবারের অভ্যত্তেরে এবং ব্যক্তিগত বিষয় হিলেবে বিবেেনা করে বেশিরভাগ ক্ষের্রেই আড়াল করা হয়।
পারিবারিক সহিংসতা থেকে নারী ও শিঙ্টেরর সুরক্ষা নিশ্চিত করা ও পারিবারিক সহিংসতা প্রতিরোধের লক্ষ্যে সরকার ২০১০ সালের ১১ অক্টোবর পারিবারিক সহিংসতা (প্রতিরোধ ও সুরক্ষা) আইন প্রতয়ন করে। এই আইনে পারিবারিক নির্যাতনের সংজ্ঞ সুনির্দিষ্ট করা হয়েছে এবং এটি যে কেবল পরিবারের বিষয় নয় সেই বিষয়টি স্পষ্ট করা হয়েছে

## নারী নির্যাতন কী?

জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের নারীর প্রতি সহিংসতা বিলোে ঘোষণা ১৯৯৩-এর আলোকে নারী নির্যাতনের সংজ্ঞায় বলা হয়েছে, পরিবরারে বা সমাজে একজন নারীর প্রতি বেসব আচরণ তার দৈহিক, জৈবিক ও মানসিকভাবে ক্ষতি সাধন করে কিংবা করতে পারে এই আচরণকেই নারী নির্যাতন বলে। কোন নারীকে এই ধরন্নে ক্ষতিকর হুমকি দেওয়াও নারী নির্যাতনের মধ্যে পড়ে।

পারিবারিক সহিংসতা বা নির্যাতন কী?
পারিবারিক সহিংসতা (প্রতিরোধ ও সুরক্ষা) আইন ২০১০ অনুযায়ী, পারিবারিক সম্পর্ক রয়়ছে এমন কোনো ব্যক্তি কর্তৃক পরিবারের অপর কোনো নারী বা শিঙ (১৮- বছরের নীচে ছেলে ও মেট্যে) সদল্যের উপর শারীরিক, মানসিক, বৌন অথবা অার্থিক নির্যাতনকে বুঝায়।

| শারীরিক নির্যাতন | পারিবারিক নির্যাতনের ধরন |  | আর্থিক নির্যাতন |
| :---: | :---: | :---: | :---: |
|  | মানসিক নিर्याতन | व্যীন নির্যাতন |  |
| থাজ্যড় দেওয়া, শরীর্রের বিভিন্ন অল্গ ঘুষি মারা, গর্ভাবश্য় পেটে আঘাত করা, ধাক্কা দিত্যে ফেলে দেওয়া, লাঠि দিয়ে মারা, খুব্তি দিढ্যে ছাঁাকা দেওয়া, গাত্যে গরম পানি বা কিছু ছूँঢড়ে ফেলা, কামড় দেওয়া, গলা ঢেপে ধরা, ফাঁস দিढ়ে মারার ঢেষ্টা ইত্যাদি। | সন্দেহ করা, অপবাদ দেওয়া, সন্তান নিত্যে নেওয়া, কथा বলা বঞ্ধ করা, ঘরে না ফেরা, খাবার না খাওয়া, অন্য মানুষ থেকে বিচ্ছিন্ন করে রাখা, নারীর কাজ-কর্ম নিয়্রণণ, গালি-গালাজ, ধমক দেওয়া, সম্পদ নষ্ট করে ভয় দেখানো, নিर्याতনের হूহকি দেওয়া, অপমান করা, সম্মানशানি করা ইত্যাদি। | হমকি বা उয় দেথির্যে সহ্বাস, শারীরিক জোর খাট্ট্যে সহবাস, জোর খাচ্ত্যে ইচ্ছার বিরুক্ধে ভ্যেন কাজে বাধ্য করা, অন্যের সামন্নে বা সজ্গে জোর খাত্য়ে স সহবালে বাধ্য করা, ভ্যীন হয়রানির হুমকি দেওয়া ইত্যामि। | ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও <br> টাকা-পয়সা বা খরপোষ না <br> দেওয়া, সুযোগ সত্ত্বেও <br> উপার্জন না করা, <br> টাকা-পয়সা, <br> সহায়-সম্পত্তির ওপর কোনো নিয়ৈ্রণ না দেওয়া, নারীর উপার্জনমূলক কাজ নিয়ন্তণ করা, উপার্জন নিয়ন্র্রণ করা, টাকা-পয়সা, গহনা কেড়ে নেওয়া বা না জানিয়ে বিক্রি করা। |

## এই আইনে কারা সুরক্ষা পাবেন?

- সংক্ষু্ধ ব্যক্তি (নারী ও শিঙ) যার সাথে প্রতিপক্ষের পারিবারিক সর্প্পক রয়েছে। পারিবারিক সম্পর্ক অর্থা রক্ত বা বৈবাহিক সম্পর্কীয় কারণে অথবা দত্তক বা বৌথ পরিবারেরে সদস্য হবার কারণণ প্রতিষ্ঠিত কোন সম্পক্ক;
-পারিবারিক সহিংসতার দ্বারা ক্মত্থিল্য শিষ।


## পারিবারিক নির্যাতন হলে কোথায় অভিব্যোগ করা যাবে?

 পারিবারিক সহিংসতার যে কোন ঘটনায় নিম্লোক্ত ব্যক্তি বরাবর অভিযোগ করা যাবে - পুলিশ কর্মকর্তা- প্রয়োগকারী কর্মকর্তা (মহিনা বিষয়ক কর্মকর্তার অফিসে)
- সেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান (নারী ও শিঙ্টের অধিক্কার নিভ্যে কাজ করে এমন এনজিও)
- সরকার কর্তৃক নিযুক্ত অন্য কোন্না ব্যক্তি সরাসরি জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেটের নিকট বা প্রত্যোগকারী কর্মকর্তা, থানার ভারथাপ্র কর্মকর্ত, সেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান, আইনজীবীর মাধ্যমে যিনি অভি্যোগ লিপিবদ্ধ করবেে তিনি তা সংপ্নিষ্ট থানা বা ম্যাজিস্ট্রেটের নিকট প্রেরণ করবেন।


## এই আইনে কী ধরনের প্রতিকার পাওয়া যায়?

-এই আইনে পুলিশ কর্মকর্তা অথবা প্রয়োগকারী কর্মকর্তা অথবা সেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান অভিব্যোগ গ্রহণের পর সহিংসতার শিকার ব্যক্তিকে চিকিৎসা সেবা, আইনগত সহায়তাসহ অন্যান্য সেবাসমূহের প্রাপ্যতা সম্পর্কে অবহিত করবেন এবং প্রতিঠ্ঠানসমূহ সেবা প্রদান করবেন।

- এই আইনের আওতায় জুডিসিয়াল ম্যাজিল্ট্রেট থ্রদত্ত ক্ষমতাবলে অভিব্যোগের উপর ভিত্তি করে অন্তর্তীকালীন অথবা ছৃয়ী সুরক্ষা আদেশ অথবা অন্য কোনো আদেশ (লেমন: বসবাস, ক্ষতিপূরণ ও নিরাপদ হেফাজত আদেশ) জারি করতে পারবেন।
-এই আইনে প্রতিকার পাওয়ার লক্ষ্যে অভিযোেের প্রকৃতি অনুযায়ী আইনি কাঠামোয় বিদ্যমান বিভিন্ন ফোরামে যাওয়ার সুয্যাগ রাখা হয়েছে। বেমন: বিবাহ বিচ্ছেদ, ভরণপোষণ ইত্যাদি বিষয়ের মিমাংসা প্রচলিত আইনি পদ্ধতততেই হবে


## অভিব্যোগ নিপ্পত্তির সময়সীমা

এই আইনে ক্ষতিপরণ আদেশ ছাড়া প্রতিটি আবেদন নোটিশ জারির তারিখ থেকে সর্ব্বেচ্চ ৬০ কার্যদিবলের মব্যে আদালত নিপ্খত্তি করবে। যদি এই সময়ের মধ্যে না হয় তবে আরও ১৫দিন, তাও यদি না হয় তবে আরও ৭দিন সময় নিতে পারবে। তবে ক্ষতিপৃরণের মামলা নিষ্পত্তি করতে সময় লাগে ৬ মাস।

শাল্তি
এই আইনের আদালত বে সুরক্ষা আদেশ দিবে সে আদেশের শর্ত লজ্ঘন করলো বা না মানলে তা অপরাধ হিসেবে ধরা হবে এবং তার জন্য অনধিক ৬ মাস কারাদণ বা অনধিক ১০ হাজার টাকা অর্থদণ বা উভয়দণ্ণ দণ্তিত হবে

## আমরা কী করতে পারি?

ঘরে-বাইরে নারীর নির্যাতনমুক্ত জীবনেন অধিকারকে সুনিশিত করার দায়িত্ব নারী-পুরুষ উভর্যেরই। আমাদের নীরবতা প্রকারান্তরে অত্যাচারীকেই সমর্থন করে। আসুন, চু করে না থেকে প্রতিবাদ করি। প্রতিরোধ গড়ি।
-সকল ধরন্নে নির্যাতনের ঘটনাকে মানবাধিকার লজ্ঘন ও আইনি অপরাধ হিসেবে দেখা;
-পরিবারেের সদস্যদের দ্বারাও নির্যাতন করা বে অন্যযয় এ বিষল়ে সবাইকে সচেতন করা;

- নারীর প্রতি সহিংসতাকে খ্বু ব্যক্তিগত/পারিবারিক বিষয় হিলেবে না দেখে অপরাধ হিলেবে দেখার মানসিকতা তৈরি করা
- আমাদের নিজেদের ব্যবহার ও আচরণে পরিবর্তন আনা, নিজে কখনও হয়রানি ও নির্यাতন না করা;
-গৃহश্থালি কাজকে নারী-পুরুমের উভভ্যের কাজ হিসেবে বিবেচনা করা এবং নিজে কাজগুলো করা ও অন্যকে করার জন্য উৎসাহিত করা;
- মদ, জুয়া, পর্ণোগ্রাফিসহ সকল অসামাজিক কার্যকলাপ যা পারিবারিক নির্যাতনে প্রভাব বিত্তার করে সেণুনোর বিরুদ্ধে উদ্যোগ গ্রহণ করা
- বাল্যবিয়ে, বহুবিবাহ, ব্যেতুক ইত্যাদি যেগুনো পারিবারিক নির্যাতনের কারণ হিসেবে বিবেচিত সেগুনো প্রতিরোধে সম্মিলিত উদ্দ্যোগ গ্রহণ করা;
- নির্यাতিত নারীকে দোষারোপ না করে তাকে প্রয়োজনীয় চিকিৎসা, আইনি ও মানসিক সহায়তা দেওয়া
- কেউ নারী নির্যাতনের শিকার হলে প্রতিাদ ও ঐক্যবদ্ধভাবে খ্রতিরোধ করা;
- কেউ নির্যাতনের শিকার হলে নিকট্ছ মহিলাবিষয়ক অধিদত্তর, থানা এবং উদ্দ্যাগী মানবাধিকার সংগঠুনকে জানানো অথবা ১০৯ নম্বরে ফোন করে সহায়ততা চাওয়া;
-পারিবারিক সহিংতা (প্রতিরোধ ও সুরক্ষা) আইন ২০১০ সম্পর্কে সামাজিক সচেতনতা সৃষ্টি করা। Initiatives
BANGLADESH

