

1936-2019



জীবনেরে কে রাখিতে পারে।
আকাশের প্রতি তারা ডাকিছে তাহারে।
তার নিমন্তণ লোকে লোকে
নব নব পূর্বাচলে আলোকে আলোকে। ,

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, শা-জাহান

What a piece of work is a man! How noble in reason, how infinite in faculties, In form and moving, how express and admirable!

William Shakespeare, Hamlet


# Celebrating <br> the life and legacy of <br> <br> Sir Fazle Hasan Abed KCMG 

 <br> <br> Sir Fazle Hasan Abed KCMG}

## Editor and curator

Shajedur Rahman

## Editorial board

Moutushi Kabir
Ekramul Kabir
Sameeha Suraiya Choudhury

Celebrating the life and legacy of
Sir Fazle Hasan Abed KCMG

## 19 brac

Copyright © BRAC
First Published
4th February 2020

## Pulisher

BRAC
BRAC Centre
75 Mohakhali
Dhaka 1212
Cover Design by
Mir Mamun
All right reserved. No part of this publication may be reproduced or transmitted in any form or by any means without prior permission in writing from the publisher. Any person who does any unauthorised act in relation to this publication may be liable to criminal prosecution and civil claims for damages.

## Printing \& binding

Progressive Printers Pvt. Ltd.



## ©

The passion of my lifetime has been to work with people living in poverty and to see them, with the right resources and opportunities, transform into agents of change in their own lives, families and communities.

J

Sir Fazle Hasan Abed KCMG
Founder, BRAC


## CONTENTS

Sir Fazle Hasan Abed KCMG
A BIOGRAPHICAL SKETCH

# INTERVIEWS 

44-71

## TRIBUTES

72-138

ADIEU, SIR FAZLE
139-150

## G6

We must strive to continuously find solutions to new social challenges. We must reach out to those in need. J

Sir Fazle Hasan Abed KCMG
Founder, BRAC

## Sir Fazle Hasan Abed KCMG A BIOGRAPHICAL SKETCH



From left to right (seated): Sir Fazle Hasan Abed's father Siddique Hasan, his maternal uncle Nawab Justice Sir Syed Shamsul Huda KCIE and his paternal uncle Atiqul Hasan.


## Birth and parentage

Sir Fazle Hasan Abed was born on 27 April 1936 in Baniachang village of Habiganj district. His father was Siddique Hasan and mother was Syeda Sufia Khatun. Siddique Hasan was the subregistrar of Habiganj.

Sir Fazle hailed from a distinguished and educated lineage of policy makers and academicians. His paternal grandfather was Khanbahadur Rafiqul Islam and his maternal grandfather was Khanbahadur Syed Moazzem Uddin Hossain, who hailed from Austagram in Kishoreganj district. Syed Moazzem Uddin Hossain was a provincial minister, first for agriculture and later for education, during the end of the British rule. Sir Fazle's other paternal grandfather Nawab Justice Sir Syed Shamsul Huda served the executive committee of the Bengal Presidency Governor as its member. He was among the chief initiators of the University of Dhaka.


Fazle Hasan Abed's mother Syeda Sufia Khatun

## ¢

# Don't ever lose sight of the mission to extend a hand to those who need it the most. 

35<br>Sir Fazle Hasan Abed KCMG<br>Founder, BRAC



## Education

Sir Fazle went to several schools, firstly Habiganj Government High School, then Cumilla Zilla School, and finally Pabna Zilla School, from where he passed his matriculation in 1952. He passed higher secondary exams from Dhaka College in 1954. He moved to

England to study naval architecture at the University of Glasgow in Scotland, but later left the department to study accountancy in London. He qualified as a cost management accountant in 1962.




## Cyclone of 1970

Sir Fazle returned to the then East Pakistan in 1968. He joined Shell Oil in 1970 as the head of finance and was posted in Chattogram. After a deadly cyclone hit the coast on 12 November 1970, claiming at least 300,000 lives, Sir Fazle, along with friends and colleagues,
travelled to Monpura, one of the worst hit remote islands, to distribute relief. Later they formed an organisation called HELP to continue the relief operations.


## The liberation war of Bangladesh

When the liberation war started in 1971, Sir Fazle resigned from his job at Shell Oil and moved back to London, travelling through Islamabad and Kabul. Upon reaching London in May 1971, he worked to support the liberation war. With a few like-minded friends, he established two organisations called Help Bangladesh and Action Bangladesh.

Action Bangladesh focused mainly on garnering global political backing for the liberation war, to earn public support for Bangladesh's independence and urged governments of European countries to help stop the atrocities and human rights violations of the Pakistan Army in Bangladesh.

Help Bangladesh was responsible to raise funds for freedom fighters.
They worked towards gaining public sentiment in favour of the liberation war by distributing pamphlets, writing for the Times of London newspaper, speaking on radio and television, and meeting members of parliaments of several European countries. In addition to that, they were active in roadside theatres and fundraising. Bangladesh earned sovereignty on 16 December, 1971.




## Founding and leading BRAC to become world's number one NGO

Early in 1972, after the war was over, Sir Fazle returned to the newly-independent Bangladesh, finding the economy in ruins. The return of 10 million refugees, who had sought shelter in India during the war, called for urgent relief and rehabilitation efforts. He established BRAC with proceeds from selling his flat in London. He wanted to address the needs of refugees in a remote area of north-eastern Bangladesh. He was guided by a desire to help the poor develop their own capacity to better manage their lives.



Today BRAC is one of the largest NGOs in the world, operating across 11 countries in Africa and Asia. BRAC's vision is a world free from all forms of exploitation and discrimination where everyone has the opportunity to realise their potential. In 2019, for the fourth consecutive year, BRAC was ranked first among the world's top 500 NGOs by Geneva-based independent media organisation, NGO Advisor, in terms of impact, innovation and sustainability.

## Founding and leading BRAC University and BRAC Bank

Sir Fazle Hasan Abed founded BRAC University in 2001. He served as the chairperson of its board of trustees from its founding year till 2019, retiring on 24 July 2019.

Sir Fazle founded BRAC Bank in 2001. He served as the chairperson from 2001-2008, and from 2013-2019.


## BRAC TIMELINE

## 1972

The organisation then known as Bangladesh Rehabilitation Assistance Committee (BRAC) begins relief and rehabilitation operations in Sulla, Sylhet in northern Bangladesh, following the end of the country's liberation war.

## 1973

Activities transform from relief and rehabilitation to long-term community development.

BRAC is renamed Bangladesh Rural Advancement Committee.

## 1974

Relief work is started among famine and flood victims of Roumari, Kurigram.

BRAC begins microfinance activities.

## 1975

BRAC's Research and Evaluation Division is established.
The Jamalpur Women's Project commences.

## 1976

The Manikganj Integrated Project is initiated.

## 1977

Targeted development approach commences through the formation of village organisations.

## 1978

Emphasis is placed on staff training through the first Training and Resource Centre (TARC) in Savar.

The sericulture programme is started to generate employment for women in Manikganj.

Aarong is established.

## 1979

The Rural Outreach programme is initiated.
The Rural Credit and Training Programme is launched.

## 1980

The Oral Therapy Extension Programme is launched to combat diarrhea.

## 1983

The Poultry Vaccination Programme is initiated.

## 1985

BRAC's Non-formal Primary Education Programme (NFPE) is started.

The Livestock Programme is initiated.
The Rural Enterprise Project is launched.
The Income Generation for Vulnerable Group Development (IGVGD) commences.

## 1986

The Rural Development Programme is formed by merging the Rural Credit and Training Programme and the outreach Programme.

The Child Survival Programme commences.
The Human Rights and Legal Services programme is introduced.

1988
BRAC's Monitoring department is set up.
1990
Phase II of the Rural Development Programme commences.

## The Sustainable Rural Credit Programme is initiated.

A Management Development Programme is set up.
1991
The Women's Health Development Programme commences.
A Women's Advisory Committee is set up.
1992
Centre for Development Management (CDM) is established.
1993
Phase III of the Rural Development Programme commences.
Adolescent Reading Centres are opened.

## 1994

BRAC's Non-formal Primary Education (NFPE) Programme is replicated in Africa.

## 1995

BRAC Adult Literacy Centres are opened.
A Gender Quality Action Learning (GQAL) and a Gender Resource Centre (GRC) are set up.

The Continuing Education (CE) programme is started.
BRAC Health Centres (Shushasthyas) are established.

## 1996

Phase IV of the Rural Development Programme commences.
The Micro Enterprise Lending and Assistance (MELA) programme is launched.

## 1997

Development Programme initiated in urban areas.
BRAC's Gender Policy is launched.

## 1998

Malaria Prevention and Control Programme piloted.
BRAC Legal Aid Clinics are established.
The BRAC Dairy and Food Project is commissioned.
BRAC's Chittagong Hill Tracts Development Programme is started.
1999
The BRAC Information Technology Institute is launched.
The Adolescent Peer Organised Network (APON) courses are created.

## 2000

BRAC's Limb and Brace Fitting Centre is established.

## 2001

BRAC University is established.
BRAC Bank is launched.

The Post-primary Basic Education (PBEn) programme is set up.
The Adolescent Development Programme (ADP) is initiated.

## 2002

The Challenging the Frontiers of Poverty Reduction - Targeting the Ultra Poor (CFPR-TUP) programme is launched.
BRAC commences development work in Afghanistan.
BRAC Advocacy and Human Rights Unit is set up.

## 2003

BRAC Tea Estate is established.
The Continuing Education and Post-primary Basic Education programmes are integrated into a single programme called Post Primary Basic and Continuing Education (PACE) programme.
The Employment and Livelihood for Adolescent (ELA) programme is launched.
BRAC's TB programme coverage is expanded nationally.

## 2004

An office of the Ombudsperson is established.
A microfinance programme for commercial sex workers is initiated.

BRAC University establishes the James P. Grant School of Public Health and the Institute of Educational Development.

## 2005

The Centre for Governance Studies is established by BRAC University.
BRAC commences programmes in Sri Lanka following the Asian Tsunami.

Maternal, Neonatal and Child Health (MNCH) programme launched in Nilphamari.

## 2006

Development Programmes in Tanzania and Uganda commence.

BRAC establishes BRAC UK and BRAC USA as resource mobilisation organisations.

Phase I of the Targeting the Ultra Poor (TUP) programme is completed.
Replication of the TUP programme in Haiti and India is started.
The Water, Sanitation and Hygiene (WASH) programme is launched.

A pilot project to distribute reading glasses is started.
The Leadership for Advancing Development (LeAD) programme is launched.

## 2007

Launched microfinance programme in Pakistan, Tanzania and South Sudan.
Commenced technical assistance to Indonesian NGO for postTsunami rehabilitation and microfinance.

Launched a massive relief effort for communities affected by cyclone SIDR.

## 2008

Sir Fazle awarded the David Rockefeller Bridging Leadership Award.

BRAC's microfinance programme in Uganda was incorporated as a separate entity.
BRAC registered in Sierra Leone and Liberia.
Launched the Disaster, Management and Climate Change programme.

## 2009

Started to provide technical assistance for adaptation of the Graduation approach in Haiti, India, Pakistan and Yemen.
BRAC Agriculture and Food Security Programme developed three new varieties of hybrid rice - HB 9, Shakti 2 and Aloron 2.

## 2010

Vision Bangladesh, a partnership project between BRAC and Sightsavers, launched to eradicate blindness across Bangladesh by 2020.
BRAC Health, Nutrition and Population Programme implemented a mobile-based platform that allowed community health workers to store patient data and assess medical risks among other things.

BRAC Education Programme initiated community learning centres, locally known as gonokendro, which operate in secondary schools across rural areas.

## 2011

Birthing huts found acceptance as safe childbirth places with necessary resources for mothers in urban slums.
Radio Pollikontho, among the very first community-driven radio stations, launched in Moulvibazar, Sylhet to ensure access to information and right to exposure for semi-urban and rural people.

Boat schools introduced to provide primary education to children living in seasonally submerged areas.

## 2012

BRAC Health, Nutrition and Population Programme initiated a mass screening for TB case detection and treatment using a new diagnostic technology called GeneXpert.
BRAC Intergrated Development Programme introduced a new service delivery channel in the form of boat clinics for pregnant women residing in the wetland (haor) regions.

## 2013

Ranked \#1 NGO in the Global Journal's list of the 100 best NGOs. The only NGO from Asia in the top 10, BRAC exceeded its previous rank of fourth place in 2012, surpassing other global NGOs such as Oxfam, CARE and Save the Children.

Responding to the Rana Plaza tragedy, BRAC initiated a host of emergency support activities through multiple medical and psychosocial counselling teams. BRAC's medical teams worked as first responders during the rescue operations.

Aligning itself with the Bangladeshi government's national goal of eliminating avoidable blindness by 2020, BRAC, in collaboration with the government, started the second phase of the eye care project, Vision Bangladesh, in 10 city corporations.

## 2014

Sir Fazle received Leo Tolstoy International Gold Medal, and an honorary Doctor of Law degree from Princeton University.

The success rate in BRAC's primary school certificate examination during the period 2010-2014 rose to 99.97\%, compared to the national rate of $97.92 \%$.

Awarded 'AAA' by the credit rating agency of Bangladesh Ltd (CRAB).

Achieved first position in the Institute of Chartered Accountants of Bangladesh (ICAB) National Award under the category of NGOs for the year 2013.

## 2015

Two new Aarong retail outlets launched in Dhaka.
Aarong awarded the best brand in Fashion Boutique category by Bangladesh Brand Forum 1st position in ICMAB, Best Corporate Award in NGO sector for the year 2014.

Sir Fazle received the World Food Prize for his outstanding contribution to enhancing the world's production and distribution of food to those most in need.

Awarded the most female-friendly organisation in Bangladesh.

## 2016

Ranked the world's \#1 NGO as a part of 2016 Top 500 NGOs World Rankings by Geneva-based NGO Advisor.

Sir Fazle received Thomas Francis, Jr. Medal in Global Public Health.

Established the five-year strategic plan (2016-2020) and developed mechanisms to bring entire BRAC family together through a global strategy.

Digitised the monitoring systems and introduced technology services to speed up data collection and rapid decisionmaking.

Became the first Bangladeshi organisation to achieve Smart Certification - signifying our commitment to client welfare in microfinance, by meeting internationally agreed standards on client protection.

## 2017

Retained the position as the \#1 NGO, for the third consecutive year.
Became one of the leading responders to the Rohingya crisis in Cox's Bazar, launching humanitarian support at scale including health, WASH and child protection.

## 2018

LEGO Prize for extensive contribution to early childhood development.

## 2019

Retained the position as the \#1 NGO, for the fourth consecutive year.

Sir Fazle received the prestigious Yidan Prize in 2019 for his unwavering contribution in the education sector. The prize was announced by the Hong Kong-based Yidan Prize Foundation.


On 7 April 1973, Sir Fazle married Ayesha Abed who was actively involved in BRAC's interventions since the early days of the organisation. She was the managing editor of BRAC's monthly newsletter 'Ganakendra' from 1976 to 1981 and held the position of chief executive of Aarong. Sir Fazle and Ayesha Abed are survived by a daughter, Tamara Hasan Abed and a son, Shameran Abed. Ayesha Abed passed away on 11 July 1981.





## Leadership roles in other institutions:

Chairperson, Association of Development Agencies in Bangladesh (ADAB) (1982-1986)
Senior Fellow, Bangladesh Institute of Development Studies (BIDS) (1982-1986)
Chairperson, NGO Forum for Drinking Water Supply and Sanitation (1990-2009)
Chairperson, Ain O Salish Kendra (1993-1994 and 2007-2009)
Member, Centre for Policy Dialogue (CPD)
Chairperson, Gono Shakkhorota Abhijan (1990-2009)
Member, NGO Committee of the World Bank in Geneva (1986-1991)
Chairperson, South Asia Partnership (SAP) from (1987-1990)
Member, International Commission on Health Research for Development under Harvard University (1987-1990)

Member, SAARC's South Asian Commission on Poverty Alleviation (1992-1993)
Member, Board of Governors, Institute of Development Studies, Sussex University, UK (1998-2004)
Member, Policy Advisory Group of The Consultative Group to Assist the Poorest (CGAP), World Bank, Washington(1998-2005)

Member, Board of Governors, International Rice Research Institute (IRRI), Philippines (1999-2005)
Global Chairperson, International Network of Alternative Financial Institution (2002-2008)
Founding Member, Ashoka's Global Academy for Social Entrepreneurship
Member, UN Secretary-General's Lead Group of the Scaling Up Nutrition Movement (2012)

BRAC has never been about me or any one person. Our strong foundation and reputation are built on the commitment, hard work and dedication of our staff.

## $J$

Sir Fazle Hasan Abed KCMG

Founder, BRAC

## AWARDS AND ACCOLADES



2019
Sir Fazle was awarded the prestigious Yidan Prize, largest international prize in education, for his groundbreaking work on education development, in 2019. Tamara Abed and Shameran Abed received the award on his behalf in January 2020.

Honoured with Dutch Knighthood, Officer in the Order of Orange-Nassau.


## 2018

Lego Prize for extensive contribution to early childhood development.

## 2017

Laudato Si' Award for creating opportunities for the millions of people living in poverty to realise their potential.

## 2016

Thomas Francis, Jr. Medal in Global Public Health.

Jose Edgardo Campos Collaborative Leadership Award by the Global Leadership Forum and World Bank Group.


2015
World Food Prize for contribution in the agriculture and food sector.


2014
Trust Women Hero Award.

Leo Tolstoy International Gold Medal from the Russian Children's Fund.

Spanish Order of Civil Merit for efforts in tackling poverty and empowering people living in poverty.


## 2013

Central European University Open Society Prize.


Wise Prize by the Qatar Foundation.


## 2009

Knight Commander of the Most Distinguished Order of St Michael and St George (KCMG).

Recognition of Entrepreneur for the World by the World Entrepreneurship Forum.

## 2008

David Rockefeller Bridging Leadership Award.
Fellowship of Asiatic Society of Bangladesh.

2007
Clinton Global Citizen Award.
Henry R Kravis Prize in Leadership.
Palli Karma Sahayak Foundation (PKSF) Lifetime Achievement in social development and poverty alleviation.


## 2004

UNDP Mahbub ul Haq Award for outstanding contribution to human development.

Gates Award for Global Health for outstanding contribution to human development.

## 2003

Gleitsman Foundation International Activist Award.
Outstanding Social Entrepreneur by the Schwab Foundation for Social Entrepreneurship.


1998
InterAction Humanitarian Award.


Ramon Magsaysay Award.

## BRAC: LIST OF AWARDS

## 2018

AGFUND International Prize for Pioneering Human Development Projects (First Category).

OFID Annual Award for Development.

## 2017

Knight Commander of the Liberian Humane Order of African Redemption.

## 2015

World Toilet Organization Hall of Fame Award.

## 2014

Global Justice Innovation Award.

## 2013

GlaxoSmithKline and Save the Children Healthcare Innovation Award.

World Justice Project Rule of Law Award.

## 2008

Conrad N Hilton Humanitarian Prize.


2007
Bangladesh Swadhinota Puroshkar (Independence Award).
Stop TB Partnership Kochon Prize.


## SIR FAZLE HASAN ABED'S HONORARY DEGREES

## 2006

CGAP Financial Transparency Award.
SAFA Best Presented Accounts Award.

## 2004

ICAB National Award for Best Published Accounts and Reports.

## 1992

UNICEF Maurice Pate Award.

## 1990

Alan Shawn Feinstein World Hunger Award.


## 1985

UNESCO Noma Prize for Meritorious Work in Literacy (Honourable mention).

## 1994

Honorary Degree of Doctor of Laws, Queen's University at Kingston.

## 2003

Honorary Degree of Doctor in Education, The University of Manchester.

## 2007

Honorary Degree of Doctor of Humane Letters, Yale University.

## 2008

Honorary Degree of Doctor of Laws, Columbia University.

## 2009

Honorary Degree of Doctor of Letters, University of Oxford. Honorary Degree of Doctor in Humane Letters, Rikkyo University.

## 2010

Honorary Degree of Doctor of Laws, University of Bath.

## 2012

Honorary Degree of Doctor of Laws, The University of Manchester.

## 2014

Honorary Degree of Doctor of Laws, Princeton University. Honorary Degree of Doctor of Civil Law, The University of The South.

## 2016

Honorary Degree of Doctor of Education, University of Bradford.




# Harvard Business School's Creating Emerging Markets Project 

## Interview of Sir Fazle Hasan Abed

Sir Fazle Hasan Abed KCMG, founder of BRAC, was interviewed by Jorge Paulo Lemann Professor Tarun Khanna for the Harvard Business School's Creating Emerging Markets project on 24 April 2014. The following is the interview transcript.

Tarun Khanna (TK): I thought, if I may start at the beginning in some sense, and ask you to reminisce a little bit about the reason you began this journey, which I recall reading was a little bit serendipitous. But perhaps if you could reflect on that, it would be helpful.

Fazle Hasan Abed (FHA): I used to work for Shell Oil Company, at that time, in Bangladesh, based in Chittagong, the port city. Shell's headquarters used to be in Chittagong. And Shell's main business was gas exploration and distribution. I was their Head of Finance. Things went on quite well. I was getting one of the highest salaries anybody could get in East Pakistan at that time, so I lived quite well.

But then suddenly, an incident occurred which changed my life in a way, and that was the evening of 11th of November, 1970. There was a cyclone, accompanied by twenty-foot-high tidal waves. And it is estimated that some 300,000 people died that night after being washed away to the sea. We didn't realise the extent of the damage the cyclone had caused. The next morning, as I went out to the office, I saw trees uprooted and so on. But we never realised the extent of damage in the offshore islands of Bangladesh and the shore areas. Within two days, news started coming in from outside, and we thought we needed to do something about it. So I mobilised a speedboat from Shell Oil, and some oil, some kerosene and matches and utensils, food and so on, which we took to remote offshore islands where they lost everything. We loaded up a ship and went out to see what was happening.

The scene was just horrendous-bodies strewn everywhere- humans, animals, everything. That shocked me to an extent that I felt that the kind of life I led hardly had any meaning in a kind of context in which these people lived-the fragility of life of poor people.

So, the immediate reaction was to start a relief programme as fast as we could. With the support of our friends, we raised money. Some organizations from abroad came in to try and help. The Germans came in with helicopters to drop food. My house became the centre of all
these activities-of packing food, taking it to the German helicopters, dropping it, and things like that. I was a bachelor at the time, so everybody could come in and do things.

Then we started an organisation called HELP to try and do relief and rehabilitation in these areas. We chose one island called Manpura, which had a population of 56,000 before the cyclone. We did a census afterwards: only 16,800 people survived; more than two-thirds had died or vanished. We started working in that area to try and build houses; build life again. We didn't know anything about trauma counseling in those days, but they needed help of all kinds.

And then, two months later, there was a general election in Pakistan, and Sheikh Mujibur Rahman, a Bengali leader, became victorious.

## TK: This is for all of Pakistan. This is East and West Pakistan.

FHA: All of Pakistan. In East Pakistan he really swept; half the parliamentary seats were in East Pakistan and he got two or three seats in West Pakistan as well. He would have been the natural Prime Minister. Mr. Bhutto came second, with less than one quarter of the seats.

But then what happened is that President Yahya Khan was the military ruler of Pakistan in those days. He went to China, and he was doing diplomacy between Nixon and Mao. He didn't even stop in East Pakistan, where 300,000 people had died. You would think that the president of a country would come to where so many people of his country had died, but he didn't even stop. He went back to West Pakistan. So that kind of gave the feeling to East Pakistanis that West Pakistanis didn't really care about them. And so Sheikh Mujib swept through the election. And then, of course, from the election to March of next year, which was from December to March, in just four months, West Pakistanis were trying to stop Sheikh Mujib from becoming Prime Minister. All kinds of negotiations started happening between East and

West Pakistan. But, ultimately, it was clear that Sheikh Mujib would never be the Prime Minister, and they would like to keep the power among West Pakistanis.

And so what happened was that on the 25th of March-Sheikh Mujib started a noncooperation movement from the 7th of March. Civil servants came out for him in East Pakistan. Basically, the government was being run by Sheikh Mujib in East Pakistan. [Zulfikar Ali] Bhutto came to East Pakistan, to Dhaka, and tried to negotiate. But meanwhile, they were getting their army to East Pakistan by ship and so on. They were preparing for a showdown. And on the 25th of March, that happened. The army came out from the Dhaka cantonment, killed everybody in sight, went to Dhaka University, the police barracks, and killed all the Bangladeshi police. The East Pakistan Rifles, which was mostly East Pakistani Bengalis, were decimated. In Dhaka University, all the Hindu professors were identified. All our best Hindu professors were killed that night.

And so that was the end of Pakistan, in a way. Everybody realised that this could not go on. Sheikh Mujib, of course, was arrested that night and taken to West Pakistan. The entire leadership of East Pakistan had already left Dhaka for India. While they were doing that, they also formed a government called government in exile, and that was done in one liberated area in East Pakistan called Mujibnagar in Kushtia district. And then they went as a provisional government, as a guest of India, to Kolkata. That's what happened.

Kolkata's life started with the government there. They formed two groups, Mujib Bahini was one-the Awami Leaguers joined the Mujib Bahini. The rest of the Bangladeshi population-Hindu, Muslims, peasants, students-joined the Mukti Bahini. And so the freedom struggle started.

I was with Shell Oil Company and I was appointed within five days of the army takeover as the head of the Army Liaison Department. I was the army liaison with the oil companies, because they wanted to keep the oil and gas flowing. And then, within two days, I decided that I could not really work with those army masters any more.

## TK: I was going to ask, it must have been a very conflicted time.

FHA: It was a very, very difficult time. But then, as an officer within the military government, I had a pass with which I could go anywhere. That pass helped me to go to West Pakistan, and then to Kabul, and then I left for London, because I decided that I had a base in London. The headquarters of Shell was London. I left for London, and I thought that I might be able to mobilise resources and public opinion for Bangladesh.

## TK: Meanwhile, HELP still existed.

FHA: HELP still existed, and they had three million deutsch marks raised from a German organisation called Bread for the World. But then, before I left, I left it with a new board to keep working on that.

## TK: So how did HELP transition into BRAC?

## FHA: HELP didn't transition into BRAC.

## TK: Did not, OK.

FHA: HELP remained there, and from what I understand, during the liberation movement, some of the people who took over HELP left Bangladesh. But the people who stayed back were trying to make more money out of it. There were three million deutsch marks there, and some people had become corrupted, and so on. When nine months later Bangladesh became independent and I came back home, I didn't even try to take over HELP. I decided I might as well start a whole new organization, rather than work at HELP, which I had created after the cyclone, because I didn't want the infighting to get rid of people who were corrupt.

TK: So that's an interesting vignette itself; as an entrepreneur you had your first taste of building a relief organisation, and then you chose to start a parallel one.

FHA: A separate organisation, because that organisation became corrupted, and I would have had to fight a lot of battles before I took over. And that, to me, seemed not worth doing. I thought I might as well start afresh.

So I didn't have much money. I had a small flat in London, which I sold, got $£ 6,000$ after paying off all the mortgage, and this $£ 6,000$ was my stock in trade which I returned to Bangladesh with, in January 1972.

Two of us were working together at the time, one was a lawyer, who was a close friend of mine-we had been roommates in London in 1950s. He and I worked together during the interregnum of this nine months from March to December. He was sent to Kolkata to try and work with the refugees, and in the areas of Bangladesh which were not under the Pakistani army. There were some areas that still remained outside the Pakistani army's command, but they were not part of India, either. They were the liberated areas, as we used to call them. And there was an article in Newsweek saying that these liberated areas were going to be starved by Pakistan, because Pakistan would just stop going into that area, and unless India helped, or somebody tried to channel food, these areas would have real problems. So we decided
that we'd try and do that, raise money, and build food warehouses, and see whether you could feed them in the liberated areas.

We worked with the government of India. I sent my friend-his name was V. I. Chowdhury-he went to Kolkata, worked with the Indian government to try and set up these food warehouses in liberated areas. And I stayed back in London trying to raise money, and also public opinion for the Bangladesh liberation movement. The two of us were working in the same organisation. We called ourselves Help Bangladesh—not HELP, but Help Bangladesh.

It didn't last very long and liberation came in December. India recognised us on the 6th of December, 1971. I remember on the 6th of December, 1971, I was in Copenhagen and I was interviewed by Copenhagen television. I said, we got recognition from India. How about Denmark recognising us? Then the next morning I went to see the Foreign Minister of Denmark. I went to the Foreign Ministry and gave my name as a Bangladesh liberation fighter who wanted to see the Foreign Minister. Surprisingly, he said yes, come and see me. I got an appointment immediately. The reason was that he had seen the television programme the night before and he said, I might as well find out what's going on. We briefed him about what was going on, and we said that we'd like Denmark to recognise us, now that India had done that. He said, "I can't quite do that yet. You need to be completely independent of Pakistan, but then, I can assure you that we'll be the first country to recognise you as soon as Bangladesh became"-

## TK: Legally separate.

FHA: Yes.
TK: So tell me-it's clear that there were a variety of formative experiences, of course, in the crucible of the cyclone and the war.

FHA: And the liberation war.
TK: But when you started BRAC finally, how much of a vision did you have? Can you articulate what was in your mind at the time?
FHA: I didn't have much of a vision at that time. It just was a survival question. How does Bangladesh survive in a country which is devastated, ruined by bombing? Some of the Mukti Bahinis, the freedom fighters themselves, had blown up bridges because they didn't want Pakistan to have access. We did some of the destruction ourselves, in the liberation struggle. But then everything was in ruins. There was no school running, there were no health facilities. Nothing was going on. And large numbers of people were going to India. Ten million refugees went to India. There were large tracts of uncultivated land. There were no seeds available. Cows were slaughtered by the Pakistan army, so there was no draft animal to plow your field.


Fazle Hasan Abed and V. I. Chowdhury

When I went back on 17th of January, 1972, my friend the barrister also came back from India, from Shillong, into the Sylhet area. And he came with a group of people, mostly Hindus, into an area which was majority Hindu, and it was devastated by the Pakistan army. They had a special thing about getting rid of Hindus as well, because in Pakistan, you don't want any other religion. That had happened in West Pakistan, and they were trying to do it here. But of course, we had other kind of opinions. In Bangladesh, Hindus and Muslims had lived for centuries, essentially together. It was not something that we had wanted.
So anyway, there were some Hindu majority areas, and these were the areas which were hit most badly. My friend went with the refugees to their homes in Sylhet-in northern Sylhet, and found in one area, village after village, completely destroyed. And these people were just sitting under the shade of trees trying to think what kind of shelters they were going to build, what kind of life they were going to rebuild. That's the area that we took up to work in-200 villages in Sylhet.
I decided that the first thing to do was to do a survey of how many households had been destroyed and what was the minimum essential shelter need of people. If the family had four members, there was one type of house we were trying to build for them, if a family had seven members, then another slightly larger house, things like that. Basically, the shelters we were trying to build had a galvanised iron roof and
bamboo walls. My $£ 6000$ was not going to do much. But that helped me in doing a survey. We took about half a dozen people from Dhaka University who were local youths, who were educated. We got about 40 of them to go and do a survey of the entire area first. The survey was done within a month, and then all the data came to my office in Dhaka, and we analysed that: how many houses were destroyed, how many livestock killed, how many children were there. With that, I developed a project proposal.

TK: So it sounds like your Shell experience is very much informing the creation of this organisation.

FHA: Absolutely. Because the question is, how do you go to a donor and say, look, give me money? I'll have to do it with a proposal, and tell them exactly what we are going to do.

I told them, the first year, we'll just build homes, keep the children alive, if we can, by distributing high-protein food, and help the farmers till their land. So l imported some power tillers to till their land, gave them seeds, collected seeds from India, took them to Bangladesh. I was traveling between India and Bangladesh all the time. Every month two or three times, I had to go to India, collect things, bring them back, things like that. And the bamboos had to come from Assam. I went to see the chief minister of Assam to get permission to take bamboos through the river into that area. In nine months, from February to October, we imported galvanised iron sheets from Japan, brought them into our project area, got millions of bamboos in rafts three miles long through the Kushiara River into our project area. And we built 16,000 houses.

## TK: And this was all done by volunteers, in effect?

FHA: No, they were being paid. By that time, by March, Oxfam came to Bangladesh, and they said, we'll finance your project. So the project was $£ 189,000$, and they financed that. And then the government gave us some extra galvanised iron sheets, so we could do more than what we wanted. We estimated that we needed 10,400 houses, and ultimately we finished about 15,000 houses with extra iron sheets.

## TK: So you managed to overdeliver what you promised Oxfam.

FHA: By the time we finished, there were still 500,000 taka left. I asked Oxfam, "Would you like to have your money back? There is surplus." They said, "No, no, keep it, and if you have a next phase, then this will be the first installment of that new phase which we'll try to fund." Meanwhile, of course, I went to London, and I was told that ours was one of the best among 700 projects that they had funded all over the world. We were quite happy that we were thought well of. We were trying to do the best we could.

Then, of course, the time came for us to decide, should we continue-

## TK: As an organisation?

FHA: Yes. It was called the Bangladesh Rehabilitation Assistance Committee. The rehabilitation was done in that area. As it was a remote area, the government would never come there, so we decided to work on that.

And then, we had a strategy session after we finished the rehabilitation work, and I thought, the people are still so poor, if we just go away, leaving them to their own devices, poverty will remain just as intense as it used to be. We had been able to provide a little bit of help by building shelters for them, and keeping their children alive. But then they would, again, need to build up their savings, buy their cows. Next year's crop had to be planted, and so on. So we decided since poverty was so endemic that we might as well commit ourselves for the long haul and try to do something about poverty in Bangladesh. And that was the real decision-making time for me.

## TK: So what year is this, or what month is this?

FHA: That was in January 1973. That's the time we decided that, let's try and develop project proposals to do poverty alleviation. We looked at poverty from many different angles. It is not just income, or opportunities, or agricultural productivity, or health alone, or lack of education. All kinds of things constitute poverty. It's a multidimensional syndrome which causes people to be less productive, to be less efficient, to be miserable.

## TK: So you had a holistic view of poverty.

FHA: Holistic view. We needed to work on many different areas. Agricultural productivity was very low. Of course, India, at that time had the green revolution, and they were already producing a lot more food. But Bangladesh hadn't really had a green revolution at that time. They were just starting. So, we started working on all kinds of things on agriculture: irrigation, fertilizer use, line sowing of rice. We also started working on fisheries, livestock, poultry, cows, goats. We started working on water, sanitation, and hygiene, as well.

TK: But you were addressing all these problems simultaneously in one geography, or how were approaching them?

FHA: It was an integrated programme that we started in one geography-in the same area we started with. We expanded it a little bit, not 200 villages but 350 villages, and we started doing an integrated development programme. Along with water, sanitation, and hygiene, family planning became another very important area, because we thought that, in Bangladesh, if women were going to produce six children, then Bangladesh would never come out of poverty. Three percent growth of population and 3\% GDP rise meant that you would
remain poor throughout. So we put a lot of emphasis on family planning, on growth and on productivity. Microfinance was started. But initially, our microfinance was started as a collective: five, six, or 10 people collectively buying a big boat so that they could fish together, like that. It was a collective financing rather than individual financing at that time, in 1973.

That did quite well, and I think our donors were quite happy to see the results that we had obtained and with our family planning in that area. Bangladesh used to have less than 5\% family planning acceptance rate, but in our project area, by 1975, we had reached a $20 \%$ acceptance rate. I remember, in those days, Bangladesh used to have a meeting with the donors, called donor consortium meeting. It used to be held in Paris. One finance minister said that we had achieved a $20 \%$ family planning acceptance rate in one area of Bangladesh. And he said that, if it could happen in one area of Bangladesh, it could happen in other areas of Bangladesh as well.

TK: So in that sense, the rest of Bangladesh was also using this as an exemplar already, even in the early days.

FHA: Yes, it was said if BRAC could do it in that area, why not in other areas?

TK: When you look at the evolution of BRAC, anybody who reads the public record will see that it has had an ever-expanding scope of activities. In some ways, at least in the minds of an observer, it seems like it's compensating for things that the state perhaps might have done but was unable to do for whatever reasons. I wondered if you could maybe just pick one of these-my favorite is the oral rehydration therapy-and reflect a little bit on how that was launched.

FHA: What happened, you see-I also decided that, if we wanted to change Bangladesh, or develop Bangladesh, we needed to understand the dynamics of poverty; the dynamics of power relations in our villages. So we set up a research department. And for the first series of research undertaken by the research department, we hired some anthropologists, sociologists, and economists, who would go in groups of three into a village and stay there for a whole month and interview people to try to understand how resources flow into the villages. That was something which was not done by many NGOs.

## TK: When did you do that?

FHA: In 1975 we set up this research department. We called it RED, the Research and Evaluation Department. And we did a series of monographs on who gets what and why, how resource flows through Bangladeshi villages, and how it is captured by groups who are powerful, and never gets into the hands of the poor.


That was one series of monographs done. Another monograph series was done on peasants' perception on famine and other subjects. What happens during famine? Relationships break down. And there was a very interesting monograph written on what people feel and think about famine.

## TK: What were some of the findings?

FHA: All the men go away. When the men leave, women have to look after the malnourished children. The men leave because there's nothing to do in that area to earn money. They leave for the towns. But in towns also there are too many people trying to find jobs, and as they don't find jobs they can't send any money home, and the women have to fend for the malnourished children. So women and children are the emaciated lot that survives, or tries to survive, and children are the ones who die in large numbers. First they sell goats and livestock, then they sell their utensils, then they sell their bedding in order to survive. So you have a whole lot of understanding of what happens during famine.

## TK: So you can see deprivation setting in.

FHA: Deprivation is in different stages. [We saw] peasants' perception of famine; peasants' perception on law. You say that you can't marry your daughter off at the age of 13 ; she must be 18 . But what do they
think about this law? They don't think it has any value at all, that law. They say, they're my daughters-is the law going to look after my daughter? Is she going to be protected by law? I have to marry her off because I want to give her to somebody who will look after her, because I can't look after her... something like that... so [we learned] peasants' perception on law, peasants' perception on sanitation, hygiene, all kinds of things. We did that in many different areas of the country. And then another very important publication came out of BRAC, which became world famous because Robert Chambers wrote about it. The Net is about how resources are captured at the top, and never allowed to go down.

## TK: But how did this translate into particular solutions?

FHA: We were much more aware of what needs to be done there. A direct result of that work was that we decided that there's no such thing as community. We started community development. And in India at that time, you had community development going on. One of the union ministers of India who was a Bengali, Mr. S. K. Dey, came to Bangladesh to help as a UNDP consultant. He became a good friend of mine. And he was the community development minister in the Nehru government.

But then the whole idea of community changed with us. We said, there's no such thing as community. Poor people are poor, and they're a different kind of people. And the not-so-poor people, those who are landholders and landless, their interests are in conflict, so you can't really hold them [together] as communities. So we started organising the target group, which was the landless people, or virtually landless people-people who sell their labour to third parties. They became our target group. We started working with the poorer half of the population. It was almost $50 \%$ of the people who were virtually landless and very poor.

In Bangladesh in those days people living under the poverty line was over $70 \%$ in 1975, '76. We said, we will work with the poorest $50 \%$ of the people. We'll organise the poor. The poor individually are powerless. The poor collectively could have some power, and could improve [their condition] if they came together.
And then there was a book written by Paulo Freire called The Pedagogy of the Oppressed, and that book also influenced our thinking about organising the poor and giving them literacy on the basis of key words which were very important for them. When you say hunger, poor people understand hunger in a very different way than people who never have been hungry before, or never been through deprivation of hunger for days. So it's a different kind of perception. With that methodology, we started organising people for power, giving them an idea why
deprivation happens in society, why power relations are important to understand, and how you can also challenge certain power groups to get your rights established.

## TK: Was there not pushback from the powerful segments?

FHA: There was. There was a lot of pushback. A lot of people wanted us to be eliminated. I decided at that point that I could not remain small and beautiful. The thing to do was to become large and powerful enough to be reckoned with. So I deliberately started expanding our programme, going to donors, and so on. By 1979 we had a staff of 400. As an organisation it's substantial but not big.

Then came the idea that we needed to do something for changing Bangladesh's face a little bit. For example, we found that in family planning-we probably reached the limit by achieving 20\% acceptance rate. If we wanted to go further, we had to do many other things. One, we needed to cut down infant mortality. That is important, because as soon as a child dies, the mother has another child. So infant mortality was very important. And I looked at infant mortality rates. It was 135 per 1000 births, and under-five mortality was 250. So a quarter of our children died before their fifth birthday. Mothers wanted to have more children in order that some of them survive to their old age. But that's the only savings they're doing: Children surviving them in their old age who will look after them.

So 1979 was the International Year of the Child. Then I thought, what could we do to get child survival in such a way that infant mortality could be cut down dramatically? And we looked at a number of different options. One was immunisation. I went to see the president at that time. His name was Ziaur Rahman, Khaleda Zia's husband. He was my classmate at one point. We were born in 1936-and so I went to see him. He said that, yes, I think it's a good idea, but don't do it right now, because I'm trying to electrify all the-[what they] used to call the sub-districts, thana headquarters they used to call them. Once we have done that, then you'll be able to do it, because vaccines for immunisation require cold chain maintenance, and you need fridges and flasks and things like that. So do something else, but immunisation, hold it for five years, let me electrify all the sub-districts.

Then I decided that we should do something about diarrhea. Diarrhea was the biggest killer of children. And, of course, at that time, Marty's [Professor Martha Chen] husband Lincoln used to work for ICDDR,B, which is the International Center for Diarrheal Disease Research, Bangladesh.

## TK: This is Lincoln Chen?

FHA: Lincoln Chen. Lincoln was, at that time, in ICDDR,B, and so I
asked Lincoln, "What should we do?" He said, "Well, the best thing BRAC can do-BRAC is very good at working in the villages, so maybe you could just train women, and tell them exactly how to make oral rehydration fluid at home, and see whether they use it and whether it cuts down diarrheal mortality. That might be the best." So I decided, if we are good at this, we can go to every house in the country-that means 16 million households-and teach mothers how to make oral rehydration fluid at home.

## TK: This is-just to clarify-to replenish fluids and salts?

FHA: Fluids and salts in the body, so the child doesn't die. Diarrhea is a self-limiting disease anyway, so it'll go away in three to five days. But if you can keep on rehydrating the body, diarrhea doesn't kill. So that was the idea. We went from house to house teaching mothers how to make oral rehydration fluid at home.

Let me tell you one thing. The first 30,000 households we went to, we trained one woman in every household. [Later] I sent out a group of monitors to go in and check what percentage of those households actually used oral rehydration when there was diarrhea in the household. And the results came out that only 6\% did.

## TK: I see. This is after you trained them?

FHA: After we trained them, yes, only 6\% of those who had diarrhea in the household actually used oral rehydration. It was so disappointing. We very quickly found out the real reason was that the oral rehydration workers themselves did not believe in the efficacy of oral rehydration. If they had diarrhea, they would go and buy a pill which stopped diarrhea rather than use oral rehydration. We had to bring all of them -at that time, I think 180 oral rehydration workers, we brought them into Dhaka, took them to ICDDR,B, showed them exactly how children are revived with oral rehydration being administered through the mouth, and also told them exactly how the glucose in the sugar helps to transport saline water through the stomach wall. This was measured by [Professor] Richard Cash in 1968 at the Cholera Research Lab. So we taught the theoretical part of it as well as practically demonstrating what happens to a child if [he/she] is rehydrated through the mouth. And so they went back, convinced that was the most efficacious way of dealing with diarrhea.

Then another 30,000 households were done, and we sent out another group of monitors to check what percentage of women actually used oral rehydration. It went up to 19\%.

## TK: Nineteen.

FHA: Nineteen. So 81\% of the household didn't use oral rehydration,
and we were very disappointed and didn't know what to do about it
I decided that I would hire a dozen anthropologists from Dhaka University, students, go to those households which didn't use oral rehydration and ask them why. It was a longer interview: Not why didn't you use it-but what was happening, what time did the diarrhea take place in your household, what happened, who did you ask whether to make oral rehydration, or did you try to make it and somebody stopped you from doing it. We found, almost universally, it was the men in the household who said, no, no, don't worry about this, l'll go get something, or it'll be OK, don't worry. So that meant that our programme design was wrong. We completely ignored the men, and the decision-making role that the men exercised in the household.

So we went back to the drawing board again, and said, it won't do to just have oral rehydration workers, who were women, going to the women, and teaching mothers.

## TK: So you have to look at the power dynamic in the house as well.

FHA: Yes, yes, the power dynamic in the house, the decision making was done by men. So you can't really ignore men while designing a project. We then redesigned the project. So every time we went to a village, before our workers would go to a village, to a household, we would gather all the men together, and we explained to them exactly what we were going to teach their women, how oral rehydration actually works. We would teach them also: If your wife forgets, teach her that this is how it's done. And then we went to mosques, told the imams to talk about oral rehydration. We went to temples, we went to bazaars, haaths, everywhere where men congregate. And we followed it up with radio and television spots. And then it started moving up the acceptance rate and the user rate of oral rehydration.

And then, of course, we had other things. We paid our workers, not on the basis of monthly salary, but on the basis of retention of knowledge by the mother six weeks later, and whether or not she could make the oral rehydration fluid correctly within the recommended range. So we had field laboratories set up. For every woman [worker], if she covered 200 households during the month, 20 households would be chosen randomly, and a monitor would go in and check these 20 households: how many of the 10 points to remember were remembered by the woman, and whether she could make the oral rehydration fluid correctly. She would collect these samples, send it to the lab to see whether or not it was within the recommended range. And if all the samples were good, and she could remember more than seven points, each worker got 10 taka for every household. So like that. Incentive was given for results.

TK: So what's so interesting about this is, there's a lot of iterations of effort as you try to find a model that works.

FHA: Yes.
TK: And there's an understanding of the psyche of the individuals that you're dealing with, the mothers and then the rest of the family. There's a community element in terms of outreach. And I was just struck by a lot of basic principles that I assume are coming from some of your own background and the way that you've tried to, over the years, build BRAC up in many ways.

FHA: Right, right. So one thing was, I always thought that, whatever we do, we need to be effective. There's no point in doing work if it is not having the right kind of effects. And the second element is, once you are effective, you try to be efficient. So cut out those things which are not essential, and routinise those which are absolutely essential. That was my theory that we implemented on the ground.

## TK: And were you able to cut things off that weren't working?

FHA: Yes, yes. This was the first year, so we did that. Then we cut outwe used to do $10 \%$ sampling to pay our workers. We decided that $5 \%$ sampling will do just as well. Instead of 30 households, we did 15 . We cut that down.

The other efficiency elements that we brought in were, instead of going from house to house, and in each house, one woman spending 45 minutes to an hour, we said, get three or four of them together, and then spend double the time. That would cut down time also. These were efficiency elements.

TK: So I want to switch gears a little bit, because I'm conscious of time. So I want to switch gears a little bit away from that effort. And if you could reflect a little bit, after many decades of BRAC, on other attributes of the organisation that you have tried to create, [whether they have] been successful or less so in your estimation?

FHA: One thing that people tell me-I don't know from inside, why we are so different from others, people tell me that they find BRAC people very mission-driven. If you go to the field, you will be impressed by the dedication of the staff. How do I transmit that to them? That's the question I'm always asked. And I tell them that, look, I want the staff to feel that it is their work. It is not BRAC's work, owned by Mr. Abed, who is asking me to do things. It is my work. I'm helping my country to do this. I'm trying to achieve that. That is transmitted to them as fast as possible, as soon as they come. And while working in the field, working with the poor, they also develop that. So an ethos is created in such a way that everybody feels, it is my work. If I succeed, I'm helping my people. That's what I consider is very important as a leader of a nonprofit organisation, where you can't really measure your work in
terms of profits. All you can measure is what kind of impact you have had on your society.

TK: But it is interesting that many parts-that I think of BRAC, anyway, as an organisation that has obviously learned to sustain itself on its own dime, in some ways. And so parts of your entity must be generating surplus to fund the rest of the enterprise.

FHA: It does. It does, because l've never thought that you can do good only through non-profit activities. You can do good also by doing business. Let me give you a couple of examples. One is that I remember in the early '90s, we were lending money to about 30,000 to 40,000 women who were engaged in vegetable gardening. They would grow okra, they would grow brinjal, and other kinds of vegetables that they had put in the plot, about half an acre or so they had leased, and then sell their vegetables. And we found that-I looked at the data on loan recovery from vegetable cultivators. It was $96 \%$. I said, everywhere else it is $98 \%, 99 \%$, why is it that they have $96 \%$ ? So their productivity must be low. I then sent out a group of agronomists to try and find out their problem. Very quickly they found out that the seeds were the main problem. Seeds. Vegetable seeds. They could not find high-quality vegetable seeds. I thought, why not go into the business of vegetable seed multiplication? Because there are no high-quality seeds available in the market. So BRAC went into the vegetable seed business. I got, from Holland, seed companies to come and help us in plant breeding to improve the quality of seeds.

TK: Now, did these Holland companies do it as an act of charity, or is it a business proposition?

FHA: No, no, we paid for them. Our donors paid for them. Then we went to India, looked at some of the Indian farms, got collaboration with them, so they also helped us. It's on a royalty basis. If we took their vegetables, we bought them. Some of them, we tried to produce in our own country and gave them a royalty. So all kinds of arrangements were done through various kinds of entities that we work with throughout the world.

Once vegetable seeds were done, I thought, why not maize, rice, and other kinds of seeds? China was producing $30 \%$ of its rice as hybrid, and we were doing less than $1 \%$. India was just moving up in the scale. So we got into a joint venture with China, and started producing Chinese varieties of rice in Bangladesh. We had to first have two years. We had to get the seed first certified by the Bangladeshi government, to show that it worked in all ecological zones and productivity was higher. After two years, they were certified, and then we started production. Initially
we imported, but later on we started producing ourselves in a joint venture with a Chinese company. Then we started producing our own seeds. We started plant breeding, the science, the labs. We started creating agricultural science labs.

## TK: These labs are all over Bangladesh, or in some particular... ?

FHA: In three locations. Yes. So we became the largest seed producer in Bangladesh. So it's not just poor people getting their seeds from us now, everybody's getting their seeds from us.

TK: So that's a good transition to ask you about, again, with the benefit of hindsight and many decades, how would you characterise the effect of BRAC on Bangladesh as a society, either on the attitudes of perhaps young people or as a role model or exemplar for organisations, any aspect of it that you care to comment on, maybe?

FHA: I don't know whether we have been able to influence a great deal in terms of Bangladeshi ethos in a significant way. But I would say that our impact has been more on poverty and development, education-many children, seven million children who would otherwise not have been educated, now are literate. Many of them are now becoming doctors in China and so on-very poorest of children who have done well in life. So we have had a big influence, I think, in agricultural productivity, in child survival, in poverty reduction. Microfinance has had tremendous impact in getting the poorest people access to money. Not everybody has done well, but many people have done well. So I will say that there has been-I think, as a single organisation, if any organisation had a impact on a country's macrostatistics, we probably had more than any other organizsation.

TK: Yes, it's incredibly impressive. Can I ask you a slightly difficult question about the relations with the state and the government? As an outsider and observer, it seems an incredibly convoluted political process, and you, as an entrepreneur and builder of an organisation, have had to navigate that, presumably. What can you share about that experience?

FHA: One thing about Bangladesh is that the Bangladesh government was not very strong when we inherited a government in East Pakistan. The power elite were the West Pakistanis. So we had a very weak government. And that meant that the government didn't have the resources to provide services to all, and so they said, all right, you people do whatever you can. So the space was given to us to do the things that we wanted to do. During the first eight years of BRAC's work, there was no permission needed from anybody to go anywhere and do
work. In 1978, the first legislation came, and it was called the Foreign Donations Ordinance. And immediately I went to see the President of Bangladesh, who was Ziaur Rahman. I said, "Why are you trying to stop us from getting money from foreign countries?" He said, "This is not for you; this is for President Gaddafi trying to create madrasas in Bangladesh which I'm trying to stop." But then he couldn't stop President Gaddafi sending money to create madrasas in Bangladesh. He stopped us from getting money without government permission.

What was intended and what actually happened was quite different. We became a little more restricted-every time we received money from abroad, we had to go to the government saying that this money was for this. A bureaucracy was added to our operations. We had to spend a little more for having one officer who would just go from one government office to another government office and wait to get permissions, and that wouldn't have been required if he hadn't [brought in this Ordinance]

So this was one. And then, of course, as we became larger and larger, some politicians became very jealous as to why these people were becoming so powerful and even controlled some of the votes. They thought that if I told our group members to vote for someone, he would get all the votes. So every time an election started coming, I started getting phone calls: Please ask your people to vote for me. I said, I can't do that. I'm neither for the BNP, nor for the Communist Party, nor for any of these parties, and our group members are not selected on the basis of which party they support in BRAC. We had this 30,000 staff, at the time. I never asked them which party they belonged to. It could be BNP, it could be anybody. How could I ask people to vote for a particular person or party? It was very difficult.

## TK: So you've managed to stay politically neutral.

FHA: Managed to stay politically neutral. And I also try to do one other thing. Whenever I went to see the Prime Minister, I also tried to visit the leader of the opposition within a few days, so that people can't say that I'm closer to the Prime Minister.

TK: I have time for one last question. BRAC, obviously, is doing incredible work in Africa and Afghanistan, in Haiti, in Burma. I wish I had more time to discuss that with you. But what are a couple of the key challenges that you see in expanding that?

FHA: The challenges of working abroad-we are the only organisation in the South, or poor country organisation, let's say, which has gone global. And in our home base we can't raise money for Africa, so CARE,
having a home base in the United States, can raise money here and send it to Africa, but we can't do that from Bangladesh to Africa. Firstly, even if BRAC were to raise some money in Bangladesh, the foreign exchange regulations wouldn't allow me to transfer money abroad. So we have to raise money abroad, we have set up a BRAC USA, a BRAC UK. And BRAC International is registered in the Netherlands. So we'll be setting up more of these entities or affiliates in the north, to be able to raise more money.

But nowadays, of course, money in development is mostly disbursed from within the country itself. If you work in Uganda, you might be able to find DFID [Department for International Development] in Uganda will fund you, because they know you here in Bangladesh. We have a reputation of being able to deliver whatever we promise, and that helps us in also finding money in Africa to try and develop programmes. As soon as we went to Afghanistan in 2001, everybody flocked to fund BRAC, because we had the reputation. And so we started getting funding from sources that we didn't know, we didn't want, so all kinds of money started flowing in. We became very quickly the largest NGO in Afghanistan. There are pluses and there are minuses. Minus is that we are not known there. The donors know us, but we have to establish our legitimacy with that country's government.

TK: I would assume that the basic principles that you've effectively espoused in BRAC, which is getting access to the relevant information, going back to your very first surveys of needs and so on, to incentives, to understanding social structure, those sorts of principles should transfer fairly well.

FHA: Yes, and I think-the other thing that I've noted is that poor people, their dreams, aspirations, and struggles are almost the same everywhere. Whether it is in Africa or Bangladesh or Pakistan or Nepal, it will be more or less the same. They are the neglected, disenfranchised people who need help, and they welcome any help that they can get.

TK: Sir Abed, it's been a very great pleasure for me, and an honour, and I thank you very much for taking time to speak with me.

FHA: Thank you very much.

# The idea behind BRAC is to change systems of inequity 

Jean-Christophe Nothias


#### Abstract

With the announcement of the 2017 edition of the Top 500 NGOs, NGO Advisor decided to launch a series of interviews with executives of organisations that are part of the rankings, 'the lvy League of the "for-good" world.' Sir Fazle Hasan Abed, Founder and Chairperson of BRAC, opened the series as 'the most influential and impactful for-good organisation worldwide.' An excerpt from the interview by Jean-Christophe Nothias is published here.


#### Abstract

Jean-Christophe Nothias (JCN): Being ranked \#1 again in 2017 is an achievement and a fantastic recognition, but it is also challenging. Is there a "too big to fail" risk associated with BRAC?


Sir Fazle Hasan Abed (Sir Fazle): First, on behalf of the entire BRAC family, allow me to express my deepest gratitude for NGO Advisor's recognition. There are many civil society organisations in the world today working diligently to bring about change in their societies. For BRAC to be placed at or near the top of such a list is a great honour indeed.

I would not say BRAC could ever be "too big to fail." In Bangladesh, many of the functions that previously only BRAC and other nongovernmental organisations were able to provide are increasingly performed by the state. Successive governments in Bangladesh have been able to reach many more communities through state primary schools, for instance. We see this as a sign of great success.

I would add that "failure" is not seen as a bad thing at BRAC. I have always encouraged our staff to view failure as an opportunity to improve the services we provide. During our child survival campaign of the 1980s, our earliest pilots were actually a disaster. This was BRAC's first attempt to go to a nationwide scale, with a training programme that taught rural women how to mix and administer their own oral rehydration solution for children's diarrhoea using locally available water, sugar and salt. At first, fewer than $10 \%$ of the mothers we had trained actually used the solution. We revised the training again and again until we achieved a $100 \%$ success rate, and then scaled it up to reach every mother in Bangladesh.

JCN: As we explore the non-profit world looking for excellence, it seems like successful organisations are designed more like 'systems' than specialised ventures. BRAC addresses a diversity of
concerns and embeds many different types of entities to act, some being non-profit, some for-profit corporations. Do you believe this is the future, in order to have a lasting impact and be sustainable? Will social enterprise revolutionise a non-profit sector that is still sticking to the charity approach?

Sir Fazle: The idea behind BRAC is to change systems of inequity, that is true. There are some BRAC programmes, however, such as our UltraPoor Graduation programme, which are always likely to require some level of subsidy. I would not call this a "charity approach", however, since the aim is always to graduate the poorest into sustainable livelihoods, instead of remaining reliant on others.

There are many ways to change the basic conditions of society. One is the social enterprise approach. To use one example-BRAC built a dairy company called Aarong Dairy, which purchases milk from women farmers, many of whom took microloans to buy cows. It is now the largest private dairy company in Bangladesh. This represents one way to create greater opportunities for the poor efficiently and at scale.

But government, civil society organisations, social enterprises, and forprofit corporations all have a role to play. There is no one-size-fits-all model.

I've always recognised that donor funding wouldn't always be there for us. In order to provide long-term solutions at scale-to create significant change in a country like Bangladesh, or in any of the other 10 countries where we work-we have sought a degree of sustainability by developing our own sources of income. I believed we should try never to be too reliant on donors.

With microloans, for instance, we recover our costs through service fees charged to clients. We also run social enterprises that serve the poor while generating a surplus for BRAC, in sectors as varied as

dairy, textile and seeds. This surplus is used to fund programmes like education and health.

We even have a commercial bank, BRAC Bank, which operates bKash, a mobile money platform. By some measures, including the number of regular clients-about 25 million-bKash is now the largest mobile money platform in the world.

Yet it is important to stress that many of our most successful programmes, including most of our operations outside Bangladesh, still rely on donor contributions. Our operations in Bangladesh are close to $80 \%$ self-financed and, with support from our partners, I anticipate that this proportion will rise in the coming years.

JCN: With an organisation of over 118,000 employees being so impactful, do you think that BRAC has become a poster boy for management schools? Has the Harvard Business School included $B R A C$ in its curriculum?

Sir Fazle: Harvard Business School has indeed prepared several case studies on BRAC which are included in its curriculum. In development circles, one of the things we are best known for is the "science of delivery"-the efficient delivery of services to people in need. This is something businesses can learn from as well.

I agree with Jim Kim, the World Bank president and a proponent of the science of delivery, who says it's no longer so much a question of what to deliver, but how to deliver it. Perfecting the science of delivery, even
for very simple ideas such as the oral rehydration therapy mentioned earlier, can help us uproot even the most deeply entrenched poverty.

If BRAC is emblematic of anything, however, I would like to hope it is a concerted, long-term effort to transform the basic conditions of one's society

JCN: Would you say that young citizens with a fresh diploma should join an organisation such as BRAC or look for a job in the banking industry?

Sir Fazle: When young people approach me about starting a career in development, I often suggest they spend a couple of years working in the private sector first. When I worked at Shell Oil, I learned how to manage large operations efficiently, something I think served me well when I started BRAC.

That said, for those with a desire to serve others, especially people born with few advantages and opportunities, a career in this field is extremely satisfying. At BRAC, I have always tried to give people substantial responsibility coupled with an appropriate level of authority so they have the space to learn, develop and even make mistakes!

JCN: BRAC's assumption is that poverty is a system and its underlying causes are manifold and interlinked. Is BRAC a challenge to politicians, or to put it a little differently, do politicians see BRAC as representing some sort of a challenging or competing power to their public duties and power?

Sir Fazle: Certainly not, although perhaps we are a challenge to corrupt politicians. There are many functions, such as education and health care, which can and should be performed by a well-functioning state. As mentioned earlier, the Bangladeshi government has recently done a much better job of making sure that people from poorer areas and backgrounds have access to primary schools. In situations like this, BRAC has very willingly stepped back to let the government do its job.

Politicians tend to see BRAC as a resource, not as a competing power. We provide teacher training to improve state school systems, for example. Through BRAC University, we are educating a new generation of civil servants in Bangladesh. Our community health programmes work alongside formal health systems, not in competition with themlinking the poor with government clinics, for example, or guiding a pregnant woman to a hospital when complications occur, so that she may have a safe birth surrounded by trained medical personnel.

Wherever we work, we seek to help governments function better, not to replace the government.

JCN: Over the next five years, BRAC aims at creating a more inclusive society in Bangladesh, one where inequalities would not rise. Can anyone stop such a tide?

Sir Fazle: Having witnessed such change since Bangladesh's independence in 1971, I am an optimist. Life expectancy was just 47 years in 1971, due largely to the high rate of child mortality. About a quarter of children did not live to the age of 5 . Now life expectancy exceeds 70 , and the under- 5 mortality rate is less than 40 per 1,000 per live births. Maternal mortality has decreased by $75 \%$ since 1980; infant mortality has more than halved since 1990. We have also brought down fertility rates from about seven children per woman to replacement level. It has been said that such rapid changes in public health have almost no historical precedent, save perhaps for Japan following the Meiji Restoration.

I believe these changes have taken place in large part because we have developed a more inclusive society-one in which women are empowered to make their own decisions, such as to educate their daughters, instead of being oppressed by patriarchal traditions. Although Bangladesh is still a very conservative society, we have not only met but exceeded gender parity in education, meaning there are now more girls in school than boys. This is a tremendous achievement.

Yes, there are forces that can stop the tide, including the instability of our institutions and threats to law and order. These are challenges faced the world over. We have faced them in the past and come through them, so I remain an optimist.

## JCN: As regards its international expansion, where do you see BRAC's next battles?

Sir Fazle: We are developing a strategy to broaden our international outreach, particularly in Sub-Saharan Africa, where the basic conditions of many people's lives remain much the same as when we started in Bangladesh. I would like to see BRAC launch operations in several more countries there in the coming years.

Jean-Christophe Nothias is Editor-in-chief, NGO Advisor. The full interview can be viewed on ngoadvisor.com

## In Conversation with BRAC's Sir Fazle Hasan Abed


#### Abstract

This week, development pioneer Sir Fazle Hasan Abed, founder of BRAC, the largest nongovernmental development organisation in the world, is in Washington, D.C., where he concludes his visit to the US as an Asia Foundation Chang-Lin Tien Distinguished Visiting Fellow. At the end of last week, in between meetings and speaking engagements arranged by the Foundation in San Francisco and Silicon Valley, In Asia blog editor Alma Freeman sat down with Sir Fazle for a face-to-face, exclusive interview on Bangladesh's remarkable transformation over the last 40 years, criticisms over microcredit, his biggest idea that failed, his most rewarding area of work, and more.


#### Abstract

Alma Freeman (AF): Forty years ago when you first started BRAC, Bangladesh was the world's second poorest country. Can you talk a bit about some of the remarkable changes that you have witnessed in your country?

Fazle Hasan Abed (FHA): Back then, the child survivor rate was terrible - a quarter of our children died before they reached five years old. Bangladesh's per capita income used to be $\$ 70$, now it's at $\$ 850$ per capita. We were a food-deficit country, now we're a food-sufficient country. Our literacy rate used to be less than 25\%, now it's nearly $60 \%$. We had one of the highest birth rates in the world, more than 6.7 children per woman; now that figure is coming down to 2.3. Maternal mortality rates also used to be very high. If a woman had an obstructive labour, there were no trained professionals nearby to help save her life. All kinds of things like this made life so vulnerable for a person in Bangladesh. Things are not like that anymore. Life for Bangladeshis is more secure, less fragile, and less uncertain.


But I think the most dramatic change has been with women's role in society. Women used to be forced to be housewives, now many are part of the work force. Large numbers of women have gone into jobs in the industry and service areas. Women's literacy rate used to be almost $30 \%$ less than men, now it's almost equal. Bangladesh is no longer at the bottom of the gender gap ranking, and we now rank better than Japan, Pakistan, and many countries which are in the bottom quarter of the gender gap.

Bangladesh has done well, but that doesn't mean that we have attained all of the things that we still want to do with our country. We are still a poor country, we need to work more on poverty alleviation, create more jobs, create more wealth, increase our productivity, and educate all of our children - not only primary school age, but secondary as well. All of this remains for the future generation of Bangladeshis to achieve. But over the last 40 years, Bangladesh is one of the countries that has
probably grown the fastest in the world. Few countries have shown that kind of promise, and few countries have started as one of the lowest, poorest countries and come up to that level. From this angle, I feel happy that [BRAC] has had some role in that progress.

AF: Experts have predicted that if Bangladesh maintains its growth at the present level, it will achieve its development goals to become a middle-income country by 2021. What do you see as the major hurdles that the nation faces to achieve these goals?

FHA: If Bangladesh continues to have the 6-7\% growth that we have been having for the last 5-10 years, we will probably attain middleincome status by 2021. But middle-income status just means that per capita income goes up to a particular level. But then, is middle-income status something worth having by itself? One has to ask: what does middle-income status do for the poor? China is now worried about the middle-income trap, so they now want to get out of middle-income status and into high-income status. To me, middle-income status would mean that extreme, dehumanising poverty is no longer there. If a country attains middle-income status, and $10 \%$ of the population is still under extreme poverty, if they can't feed themselves and their children, then it doesn't mean much to me.

I am concerned, though, as this is something that we need to be continually aware of and fight for. There is a tendency when the economy grows to say, let them grow first then we can distribute [wealth] later. I believe in both growth and distribution; but they must go hand in hand.

AF: BRAC was one of the world's earliest and largest providers of microcredit. However, the effectiveness of microcredit in alleviating poverty is being questioned, and some are saying it has lost its way. What is your reaction to this criticism?

FHA: We have never thought that microcredit is the single solution to poverty. We've always considered it as one part of a solution, and

must be combined with many other things to improve the lives of poor people. For example, if a woman gets money to buy a cow, and then she gets milk but can't sell it, you haven't really helped her very much. So you have to create a market for her to sell the milk. This is microcredit "plus." The other "plus" you have to provide is healthcare and education for children, because if children remain uneducated, this poverty is going to reproduce in the next generation. So you have to do microcredit "plus-plus" to really address the concerns of poor people. Many in the development community are not geared toward this. Most organisations want to do one thing well. I don't mind that, but then they aren't dealing with poverty as a whole.

AF: Bangladesh is one of densest places on earth, and also one of the most vulnerable countries to climate change. Does this worry you?

FHA: Bangladesh is of course a very low-lying country and a couple of meters of sea level rise is going to inundate about a third of the country. That means that Bangladesh could become even smaller and the country will become even more densely populated than it is today - already you can't go anywhere in Bangladesh without seeing people. And, Bangladesh's population is still growing, and I suppose we'll still go on growing until about 2016, when our population will be

220 million, at which point we are likely to stabilise our population.
In the next few years, Bangladesh will export more of its people abroad. Right now, there are about 6 million Bangladeshis working abroad in the Middle East, Korea, Singapore, and other countries. If you look at the world as a whole, Europe is losing its population. Japan is contracting in size - Japan's 90 million people will become 76 million in the next 30 years. That also means that those societies will need people to provide services to the elderly. Rich countries will need services, and poor countries will provide these services. Ultimately, I don't think that population is going to be a problem for the world as a whole. Right now we're at 7 billion, and we'll probably stabilise at 10,11 billion. While 11 billion people consuming at the present rate is probably sustainable, if we start to consume at the rate of the United States, then there's going to be a big problem. So, some adjustments have to be made in terms of what is legitimately possible to consume per capita to be able to support this planet so the planet can support us.

## AF: What role can the international community play to help mitigate Bangladesh's vulnerability?

FHA: The international community can indeed help, but Bangladesh also needs to put its own house in order. For example, Bangladesh needs to more effectively mobilise the climate change facilities and resources that have already been created and are available now. Are we going to be ready to utilise the funding [for climate change initiatives] that is going to be made available? I would say not yet. We need to have ideas ourselves about how to use these funds effectively, how to mitigate and adapt our society's response to climate change. Bangladesh also has to do a lot of work to prioritise what needs to be done, and we haven't done that yet. Right now, BRAC has two climate change centres that focus on disaster management where we teach environment as a subject. We also need to develop our capacity to be able to handle these things.

## AF: What do you consider to be your biggest failure and also your most rewarding area of work?

FHA: One time I decided that I wanted to try and create a half a million jobs in silk agriculture. So I decided that in order to create half a million jobs, I would need to plant 25 million mulberry trees. So, we used 13,000 kilometers of roadside land and planted 25 million trees. The World Food Programme gave us 90 kilograms of wheat per month to pay 13,800 women who were going to look after these trees.
thought, once all these trees are grown and the leaves are full, we are going to have all these silk worms and create so many jobs. It will be wonderful! But then in 1994, we had a big flood and most of the trees died. Mulberry trees can't tolerate being submerged in water. That was a failure. I'm now getting mulberry trees planted in higher land.

Education has been the most rewarding project for me. It has been wonderful to see so many children being educated, many of them going on to university, doing so well in life. I can see that BRAC has changed people's lives dramatically, particularly for those children who have had the advantage of education.

## AF: How has your time as a Chang-Lin Tien Distinguished Visiting Fellow been in San Francisco?

FHA: It has been a wonderful experience. I have been meeting new people, including faculty and students both at Berkeley and Stanford. It has been a varied group and it has been very interesting to talk about BRAC's work and development as a whole and the areas of innovation and scaling up that BRAC has been able to do over the years.

## একটি স্বপ্নের বাস্তবায়ন

## ফজলে হাসান আবেদের সাক্ষাৎকার

‘্র্যাক’-এর ২৫ বছর পূর্তি উপলক্ষে প্রকাশিত ‘সেতু’-র রজতজয়ন্তী সংখ্যায় প্রকাশের জন্য ব্র্যাকের প্রতিষ্ঠাতা নির্বাহী পরিচালক ফজলে হাসান আবেদে-এর এই সাক্ষাৎকারটি গ্রহণ করেছিলেন তৎকালীন পাবলিক অ্যাফেয়ার্স পরিচালক এম. তাজুল ইসলাম

অসাধারণ কোনো অভিজ্ঞতা হঠাৎ করে মানুষের জীবনের দর্শন, আদর্শ, দৃষ্টিভস্, আশা-আকাজ্মা সবকিছু সম্পূণ পাল্টে দিতে পারে। আজ থেকে পঁচিশ বছর আগে বাঙালি জাতি তার ইতিহাসের এক ক্রান্তিলগ্নে যখন ছিনিয়ে এনেছিল তাদের নিজম্ব ঠিকানা, তখন সেই যুদ্ধবিধ্ধম্ত দেশে ধ্ধংসের মাঝে নতুন জীবন গড়ার প্রত্যয় নিয়ে এগিয়ে এসেছিলেন কিছু দেশপ্রেমিক, উচ্চশিক্ষিত, সমাজে সুপ্রতিষ্ঠিত ব্যক্তিত্ব।

সেই সময়কার দুঃং, অসহায় মানুষের ক্ষুধা, ব্যাধি, নিরক্ষরতা, নিদারুণ দারিদ্র্য হঠাৎ করে বদলে দিল প্রখ্যাত একটি বহুজাতিক সংছ্যায় কর্মরত একজন বাঙালি তরুণের জীবনের লক্ষ্য। নিরাপদ, নিশিত জীবন ত্যাগ করে তিনি পা বাড়ালেন এক কণ্টকময় অনিশ্চিত পথে। এসে দাঁড়ালেন নিঃ্ম্ অসহায় মানুষের পাশে।

ছোট একটি কমিটি গড়ে সিলেটে সুনামগজ্জের শাল্না এলাকায় মুক্তিযুদ্ধ শেষে ঘরে-ফেরা সবহারানো মানুষের ত্রাণ ও পুনর্বাসনের কাজ ঙরু করেন জনাব ফজলে হাসান আবেদ। গভীর দেশপ্রেম, মানুবের প্রতি প্রগাঢ় ভালবাসা এবং দৃঢ় আত্নপ্রত্যয় নিয়ে «রু হয় তাঁর অভিযাত্রা। তারপর অনেক দিন, অনেক মাস, অনেক বছর কেটে গেছছ-পার হয়ে গেছে দীর্ঘ আড়াই দশক। জনাব আবেদ আর পেছনে ফিরে তাকাবার সময় পান নি। তাঁর প্রতিষ্ঠিত সেই ত্রাণ ও পুনর্বাসন কমিটি অনেক চড়াই-উৎরাই পেরিয়ে আজ রূপান্তরিত হয়েছে এক বিশাল সংগঠনে, যার অংশীদার হয়ে আজ ১b- লক্ষ ভূমিহীন নিঃস্ব পরিবার গড়ে তুলছে নিজেদের ভাগ্য, অ্বনির্ভরতা এবং উন্নয়নের পথে তারা আজ অগ্রসর অভিযাত্রী। শিক্ষা, ম্বা্্য এবং আয়বর্রনমূলক নানা কর্মকাত্ড ব্যাপৃত এইসব মানুষের হাতে রচিত হচ্ছে এক নতুন ইতিহাস।

ব্র্যাক আজ বাংলাদেশে এবং সারা বিশ্বে একটি সুপরিচিত নাম। মাত্র কিছুদিন আগে রৃটিশ প্রধানম্ত্রী জন মেজর মানিকগজ্জের নবগ্রামে ব্র্যাকের বিভিন্ন কার্যক্রম প্রত্যক্ষ করার পর দেশী-বিদেশী সাংবাদিকদের বলেন, ‘এই আশর্যজনক ঘটনা ২৫ বছর আগে একজন মানুষের একটি অ্বপ্নের সফল বাম্টবায়ন।’

ব্র্যাকের ২৫ বছর পূর্তি উপলক্ষে আমরা খোলাখুলি আলাপ করেছি ব্র্যাকের প্রতিষ্ঠাতা ও নির্বাহী পরিচালক, নিরলস কর্মব্রতী, জনকল্যাণে উৎসর্গিত প্রাণ, নিরহংকার, মৃদুভাষী, ষাটোর্ৰ্ব জনাব ফজলে হাসান আবেদের সজে। জানতে চেষ্টা করেছি তাঁর দর্শন, দারিদ্র্য বিমোচনের দীর্ঘ, জটিল ও দুর্গম পথে তাঁর অভিজ্ঞতা এবং তাঁর আজকের স্বপ্ন সম্পর্কে। ‘সেতু’-র পক্ষ থেকে গৃহীত এই অন্তরগ সাক্ষাৎকারটি আমরা পাঠকদের সমীপে উপস্ছাপন করছি।

সেতু : আবেদ ভাই, প্রথমে জানতে ইচ্ছে করে, ২৫ বছর আগে যখন আপনি একজন সফল চার্টার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্ট হিসেবে একটি বহুজাতিক সংসায় নিবাঙ্মাট, উজ্জ্বল এবং সম্টাবনাপূণ উচ্চপদে আসীন ছিলেন, তখন সেই নিশ্চিত জীবন ছেড়ে এক অনিশ্চিত পথ বেছে নিলেন কেন? বলা যায়, an established chartered accountant had chosen the unchartered and uncertain route to serve the poor. why?

আবেদ : এটার একটা কারণ হলো যে, আমি মুক্তিযুদ্ধে শরিক হয়েছিলাম। মুক্তিযুদ্ধের পরে অমাদের জীবনে অনেক পরিবর্তন এলো। । আমরা স্বাধীন হলাম। আমাদের অনেকে মুক্তিযুদ্ধে শরিক হয়েছেন এবং অনেকে আত্মাহুতি দিয়েছেন। যে-সমষ্ত কাজ আমি আগে করেছি, যেমন: হিসাব বিভাগের কাজ, একটা বহুজাতিক কোম্পানির এক্সিকিউটিভের কাজ, এগুলো আমার কাছে তখন নিতন্তই নগণ্য মনে হয়েছে। আমার মনে হয়েছে, স্বধীন বাংলাদেশের দরিদ্র জনগণের জন্য কাজ করাটাই অনেক বড় এবং সেজন্য established profession ছেড়ে এমন একটা কাজে আসতে আমার কোনোরকম দ্বিধাই হয়নি। মনে হয়েছে, সামান্য পারিশ্রমিক যদি কিছু পাই, সেটাই যথেষ্ট। আমাদের সজ্গে যারা কাজ করতে এসেছে, তারাও মুক্তিযুদ্ধ থেকে এসেছে, তারা কেউই টাকাপয়সার জন্য আসেনি। এসেছে দেশের কাজের জন্য। মুক্তিযুদ্ধের চেতনা ছিল বনেই আমাদের তখন এটা মনে হয়নি যে, আমরা আগে যা করেছি, সেটাই বজায় রাখতে হবে। আমার এখনও মনে হয়, আসল জিনিস তো মানুষের জন্য কাজ করা। এর চেয়ে বড় আর কী হতে পারে?

সেতু : আপনি যখন ব্র্যাক শুরু করেন, তখন কি কখনও

## ভেবেছিলেন যে, সে-দিনের সেই ‘মিটি’ একদিন একটি বিশাল প্রতিষ্ঠানে পরিণত হবে?

আবেদ: তা হয়তো ভাবি নি। কিন্তু আমার সব সময়ই একটা ধারণা ছিল যে, ব্র্যাক সংগঠন বা প্রতিষ্ঠান হিসেবে বড় না হলেেও তার কর্মকাণ্ডের একটা 'impact' হবে। সে জন্য প্রথম থেকেই আমি চেষ্টা করেছি যাতে ভালো কর্মী নেওয়া যায়, তাদেরকে ঠিকমতো গড়ে তোলা যায়, যাতে তারা ভালো ম্যানেজার হিসেবে ঠিকমতো ব্যবস্থাপনা চালাতে পারে।

সেতু : ব্র্যাকের মতো এরকম একটি সংস্হ গড়তে হলে, একজন সংহা প্রধানের কী কী বৈশিষ্ট্য থাকা প্রয়োজন বলে আপনার ধারণা?

আবেদ : এটা একটা কঠিন প্রশ্ন। বাংলাদেশে বেশ কয়েকজন ব্যক্তি বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান তৈরি করেছেন। যেমন: ডায়াবেটিক অ্যাসোসিয়েশন তৈরি করেছেন প্রফেসর ইব্রাহিম, কুমুদিনী হাসপাতাল এবং ভারতেশ্বরী হোমস তৈরি করেছেন রণদাপ্রসাদ সাহা। এঁরা এবং যাঁরা প্রতিষ্ঠান তৈরি করেন, তাঁদদর সবচাইতে বড় গুণ হলো total commitment । একটা প্রতিষ্ঠান তৈরি করতে সময় দিতে হয় অনেক। একটা প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে যেতে হয়। তার জন্য যেে কমিটমেন্টের দরকার, সেটা ঠিক চাকরিজীবী হিসেবে নয়। এমনকি স্বপ্নের মধ্যেও এইসব নিয়ে চিন্তা হয়। অর vision থাকতে হয়। সেটা বাঙ্তবায়ন করার জন্য কতগুলো practical ideas দরকার। এই practical Ideas ও vision বান্তবায়িত করার জন্য কর্মসূচি দরকার। এবং তার মাধ্যমে আল্তে আল্তে এগিয়ে যাওয়ার যে-ধৈর্য এবং commitment দরকার, সেটা থাকলে একটা বড় প্রতিষ্ঠান আল্তে আল্তে তৈরি হয়।


ফজলে হাসান আবেদের সাক্ষাৎকার গ্রহণ করছেন এম. তাজুল ইসনাম

সেতু : একটি প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার পেছনে vision, integration, backward linkage, forward linkage এবং managementএগুলোর মধ্যে আপনি কোনটিকে গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করেন?

আবেদ : প্রথমে vision থাকতে হবে। তবে vision থাকলেই যে কেউ প্রতিষ্ঠান তৈরি করতে পারবেন, তা নয়। vision থাকা সত্ত্বেও অনেকেই আছেন যারা তাদের প্রয়াসকে কার্যত তেমন কোনো প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দিতে পারেন নি। vision-এর সঞ্গেসজ্গে থাকা দরকার practical ideas। তারপর দরকার ভালো ব্যবश্থাপনার। ব্র্যাক যখন ছোট ছিল, তখন আল্তে আল্তে কীভাবে ভালো ম্যানেজার তৈরি করা যায়, সেজন্য আমি প্রথমেই বেশবিছু এমএ পাস তরুণকে ব্র্যাকে সম্পৃক্ত করি। আমার পরিকল্পনা ছিল, আল্তে আল্তে ফিল্ড ওয়ার্ক করে ওরা ওপরের দিকে আসবে এবং এই লাইনে অভিজ্ঞ ম্যানেজার তৈরি হবে। কারণ development লাইনে ম্যানেজার advertise করলেেই পাওয়া যায় না। তারা গ্রামপর্যায়ে কাজ করে আল্তে আল্তে dynamicsটা বুঝবে, গরিব মানুভের সমস্যা বুঝবে এবং সেই সমস্যাগুলোর

সমাধানের পথ খুঁজবে। তারপরে আল্তে আল্তে কর্মী থেকে ম্যানেজার তৈরি হবে। আমার মনে আছে, আমাদের প্রথম প্রেজেক্ট শাল্লাতে প্রতিমাসের শেষ রবিবারে একটা মিটিং হতো। আমি প্রায় ছ বছর প্রতিমাসে শাল্লায় গিয়েছি এবং সবার সন্গে মিটিং করেছি। সে-সব মিটিং ১২ ঘন্টা, ১৪ ঘন্টা, ১৫ ঘণ্টা াহায়ী হতো। এই মিটিংগুলোর উদ্রেশ্য ছিল যে, আমরা debate করব, সিদ্ধান্ত নেব, আমাদের কর্মীরা বিভিন্ন সমস্যা বিশ্লেষণ করতে শিখবে এবং অভিজ্ঞ ম্যানেজার হিসেবে গড়ে উঠবে। আমি মনে করি, management খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এটা না করতে পারনে কোনো সংম্থাই বড় হতে পারে না। আমি যখন ব্র্যাক করতে আসি, তখন কিন্তু উন্নয়নবিষয়ক তেমন কোনো অভিজ্ঞতা আমার ছিল না। সেজন্য আমি মনে করি আমি নিজেও শিখ্খেছি।

সেতু : অনেকের ধারণা যে, কোনো প্রতিষ্ঠান বড় হলে ধীরে ধীরে তার মধ্যে ব্যুরোক্র্যাসির সৃষ্টি হয় এবং তা ক্রমেই বাড়তে থাকে। এ-ব্যাপারে আপনার অভিমত কী এবং এ-ক্ষেত্রে ব্র্যাকের অবস্ছান কোথায়?


ব্র্যাকের প্রধান কার্যালয় ‘ব্র্যাক সেন্টার’
আবেদ : যে-কোনো প্রতিষ্ঠানে ব্যুরোক্র্যাসি থাকবেই। কিন্তু ব্যুরোক্র্যাসির ধরনটা কী, সেটা দেখা দরকার। অনেক সময় ব্যুরোক্র্যাসি তৈরি হয় বিভিন্ন কাজে নিয়ন্ত্রণ আনার জন্য। অনেক সময় আমরা নিয়ন্তণকে বাধা দেওয়ার একটা পদ্ধতি বলে মনে করি। ব্যুরোক্র্যাসি একটা বড় প্রতিষ্ঠানে কিছু হবেই, কিন্তু এটা supportive bureaucracy হবে। ব্যুরোক্র্যাসি মানে কিছু লোক টেবিলে বসে লেখাপড়ার কাজ করবেন। সবাই যে ফিন্ড ওয়ার্কার হবেন তা তো নয়। কেউ অ্যাকাউনট্যান্ট হবেন, কেউ ম্যানেজার হবেন এবং তারা সমস্ত প্রকল্পের বিভিন্ন কাজ নিয়ন্তণ করবেন। কিন্তু প্রশ্ন হলোে নিয়ন্ত্রণটা কেমন? এটা কি কর্মীদের বাধাপ্রস্ত করে? নাকি এটা কর্মীকে support করে? আমরা সবসময় চেষ্টা করেছি যে, আমাদের ব্যুরোক্র্যাসি হবে supportive sureaucracy। আমরা সুপারভিশনে যাই। কিন্তু সেখানে আইডিয়া না দিয়ে ইন্সপেক্ট করা, যেমন কাজটা হল্ো কি না দেখে এসে তাকে শাষ্তি থ্রদান

করা, সেটা কিন্তু আমাদের সিস্টেমে নেই। অমরা বলি, সুপারভিশন সাপোর্টিভ হবে। মোট কথা, কোনো সমস্যা হলে সুপারভাইজার তার সমাধান দিয়ে আসবেন। ব্র্যাকের এত বড় হেডকোয়ার্টার। এটা কী করে? গ্রামবাংলায় আমাদের যে-বিশাল কর্মকাণ্ড সেগুনোকে সাপোর্ট দেওয়ার জন্যই হেডকোয়ার্টার। আমাদের যে-সমস্ত সিস্টেম বা নিয়মকানুন দরকার, সেটাকে বজায় রাখার জন্যই হেডকোয়ার্টার। সেখানে একটা সুষ্ঠু প্রক্রিয়ার মধ্যে সবকিছু নিয়ন্ত্রণ করা হচ্ছে।

সেতু : ব্র্যাকের বিভিন্ন কর্মসূচি বা বিভাগ নিজ নিজ দায়িত্বে কাজ করে যাচ্ছে। অনেক সময় মনে হয়, একেকটি বিভাগ যেন একেকটি এনজিও। অথচ সবকিছুই আবার একই সূত্রে গাঁথা একটি পরিবার। বিভিন্ন বিভাগের মধ্যে আরও ফলপ্রসূ সমন্বয়সাধনের প্রয়োজন আছে বলে কি আপনি মনে করেন? যদি থাকে, তাহলে তা কীভাবে করা যায় বলে আপনার ধারণা?

আবেদ : ব্র্যাকের কর্মসূচি প্রধানত তিনটি। একটি স্বা্্যুসেবা। একটি শিক্ষা। আরেকটি পল্লী উন্নয়ন। পল্লী উন্নয়ন প্রধানত অর্থনৈতিক উন্নয়ন। তিনটি জিনিসই একজন দরিদ্র মননুষের অর্থনৈতিক মুক্তির জন্য দরকার। এটা একটা সমন্বিত চাহিদা। এই চাহিদাটা আমরা পূরণ করছি বিভিন্ন কর্মসূচির মাধ্যমে। আর এই কর্মসূচিগুলো আমরা সম্ভবত সমন্থিত করার চেষ্টা করছি। তবে কোনো কোনো জায়গায় হয়তো সমন্বয়ের কিছু অভাব দেখা দিচ্ছে।

সেতু : ব্র্যাক একটি অত্সন্ত দক্ষ এবং কর্মব্যষ্ত সংস্ছা হিসেবে পরিচিত। এর বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মীরা খোলামনে মানুষের সঙ্গে মেশেন, গরিবের কথা শোনেন, একসাথে কাজ করেন। এক্ষেত্রে অবশ্যই দক্ষ নেতৃত্ব, ব্যবস্ছাপনা এবং motivation বা

উদুদ্ধকরণ কাজ করছে। ব্র্যাকের কর্মীদের কাছ থেকে আপনি কী ধরনের গুণাবলি আশা করেন?

আবেদ : আমি প্রথমে যেটা আশা করি, সেটা হলো, ব্র্যাকের কর্মীরা দরিদ্র জনগণের দুঃখকষ্ট বুঝবে এবং তাদের প্রতি সহানুভূতিশীল হবে। তারপর আমি যেটা চাই, সেটা হলো তার দক্ষতা । মানুষের প্রতি সহানুভূতিশীল হলেই সে তার কাজকে আপন করে নিতে পারবে, ব্র্যাকের কাজকে ভালবাসতে পারবে এবং সে নিজেও এর থেকে তৃপ্তি পাবে। সবচেয়ে বড় জিনিস হলো, মানুষের প্রতি সহানুভূতি। যাদের জন্য আমরা কাজ করি, তারাই সবচেয়ে বড়। মানুষ হিসেবে সবাই এক এবং যার যে-রকম সামর্থ্য, আমরা সেভাবে কাজ করব। এই মূল্যবোধটা সবার থাকা চাই। ডিরেক্টর হলেই বড় একটা কিছু হর়ে যাবে, আর ছোট হবে পিএ হলে, এটা একেবারেই ঠিক নয়। আমি মনে করি, বেশিরভাগ ব্র্যাককর্মী committed। তারা তাদের কাজ সুষ্ঠুভাবে করার চেষ্টা করে।

সেতু: ব্র্যাক একটি decentralised সংস্হা এবং এর যেকোনো কর্মী প্রয়োজনবোধে আপনার সজ্গে সরাসরি যোগাযোগ এবং দেখা করতে পারেন। কেউ এই সুযোগের অসদ্ববহার করেন না এবং শ্জ্খলাভজ্গেরও কোনো আশঙ্কা দেখা দেয় না। এটা কীভাবে সম্টব?

আবেদ : ব্র্যাকের কোনো কর্মী তার সংস্থার প্রধানের সগ্গে দেখা করবে, তাতে শৃজ্খলাভগ্রের কী আছে? আমরা যদি নিজেদেরকে আমলাতাত্রিক সংন্থা হিসেবে চিন্তা করি, তাহলে ভাবব যে, কেন সে সংস্থার প্রধানের সক্গে দেখা করল? যেখানে একজন তরুণ কর্মী তার প্রবীণ ‘বস’-এর সজ্গে আলাপ করতে পারে না, সেখানে আমি মনে করি ব্যুরোক্র্যাসি বিদ্যমান। অনেক কর্মী আমার সঙ্গে

সরাসরি দেখা করতে আসে। তাতে আমদের কোনো অসুবিধা হচ্ছে না।

## সেতু: কেউ undue advantage নিচ্ছে কি?

আবেদ : না। undue advantage কেউ নিচ্ছে না। বিশেষ কোনো বিষয়ে কেউ তার অনুভূতি ও মূল্যবান বক্তব্য নিয়ে হয়তো আমার সঙ্গে দেখা করতে আসছে। কিন্তু ছোটখাট কথা বলার জন্য নির্বাহী পরিচালকের কাছে কেউ এলো, সেটা কিন্তু হচ্ছে না।

সেতু: সংহা হিসেবে ব্র্যাকের সার্বিক মূল্যবোধ এবং 'corporate culture' কী হওয়া উচিত বলে আপনি মনে করেন?

আবেদ : আমি চাইছিলাম, ব্র্যাকে একটা সহমর্মিতার পরিবেশ তৈরি হবে। এই পরিবেশ বলতে আমি বুঝি কলেজে, বিশ্ববিদ্যালয়ে যেমন, তেমন একটা পরিবেশ। সেই সংস্কৃতি কিছুটা আছে ব্র্যাকে। প্রথম জিনিস হলো যে, সবাই একজন আরেকজনকে ‘ভাই’ বলে। এর মাধ্যমে একটা পরিবারের মতো পরিবেশ সৃষ্টি হয়। এটা আর একটু বাড়ানো দরকার। ব্র্যাকের মধ্যে ন্তর আছে, কিন্তু আমরা একজন আরেকজনের সক্গে ঠিকমতো মতবিনিময় করতে পারি। এট|কে আরও বাড়নো यায়।

সেতু : দরিদ্র মানুষের অ্বার্থে এবং একইসঙ্গে আয়সংহ্ছানকল্পে বিভিন্ন কর্মকাণ্ড, যেমন:
printers, milk processing plant, গৃহনির্মাণ ঋণ ইত্যাদি বেশকিছু প্রকল্প হাতে নেওয়া হয়েছে। এ-রকম আর কোনো নতুন প্রকল্পের বিষয়ে আপনি কি চিন্তাভাবনা করছেন?

আবেদ : দরিদ্র মানুভের স্বার্থে আয়সংং্হনমূলক যে-সমস্ত থ্রকল্প হাতে নেওয়া হয়েছে, সেগুলো

আরও বাড়বে। আমার ধারণা হচ্ছে যে, গ্রামীণ উন্নয়নকে তরান্বিত করার জন্য যে-সব কাজে আমরা এখন ব্রতী আছি, সেখানে কিছু কিছু নতুন ইন্ডাস্ট্রি আসা দরকার। যেমনः আমি চিন্তা করি, গ্রামে অনেক তরিতরকারি, সবজি উৎপাদন হচ্ছে; কিন্তু সে-সব বাজারজাত করার জন্য তেমন কোনো সংং্থা তৈরি হয় নি। এখন পর্যন্ত একজন ক্ষুদ্র চাষী যা উৎপাদন করছে, তা ফড়িয়ারা কিনছে। গ্রামদেশে দাম অনেক কম, শহরে বেশি। যদি আমরা একটা marketing organisation তৈরি করতে পারতাম, তাহলে দরিদ্র লোকের সহায়তা হতো। গ্রামে দুধ উৎপাদন হচ্ছে, কিন্তু গ্রামীণ কৃষক ঠিকমতো দাম পাচ্ছে না। সেজন্য আমরা এখন দুগ্ধজাত দ্রব্য বাজারজাত করার লক্ষ্যে ঢাকার অদূরে জয়দেবপুরে মিল্ক প্য্যান্ট তৈরি করছি। এভাবে আমরা গ্রমীণ অর্থনীতিকে জোরদার করে কতগুলো enterprise তৈরি করতে পারি।

সেতু : এই প্রসজে ব্র্যাকের হায়িত্বশীলতার প্রশ্নটি এসে পড়ে। আপনার কি মনে হয়, ভবিষ্যতে ব্র্যাক আর্থিক সংকটের মুখোমুখি হতে পারে? যদি হয়, তাহলে সেই অবश্ছার মোকাবিলা কীভাবে করা যেতে পারে বলে আপনি মনে করেন?

আবেদ : ব্র্যাকের আর্থিক সংকট তেমন হবে বলে আমার মনে হয় না। কারণ আমরা যে-সব আয়বর্ধনমূলক কর্মসূচি হাতে নিয়েছি, সেগুলো থেকে প্রতি বছরে অনেক আয় আসছে। আগামী দিনে এগুলো আরও বাড়বে। তার কারণ হলো আমাদের ক্ষ্রদ্রঋণ প্রকল্প। ১৯৯৬ সনে আমরা ৫১৮- কোটি টাকা ঋণ বিতরণ করেছি। তার থেকে আমাদের আয় হয়েছে প্রায় ৭৫ কোটি টাকা। আগামী ৫ বছরে আমাদের ঋণদান কর্মসূচি তিনগুণ হবে। প্রায় পনের শ কোটি টাকা ঋণ দেব এবং

তার থেকে আমদের আয় হবে ২০০ কোটি টাকা এবং এটা বাড়তে থাকবে। ব্র্যাক অ্বনির্ভর হবে এবং দাতা সংস্থার ওপর নির্ভরশীলতা একেবারেই কমে যাবে।

সেতু: ব্র্যাকের শিক্ষা কার্যক্রমের প্রতি সারা বিশ্বের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়েছে। কিন্তু জরিপে দেখা গেছে, তৃতীয় শ্রেণির পর আশি ভাগ শিশ্ড আনুষ্ঠানিক স্ষুলে প্রবেশ করলেও এক বছর পরই তারা ঝরে পড়তে ওরু করে। তারা যাতে সম্পূর প্রাথমিক শিক্ষা পায় এবং পরবর্তী সময়ে সবাই না হলেও তাদের বেশকিছু অংশ যাতে মাধ্যমিক শিক্ষা সমাপ্ত করতে পারে, সেদিকে জোর না দিয়ে ব্র্যাক ইউনিভার্সিটির কথা চিন্তা করা হচ্ছে কেন?

আবেদ : ব্র্যাক কিন্তু সারা বাংলাদেশের ভবিষ্যৎ নিয়ে চিন্তা করে, যদিও আমাদের প্রধান অভীষ্ট গোষ্ঠী হলোে দরিদ্র জনগণ। কেমন করে আমরা আগামী দিনের নেতৃত্ব তৈরি করব, তার ওপর বাংলাদেশের ভবিষ্যৎ নির্ভর করে। যদি যোগ্য নেতৃত্ব আমরা তৈরি করতে না পারি, তাহলে কিন্তু দরিদ্র জনগণের ভবিষ্যৎ অন্ধকারাচ্ছন্ন থাকবে। আমাদের দরিদ্র জনগণের শিক্ষা যেমন দরকার, দেশের সার্বিক নেতৃত্বের উন্নয়নও তেমনি দরকার। সেজন্য আমরা একটা বিশ্ববিদ্যালয় করার ব্যাপারে উৎসাহিত হয়েছি। এটা বাংলাদেশের জন্য খুবই প্রয়োজন। কারণ দেশে উচ্চ শিক্ষার যে-সমস্যা বিরাজমান, তাতে আমদের বিশ্ববিদ্যালয় একটা ইতিবাচক ভূমিকা রাখতে পারবে বলে আমার ধারণা। ব্র্যাক झ্ুুলে দরিদ্র শিঙ্রো তৃতীয় শ্রেণি পর্যন্ত পড়াশোনার সুযোগ পাচ্ছে। আমি আশা করি, ভবিষ্যতে সরকার আরও স্কুন স্থাপন করবে, আরও শিক্ষক নিয়োগ করবে এবং সে-সব স্কুলে এই দরিদ্র শিঙ্রো পড়শোনার সুযোগ পাবে। এক্ষেত্রে করণীয় আরও অনেক বিষয় রয়ে গেছে এবং


ব্র্যাকের সূচনালগ্নের পাঁচ কর্মী : বাঁ থেকে আসমা আহমেদ, নাসিম হাই, সৈয়দ জিয়াউদ্দিন হোসেন, খুশী কবীর ও ফজলে হাসান আবেদ। ছবি: ২০০৩ সালে তোলা

এইগুলোতে আমরা সম্পৃক্ত থাকব। আরও কয়েক বছর, হয়তো কয়েক যুগ ধরে সম্পৃক্ত থাকতে হবে। বাংলাদেশের প্রাথমিক শিক্ষাক্ষেত্রে এবং আগামী দিনে মাধ্যমিক শিক্ষার ক্ষেত্রেও আমরা কিছু ভূমিকা রাখব বলে আশা করছি।

সেতু : ব্র্যাকের সজ্গে সম্পৃক্ত দরিদ্র মহিলা, শিফ বা তাদের পরিবারের ভবিষ্যৎ নিয়ে আপনি কী ধরনের চিত্তা করেন?

আবেদ: আমি চাই প্রতিটি দরিদ্র পরিবার একটি করে টিনের চালের ঘরে বাস করবে। সেই বাড়িতে একটা টিউবওয়েল থাকবে এবং পরিবারের ছেলেলেয়েদের স্কুলে পাঠানোর সুযোগ সৃষ্টি হবে। এটা তাদের ন্যূনতম চাহিদা। আমার আসল চিন্তা হলো, বাংলাদেশের দরিদ্র লোকজন কি করে অর্থনৈতিক এবং সামাজিকভাবে একটা সম্মানজনক অবস্থানে যেতে পারে। সামনের দিনগুলোতে নানা ধরনের নতুন সমস্যা দেখা দেবে এবং সেগুলো সমাধানের জন্য আমাদের সংন্থাকে আবার

নতুনভাবে চিন্তা করতে হবে।
সেতু : এরা যখন আত্মনির্ভরশীল হয়ে উঠবে, তখন ব্র্যাকের কর্মসূচির কী হবে?

আবেদ : তখন বিভিন্ন রকমের কর্মসূচি আসবে। উন্নয়ন তো শেষ হয়ে যাবে না। অসমাপ্ত কর্মসূচি অনেক থেকে যাবে। যেমন : কৃষিউন্নয়ন। তখন আমরা ভাবব, একই রকমের জমি থেকে কতগুণ বেশি শস্য উৎপাদন করা যায়। আসবে নতুন প্রযুক্তি। সেগুলোতে ব্র্যাক সম্পৃক্ত হবে। আমি মনে করি না, ব্র্যাক এখন যে-কাজ করছে, সেই কাজই যুগ যুগ ধরে করে যাবে। নতুন নতুন সুযোগ তৈরি হবে এবং আমরা সেগুলোতে সম্পৃক্ত হব।

সেতু : মেয়েদের আরও বেশি সংখ্যায় চাকরিতে আনার ব্যাপারে আপনার তথা ব্র্যাকের আগ্রহের কথা সবাই জানেন। এ-বিষয়ে কোনো সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা থাকলে কিছু বলবেন কি?

আবেদ : সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা হলো, কীভাবে

আমাদের সংগঠনে মেয়েদেরকে আনা যায় এবং তাদের জন্য উপয়োগী করে কীভাবে আমাদের কাজগুলো তৈরি করা যায়। মেয়েদেরকে কাজে সম্পৃক্ত রাখার ব্যাপারে এখন আমরা কতগুলো সমস্যা দেখছি। অनেকে বিয়ে হলেই চাকরি ছেড়ে চলে যায়। কারণ সে স্বামীর সঙ্গে একই জায়গায় থাকতে পারে না। আবার অনেক জায়গাতে মনে হয় যে, কর্মক্ষেত্রে মেয়েরা খুব স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করে না। আমরা চেষ্টা করছি কীভাবে ব্র্যাকের কাজগুলোকে আল্তে আল্তে মেয়েদের কাজ হিসেবে রূপান্তরিত করা যায়। যেমন : প্রথমদিকে গ্রামে সবসময় রাতের বেলা মিটিং হতো। এখনও যদি সেই নিয়মই থাকত, তাহলে মেয়েদেরকে অমাদের কাজে সম্পৃক্ত করতে পারতাম না। গত সাত-আট বছর ধরে হয় সকালে, নইলে দুপুর বা বিকেলে এসব গ্রপমিটিং হচ্ছে। সেই সুযোগটা সৃষ্টি করার পরই মেয়েদেরকে আমরা আনতে পেরেছি। মেয়েরা যাতে সবসময় কাজ করতে পারে, কাজগুলোকে সেভাবেই বিন্যল্ত করতে হবে। আমরা কতগুলো সুযোগও সৃষ্টি করেছি মেয়েদের জন্য। তারা যাতে ফিল্ডে কাজ করতে পারে, সেই লক্ষ্যে তাদের জন্য ঘরবাড়ি বানিয়ে আলাদা বাসস্ছন তৈরি করা হচ্ছে। আর কিছু কিছু ক্ষেত্রে মেয়েদের সুনির্দিষ্ট কতোগুলো সুবিধা দরকার। যেমন : সন্তানসম্ভবা হলে মাতৃত্বজনিত ছুটি। অনেকে আবার তিন মাসের ছুটির পর কাজে যোগ দিতে পারে না। সেই প্রয়োজন এবং বাস্তবতার দিকে লক্ষ্য রেখে আমরা তাদের জন্য বিনাবেতনে ছুটি বাড়িয়ে দিয়েছি। মেয়েদের জন্য এ-রকম সুবিধা তৈরি করা হচ্ছে যাতে তারা আরও বিপুলসংখ্যায় ব্র্যাকে যোগদান করতে পারে এবং এখানে থাকতে পারে।

সেতু : বাংলাদেশে আজ জাতীয় এবং ছানীয় পর্যায়ে বহু এনজিও কাজ করছে। সার্বিকভাবে

এনজিও কমিউনিটি সম্পক্কে আপনার বক্তব্য কী?
আবেদ : বাংলাদেশে এনজিও কমিউনিটি তৈরি হয়েছে গত কুড়ি বছরে এবং তারা অনেকেই বেশ কাজ করছেন। আমরা দেখেছি যে, বাংলাদেশে এনজিও কার্যক্রম একটা revolution-এর মতো হয়েছে। হাজার হাজার এনজিও তৈরি হয়েছে। তরুণরা প্বেচ্ছাসেবী হিসেবে দারিদ্র্য বিমোচনে বা গ্রাম উন্নয়নে সম্পৃক্ত হচ্ছে। এটা খুব ভালো কথা এবং এর জন্য যে-সুযোগ সৃষ্টির দরকার ছিল বাংলাদেশে সেটা হয়েছে। অনেক দাতা সংম্থ এই কাজগুলোতে সহায়তা দিচ্ছেন। আমরা নিজেরাও দিচ্ছি, যাতে করে বাংলাদেশে একটা বিশাল এবং সক্রিয় সিভিল সোসাইটি তৈরি হয়। যার মাধ্যমে আমাদের অনেকে উন্নয়নের সহায়ক ভূমিকা পালন করবে। আমি মনে করি যে, খুবই ইতিবাচক প্রক্রিয়ার সূচনা হয়েছে বাংলাদেশে।

সেতু : এনজিওরা দারিদ্র্য বিমোচন, ত্বা্্য, শিক্ষা, পরিবেশ ইত্যাদি অনেক বিষয়ে কাজ করে যাচ্ছে। অনেকে মন্তব্য করে থাকেন যে, এনজিওরা, যাদের মধ্যে ব্র্যাক অন্যতম, একটি সমান্তরাল সরকার বা 'parallel government' চালাতে প্রয়াসী। এই ধারণা সম্পর্কে আপনার মন্তব্য কী?

আবেদ : এনজিওরা এখন যা করছে, এই কাজ শ্রু সরকারই করবেন এটা ভ্রান্ত ধারণা। শিক্ষা, স্বা্্য এইগুলো আগে প্রাইভেট সেক্টরে হর্যেছে। কোনো লোক উদ্যমী হয়ে করেছেন। জনগণ নিজ্জেদের জন্য করেছে, সরকার এই সমস্ত কাজে সম্পৃক্ত হয়েছেন। আগে আমাদের দেশে জনগণই গ্রামে গ্রামে নিজেদের জন্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠান তৈরি করত। প্রাথমিক শিক্ষা তো আমাদের দেশে জাতীয়করণ হলোো স্বধীনততার পর। আপে সমস্ত প্রাথমিক শিক্ষাই ছিল প্রাইভেট সেক্টরে। আমরা

যখন শিক্ষা কার্যক্রম হাতে নিই, তখন অনেকে বলেন, এটা সরকারের দায়িত্ব। আসলে তো এটা জনগণের দায়িত্ব। আমাদের সবারই দায়িত্ব। এনজিও-রা যা করছে, জনগণের সেটা করার কথা। অনেক ক্ষেত্রে সরকারের সেটা করার কথা ছিল। সরকারের একার পক্ষে সমন্ত কিছু করা সম্ভব নয়। ব্র্যাক সরকারের সমান্তরাল হিসেবে কাজ না করে সম্পূরক হিসেবে কাজ করছে বলে আমি মনে করি। সবার জন্য স্বা্থ্য ও শিক্ষা সরকারকেই নিশ্চিত করতে হবে, এটা আমি বিশ্বাস করি না। সেতু : সিভিল সোসাইটিকে আরো সংগঠিত ও জোরদার করা, ভোটার শিক্ষা কার্যক্রমে অংশ্র্রহণ, গণতন্র্রের প্রতি এনজিওদের নির্ভেজাল আষা, এ-সব দেখে কোনো কোনো মহল প্রচার চালিয়েছে যে, এনজিওরা রাজনীতিতে জড়িয়ে পড়ছে। এমনকি কারও কারও মতে, এনজিওদের রাজনৈতিক উদ্দেশ্য আছে। এই অভিযোগ বা মন্তব্য কতটুকু সত্য বলে আপনি মনে করেন?
আবেদ : আমি রাজনীতি ব্যাপারটাকে দুই ভাগে ভাগ করি। ডেভেলপমেন্ট মানেও এক ধরনের রাজনীতি। আমরা বলি যে, দরিদ্রের ক্মতায়ন করছি। দরিদ্রের ক্যুায়ন মানেই হলো আমরা রাজনীতির মধ্যে আছি, কিন্তু এটা দলীয় রাজনীতির ঊর্ধ্বে। আমরা বলি, দলীয় রাজনীতি আর রাজনীতি দুটো আলাদা বিষয়। আমি মনে করি না যে দলীয় রাজনীতিতে এনজিওদের সম্পৃক্ত হওয়া উচিত। আমরা গণতন্ত্রের জন্য সংগ্রাম করি, সেটা কিন্তু কোনো দলীয় রাজনীতি নয়। গণতন্ত্রে আমরা বিশ্বাস করি। প্রত্যেকের একটা অধিকার আছে এবং আমরা তাকে সমুন্নত রাখতে চাই। গণতন্ত্র সেটারই অংশ এবং সেটা রাজনীতিরও অংশ। এটা দলীয় রাজনীতির উর্ধ্বে। আমাদের দেশে সব দলই গণতন্ত্রে বিশ্বাসী এবং সেজন্য

কোনো দলে না থেকেই আপনি গণতন্ত্রের জন্য সংগ্রাম করতে পারেন। এভাবে দেখলে আমরা মনে করি, আমরা রাজনীতি করছি, কিন্তু দলীয় রাজনীতি করছি না।

সেতু : ব্র্যাক প্রসক্গে আবার ফিরে আসি। ব্র্যাকের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে আপনার ধারণা কী?

আবেদ : আমি মনে করি যে, ব্র্যাকের ভবিষ্যৎ খুবই উজ্বল। তার কারণ একটা বড় সৃজনধর্মী প্রতিষ্ঠান তৈরি হয়েছে। ভালো কর্মী তৈরি হয়েছে এবং আমাদের কর্মসূচি খুবই ভালোভাবে চলছে। আমার ধারণা যে, আগামী দিনগুলোতে আমাদের কাজ আরও ভালোভাবে সম্পন্ন হবে, আমাদের কাজের পরিধি আরও বাড়বে এবং বহু বছর ধরে, বহু শতাব্দী ধরে টিকে থাকবে। ব্র্যাকের যে-সব আয়সংস্থানমূলক প্রতিষ্ঠান তৈরি হয়েছে, সেগুলোর মাধ্যমে অর্থের তেমন অসুবিধা হবে না। ব্র্যাকের কর্মসূচিগুলো আরও ফলপ্রসূ হবে।
সেতু : পঁচিশ বছর আগে প্রায় পঞ্চাশজন সহকর্মী নিয়ে আপনি এক অনিশ্চিত পথে যাত্রা শরু করেছিলেন। নিয়মিত এবং খণ্জকালীন কর্মী মিলে সেই সংখ্যা আজ পঞ্চাশ হাজার ছাড়িয়ে গেছে। এর মধ্যে অধিকাংশই নতুন প্রজন্মের। তাদের উদ্দেশে আপনি কিছু বলবেন কি?

আবেদ : তাদের জন্য আমার একটিই কথা। সেটি হলো, যে-দরিদ্র জনগণের জন্য আমরা কাজ করে যাচ্ছি, তার মধ্যে আমরা যেন নিমগ্ন থাকতে পারি। দরিদ্র মানুষের কল্যাণে সম্পূর্ণ নিবিষ্ট হয়ে থাকা দরকার। তার মাধ্যমেই আমরা আমদের জীবনের অর্থ খুঁজে পাব।
সেতু : দেখা যায় যে, যাঁরা কোনো বিষয় নিয়ে স্বপ্ন দেখেন এবং তার বাঙ্তবায়নে এগিয়ে আসেন, তাঁরা


ব্র্যাকের দশম বর্ষপূর্তির অনুষ্ঠানে বক্তব্য দিচ্ছেন ফজলে হাসান আবেদ

সাধারণত צুঁচ্নিাটি বিষয়ে লক্ষ রাখতে পারেন না। আবার যারা 乡ूঁটিন্নাটি দিকে লক্ষ রাখেন，তাঁরা ভিশনারি হতে পার্রে না। কিন্তু আপনার ক্ষেত্রে দেখা যায় যে，আপনি একদিকে বেমন অপ্পদ্রষা， অন্যদিকে তেমনি প্রকল্প বাঙ্টবায়নননর প্রতিটি ভ্তর এবং 乡ूঁচিনাটি বিষয়ের ওপর লক্ষ্য রাদ্েন। অর্থাৎ আপনার মধ্যে একজন ‘্তপদ্রষ্ঠা এবং বাఠ্বববাদী＂－র দুর্ণভ সমন্যয় ঘটেছে। বলঢে পারি－’a rare combination of a visionary and a pragmatist＇．এ－দুয়ের সমন্যয় কীভাবে সষ্ভব？

আবেদ ：আমি জানি না，আমি অপ্রদ্রষ্ঠা বা 乡ুঁঢিনাটি ব্যবश্शাপক कি না। তবে আমি বে－ব্ন দেথি， লেটা কিন্তু বাভ্টবতা বিবর্জিত কোনো জিনিস নয়， আকাশকুসুম চিত্তা কিছু নয়। আমার অপ্নটাই এমন অ্বপ্ন，যা বাఠ্টেবে রাপায়িত করা যায়। আমি মনে করি না ভে，আমি সাংঘাতিক রকম্মে একজন ব্যব্शাপক বা ভিশনারি যার তুলনা নেই। আমি একজন সাধারণ মনুভ্রের মতোই চিত্তা করি এবং সেটাকে বাভ্ভবায়িত করার ঢেষ্টা করি। আমি জানি না বে，এটা দুর্লভ সমন্নয় কি না।

সেতু ：শেষ প্রশ্নের আণে থ্রথম প্রশ্নের জের হিসেবে একটি কথা বারারার মনে জাগছে। ২৫ বছর আঢে ১৯৭২ সনে দুঃছ্ই মানুষকে ভালবেসে

আপনি একটি অ্ন্ন দেখেছিলেন। শাল্ধা এলাকায় ত্রাণ কর্মসূচি নিভ্যে যাজ্রা ফরু করে আজ আপনার সেই অপ্ন বিশাল জাকারে বাংলাদেশের ৫০ হাজার গ্রামে বাট্টবায়িত হচ্ছে। ব্র্যাক আজ বিশ্লের বৃহઉ্ম বেসরকারি জাতীয় উন্নয়ন সংং্য হিসেবে ছ্बীকৃত। আজ আপনি যখন নীলফামারীর বরদা গ্রামের কোনো এক মর্জিনা বেগমের মাধ্যমে আাার নক্ষ দরিদ্র，ভূমিহীন গ্রপপ সদস্যার সজে কথা বলেন，যারা আা হতাশা পেরিয়ে জীবন সম্পকে আশাবাদী হর্যে উঠঠছেন；ময়মনসিংহের ফূলপুর বালিয়া আাম জরিনা খাডুন ও তাঁর শিফ্র মাধ্যমে $১$ কোটি ২৫ লক্ষ মা ও শিফ্েক মা্যস্যেবা লাড করতে দেখেন，যশোরের বিকরগাছার প্রতন্ত অঞ্চলে ব্রাক ক্ষুলে পাঠরত কোনো－এক আমেনার মাধ্যমে ১২ লক্ষ গরিব শিফর লেখাপড়াকে প্রত্যক্ষ করেন，যে শিফ্রা এখন উচ্চশিক্ষার অ্ন দ্ন দেে， আর যখন ঢাকায় কর্মচ্চ্লল আখুনিক নতুন প্রধান কার্যান্য ‘্র্যাক সেন্টার’－এর দিকে তাকান，জানতে ইচ্ছ করে，তখন আাপনার অনুত্তি কেমন হয়？

আবেদ ：এইসব দেখলে আমর মনে হয় ভে， এইট্রু মাত্র করতে পারালাম！অরও অনেক কিছু করার ছিন এবং তখন আবার নতুন৩াবে

চিত্তা করি ভে，कীডবে আমাদের প্রকল্প，কর্মসৃচি আারও বাড়ান্না যায়। অারও নতুন নতুন চিত্তা মনে আলে। আমি অনুপ্রাণিত হই এবং নতুন কর্মসূচির চিন্তাভাবনা আবার ఆরু হর্যে যায়। কিন্তু আমাকে যা সবচেয়ে অনুথ্রাণিত করে，লেটা হলো ব্র্যাকের কোনো কর্মীকে যখন আমি দেখি নিরলস পরিশ্রম করজে，আত্যত্যাগ করজছ। আমি যখন ফিল্ডে গিক্রে দেখি，কর্মীরা কাজ করছে，নিজেকে নিবেদিত করেছে অন্নের উন্নতির জন্য，সময় দিচ্ছে ঘণ্টার পর ঘ্টা－তখন লেটাই আমাকে সবচেয়ে বেশি অনুभ্রাণিত করে। অনেক শাখা অফিলের কর্মীরা আমাকে বলে ভে，আমার সাথথ কথাবার্তা বলে， আমার সং্ম্পশ্শে এসে তারা নাকি উদুদ্ধ হয়। এই অনুভূতি আমারও হয় তাদের দেণে，তদদের কাজ দেত্খ। ব্র্যাক্কর মধ্যে বে একটা কর্মদক্ষত，কাজে যে－আন্দ，নিরললস পরিশ্রম，এঞুলোকে যে আমরা ব্র্যাকের অভ্যত্রীণ সং্থৃতি হিসেবে প্রত্যেকটা কর্মকাঞ্গ প্রিষ্ঠিত করতে পেরেরি，এটাই সবচেট্যে বড় সাফল্য বলে আমার কাছে মনে হয়।

সেতু ：ফজজে হাসান আবেদ এবং ব্রাক’। আমার শেষ প্রশ্ন，‘ক্জলে হাসান আবেদের পরে ব্র্যাক’－－ এই অবश্গন বা পরিছিতিকে আপনি কীভবে কল্পনা করেন？

আব্বে ：আমি কল্পনা করি বে，ব্র্যাক ভালোতাবে চলবে। আগামী পাঁচ－দশ বছরের মধ্যে হয়তো চেট্টা কর্র সংং্থার বাইরে গিয়্যে দেখতে যে ব্র্যাক কীতবে চলঢছ। আমি দেখতে চাই，ব্যাক আরও গতিশীল ও সক্রিয় হয়ে উঠেছে। ব্র্যাকের মাবে নতুন নেত্ত্ব গড়ে উঠবে এবং এর কর্মাঞ্চল্য বাংলাদhলের অনাচেকানাচে ছড়িয়ে পড়বে বলে আমার নিশ্চিত বিশ্বাস।

স্যার ফজলে হাসান আবেদ জীবনের শেষ সাক্ষাৎকারটি দিয়েছিলেন প্রথম আলোকে। ব্র্যাক থেকে তিনি তখন অবসর নিয়েছেন । নতুন নেতৃত্ব এসেছে বিশ্বের সবচেয়ে বড় বেসরকারি সংস্থাটিতে। নেতৃত্ব পরিবর্তনের নানা দিক, ব্র্যাক নিয়ে তাঁর ভাবনা এবং বাংলাদেশ নিয়ে তাঁর স্বপ্ন-এসব নিয়ে গত ৩রা অক্টোবর ২০১৯ তারিখে তিনি প্রথম আলোর প্রশ্নের লিখিত বিস্তারিত জবাব দেন । সাক্ষাৎকারটি প্রথম আলোর সোমবারের ক্রোড়পত্র প্রথম আলো বাণিজ্যে প্রকাশিত হয়। কোনো গণমাধ্যেের কাছে দেওয়া তাঁর জীবনের শেষ সেই সাক্ষাৎকারটি এখানে প্রকাশ করা হলো। সাক্ষাৎকার নিয়েছেন শওকত হোসেন

প্রথম আলো: শুরু করেছিলেন একটি চিন্তা নিয়ে, সেটা কী ছিল। আর এখন ব্র্যাক যে পর্যায়ে গেছে, এটাই কি আপনার চিন্তা বা পরিকল্পনায় ছিল? কী কী করতে চেয়েছিলেন?

স্যার ফজলে হাসান আবেদ: ছোটবেলা থেকে আমি বেড়ে উঠেছি যথেষ্ট সচ্ছল পরিবেশে। তরুণ বয়সে এনজিও গড়ে তুলে বাংলাদেশের প্রত্যন্ত গ্রামে গিয়ে কাজ করব, এ রকম কোনো ভাবনা আমার একেবারেই ছিল না। ১৯৭০ সালের ১২ নভেম্বর বাংলাদেশের উপকূলীয় এলাকায় যে ভয়ংকর ঘূর্ণিঝড় হয়েছিল, তার ক্ষয়ক্ষতি সরেজমিনে দেখতে আমি মনপুরা দ্বীপে গিয়েছিলাম। সেখানে দেখলাম পানিতে শত শত মানুষ আর গরুছাগলের মৃতদেহ একই সঙ্গে ভাসছে ! এই দৃশ্য আমাকে ভীষণভাবে নাড়া দিয়েছিল। আমার মনে হয়েছিল, গরিব মানুষদেরই সবচেয়ে বেশি জীবন দিতে হয়। মনে হলো, দরিদ্র মানুষের জীবন এবং জগৎ থেকে আমি সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন। এর ঠিক পরপরই আমাদের মুক্তিযুদ্ধ শুরু হলো। এবার লাখ লাখ মানুষকে যুদ্ধে মৃত্যুবরণ করতে দেখলাম। এসব ঘটনা আমাকে সম্পূর্ণই বদলে দিল। মুক্তিযুদ্ধের সময় লন্ডনে আমরা কয়েকজন বন্ধু মিলে ‘অ্যাকশন বাংলাদেশ’ নামে একটি সংগঠন গড়ে তুলেছিলাম। এর মাধ্যনে আমরা মুক্তিযুদ্ধের জন্য তহবিল সংগ্রহ করতাম। সেই সঙ্গে ব্রিটেন

এবং ইউরোপের বিভিন্ন দেশের সরকারের কাছ থেকে বাংলাদেশের পক্ষে স্বীকৃতি এবং সমর্থন আদায়ের চেষ্টা চালাতাম।

১৯৭২ সালের শুরুর দিকে আমি লন্ডন থেকে বাংলাদেশে ফিরে অসি এবং যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশের এক প্রত্যন্ত অঞ্চল সুনামগঞ্জের শাল্লায় প্রায় দুই লাখ মানুমের কাছে ত্রাণসামগ্রী পৌঁছে দেওয়া এবং পুনর্বাসনের কাজ শুরু করি। সে সময় বাংলাদেশ্শে দারিদ্র্য এতটাই প্রকট ছিল যে আমি বুঝেছিলাম, ত্রাণকাজ শেষ হলেও এই মানুষদের এভাবে ফেলে যাওয়া সম্ভব নয়। বাংলাদেশ তখন বিশ্বের দ্বিতীয় দরিদ্রতম দেশ। আমাদের মাথাপিছু আয় ছিল ৭০ ডলারের নিচে। তার ওপর জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার ছিল শতকরা ৩ ভাগ। একেকজন নারী গড়ে ছয়টির বেশি সন্তান জন্মদান করতেন। পরিবার পরিকল্পনা পদ্ধতি গ্রহণের চল ছিল না বললেই চলে। সব মিলিয়ে দারিদ্র্য বিমোচন ছিল এক বিশাল চ্যালেঞ্জ।

সদ্য স্বাধীন যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশে আমি যখন ব্র্যাক শুরু করেছিলাম, দেশের মানুষকে বাঁচাতে হবে-এটাই ছিল তখন একমাত্র ভাবনা। কখনো ভাবিনি যে ব্র্যাক একদিন পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ এনজিও হবে কিংবা দেশের সীমানা ছাড়িয়ে আন্তর্জাতিক অঙ্গনে কাজের বিস্তার ঘটাবে।

ব্র্যাককে আমরা বলি ‘লার্নিং অর্গানাইজেশন’। কাজ করতে গিয়ে আমরা প্রতিদিনের অভিজ্ঞতা থেকে
শিক্ষা নিয়েছি। আমরা দেখেছি, সময়ের সঙ্গেসঙ্গে মানুষের চাহিদা এবং প্রত্যাশাগুলো বদলাতে থাকে। দেশে এখন জনসংখ্যার সবচেয়ে বড় অংশ হচ্ছে যুবসমাজ। তাদের জন্য পর্যাপ্ত সুযোগ সৃষ্টি করা, ভবিষ্যতের উপযোগী করে তাদের গড়ে তোলা-এসবই এখন আমাদের অন্যতম লক্ষ্য। তাই সময়ের প্রয়োজনের সঙ্গে তাল রেখে আমাদের কাজের কৌশল, সেবা দেওয়ার ধরন, অর্থায়ন এসব ক্ষেত্রে ব্র্যাকে প্রতিনিয়তই পরিবর্তন ঘটছে।

প্রথম আলো: আপনি বাংলাদেশের খারাপ অবঙ্থাগুলো দেখেছেন। দুর্যোগ, দুর্ভিক্ষ, শরণার্থী, অর্থনৈতিক অব্যবস্থা এসব। আবার আপনি বাংলাদেশের অনেক ভালো কিছুও দেখছেন । অর্থনীতিতে এগিয়ে যাচ্ছে, সামাজিক সূচকে বাংলাদেশ অনেক দেশের চেয়ে ভালো করছে। এই বাংলাদেশ নিয়ে আপনার মূল্যায়ন কী? আবার এই অগ্রযাত্রায় ব্র্যাকের অবদান কতটা ছিল বলে মনে করেন?

আবেদ: বেশ কিছু বিষয়ে আমরা দেশ হিসেবে দারুণ সাফল্য অর্জন করেছি। গত ৪৭ বছরে আমাদের শিশ্ডমৃত্যু হার ২০০ থেকে কমে ৪০-এর নিচে দাঁড়িয়েছে, মাতৃমৃত্যু হার ৮০০ থেকে কমে

১৫৫-এর নিচে এবং জন্মের সময় প্রত্যাশিত গড়
আয়ু ৪০ থেকে বেড়ে ৭০ বছর হয়েছে। অন্যদিকে জন্মহার, যা ১৯৭২ সালে ছিল ৬.৫ তা নেমে গেছে ২.২-এ।

বাংলাদেশের এই ঘুরে দাঁড়ানোর কৃতিত্ব একক কোনো প্রতিষ্ঠানের নয়। তবে আমাদের গর্ব এই, এসব সাফল্য অর্জনে ব্র্যাক সরকারের বিভিন্ন কর্মসূচি এবং উদ্দ্যোগকে সার্বক্ষণিক সহায়তা জুগিয়ে গেছে। শিঙ্ডেদর টিকাদান কর্মসূচি বাম্তবায়ন থেকে ঔরু করে খাওয়ার স্যালাইনের প্রচার ও প্রসার, বিপুলসংখ্যক গ্রামীণ স্বাস্ছ্যসেবাকর্মী গড়ে তোলা, মায়েদের জন্য নিরাপদ প্রসবের ব্যবস্ছা করা, যক্মারোগ মোকাবিলা থেকে শরু করে পয়োনিষ্কাশন ও পরিচ্ছন্নতা ইত্যাদি জনস্বা্্য বিষয়ে ব্র্যাকের কর্মকাণ্ড দেশের স্বা্্যসংক্রান্ত প্রতিটি অর্জনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে।

গত 88 বছরে বাংলাদেশের সাক্ষরতার হার ২৫ থেকে বেড়ে ৬৫ শতাংশে উন্নীত হয়েছে। স্বান্যের মতো শিক্ষাক্ষেত্রেও বাংলাদেশের সার্বিক অগ্রগতিতে ব্র্যাকের তাৎপর্যপূর্ণ অবদান রয়েছে। এ পর্যন্ত প্রায় ১ কোটি ২০ লাখের বেশি শিঙ্ড ব্র্যাকের প্রাথমিক ও প্রাক্-প্রাথমিক বিদ্যালয় থেকে শিক্ষালাভ করেছে, যাদের ৬০ শতাংশের বেশি মেয়ে। অন্যদিকে আমাদের রয়েছে ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়। দেশের উচ্চশিক্ষা ও গবেষণাক্ষেত্রে উৎকর্র্বের অন্যতম কেন্দ্র হিসেবে বিশ্ববিদ্যালয়টি ইতিমধ্যে সুনাম অর্জন করেছে।

গত ৪৭ বছরে দেশের জনসংখ্যা দ্বিগুণ হলেও শ্রমশক্তি বেড়েছে সাড়ে তিন গুণ। মজুরিশ্রমের বাজারে বিপুলসংখ্যক নারীর প্রবেশ শ্রমশক্তি বৃদ্ধির একটি বড় কারণ। ক্ষুদ্রঋণ, প্রশিক্ষণ ও অন্যান্য সহায়তা দিয়ে এবং বাজারে প্রবেশের

সুযোগ তৈরি করে দিয়ে আমরা লাখ লাখ দরিদ্র মানুভের কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে সহায়তা করেছি। দরিদ্র মানুভ্যে জন্য কর্মসংস্থান করতে গিয়ে আমরা হষ্তশিল্প, হাঁস-মুরগি পালন, দুগ্ধজাত পণ্য, বীজ উৎপাদন ইত্যাদি বিভিন্ন ক্ষেত্রে শিল্প সাপনে অগ্রণী ভূমিকা রেখেছি।

আমি বলব, উন্নয়ন্নে বিভিন্ন ক্ষেত্রে বাংলাদেশ দারুণ সফল হয়েছে এবং সরকার ও অন্যান্য সংং্হার সঙ্গে ব্র্যাক সব সময় এই উন্নয়ন অভিযাত্রার অগ্রভগেগ ছিল।

প্রথম আলো: ব্র্যাক ব্যাংক প্রতিষ্ঠা করেছে, বিশ্ববিদ্যালয় করেছে, আড়ং রয়েছে। এসব দিকে কেন গেলেন? এতে কি মূল কাজের কোনো সমস্যা হয়েছে?

আবেদ: আমরা কেন ব্যাংক গড়ে তুললাম, তার প্রেক্ষাপটটা বলি। ১৯৯৭ সালে আমরা একটা গবেষণা করেছিলাম। তাতে দেখা গেল, অতিদরিদ্র ১০ শতাংশ লোক ক্ষুদ্রঋণের সুবিধা পায় না। সেখানে আরেকটা চিত্র ছিল, ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীরাও ঋণ পায় না। তারা দরিদ্রও নয়, অতিদরিদ্রও নয়, আবার সচ্ছলও নয়। দরিদ্র মানুষ ঋণ পেতে পারে, আবার যারা সচ্ছল, তারাও ঋণ পেতে পারে। কিন্তু এদের কী হবে? সেই চিন্তা থেকেই ব্র্যাক ব্যাংক করতে যাওয়া, যাতে ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোক্তাদের ঋণ দেওয়া যায়।

ইউনিভার্সিটি প্রতিষ্ঠার পেছনে আমদের ভাবনা ছিল, আমরা যদি কিছু শিক্ষিত মানুষ তৈরি করতে পারি, যারা দরিদ্রদের নিয়ে কাজ করতে চায়। তাহলে তো আমাদের মতো মানুষ আরও পাওয়া সম্ভব, যারা সমাজের জন্য দায়িত্বশীল ভূমিকা রাখতে চায়। আর সেটা যদি আমাদের

ইউনিভার্সিটির মাধ্যমে করতে পারি, আমাদের শিক্ষা ইনস্টিটিউটের মাধ্যমে যদি শিক্ষার মান উন্নয়ন করতে পারি, সিভিল সার্ভেন্টদের ডিগ্রি দিয়ে যদি সুশাসন প্রতিষ্ঠিত হয়, তবে দেশের কিছু লাভ হবে।

ওরু থেকেই আমাদের উন্নয়ন কর্মকাতের মাধ্যমে আমরা দরিদ্র মানুযের স্বাবলম্বী হয়ে ওঠার জন্য সুযোগ তৈরি করতে চেয়েছি। আমরা দেখেছি, বিভিন্ন উপার্জনমূলক কাজের সজ্গ যুক্ত হর়্ে স্বাবলম্বী হওয়ার মাধ্যমে দরিদ্র মানুষ নিজেরাই নিজেদের ভাগ্য ফেরাতে পারে। এই লড়াইয়ে আমরা তাদের পাশে থেকে সহায়তা জুগিয়েছি। আর সেগুলো করতে গিয়ে আমাদের একাধিক সোশ্যাল এন্টারপ্রাইজ গড়ে উঠেছে।

যেমন ধরুন, গ্রামের দরিদ্র মহিলারা ব্র্যাকের কাছ থেকে ঋণ নিয়ে হাঁস-মুরগি পালন করেছে। তারা যাতে লাভজনকভাবে এটি করতে পারে, তার জন্য বিদেশ থেকে উন্নত মানের মুরগির বাচ্চা নিয়ে এসেছি। চাহিদা বাড়তে থাকায় দেশেেই গড়ে তুলেছি বিশাল আকারের হ্যাচারি ফার্ম। ছাঁস-মুরগির রোগবালাই দমনের জন্য ভ্যাকসিনের ব্যবস্থ করেছি। অসংখ্য মহিলাকে ভ্যাকসিনেটরের প্রশিক্ষণ দিয়েছি। উন্নত মানের খাবারের জন্য ফিড মিল গড়ে তুলেছি। ফিড মিলের জন্য ভুট্টার জোগান দিতে গিয়ে চাষিদের ভুট্টা চাবে উদ্দুদ্ধ করেছি। এরপর যখন অসংখ্য মননুষ সফলভাবে হাঁস-মুরগির চাষ করেতে পেরেছে, তখন তার বাজার নিশ্চিত করতে গিত়্ে জন্ম হয়েছে ব্র্যাক পোলট্রির। ক্ষুদ্র পরিসর থেকে ঙুরু করা উদ্দ্যোগ একসময় জাতীয় পর্যায়ের কর্মকাত্ডে রূপ পেয়েছে।

আবার আড়ংয়ের কথা ধরুন। ১৯৭৬ সালের শুরুর দিকে আমরা মানিকগঞ্জে কাজ শুরু করি।


আড়ং শপে জনৈক বিদেশীর সজে ফজলে হাসান আবেদ

লক্ষ্য ছিল, সেখানকার দরিদ্র মানুষ, বিশেষ করে নারীদের উপার্জনমূলক কাজের সগ্গে যুক্ত করা। আমরা সেখানে রেশমচাষের একটি সম্ভাবনা দেখতে পাই। মানিকগঞ্জে প্রাকৃতিকভাবেই ভেরেণ্ডা গাছ জন্মায়। ভেরেন্ডা পাতা রেশম পোকার খাদ্য। এই পাতা খেয়ে পোকা যে রেশম তৈরি করে, তাকে বলেে ‘এনডি সিল্ক’। আমরা তখন ওই এলাকায় ভেরেণ্ডা গাছ লাগাতে ঔুরু করি এবং দরিদ্র মহিলাদের রেশম পোকা পালনের প্রশিক্ষণ দিই। প্রায় দু-তিন শ মহিলা এনডি রেশমের গুটি তৈরি করা ওরু করেন। এগুলোর গুটি থেকে সুতা বানিয়ে রেশমের কাপড় তৈরির কাজ শুরু হয়। এই সিল্ক কাপড়গুলো সে সময় বিক্রি করা হতো ঢাকার কয়েকটি দোকানে। সাধারণত কাপড় সরবরাহ করার দু-তিন মাস পর দোকান থেকে টাকা পাওয়া

যেত। গরিব মানুষ্ের পক্ষে দু-তিন মাস অপেক্ষা করাটা ছিল অসম্টব ব্যাপার। আমরা তখন নিজেই একটি দোকান খোলার কথা চিন্তা করলাম, যেখানে উৎপাদকেরা পণ্য দেওয়ার সঙ্গেসগ্গে টাকা পেয়ে যাবেন। এই ভাবনা থেকেই ১৯৭৮- সালে প্রতিষ্ঠা হয় আড়ংত্যের।

আমাদের প্রতিটি কর্মকাণ্ডই গড়ে উঠেছে কোনো না কোনো সামাজিক প্রয়োজন মেটাতে গিয়ে।

প্রথম আলো: ব্র্যাককে আফগানিষ্ঠানে নিয়ে গেলেন। সেখানকার অভিজ্ঞতাটা কী?

আবেদ: যুদ্ধবিধ্বম্ত বাংলাদেশে যেভাবে শুরু করেছিলাম, যুদ্ধবিধ্বল্ত আফগানিস্তানেও একইভবে কাজ শুরু করেছিলাম আমরা। তবে

আফগানিস্তানের অবস্ছ ছিল আরও শোচনীয়। মাইনে ভরা সারা আফগানিস্তান। শিক্ষা, ग্বা্্য, কৃষি সব ক্ষেত্রেই তখন মারাত্যক অবস্থা বিরাজ করছিন। ২০০২ সালে মেয়েদের জন্য ৯০টি প্রাইমারি স্কুল দিয়ে আমরা সেখানে কাজ শুরু করি। এরপর একে একে ক্ষুদ্রঋণ, ग্বস্য্যসহ নানা ক্ষেত্রে কর্মসূচির বিস্তার ঘটিয়েছি।

বর্তমানে আফগানিস্তানের ৩২টি প্রদেশের মধ্যে ১৪টি প্রদেশের প্রায় ৯৫টি জেলায় আমাদের কার্যক্রম রয়েছে। শিক্ষা এবং স্বাস্যু কর্মসূচিসহ সেখানকার একাধিক প্রদেশে অমরা সরকারের সন্গে মিলে স্থানীয় সরকারব্যবস্থ জোরদার করার জন্য কাজ করছি। সামাজিক ক্ষমতায়নের জন্য আমরা সাধারণ মানুষকে জেন্ডারসমতা, নারী ও


২০১০ সালে ‘নাইটহুড’ খেতাব অর্জনের পর আফগানিম্তানের ব্র্যাক অফিসে সংবর্ধনা

শিঙ্ডদের অধিকার এসব বিষয়ে সচেতন করে তুলছি। তাদের সামর্থ্য এবং দক্ষতা বাড়ানোর জন্য বিভিন্ন ধরনের কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনা করছি।

সামাজিক কর্মকাণ্তগলোতে যাতে নারীদের অংশগ্রহণ বাড়িয়ে তোলা যায়, তার ওপর বিশেষ জোর দিয়েছি। আফপানিম্তানে মাঠপর্যায়ে যারা ব্র্যাকের সক্গে কাজ করছে, তাদের বেশির ভাগই নারী । তারা এখন একা একাই বোরকা পরে বাসে চড়ে গ্রামে যাচ্ছে। 巛রুতে তারা এগুলো করতে স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করত না। আসলে এটা অনেক সময় আত্মবিশ্বাসের ওপর নির্ভর করে। মেয়েরা যে সব কাজই সমানভাবে করতে পারে, এই প্রত্যয় আমরা বাংলাদেশে কাজ করতে গিয়েই অর্জন করেছি। সেই অভিজ্ঞতা থেকেই আমাদের এই আত্মবিশ্বাস এসেছে।

বাংলাদেশের উন্নয়ন ক্ষেত্রে আমাদের নিজস্ব উদ্ভাবনা এবং অর্জিত অভিজ্ঞতা অন্য একটি দেশের মানুযের জীবনমান উন্নয়নে কীভাবে কাজে লাগতে পারে, আফগানিষ্তান থেকে আমরা সেই শিক্ষা এবং আত্মবিশ্বাস অর্জন করেছি। এই অভিজ্ঞতা

আমাদের পৃথিবীর আরও অনেক দেশে কর্মসূচির বিস্তার ঘটাতে সাহস জুগিয়েছে।

প্রথম আলো: নেতৃত্বে পরিবর্তন এনেছেন। বাংলাদেশে অন্য যাঁরা এসব নিয়ে ভাববেন, কী কী বিষয় তাঁদের মনে রাখতে হবে? নেতৃত্ব পরিবর্তনের সবচেয়ে ভালো পথটি কী?

আবেদ: ২০০১ সালে যখন আমি ৬৫ বছর পূর্ণ করলাম, তখন ঠিক করলাম, ব্র্যাকের নেতৃত্ব অন্যদের কাছে হন্তান্তর করতে হবে। অমি নির্বাহী পরিচালকের পদ থেকে পদত্যাগ করে বোর্ডের সদস্য হলাম। সে সময় ব্র্যাকের চেয়ারম্যান ছিলেন সৈয়দ হুমায়ুন কবীর। তিনি প্রম্তাব করলেন, ব্র্যাকের প্রতিষ্ঠাতারই প্রতিষ্ঠানের চেয়ারপারসন হওয়া উচিত। তখন থেকেই আমি ব্র্যাকের চেয়ারপারসন হলাম।

বিগত কয়েক বছরে আমি ব্র্যাকে আমার পরবর্তী নেতৃত্ব নিয়ে অনেক ভেবেছি এবং সেভাবেই প্রক্তুতি নিয়েছি। ব্র্যাককে আমি ব্যক্তিনির্ভর না করে সব সময়ই সংগঠন হিসেবে দাঁড় করাতে চেয়েছি। সব সময় এমন একটি ব্যবশ্থ গড়ে তুলতে চেয়েছি, যাতে আমার অবর্তমানেও ব্র্যাক তার শ্রেষ্ঠত্ব ধরে

রাখতে পারে। এ জন্য আমি একটি পেশাদার এবং সুশৃঙ্খল পালাবদল নিশ্চিত করতে চেট়েছি।

এই পরিপ্রেক্ষিতে আমার মনে হয়েছে, চেয়ারপারসন হিসেবে ব্র্যাক এবং ব্র্যাক ইন্টারন্যাশনালের বোর্ডের সক্রিয় ভূমিকা থেকে সরে দাঁড়ানোর এটিই সঠিক সময়। তাই আমি ব্র্যাক বাংলাদেশের পরিচালনা পর্ষদ এবং ব্র্যাক ইন্টারন্যাশনাল সুপারভাইজরি বোর্ডের চেয়ারপারসন পদ থেকে অবসর নিয়েছি। ব্র্যাকের পরিচালনা পর্ষদ আমাকে ব্র্যাকের চেয়ার এমেরিটাস নির্বাচিত করেছেন। এখন আমি ব্র্যাকের ভবিষ্যৎ কর্মকৌশল এবং পরিচালনা কাঠাম্মে নির্ধারণের বিষয়ে মনোযোগ দেব।

প্রতিষ্ঠানের ভেতরে সঠিক নেতৃত্বের উত্তরাধিকার সৃষ্টি করতে পারাটা জরুরি। নেতৃত্ব সৃষ্টির পূর্বশর্ত হচ্ছে একটি শক্তিশালী প্রাতিষ্ঠানিক সংক্কৃতি গড়ে তোলা। আমরা সব সময় ব্র্যাকের নিজস্ব সংক্কৃতি গড়ে তোলার ক্ষেত্রে বিশেষ মনোযোগ দিয়েছি। মূল্যবোধনির্ভর প্রতিষ্ঠান হিসেবে ব্র্যাককে গড়ে তুলতে চেয়েছি। সব কর্মীর মধ্যে উদ্যোক্তার দৃষ্টিতभ্গি গড়ে তোলা, উদ্ভাবন সহয়ক পরিবেশ সৃষ্টি করা, সবকিছুকে প্রশ্ন করতে পারা এবং অভিজ্ঞতা থেকে শিক্ষা নেওয়ার মাধ্যমে বিকশিত হওয়ার ধারা চালু করতে পেরেছি। আমার বিশ্বাস, নতুন নেতৃত্ব আমার অবর্তমানে এই সংক্কৃতির ধারা অব্যাহত রাখতে সচেষ্ট এবং সক্ষম হবেন। ব্র্যাকের মূল্যবোধগুলো সমুন্নত রাখতে কাজ করবেন।

প্রথম আলো: নতুন যাঁরা নেতৃত্বে এলেন, তাঁদের প্রতি আপনার প্রত্যাশা কী?

আবেদ: আগেই বলেছি, আমি ব্র্যাক বাংলাদেশের পরিচালনা পর্ষদ এবং ব্র্যাক ইন্টারন্যাশনাল

সুপারভাইজরি বোর্ডের চেয়ারপারসন পদ থেকে অবসর নিয়েছি। এই পদ দুট্টিতে দায়িত্ব পালন্নের জন্য অত্যন্ত যোগ্য দুজন ব্যক্তিত্বকে আমি নির্বাচন করেছি। ড. হোসেন জিলুর রহমান ও আমিরা হক এখন থেকে ব্র্যাক এবং ব্র্যাক ইন্টারন্যাশনালের চেয়ারপারসন হিসেবে দায়িত্ব পালন করবেন। সেই সঙ্গে ব্র্যাক ইন্টারন্যাশনালের নির্বাহী পরিচালক হিসেবে ডা. মুহাম্মাদ মুসা এবং ব্র্যাক বাংলাদ্রেশের নতুন নির্বাহী পরিচালক হিসেবে আসিফ সালেহ্ দায়িত্ব পেয়েছেন। এখন ব্র্যাক ও ব্র্যাক ইন্টারন্যাশনালের নির্বাহী পরিচালকেরা সার্বিক ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব পালন করবেন। নতুন চেয়ারপারসন ও বোর্ড তাঁদের পরামর্শ ও ম্বচ্ছভাবে পরিচালনার জন্য দিকনির্দেশনা দেবেন।

ব্র্যাককে সামনে এগিয়ে নেওয়ার কাজে যথাযোগ্য নেতৃত্ব নির্বাচনের বিষয়টি ছিল আমার সিদ্ধান্তের গুরুত্বপূণ্ণ অংশ। গর্ব এবং আত্মবিশ্বাসের সজ্গে আমি এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছি। ডা. মুহাম্মাদ মুসা ও আসিফ সালেহর সক্ষমতা ও বিচক্ষণতার ওপর আমার পূর্ণ আস্থা রয়েছে। ব্র্যাকের এই নতুন নেতৃত্বকে নিয়ে আমি ভীষণ আশাবাদী। আমার বিশ্বাস, তাঁদের নেতৃত্ব ব্র্যাককে শোষণমুক্ত পৃথিবী গড়ার পথে আরও এগিয়ে নিয়ে যাবে এবং ব্র্যাকের ভেতর থেকেই নতুন নেতৃত্ব তৈরি হওয়ার এই সংক্কৃতি ভবিষ্যতেও অব্যাহত থাকবে।

প্রথম আলো: বাংলাদেশ নিয়ে আপনার স্বপ্নটা কী?
আবেদ: বাংলাদেশ অনেক ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য সাফন্য অর্জন করলেও একটি বিষয়ে আমাদের পশাৎপদতা যাবতীয় অর্জনকে প্রশ্নবিদ্ধ করে চলেছে। আর সেটি হলো জেণ্ডারসাম্য অর্জনে আমরা প্রত্যাশিত সাফল্য দেখাতে পারিনি। আমাদের অনেক প্রচেষ্ঠা সত্ত্বেও পিতৃতান্ত্রিকতা

এখনো আমাদের সামাজিক জীবনে শিকড় গেড়ে বসে আছে।

আমি এ দেশে অদূর ভবিষ্যতে নারী-পুরুষের সমতা প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন দেখি। আমি আমার জীবনকালে হয়তো এটা দেখে যেতে পারব না। সম্ভবত এটি আমার জীবনের অসমাপ্ত এজেন্ডা হিসেবে থেকে যাবে। আমি অত্যন্ত দুঃখ বোধ করি, যখন দেখি আজও নারীর ওপর পীড়ন ও নির্যাতনের অবসান হয়নি। এখন পর্যন্ত নারীরা পুরুযের তুলনায় কম মজুরির বিনিময়ে বেশি কাজ করে এবং এখনো কিছু নির্দিষ্ট পেশা ও কার্যক্রম থেকে পদ্ধতিগতভাবে তাদের দূরে সরিয়ে রাখা হয়। এখনো দেশে বহু মেয়ের বাল্যবিবাহ হয় এবং তাদের এক-তৃতীয়াংশের বেশি পারিবারিক সহিংসতার শিকার হয়। অথচ সমজজের উন্নয়ন ও পারিবারিক সুখ-শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য নারী-পুরুষের সমতা অত্তন্ত প্রয়োজন। তবে আমি বিশ্বাস করি, আমদের দেশ অবশ্যই নারী-পুরুষ সমতার দিকে দ্রুত অগ্রসর হবে এবং সমাজপ্রগতির পথে আমাদের অগ্রগতি ত্বরান্বিত হবে।

## প্রথম আলো: ভবিষ্যতের ব্র্যাক নিয়ে আপনার অ্বপ্নটা কী?

আবেদ: ব্র্যাকের সাফল্য অনেক, তবে সামনে আমাদের বহু চ্যালেঞ্জের মোকাবিলা করতে হবে। এই চ্যালেঞ্জগুলো দিনের পর দিন আরও জটিল হতে থাকবে। তবে এটা খুবই গুরুত্বপূণ যে আমরা আমদের অগ্রাধিকারগুলোকে চিহ্তিত করতে পেরেছি। জনসংখ্যার চাপ, নগরায়ণ ও জলবায়ু পরিবর্তন আমাদের সামনে নতুন নতুন চ্যালেঞ্জ নিয়ে আসবে। বাংলাদেশ এবং বিশ্বের অন্য যে দেশগুলোতে আমরা কাজ করছি, সেখানে

ভবিষ্যতের চ্যালেঞ্ মোকাবিলায় নতুন ও উদ্ভাবনী সমাধান বের করতে হবে। আর এই কাজে তরুণ প্রজন্মের অমিত সম্ভাবনাকে কাজে লাগাতে হবে।

একটা প্রতিষ্ঠানকে যদি টিকে থাকতে হয়, তবে সমজের সজ্গে প্রতিনিয়ত তার সম্পৃক্ততা বাড়াতে হবে এবং বুঝতে হবে, কখন সমাজের জন্য কী প্রয়োজন। একেক সময় একেকটা ধারা অসবে, চাহিদা আসবে, প্রয়োজনীয়তা আসবে। নতুন কর্মসূচি গ্রহণ করে সেই প্রয়োজনীয়তা যদি পূরণ করতে পারি, তবে মানুষের কাছে ব্র্যাক গ্রহণযোগ্যতা হারাবে না। আমি এখন ব্র্যাকের কর্মীদের সেই পরামর্শ দিয়ে যাচ্ছি, নতুন কী করা যায়, সমজের চাহিদা কী, এটা কীভাবে মোকাবিলা করা যায়, কীভাবে তা পূরণ করা যায়, সেটাই সব সময় ভাবতে হবে।

আগামী ১০ বছরে আমরা আমাদের কাজের প্রভাব পৃথিবীর আরও বেশি মানুভের মধ্যে ছড়িয়ে দিতে চাই। ২০৩০ সালের মধ্যে বিশ্বের ২৫০ মিলিয়ন মানুষের কাছে ব্র্যাক যেন পৌঁছে যায়, সেটিই আমার প্রত্যাশা। আমি স্বপ্ন দেখি, ব্র্যাক আগামীতে আরও বড় হবে, নতুন উদ্ভাবন চালিয়ে যাবে এবং নতুন দিনের প্রয়োজনে নতুন সমাধান নিয়ে এগিয়ে আসবে।

প্রথমআলো: আপনি কাকে অনুসরণ করছেন, আপনার জীবনে কার প্রভাব বেশি?

আবেদ: আমার মা, সৈয়দা সুফিয়া খাতুন।
প্রথমআলো: আপনার প্রিয় কবিতা, প্রিয় গান?
আবেদ: প্রিয় কবিতা রবিঠাকুরের ‘শা-জাহান’ আর থ্রিয় গান রবিঠাকুরের ‘তুমি রবে নীরবে’।

## G6

When people ask me now what BRAC stands for, I like to think that we stand for an idea - an idea of a world where everyone has an equal opportunity to realise their potential.

J

Sir Fazle Hasan Abed KCMG
Founder, BRAC

## TRIBUTES



## On my dear friend Abed

Abed was one of the foremost leaders of thought as well as action of our time. Not only did he transform Bangladesh, and indeed a lot of the world, by his radical initiatives, he proceeded to his actions through identifying what our deprived world needed, using remarkably penetrating analysis and social scrutiny. An astonishing combination of clear-headed thinking and sure-footed execution made Abed the great leader that he was. We have had very few like him in the history of the world.

## Amartya Sen

Recipient of the 1998 Nobel Prize in Economic Sciences


## He was a great gift to humanity

Sir Fazle Abed's life was a great gift to humanity. His nearly 50 years of visionary leadership at BRAC transformed millions of lives in Bangladesh and beyond, and changed the way the world thinks about development. Driven by an unwavering belief in the inherent dignity of all people, he empowered those in extreme poverty to build better futures for themselves and their families. I will always be grateful for the chance to see his life-changing programmes in action in Bangladesh when I was president, for his many years of work with the Clinton Global Initiative, and for the kindness, friendship, and inspiration he gave Hillary and me including the grace and courage of the final months of his life. His legacy will live on in all the people whose lives are better, healthier and more secure because of his remarkable service.

Bill Clinton
42nd President of the United States of America


## We will forever draw inspiration from his work

In 1972, after Bangladesh's war of liberation had left many homeless, Fazle Abed left his job as a London oil executive and returned to his home country with $£ 16,000$ in his pocket - and the ambitious goal of building 10,400 houses. He ended up raising enough money to build 16,000 houses for some of the poorest people in Bangladesh and still had enough left over to start his next project. That's who Sir Fazle was as a humanitarian, and that's what he helped us learn about development work: How to build a big, efficient organisation, while never forgetting who you were doing it for. We were saddened to hear of his passing and will forever draw inspiration from his work, as will the rest of the world, which he left so much better than he found.

## Bill and Melinda Gates

Founders, Bill and Melinda Gates Foundation


## One of the heroes of modern times

Sir Fazle Hasan Abed, a Bangladeshi who is one of the heroes of modern times, helped lift Bangladeshis and tens of millions around the globe. Abed founded BRAC, one of the world's largest aid groups, and targeted the very poor in Asia and Africa. RIP, Abed. I can think of few people who have done so much for humanity as Abed. He was a friend and someone I deeply admired and learned from. While US aid efforts in Afghanistan often flopped, his succeeded. Reflecting his humility, no one called him Sir Fazle. He was simply Abed.

## Nicholas Kristof

Journalist and two-time Pulitzer Prize winner




## My deepest condolence

My deepest condolences for your loss and I write with a heavy heart though to note how Sir Fazle will continue to be a source of inspiration for the world. The hundreds of millions of lives he transformed will remember him as the spark of hope, especially by those from the most vulnerable and poorest communities now enriched by new possibilities. It is an admirable spirit to drive significant social changes through compassion, courage and conviction, and I am certain that the spirit lives on through you and everyone at BRAC. The Yidan Prize Foundation will continue to work closely with BRAC to further impactful educational programmes in Asia, Africa and beyond. Together, we can continue to help young, marginalised children find joy in their learning and those deprived of resources live happy, productive lives. The loving memory of Sir Fazle's tremendous career and achievements in life will keep you proud and strong. I am particularly struck when I learned about the beautiful way he described his work as how "he spent his life watching optimism triumph over despair when the light of self-belief is sparked in people." It is clear why he could accomplish so much and this tremendous legacy requires continuing dedication from all of us.
Please take great care and my thoughts are with you.

## All of us are grieving

It is difficult to describe in words the impact that Sir Abed had on the plight of the world's most vulnerable in Bangladesh and globally. He was a genuine giant. And a wonderful human being. I had the privilege of knowing him for the past seven years. He was a friend and a mentor to me. And I will never forget him. As a physician I knew that his end was near. But still his passing came as a huge shock that I am still trying to absorb. I express my sincere condolences to his family, to BRAC, to the people of Bangladesh, and to the entire development community of the world. All of us are grieving.

John D Clemens
Executive Director, icddr,b

# Dr Charles Chen Yidan 

Founder, Chen Yidan Charity Foundation
Founder, Yidan Prize Foundation


## Sincerest condolences from the WISE team

It is impossible to overstate the contributions of Sir Fazle to the work of poverty alleviation and development both in his native Bangladesh and around the world. BRAC, the organisation that he founded in 1972 with proceeds from the sale of his London flat, has now grown into one of the world's largest and most effective non-governmental organisations with activities across the full spectrum of social development including education, healthcare, and microfinance. As recently as 5th September 2019, the Economist reported that "BRAC has about 100,000 full-time staff, 8,000 of whom work outside Bangladesh. In 2018, it lent money to almost eight million people and educated more than one million children across Bangladesh and 10 other countries. It is also one of the world's best charities."

It is estimated that in the course of its nearly 50 years of existence, BRAC has benefitted in excess of 100 million people worldwide. BRAC's success owes much to the character and ethos of its founder. As noted by Ms Ameerah Haq, Chair, BRAC Global Board, "Unfaltering dedication, focus and work
ethic are what we have always experienced in Sir Fazle, or Abed Bhai, as the BRAC family calls him lovingly. He always put others before himself and let his work speak for itself. Even when BRAC attained its global stature, his concern and focus were on the less fortunate in society and those whose potential needed nurturing. He embodied the highest level of integrity, humility and humanity, which continues to be the essential guiding spirit of BRAC."

In building BRAC, Sir Fazle was able to attract top talent from some of the world's most prestigious private sector organisations, evidence of his ability to inspire, and instil a sense of purpose amongst his colleagues. At WISE we were privileged to have Sir Fazle as our inaugural WISE Prize for Education Laureate. It is no secret that in accepting the Prize he set a very high benchmark for us to fulfil during our now biennial deliberations. In accepting the prize, Sir Fazle spoke about the centrality of education in addressing issues of inequity around the world, and issued a call to action to ensure universal access to quality education.

Notwithstanding considerable personal and professional success, I always found Sir Fazle to be humble and approachable, and happy when asked to offer sage advice and counsel. Although we will miss him, we remain committed to our shared goal of building the future of education as a means of achieving a more peaceful, prosperous, healthier, and fairer world. On behalf of the WISE team, I extend our sincerest condolences to Lady Abed, his children and grandchildren, and his extended family at BRAC. May they find solace in their memories of him and in the knowledge that his was truly a life well lived.

## Stavros N Yiannouka

CEO, World Innovation Summit for Education (WISE)



## Such was his awareness about development issues

I am deeply saddened at the news of the death of Sir Fazle Hasan Abed. I once had the privilege of sitting beside him at a dinner event and we were discussing public health and poverty issues. At one point, I remarked that good development ideas in Bangladesh travel fast because of population density and he immediately quipped, "So does diarrhea." Such was his presence of mind and awareness of development issues! Incidentally, one of his important contributions was to spread the idea of home-made oral saline through BRAC's one of the many effective social campaigns. Today, Bangladesh is a global leader in reducing child mortality, which, to a great extent, is due to the reduction of child deaths from diarrhea through the widespread adoption of orally consumable saline. This is just one example of many of his innovative ideas for development. May his soul rest in peace.

## Professor Wahid Uddin Mahmud

Economist and Member of the United Nations Committee for Development Policy

## He is one of my all-time heroes

I am extremely saddened to hear about the passing of Sir Fazle Hasan Abed, a true giant and icon of rural development, and one of my all-time heroes. Someone who dedicated his life to help the poor, achieving extraordinary impact through his organisation - BRAC. I remember the first time I met him in 1992, on my first working experience in Bangladesh. Since then, through many unforgettable interactions, a wonderful partnership between BRAC and IFAD developed, with BRAC acting as an implementation partner for many of IFAD's projects in Bangladesh and other countries. In spite of countless international awards, he remained one of the kindest, most humble and gentle persons I have ever known. My sincere condolences to Tamara and the rest of Abed's extended family.

## Nigel Brett

Director, Asia Pacific Region, IFAD

## Our deepest condolences

It is with immense sadness that we learned about the demise of Sir Fazle Hasan Abed, founder of BRAC. He will forever remain in our memories as a visionary leader and an indomitable humanitarian who changed the lives of millions of people across the globe. He did not wield any magic wand; instead, he dedicated all his resources into making them realise their potential and the inner strength that every human being possesses. What he also did along the way is to inspire thousands of humanitarians to come under one umbrella, that is BRAC, and join forces to the common cause of helping those who need it the most. Today, we too have lost a family member. From 2001 to 2006, Sir Fazle served as a member of IRRI's Board of Trustees and played an instrumental role in setting the scientific directions, policies and strategies to usher in the new millennium. We will never be able to fill the void that he has left behind.

Matthew Morell<br>Director General and CEO, IRRI

## We will never forget the example he set

It was with great sadness that I learned of the passing of Sir Fazle Hasan Abed. Over the course of three decades, under Sir Fazle's inspiring leadership, the humanitarian organisation he founded, BRAC, has become one of the world's leading development organisations. From its humble beginnings in Bangladesh - the country he loved so well - to its expansion to 10 countries across Asia and Africa, BRAC has stood as an inspiring example of how we can gather people together in common cause to improve the lives of the most vulnerable. At UNICEF, we were particularly pleased that Sir Fazle agreed to become a Global Leader of Generation Unlimited, a new global public-private partnership to scale education, skills development and employment opportunities for young people, to prepare them for the world of work. I still remember his inspiring words at the Gen-U launch in September 2018, when he called on world leaders to join our cause, and invest in the next generation of global leaders. All of us at UNICEF will miss his ideas and advice. We will never forget the example he set. On behalf of everyone at UNICEF, please accept our deepest condolences to you, his family, and everyone at BRAC.

## Henrietta H Fore

Executive Director, UNICEF


## Your light will keep guiding us

Sir Fazle Hasan Abed, the esteemed founder of BRAC, was a true visionary. His efforts with BRAC following the liberation war played a key role in eradicating extreme poverty faced by the people of Bangladesh. And he did not just stop at that. His continued efforts gave BRAC a global recognition and made it the number 1 NGO in the world. Today, we mourn the sad demise of one of Bangladesh’s greatest entrepreneurs. Your light will guide our fight against poverty. Thank you, Sir Fazle Hasan Abed. You will be dearly missed.

## Shakib AI Hasan

Cricketer, Bangladesh national cricket team


On wehalf of the Austrahain government I misi to conmey sincere condslences, not only to the farmely $)$ sii fagle Aved, but to all the people of Bangraderh, who howe cost a giant of developiment. The conturiution that he has made meiquality, and terving the people of Bangeacesh with govet heninility, is sutestanding and endenring.

With decpant sympathy,
Sir Fazle was one of the most influential standund beavers of our time in development and humanity. He also mave revolutionuey changes to the concept of NGO and its opantion inclading socienl enterprisesnot only in Bangladesh but also globully and positively impacted the lives of

Qucià riscett
Austrachain thit Connustioner
to Bangladesh
22 Decemsen 2019 millions of people. His depactura is a hage loss to all of us. I pray his sonl rest in eteunal peace


Repusuntution
UNILEF Bangluclesh

oronir crome crnatazol

$$
\begin{aligned}
& \text { urenarsos } \\
& \text { (yon } 1 \\
& \text { oremeny ar 3an, susiser }
\end{aligned}
$$

Om hehal of the Umited Steter Elang in Bamladar, I ther my heartielt coudclencer on the paming of $S$ ir Jrazle Abed. Hir remantalle hle and legary inpraed the liver of miblian is Bayladech and arouad the would.


Sir Fazle Hasan Abed devoted his lite to combat poverty and empowering women. His innovative ideas ancl works transformed lives of millions across the world. He was an inspirational icon of the global development and will remain as a lighthouse of the future development practitioners. A dedicated visionary leader, a doerwill be remembered in Bangladesh and globally.
He was also a dear friend of many Swedes engaged in Bangladesh thrave the years.
Embassy of Sweden would like to express sincere condolences to his family and greater $B R A C$ community.
Rest in peace Sir Abed
Chr

Charger d'Aftaires
Embassy ot Sweden
Dhaka

Dherke $22 / 12 \mid 19$
Sir Tare Abed, Abedboi, will be fondly and aspeetfully remembered as a seat lyman being, a greatly amine lomamiatonien faith of equation and develop cent, ont a brithant son of Bangladesh by his longe Butch support community. He will contime ispire us in our hearts and deeds.
Since coincidence to his entix family and to the while BEAC comment If!
In deep respect,

Harry $\{$ I. Verweij
H.M. An bassertor to Bangladesh
netherlands Embassy
Aloha.

Bang lades, and indeed he would, has lost a true. visionary. Sirfarle changed he face of Barglandel and his consistent fours an he purest and most maurginatised is beyad compare.
BRAC is embucd will his aral and ponfelsiaal values and debeminalian ard it is an honour ard a privilege to work i"parthershis with ketene. We know that BRAC's wrote will continue, as Sir Fable envisioned, and as le set up he arganisalia to do over recent wales.
We all owe hin a huge debt of grabinde for what we have leaned dom hin and what le las ing pied us to do is ha future.

Juchime Wederba
Department hor Intanaliaal sarelopmat
british High Commistia
22 december 2019
Dem sin,
We will always cary upon vision for finavial inctsion and the sit segment fiwal. You hare shown us the light, the wayend we will never stay from that pack.

May Allen Ta' Ala forgave all yon $\sin$ and your you Vanned.
mA NEO, BRÁC Bent the.








 सहाणी, चूण गुपातर शणाला।

जाज गाँ स्टरिण जनि लबीठ

Mars 2n
 sirfroar sadne
गाल पदरक जलयभनी चोग





的AQ 3 vins Qo vonaras s whurna convoril कitn foreonmus ox Luyv-
 22 2relo

 <arons bincis.



$$
22 j>2]>\infty
$$






2ungove bown rin 1
 2以及以 aykir 3 yinian Tri－ रिप शेन श


 श又．0n5 arixiza－arat（ O
siomati，Silerit




 बरे बाबना 1

probaci 18 908 gado

22．22．22




सी पियुदए सलक्द

3


Wrocho win ncacore wrond



frge cosion wrat botis wod ompl


ABED BHAI was world＇s one of the most respected persans ever born． He will remain in the hearts and mind of all of us and on this planst for ever．May Allah place him in Jannatul Ferdous．

Matinl Alam
Faculty．of Education；
University of British Chumbia Canada．

Abed Bhai was on ingfinatiai all leased in the Bagblece Developinat sector, which is expmeded begets backer. He hos show the way tar graven dengtea on institution to with the Fane: legree.

The education community of Bangladesh ant the world mourn the passing of the champion of education in Bangtaders and The world.
We can pay on tribute to his legacy by dedicating omstives and pledging to live by his dreams and ideals.

Manzoor Ahmed
Prof. Emeritus, BRACceriverity chair, Bangladesh ECD Network (BEN) Vier chair, Campaign for Popular Education (CAMPE) 22 December, 2019





 (10 .ins







boron Erin
 lng, for tan क्रे.
 toms 2 J

errorien scserinost


## Ode to Abed Mama

Anadil Hossain

This is not a letter to say goodbye,
Or a silent cry
This is to say I love you, and you shall always remain In our hearts and heads, and the public domain A life lived with such dedication
To not just your dearest, but the entire nation Whether advice, help or mediating family drama
We always called upon our Abed Mama
The voice of calm and reason
The constant, no matter the season
The lighthouse guiding our journey to shore
The gentle wind that would open a closed door
Our compass when north seems south
Our conviction in the face of doubt

Don't think your work here is done
You'll be working harder to keep us laughing under the sun
You'll have to wake up every day and send us courage
Don't you know life and death is like a marriage
When life ebbs, death reigns supreme
And in death life becomes a sweet dream
You're just switching sides and flipping roles
From where to continue comforting our souls
You will see us in the depths of our sorrow
And send us the strength for tomorrow
You'll wrap us in your blanket of memories
Of our summer evenings of sweet reverie
On days when we feel lost and alone
You'll show us the way home
And in our darkest hour
You'll send us your superpower


So l'm not sad to let you go
Because you are going to a place I know
Where they serve earl grey tea
And all things sugary
Where Putul's laughter can be heard
Like the melody of a bird
Where all those you lost will be found again
We shall join you too, not IF but when
So rest now, when the evening is spread against the sky
Until we walk again...You and I.

## © 6

People trapped in a cycle of destitution often do not realise their lives can be changed for the better through their own activities. Once they understand that, it is like a light gets turned on.

## 5

Sir Fazle Hasan Abed KCMG
Founder, BRAC

## You will remain our companion forever

Muhammad Yunus



Abed has left. But it is not possible to bid farewell to him. He remains with us as our companion forever. Since the Liberation War, he has been in the very grain of our society. There is no layer and sub-layer of our societal make up which has not been touched by Abed's work. He is the principal architect of the massive transformation that has taken place in Bangladesh society since liberation.

Abed made skilful steps to walk through every dilapidated gully, every sink-hole, and overturn strange beliefs and norms set by an age of ignorance, re-worked patiently with talent and creativity to undo the past and lay a solid foundation of the future. He helped Bangladesh to change forever.

It is certainly not an exaggeration to say that there is hardly anyone among the 170 million people of Bangladesh who do not benefit in some way from Abed's programmes or enjoy products and services provided by his organisations. If she is a person living in poverty or a woman from a small village, then
she has been in contact with Abed's activities at every step of her life - in education, health, income generation, self-awareness and many more.

How can we say goodbye to Abed, who had quietly, even without us realising it, become such an inseparable part of our daily life?

Abed was an extraordinary craftsman of the social and economic emancipation of the poor of Bangladesh. He liberated the common Bangladeshi from economic misery.

He carried out his variety of enormous and widespread activities quietly. He did not wait for anyone's response to his examples; he marched forward alone, undeterred and focused, taking the responsibility of doing the entire task on his own shoulders, without complaint.

Abed changed the concept of 'NGO' for the whole world. He provided the example
of an NGO that does not shy away from national scale responsibility for every single social and economic issue, with a mission of completing the task, not just create islands of successes. Abed gave NGO a new identity one that works nationwide, even globally and multi-dimensionally, without falling victim to its own bureaucracy.

Abed perfected the management of multidimensional and nationwide NGOs into a new science. For this alone, he shall be remembered forever.

Economists and researchers from India, Pakistan, Sri Lanka and Nepal always pose a question to me: 'How is it that in Bangladesh whatever starts in one location is soon scaled up as a nationwide programme? Why does it not happen in our country?'
I give them a standard answer: 'Because an Abed is yet to be born in your country.'
Abed has left behind a self-confident Bangladesh. The story of his immense courage, vision and creativity will continue to empower all generations to come. Abed will remain the image of Bangladesh that inspires them.

Abed, it will be easy for the coming generations to take on the responsibility of building the Bangladesh of their dreams, on the foundation that you have built.
Abed, the nation will remain indebted to you forever.

Muhammad Yunus is the recipient of the 2006 Nobel Peace Prize.

## A tribute to an innovator and implementer

Rehman Sobhan

I had my first encounter with Sir Fazle Hasan Abed in 1971 in Oxford. Abed called to inform me on the efforts by him and his group in London in support of Bangladesh's liberation struggle. He sought my advice on how to further enhance the impact of their struggle. He also looked ahead and discussed what might be done to serve the deprived masses in post-liberation Bangladesh. I was impressed by his dedication and foresightedness. Unlike many who talk of serving the masses but do little in practice, in the immediate aftermath of liberation Abed put his dedication and foresight to work in the service of the deprived of Bangladesh.

We kept in touch in the post-liberation years but had little interaction. In 1993, when I decided to set up the Centre for Policy Dialogue (CPD), Abed was one of the first persons I approached to join me as one of the founding trustees. He remained an active member of the CPD Board ever since where he not only gave us sage advice on issues of governance of the institution, but encouraged institutional interaction between CPD and BRAC in a number of programmes and campaigns. As his end approached, as part of his disengagement from his many engagements around the world, he wrote us a formal letter of resignation from the CPD Board.

Just as it is painful for me and CPD to say farewell to one of our most valued colleagues, it is difficult to imagine a Bangladesh without Sir Fazle Hasan Abed. He leaves a larger than life footprint with its imprint visible not just around the country but across the world. I can think of few people who have done more

for the world's deprived population than Abed. His contribution spans Bangladesh where BRAC, the organisation founded by him in 1972, serves close to 10 million of the country's underprivileged households. Through Abed's commitment to serve the deprived, BRAC has now extended its reach across the globe. It has invested its experience in rehabilitating Sidr victims in Sri Lanka and the war-ravaged population in Afghanistan where two of its officials, working in high-risk areas, were once held hostage by the Taliban. BRAC has now reached out on a large scale to serve the underprivileged of Africa where they have been actively engaged in Rwanda, Tanzania, Uganda, South Sudan, Liberia and Sierra Leone. BRAC has even extended its reach to Pakistan and across the Atlantic to Haiti.

Abed's extraordinary engagement with the deprived has transformed BRAC into the largest NGO in the world with an annual budget of over a billion dollars and a workforce of around 200,000. Abed's singular contribution to the world for serving its deprived communities has been his ability to take BRAC programmes to scale so that they graduate from micro-welfare projects to the transformation of entire communities. BRAC is today more than an NGO. Its scale of operations would suggest that it is now a corporation for the deprived. Abed's organisational capacity has invested BRAC with a market recognition comparable to any of the top international NGOs such as Oxfam and his management contribution has been recognised in case studies in the best business schools.

Abed was a strong believer that BRAC should liberate itself from dependence on external donor financing and should become a self-financed facility. To this end, he established a number of programmes which could generate financial surpluses that could be reinvested in other BRAC projects. The biggest of such projects was BRAC's flagship microfinance programme which could recycle its surpluses and expand its clientele of women borrowers to around 8 million so that today it presides over one of the world's largest microfinance programmes. Abed further drew upon BRAC's brand name and market reach to invest in a variety of other socially oriented income generating investments such as BRAC's stake in Bkash and commercially competitive entities such as BRAC Bank which is today one of the best run and most profitable banks in Bangladesh. These investments generated revenues which have further enhanced BRAC's internal income generating capacity and enabled it to expand its programmes to reach even larger numbers of the disadvantaged.

The remarkable growth and reach of BRAC owes in large measure to the herculean endeavours of Fazle Hasan Abed, its founder. Abed combined extraordinary entrepreneurial and management skills with a genuine passion for public service which began with a commitment to the dispossessed of his own country, but has now been extended to the underprivileged across the world. Abed, who began his professional life as a highly paid executive of a multinational company in Bangladesh, went through the life changing experience of direct involvement, first during the cyclone
of November 1970, one of history's most devastating natural calamities, and then through his response to the genocide inflicted on the Bengalis in 1971. Abed's exposure to the human consequences of such acts of violence by man and nature persuaded him to invest the rest of his life in helping not just the victims of devastation but those whose entire life is engaged in coping with the uncertainties of nature and the injustices of society.

In responding to the challenge of deprivation, Abed demonstrated a renaissance vision which equipped him to recognise its holistic nature in Bangladesh. He constructed a multi-faceted agenda for change which incorporated credit, women's empowerment, legal literacy, healthcare, education and skills development so as to empower the excluded to stand on their own feet. His approach of transforming the excluded from victims into masters of their own fate encouraged him to build an organisation which could graduate from aid dependence to fiscal self-reliance through building up the market competitiveness of its income generating programmes. Today BRAC is no longer dependent on the generosity of donors. Its internally generated revenues underwrite around $80 \%$ of its total budget. The growth and transformation of BRAC has made it a role model for other NGOs not just in Bangladesh but across the world. These achievements have been recognised through a plethora of awards and prizes which have been showered on Abed which gave him direct access to global political leaders, heads of international institutions and CEOs of the corporate world.

Abed invested 47 years of his life in serving the deprived at home and abroad. His humility and understated projection of his remarkable achievements concealed a quiet determination to let his actions speak louder than his words. He was not inclined to selfpromotion but such was the weight of his achievements as a champion of the deprived that he and the organisation he built, came to be recognised across the world by those in need as well as among global and business leaders.

At the end of his days on earth, he left the world he inhabited in a better place with millions of people whose lives were improved through his efforts. Few people may depart with such a sense of satisfaction at their life's work. He knew his work was unfinished but he laid down a path through which it can be continued by his successors.

His final contribution to posterity was manifested in the meticulous effort he invested in preparing for his final departure. Abed was determined to ensure BRAC would outlive him and continue the transformative journey he began 47 years ago in the small village of Sallna, in Sylhet. His goal was to end poverty by empowering the deprived and his soul will not rest in peace until such a day dawns, at least in Bangladesh, with BRAC playing a vanguard role in this process.

[^0]
## He dreamt big and made them come true

Mahfuz Anam



Abed Bhai, as Sir Fazle Hasan Abed was lovingly called by almost all those who knew him, was well into his fatal illness when Cyclone Bulbul struck Bangladesh. As shared by Lady Abed and daughter Tamara during a recent conversation, as the cyclone wrought havoc, Abed, in a semiconscious state, was constantly rambling about what preparations have been made to rescue the victims and how quickly BRAC will have to come to the aid of the children and rebuild the affected schools. Such was his attachment with the poor and the deprived.
During my last few minutes with him while he could still converse, albeit lying down and mostly with his eyes closed, he talked about
press freedom, its need for democracy and for the future of Bangladesh, about how The Daily Star was doing, about never losing hope, never giving up and most importantly about his faith in the bright future of our people, the last being his article of faith. He reminisced about the paper's early days and felt happy as the paper evolved with its commitment to pro-people journalism.
As I took slow and measured steps backwards away from him and out of the room, stealing last moment glances and lingering for as many more seconds as possible, I was overwhelmed by the sudden realisation that I would never again see him in his elegantly attired self, hear his calming,
reassuring, encouraging and inspiring voice again, feel that gentle and affectionate touch that I rushed to receive in moments of my deepest frustrations, get his wise counsel on why it was vital to serve the poor, why it was crucial to reduce poverty, why education was the key to our future and how not to lose focus on accomplishing the tasks in hand. As I walked away, I was acutely aware that I was leaving behind a legend, the man who was a fountain of inspiration for all those who loved Bangladesh and sincerely devoted themselves to building it.

Along with our founder editor, SM Ali, we interviewed Abed in the early days of this paper, sometime in 1992. In the interview he made a striking comment that has remained with me till today. He said something to the effect that 'Most of us manage various levels of wealth, but the poor women in Bangladesh manage poverty, and as such they are, by experience, far better managers than men'. Whatever meagre resources they have and whatever little the men earn, with that the women feed the family, run the household, provide education for the children, healthcare to the extent possible and inject whatever they can with their own income generating activities. Our women's minds are consumed by the singular thought of keeping the family afloat with whatever they have and somehow move forward.

Abed's absorbing description of women's role - as managers, planners and navigators of poverty-shackled families' fortune - suddenly made clear to me the insight of giving priority to women in our development activities. Managing poverty makes a woman acutely aware of the bits of
resources they have. This awareness makes them far more efficient user of that resource. That is principally why the rate of return of micro-credit is nearly $99 \%$ (compare that with the NPL of our elite borrowers) as almost all the borrowers are women - each being managers par excellence.

A unique feature of Abed's vision was its scale. He dreamt big and made them come true as if it was the only way of doing it. BRAC's becoming the biggest non-governmental organisation in the world and employing about 2 lakh people was only but natural for him. A massive non-formal education programme which at one point ran 63,000 schools, the biggest immunisation campaign ever, the most widespread public health campaign in the form of oral saline project in collaboration with icddr,b employing thousands to raise public awareness about empowerment, especially that of women, etc. were a part of his big dreams being realised. The oral saline project was the first ever door-to-door campaign to reduce death of children from widespread instances of diarrhoea, and it gave Abed that crucial confidence that public health habits could be changed and that he could do it by massive awareness campaigns through meticulous planning and disciplined organisation. This had a seminal impact on his self-confidence. He knew he could manage scale and he could now plan big. This was a turning point in Abed's thinking and can be termed the real birth of BRAC.

Did anybody ever imagine that Bangladesh, which has been on the receiving end of global assistance, would end up assisting other countries? BRAC now operates in

11 countries and has extended technical and other assistance to many others. The non-formal education model that BRAC pioneered is now replicated in several dozen countries across the globe in various forms.

Since he dreamt big, he knew that without institutions to sustain and carry them forward they would not go very far. This led him to build institutions and what a superb builder he turned out to be. BRAC Bank, BRAC Institution of Governance and BRAC University are but a few examples. Then there are those he built in partnership with others, like Delta-BRAC Housing, bKash, Guardian Insurance. There are numerous civil society bodies that he helped set by working behind the scene such as Campe, Ain-o-Salish Kendra, etc. He assisted many others in setting up their own organisations.

A natural corollary of institution building is the need for management with particular emphasis on its financial aspects. In all the institutions Abed built, he ensured the highest level of management with financial discipline being at its core. BRAC's microcredit programme, which gave out loans to the tune of USD 4.2 billion this year alone, functions without any blemish. All global donors like the World Bank, ADB, Soros Foundation, Melinda and Bill Gates Foundation, and many others extend resources to institutions set up by Abed literally without too many questions simply because they have enormous faith in Abed's management standards. UK's DFID has a strategic partnership with BRAC which is unique.

As a highly skilful manager he knew exactly where to control and where to delegate,
where to be tough and where to be flexible, where to listen and adopt and where to listen and ignore.

He was tireless in his efforts to improve the quality of the things he did and the institutions he built. I often received teams from global consulting companies doing research on how to improve the functioning of various projects undertaken by BRAC. Almost 20 years ago, I spoke to consultants tasked with planning Abed's eventual succession. I couldn't help but marvel at the long-term vision of this man.

It is a testimony to Sir Fazle Hasan Abed's versatility of talents that he received global awards for his contribution in five very crucial areas - education, agriculture, public health, financial inclusion and community empowerment. Any one of the above areas would consume a life time's work for any talented person. But to have attracted the world's attention to these critical areas of development and to be recognised for extraordinary contribution in each of them requires a range of extraordinary abilities that only a few leaders in the history of social transformation can lay claim to. His level of vision, courage, and tenacity simultaneous with originality and managerial ability make Sir Fazle Hasan Abed a unique leader among men. We proudly stand in his shadow.

[^1]
## Sir Fazle Hasan Abed: Master builder

Ian Smillie

It is impossible to overestimate the importance of BRAC in the global effort to end poverty. It is equally difficult to separate its success from the life and work of the man who created and steered it through almost five decades, Sir Fazle Hasan Abed -'Abed Bhai' to his colleagues, 'Abed' to his friends.

BRAC's size and reach are, by any measure, staggering. Its microfinance lending, mostly to poor rural women, exceeds a billion dollars a year. Although BRAC is a leader in the field of microfinance, touted for a few years as the miracle remedy for poverty, Abed never saw it as a cure-all. In his mind, the key to ending poverty was new, productive enterprise. Poor people, especially women and especially in rural areas, had to make things. And to do that, they had to be better linked to resources - seeds, fertilizer, knowledge, finance - and to markets. BRAC's social enterprises in dairy, poultry, silk, handicrafts, seed multiplication, and a dozen others, have created hundreds of thousands of livelihoods, and in time they generated income that has made BRAC largely self-financing. Microfinance was the fuel in the tank, but the engine was always innovative, productive enterprise.

The BRAC Bank, completely separate from microfinance operations, holds deposits of more than USD 2 billion and has a Moody's long-term credit rating as good as that of Barclay's Bank. Facts like these might catch the eye of a banker. But BRAC was and remains, an NGO with its primary focus on social development, ranked for the past four years by the Geneva-based NGO Advisor as

number 1 on a list of 500 global non-profits.
BRAC pioneered non-formal primary education, mostly for girls, aiming to give literacy, dignity and hope to the next generation of mothers. Its ground-breaking oral rehydration training programmes in the 1970s reached nine out of ten rural households in Bangladesh. That, along with innovative health, nutrition and sanitation programmes, contributed to a seven-fold reduction in the country's child mortality. Fewer child deaths, better education and more economic opportunity, especially for women, led to a three-fold drop in the fertility rate, ending worries about unchecked population growth

There's hardly an area of human development that BRAC hasn't touched in a meaningful way, taking some of its best lessons to Africa and other parts of Asia. Fazle Hasan Abed did not accomplish this all on his own. But he was able to find and motivate others individuals, government departments, donor agencies and some of the world's most powerful and influential policy makers. His ambition was boundless, but it rested on a quiet charisma that inspired devotion and made mountains seem scalable. He listened far more than he spoke.

I first met Abed in 1973, when BRAC was just a handful of people working out of a flat in Motijheel. It was an unlikely, almost
accidental enterprise, created by a man whose life until then couldn't possibly have suggested what was to come. He had lived comfortably for several years in London, and then worked as a senior Shell Oil accountant in Chittagong. There, he took time off to spearhead relief efforts following the 1970 cyclone and the 1971 War of Independence. Discovering the deeply entrenched poverty he had failed to notice during his privileged youth, he created what he thought would be a small, time-bound demonstration effort to show what might be accomplished with a few farming cooperatives, adult literacy and health training.

A lesser man would have run from the resulting failures, but for Abed, they were lessons to be remembered and applied to the much bigger voyage on which he then embarked.

When I was completing research in 2009 for a book about BRAC, Freedom from Want, and trying to think about what had made it so successful, outsiders frequently told me it was Abed's experience with the private sector. I always doubted that. Shell perhaps gave him useful perspectives on money and management, but it could not have been the source of his ingenuity, his compassion and sense of injustice, his willingness to take risks and his insistence on learning what works, what does not, and why. He told me that a lot of it was luck, and laughed, quoting Napoleon: "Give me lucky generals." I investigated the concept of luck and found a good summary: "Being ready for the opportunity." Abed was always able, better than most, to see and
understand opportunity. By that definition, 'luck' may well have played a part.

He suggested I talk with an employee who had recently returned from doctoral studies in Britain - she might have a helpful perspective on BRAC's success. She said she had expected to find a saint or a genius around every corner, but in the end, that wasn't the case. The answer was "common sense" - everything BRAC has achieved came about, she said, through the application of common sense. I put that in the book, but in truth, Abed did have the versatility of genius, a talent for applying common sense in a world where the concept is largely unknown and an ability to unlock doors long closed to innovation, justice and human development.

Abed never rested on well-deserved laurels; he always argued that 'big' is essential in confronting poverty. Most ambitious people, however, leave a trail of wreckage and animosity behind them. With Abed, it was quite the opposite, and that too must be part of BRAC's success - his unflappability in the face of tremendous odds and personal tragedy, his ability to build and to bring diverse people and resources together in common cause. Christopher Wren, visiting the construction site for St Paul's, is said to have asked a stonemason what he was doing. "I'm cutting stone," the man said.

Farther along, Wren asked another stonemason what he was doing. He said, "I'm building a cathedral."

Abed was both Christopher Wren and the stonemason, and while BRAC in it many manifestations will continue to thrive, the legacy will always be his: Abed, Master Builder.
lan Smillie is the author of Freedom from Want, which traces BRAC's evolution over the last four decades.

## Homage to Abed Bhai

Marty Chen

I had the amazing good fortune of working with Abed Bhai in the 1970s, co-founding a cyclone relief agency in 1970 and then working at BRAC from 1975-1980. I cannot say how very lucky I feel to have had Abed as my first boss and my longtime friend. Working for BRAC - for Abed - shaped my career, my life, and that of my family. It is, therefore, with deep admiration and affection that I write this brief tribute to him.

A Bengali intellectual with an equal love of Shakespearean sonnets and Tagore poems, Abed is at heart a humanist with a deep commitment to reducing poverty, inequality and social injustice.

A former corporate executive, Abed has a unique ability to think big but start small and local: diagnosing problems, testing solutions, building models of discrete manageable interventions that can be taken to scale through replicating the models. He also has a gift for seeing the potential and bringing out the best in all those who work with him and BRAC.

Trained as a chartered accountant, Abed can

manage large sums of money - in the early days, before BRAC had grown significantly, he once told me that he could see all of BRAC's spreadsheets in his head.

Most central to the success of BRAC though has been Abed's moral compass,
his humanity that keeps him focused on the problems of the poor and disadvantaged.

Marty Chen is an academic and social worker, presently a lecturer at the Harvard Kennedy School and senior advisor of the global research-policy-action network, WIEGO.

## Remembering Sir Fazle Hasan Abed

Bill Drayton


#### Abstract

Sir Fazle Hasan Abed was my and Ashoka's dear, lifelong friend.

It is very hard to imagine our world, let alone our field, without him setting the standard for us of values-based service and of big change for the good. However, that standard and his example will long guide the world, the field, and all of us he has touched.

When Ashoka and I came to Bangladesh in the 1980s with the then-little-understood idea of building social entrepreneurship, Fazle welcomed us. He nominated the first Bangladeshi Ashoka Fellow, Ibrahim Sobhan. He served on the early selection panels. He guided us in many ways.


We have looked to his story and to Fazle as a
partner and friend ever since - in good times and in challenging moments. And certainly whenever we imagined and experimented our way onto new ground

The global Ashoka community and I also steadily learned from Fazle's flow of new, big ideas and how he turned them into the new reality, one after another. And also how he spread his work across continents; and, even more, how he made his ideas take hold globally.

He was a founder member of both Ashoka's World Council and of its Global Academy of the world's leading social entrepreneurs.

The new collaboration we are just launching with him, Sarwat, and others in BRAC to
bring cognitive empathy to all Bangladeshis and also to help all young people be changemakers is work that we will continue. I hope and believe that many of the young people so tempered will follow in his footsteps.

I find it hard to think about my own very deep loss. That will take time.

All of us at Ashoka, indeed all socia entrepreneurs everywhere, have lost something entirely unique and deeply precious.

I offer my congratulations to him on a life for generations, and a deep and very personal embrace.

## Remembering a giant

Reeta Roy

When I met Sir Fazle Abed more than a decade ago, I sensed I was in the presence of a giant. He is the founder of BRAC, one of the world's largest non-governmental organisations, which has touched the lives of 125 million people.

Abed Bhai, as I addressed him, presented that unique and rare combination of qualities possessed by great leaders. Vision. Wisdom. Boldness. Grit. Empathy. Humility. He has been a lion of courage throughout his life - from the time he returned to Bangladesh in 1971 to rebuild the country after independence until the moment he faced a terminal illness.

In 2008, he invited me to visit BRAC. My trip to Bangladesh was more than a firsthand education about how an organisation changes the lives of millions of people and contributes to the economy of a country. It was also a journey to reconnect with my heritage. Abed Bhai had arranged for me to visit Lahunda, the village of my paternal great grandparents and grandparents where BRAC had a microfinance programme. Listening to the women speak with such dignity about their lives left a deep impression on me.

Learning from BRAC and from rural communities in Uganda over the years influenced my views about how the Mastercard Foundation could create positive in people's lives. Working with Abed Bhai was akin to taking a master class on how to scale efforts to serve millions of people, yet keep in mind the dignity of each human being. One of his lessons was about imagining possibilities. For example, where some people may look past an empty field lying fallow by the road, he would see fertile land producing multiple

harvests to feed hundreds of thousands of people.

Abed Bhai never encountered a challenge he didn't like. He would observe, listen and size a situation, and envision how it could be improved. Then, he would get to work. Abed and BRAC were resolute about achieving and quantifying results. They are deeply disciplined when it comes to setting targets and tracking progress.

His enormous drive and determination to improve the human condition were also matched by his kindness, wit and humour. He loved to tell stories and to listen to people's
stories. These personal traits endeared him to many.

Not surprisingly, Abed Bhai faced his illness with his characteristic wisdom, pragmatism, and courage. Once again, he took charge about how he intended to live his life with the time he had. The lessons that he imparted will continue on in BRAC and other leaders he influenced. As I reflect on his life and its influence on mine, I am grateful to have been in the presence of a giant.

[^2]
# Purpose, vision, integrity: The legacy of Sir Fazle Abed 

Laurie J Spengler

In a time of extraordinary egos, negotiated truth, and unbridled pursuit of self-interest, one person has quietly and tirelessly worked to meet the needs of poor people around the world. Sir Fazle Abed founded BRAC in 1972. For more than 40 years, he has led the world's largest development organisation. BRAC designs and delivers services that help the poor meet basic needs with integrity, respect and humility.

BRAC's holistic approach to meeting the needs of poor people, and particularly women, now operates in more than a half dozen countries beyond Bangladesh. From microfinance to education, health services to sanitation, agricultural support to enterprise development, BRAC is dedicated to building a world that works for all of us. A man of breath-taking action without self-promotion, how is it possible that this man has touched one in 55 lives on the planet and you do not know his name?

## When actions speak louder than words

I first met Abed (as he invited people to call him) in the summer of 2005 on my first visit to Dhaka. He asked whether I had ever been to Bangladesh. When I responded that this was my first visit, he instructed me to go to the 'field' and visit BRAC's operations outside Dhaka and then return to continue our discussion. I spent the next week visiting BRAC's microfinance, legal education, healthcare and social enterprise programmes, seeing first-hand how BRAC's products and services are designed and delivered to meet the real needs of lowincome people in rural Bangladesh. The volume, scale, efficiency and reach of the programmes were impressive. But what I
remember most about this initial exposure to BRAC was the clear and respectful focus on the people BRAC serves and not on BRAC.

I have had the privilege of working with BRAC continuously since 2005. I have traveled with Abed, raising funds for BRAC across the globe. I have visited BRAC's operations from South Sudan to Uganda, Pakistan to Afghanistan. I have watched Abed host dignitaries, receive awards and greet BRAC clients. In every conversation, he was the same human being. With the rising hype around terms such as sustainable and resilient, here is a person who defines these terms through his behaviour - a person who makes the world sustainable by his vision, action and unswerving commitment to improve the lives of others.

When I would ask Abed how BRAC has achieved so much so quietly compared to organisations with much louder voices and global recognition, he would talk about ambition. At first, I did not understand what he meant. But as I worked with Abed and BRAC over the years, I learned. He explained - and demonstrated through action - that ambition is about having purpose with a vision; it is about serving a need bigger than oneself; it is about understanding the needs of communities and driving to meet those needs at scale.

## North and south

Abed would sometimes muse that people from the Global South are better equipped to build and operate organisations delivering solutions for the Global South. In Abed's view, players from the Global South look for ways to deliver now, drawing upon
their understanding of local needs and responding to a sense of urgency that comes from proximity. Actors from the Global North, he would comment, spend too much time commissioning risk reports and analyses, looking for reasons not to act. He cautioned that risks need to be considered but used as guideposts for adapting a response, not as excuses to defer or refuse action.

In the coming weeks, many will come forth to share their stories of Abed. His broad and loving reach yields a rich repository of stories and lessons. A few that I will carry forth include: Lesson of purpose - our resources, whether they be money, time or skill, are in service of something more than our individual needs and desires; we should push beyond our comfort zone to live a life that touches a collective need; Lesson of integrity - consistency, reliability and honesty over a lifetime matter far more than a single heroic act or effort; and Lesson of humility our acts of purpose are never about us, but about the outcomes we may have helped realise.

I, together with those privileged to have known Abed, have lost a colleague, partner, mentor and friend. The world has lost a rare and beautiful person, a quiet hero who has touched one in 55 of us with clarity of purpose and unshakeable integrity. Abed's legacy is an invitation for the rest of us to touch the remaining 45 .

Thank you, Abed.

[^3]
## এক এবং অদ্বিতীয়

## ফারূক টৌুরী

বিশ্বের বহত্তম বেসরকারি সংহ্ছাব্র্যাকের প্রতিষ্ঠাতা স্যার ফজলে হাসান আবেদ ২০ ডিসেম্বর ২০১৯ তারিখে গত হয়েছেন। তাঁকে নিয়ে এই শ্রদ্ধাঞ্জলি। তাঁর ঘনিষ্ঠ সহকর্মী সাবেক পররষ্ট্টসচিব ফারুক চৌধুরীর এই লেখা তাঁর আত্নজীবনী ‘জীবনের বালুকাবেলায়’ বইটির নির্বাচিত অংশ। এটি ‘ব্র্যাকপর্ব’ অধ্যায়ের চুম্বক অংশ।

১৯৯২ সালের ৬ ফেব্রুয়ারির একটি ঘটনা। সেদিন সন্ধ্যায় ব্র্যাকের তদানীন্তন নির্বাইী পরিচালক ফজলে হাসান আবেদের বাসায় ঢাকা সফররত রকফেলার ফাউন্ডেশনের প্রেসিডেন্টের জন্য একটি অভ্যর্থনাসভা ছিল। সেই সভায় নিমন্ত্রিত হয়ে গিয়েছিলাম। আমি গিয়েছিলাম অনুষ্ঠানের শেষভাগে। অনুষ্ঠানের অনেক অতিথিই তখন বিদায় নিয়েছেন। সেখানেই ফজলে হাসান আবেদ একেবারে অপ্রত্যাশিতভাবে আমাকে ডেকে বললেন, ‘তুমি ব্র্যাকে যোগ দাও না কেন?’ আমি ভেবেছিলাম, আবেদ বোধ হয় কথার কথা বলছেন। অথচ নিজের স্বভাবধর্ম অনুসারেই আবেদ তাঁর প্রন্তাবের ব্যাপারে ছিলেন সিরিয়াস। অদূরেই আমার শ্র্রী দাঁড়িয়েছিলেন। তাঁকে জিজ্ঞেস না করেই আমি সম্মতি জানিয়ে বললাম, 'অবশ্যই, এটা তো আমার জন্য রোমাঞ্চকরই হবে, হবে নতুন অভিজ্ঞতা।’ এরপর ফেব্রুয়ারির b- তারিখ গুলশানে আবেদের বাসায় তিনি আবার প্রসঙ্গটি উত্থাপন করলেন। ব্র্যাকে আমার দায়িত্ব কী


১৯৫৭ সালে লন্ডনে এক বন্ধু আড্ডায়। বাঁ দিক থেকে ফজলে হাসান আবেদ, ভিকারুল ইসলাম চৌধুরী, ফারুক চৌধুরী, মতিউল হক চৌধুরী ও জাকারিয়া খান চৌধুরী

হবে, তা নিয়েও তিনি কথা বললেন। মনে আছে, আবেদ সেদিন আমাকে বলেছিলেন, ব্র্যাক ধীরে ধীরে নতুন প্রজন্মের কাছে চলে যাবে, ব্র্যাককে সেই রূপান্তরের জন্য প্রষ্তুতি নিতে হবে। তিনি বললেন, ‘‘্র্যাকের কার্যক্রমে নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষা চলছে।’ আবেদের কথা থেকে আমার মনে হলো, দেশ-বিদেশে ব্র্যাকের কর্মকাণ্ত প্রচারে, আমি হয়তো প্রয়োজনীয় কিছু কাজ করতে পারব। আমার সেদিন আরও মনে হয়েছিল, আবেদ হয়তো এনজিওজগতের বাইরে থেকে তাঁর সংস্থা সম্পর্কে একটি দৃষ্টিপাতের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করছিলেন।

স্বাধীনতা-উত্তর বাংলাদেশে ১৯৭২ সালে আবেদ যখন ব্র্যাক প্রতিষ্ঠার জন্য অক্নান্ত পরিশ্রম করে যাচ্ছিলেন, সেই সময়ে আমি আমার সরকারি দায়িত্বে সদ্য স্বধীন দেশের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় গঠনের কাজে ব্যল্ত ছিলাম। আমার ভগ্নিপতি কর্ন্নে হাই মুক্তিযুদ্ধে শহীদ হয়েছিলেন। বোন নাসিম তখন মানসিকভাবে বিপর্যশ্ত, শোকে দিশেহারা। কথাচ্ছলে আমি একদিন আবেদকে বললাম, ‘তুমি তো ত্রাণ পুনর্বাসনের কাজ করছ, আমার বোন নাসিমকে ব্র্যাকে यদি নিতে পারো, তাহলে ভালো হয়। ও তো এরই মধ্যে টাইপিংয়ের কাজ শিখে নিয়েছে।’

আবেদ বললেন, ‘ঠিক আছে, নাসিমকে ব্র্যাকে যোগ দিতে বলো। তবে বেতন তো তিন শ টাকার বেশি দিতে পারব না।’ তারপর যথারীতি নাসিম ব্র্যাকে যোগদান করল। নাসিম ব্র্যাকের প্রথম পাঁচজন কর্মীর মধ্যে একজন। সেদিক থেকে আমাদের পরিবারে অমি হলাম দ্বিতীয় ব্র্যাককর্মী। যা-ই হোক, ১৯৯২ সালে আমি ব্র্যাকের উপদেষ্টা হিসেবে যোগ দিলাম। তারপর দীর্ঘ দেড় দশকেরও বেশি সময় ধরে আমি আমার দায়িত্ব পালন করেছি। ওরুর বছরগুলোতে দেশের অভ্যন্তরে ব্র্যাকের কর্মকাণ্ড সম্পর্কে জানতে বিভিন্ন এলাকায় ব্যাপকভাবে সফর করেছি। অর্থাৎ ব্র্যাকে আমার মোটামুটি দীর্ঘ একটি প্রজ্তুতিপর্ব গেছে। অফিসে থাকাকালে আমি আর আবেদ প্রতিদিন মধ্যাহ্ভোজনে মিলিত হতাম। ভোজনের সঙ্গেসঙ্গে চলত অনানুষ্ঠানিক নানা আলোচনা। সেসব আলোচনায় নতুন কোনো ধারণার উদ্ভাবন ঘটিয়ে আমি যে ব্র্যাকের জন্য বড় কোনো অবদান রাখতে পেরেছি, সেই দাবি আমি করব না। আসলে নব উদ্ভাবনে ও প্রবর্তনায় আবেদের মেধা ও প্রতিভা প্রায় কিংবদন্তিতুল্য। তাঁর চিন্তার অগ্রসরতা এবং বষ্তুনিষ্ঠতার কোনো তুলনা হয় না। তিনি সর্বদাই ব্র্যাক নিয়ে ভেবেছেন। সেই যে বলা হয়, কানু ছাড়া গীত নেই, ঠিক একইভাবে বলা যায় আবেদের কাছে ব্র্যাক ছাড়া কোনো চিন্তা নেই। আমি বলব, যদি ব্র্যাক ব্যতীত অন্য কোনো চিন্তা আবেদ করে থাকেন, তবে তিনি তা

আমার কাছে লুকিয়ে রেখেছেন। যা-ই হোক, মধ্যাহ্ভোজনের সেই আলাপচারিতায় আবেদ যেন তাঁর চিন্তাগুলোকে আমার মাধ্যমে পরখ করে নিতে চাইতেন। যেন বুঝতে চাইতেন, তাঁর চিন্তা ও পরিকল্পনার যথার্থতা কতটা, কোথাও কোনো ফাঁক বা অসংগতি আছে কি না। সেই সব আলাপচারিতায় আমি আমার উপলন্ধির কথা বনেছি, হয়তো কখনো কখনো দ্বিমতও পোষণ করেছি। তবে একটা কথা বলতেই হবে, ব্র্যাকের বিপুল বিস্তার, ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়, ব্র্যাক ব্যাংক, ব্র্যাক বহির্বিশ্ব কার্যক্রম-এর প্রতিটি বিষয়ই আবেদের চিন্তাধারা থেকে জন্ম নিয়েছে, আলোচনা প্রতি-আলোচনার মধ্য দিয়ে আবেদই চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত প্রদান করেছেন। বস্তুতপক্ষে আবেদের নেতৃত্বই ব্র্যাকের সামগ্রিক সাফল্যগাথার মর্মকথা। এর অঙ্কুর থেকে মহিরুহ হয়ে ওঠার যে চমকপ্রদ উপাখ্যান, সেখানে তাঁর ভূমিকা এক এবং অদ্বিতীয়।...

ব্র্যাক তার শিক্ষা কর্মসূচির কার্যকারিতা ও অনন্যতা দিয়ে বহির্বিশ্বের বিমুদ্ধ দৃষ্টি আকর্ষণ করতে সক্ষম হয়েছিল। জাতীয় ক্ষেত্রে ওটেপ এবং টিকাদান কর্মসূচির ঈর্যণীয় সাফল্য এই সংস্থাকে অন্য একটি উচ্চতায় নিয়ে গিয়েছিল। একুশ শতকের শুরুতে ব্র্যাক বহির্বিশ্ব কার্যক্রম নিয়ে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে তার উপপ্থিতি ঘোষণা করে। ২০০২ সালে ব্র্যাক আফগানিস্তান কর্মসূচি দিয়েই বহির্বিশ্ব কার্যক্রমের সূচনা ঘটে। তখন

আফগানিম্তানে গৃহযুদ্ধ শেষ হয়েছে, যুদ্ধবিধ্বব্ত দেশে তখন পুনর্গঠনের পালা। এ রকম এক পরিশ্থিতিতেই সদ্য স্বধীন বাংলাদেশে ব্র্যাকের অভ্যুদয় ঘটেছিল। আফগানিস্তানে যুদ্ধাবসানের মুহূর্ত্র ব্র্যাক তার জন্মকালীন অভিজ্ঞতা কাজে লাগিয়ে দেশটিতে উন্নয়ন কার্यক্রমে অবতীর্ণ হয়।

পৃথিবীর যেকোনো উন্নয়নগামী অথবা যুদ্ধবিধ্বষ্ত দেশে দারিদ্র্য এবং অনুন্নয়নের মৌলিক রূপ যখন একই, তখন আফ্রিকার কিছু দেশেও ব্র্যাক তার অভিজ্ঞতা কাজে লাগাতে পারবে ( ফজলে হাসান আবেদের এই প্রত্যয় থেকেই পূর্ব আফ্রিকার উগান্ডা, তানজানিয়া আর যুদ্ধবিধ্বস্ত দক্ষিণ সুদানে ব্র্যাক উন্নয়ন কর্মকাণ্ড শুুু করে)। তানজানিয়ায় ১৫০ জন, উগান্ডায় ৪০০ জন এবং দক্ষিণ সুদানে ১০০ জন স্থানীয় ব্র্যাককর্মী নিয়ে ব্র্যাক পূর্ব আফ্রিকায় যাত্রা শুরু করে। ওই তিনটি দেশেই সরেজমিনে ব্র্যাকের কর্মকাণ্ড প্রত্যক্ষ করার সুযোগ আমার হয়েছিল। সে এক ভিন্ন ধরনের অভিজ্ঞতা, জীবনমান উন্নয়নের সেই লড়াই যেমন চমকপ্রদ, তেমনি কৌতূহলোদ্দীপক। ক্ষুদ্রঈণ, স্বাস্য্য, শিক্ষা এবং কৃষি তথা জীবনের মৌলিক বিষয়গুলোতে পরিবর্তন আনার সেই সংগ্রামকে অভিবাদন জানাতেই হয়।

# দূরদর্শী ও স্বচ্ছ চিন্তার মানুষ আবেদ ভাই 

জামিলুর রেজা ঢেধ্ধুরী

ফজলে হাসান আবেদকে আমি ‘আবেদ ভাই’ বলে ডাকতাম। তাঁর সঙ্গে আমার পরিচয় অনেক ছোটবেলায়। তাঁর এক চাচা ছিলেন আমার বাবার বন্ধু। সেই সূত্র ধরেই একটা পারিবারিক যোগাযোগ ছিল তাঁদের সঙ্গে। কিন্তু তাঁর সঙ্গে আমার ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ স্বাধীনতার পরে । অবশ্য একই সময়ে আমরা ব্রিটেনে ছিলাম। তবে ওখানে তাঁর সঙ্গ আমার যোগাযোগ ছিল না। আবেদ ভাই আইএসসি পাস করে স্কটল্যান্ডের গ্লাসগোয় চলে যান । প্রথমে মেরিন ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে ভর্তি হন। কিন্তু শিগগির অনুধাবন করেন, দেশের পিছিয়ে পড়া মানুষের জন্য কিছু করতে হলে মেরিন ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে লেখাপড়া কোনো কাজে আসবে না। তাই তিনি চার্টার্ড অ্যাকাউন্টিংয়ে পড়াশোনা শুরু করেন। লেখাপড়া শেষ করে অনেক দিন ব্রিটেনে ছিলেন । তারপর ১৯৬৮ সালে চলে আসেন দেশে। চট্টগ্রামে একটি কোম্পানিতে চাকরির মাধ্যমে কর্মজীবন শুরু করেন। এরপরই তো সেই ১৯৭০ সালের প্রলয়ংকরী ঘূর্ণিঝড়। তখন বিদেশি কিছু প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে ত্রাণকাজে ঝাঁপিয়ে পড়েন । একাত্তরে মুক্তিযুদ্ধের সময় তিনি আবার দেশের বাইরে চলে যান । বিভিন্ন দেশে, বিশেষ করে ব্রিটেনে গিয়ে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে সমর্থন জোগাড় করেন। স্বাধীনতার পর যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশ পুনর্গঠনে কাজ শুরু করেন। তখন থেকেই মূলত ব্র্যাকের যাত্রা শুরু।


জামিলুর রেজা চৌধুরী ও ফজলে হাসান আবেদ

প্রথম দিকে এর পূর নাম ছিল বাংলাদেশ রিহ্যাবিলিটেশন অ্যাসিস্ট্যান্স কমিটি। প্রথমে এর কার্যক্রম ছিল, দেশ থেকে যেসব মানুষ যুদ্ধের সময় দেশের বাইরে আশ্রয় নিয়েছিল, তাদের ফিরিয়ে এনে পুনর্বাসন করা। সুনামগঞ্জের শাল্লায় বাস্তুচ্যুত মানুষের জন্য ত্রাণ ও পুনর্বাসনের মধ্য দিয়ে ব্র্যাকের কার্যক্রম শুরু। এরপর আবেদ ভাই ব্র্যাকের কার্যক্রম বিস্তৃত পরিসরে নিয়ে যান। তখন এর নাম্মের অর্থ বদলে যায়। ব্র্যাকের নতুন নাম হয় বাংলাদেশ রুরাল অ্যাডভান্সমেন্ট কমিটি।

যাহোক, ঝড়-বন্যায় ক্ষতিগ্গস্ত মানুষের পুনর্বাসনের পাশাপাশি ব্র্যাক আরও নানা পরিসরে কাজ শুরু করে। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো ওরাল স্যালাইন নিয়ে কাজ। আইসিডিডিআরবি ওরাল স্যালাইন উদ্ভাবনের পর সেটা তৃণমূল মানুষের মধ্যে পৌঁছে দেওয়া সহজ ছিল না। সেই চ্যালেঞ্জটাই নেয় ব্র্যাক। সারা দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলের মানুষের মধ্যে ওরাল স্যালাইন জনপ্রিয় করার কাজটা ব্র্যাকই করেছে।

ব্র্যাকের অন্যতম সাফল্য হলো নন-ফরমাল

শিক্ষাপদ্ধতি চালু করা। দেশের প্রত্তন্ত অঞ্চলে পিছিয়ে থাকা জনগোষ্ঠীর শিশুদের প্রাথমিক শিক্ষার আওতায় আনার জন্য গ্রামে গ্রামে ব্র্যাক স্কুল প্রতিষ্ঠা করার ভাবনাটাও আবেদ ভাইয়ের মাথা থেকে এসেছিল। একটি ক্লাসরুম আর একজন মাত্র শিক্ষিকার মাধ্যমে অনন্য এক উদাহরণ তৈরি করেছিলেন গোটা বিশ্বেই।

লিঞবৈষম্য দূর করতে আবেদ ভাইয়ের অবদান সবচেয়ে বড়। সারা দেশে ব্র্যাকের যত কর্মী আছেন, তাঁদের ৭০ ভাগই নারী। এ কাজটা কিন্তু সহজ ছিল না। সে সময় কয়েকটি গোঁড়া গোষ্ঠী ব্র্যাকের বিরুদ্ধে মাঠে নেমে গিত়েছিল। কিন্তু আবেদ ভাই তাতে বিচলিত হয়ে পিছিয়ে আসেননি। আজ যে নারী স্বাধীনতা, নারী অধিকার অনেকটাই প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, এটার পেছনে আবেদ ভাইয়ের দূরদর্শী চিন্তা বড় ভূমিকা পালন করেছে। ২০০১ সালের মধ্যেই আবেদ ভাই দেশে-বিদেশে ব্যাপক প্রশংসিত হয়েছেন, অনেক পুরঙ্কার উঠেছে তাঁর ঝুলিতে। সে বছরই একদিন আমার বাসায় হাজির তিনি। বললেন, একটা বিশ্ববিদ্যালয় ছ্থাপন করতে চান । সরকারের কাছে আবেদন করেছেন। আশা করছেন, শিগগিরই অনুমোদন পেয়ে যাবেন । সরাসরি আমাকে তিনি সেই বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য হওয়ার প্রষ্তাব দিলেন। আমি তখন বুয়েটের অধ্যাপক। বুয়েটের উপাচার্য হওয়ার প্রস্টাবও আমি সরকারের কাছ থেকে

পেয়েছিলাম। কিন্তু আমি শিক্ষক হিসেবেই ছাত্র পড়াতে চেয়েছিলাম, উপাচার্য হওয়ার ইচ্ছে ছিল না কখনো। কিন্তু আবেদ ভাই আমাকে ভেবে দেখতে বললেন, কয়েক দিন সময় দিলেন। আমি ভাবলাম। মনে হলো নতুন একটা বিশ্ববিদ্যালয় হচ্ছে, নতুন স্বপ্ন নিয়ে, এখানে উপাচার্য হল্েে নতুন কিছু করার সুযোগ থাকবে। তাই রাজি হলাম।

ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগ দেওয়ার পর আবেদ ভাইকে খুব কাছ থেকে দেখার সুযোগ পেয়েছিলাম। তাঁর ব্যক্তিসত্তাকে ভালোভাবে দেখার সুযোগ হলো। প্রায় প্রতিদিন তাঁর সগ্গে দেখা হতো, কথা হতো। তাঁর নতুন নতুন ভাবনার কথা বলতেন। সেসব ভাবনায় দূরদর্শিতার ছাপ থাকত স্পষ্ট। এ জন্যই তাঁর কোনো পরিকল্পনা বিফলে যায়নি। তিনি নিজের অর্থবিত্ত নিয়ে কখনো ভাবেননি। থেকেছেন প্রতিষ্ঠানের বাসায়। নিজের জন্য বাড়িগাড়ি, শানশওকত করেননি। তাঁর চিন্তা ছিল অত্যন্ত স্বচ্ছ। এমনকি ব্র্যাক প্রতিষ্ঠার পেছনেও আর্থিকভাবে লাভবান হওয়ার চিন্তা তাঁর ছিল না। ব্র্যাক ব্যাংকই মূলত ব্যাংকিং সেবাকে প্রথম নিম্ম আয়ের মানুযের মধ্যে পোঁছে দেয়।

বিদেশি সংগঠনগুলো সততা ও অ্বচ্ছতার কারণেই আবেদ ভাইকে পছন্দ করত। তাই অনুদান প্রদানের ক্ষেত্রে ব্র্যাকই ছিল তাদের

পছন্দের তালিকায় ওপরের দিকে। প্রথম দিকে বিদেশি অনুদানের মাধ্যমেই ব্র্যাক তাদের সমাজসেবামূলক কার্যক্রমগুলো পরিচালনা করেছে। ‘বিকাশ’ প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর ব্র্যাক এখন স্বাবলম্বী। ‘বিকাশ’-এর লভ্যাংশের বড় অংশ ব্যয় হয় ব্র্যাকের অলাভজনক কার্যক্রমে।

পরিশেষে আমি বলতে চাই, এমন দূরদর্শী, স্বচ্ছ চিন্তার মানুষকে হারানোর ক্ষতি অত সহজে পূরণ হওয়ার নয়।

[^4]
## আমার চোখে আবেদ ভাই

সালেহউদ্দীন আহম্মেদ

সে অনেক বছর আগের কথা। এটা ছিল ১৯৭৮ সালের শেষদিক। আমি পিএইচডি করে দেশে ফিরে এলাম। প্রায় পাঁচ বছর দেশে ছিলাম না। চাকরি খুঁজছিলাম। তিনটা সাক্ষাৎকার দিয়েছিলাম। একটা ছিল সরকারের পরিকল্পনা কমিশনে; দ্বিতীয়টা এডাবে, আর তৃতীয়টা ছিল ব্র্যাকে। পরিকল্পনা কমিশনে সাক্ষাৎকার দেওয়ার পরে আমার চাকরি হয়ে যায়। এডাবের সাক্ষাৎকার গ্রহণকারী দলে ফাদার টিম ছিলেন সভাপতি, সঙ্গে আতাউর রহমান এবং একজন নারী ছিলেন, যাকে আমি চিনতাম না। আমার চাকরি হলো না। চাকরিটা ছিল পরিচালক পদে। ফাদার টিম বললেন, সালেহউদ্লীন, আমরা আরেকটু বয়ক্ক কাউকে চাচ্ছি, তুমি অন্য কোনো পদের জন্য আবেদন করো। যাহোক, এর কিছুদিন পর আমি একটা চিঠি পাই। ইংরেজিতে লেখা ছিল, ‘we understand that you are looking for a job, please meet our Executive Director, Mr. F H Abed...'। আমি না চিনতাম মি. আবেদকে, না ব্র্যাককে। তবু ভাবলাম যাই। আমি তো তাদের জীবনবৃত্তান্তও পাঠাইনি। গিয়ে দেখি কী বলে? গেলাম। কিছুক্ষণ বসে থাকার পর আবেদ সাহেব আমাকে ডাকলেন । তাঁর অফিসে ঢুকে আমার খুব একটা মনঃপূত হল্েো না; তাকেও না, অফিসটাও ना!

সাক্ষাৎকার ওরু হলো। একটু ভয়ে ভয়েই ছিলাম। আবেদ সাহেব আমাকে কয়েকটা প্রশ্ন করলেে, যেমন: কী পাস করে এলেন?


ফজলে হাসান আবেদ ও সানেহ৬দ্দীন আহমেদ

পিএইচডি কোন বিষয়ে করলেনন? দেশ কোথায়? বাবা-মা কী করেন? এখন কী করতে চান? ইত্যাদি। উত্তর দিলাম। তারপর তিনি কথা বলতে ওরু করলেন। বললেন, বাংলাদেশের দরিদ্র জনগোষ্ঠীর সঙ্গে কাজ করতে চান, দারিদ্র্য দূর করতে চান, একটা শোষণমুক্ত সমাজ গড়ে তুলতে চান। আমাদের আপনার মতো উচ্চশিক্ষিত কর্মী দরকার। এ দেশে

মানুযের উন্নয়নের জন্য শিক্ষা, ঋণ, স্বাস্য্য, মানবশক্তি, মেয়েদের অধিকার, দক্ষতা বৃদ্ধি এসবের ওপর আমরা কাজ করব। আপনি হবেন আমাদের প্রথম পিএইচডি। আমি চাই সমাজের সবচেয়ে দুঃখী, দরিদ্র, অবহেলিত মানুষগুলোর উন্নয়নে আপনাদের মতো দক্ষ, শিক্ষিত, পেশাদার সবাই কাজ করুক। আপনি যদি চান আমাদের সন্গে যোগদান করতে পারেন। সত্যি

তার কথায় এতটাই মুগ্ধ হয়েছিলাম যে, আমি সঞ্গেসঞ্গে রাজি হয়ে যাই ব্র্যাকে কাজ করতে। কাজ শুরু করলাম ১৯৭৯ সালের ৪ঠা এপ্রিল। ভেবেছিলাম দেখি কিছুদিন কাজ করে। ভালো লাগলে করব, না হলে ছেড়ে দেব। ব্র্যাক আর ছাড়া হয়নি! ত্রিশ বছর কোথা দিয়ে কেটে গেল বুঝতেও পারলাম না। কখন যে আবেদ সাহেব আবেদ ভাই হয়ে গেলেন, সেটাও টের পেলাম না। অবশ্য ব্র্যাকে সবাই সবাইকে ভাই, আপা বা দাদা, দিদি বলে সম্বোধন করে। ত্রিশ বছর আবেদভাইকে অনেক কাছ থেকে দেখলাম, জানলাম, উপলধ্ধি করলাম। এটা একটা অভাবনীয় অভিজ্ঞতা।

কয়েকদিন কাজ করার পরই একদিন আবেদ ভাই বললেনে, ‘আপনারা তো বিদেশে পড়াশ্শোনা করেছেন, বাংলাদেশ সম্পর্কে ঠিক জানেন না। চলুন গ্রাম দেখে আসি। তিনি আমাকে নিয়ে গেলেন সুনামগঞ্জের শাল্না। দেখলাম বাংলাদেশের গরিব মানুষ কীভাবে থাকে, তারা কী কী সমস্যায় ভোগে। আবেদ ভাইয়েের সন্গে হেঁটে হেঁটে গ্রাম দেখলাম, সাধারণ মানুষের সজ্গে কথা বললাম। আবেদ ভাইকে দেখছিলাম। তিনি জানতে চাচ্ছিলেন কী তাদের সমস্যা, কীভাবে এর থেকে বেরিয়ে আসা যায়। গ্রামের মানুষের কাছ থেকে তাদের ধ্যানধারণা সম্পর্কে ওনতেন। তারপর এসে অনেক রাত পর্যন্ত সভা করতেন, মাঠকর্মীদের সক্গে আলাপ করতেন এবং সিদ্ধান্ত নিতেন। দেখা গেল তিনি গ্রামের মানুযের কাছ থেকে শুনে তারপর কর্মীদের সন্গে দীর্ঘক্ষণ আলাপ করে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতেন এবং নির্দেশ দিতেন। এটা আবেদ ভাইয়ের একটা বিরাট গুণ ছিল। সাধারণ মানুষ, যারা

এসব সমস্যায় ভুগত তাদের এবং কর্মীদের বক্তব্য তিনি খুব মনোযোগসহকারে ওনতেন। এ গুণটা অনেকের মাঝেই থাকে না। বিশেষ করে যারা উচ্চতর পদে কাজ করেন। আবেদ ভাই বলতেন, ‘তোমাকে যে কেউ শেখাতে পারে। সে উচ্চশিক্ষিতই হোক বা গ্রামের একজন দরিদ্র নারী বা একজন রিকশাওয়|লা। সবারই যার যার ক্ষেত্রে অভিজ্ঞতা এবং জ্ঞান আছে। একটা শিশও শেখাতে পারে। যার যেটা সমস্যা সে-ই সেটা সম্পর্কে সবচেয়ে ভালো জানে, কাজেই তার থেকেই শোনো, তার থেকেই ধারণা নাও এবং সমাধান খুঁজে বের করো’।

আবেদ ভাইয়ের শয়নে, স্বপনে, নিদ্রিয়, জাগরণে ছিল ‘ব্র্যাক’। ব্র্যাককে কীভাবে সংগঠিত করতে হবে, কীভাবে নিজের পায়ে দাঁড় করানো যাবে, কর্মীদের কীভাবে আরো দক্ষ এবং শক্তিশালী করা যাবে, কর্মসূচিগুলোকে কেমন করে মান বজায় রেখে আরো বড় করা যাবে, বৈদেশিক নির্ভরতা থেকে মুক্ত করা যাবে, দেশ-বিদেশ থেকে আরও দক্ষ লোকজন এনে কর্মী এবং কর্মসূচির উন্নতি করা যাবে, এ-ই ছিল তাঁর চিন্তা এবং ধ্যান। এজন্য তিনি কর্মীদের দেশে-বিদেশে পাঠাতেন, উচ্চ শিক্ষার্থে অথবা কারিগরি দক্ষতা বাড়ানোর জন্য। ব্র্যাকের অনেক কর্মী বিদেশের স্বনামধন্য প্রতিষ্ঠানে প্রশিক্ষণ পেয়েছেন। আবার গ্রামের সাধারণ মানুমের এবং ব্র্যাককর্মীদের ভালো প্রশিক্ষণ দেওয়ার জন্য চব্বিশটা প্রশিক্ষণ কেন্দ্র তৈরি করেছেন। প্রশিক্ষকরা যে শুধু ব্র্যাকের কর্মীদেরই প্রশিক্ষণ দেন তাই না, সরকারি-বেসরকারি অনেক প্রতিষ্ঠানের কর্মীদেরই প্রশিক্ষণ দেন । আজকে যে এত প্রতিষ্ঠান উন্নয়নের জন্য কাজ করছে, সেখানে

## ব্র্যাকের বলিষ্ঠ ভূমিকা রয়েছে।

যে কর্মসূচি ব্র্যাককে জাতীয় পরিধিতে এবং বৃহৎ কর্মকাণ্ড বাম্তবায়ন করতে সাহস জোগায়, সেটা ছিল ডায়রিয়া প্রতিষেধক কর্মসূচি। পনেরো বছরে ব্র্যাকের কর্মীরা গ্রামের ঘরে ঘরে গিয়ে লবণ-গুড়ের স্যালাইন কীভাবে তৈরি করা যায় সেটা শেখায় এবং লবণ-গুড়ের স্যালাইন যে কী উপকারে আসে, তা বৈজ্ঞানিকভাবে আইসিডিডিআর,বি-র সজ্গে গবেষণার মাধ্যমে প্রমাণ করা হয়। ऊরু হয় শাল্কায় একটা ছোট পাইলট কর্মসূচির মধ্য দিয়ে, পরে এটা একটা বৃহৎ আকার ধারণ করে। এখানে আবেদ ভাইয়ের সুচারু নেতৃত্ব, পেশাদারি ব্যবস্থাপনা ছিল। এ কাজটা গ্রামে ব্র্যাকের হাজার হাজার নারী কর্মীই বাম্তবায়ন করেন।

আমরা অনেক কিছু শিখেছি আবেদ ভাইয়ের কাছ থেকে। তিনি বলতেন, মানুযের কাছে যাও, কথা বলো, পর্যবেক্ষণ করো, শেখো এবং মানুষের উন্নয়নে তা কাজে লাগাও। অন্যের কাছে তা-ই ব্র্যাক শিখতে চায়। আমরা প্রায়ই গ্রামের সাধারণ নারীদের কাছ থেকে একটা প্রশ্নের সম্মুখীন হতাম। তারা বলতেন, 'আপনারা তো অনেক কিছুই করছেন, আমাদের শিঙ্ডদের শিক্ষার জন্য কিছু করুন’। ততদিনে মানুষের একটা আস্থা হয়ে গিয়েছিল যে, ব্র্যাককে বললে কিছু একটা তারা করবে। আবেদ ভাই তখন কয়েকজনকে নিয়োজিত করেন গরিব শিশুদের প্রাথমিক শিক্ষার একটা কর্মসূচি করার জন্য। সবাই তখন উঠেপড়ে লেগে যায়। প্রথমে ২২টা झ্কুল নিয়ে এ কর্মসূচি ঙুরু হয় ১৯৮৫৫ সালে এবং ১৫ বছরে ব্র্যাক প্রায় ৫০ হাজার স্কুল চালাতে

থাকে। পৃথিবীতে ব্যক্তি খাতে এত বড় কর্মকাণ্ড আর কোথাও আছে বলে মনে হয় না।

আবেদ ভাই সবসময় চাইতেন কর্মসূচিতে নতুন কিন্তু ভালো কিছু সংযোজন করতে। একবার আবেদ ভাই নিউজউইক ম্যাগাজিনে গবেষণালব্ধ একটা লেখা পড়েছিলেন, যেখানে ছিল পৃথিবীর কোন কোন দেশে বিভিন্ন বিষয় সবচেয়ে ভালো শেখানো হয়। যেমন জাপানে অংক ভালো শেখানো হতো, আমেরিকায় স্নাতক, ইংন্যান্ডে স্নাতকোত্তর, হল্যান্ডে ভাষা আর নিউজিল্যান্ডে পড়তে পারা খুব ভালো শেখানো হতো। আবেদ ভাই আমাকে বললেন, তুমি আমাদের সবচেয়ে কাছের নিউজিল্যান্ড দূতাবাসে গিত়ে দেখো তো ওই দেশ থেকে টিচার বা বিশেষজ্ঞ আনতে পারো কিনা; আমাদের স্কুলের বাচ্চাদের জন্য নতুন পড়ার পদ্ধতি শেখানো যায় কিনা। আমি দিল্লি গেলাম। দূতাবাসের কর্তাদের সক্গে আলাপ করে পরে দুজন নারী শিক্ষিকা-বিশেষজ্ঞ আনতে পারলাম। তারা আমাদের শিক্ষা কর্মসূচির কর্মী, শিক্ষিকা ও ছাত্রছাত্রীদের সক্গে কাজ করলেন এবং কিছু নতুন পড়ার পদ্ধতি সংযোজন করলেন।

আবেদ ভাইয়ের কাছ থেকে যে জিনিসটা আমরা সবচেয়ে ভালো শিখেছি, সেটা হচ্ছে তাঁর ব্যবश্থাপনাশৈলী বা ধরন। কয়েকটা শৈলী প্রণিধানয়োগ্য: ১. কর্মীদের কথা ভানো করে শোনা এবং তার ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত নেওয়া, ২. কর্মীদের ভালোমন্দ দেখাশোনা করা। কাজের

ব্যাপার ও ব্যক্তিগত বিষয়, ৩. কর্মীদের সঠিক প্রশিক্ষণ দেওয়া ও দক্ষতা বৃদ্ধিতে অর্থের জোগান দেওয়া, 8. কর্মীদের ঋণ দিয়ে বাড়িঘর তৈরি করার ব্যবサ্থা করা, ৫. নানা পর্যায়ের কর্মীদের সমানভাবে দেখা, ৬. নারীদের অধিকার দেওয়ায় সচেষ্ট হওয়া, ৭. মানুষকে মানুষ বলে গণ্য করা, b. সকলের সঞ্গে ভালো ব্যবহার করা, ৯. ব্যবস্থাপনায় কঠোর হওয়া, ১০. সততা ও সুবিচার বজায় রাখা এবং পক্ষপাতিত্ব বর্জন করা, ১১. আমিত্ব বর্জন করা এবং আমি না বলে আমরা বলা, ১২. ব্যবম্থাপকের উচিত তার দলের সদস্যদের সরাসরি তাদের শক্তি ও দুর্বলতা সম্পর্কে বলা এবং ১৩. একটা সংস্থার পরিচালনা পর্ষদের সভাপতি বা চেয়ারম্যান এবং সদস্যরা দলীয়ভাবে ভীষণ ক্ষমতাবান, কিন্তু এককভাবে মোটেই ক্ষমতাবান নন। এগুলো আমাদের সকলের জন্যই শিক্ষণীয়।

ব্র্যাক যখন ছোট ছিল, আবেদ ভাই সবাইকে ভান্েো করে চিনতেন। পরে ব্র্যাক বেশ বড় আকার ধারণ করে এবং হাজার হাজার কর্মী কাজ করেন। তখন আর আবেদ ভাইয়ের পক্ষে সকলকে চেনা সম্ভব ছিল না। যে কাজ আবেদ ভাই খুব সুচারুভাবে করেছেন, সেটা হচ্ছে সাংগঠনিক নিয়মকানুন, আর্থিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের পদ্ধতি, মানবসম্পদ ব্যবস্থপনা পদ্ধতি ইত্যাদি সবকিছু চালু করে লিখিত আকারে রেখে গেছেন। একটা বড় সংস্থা ও ব্যবস্থাপনার জন্য এগুনোর কোনো বিকল্প নেই।

ব্র্যাক এখন একটি বিশাল জাতীয় ও আন্তর্জাতিক সংম্থ। এখন ব্র্যাক তার কর্মকাণ্ডের দ্বারা প্রায় ১১ কোটির বেশি মানুভের কাছে পোঁছে গেছে, সত্তর লাখ গরিব নারীকে ঋণদান করে, প্রায় দুই লাখ কর্মীবাহিনী, ব্র্যাকের ৭৫ শতাংশ এখন নিজস্ব সম্পদে চলে। ব্র্যাকের আরও দুটি সংহ্হ রয়েছেব্র্যাক ব্যাংক ও ব্র্যাক ইউনিভার্সিটি। এ ছাড়া আছে বেশকিছু ব্যবসা প্রতিষ্ঠান । যেমন: ব্র্যাক ডেইরি, ব্র্যাক হ্যাচারি ইত্যাদি। ব্র্যাক এখন বিশ্বের এগারোটি দেশে কাজ করছে। কাজেই এত বড় একটা সংগঠন ব্যবস্থাপনা করা বিরাট চ্যানেঞ্জ। আবেদ ভাই বিদায় নেওয়ার আগে ব্র্যাক পরিচালনার দায়ভার নতুন এক নেতৃত্বকে দিয়ে গেছেন। আমাদের আশা, আবেদ ভাই যে অসাধারণ কর্মকাণ্ড গড়ে গেছেন, নতুন নেতৃত্ব সেটাকে ধরে রাখবে এবং আরও উচ্চ পর্যায়ে নিয়ে যাবে। তাঁর অসমাপ্ত কাজগুলো সমাপ্ত করবে।

আবেদ ভাই, আপনাকে অনেক ধন্যবাদ। আপনি আমাদের ছেড়ে চলে গেছেন, কিন্তু সবসময়ই আপনি আমাদের সন্গে থাকবেন।

[^5]
## বঞ্চিতজনের স্বপ্নসারথি

ড. আতিউর রহমান

পূর্ণ বয়সেই চলেে গেলেন আবেদ ভাই। তা সত্ত্বেও মনে হয় আরো কয়টা বছর বেঁচে থাকলে আরো কিছু উদ্ভ|বনমূলক জনসম্পৃক্ত কাজ করে যেতে পারতেন তিনি। প্রতিষ্ঠান গড়ার এক অসামান্য ক্ষমা ছিল তাঁর। সারা বিশ্বের সর্ববৃহৎ উন্নয়ন প্রতিষ্ঠান ব্র্যাক প্রতিষ্ঠা করেই তিনি কান্ত হননি। দারিদ্র্য নিরসনের জন্য যে প্রয়োজন বহুমাত্রিক কৌশল, সেই ধারণারও তিনি ছিলেন অন্যতম প্রবর্তক। শিক্ষা, স্বস্থ্য, আর্থিক খাত ছাড়াও মানবাধিকারসহ নানা ক্ষেত্রেই তিনি নিজে প্রতিষ্ঠান গড়েছেেন এবং অন্যদেরও নিরন্তর উৎসাহ দিতেন প্রতিষ্ঠান গড়ার জন্য। প্রতিষ্ঠান গড়তেন দুঃখীজনের দুঃখমোচনের জন্য। পেছনে পড়ে থাকা মানুষদের মূলধারার উন্নয়নের স্রোতে আনার ক্ষেত্রে তাঁর অবদান সত্যি বিশাল। সব অর্থেই ছিলেন তিনি অভাজনের বন্ধু। তাই থাকবেন চিরদিন বঞ্চিতজনের স্বপ্নের সারথি হয়ে। মনেপ্রাণে তিনি ছিলেন দেশপ্রেমিক। সাধারণ মানুষকে সক্ষম করে গড়ে তোলার এক অসাধারণ বোঁক ছিল তাঁর। সত্যিকার অর্থেই মুক্তিযুদ্ধের বাংলাদেশকে ধ্বংসম্তুপ থেকে উন্নয়নের রোল মডেল করার যে সংগ্রাম জাতির পিতা বগ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সূচনা করেছিলেন, তিনি সরকারের বাইরে থেকেও তাতে সহযোগী হতে পেরেছিলেন। নীরবে কাজ করে গেছেন মানবিক উন্নয়নের পক্ষে। তিনি অংশীদারি বা পার্টনারশিপে উন্নয়ন উদ্যে্যাগে বিশ্বাসী ছিলেন। তাই সরকারের শিক্ষা, স্বস্থ্য ও আর্থিক উন্নয়ন অভিযাত্রায় নানামুখী সহযোগী সংগঠন তিনি গড়ে তুলেছেন। অন্যদেরও তা করতে সর্বদাই সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিতেন। ভাবতেন খুব বড় করে। গড়তেন প্রতিষ্ঠান ধীরে

ধীরে। গরিবের স্বপ্ন বিনির্মাণে এবং তা রূপায়ণে তাঁর নিরবচ্ছিন্ন কর্মयজ্ঞ দেশে ও বিদেশে ইতিহাস হয়ে থাকবে।

সত্তরের ঘূর্ণিঝড়ে বাংলাদেশের লাখ লাখ মানুযের মৃত্যু, উপকূলের সেই ভয়াবহ দুর্যোগের শিকার লাখ লাখ দুঃখী মানুভের জীবনসংগ্রাম তাঁকে ম্বদেশের অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়ন্ন যুক্ত হওয়ার অনুপ্রেরণা জুগিয়েছে। এর পরপরই হলো জাতীয় নির্বাচন। বঙ্গবন্ধু নির্বাচনেন নিরকঙ্কুশ ম্যান্ডেট পেয়েও পাকিন্তানি এলিটদের মড়যন্ত্রের কারতে ক্মতায় বসতে পারলেন না। তুরু হলো মুক্তিযুদ্ধ। তিনি যুক্তরাজ্যে চলে গেলেন প্রবাসে মুক্তিযুদ্ধে অংশ্র্রহণের জন্য। হাত বাড়িয়ে দিলেন, মুক্তিযোদ্ধাদের নানা মাত্রিক সহযোগিতার জন্য প্রবাসেই গড়লেন সহমর্মী সংগঠন। দেশ ত্বাধীন হওয়ার পর বিদেশে কেনা নিজের ফ্ল্যাটটি বিক্রি করে প্রাপ্ত অর্থ দিয়ে মুক্তিযুদ্ধ শেবে ফেরত আসা অসহায় শরণার্থীদের জন্য গৃহনির্মাণ ও ত্রাণ দেওয়ার কাজে লেগে পড়েন। ওরুতে পুনর্বাসনের কাজ করলেও ব্র্যাক একটি উন্নয়ন সংগঠন্ন রূপান্তরিত হলো তাঁর সুদূরপ্রসারী নেতৃত্বের স্পপ্শে। তিনি ভাবলেন শুধু ত্রাণ দিয়ে এই দুর্ভাগা মানুষদের দারিদ্র্যের কশাঘাত থেকে মুক্ত করা যাবে না। তাই ঔরু করলেেন উদ্ভাবনমূলক উন্নয়ন সংগঠন গড়ার নয়া কর্মসূচি। নেমে পড়লেন উপেক্ষিত মানুভের আর্থিক-সামাজিক মুক্তিসংগ্রামে। 巛রুতে সাধারণ মানুযের ঘরে ঘরে গিয়ে তাদের দুঃখের কারণগুলো বোঝার চেষ্টা করেন। সেই প্রচেষ্টার অংশ হিসেবেই তিনি বুঝতে পারলেন যে শুধু অর্থের অভাবেই মানুষ দরিদ্র হয় না। আসল

অভাব তার সক্ষমতার। ভরসার। তাই তিনি তাঁর কাজের কেন্দ্রবিন্দুতে নিয়ে এলেন ক্মতাহীন নারীকে। তাদের সংগঠিত করতে ওরু করলেন আস্থার পরিবেশ তৈরির লক্ষ্য। দুঃখী নারীকে সংগঠিত করে তাদের স্বা্্য, শিক্ষা, পুষ্টির অধিকার অর্জনে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিলেন। তাদের সন্তানদের বাঁচিয়ে রাখার জন্য টিকা দেওয়া, মুখের স্যালাইন, ভিটামিন খাওয়ানো, অনানুষ্ঠানিক শিক্ষাসহ নানা ধরনের কম খরচের উন্নয়ন উদ্যোগ চালু করলেন। বঞ্চিতজনদের সন্তানদের আনন্দের সজ্গে শিক্ষা দেওয়ার অভিনব ‘ব্র্যাক স্কুল’ স্থাপনের উদ্যোগের সক্গে সমাজের নানা স্তরের সংগঠকদের যুক্ত করলেন। শিক্ষা ছাড়াও কৃষি, পুষ্টি, কুটির শিল্পসহ অসংখ্য সৃজনশীল উদ্য্যোগ নিল্লেন দেশজুড়ে। এসব উদ্যোগে তিনি সরকারকেও পার্টনার করলেন।

আর সে কারণেই তাঁর সংগঠন খুবই পেশাদারি পরিচয়ে সাফল্যের সজ্গে কাজ করে করে বেড়ে উঠেছে। আজ সারা বিশ্বের সবচেয়ে বড় উন্নয়ন সংস্থাটির নাম ব্র্যাক। ১১টি দেশে প্রায় ১২ কোটি মানুষের ভাগ্যোন্নয়নে ব্যস্ত এই প্রতিষ্ঠানের আন্তর্জাতিক শাখাটি। জাতিসংঘের সাবেক আন্ডার সেত্রেটারি জেনারেল আমিরা হক এর দায়িত্বে রয়েছেন। সমজের সব মানুষকে সমাবেশ করার দারুণ এক ক্ষমতা ছিল তাঁর। সেই সক্ষমতাবলেই তিনি আমার ঊর্ধ্বতন সহকর্মী বিআইডিএসের সাবেক মহাপরিচালক ড. মাহবুব হোসেনকে একপর্যায়ে ব্র্যাকের নির্বাইী পরিচালক করেছিলেন। মাহবুব ভাইয়ের সজ্গে বৌথভাবে কাজ করেছিলাম বর্গাচাষি উন্নয়ন প্রকল্প উড্ভাবনেের সময়। এ

প্রকল্পের মাধ্যমে আমরা বাংলাদেশ ব্যাংক থেকে ব্র্যাকের জন্য প্রথমে বছরে ৫০০ এবং পরে ৬০০ কোটি টাকার রিফিন্যান্সের ব্যবস্থ করেছিলাম। লাখ লাখ বর্গাচাষি পরিবারকে এর মাধ্যমে সন্তায় ঋণ দেওয়া সম্টব হয়েছিল। তাদের বেশির ভাগই ছিল নারী বর্গাচাষি। এই অর্থ পেয়ে কৃষির উন্নয়নের পাশাপাশি তারা তাদের সন্তনদের সুশিক্ষা ও সুস্বান্যের সুযোগ বাড়াতে পেরেছিল। তাদের অর্থনৈতিক ক্মতায়নের নয়া দিগন্ত খুলে গিয়েছিল এই কর্মসূচির প্রভাবে।

এ ছাড়া আর্থিক খাতেও আবেদ ভাইয়ের সংগঠন গড়ার উৎসাহ ছিল প্রবল। ‘্র্যাক ব্যাংক’ ছাড়াও মোবাইল আর্থিক প্রতিষ্ঠান ‘বিকাশ’ প্রতিষ্ঠায়ও তাঁর আগ্রহ ছিল উল্লেখ করার মতো। মনে পড়ছে, আমরা দুজনেই এর উদ্বোধন করেছিলাম র্যাডিসন হোটেলে। প্রতিষ্ঠানটি এখন কোটি কোটি গরিবদুঃখী মানুষ্ের এক ধরনের ব্যাংকিংক্যের স্বাদ উপভোগ করতে সাহায্য করছে। একইসগ্গে মধ্যবিত্তের ইউটিলিটি বিল প্রদান এবং সরকারের স্কুল বূত্তি ও অতিদরিদ্রদের সামাজিক সংরক্ষণ কর্মসূচি বাম্তবায়নেও গুরুত্বপূণ অবদান রাখছে। এ দেশের রিকশাওয়ালা, এমনকি ভিক্ষুকরাও এখন এর মাধ্যমে নিয়মিত আর্থিক লেনদেন করতে পারছে। আইপিডিসি, ডেলটা ব্র্যাক হাউজিং ফিন্যান্স কোম্পানির পেছনেও তাঁর আগ্রহ ছিল ব্যাপক। আর মূলত খুদ্দ ও মাঝারি উদ্যোক্তাদের জন্য অর্থায়নের সুযোগ করে দিয়ে এবং সুশাসনের চমৎকার নজির স্থাপন করে আমাদের ব্যাংকিং ব্যবস্থায় ব্যতিক্রমী এক আর্থিক প্রতিষ্ঠান হিসেবে এগিয়ে চলেছে ‘ব্র্যাক ব্যাংক’। কয়েকদিন আগেও আবেদ ভাই এই ব্যাংকের চেয়ারম্যান ছিলেন। এখন চেয়ারম্যানের দায়িত্ব পালন করছেন স্বতন্ত্র


ড. আতিউর রহমান ও ফজলে হাসান আবেদ

পরিচালক অর্থনীতিবিদ ড. আহসান মনসুর। এই নয়া ধারার ব্যাংক পরিচালনার উদাহরণও আবেদ ভাই স্থাপন করে গেছেন। এসব সংস্থ থেকে যে উদ্বৃত্ত পাওয়া যায়, তা আবার সামাজিক উন্নয়নে ব্যয় করার সুযোগ পায় মূন সংগঠন ‘ব্র্যাক’। বাজারকে অনেকের মগ্গলে কাজে লাগানোর এই উদ্যোগ দেশের কম আয়ের মানুমের অর্থায়নে বড় ধরনের সুযোগের সৃষ্টি করতে সাহায্য করে চলেছে। আবেদ ভাই জানতেন, বাজারকে বহু মানুযের কাজে লাগাতে পারলে তার সামাজিক প্রভাব ইতিবাচক হতে বাধ্য। আজকাল বাজারকে কতিপয়ের হাতে বন্দি করার যে দুঃখজনক প্রবণতা চোঢে পড়ছে, তার বিপরীতে আবেদ ভাইয়ের আর্থিক অন্তর্ভুক্তিমূলক প্রতিষ্ঠান গড়ার আগ্রহ

চিরদিন বঞ্চিতজনদের মনে আশা-জাগানিয়া উদাহরণ হিসেবে বজায় থাকবে বলে আমার বিশ্বাস। ‘ইকোনমি অব ক্কেনে’ বিশ্বাসী আবেদ ভাই সর্বদাই ছোট থেকে বড় হওয়ার চিন্তা করতেন। ‘করে করে শেখার’ মূলমন্ত্রে বিশ্বাসী এই প্রতিষ্ঠান গড়ার কারিগর যা কিছুই করতেন, তা সারা দেশে ছড়িয়ে দেওয়ার চেষ্টা করতেন। সরকারও তাঁর এই কাজে বরাবরই সহায়তার হাত বাড়িয়ে দিয়েছে। আর সে কারণেই উন্নয়ন্নের সংগ্রামে তাঁর বিচক্ষণ নেতৃত্বের সুফল দেশের মানুষ পাচ্ছে।

তিনি স্বাস্য্য ও শিক্ষা খাতেও অংশীদারির এই মডেলকে নানাভাবে উৎসাহিত করেছেন। বাংলাদেশ সরকার ছাড়াও বিল অ্যান্ড মেলিন্ডা গেটস ফাউন্ডেশন, জন হপকিনস বিশ্ববিদ্যালয়

ও হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়কে সজ্গে নিয়ে অনেক উদ্ডাবনীমূলক ग্বাস্য ও শিক্ষা কর্মসূচি তিনি চালু করেছেন। ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয় এবং তাঁর ইনস্টিটিউট অব গভর্ন্যান্স স্টাডিজসহ অনেক প্রতিষ্ঠানই তিনি গড়ে তুলেছেন বাংলাদেশে উপযুক্ত মানবশক্তি গড়ে তোলার লক্ষ্যে। কৃষি ও প্রাণিজ সম্পদ উন্নয়নে ব্র্যাক অনবদ্য ভূমিকা পালন করে চলেছে। উপযুক্ত বীজ সরবরাহ ছাড়াও বিদেশি গাভি পালনের নানা আধুনিক সুযোগ তিনি সরকারের সংশ্লিষ্ট বিভাগের সর্গে হাতে হাত মিলিয়ে করতে পেরেছেন বলেই এ দুটি খাতে বাংলাদেশ বিরাট সাফল্যের দাবিদার হতে পেরেছে। সরকার ও ব্যক্তি খাতকে সগ্গে নিয়েই তিনি আমাদের অতি গুরুত্বপূর্ণ এই দুটি খাতের উন্নয়ন্ন মনোযোগী ছিলেন। আর এমন যৌথ প্রয়াসই যে উন্নয়ন গতি পায়, সে ধারণাটি তিনি হাতে-কলমে প্রমাণ করে গেছেন।

নারীর ক্ষমতায়নে তাঁর মনোযোগ ছিল সবচেয়ে বেশি। ব্র্যাকের ঔরুর দিন থেকে তিনি নারীর স্বস্্য, শিক্ষা, সামাজিক মর্যাদা, আইনি সহায়তা প্রদানসহ নানা ধরনের অ্যাডভোকেসিমূলক কাজকে উৎসাহিত করতেন। এসব কাজে অন্যান্য সামাজিক সংগঠনকে যুক্ত রাখার চেষ্টা করেছেন। তাঁর নারীর ক্মতায়ন ও মর্যাদা বৃদ্ধির নিরলস প্রচেষ্টায় বাংলাদেশের অর্থনীতি ও সমাজে নারীর অংশগ্রহণের সুযোগ উল্লেখযোগ্য হারে বেড়েছে। এর সুপ্রভাব নারীবিদ্বেবী কুসংস্কার ও ধর্মান্ধতা দূর করার ক্ষেত্রে ব্যাপক হারে পড়েছে। আর বর্তমান সরকার নারীর ক্ষমতায়নে বিশ্বাসী হওয়ার কারণে গ্রামবাংলায় নারীর আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে অসরকারি প্রতিষ্ঠানের কাজ করা অনেকটাই সহজ হতে পেরেছে।

এসব উদ্যোগের সজ্গে, সরকারের সংশ্লিষ্ট বিভাগের সঙ্গে তিনি কাজ করতে উৎসাহ দিতেন ব্র্যাককে। দারিদ্র্য নিরসন যে একা কোনো প্রতিষ্ঠান বা সরকারের কাজ নয়, সে কথাটি তিনি রবীন্দ্রনাথের মতোই বিশ্বাস করতেন। আর সেভাবেই তাঁর বহুমাত্রিক চিন্তা ও চেতনাকে সমাজে ও সংগঠনে ছড়িয়ে দেওয়ার চেষ্টা করতেন। বুদ্ধিবৃত্তিক কর্মকত্েের সগ্গে তিনি সর্বদাই যুক্ত থাকতে চাইতেন। রাশেদা কে. চৌধূরীর ‘গণসাক্ষরতা অভিযানের’ আওতায় শিক্ষার গুণমানের গবেষণা ও প্রতিবেদনের তিনি ছিলেন বড় পৃষ্ঠপোষক। আমি নিজে ব্র্যাকের অতিদরিদ্রদের জন্য নেওয়া কর্মসূচির মূন্যায়ন করেছি। সিডিএফ বা ক্রেডিট ডেভেলপমেন্ট ফোরামের সভাপতি হিসেবে আমি এবং আমার সহকর্মীরা তাঁর কাছ থেকে নৈতিক ও আর্থিক সহায়তা পেয়েছিলাম বলেই আজ সংগঠনটি নিজের পায়ে দাঁড়াতে পেরেছে। এ রকম অসংখ্য প্রতিষ্ঠান গড়ায় তাঁর সোনালি স্পপ্শের কথা আজ খুব করে মনে পড়ছে। অনেকেই তাঁকে ছেড়ে গিয়ে নয়া ধরনের উন্নয়ন প্রতিষ্ঠান গড়েছেেন তিনি তাঁদের সঙ্গে সর্বদাই সহায়ক আচরণ করেছেে। প্রয়োজনীয় সমর্থন দিয়েছেন। কখনো মন খারাপ করেননি। ‘পরশ্রীকাতরতা’ শব্দটি তাঁর ডিকশনারিতে অনুপপ্থিত। সবাইকে নিয়ে কাজ করার এক বিরল নেতৃত্বের আদর্শ রেখে গিয়েছেন আবেদ ভাই।

শুধু দেশে কেন, পৃথিবীর সর্বত্রই তিনি দারিদ্র্য নিরসনের নানা উদ্যোগ নিয়েছেন। বাংলাদেশের সফল উন্নয়ন অভিজ্ঞতাকে তিনি বিদেশের দুর্ভাগা মানুমের ভাণ্যে্যান্যয়নে কাজে লাগাতেও সচেষ্ট ছিলেন। আফগানিষ্তান, উগান্ডা ও আফ্রিকার অনেক দেশ্শেই টেকনিক্যাল সহায়তা দিয়ে তিনি

একসময়ের সবচেয়ে দরিদ্র দেশ বাংলাদেশ্রের মুখ উজ্জ্বল করেছেন। বিদেশে বাংলাদেশের এক সফল ‘অ্যাম্বাসাডরে’র নাম স্যার আবেদ। উগাড্ডার কেন্দ্রীয় ব্যাংকের গভর্নরের আমন্ত্রণে আর্থিক অন্তর্ভুক্তি সম্পর্কিত এক অনুষ্ঠানে গির়ে আমি ব্র্যাকের অবদানের ভূয়সী প্রশংসা ঙুনে সন্তুষ্ট হয়েছিলাম। তিনি কিন্তু আসলে বাংলাদেশের উন্নয়নের সাফন্যের গল্পই করছিলেন। আয়রোজগার করে গরিব মানুযও যে একদিন ধনী হতে পারে-এই আত্মাবিশ্বাসের বীজ তিনি বাংলাদেশ ও আরো ১০টি দেশে রোপণ করেছেন। তাই উন্নয়নজগতে তাঁর নাম চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে।

মিতভাষী, অন্যের কথা শুনতে বেশি অগ্রহী, বিশাল স্বপ্নদ্রষ্টা কিন্তু বাস্তবায়নে ছিলেন তিনি খুবই পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে সদা তৎপর। এই সফল মননুষের নেতৃত্ব থেকে বাংলাদেশ ও বিশ্ব তাঁর বিদায়ের মধ্য দিয়ে চিরদিন্নে জন্য বঞ্চিত হলো। এমন বহুমুখী প্রতিভার আগমন আবার কবে ঘটবে এ দেশে, তা আসলেই বলা মুশকিল। তাই এই ক্রত সহজেই পূরণ হওয়ার নয়। তবে তিনি প্রতিষ্ঠান পরিচালনায় যে বিকেন্দ্রীকরণ ও অংশ্ত্রহণমূলক নীতিকাঠামো রেখে গেছেন, তাতেই টেকসই হবে তাঁর গড়া সংগঠনগুলো। তিনি বেঁচে থাকবেন কোটি কোটি বাংলাদেশির এবং বিশ্বের দুঃখী মানুষের অন্তরে।

লেখক : ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বঙ্ন্ধু চেয়ার অধ্যাপক এবং বাংলাদেশ ব্যাংকের সাবেক গভর্নর

## আবেদ ভাই: সাম্প্রতিক কিছু কথোপকথন

মোশ্তাক চৌধুরী

## ব্র্যাকের প্রতিষ্ঠাতা স্যার ফজলে হাসান আবেদ।

আবেদ ভাই আমাদের ছেড়ে চলে গেলেন । স্যার ফজলে হাসান আবেদ ব্র্যাকের প্রতিষ্ঠাতা। দীর্ঘ সময় তাঁর সঙ্গে আমার ব্র্যাক-জীবন। একবার তাঁকে বলেছিলাম, আবেদ ভাই, আমার নিজ বাবার সঙ্গে আমি ৩৩ বছর কাটিয়েছি আর আপনার সঙ্গে ৪২ বছর। শুনে কিছু বলেননি। হয়তো মনে মনে বলেছিলেন, এ রকম অনেকের সঙ্গেই তো ওনার ওঠা-বসা। আসলেই তা-ই। আবেদ ভাই একজন বন্ধুবৎসল মানুষ। যাঁরা একবার বন্ধু হয়েছেন, তাঁরা আজীবনই রয়ে গেছেন । ভিকারুল ইসলাম চৌধুরী, সৈয়দ ফজলে আলী, সৈয়দ হুমায়ুন কবীর, মনোয়ার হোসেন, ফারুক চৌধুরী প্রমুখ। সেই হিসেবে আমরা কিন্তু বন্ধু ছিলাম না। আমি ছিলাম তাঁর অধীন এক ব্র্যাককর্মী । তাঁর গুণমুগ্ধ। আজ এই বিরহের সময় অনেক কিছুই মনে পড়ছে। তাঁর চরিত্রে একটা ম্যাজিকেল আকর্যণ ছিল। যেন এক পরশমণি। যে-ই তাঁর সংস্প্র্শে এসেছে প্রায় সবাই মুগ্ধ হয়েছে। তাঁর আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়েছে।

আবেদ ভাই ছিলেন জ্ঞানের আধার । জ্ঞানের এমন কোনো দিক নেই যেখানে তাঁর দখল ছিল না। ইতিহাস, সাহিত্য, সংস্কৃতি, বিজ্ঞান, অর্থনীতি, রাজনীতি বা উন্নয়ন । তাঁর ছিল এক অসাধারণ কমনসেন্স । ১৯৭৭ সালে ব্র্যাকে যোগদান করে প্রথমেই গেলাম বৃহত্তর সিলেটের শাল্লা, ব্র্যাকের প্রথম প্রকল্প এলাকায় । প্রতি মাসেই একবার আবেদ ভাই এই অজপাড়াগাঁয়ে আসতেন মাঠপর্যায়ের কার্যক্রম দেখতে। দিনের বেলা গ্রামে

গ্রামে ঘুরে বেড়ানো আর সন্ধ্যা থেকে শেষরাত অবধি কর্মীসভা। মাঠপর্যায়ের কাজের চুলচেরা বিশ্লেষণ। আবেদ ভাই কর্মীদের কথা শুনতেন আগ্রহভরে। তারপর তাঁর নিজের মতামত। সহকর্মীরা সবাই মন্ত্রমুগ্ধের মতো তাঁর কথা শুনতেন এবং একমত হতেন । এভাবেই ব্র্যাক এগিয়েছে। বিশ্বের ১ নম্বর উন্নয়ন সংস্থা হিসেবে ন্বীকৃতি পেয়েছে।

এ বছরের গোড়ার দিকে আমি ব্র্যাক ছেড়ে দেই। জুলাই মাসের মাঝামাঝি সময়ে আবেদ ভাই আমাকে তাঁর সঙ্গে দেখা করতে বলেন। তাঁর অফিসে ঢুকতেই বসতে বললেন। চিরাচরিতভাবে। তারপর যা বললেন, তার জন্য আমি মোটেই প্রন্তুত ছিলাম না। বললেন, ‘আমার ক্যান্সার হয়েছে। জন ম্যাককেইন ও টেড কেনেডির যেটা হয়েছিল, ঠিক সেটাই । আমাকে বলা হয়েছে আমি আর বড়জোর চার থেকে ছয় মাস আছি।’ তাঁর মুখে তেমন কোনো বিশেষ অভিব্যক্তি লক্ষ করলাম না। আসলে এরকমই ছিলেন আবেদ ভাই। তাঁর ছিল অদম্য মনোশক্তি। সমস্যা যত বড়ই হোক খুব সহজেই তিনি সেটা মোকাবিলা করে তার থেকে এগোনোর পথ খুঁজতেন । আরও বললেন যে, এই কয়েক মাসে তিনি ব্র্যাকে অনেকগুলো পরিবর্তন আনতে চান, যা ব্র্যাকের ভবিষ্যতের পথচলায় কাজে লাগবে । সেগুলোর বর্ণনাও দিলেন । কোনো কিছু করতে চাইলে তিনি সেটা দৃঢ়ভাবে বাস্তবায়িত করতেন। ১৯৯৯ সালের একটি ঘটনা মনে পড়ছে। বাংলাদেশ ‘এডুকেশন ওয়াচ’-এর প্রথম প্রতিবেদনের মোড়ক উন্মোচন । ‘ওয়াচ’ দেশীয় সুশীল সমাজের একটি উদ্যোগ।

অনুষ্ঠানের প্রধান অত্তিথি তৎকালীন শিক্ষামন্ত্রী। বক্তব্যে শিক্ষামন্ত্রী এই উদ্যোগের, বিশেষ করে উত্থাপিত রিপোর্টের কড়া সমালোচনা করলেন, যার বেশিরভাগ ছিল নিতান্তই মনগড়া । আমরা যাঁরা প্রতিবেদন তৈরির সঙ্গে যুক্ত ছিলাম (রাশেদা কে চৌধূরী এবং সমীর নাথ) তারা সকলেই খুব হতাশা অনুভব করছিলাম। অনুষ্ঠানের সভাপতি ছিলেন আবেদ ভাই । সমাপনী বক্তৃতায় তিনি জোরেশোরে প্রধান অতিথির বক্তব্য খণ্ডন করে ঘোষণা করলেন যে, বাংলাদেশের সুশীল সমাজ এই উদ্দ্যোগ চালিয়ে যাবে। এই কঠোর অবস্থানের ফলে আজও ‘এডুকেশন ওয়াচ’ একটি সফল কার্যক্রম হিসেবে তার যাত্রা অব্যাহত রেখেছে এবং বাংলাদেশে শিক্ষার উন্নয়নে অপরিসীম অবদান রাখছে।

আবেদ ভাইয়ের জ্ঞানভান্ডার নিয়ে অনেক লেখালেখি হয়েছে। তিনি ছিলেন একটি লিভিং এনসাইক্লোপিডিয়া। যেকোনো বিষয়ের ওপরই ছিল তাঁর অগাধ পাণ্ডিত্য। ২০১৩ সালে চিকিৎসা সাময়িকী ‘ল্যানসেট’ বাংলাদেশের ওপর একটি প্রকাশনা বের করে, যাতে বাংলাদেশ যে উন্নতি সাধন করেছে, তার ফিরিস্তি দেওয়া হয়। বিদেশে দেশের ভাবমূর্তি উন্নয়নে এই প্রকাশনা একটি বিশেষ ভূমিকা রাখতে পারে বিধায় আমরা বিশ্বের কয়েকটি দেশের রাজধানীতে যাই। এই উদ্দেশ্যে নরওয়ের অসলোতে গিয়ে পৌঁছলাম আমরা তিনজন-আবেদ ভাই, আব্বাস ভূঁইয়া ও আমি। নরওয়ের পররাষ্ট্র দপ্তরের এক বড় কর্মকর্তা আমাদের স্বাগত জানান। বিমানবন্দর থেকে হোটেলে যাচ্ছি। গাড়ি চালাচ্ছিলেন ওই কর্মকর্তা আর তাঁর পাশে বসা আবেদ ভাই। পেছনের

সিটে আমরা বাকি দুজন। গাড়ি চালাতে চালাতে নরওয়ের ভদ্রলোক অসলোর ইতিহাস নিয়ে কিছু বলা ধ্রু করুলেন। সঙ্গেসগেই আবেদ ভাই য্যাগ দিলেন। বলতে লাগলেন নরওয়ে তথা সব নরডিক দেশের আদিকাল এবং কীভবে যুদ্ধবিপ্রহ আর উন্নয়ন কর্মকণ্ের মাধ্যম্ম তারা বর্তমান পর্যা<্য় এলে পৌঁছেছে। ভদ্রলোক তো থ! বললেন, স্যার আবেদ্, আপারার এই গভীর জ্ঞানভাড্ডার দেত্থে আমি মুঞ্ধ ! আপনার উচিত হবে আমাদের ইতিহাস বিষয়ে অারও লেকচচার দেওয়া। নিজেদের সম্পর্কে আমার জ্ঞানের অপ্রত্রনতা দেখে আমি খুবই লজ্জিত বোধ করছি।’

অক্টোবরের শেব্যের দিকে আবার দেখা হলো আরেদ ভাইয়ের সন্দে। ব্যাকের পরিচালক রেচেল কবির ও আমি ডুকলাম তাঁর কক্কে। ডিভানে ঞয়েছিছেন। রোগটি তখন অत্ভে আল্ঠে জেঁকে বসছে। ঢোখ বোজা অবश্शয় বসতে বললেন। তাঁকে বললাম ব্যে ব্রাককের কৃবির ওপর লেখা নতুন বইটি প্রায় শেষ পর্যায়ে আছে এবং আমি আশা করাছি, বইটি ডিলসস্বরের প্রথম সণ্তাহে তাঁর হাতে তুলে দিতে পারব। মনে হলো খুব乡ুশি হলেন। তারপর আমাকে বললেন, 'জব্বল তারিকের কথা জানো? জ্ব্রিনটারের লেই ‘রক’ যা দেশण্টেকে তার শৰ্রদদের থেকে বছরের পর বছর নিরাপদ রেখেখিল? তুমি হলে ব্র্যাকের সেই ‘রক’। তুমি সারাজীবন তোমার কাজের মা্্যমে ব্র্যাকের ভাবমূর্তি বাইরের জগতে তুলে ধরেছ। ব্র্যাকের সম্মান রৃদ্ধি করেছ। তোমরাই ব্র্যাককে এগির্যে নিভ্যে গেছ। জানি না আমি ব্র্যাকের জন্য কী করেছি । এএই শেষ কথাটি আমাকে ভীষণ নাড়া দিয়েছিন। আমি মৃঢ় হয়ে পিচ্য়েছিলাম। তারপর দেখলাম, উনি घুমিয়ে যাচ্ছেন। রেচেলকে বলে আল্ত আন্ঠে বের হয়ে এলাম।


সহকর্মীদের সজ্গ কাজ নিয়ে আলোচনা

এরপর আরও একবার তাঁর সজ্গে দেখা। ডিলেম্ধরের 8 তারিখ। কৃষি বিষয়ে ব্র্যাকের অবদান্নর ওপর লেখা বইল্যের মোড়ক উন্নোচনের দিন। মূল অনুষ্ঠান্ন আবেদ ভাইয়ের ব্যোগদান সষ্টব নয়। তাই সবাই মিলে অ্যাপোলো হাসপাতালে গেনাম তাঁকে বইর্যের একটি কপি দিতে। তখন বেশিরভাগ সময় তিনি ঘুমিয়ে থাকতেন। इঠাৎ জেগে উঠলেন। পাশ্শ বসা রেহানা মোর্শ্রদ জিজ্sেস করনেন, ‘আবেদ্র ভাই, চিনতে পারছেন ইনি কে?' আমার দিকে তাকালেন এবং একগাল হেলে সড্গেসগেই বললেন, মোশ্তাক। আমি আরও এগিঢ্যে গেলাম এবং বললাম, আব্রে ভাই, আপনার জন্য এপ্রিকালচার বইফ্যের একটি কপি নিয়ে এলেছি। তাঁকে বইটি দেখালাম। একনজর দেখলেন এবং

সক্পেপ্ে বলে উঠলেন ‘ওয়া|ডারফুল’। তারপরই আবার ঘুমিয়ে পড়লেন !

আরেদ ভাই চলে গেছেন। আমার যত ঋণ সবই ব্র্যাক এবং আবেদ ভাইল়ের কাছে। বিষ্ঠৃত পরিসরে আবেদ ভাইল্যের সগ্গে আমার চার দশকের কথা লেখার অভিপ্রিয় রইন। আবেদ ভাই, আপনি ভালো থাকূু, শাত্তিতে থাক্ূন।

লেখক: জাতিসংঘের খদ্য কৃষি সংছ্ছর উপদেষ্যা ও ব্র্যাকের সাবেক ভাইস চেয়ারপারসন

## তোমার কীর্তির চেয়ে তুমি যে মহৎ ...

ইনাম অহহম টৌধুরী

গত সেত্টেম্বর মাসের ১২ তারিখ আকল্মিকভাবেই এক ব্যক্তিগত চিঠি পেলাম। প্রেরক স্যার ফজলে হাসান আবেদ কেসিএমজি। ব্র্যাকের প্রতিষ্ঠাতা এবং চেয়ার ইমেরিটাস। চিঠিটির বাংলা তর্জমা নিম্মরুপ :

## ‘প্রিয় ইনাম,

সম্প্রতি লন্ডনে আমার রোগ নির্ণয় হয়েছে গ্লায়োব্লাস্টোমা, ব্রেনের একটি ম্যালিগনেন্ট টি৬মার। এর জন্য আমার আয়ুক্কাল হয়ে দাঁড়িয়েছে আর কয়েক মাস মাত্র। আমি ছ্ছির করেছি, কোনো সার্জারি করাব না। করালে হয়তো আমার জীবনকালের যৎসামান্য তারতম্য হবে; কিন্তু তা আমার বাঁচার যে অল্প কিছু দিন আছে, তার স্বাভাবিকত্ব অনভিপ্রেতভাবেই পান্টাবে।

আমি এখন ‘‘্র্যাক গ্লোবাল’ সংগাঠিত করছি, যাতে করে ‘ব্র্যাকে’র বিভিন্ন অংশকে সুসংহত রেখে দারিদ্র্য দূরীকরণ ও ক্মতায়নের চলমান কার্যক্রম পরিচালিত হতে পারে। আমার শারীরিক অবস্থার খবরটি তোমার নিজের মধ্যেই সীমিত রাখলে কৃতজ্ঞ থাকব।

ওয়ার্মস্ট রিগার্ডস-আবেদ।'

চিঠিটা ছিল আমার কাছে বিনা মেঘে বজ্রপাতের মতো। ব্যক্ত অনুরোধ এবং পরবর্তী ফোনালাপের পরিপ্রেক্ষিতে এ নিয়ে কোনো উচ্চবাচ্য করিনি।

দুই-তিন মাস আগেই জেনেছিলাম যে, তাঁর শরীর ভালো নেই। ক্যান্সার শনাক্ত হলেও তো আজকাল রোগী বুঝে আধুনিক চিকিৎসার কল্যাণে কখনও-বা বেশ কিছুকাল বেঁচে থাকে। এ চিঠিটি সব আশা চূর্ণ করে দিল। তবে দেখলাম, অন্তিম মুহূর্তেও ব্র্যাকের চিন্তাভাবনাই তাঁর মনজুড়ে

আবেদ আমার ছাত্র জীবনের বন্ধু। জ্কুলজীবনে ওর সন্গে পরিচয় হয়েছিল। আর ঢাকা কলেজে ইন্টারমিডিয়েট পড়ার প্রায় প্রথম দিন থেকেই তাঁর সঙ্গে ঘনিষ্ঠ বন্ধুত্বের সূচনা। ঢাকা কনেজ ছাত্র সংসদ নির্বাচনে (১৯৫২-৫৩) জেনারেল সেক্রেটারির পদে নির্বাচনে প্রার্থী হয়ে আমি জিতেছিলাম। সেখানে পেয়েছিলাম তাঁর সক্রিয় সমর্থন। তবে তিনি রাজনীতি পরিহার করতেন এমনকি ছাত্র রাজনীতিও বিষবৎ পরিত্যাজ্য। কিন্তু তিনি ছিলেন সমাজসচেতন এবং নীতিনিষ্ঠ। মনে আছে, ঢাকা কলেজে রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম ও শহীদ মিনার নির্মাণ সংক্রান্ত বিষয়ে আমার এবং আরও কয়েকজনের বহিং্কারাদেশের বিরুদ্ধে যে ছাত্র আন্দোলন হয়েছিল, তাতে ছিল তাঁর বলিষ্ঠ অংশগ্রহণ। তিনি বলেছিলেন, আমি প্রতিবাদ জানাচ্ছি অন্যায়ের বিরুদ্ধে।

তখনও লক্ষ্য করতাম, তিনি ছিলেন নতুনত্বের সন্ধানী। আইএসসি পাসের সজ্গে সগ্গেই তিনি (এবং আরও দুই বন্ধু) চলে গেলেন গ্লাসগোতে নেভাল আর্কিটেকচার পড়তে। কিন্তু সেখানে কিছুদিন পড়াকোনার পর তাঁর মনে হলো, এখানে

অর্জিত জ্ঞান এ দেশের মানুষের কোনো কাজে লাগাতে পারবে না। ওুনলে অবাক লাগে, কিন্তু এটাই তাঁর অধ্যয়নের বিষয় পরিবর্তনের কারণ। আর এ জন্যই লন্ডনেও ‘কস্ট অ্যাকাউন্ট্যাপ্সি ও ম্যানেজমেন্ট’ পড়ল। তারপর আন্তর্জাতিক শেল কোম্পানিতে ভালোো চাকরি নিয়ে চট্টগ্রাম চলে এলেন । ’৭০-এর সাইক্লোন এবং ’৭১-এর মুক্তিযুদ্ধ তার জীবনের উদ্দেশ্য ও ধারাকে সম্পূর্ণ পাল্টে দিল। শেল-এর লোভনীয় চাকরি ছেড়ে তিনি লন্ডনে গিয়ে মুক্তিযুক্ধের সহায়তায় অর্থ সংগ্রহ ও সমর্থন আদায়ের জন্য কয়েকজন সমমনাকে নিয়ে গঠন করলেেন ‘অ্যাকশন বাংলাদেশ’। যুদ্ধান্তে ফিরে এলেন বাংলাদেশে। ’৭২-এর ঙরুতেই সদ্য স্বাধীন দেশ ভারত প্রত্যাগত শরণার্থীদের ত্রাণ ও পুনর্বাসনের জন্য তিনি বেসরকারি উদ্যোগের সূচনা করলেে। তার পরই কর্মপরিধি বাড়িয়ে বাংলাদেশের দরিদ্র ও সুবিধাবঞ্চিত জনগঢের বিভিন্নমুখী উন্নয়নের জন্য গড়ে তুললেন ‘বাংলাদেশ রুরাল অ্যাডভান্সমেন্ট কমিটি’ বা সংক্ষেপে ব্র্যাক। কার্যারম্ভের জন্য বেছে নিলেন সিলেটের প্রত্যন্ত অঞ্চলের দুটি থানা-দিরাই ও শাল্লা। ওটাই হলো তার নতুন ও চিরকালের ঠिकाना।
’৭২-এর জানুয়ারি-ফেব্রুয়ারি মাসে আমাদের ধানমন্ডির পৈতৃক নিবাস সুরমাতে তিনি একাধিক আলোচনা সভা করেন। তখন তাঁর সহকর্মী হিসেবে ছিলেন ব্যারিস্টার ভিকারুল ইসলাম চৌধুরী ও (প্রয়াত) চার্টার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্ট সৈয়দ

ফজলে আলী। প্রয়াত ফারুক চৌধুরী (আমার বড়ভাই) তখন পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের চিফ অব প্রটোকল এবং একজন প্রধান কর্মকর্তা । তিনিও ছিলেন আবেদের সুহুদ বন্ধু এবং পরবর্তীকালে সহকারী। বিদেশিদের সজ্গে যোগাযোগে তিনি সহায়তা করতেন। আমি ছিলাম বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের যুগ্ম সচিব। সব ‘এসেনশিয়াল সাপ্লাই’ তখন সরকারি নিয়ন্ত্রণে। ব্র্যাকের কার্যক্রম সরবরাহে সহযোগিতা বিশেষ প্রয়োজনীয় ছিল, যা আমার পক্ষে করা সহজসাধ্য ছিল। আমার ভগ্নিপতি লে. কর্নেল এসএ হাই ’৭১-এর ৩০ মার্চ শহীদ হয়েছিলেন। বোন শহীদজায়া নাসিম যোগ দিলেন ব্র্যাকের সূচনার প্রথম লগ্নে। ওখানে ছিলেে বছর দুই। প্রথমে চার-পাঁচজন নিয়ৌই ব্র্যাকের যাত্রা ঙুুু হলো। আর আজ? লাখ লাখ কর্মী ও অংশগ্রহণকারী নিয়ে বিশ্বের ১২টি দেশের কোটি কোটি মানুষের বিভিন্নমুখী সেবায় নিয়োজিত ব্র্যাক পৃথিবীর সর্বকালের সর্ববৃহৎ এনজিও। এটা বলতে কোনো দ্বিধা নেই যে, এটা সম্ভব হয়েছিল একজন মানুষের বিরাট স্বপ্ন, মহান কল্পনা, অবিচল আদর্শ, নিষ্ঠা ও কঠোর বাস্তবায়নেন মাধ্যমে। তারই কল্যাণে পরবর্তীকালে বাংলাদেশ শুধু একটি দানগ্রহীতা দেশ থেকে সহযোগিতা প্রদানকারী দেশ হিসেবে ভূমিকা পালন করার সুযোগ পেল।

আমার কাছে মনে হয় ‘ক্ষণজন্ম’’ শব্দটির যথার্থ প্রয়োগ ফজনে হাসান আবেদের বেলায় সত্যিই খাঁটি । তাঁর মহাপ্রয়াণে বিশ্বের একটি অন্যতম উজ্জ্বল বাতি নিভে গেল। কিন্তু তাঁর আলোকের

রেশ থেকে যাবে। আবেদের বিরাট আরেকটি কৃতিত্ব ব্র্যাকের কর্মধারা ও চিন্তপ্রবাহ অব্যাহত রাখার সুব্যবश্থ তিনি করে যেতে পেরেছেন। সেই কৈশোর থেকে, জীবনের দীর্ঘ পথচলায় তাকে যতই দেখেছি, পশচাৎ চিন্তায় আজ মনে হয়, ততই তাঁর গুণাবলি উন্মোচিত হয়েছে-সপ্রশংস বিবেচনায় তাঁকে নতুন মহানরূপে অবলোকন করেছি।

সেই কলেজ জীবনে তার অনুসৃত অরাজনৈতিক অবস্থানে থেকে অন্যায়ের প্রতিবাদে তিনি সোচ্চার হতে দ্বিধা করেননি। দেশের মানুষের কাজে আসতে পারবে না জেনে স্কলারশিপে অনুসৃত অধ্যয়নের বিষয় ছেড়ে অনিশয়তার মধ্যেও নতুন একটি বিষয় নিয়ে সংগ্রামী জীবনের চ্যালেঞ গ্রহণ করা, যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশে এসে মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে কোনো সুবিধা আদায়ের চেষ্টা না করে আর্তমানবতার কল্যাণে নিঃস্বার্থভাবে আত্মনিয়োগ করার চেয়ে ব্যততক্রমী আর কী হতে পারে? সত্তরের দশকে যখন মধ্যবিত্ত বাঙালি প্রায়ই বিদেশ যেতে আগ্রহী ছিল সুখী নিরাপদ জীবনের অন্বেষায়, তখন আবেদ এলেন সমস্যা-আকীর্ণ বাংলাদ্রেশের হতদরিদ্র দুয্থ মানুষের কাছে আশার বাণী ও সহায়তার হাত বাড়িয়ে। সম্ভবত ১৫ হাজার পাউন্ডে লন্ডনের নিজের অ্যাপার্টমেন্ট বিক্রিঁ করে জোগালেন ব্র্যাকের ‘সিড মানি’; গৃহহীনের জন্য আবাস নির্মাণের প্রকল্প বাভ্তবায়নে যা ব্যয়িত रলো।

ব্র্যাকের সজ্গে কোনো প্রত্যক্ষ যোগাযোগ বা সম্পর্ক

আমার ছিল না। তবুও বন্ধুত্বের নৈকট্যে এবং পারিবারিক সংশ্লিষ্টতায় তাঁর সক্গে মাঝেমধ্যে আলোচনা হতো প্রায়ই উন্নয়ন-সংক্রান্ত বিষয়ে। জীবিকার অন্বেষণে দেশে ও আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে আমারও বিচরণ ক্ষেত্র ছিল মুখ্যত উন্নয়ন কর্মকাত্ডে। সব আলোচনায়ই লক্ষ্য করতাম, আবেদ ব্র্যাক ধ্যান-ধারণা থেকে মোটেই বিচ্যুত হতেন না। সবসময়ই তাঁর ভাবনায় থাকত-আরও ভালো কী করে করা যায়? আর নতুন কী উপায় আছে মননুমকে দারিদ্র্যের বৃত্ত থেকে উঠিয়ে নিয়ে আসার?

উন্নয়ন বলতে আবেদ বোঝাতেন সামগ্রিক উন্নয়ন। এখানে রয়েছে অর্থ উপার্জন, খাদ্য উৎপাদন, শিক্ষার প্রসার, বাসস্থননের ব্যবত্থ, স্বস্থ্য সংরক্ষণ, পরিবার পরিকল্পনা, সামাজিক মূল্যবোধ গড়ে তোলা, নারী শিক্ষা, নারীর ক্ষমতায়ন, সমাজ সচেতনতা, মুক্ত চিন্তা। অর্থাৎ একটা সমজের ভালোভাবে বেঁচে থাকার সবকটি উপকরণ। একদম হতদরিদ্রের প্রয়োজন প্রথমেই জীবন সংছ্থান। সেখানে তার প্রয়োজন ক্ষ্রুঋ্রণ। কিন্তু আর্থিক সঞ্গতি অর্জনের জন্যই অন্য সবকিছুরই প্রয়োজন। তা ছাড়া সমাজে বিভিন্ন স্তরের মননুষ রয়েছে, তাদের প্রয়োজন ভিন্ন । তাই ক্ষুদ্রঝণের ব্যবস্থার সঙ্গেসজ্গে কিছুটা সম্পন্ন ও মধ্যবিত্ত বিনিয়োগকারীদের কথা মনে করে গড়ে তুললেন ব্র্যাক ব্যাংক। অর্থনৈতিক লেনদেনে ‘বিকাশ’। বাসস্থানের জন্য ডেলটা ব্র্যাক হাউজিং। উচ্চশিক্ষা ও গবেষণাধর্মী কার্যক্রমের

জন্য ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়। কুটির শিল্প ও তাকে ভিত্তি করে দেশি ও গ্রামীণ শিল্পকলার বিকাশে মধ্যবিত্ত সমাজের প্রয়োজন পূরণে ‘আড়ং’। তা ছাড়া ব্র্যাক ডেইরি, ব্র্যাক নার্সারি, ব্র্যাক প্রিন্টার্স, ব্র্যাক স্যানিটারি ন্যাপকিন ও ডেলিভারি কিট, ব্র্যাক সিড-আরও কত কি! আনন্দঘন পরিবেশে অনানুষ্ঠানিক বিদ্যাশিক্ষা, ব্র্যাক স্কুল-তা পৃথিবীর শিক্ষা বিস্তারের ক্ষেত্রে এক অনন্যসাধারণ সংযোজন। আবেদের অধিকাংশ উদ্যোগে লিন্গ বৈষম্য দূরীকরণ এবং নারীর ক্ষমতায়নে অত্যত্ত বলিষ্ঠ উপস্থিতি, বিশেষ করে সমজে নারীপুরুষের ক্ষমতা অর্জন, নারী শিক্ষা ও নারীকে যথোপযুক্ত মর্যাদাদানকে সার্বিক উন্নয়নের চাবি হিসেবেই গণ্য করতেন। এমনকি মানবাধিকার প্রতিষ্ঠা, অসহায়দের আইনি সহায়তা প্রদান, কমিউনিটি ক্ষমতায়ন, কৃষি ও খাদ্য নিরাপত্তা, জলবায়ু পরিবর্তনের মোকাবিলায় যথোপযুক্ত প্রষ্তুতি, দক্ষতা উন্নয়ন, পানি ও পয়োংনিক্কাশন-সব ক্ষেত্রেই রয়েছে ব্র্যাকের উদ্ভাবনী কার্যক্রম এবং ফলপ্রসূ পদচারণা।

এত বিরাট ও মহান ছিল তাঁর চিন্তা-ধারণা, কার্যক্রম। অথচ ব্যক্তিগত জীবনে আবেদ ছিলেন সম্পূর্ণ নিরহঙ্কার, নির্মোহ, অতীব বিনয়ী, সজ্জন ও একজন সামাজিক ব্যক্তি। বহু বিদেশি রাষ্ট্রদূত আমাকে বনেছেন, বাংলাদেশে তাদের অভিজ্ঞতার সুন্দরতম এবং মহত্তম অংশ হচ্ছে ব্র্যাকের কার্যক্রম্মের সক্গে তাদের পরিচিতি। আশর্য, সব ক্ষেত্রেই যেন আবেদ ছিলেন অদ্বিতীয়; এমনকি সামাজিকতায়ও। প্রত্যেক বসন্তে ব্র্যাকের সাভার কেন্দ্রে বা কোন্নো উপযুক্ত স্থনে তিনি অনুষ্ঠান করতেন দিনব্যাপী এক সামাজিক মিলন মেলার। দেশি-বিদেশি ব্র্যাকের শুভার্থীরা জড়ো হতেন


আপ্যয়ন্নের মাধ্যমে এক অনন্দঘন পরিবেশে। তা হচ্ছে ব্র্যাকের প্রতি সবার সপ্রশংস অনুরক্তি। আলোচনা, সমালোচনাও হতো। আবেদ চিন্তা করতেন, উদ্ভাবন করতেন; কিন্তু যথাসম্ভব আলোচনা ও পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবেচনা করেই সিদ্ধান্ত নিতেন । আশা করি, ব্র্যাকের এই বার্ষিক অনুষ্ঠান চালু থাকবে-বেমন চালু থাকবে ব্র্যাকের শতমুখী কর্মকাণ্ড।

প্রয়াত ফারুক চৌধুরী, যিনি সুহৃদ হওয়া ছাড়াও দীর্ঘকাল ব্র্যাকের সক্রিয় উপদেষ্টা এবং এর বিভিন্ন কর্মকাঞ্েে সগ্গে প্রত্যক্ষভাবে জড়িত ছিলেন। ব্র্যাকবিষয়ক রচিত বইতে তিনি উল্লেখ করেছেন-

আবেদের নেতৃত্বই ব্র্যাকের সামগ্রিক সাফল্যগাথার মর্মকথা। এর অঙ্কুর থেকে মহিরুহ হয়ে ওঠার যে চমকপ্রদ উপাখ্যান, সেখানে তাঁর ভূমিকা এক ও অদ্বিতীয়।

আবেদ যেসব আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি ও সম্মান পেয়েছেন-আমার মনে হয় না পৃথিবীতে এত বেশি, এত ব্যাপক এবং এত উঁচু মানের প্রাপ্তি কেউ জীবদ্লশায় পেয়েছেন। বিভিন্ন পুরস্কার ও সম্মাননার মধ্যে তিনি পেয়েছেন র্যামন ম্যাগসেসে অ্যাওয়ার্ড, স্বাধীনতা পুরশ্কার, দারিদ্র্য বিমোচনে অসামান্য অবদানের জন্য যুক্তরাজ্য থেকে নাইটহুড, শিক্ষায় অবদানের জন্য উচ্চতম ইদান পুরহ্কার

ও স্বর্ণপদ, ন্নোরল্যান্ডস থেকে তাদের সর্বোচ্চ রাজকীয় সম্মান নাইটহুড, লিও টলস্টয় পুরক্কার, ওয়াইজ প্রাইজ অব এডুকেশন, স্প্যানিশ অর্ডার অব সিভিল মেরিট, বিশ্ব খাদ্য কর্মসূচি পুরস্কার সিগাপুর থেকে। এবার অর্থনীতিতে যারা নোবেল পুরহ্কার পেয়েছেন তার মধ্যে অভিজিৎ ব্যানার্জির নোবেল পুরঙ্কৃত থিসিস ব্র্যাকের প্রজেক্টের ওপরই গবেষণাভিত্তিক ছিল।

আমি তাঁকে একাধিকবার বলেছিলাম-দেখা হলেই তোমাকে আমি অভিনন্দন জানাই এ জন্য যে, তোমার প্রাপ্তির ‘ট্র্যাক’ রাখা দুক্র। হরহামেশাই তো পাচ্ছ। তিনি হেসে বলেছিলেন-‘এর মানে আমাদের উন্নয়ন ঘটছে। এ অভিনদ্দন সবারই প্রাশ্য।'

আবেদ সবসময়ই বলতেন, মনুুষ যে তার আপন চেষ্টায় তার ভাগ্য পরিবর্তন করতে পারে, সে উপলক্ধি অনেকেরই নেই। যখনই তা সে বুঝতে পারে, তখনই একটি বাতি প্রজ্জ্বলিত হলো। আবেদের প্রয়াণে দেশি-বিদেশি শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিরা যে শ্রদ্ধাঞ্জলি দিয়েছেন, তা অভূতপূর্ব। প্রধানমন্রী শেখ হাসিনা মুক্তিযোদ্ধা ফজনে হাসান আবেদের অতীব গুরুত্বপূর্ণ অবদানের কথা এবং নতুন বাংলাদেশ পুনর্গঠনে তাঁর ভূমিকার কথা স্মরণ করে বলেছেন-এমন একজন মহান মানবতাবাদীর প্রস্থান জাতির জন্য অপূরণীয় ক্ষতি। যুক্তরাষ্ট্রের ভূতপূর্ব প্রেসিডেন্ট ক্লিনটন বলেছেন, 'স্যার ফজলের জীবন ছিল মানবতার জন্য এক মহান আশীর্বাদ। এই স্বপ্নদ্রষ্টার ৫০ বছরের নেতৃত্ব বাংলাদেশ এবং বহির্বিশ্বের লাখো কোটি মানুষের জীবন পাল্টে দিয়েছে। উন্নয়ন সম্পর্কে বিশ্ববাসীর ধারণাকে তিনি করেছেন পরিবর্তিত।’ বিল ও মেলিলাডা গোটস

বলেছেন, ‘আমরা ও সারাবিশ্ব তাঁর কর্ম থেকে অনুপ্রেরণা পাই।’ নোবেল বিজয়ী অধ্যাপক ইউনূস বলেছেন-আবেদকে বিদায় জানানো সম্ভব নয়। সে তো আমাদের চিরসাথি হয়ে থাকবে। সে যে বাংলাদেশ বানিয়ে দিয়ে গেছে, তার বুনিয়াদের ওপর ভর করে কাঙ্ষিত বাংলাদেশ গড়ার দায়িত্ব নেওয়া পরবর্তী প্রজন্নের জন্য সহজ হলো।

ফজলে হাসান আবেদ সংগীতপ্রেমী ছিলেন। তাঁর প্রিয় গান ছিল ‘তুমি রবে নীরবে’ এবং তাঁর থ্রিয় কবিতা ছিল রবীন্দ্রনাথের ‘শা-জাহান’। এত সামাজিকতার মাঝেও ব্যক্তিগত জীবনে তিনি ছিলেন নিভৃতচারী, প্রচারবিমুখ। ঢাকঢোল না পিটিয়ে আপন উদ্দিষ্ট সাধনে ছিলেন নিবেদিতপ্রাণ। শাহজাহান তাঁর প্রিয়তম শ্র্রীর সৃতি রক্ষাথ্থে এমন একটি কালজয়ী সৌধ নির্মাণ করেছিলেন, যা ছিল ‘কালের কপোলতলে অভ্র সমুজ্জ্বল/এ তাজমহল’। সম্রাট জানতেন, 'কালস্রোতে ভেসে যায় জীবনযৌবন ধন মান’। তাই তিনি তাঁর ‘অন্তর বেদনা’কে চিরহ্\য়ী করার মানসে এমন একটি কীর্তি তৈরি করলেন, যা ‘তুচ্ছ করি রাজ্য-ভাঙাগড়া, তুচ্ছ করি জীবনমৃত্যুর ওঠাপড়া’, যুগ যুগান্তরে কালজয়ী হয়ে বেঁচে থাকবে। মানুষের প্রতি আবেদের ভালোবাসা ও মর্যাদাবোধ এবং মানব জীবনের মানোন্নয়নে তাঁর দৃঢ়চেতা সংকল্পের বাষ্তবায়নের সার্থক প্রচেষ্টাকে তিনি একটি চিরম্থায়ী কাঠামোতে সংরক্ষিত করে গেলেন, যার কার্যক্রম থাকবে অব্যাহত। আর সেটাই হলো ব্র্যাক। আবেদের জীবনে তাঁর প্রিয় শাজাহানের ত্বপ্নের প্রতিফলন, স্বপ্নদ্রষ্টা আবেদের নিজশ্ব রূপকল্পে ইন্তেকালের আগেই তিনি আলাপ-আলোচনা ও বিবেচনা করে তাঁর উত্তরসূরি নির্ধারণ করে গেছেন। ব্র্যাক তাই আজ আর থমকে দাঁড়াবে না। ব্র্যাকের

অগণিত কর্মী তাই এক বাক্যে বলেছেন, বলতে পেরেছেন-৪৭ বছর ধরে দারিদ্র্য আর বৈষম্যের বিরুদ্ধে অবিরাম যে লড়াই আপনি চালিয়ে গেছেন, তা এখন আমাদের এগিয়ে নেওয়ার পালা। আমাদের বুকে আত্মবিশ্বাসের বীজ বুনে দিয়েছেন আপনি। মানুষের ভেতরের সুপ্ত সম্ভাবনাকে চিনতে শিখেছি অমরা। সমতাপূর্ণ পৃথিবী গড়ে তোলার দায়িত্ব এখন আমাদের কাঁধে। ব্র্যাকই আবেদের তাজমহল।

আবেদের তিরোধানে শোকাহত হয়েছেন দেশ-বিদেশের অগণিত মানুষ। ঢাকায় তার জানাজায় নেমেছিল মানুষের ঢল। দলমত নির্বিশেমে সব রাজনৈতিক দনের, সব মতাদর্শের নেতাকর্মী, সব শ্রেণির মানুভের হৃদয় নিংড়ানো শ্রদ্ধাঞ্জলি তিনি পেয়েছেন। অভূতপূর্ব ছিল এই সমাবেশ।

বিশ্নেষণ করলে দেখা যায়-মানব উন্ননের জন্য অপরিহার্য যেসব ক্ষেত্রে তিনি অবদান রেখেছেনশিক্ষা, কৃষি, জনস্ধা্য্য, আর্থিক সঞ্গতি অর্জন, কমিউনিটি ক্ষমতায়ন-সব বিষয়েই তিনি পেয়েছেন সর্বোচ্চ আন্তর্জাতিক ন্বীকৃতি ও সম্মাননা। বিচিত্র ও ভিন্ন ভিন্ন উদ্যোগ ও প্রচেষ্টায় এ ধরনের বিরাট সাফল্য কেউ পেয়েছেন বলে আমার জানা নেই। তাঁর সৃষ্ট প্রজেক্ট বা কর্মসূচির সমাপ্তি হতে পারে; তবে এটা সত্যি যে, তাঁর সার্থক কর্ম প্রচেষ্টার বাণী ধ্বনিত হতে থাকবে। আর তার মাধ্যমেই আবেদ বেঁচে থাকবেন চিরকাল বঞ্চিত সংগ্রামী মানুষের, নির্থাতিত নারীর, উন্নয়নপ্রত্যাশী জনগণের চিরসাথি रয়ে।

লেখক: সাবেক সচিব; ফজলে হাসান আবেদের বাল্যবন্ধু

# আবেদ ভাইয়ের উন্নয়ন ভাবনার ভিত্তি ছিল মুক্তিযুদ্ধ 

আফসান চৌধুরী

স্যার ফজলে হাসান আবেদ। মুক্তিযুদ্ধের যো আদর্শ ও বিশ্ব|সের কথা আমরা বারবার বলি তিনি সেটাকে বাষ্তবে রূপ দিতে পেরেছিলেন। এটা খুব বড় একটা জিনিস । মুক্তিযুদ্ধে আমরা যে জিতেছি তার কারণ হলো গ্রামের মানুযের সন্গে মধ্যবিত্ত কিংবা ওপর তলার মানুষের একটি যোগ ছিল।

আবেদভাই কাজ শুরু করেছিলেন ১৯৭১ সাল থেকে। তাঁকে নিয়ে কিছু বলতে গেলে মুক্তিযুদ্ধের পটভূমিটা যদি না বলা হয়, তবে কিছুতেই আবেদ ভাইকে বোঝা সম্ভব হবে না। ১৯৭০ সালে বাংলাদেশে যে ঘূর্ণিঝড় হয়েছিল, সেই সময় তিনি পুনর্বাসন ও সহায়ততা কার্যক্রমে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেছিলেন। এই ঘটনাটি তাঁকে সাধারণ মানুযের জন্য কাজ করতে আগ্রহী করে তুলেলেিল। আবেদ ভাইয়ের বড় গুণ হলো তিনি অতি সহজেই সব মানুষের সজ্গে মিশে যেতে পারেন।

১৯৭১ সালের ২৫শে মার্চ রাতে তিনি চাকরি সূত্রে চট্টগ্রামে ছিলেন। সে সময় মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে যেসব কর্মকাণ্ড ঘটেছিল, তার সজ্গে তিনি জড়িত ছিলেন। তিনি মুক্তিযোদ্ধা ছিলেন। করাচি পোর্ট উড়িয়ে দেওয়ার জন্য টাকা সংগ্রহ করে ভারতের আগরতলায় গিয়েছিলেন তাজউদ্দীন আহমদের কাছ থেকে অনুমতি নেওয়ার জন্য। তাজউদ্দীন আহমদ সব গুনে তাঁকে বলেছিলেন, আপনারা কত টাকা সং্রহ করেছেন? আবেদভাই টাকার অঙ্ক উল্লেখ করার পরে তিনি বললেন, আমি তো মুজিবনগর সরকারের কর্মচারীদের বেতন দিতে পারছি না। আপনাদের সংগৃহীত অর্থ পেলে খুব ভালো হতো। তিনি সঙ্গেসঞ্গে সংগৃ২ীত অর্থ

দিয়ে দেন। মুক্তিযুদ্ধের সন্গে তিনি এতটাই ঘনিষ্ঠ ছিলেন।

দেশ স্বধীন হওয়ার পরে তিনি ভাবছিলেন, যে মানুযগুলোর একসময় সবকিছু ছিল, আজ তাদের কিছুই নেই! এক মুহূর্তের মধ্যে তাদের সবকিছু চলে গেছে! তিনি ভাবলেন ক্যারিয়ার, বিত্ত, বৈভব ও খ্যাতির পেছনে দৌড়ে কী লাভ? তিনি শেল অয়েল কোম্পানিতে বড় চাকরি করতেন। কিন্তু সেই চাকরি ছেড়ে দিয়ে তিনি বিদেশ থেকে দেশে ফিরে এলেন। এরপর সুনামগঞ্জের শাল্লায় গিয়ে শরণার্থীদের দেশে ফিরে আসা প্রত্যক্ষ করেছিলেে । বস্তুতপক্ষে তখনই ব্র্যাক-এর জন্ম হলো।

আবেদভাই কর্মক্ষেত্রে এসে গ্রামের মানুষের সজে জোট বেঁধেছিলেন এবং সে কারণে তিনি সফল হয়েছিলেন। গ্রামের মানুযের প্রতি তাঁর যে অা্থা ছিল, খুব কম মনুুের মধ্যে সেটা ছিল। তিনি বলেছেন, গ্রামের মানুষ তাকে যা শিখিয়েছে সেটিই ঠিক। তাঁর জীবনে গ্রামের মানুযের প্রভাব একাধিকবার পড়েছে। গ্রাম্মে মানুযের সজ্গে মধ্যবিত্ত শ্রেণি অংশীদারত্ব করেছে। এই অংশীদারত্বের ভিত্তিতে বাংলাদেশে মুক্তিযুদ্ধ হয়েছে। গ্রাম ছাড়া বাংলাদেশ স্বধীন হতো না। একাত্তর হলোে গ্রামের ইতিহাস।

আবেদ ভাইয়ের উন্নয়ন মডেল আর বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের মডেল একই। তার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে শহরের মধ্যবিত্ত শ্রেণির মানুষ। ব্র্যাকের মডেলও তা-ই। শহরের মানুষ গ্রামে কাজ করেছে ঠিকই,

কিন্তু শক্তি এসেছে গ্রাম থেকে। তিনি গ্রামের মানুষ ছিলেন না। কিন্তু তিনি মনে করতেন, গ্রামের শক্তিগুলোকে খুলে দিতে হবে। এটিই ছিল তাঁর ভাবনা। আবেদভাই পশ্চিমা দার্শনিকের চেয়ে বাংলাদেশের কৃষকের কাছ থেকে অনেক বেশি শিখেছেন।

একবার এক সাক্ষাৎকারে আমি বলেছিলাম, বাংলাদেশের অতি দারিদ্র্য বিমোচনে প্রধান ভূমিকা পালন করেছে নারী। আবেদভাই সেটি পড়েছিলেন। যখন তাঁর সজ্গে দেখা হলো তখন সাক্ষাৎকারের প্রসন্গ উল্লেখ করে তিনি বললেন, তুমি ঠিকই বলেছ। এ দেশে নারী ভূমিকা পালন না করলে অতিদারিদ্র্য কোনোদিনই কমত না। আবেদ ভাইকে তখন জিজ্ঞাসা করেছিলাম, আপনি অনেক কাজ করেছেন। কিন্তু কোন কাজটিকে সবচেয়ে সফল কাজ বলে মনে করেন? তিনি বলেছিলেন, অতিদারিদ্র্য বিম্মোচন।

আবেদভাই সবার কাছে সমাজকর্মী হিসেবে পরিচিত, কিন্তু তিনি রাজনীতিভাবাপন্ন মানুষও ছিলেন। ১৯৭১ সালের আগেই বাংলাদেশের স্বাধীনতার পক্ষে বিলেতের যে গোষ্ঠীটি কাজ করেছিল, তিনি তাদের সন্গে সক্রিয়ভাবে যুক্ত ছিলেন। এ ছাড়া তিনি বামপন্থী রাজনীতির সগ্গে যুক্ত হন। তিনি গ্রেট ব্রিটেনের কমিউনিস্ট পার্টিতে কিছুদিন সক্রিয় ছিলেন। তিনি একদিন বলছিলেন, এরা কথা বলে বেশি কাজ করে কম। কাজ না করা মানুষের প্রতি তাঁর আগ্রহ ছিল কম।
তিনি ওরু করেছিলেন পশ্চিমাদের মতো বয়ক্কদের

শিক্ষা দিয়ে। পরবর্তী সময়ে তিনি উপলব্ধি কর্লেন বে, ব্যক্ষদের শিক্ষা দিয়ে কোনো লাভ হয় না। তারা শিখতুও সময় নেয়। কিন্ধু শিঙ্দের শেখাবে কে? তখন তিনি ব্র্যাকের শিক্ষা কার্যক্রম ऊরু করনেন। এটি ছিল আরেদ ভাইয়ের সবচেত্যে থ्रिয় কর্মসূচি। আরেদভাই সব কাজ করছেন, কিন্তু পেছন্ন তাঁর মূन্য উদ্mে্য সবার জন্য শিক্ষা নিশ্চিত করতত হবে। এ কারণণ সারা বিশ্লে শিক্ষাক্ষেত্রে ব্যাকের অবদানের ন্ীীৃৃত সবচেট্যে বেশি এলেনে।

আমি মনে করি, আবেদ ভাইয়ের সবচেত্রে বড় শক্তি হলো তিনি নতুন নতুন অ্বপ্ন দেখতে
 নি, বরং তকে বাঙ্টবেও রাপ দিক্যেছিলেন। ব্র্যাকের শিক্মা কর্মসূচির কথাই ধরুন। সারাবিশ্ব ব্র্যাকের শিক্ষা কার্यক্মকে মডেল হিলেবে গ্রহণ করেছে। দারুণ বাভ্টববাদী মনুম। কিন্নु সারাক্ষণ অপ্ন দেখছেন ! এ ন্ন্ন তাঁকে এগিয়ে যেতে সাহস জুলিট্য়ে। অবেদ ভাইল্যের মতো আবেগহীনভাবে সবকিছু করার মতো লোক সমাজে খুব কমই রয়েছে। খ্যাতি ও যশের জন্য কখনই তিনি আা্রহী ছিলেন না। বধ্তुতপক্ষে এমন একজন মনুম, যাঁর খ্যাতি ও ম্টীকৃতির প্রত কোনো মোহ ছিল না।
আবেদভাই অনেক আগেই বুঝতে পেরেছিলেন যে, দাতাদর ওপর নির্ভরশীল হয়ে থাকলে এনোন্লে যাবে না। লেজন্য তিনি সামাজিক বাণিজ্যিক কার্যক্রুমর দিকে মনোয্যাগ দিয়েছিলেন। গ্রামের মানুট্রের প্রঢ়োজনেই এসব কার্যক্রম 巛রু হর্যেছিল।


শরণাথ্থীদের ঘরে ফেরা

মুরগির খামার, গবাদিপঙ পালন, হিমাগার, আढ্যেডডিন্নুক্ত লবণ, শিক্ষা, व্বা্য প্রতিটি কার্यক্রম গ্রামের মনুুেের চাহিদার কথা বিবেচনায় নিত্রে করেহিলেন। কৃষি কার্য়্রম চালাতে গিত্যে যখন প্রর়োজন হর্যেছে তখন আরেকটি নতুন সামাজিক উঢ্যোগ চালু করেঢেন । 'অড়ং’ খতিষ্ঠা করেছ্ছিলেন একই উদ্mশ্যে। গ্রমমর মের্যেরা যেসব কাজ করজে, লেণুনো বিক্রি করার জন্য একটি জায়গার দরকার ছিল। তাদের চাহ্দা মেটানোর জনাই 'আড়?' তৈরি হয়েছিন।

বাং্লাঢদেশ কয়টট মনুষের এ রকম সফন জীবন রয়েছছ? আমাদের দেশে যত মানুষ জন্মেছে, তার মধ্যে আরেদভাই ছাড়া এত অর্জন আর ক'জনের

রর্যেছে? নিরলস ও নিরহংকারভাবে সারাজীবন কাজের জন্য আর কে ব্যয় করেছে? আরেদোই অনেক কিছूই করতে পারতুন, কিক্টু কাজ ছড়া তিনি আর কিছুই করেন নি। বাং্লাদেণের যদি কোনো রোল মডেন থাকেন, আমি মনে করি তিনি আবেদোই। তাঁর অস্টব একটা সফন জীবন। को বিশাল অর্জন! সবাই ক্ষমতা চায়, অन্য কিছু হতে চায়। নিজের কাজের, পতিষ্ঠানের বাইরে গিট্রে বড় কিছু হতে চায়। কিন্তু আরেদভাই কোনোদিনই তा চানनि। এখানেই তিনি ত্তত্ত।

[^6]
# একজন যোদ্ধার মৃত্যু 

আব্দুল বায়েস

‘ যখন পড়বে না মোর পায়ের চিহ্ এই বাটে, আমি বাইব না মোর খেয়াতরী এই ঘাটে, চুকিয়ে দেব বেচা কেনা, মিটিয়ে দেব গো, মিটিয়ে দেব লেনা দেনা, বন্ধ হবে আনাঢোনা এই হাটে-
তখন আমায় নাইবা মনে রাখলে,
তারার পানে চেয়ে চেয়ে নাইবা আমায় ডাকলে।’

আজ একজন যোদ্ধা আমাদের ছেড়ে চলে গেলেন পরপারে। মনে পড়ে, বছরখানেক আগে দেখা হল্েে জিজ্ঞেস করেছিলাম, কেমন আছেন ভাই? সেই চিরচেনা স্মিতহাস্যে উত্তর দিয়েছিলেন, ‘এক্সটেনশনে আছি, বুঝতেই তো পারছেন প্রফেসর সাহেব।' তিনি আমাকে প্রফেসর সাহেব বলেই সম্বোধন করতেন।

তিনি হচ্ছেন ব্র্যাকের প্রতিষ্ঠাতা। প্রকৃত অর্থে স্যার আবেদ একজন যোদ্ধা ছিলেন। মুক্ত্যুদ্ধে সরাসরি অংশগ্রহণ করে তিনি একজন বীর মুক্তিযোদ্ধা; স্বধীনতা-উত্তর সময়ে ব্র্যাক প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে দারিদ্র্যের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেছেন এবং বিভিন্ন আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক ব্যাধি ও বৈষম্যের বিরুদ্ধে, বিশেষত নারী নির্যাতনের বিরুদ্ধে তাঁর চলমান যুদ্ধের কথা সবার জানা। সমাজে অন্যের আবেগ ও অনুভূতির প্রতি শ্রদ্ধাশীল না হওয়া বা ‘এমপেথি’র প্রকট অভাব ও নারীর প্রতি অমনবিক আচরণ তাঁকে অপরিসীম কষ্ট দেয়। সেই সূত্রে ‘এমপেথি’ ও নারীর পক্ষে তাঁর যুদ্ধংদেহি অবস্থান কারো অজানা নয়।

যোদ্ধা ফজলে হাসান আবেদ ১৯৩৬ সালের ২৭

এপ্রিল হবিগঞ জেলার বানিয়াচংয়ে একটি শিক্ষিত, সচ্ছল ও সম্র্রান্ত পরিবারে জনাগ্রহণ করেন। মা সৈয়দা সুফিয়া খাতুন ও বাবা সিদ্দিক হাসান। ছোটবেলা থেকে তুখোড় ও তীক্ষ বুদ্ধিসম্পন্ন আবেদ পাবনা জিলা স্লুল ও ঢাকা কলেজ থেকে অত্যন্ত কৃতিত্বের সজ্গে পাস করে মাত্র ১৮- বছর বয়সে উচ্চশিক্ষার জন্য বিদেশ গমন করেন। সম্ভবত প্রথাগত পথ ও পদ্ধতি সব সময় তাঁর পছন্দ নয় বলে ১৯৫৪ সালে গ্লাসগো বিশ্ববিদ্যালয়ে অজানা-অচেনা নেভাল আর্কিটেকচারে ভর্তি হলেন। অনেক পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও পড়াশোনা শেমে ষাটের দশকে বাংলাদেশ তথা তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানে বিশ্ববিখ্যাত বহুজাতিক শেল অয়েল কোম্পানির চাকরিতে যোগ দেন। মোটা বেতন, পয়মন্ত জীবনযাপন ও ধোপদুরর্ত চালচলন-এই তিন কারণে অনেকের কাছে এই চাকরি ছিল সোনার হরিণ; কারো কাছে হাতে চাঁদ পাওয়ার মতো। সততা, নিষ্ঠা ও একাগ্রতার পুরস্কারশ্বরূপ আবেদ খুব অল্প সময়ের মধ্যে্য কোম্পানির হেড অব ফিন্যান্সের পদটিও জয় করে নিলেন।

সময়ের আবর্তনে কোম্পানির ‘সাহেব’ থাকার চেয়ে তিনি দরিদ্র ও দুষ্থ মানুমের তথা সমাজের ‘সেবক’ হওয়ার জন্য সংকল্পবদ্ধ হলেন। তাঁর পা শুধু মাটিতেই পড়ল না, এমনকি দুর্গম অঞ্চনে গরিবের ডেরায় সশরীরে উপস্থিত হতে থাকলেন। জীবনেের এই ‘ইউ টার্ন’-এর ব্যাখ্যা বহুবার তিনি নিজেই দিয়েছেন। বলেছেন, সত্তরের ভয়াবহ জলোচ্ছ্বাস ও একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধ তাঁর জীবনের মোড় ঘুরিয়ে দিয়েছিল। আশৈশশব আদ্যন্ত মানবতার পূজারি ফজলে হাসান আবেদ সত্তরের জলোচ্ছ্ধাসে

হাজার হাজার মানুষের মৃত্যু ও লাখ লাখ মানুষের আকাশভাঙা আহাজারিতে বিচলিত ও বিধ্বস্ত হয়ে পড়েছিলেন। পরবর্তী সময়ে সাহায্য ও পুনর্বাসনের কাজে জড়িয়ে দেখেছেন মানুষ কত অসহায় এবং রাষ্ট্রেযন্ত্র কত নির্বিকার ও নির্মম হতে পারে।

এরপর খুব স্বল্প সময়ের ব্যবধানে মুক্তিযুদ্ধের শুরু। আক্রনন্ত হলো দেশ, মা, ভাই-বোন এবং চলল গণহত্যা। তখনকার সচেতন মহলের করোটিতে মহান বিপ্লবী চে গুয়েভারা ভর করেছে : A revolution is not an apple that falls when it is ripe. You must make it fall. সম্ভবত সেটা স্মরণ করে কোনো একদিন লাল গালিচা চাকরি ও বিলাসী জীবন পেছনে ফেলে ফজলে হাসান আবেদ মুক্তিযুদ্ধে যোগ দিলেন। মোট কথা সত্তরের ভয়ংকর জলোচ্চ্বাস ও একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধ যোদ্ধার জীবনকে এমনভাবে নাড়া দিল যে বহুজাতিক কম্পানির ‘বুর্জোয়া জীবন’ ছেড়ে অনেকটা ‘মার্ক্সীয়’ ধারায় মানবসেবায় ছুটে গেলেন অঘটনঘটনপটীয়সী প্রতিভা ফজলে হাসান আবেদ।

সময়ের পরিক্রমায় ফজলে হাসান আবেদ প্রমাণ করলেন যে অন্তত তাঁর কাছে জীবন হচ্ছে একটা যুদ্ধ। যুদ্ধ দরিদ্রের জন্য, হরিজনের জন্য এবং মোটা দাগে অসহায় মানুষের অধিকার আদায়ের জন্য। ‘সবার উপরে মননুষ সত্য তাহার উপরে নাই’ , 'মানুষ ধর মানুষ ভজ শোন বলিরে মন আমার’। মূলত মানবসেবার লক্ষ্যে ১৯৭২ সালে বাংলাদেশ রুরাল অ্যাডভান্সম্নেট কমিটি (ব্র্যাক) প্রতিষ্ঠা করলেেন এবং এতটাই বেপরোয়া ও ব্যাথৃত

হয়ে পড়লেন যে লন্ডনের নিজের ফ্যুাট বিক্রি করে অর্থের জোগান দিলেন। আমরা জানি, সুনামগঞ্জের শাল্লায় রিলিফ ও পুনর্বাসন কাজ দিয়ে ব্র্যাকের ঐতিহাসিক যাত্রা ঔরু হয়।

প্রায় সবার মধ্যে দৃষ্টি থাকল্লেও খুব কম লোকের মধ্যে দূরদৃষ্টি থাকে। এই খুব কম লোকদের একজন স্যার আবেদ। ড. এম এস সোয়ামিনাথান, ভারতীয় বিজ্ঞনন, যিনি ১৯৮-৭ সালে প্রথম বিশ্ব খাদ্য পুরঙ্কার পেয়েছিলেন, মনে করেন স্যার আবেদ হচ্ছেন Strategic thinker with future vision. বাংলাদেশ নিয়ে স্যার আবেদের অনেক স্বপ্ন ছিল, স্বপ্ন আছে এবং এই স্বপ্নের কেন্দ্রবিন্দুতে সব সময় নারী ও শিঙ। বাংলাদেশের মানুষের অপার সম্ভাবনার ওপর তাঁর ছ্থির বিশ্বাসে আজও কেউ চিড় ধরাতে পারেনি। তিনি একাধারে একজন ভবিষ্যৎ দ্রষ্টা, দক্ষ ব্যবস্থাপক ও প্রাতিষ্ঠানিক উন্নয়ন্নে সুনিপুণ কারিগর; স্বপ্ন বাম্তবায়নে মানুষকে সামনে নিয়ে এগিয়েছেন। তাঁর বলিষ্ঠ নেতৃত্বে শুধু বাংলাদেশে নয়, সারা বিশ্বে ব্র্যাক দারিদ্র্য বিমোচন ও সামাজিক উন্নয়নে অভাবনীয় প্রভাব ফেলেছে।

আপাতত বাংলাদেশের কথাই বলি। আমরা জানি, বিপত চার দশকে আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে বেশ কয়েকটি নীরব ‘বিপ্লব’ সংঘটিত করে বিশ্বদরবারে বাংলাদেশ আজ এক উন্নয়ন ধাঁধা হিসেবে পরিচিত। বলতে দ্বিধা নেই যে এই বিপ্লব বা উন্নয়ন ধাঁধা সৃষ্টিতে অন্যতম অগ্রণী ভূমিকায় ছিল স্যার আবেদের চিন্তাভাবনা ও ব্র্যাকের কার্যক্রম। সত্তরের দশকে এক চিমটি লবণ, আধাসের পানি ও একমুঠো গুড় স্লোগান নিয়ে সাড়া জাগান্না ওরাল স্যালাইন বিপ্লবের সূচনা,


হাতেকলমে স্যালাইন বানানোর শিক্কা

তা কলেরা ও ডায়রিয়া থেকে বাঁচতে শিখিয়েছে; অশির দশকে শিশ্রের টিকা নিয়ে বিষ্তৃত অঞ্চলে সরকারের পাশাপাশি ব্র্যাকের কাজ শিশ্শৃত্যু রোধে নতুন দিগন্ত উন্মোচন করেছে; নব্বইয়ের দশকে কৃষি ও খাদ্য খাতে বীজ বিপ্লবের পথ ধরে এসেছে খাদ্য নিরাপত্তা ও বিশ্ব খাদ্য পুরক্কার এবং ২০০০ ও পরবর্তী সময়ে অনেকটা রূপকথার মতো, অবহেলিত শিষ্টদের শিক্ষা, গ্রামীণ স্বা্্য ও পয়োনিষ্কাশন ব্যবস্থার বিপ্লব। তা ছাড়া হতদরিদ্র কর্মসূচি এবং পৃথিবীর অন্যান্য দেশে দারিদ্র্য

নিরসনে কাজ করার জন্য ‘্র্যাক ইন্টারন্যাশনাল’ প্রতিষ্ঠাও এই বিপ্লবের অংশ। ব্র্যাক ইন্টারন্যাশনাল পৃথিবীর বেশ কয়েকটি দেশে দারিদ্র্য বিমোচনে অগ্রণী ভূমিকা পালন করছে।

স্যার ফজলে হাসান আবেদ সারাক্ষণ দেশ ও সমাজের উন্নয়নচিন্তায় মগ্ন থাকতেন। তবে লক্ষ করা গেছে, এই চিন্তা-চেতনা অনেকটা বহতা নদীর মতো কখনো এক জায়গায় থেমে থাকেনি। নতুন নতুন বাঁক ধরে ব্র্যাক চলেছে নতুন কৌশলে।

একজন দক্ষ চালক বা নাবিক যা করেন, ঠিক তা-ই করেছেন ফজলে হাসান আবেদ। এই অর্থে তিনি রূপান্তরেরও নায়ক। একটা উদাহরণ দেওয়া যাক। আজ থেকে প্রায় ৪০ বছর আগে তাঁর ধারণা হয়েছিল, বিদেশি অর্থায়নের ওপর হয়তো নিয়ন্ত্রণ নেমে আসতে পারে; সুতরাং টেকসই হতে হলে ব্র্যাককে অর্থায়নে স্বয়ষ্ভর হতে হবে। যেই চিন্তা, সেই কাজ। জন্ম নিল প্রিন্টিং প্রেস, মাইক্রোফিন্যান্স, পোল্ট্রি, আড়ং, ডেইরি ইত্যাদি মুনাফামুখী সোশ্যাল এন্টারপ্রাইজ। ক্ষুদ্রঋণের বাইরে থাকা ১০ শতাংশ জনগণ ও ‘হারিয়ে যাওয়া’ মধ্যম উদ্যোক্তাদের অর্থায়ন্রে জন্য প্রতিষ্ঠা করা হলো ব্র্যাক ব্যাংক। উন্নত মানের উচ্চশিক্ষার জন্য গড়ে উঠল বিশ্বমানের ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়, যেখানে শিক্ষা, উন্নয়ন ও সুশাসনের ওপর পাঠদান ও গবেষণা করা হয়। বিস্ময়কর হলেেও সত্যি যে র্দপান্তরের পথ বেয়ে ব্র্যাক আজ পৃথিবীর হাতে গোনা কয়েকটি প্রতিষ্ঠানের অন্যতম। বস্তুত তাঁর যোগ্য নেতৃত্বে ১৯৭২ সালের বিন্দু থেকে ব্র্যাক আজ বিশ্বদরবারে বৃহৎ একটা বৃত্তে পরিণত হয়েছে।

গরিব জনগোষ্ঠীর সেবার ন্বীকৃতিস্বরূপ বিভিন্ন সময়ে নামিদামি প্রতিষ্ঠান থেকে পুরস্কার পেয়েছেন আমাদের এই নীরব নায়ক তথা বীর যোদ্ধা; প্রাপ্ত হয়েছেন টপ গ্রেড বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সম্মানজনক ডিগ্রি। কয়েক বছর আগে খাদ্য ও কৃষির নোবেল পুরঙ্কার হিসেবে গণ্য ২০১৫ বিশ্ব খাদ্য পুরস্কার গ্রহণ করে সেটা উৎসর্গ করলেন দরিদ্র নারীসমাজকে। ২০০৪ সালে ইউএনডিপির মানব উন্নয়ন পুরক্কার দেওয়ার সময় প্রতিষ্ঠানের প্রধান বলেছিলেন, ‘প্রথমে আমরা পুরঙ্কারটি দিয়েছিলাম ব্রাজিলের প্রেসিডেন্টকে, যিনি তাঁর দেশে অনেক মানব উন্নয়নমূলক কাজ করেছেন। দ্বিতীয়বার যখন পুরশ্কারের জন্য বিভিন্ন দেশের প্রধানমন্তী ও প্রেসিডেন্টের তথ্য ঘাঁটছিলাম, আমরা লক্ষ করলাম তাঁদের তুলনায় ব্র্যাকের ফজলে হাসান আবেদ অনেক বেশি কাজ করেছিলেন। সুতরাং সিদ্ধান্ত নিলাম পুরস্কারটি দেশের প্রেসিডেন্টকে না দিয়ে মানুষের প্রেসিডেন্টকে দেব’ (অনুবাদকৃত)। অতি সম্প্রতি নেদারল্যাল্ডসের নাইটহুড ও আরো কয়েকটি আন্তর্জাতিক পুরশ্কার পেয়ে বাংলাদেশের জন্য গৌরব বয়ে এনেছেন এই বীর।

লাতিন আমেরিকার বিখ্যাত নোবেলজয়ী গাব্রিয়েল গার্সিয়া মার্কেস একবার মন্তব্য করেছিলেন, মানুষ বৃদ্ধ হয় বলে স্বপ্ন দেখা বন্ধ করে তা নয়, মানুষ বৃদ্ধ হওয়ার কারণ সে স্বপ্ন দেখে না। এ কথাটা ব্র্যাকের চেয়ারপারসন ও প্রতিষ্ঠাতা স্যার ফজলে হাসান আবেদের বেলায় অধিকতর প্রযোজ্য। মানুযের মুক্তির লক্ষ্যে তিনি যেন প্রতিনিয়ত নতুন নতুন স্বপ্ন দেখছেন। আর তাই বোধ হয় ৮- বছরে পা ফেল্লেও তিনি বৃদ্ধ ছিলেন না, বরং তেজোদীপ্ত এক টগবগে তরুণ।

কিন্তু মৃত্যু যে অবধারিত। আপনি ওপারে শান্তিতে থাকুন স্যার ফজলে হাসান আবেদ, আমাদের সবার প্রিয় আবেদ ভাই।

[^7]
## আমাদের আবেদ ভাই

## রাশেদা কে চৌধূরী

প্রকৃতির অমোঘ নিয়মে না ফেরার দেশে চলে গেলেন স্যার ফজলে হাসান আবেদ, যিনি দেশ-বিদেশের অগণিত বাংলাদেশির কাছে ‘আবেদ ভাই’ হিসেবেই পরিচিত। তাঁর অনেক অনুসরণীয় কর্মকাণ্ড ও অসংখ্য কীর্তিগাথা আজ সবার মুখে মুতে ফিরছে। কিন্তু আমরা অনেকেই অসংখ্য প্রতিষ্ঠান গড়ার কারিগর এই ক্ষণজন্মা মানুযের নিজেরই প্রতিষ্ঠান হয়ে ওঠার অনেক ইতিহাস জানি না।

সালটা ঠিক মনে নেই, আশির দশকের শেষ দিকে একজন নবীন গবেষক হিসেবে মাঠের অভিজ্ঞতা সংগ্রহের জন্য সুনামগঞ্জের প্রত্যন্ত একটি এলাকা শাল্লায় গিয়েছিলাম। উদ্দেশ্য ছিল মাঠপর্যায়ে বেসরকারি সংগঠন বা উদ্দ্যোগুলো কীভাবে বিকাশ লাভ করছে, সে সম্পর্কে তথ্য-উপাত্ত জোগাড় করা। কিন্তু মনের মধ্যে আরও একটি প্রত্যাশা ছিল ফজলে হাসান আবেদ নামের একজন উন্নয়ন সংগঠকের সাক্ষাৎ পাওয়া। শুনেছিলাম তিনি মুক্তিযুদ্ধের পর দেশে ফিরে আরাম-আয়েশের করপোরেট কর্মকর্তার চাকরি ও নগরীর সচ্ছল জীবন অবলীলায় ত্যাগ করে প্রত্যন্ত অঞ্চলের সুবিধাবঞ্চিত মানুযের জীবনমান উন্নয়নে ব্রতী হয়েছেন। শাল্লার নিভৃত পল্লিতে তাঁর স্বপ্ন, মেধা ও মননের বিকাশ ঘটেছিল এমন একটি বীজ বপনের মাধ্যমে, যা আজ পুষ্পে-পল্লবে বিকশিত হয়ে মহিরুহের আকারে পৃথিবীর সবচেয়ে বড় বেসরকারি উন্নয়ন সংগঠনের মর্যাদায় আসীন।

কয়েক দিন ছিলাম শাল্নার সেই গ্রামে, কিন্তু আবেদ ভাইয়ের সঙ্গে সাক্ষাতের সৌভাগ্য হয়নি। তিনি তখন ঢাকায়, তবে তাঁর সহকর্মীরা আমাকে ‘মারকুলি’র যে বাড়িতে তিনি থাকতেন, সেটি দেখিয়েছিলেন। সাদামাটা ঘর, হারিকেনের আলোতে রাতে কাজ করতে হয়।

সেদিন শাল্লায় ব্র্যাকের ‘উপানুষ্ঠানিক প্রাথমিক শিক্ষা’(এনএফপিই) কর্মসূচি দেখে চমৎকৃত হয়েছিলাম। এক গৃহস্থবাড়ির অঙিনায় একজন শিক্ষক ২৫-৩০টি শিশুকে নিয়ে উপানুষ্ঠানিক শিক্ষাকেন্দ্রটি পরিচালনা করছেন। এদের বয়স ৮- থেকে ১২ বছরের মধ্যে। অবাক বিশময়ে লক্ষ করলাম, অঙিনায় চাটাইয়ে বসে মহানন্দে শিশ্রো লেখাপড়া করছে, আশপাশের কয়েকটি বড় গাছে কিছু গরু-ছাগল বাঁধা! আমার সহযাত্রী ব্র্যাকের এক কর্মী বলেনে, যেহেতু এসব শিশুকে বাড়ির গবাদিপশুকে মাঠে চরাতে নিয়ে যেতে হয়, সেহেতু তাদের স্কুলে আনতেও নিষেধ করা হয় না! এমনকি কেন্দ্রগুলো ছুটি হয়ে যাওয়ার আগে প্রতিদিন শিক্ষক তাঁর ছাত্রছাত্রীদের কাছ থেকে জেনে নেন পরের দিন তারা কখন, কোন সময়টাতে পড়তে আসতে চায়। অবাক বিস্ময়ে উপলব্ধি করলাম, কীভাবে ব্র্যাক আর্থসামাজিক বান্তবতার সন্গে সংগতি রেখে স্থনীয় জনগোষ্ঠীর মধ্যে শিক্ষার চাহিদা তৈরি করে চলেছে!

আজ আর কারও বাড়ির অঙিনায় শিক্ষাকেন্দ্র চালানোর প্রয়োজন হয় না, শিক্ষার্থীদের

গবাদিপশ্ড নিয়ে স্কুলে আসতে হয় না, স্কুলের সময়ের হেরফের করারও তেমন প্রয়োজন হয় না। বাংলাদেশের জনমানুষের মধ্যে সর্বন্তরে শিক্ষার যে চাহিদা আজ তৈরি হয়েছে, সর্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষার লক্ষ্য অর্জনে এ দেশ যেভাবে এগিয়েছে, তার পেছনে স্যার আবেদের ‘উপানুষ্ঠানিক প্রাথমিক শিক্ষা’-র মডেল যে সুদূরপ্রসারী প্রভাব বিস্তার করেছে, তা স্বীকার করতেই হবে। এগুলো দেখে তখন থেকেই মনের মধ্যে শখ ছিল, আশা ছিল, নিশয় শিগগিরই ফজলে হাসান আবেদের দেখা মিলবে। দেখা হল্ো নব্বইয়ের গণ-আন্দোলনের সময় ไৈৈৈৈরাচারী শাসকের বিরুদ্ধে উত্তাল সংগ্রামে যখন তোলপাড় রাজধানীসহ সারা দেশ। নারী-পুরুষ, যুবা-বৃদ্ধ নির্বিশেষে মানুষ তখন আন্দোলনে। একপর্যায়ে দেখলাম ত্বৈরাচারী সরকারের পতন, তিন জোটের রূপরেখায় স্বাক্ষরদানকারী রাজনৈতিক নেতৃত্বের সজ্গে যোগ দিলেন আবেদ ভাই, সামাজিক নেতৃত্বের পুরোধা হিসেবে। সেই সুবাদে হঠাৎ দেখা হয়ে গেল তাঁর সহ্গে। তাঁর অসাধারণ প্রজ্ঞা, দেশ ও মানুষের জন্য প্রগাঢ় মমত্ববোধ, নতুন প্রজন্মকে নিয়ে কাজ করার অসীম আগ্রহ আমাকে মুগ্ধ করল।

দীর্ঘ আড়াই দশকের বেশি সময় উন্নয়নজগতে কাজ করতে গিয়ে দেখেছি কী অসম্ভব ঠান্ডা মাথায় কত প্রতিকূল পরিবেশ উত্তরণ করে কত কঠিন কাজ তিনি সম্পাদন করেছেন। কখনো সহকর্মীদের দিকনির্দেশনা দিয়েছেে,

কখনো নিজের হাতে হাল ধরেজেে, কখনোবা সুনির্দিষ্ট পরিকক্পনা করে সবাইকে নিয়ে সামনে এপিত্য়েছন।

আমি কখনো আবেদ ভাইকে থেমে বেতে দেখিনি। সৃষ্টিকর্তা তাঁকে যে প্রাণশক্তি দিত্যেছিলেন, যে মেষা তিনি চর্চা করেছেন, বে মনুষ্যত্ববোধ নিয়ে এ দেশের সাধারণ মনুভের জন্য সারা জীবন কাজ করেজেন, সে জন্য তিনি চিরদিন আমাদের কাছে বিশেষ করে উন্নয়নকর্মীদের কাছে একজন ‘রোল মডেল’ হিসেবে প্রাতঃম্মরণীয় হয়ে থাকবেন। আজকের বাংলাদেশ થ্বু দেশেই নয়, বাইরের দুনিয়ার কাছেও এনজিও খাতের উর্বর , গতিশীল ক্ষেত্র হিসেবে পরিচিত। এ দেশে নারীর ক্ষমতায়ন বিশেষ করে তৃণমূন পর্যায়ে নারী উন্নয়ননের যে ধারা বিশ্ব্যাপী প্রশংসা অর্জন করেজে, তার পেছনে ব্র্যাকের প্রাণপুরুষ স্যার ফ্জলে হাসান আবেদের অবদান অনথীকার্य।

বেসরকারি প্বেচ্ছলেবী সংগঠনণুলোর অনেক সফল নারী আজ নেতৃত্বের আসনে প্রতিষ্ঠিত। তাঁদদর অধিকাংশ আবেদ ভাইয্রের হাতে গড়াএটা বললে অত্যুক্তি হবে না। তিনি নিজে শ্বু সামনে এগিয়ে যাননি। আরও অনেক মানুযকে এ দেলের গণমানুষ্ের কন্য্যণণ কাজ করার জন্য অনুপ্রাণিত করেছেন।

মন্ন পড়জে, বাংলাদদশশর শিক্ষকক্ষেত্রে কর্মরত সহ্সাধিক বেসরকারি সংগঠ্নের প্রাতিষ্ঠানিক ঐক্যজোট গণসাক্ষরতা অভিযান্নে প্রতিঠ্ঠাতা চেে়ারপারসন্নে দায়িত্ব অনেক দিন পালন

করেছেন আবেদ ভাই। কিন্তু একবার বার্ষিক সাধারণ সভায় বেঁকে বসলেন তিনি। বললেন, ‘আমি আর চেয়ারপারসন থাকতে চাই না, প্রতিবার একই ব্যক্তি এ ধরন্নে ঐক্যজোটের প্রধান নির্বাচিত হওয়া মোটেই বাঙ্ৰুনীয় নয়, এটি অগণতাত্রিক। এবার নতুন নেতৃত্ণ আসুক। ক্নিন্তু সাধারণ সভায় উপথ্থিত অনেক নারী সদস্য একজোট হয়ে আবেদ ভাইকে ঘিরে দাঁড়িয়্যে থাকলেন, তাঁরা তাঁর মুখ থেকে ‘না’ ๒নতে রাজি নন। সেদিন বিব্রত হল্যেছিলেন স্যার আবেদ, কিন্তু সমবেত নারী প্রতিনিধিদের দাবির প্রতি সম্মান জানিয়ে শুধু অারও একটি মেয়াদদ চেয়ারপারসন থাকতে রাজি হয়েছিলেনন। সংগঠনটির প্রধান নির্বাহী হিসেবে নিশিত হয়েছিলাম আমি। কারণটা বলার অপেক্ষা রাখে না, স্যার ফজলে হাসান আবেদ বেখানে নেতৃত্ব দেবেন, লেখানে অবশ্যই গতিশীলতা অব্যাহত থাকবে।

গত নভ্বম্বরের খরুর দিকে আবেদ ভাইকে দেখতে তাঁর বাসায় গিক্রেছিলাম। তিনি তখন দুরার্রাগ্য ব্যাধিতে শ্যাশায়ী। এমন অবश্शায় তাঁকে দেখে অভ্যু নই, তাই কান্না পাচ্ছিল। তিনি কাছে ডাকলেন, বললেন, ‘শিক্ষায় কাজ করে যাচ্ছ, অনেক চ্যালেख্গ থাকবে, কিন্তু হাল ছেড়ো না কখনো ।' মৃত্যুথযাত্রী একজন মানুয নিজ্রের শারীরিক অবश্, দুঃখ-কষ্ট কোনো কিছু নিয়ে কথা না বলে শিক্ষায় কাজ চালিয়़ যাওয়ার উৎসাহ জোগাচ্ছেন, এ Жধু আবেদ ভাইয়ের পক্ষেই সম্ভব!

অ্বধীনতার পর থেকে গত সাড়ে চার দশকে আবেদ ভাই কত সংপঠন গড়় তুলেছেন, কত নেতৃত্ব তৈরি করেছেন, কত লাখ লাখ মননুষ্ের জীবন-জীবিকার সন্ধান দিত্যেছেন, কত অগণিত মনববস্টননকে শিক্ষার আলো দিয়্যেছেন, সুম্যাহ্যের সন্ধান দিত্যেছেন, তার অনেক হিসাব হয়তো মিনবে ব্র্যাকের অসংখ্য নথিপত্রে, দেশ-বিদেরের বহু 巛ভননুধ্যায়ীর কাছে। কিন্তি স্যার ফজলে হাসান আবেদের অসংখ্য কীর্তিগাথা, অনেক অনুসরণীয় কাজ, অনেক কিছু হয়তো দৃষ্টির আড়ানেই থেকে যাবে চিরদিন। প্রচারবিমুখ, নিভৃতচারী, উন্নত অ্বদেরের অ্পদ্রষ্টা এই কর্মবীর চলে গেছেন না ফেরার দেশে। আমার মতো অনেক উন্নয়নকর্মী, यাঁদরর কাছে তিনি ঙ্বু পিততুন্যই নন; ম্ররণীয়, বরণীয় একজন আলোকিত মানুষ, আমরা তাঁর আলোতে পথচলার ও সামনে এগিढ়़ যাওয়ার অপ্ন দেখে যাব।

আবেদ ভাই, আপনি যেখানেই আছেন, ভালো থাকুন। সৃষ্টিকর্তা আপনাকে নিশচয়ই ভালো রাখবেন। আজ আপনার চিরবিদায্যের ক্ষণে এই আমদের প্রার্থনা।

[^8]
## শ্রদ্ধা, স্যার ফজলে হাসান আবেদ

## সৈয়দ ইশতিয়াক রেজা

মানুষের ভেতর সৎ এবং অসৎ এই দুই প্রবৃত্তিই আছে। সৎ ও অসৎ প্রবৃত্তির বিশ্লেষণ করতেও আমরা সমর্থ। পরের দুঃখে দুঃখী হওয়া, পরের সুত্ে সুখী হওয়া, পরোপকারের প্রবৃত্তি, পরের বিপদ্দ ঝাঁপিয়ে পড়া, কোনও অন্যায় কাজের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করা বা সেই কাজের প্রতিরোধ করা, সৎকার্য সাধনে দৃঢ়চিত্ত হওয়াই সৎবৃত্তির অন্তর্গত।

বেসরকারি উন্নয়ন সংহ্ছ ব্র্যাকের প্রতিষ্ঠাতা স্যার ফজলে হাসান আবেদ সেই সৎ প্রবৃত্তির মানুষ। মানুষের কল্যাণ এবং সার্বিক উন্নতিতে কাজ করার অভীন্পায় আত্মনিয়োজিত ফজলে হাসান আবেদের মত মানুষ আর দেখিনি। খুব যে কাছের ছিলাম তা নয়। আমার নানা বাড়ি তাঁর খুব বাড়ির খুব কাছের হওয়ায় মা’র আত্মীয়দের মুখে তাঁর কথা শুনেছি। সাংবাদিক হিসেবে তাঁর মুখোমুখিও হয়েছি কয়েকবার। যতবার তাঁর কাছে গিয়েছি আর যত তাঁর সম্পর্কে জেনেছি, শুধু মনে হয়েছে হৃদয়বান এই মানুষটি অজ্ঞ, কাতর, পীড়িত মানুষের পাশে দাঁড়ানোর কাজে, তাদের স্বমহিমায় উদ্ভাসিত করার লক্ষ্যে সবসময় ছিলেন প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। কখনও কোন অবস্থতেই বিচ্যুত হননি সেই প্রতিজ্ঞা থেকে।

ইউরোপের অভিজাত উঁচু ম্তরের কর্পোরেট জীবন ছেড়ে মহান মুক্তিযুদ্ধের পর যুদ্ধবিধ্ধব্ত দেশের পীড়িত মানুযের সেবা করতে এসে ব্র্যাক প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। আর ফিরে যাননি। ফিরে যাননি কারণ তাঁর জীবনাচরণ ও দর্শন সবটা জুড়ে ছিল


মানুযের কথা। তাঁর কাজ ও কথা, নিজের হাতে গড়ে তোলা ব্র্যাকের দর্শনেও আছে সেই মানুষের কল্যাণ ও উত্থানের প্রসন্গ এবং প্রাধান্য।

স্যার ফজলে হাসান আবেদকে নিয়ে বড় মানুযেরাই লিখছেন, বলছেন । যাঁরা তাঁর সাথে কাজ করেছেন, যাঁরা নানাভাবে তাঁর কাছের ছিলেন তাঁরা সবাই বলছেন। সাংবাদিক হিসেবে, সমাজের পর্যবেক্ষক হিসেবে আমার মনে হয়েছে স্যার আবেদ আত্মপরতায় বাঁচতে চাননি, চেয়েছিলেন পরাত্থে জীবন উৎসর্গ করতে।

আর এই উৎসর্গের মাধ্যম ছিল নিরলস কাজ, সৃজনশীল কর্মসূচির মাধ্যমে দরিদ্র মানুযের ভাগ্যের পরিবর্তন করা।

এক সাক্ষাৎকারে তিনি বলেছেন, 'সদ্য স্বধীী যুদ্ধবিধ্বন্ত দেশে আমি যখন ব্র্যাক শুু করেছিলাম, দেশের মানুষকে বাঁচাতে হবে-এটাই ছিল তখন একমাত্র ভাবনা। কখনো ভাবিনি যে ব্র্যাক একদিন পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ এনজিও হবে কিংবা দেশের সীমানা ছাড়িয়ে অন্তর্জাতিক অঞ্গনে কাজের বিস্তার ঘটাবে। ব্র্যাককে আমরা

বলি ‘লার্নিং অর্গানাইজেশন’। কাজ করতে গিয়ে আমরা প্রতিদিনের অভিজ্ঞতা থেকে শিক্ষা निয়েছি।

দরিদ্র মানুষকে সেবা দিতে গিয়ে, তাদের জীবন বদলে দিতে গিয়ে তিনি ভাবনার জগতে দরিদ্র থাকেননি। বিজ্ঞান-প্রযুক্তির অভূতপূর্ব উন্নতি, দর্শন-মনন-প্রজ্ঞার অপরিসীম বিস্তৃতি, সমাজসভ্যতার দ্রুত সম্প্রসারণে তিনি বরাবর নিজেকে আর ব্র্যাককে নিয়ে এগিয়েছেন। দেশে-বিদেশে ব্র্যকের প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানগুলো, ব্যবস্থপনা সংস্থাগুলো, ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়, আড়ংসহ সবগুলো প্রতিষ্ঠান উৎকর্ষতায় সেরা।

সময়ের সঙ্গেসগ্গে মানুষের চাহিদা এবং প্রত্যাশাগুলো বদলাতে থাকে সেটা তিনি জানতেন। জানতেন বলেই সভ্যতার বিপরীতে মানুষে মানুযে হিংসা, দুর্নীতি, দুর্বৃত্তায়ন, অভাবনীয় স্থলন-পতন-বিভেদ-বিদ্বেষ-বিপর্যয়বীভৎস কার্যকলাপ সম্পর্কে অবগত থেকেছেন। তাঁর প্রতিষ্ঠানকে, তাঁর বিশাল কর্মী বাহিনী আর ব্র্যাকের সাথে জড়িয়ে থাকা অসংখ্য মানুষকে তিনি ঙভচেতনা ও নৈতিক মূল্যবোধে আচ্ছন্ন করতে চেয়েছেন।

শ্বচ্ছল পরিবারে জন্ম নিয়েছেন, সম্পদশালী দেশে থেকেও স্যার ফজলে হাসান আবেদ ছিলেন একজন নির্মোহ মানুষ। আমরা বুঝতেই পারছি যে, তিনি চাইলে ব্যক্তিগতভাবে অনেক সম্পদের মালিক হতে পারতেন। কিন্তু তাঁর লক্ষ্য ছিল দরিদ্র মননুষদের পাশে দাঁড়ানো। নিজের সম্পদ্রর পেছনে ছুটলে তাঁর জীবনের ব্রত থেকে দূরে সরে যাবেন বলে সেদিকে ছোটেননি তিনি। এই সাধনাই মানুষের পরিচয়। তিনি ছিলেন যথার্থ মানুষ, ভাল মানুষ, সচেতন, ওভ্র, সুন্দর, বুদ্ধ, শ্দসত্ত্ব, প্রমুক্ত মানুষ। জন্মা|লেই সবাই মানুষ হয়ে যায় না। মানুষ হয়ে উঠতে হয়। চেতনার সম্প্রসারণে বড় হতে হয়।

তিনি ছিলেন অগ্নিময় আত্মবিশ্বাসের অধিকারী। তাইতো তাঁর প্রতিষ্ঠিত প্রতিষ্ঠান এখন আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান, বিশ্বের সর্ববৃহৎ এনজিও দেশ-মহাদেশের সীমা অতিক্রম করে তিনি নিপীড়িত, বঞ্চিত মানুভের পাশে দাঁড়িয়েছেন, তাঁর প্রতিষ্ঠানকেও নিয়ে গেছেন তাদের কাছে। বিশ্বের তাবৎ মানুষের সগ্গে বাঙালির আত্মিক যোগ স্থাপন করেছে তাঁর ব্র্যাক। আজ তিনি নেই, কিন্তু তিনি আছেন। শুধু বাংলাদেশে নয়, আছেন বিশ্ব মাঝে। ধরিত্রীর নানা প্রান্তে দারিদ্র্য

ও শোষণের যন্ত্রণায় ছটফট করা মানুষের পাশে থেকে যাবেন ফজলে হাসান আবেদ।

ব্র্যাক গ্লোবাল বোর্ডের চেয়ার আমিরা হক বলেছেন, ভবিষ্যতের জন্য সবসময় প্রম্তুত থেকেছেন তিনি। কিন্তু কীভাবে? আমার নিজের কাছে উত্তর হলো-বুদ্ধি ও চিন্তার বিকাশে, মনন ও প্রজ্ঞায়। তিনি বিশ্বাস করতেন আভিজাত্য ধনসম্পদের দিক থেকে নয়, ভাবনার সমৃদ্ধিতে, চিন্তার ঐশ্বর্যে, উদ্দীপনায়। আর সে জন্যই তিনি মানবতার আলোকিত ভুবন গড়তে চেয়েছেন। জীবনে জীবন সংযুক্তির প্রত্যয় ছিল তাঁর হুদয়ে। পিছিয়ে পড়া অজ্ঞ, কাতর, শোষিত, বঞ্চিত, অত্যাচারিত মানুষজনের পাশে থেকে জীবনের মূল স্রোতে শামিল করার বিষয়টিকে আর এমন করে কেউ দেখবেনা হয়তো যেভাবে দেখেছিলেন স্যার ফজলে হাসান আবেদ।

[^9]
# প্রবাসী মুক্তিযোদ্ধা ফজলে হাসান আবেদ 

বিচরপতি শামমুদ্দিন টৌধুরী মানিক

স্যার ফজলে হাসান আবেদ যে বিশ্বের সর্ববৃহৎ সেবামূলক বেসরকারি সংস্থার প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন, এ কথা মোটামুটি এ দেশের সবাই জানেন, জানেন পৃথিবীর অনেক দেশের মানুষও। তিনি একজন মহান হৃদয়ের অধিকারী মানবতাবাদী ছিলেন তাও বিশ্বব্যাপী বহুজন জানেন। তাঁর মানবতাবোধ যে শধু বাংলাদেশের মানুষেই সীমাবদ্ধ ছিল, তা নয়। জাতি-ধর্ম-জাতীয়তা নির্বিশেষে তাঁর মানবতা বিস্তার লাভ করেছিল ভৌগোলিক এবং রাজনৈতিক সীমানা পেরিয়ে, আর তাই তো ব্রিটিশ রানী তাঁকে প্রদান করেছিলেন অতিসম্মানজনক ‘নাইট কমান্ডার অব সেন্ট মাইকেল অ্যান্ড সেন্ট জেমস’ খেতাব। পৃথিবীর বহু বরেণ্য ব্যক্তি তাঁর মৃত্যুতে শোক প্রকাশ করেছেন। কিন্তু যে কথাটি এ দেশের অনেকেই জানেন না, তা হলো এই যে, স্যার আবেদ ’৭ সালে একজন বিলাতপ্রবাসী মুক্তিযোদ্ধা ছিলেন। জানেন না এ কারণে যে তিনি এ কথাটি কখনো প্রচার করেননি। তাই আজ তাঁর তিরোধানের পর তাঁর জীবনের সেই বিশেষ দিকটি সম্পর্কে এ দেশের মানুষকে অবহিত করা তাঁদের দায়িত্ব, আমার মতো যাঁদের সুযোগ হয়েছিল বিলাতভিত্তিক মুক্তিযুদ্ধে তাঁর ভূমিকা স্বচক্ষে অবলোকন করার।

১৯৭১ সালের এপ্রিলের ১০ তারিখ। সেই দিনটিতে লন্ডন থেকে প্রকাশিত ‘পিস নিউজ’ পত্রিকার সম্পাদক রজার মুডি যুক্তরাজ্য ছাত্র সংগ্রাম পরিষদে ফোন করে জানালেন কয়েকজন


মুক্তিযুদ্ধ

অবাঙালি ব্রিটিশ বাংলাদেশে গণহত্যার প্রতিবাদে এবং সে দেশের স্বাধীনতার দাবিকে আরও বেগবান করার জন্য একটি ব্রিটিশ কমিটি গঠনে ইচ্ছুক। তাঁরা ছাত্র সগ্রাম পরিষদের সহায়তা চাইলেন এ কারণে যে ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ তখন প্রবল বেগে স্বধীনতার জন্য কাজ করছিল। এর কিছুদিন আগেই ব্রিটিশ প্রধানমত্ত্রীর দোরগোড়ায় আমার এবং আফরোজ চৌধুরীর অনশনের ঘটনা ব্রিটিশ সংবাদমাধ্যমে ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়ায় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ বহুল পরিচিতি লাভ করে।

রজার মুডির ডাকে সাড়া দিয়ে ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ এ সিদ্ধান্ত নিল যে পরিষদের ২ নম্বর আহ্মায়ক খন্দকার মোশাররফ হোসেন (বর্তমানে বিএনপি নেতা ড. খন্দকার মোশাররফ হোসেন), আমি (লেখক) এবং মাহমুদ এ রৌফ (বর্তমানে লন্ডনে অ্যাকাউন্টিং পেশায় নিয়োজিত এবং লন্ডন বন্গবন্ধু পরিষদের সাধারণ সম্পাদক) পিস নিউজের বৈঠকে ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের প্রতিনিধিত্ব করবে। সেই মতে লন্ডনের কিংস ক্রস এলাকায় পিস নিউজের দফতরে গিয়ে

याँদের দেখা পেলাম তাঁদূর মধ্যে ছিলেন ব্বিটিশ সংসদ সদস্য মাইকেন বার্নস, তরুণ লিবার্রে নেতা পল কনেট এবং পিএইচডির জন্য গবেষণারত ছাত্রী মেরিয়েটা প্রকোপে। তাঁরা সবাই বাং্নাদেশে গণহত্যা ও গণধর্বণেণর বিরুদ্ধে কঠাের ভাষায় বক্তব্য দেওয়ার সঙ্গেসল্গে বিশ্বশক্তিধলোর নীরবতার কঠোর সমালোচনা করনেন এবং বিলাতে মুক্তি আন্দে|লনকে আরও বেশি ফলল্রসূ করার জন্য গঠন করলেন ‘অ্যাকশন বাংলাদেশ’ নামক মূলত এক ব্রিটিশ সং:্থ; যার সভাপতি হলেন পল কনেট এবং সাধারণ সম্পাদক হলেন মেরিয়েটটা। সভায় মেরিয়েটা জানালেন তিনি তাঁর প্রতিবেশী ফ্জলে হাসান আবেদের কাছ থেকে বাংলাদেশে গণহত্যাসহ বিভিন্ন ধরনেন নির্যাতনের যে কথা খনছেন তারপর আর চূপ করে বসে থাকা যায় না। মূনত আবেদ ভাই-ই মেরিয়েটাকক বাংলাদদশ আন্দোলনেন জড়িত হওয়ার জন্য উৎসাহ দেন। আবেদ ভাই তখনো সুপরিচিত হর্যে ওঠেননি। তাই মেরির্যেটার মুখেই প্রথম তাঁর নামটি ধ্লনাম। আবেদ ভাই তখন লন্ডেন অ্যাকাউট্ট্যাপ্সি বিষয়ে পড়ালোনা করহিলেন। এরপর ভ্যেিিন আমরা উত্তর ললুনের কেমডেে টাউন এলাকায় ‘অ্যাকশন বাংল্লাদেশ’-এর কার্যানভ্যে প্রথম গেনাম সেদিনই সেখানে আবেদ ভাইয়ের দেখা পেলাম। মূনত অবাঙালিদের নিয়ে মুক্ত্যুদ্ধের সহায়তায় একটি প্রতিষ্ঠান সৃষ্টির জন্য তিনি আনন্দ প্রকাশ করনেন এবং আমদের সহায়তার জন্য ছত্র সংগ্রাম পরিষদকে ধন্যবাদ জানালেন। তাঁর সজ্পে সেই প্রথম পরিচয়। সেদিনেন পরিচয়ের সময় ভাবা সম্ভব ছিল না

বে, এই আবেদ ভাই-ই একদিন বিশ্লের সর্ববৃহৎ মানবকল্যাণ সং্ছর প্রতিষ্ঠাতা হবেন। সেদিন তিনি জানালেন আমি এবং আফরোজ যখন প্রধানম্র্রীর বাড়ির দরজায় অনশন করাছিলাম তখন তিনিও সেখানে গির্যেছিলেন।

এরপর ‘অ্যাকশন বাংলাদেশ’-এর প্রায় প্রতিটি কর্মকাণেই আবেদ ভাইর্যের সজ্রে দেখা হয়োে এ কারণণ যে, তিনি বলতত গেলে ‘অ্যাকশন বাংলাদদশ"-এর সব কর্মকণ্গেই অংশ নিতেন। ‘অ্যাকশন বাংলাদদশ"-এর মিছিলে শরিক হয়ে লভ্ডেনর মহাসড়কণুনো প্রদক্ষিণ করে ল্লোগানের মাধ্যমে লড্ডনের রাজপথ প্রকস্পিত করতেন, যেসব ল্লোগানেন মধ্য ছিল জয় বাংলা, জয় বছব্ধু, গণহত্যা ব্্ধ কর, বাং্লাদ্রশকে স্টীকৃতি দাও প্রভৃতি। পার্লাম্রেন্টে ধরনা, রাজনৈতিক ধরনা, নেতাদের বিভিন্ন দূতাবাসে ধরনা ইত্যাদি কর্মকাত্ঞও তিনি ‘অ্যাকশন বাংলাদ্দশ"-এর সজ্গে সম্পৃক্ত থাকত্ন।
‘অ্যাকশন বাং্লাদেশ’ মূনত ব্রিটিশ সংং্থ হলেও অল্প সমর্যেই বেশ কিছু বাঙালিও এর কর্মকাঙ্গ জড়িয়ে পড়েন; যাঁদের মধ্যে ছিলেন আবেদ ভাইয়ের ঘনিষ্ঠ বন্ধু ব্যারিস্টার ভিকারুল্ন ইসলাম চৌধুরী, রুুনি সুলতানা, জাকারিয়া চৌধুরী (যাঁর जকালে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়া বোন আল্যেশা আবেদ বাহার ছিলেন আবেদ ভাইয়ের প্রথমা ©্রী)। এ ছাড়া সস্পৃপ্তক্ত হন আবদুল মজিদ চৌধুরী মঞ্র, রাজ্রিউল হাসান রঞ্রু (পরবর্তীতত রাষ্ট্রদূত), আবুল হাসান চৌধুরী কায়সার (বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরীর ছেলে, পরবর্তীতে পররাষ্ট্র

প্রতিমब্রী), বিবিসির ফজলে রাব্Aি মাহমুদ হাসান (পরবর্তীতে গণসাহায্য সং:্ছার ড. ফ. র. মাহমুদ হাসান), সুরাইয়া খানম (পরবর্তীতে অধ্যাপক ড. সুরাইয়া খনম), নৃত্যশিল্পী মঞ্ভু মজিদ (কবি গোলাম মোচ্টফার দৌহি্রী), লুলু বিলকিস বানু (ভিকারুন্ননিসা নূন স্কুলের সাবেক অধ্যক্ক) এবং তাঁর দুই মেয়ে জেরিন ও আফরিন, নুরুল আলম, আনিসুর রহমন (বর্তমানে ব্যারিস্টার হিসেবে লড্ডে আইন পেশায় নিয়োজিত এবং ব্রিটিশ রানীর থেকে ‘অর্ডার অব দ্য ব্রিটিশ এম্সায়ার খেতাবপ্রাঞ্ত) প্রমুখ।

মুক্তিযুদ্ধের সময় মার্কিন সরকার আমাদের বিরুদ্ধে থাকায় লঙ্ডনম্ মার্কিন দূতাবালে আমরা প্রতিনিয়তত লবিং করেছি। এমনি প্রচেষ্টার অংশ হিসেবে জুলাইল্যে মার্কিন দূতাবালের সামনে আমরা গণহত্যার কৃত্রিম প্রতিচ্ছবি মঞ্চায়ন করি, যে অনুষ্ঠানে ‘অ্যাকশন বাংলাদেশ"-এর পক্ষে বিশেষ ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছিলেন আবেদ ভাই। উদ্দেশ্য ছিল মার্কিন দূতাবাস কর্মকর্তাদের দৃষ্টি আকর্ষণ।

আমাদের ওই অনুষ্ঠানের পরে অয়ং মার্কিন রাষ্ট্রদূত আবেদ ভাই, পল কনেট, মেরিক্যোে, মঞ্রু এবং আমাকে তাঁর দফততরে ডেকে নিয়ে বলেছিলেন তিনি তাঁর সরকারকে আমাদের দাবির কথা জানাবেন। মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে এক মাত্সম মহিলা মিলেস ইসমাইল ও তাঁর মেয়ে রুনি সুলতানা ‘অ্যাকশন বাংলাদদেশ"-এর সংপ্রামীদের বুদ্ধি-পরামর্শ দিত্তে। উত্তর লভ্ডনের গোল্ডার্স গ্রিন্ন ছিল তাঁদের বাসা। আবেদ

ভাইয়ের সজ্গে মিসেস ইসমাইলের সম্পর্ক ছিল মা-ছেলের মতো। মিসেস ইসমাইল প্রায়ই তাঁর বাড়িতে আমাদের আপ্যায়ন করে ‘অ্যাকশন বাংলাদেশ’-এর কর্মকাণ্ডের ব্যাপারে বুদ্ধি-পরামর্শ দিতেন। তাঁর বাড়ির অনুষ্ঠানের আলোচনায় যোগ দিতেন আবেদ ভাই, আবদুল মজিদ চৌধুরী মঞ্জ, ব্যারিস্টার ভিকারুল ইসলাম চৌধুরী, নৃত্যশিল্পী মঞ্জ মজিদ, লুলু বিলকিস বানু এবং তাঁর কন্যাদ্বয় প্রমুখ। মাঝেমধ্যে পল, তাঁর শ্ত্রী ইলেন ও মেরিয়েটাও যেতেন। ডা. জাফরুল্লাহ চৌধুরীও দু-একবার গিয়েছিলেন। মিসেস ইসমাইলের বাসায় ঘরোয়া আলোচনা অনুষ্ঠানে উপস্থিত থেকে বুঝতে পারতাম মুক্তিযুদ্ধের চেতনার প্রতি, বঙবন্ধুর দর্শন ও আদর্শের প্রতি আবেদ ভাই কত অবিচল ছিলেন।

২০১৩ সালে পল কনেট ও তাঁর ন্ত্রী ইলেন বাংলাদেশ সরকারের কাছ থেকে 'মুক্তিযুদ্ধের বিদেশি বন্ধু’ সম্মাননা নিতে এলে আমার বাড়িতে তাঁদের সম্মানে এক অনুষ্ঠানে ‘অ্যাকশন বাংলাদেশ’-এর সজ্গে এবং যুক্তরাজ্যে মুক্তিযুদ্ধের সন্গে যাঁরা গভীরভাবে সম্পৃক্ত ছিলেন তাঁদেরও নিমন্ত্রণ করলে আবেদ ভাই এসে পল ও ইলেন কনেটকে আবার বাংলাদেশ সফরের জন্য আমন্ত্রণ করলে তার জবাবে এ বছর ফেব্রুয়ারিতে পল ও ইলেন বাংলাদেশে আসেন। সে সময় একদিন আবেদ ভাই ব্র্যাক কার্যালয়ের রেন্তোরাঁয় পল, ইলেন, মঞ্ৰু, মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের মুফিদুল হক ও আমাকে দুপুরের খাবারের জন্য নিমন্তণ করলেন। আমরা সবাই গিয়েছিলাম। আবেদ ভাইয়ের সজ্গে সেটাই ছিল আমার শেষ দেখা। সেই

সাক্ষতে আমরা ’৭১-এর লন্ডন নিয়ে অনেকক্ষণ সৃতিচারণা করি। এক পর্যায়ে আবেদ ভাইকে বললাম তিনি কেন বিলেতে মুক্তি আন্দোলনে তাঁর ভূমিকার কথা বলেন না বা লেখেন না। জবাবে তিনি বললেন, সম্পূর্ণ অবসরে যাওয়ার পর তিনি তাঁর স্মৃতিকথা লেখার ইচ্ছা রাখেন। আর সেই স্থতিকথায় স্থন পাবে লন্ডনে ’৭১-এ তাঁর ভূমিকার কথা। আবেদ ভাই সাবেক রাষ্ট্রদূত ফারুক আহমদ চৌধুরীরও একজন ঘনিষ্ঠ বন্ধু ছিলেন আর ফারুক ভাইয়ের সঙ্গেও আমার গভীর সখ্য ছিল। কারণ দেশ স্বাধীন হওয়ার পরই ফারুক ভাই যুক্তরাজ্যে উপহাইকমিশনারের দায়িত্ব পেয়েছিলেন।

বহু বছর প্রবাসজীবন কাটানোর পর দেশে ফিরে যখন ব্যারিস্টার হিসেবে ১৯৯৩ সালে আবার নতুন করে আইন পেশা শুরু করি তখন প্রথম কাজটিই দিয়েছিলেন আবেদ ভাই আমাকে এবং তাঁর অতি ঘনিষ্ঠজন ব্যারিস্টার ভিকারুল ইসলাম চৌধুরীকে (বেকু ভাই)। বেকু ভাইও বহু বছর প্রবাসে থাকার পর দেশে ফেরেন।

মহাখালীস্থ আড়ংয়ের পালে এক বিশালকায় জমি ব্র্যাক কিনতে চাইল আবুল খায়ের লিটু সাহেবের কাছ থেকে। এ ব্যাপারে আইনি কাজগুলোর দায়িত্ব দিলেন বেকু ভাইকে আর আমাকে দিলেন জুনিয়রের কাজ, বললেন তুমি মাত্র দেশে ফিরেছ। পেশা জমাতে সময় লাগবে। তাই তোমাকেই কাজটি দিচ্ছি বেকুর জুনিয়র হিসেবে কাজ করার জন্য। আমার মতো একজন নবাগত ব্যারিস্টারের জন্য তখন সে কার্জটি ছিল আশীর্বাদসম।

তাঁর অন্তর্ধানের পর ’৭১ এবং তৎপরবর্তী কালের সৃতিগুলো একের পর এক ভেসে আসছে মনের পর্দায়। বঙ্গবন্ধুর প্রতি ছিল তাঁর অকৃত্রিম শ্রদ্ধাবোধ। তাঁর অগ্রজ নাজমুল হাসান জাহেদ একসময় আওয়ামী লীগের টিকিটে সংসদ সদস্য নির্বাচিত হয়েছিলেন। তাঁর বোনের ছেলে ব্রিটিশ রানী থেকে ‘অর্ডার অব দ্য ব্রিটিশ এম্পায়ার’ খেতাবপ্রাপ্ত ব্যারিস্টার মঞ্ভুর হাসান প্রবাসে বাংলাদেশ আন্দোলনের প্রধান বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরীর জামাতা।

আবেদ ভাই যে শুধু বাঙালিদের গর্ব ছিলেন তা নয়, তিনি বিশ্বের বহু দেশের দরিদ্র জনগোষ্ঠীরও ত্রাণকর্তা হিসেবে কাজ করেছেন। বহু মানুষের মনের পর্দায় তিনি বহুকাল বেঁচে থাকবেন।

[^10]
# শিক্ষার প্রসারে স্যার আবেদ 

নাজণীন ज|কতঝদ

২০১৩ সালে একটি গবেষণা-কাজের অংশ হিসেবে কুড়িগ্রাম ও পাবনার বেশ দুর্গম চরাঞ্চল্লে যেতে হয়েছিল। সেখানে আমাদের কাজের পাশাপাশি লক্ষ করেছিলাম ব্র্যাকের স্কুলশিক্ষা কার্যক্রম। প্রত্যন্ত অঞ্চনেে শিশুদের শিক্ষার আলো দিতে ব্র্যাকের শিক্ষাকর্মীদের চেষ্টা। শিশুদের সন্গে কথা বলে বুঝেছিলাম শিক্ষা কী করে তাদের স্বপ্ন দেখাচ্ছিল বড় হয়ে চাকরি করার, ব্যবসা করার। আবার দেখলাম কিশোরকিশোরীদের মধ্যে্য স্বস্্যুসচেতনতা, জেন্ডার সমতাবিষয়ক নানা কর্মসূচি। আর শিক্ষা ও শিক্ষা-সহায়ক ব্র্যাকের কর্মসূচি যে নগর-গ্রাম ছাড়িয়ে এত প্রত্তন্ত অঞ্চলেও ছড়িয়ে গেছেতা জানা ছিল না। বুঝতে পারছিলাম শিক্ষাকে সর্বত্র ছড়িয়ে দেওয়ার শক্তিশালী সহায়ক শক্তি হিসেবে সরকারের কাজের অংশ হিসেবে কিংবা সরকারের কাজের পাশাপাশি ব্র্যাক যে সুদূরপ্রসারী ভূমিকা রাখছে, তা স্যার ফজলে হাসান আবেদের দারিদ্র্যমুক্ত বাংলাদেশের কর্মপরিকল্পনার গুরুত্বপূণ্ণ অংশ।

এ কথা অনেকেরই জানা যে, শিক্ষাকে উন্নয়নের অনুঘটক হিসেবে দেখেছেন স্যার ফজলে হাসান আবেদ। আর তাই তাঁর প্রতিষ্ঠান ব্র্যাকের কেন্দ্রীয় কর্মসূচিতে শিক্ষার নানা পর্যায় ও বিষয়কে অন্তর্ভুক্ত করেছেন তিনি। ব্র্যাকের অনননুষ্ঠানিক শিক্ষা কার্যক্রম দেশের পিছিয়ে পড়া মানুষকে যেমন শিক্ষার সুযোগ দিয়েছে, আবার আনুষ্ঠানিক শিক্ষা থেকে ঝরেপড়া শিক্ষার্থীদের


ব্র্যাক স্ষুলের শিক্ষার্থীদের সল্গে

শিক্ষা চালিয়ে যেতে সাহায্য করেছে। টেকসই উন্নয়নের জন্য যেমন শিক্ষা দরকার, আবার নারী-পুরুষ সমতা, পুষ্টির অভাব পূরণ করে স্বাস্থ্যবান জাতি গড়তেও শিক্ষার প্রয়োজন। ব্র্যাকের শিক্ষা কার্যক্রমের মাধ্যমে স্যার আবেদ উদাহরণ স্থাপন করেছেন যে, শিক্ষা যদি আনন্দময়, জীবনের জন্য উপকারী আর অল্প খরচে দেওয়া যায়, তাহলে শিক্ষায় অংশগ্রহণ বাড়বে, ঝরেপড়া কমবে। এভাবে ব্র্যাকের প্রাথমিক শিক্ষা কার্যক্রম্ম আনন্দময় শিক্ষার এমন সব পদ্ধতি অন্তর্ভুক্ত হয়, যা পরে অন্য অনেক প্রতিষ্ঠান অনুসরণ করেছে।

বর্তমানে প্রাক-প্রাথমিক পর্যায়ে শিঙ-শিক্ষার যে

কার্যক্রম সরকারিভাবে চলছে-এর সূচনা আরও বহু আগেই করেছে ব্র্যাক। শিশ্ৰশিক্ষায় পিতামাতাকে ব্যাপকভাবে সম্পৃক্ত করা, নানা রকম আকর্ষণীয় শিক্ষা উপকরণের ব্যবহার ইত্যাদি বিষয় গ্রামাঞ্চলের মানুযের কাছে পরিচিত করেছে স্যার আবেদের শিক্ষা মডেল।

নারী-পুরুষের সমতা প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে উন্নয়ন ত্বরান্বিত করার কথা বলে গেছেন স্যার আবেদ। আর সমতার লক্ষ্যে শিক্ষাকে একটি শক্তিশালী উপাদান হিসেবে দেখেছেন তিনি। এ জন্যই নারীশিক্ষা বা কন্যাশিশুর শিক্ষার বিষয়টি গুরুত্ব দিয়ে ব্র্যাকের স্কুলগুলোতে ৭০ শতাংশ কন্যাশিশু ভর্তির টার্গেট দেন। আর শিক্ষক হিসেবেও প্রাধান্য পায় নারীরা। নানা দেশে

নিজের অভিজ্ঞতাকে পুজীভূত করে ব্র্যাকের শিক্ষা কার্যক্রমের ক্রমান্বয়ে মানোন্নয়ন করে গেছেন তিনি। ব্র্যাকের শিক্ষা কার্যক্রমকে তিনি এমনভাবে সাজিয়েছিলেন, যাতে উন্নত সমজজের বা ধনী পরিবারের সন্তানরা যে ধরনের শিক্ষার সুযোগ পায়, তাদের বিদ্যালয়ে, তিনি তেমন সুযোগগুলো গ্রামের সাধারণ পরিবারের শিশুদের জন্য দিতে চেয়েছেন। একসময় প্রাক-প্রাথমিক পর্যায়ে শিশুর শিক্ষা কেবল ধনী পরিবারের শিশুদের জন্য ছিল। ব্র্যাক প্রত্তন্ত এলাকার দরিদ্র পরিবারের শিশুদের শিক্ষায় উৎসাহিত করতে প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা চালু করে। এখন এটি আমাদের জাতীয় কারিকুলামের অংশ।

ব্র্যাকের শিক্ষা কার্যক্রম পৃথিবীর বিভিন্ন দেশেও ছড়িয়ে গেছে। শিক্ষায় অনবদ্য অবদানের জন্যই স্যার ফজলে হাসান আবেদ ২০১৯ সালের Yidan Prize পান, যা শিক্ষা ক্ষেত্রে অবদানের জন্য অত্যন্ত সর্বোচ্চ সম্মানজনক পুরক্কার।

ব্র্যাকের শিক্ষা কার্যক্রম শুধু শিক্ষা বিতরণের গতানুগতিক কর্মসূচি নয়, বরং শিক্ষার মাধ্যমে মানব উন্নয়ন ঘটিয়ে জাতীয় উন্নয়নের জন্য শিক্ষাকে অতিদরিদ্র মননুযের দোরগোড়ায় নিয়ে যাওয়ার মডেল এই শিক্ষা কার্যক্রম।

এ পর্যন্ত প্রায় ১ কোটি ২০ লাখ শিশ্র ব্র্যাকের প্রাক-প্রাথমিক ও প্রাথমিক স্ষুল থেকে শিক্ষা সমাপ্ত করেছে। ব্র্যাকের play-based শিক্ষা মডেল হলো এমন একটি পদ্ধতি, যেখানে শিঙুর

সামাজিক অনুভূতি এবং আচরণগত উন্নয়নকে প্রাধান্য দিয়ে শিশুকে নানা আনন্দময় কাজের মাধ্যমে শিক্ষা দেওয়া হয়। অগণিত দরিদ্র পরিবার শিক্ষার আলো পেয়েছে ব্র্যাকের শিক্ষা কার্যক্রমের জন্যই।

স্যার ফজলে হাসান আবেদের শিক্ষা মডেল এদেশের অগণিত দরিদ্র পরিবারের শিশুদের শিক্ষালাভের সুযোগ দিয়ে তাদের পরবর্তী জীবনে কর্মসংস্ছানের সুযোগ বাড়িয়েছে। আর এ শিক্ষা মডেলে কন্যাশিশুর শিক্ষাকে প্রাধান্য দেওয়ায় নারী-পুরুষে সমতার বিষয়টিও সহজাতভাবেই উৎসাহিত হয়েছে। কিশোর-কিশোরীদের জন্য ব্র্যাক-এর যে কর্মসূচি সেটিও কিন্তু গুণগত শিক্ষার মাধ্যমে সমাজ বদলে দেওয়ার মডেলেরই অংশ। যেসব শিশুর বিশেষ যত্ন প্রয়োজন, অর্থাৎ যারা শারীরিক বা মানসিক প্রতিবন্ধী, তাদেরও স্যার আবেদ নিয়ে এসেছেন ব্র্যাক-এর শিক্ষা মডেলে। শিক্ষা যে সবার জন্য, শিক্ষার সুযোগ যে সবার প্রাপ্য সে দর্শনই দিয়েছেন তিনি। তার এ মডেল আজ পথথিবীর বিভিন্ন দেশে অনুসরণ করা হচ্ছে। বিষয়টি বাংলাদেশি হিসেবে আমাদেরও গর্বিত করেছে।

স্যার আবেদ চলে গেলেও তাঁর শিক্ষার মডেলের আরও বিস্তৃতি দরকার। এক্ষেত্রে কয়েকটি দিকে নজর দিতে হবে। প্রথমত, ব্র্যাক-এর আনন্দময় শিক্ষা মডেল দেশের বিভিন্ন অংশের শিঙ্ৰিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ছড়িয়ে দিতে হবে, এমনকি

শহরাঞ্চলেের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানেও। দ্বিতীয়ত, শিক্ষা সহায়ক কর্মসূচি বিশেষ করে কিশোরকিশোরীদের জন্য নানা কার্যক্রম বিভিন্ন শিক্ষা পাঠক্রমে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। সর্বোপরি, শিক্ষাকে সবার জন্য এগিয়ে নিতে আমাদের জাতীয় পর্যায়ের কর্মসূচিগুলোর মান বাড়াতে হবে।

ব্র্যাকের শিক্ষা কার্যক্রমকে দরিদ্র মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়া সম্ভব হয়েছে এর মডেলে সমাজের নানা মানুষকে অন্তর্ভুক্ত করার ফলে। পিতা-মাতা, ञ্ছানীয় ব্যক্তিদের শিক্ষক হিসেবে অংশগ্রহণ, শিক্ষা প্রশিক্ষণ, ব্যাপক মনিটরিংয়ের জন্য। একজন ফজলে হাসান আবেদ সবকিছু বদলে দেননি, তবে তার শিক্ষা মডেল, বিশেষ করে দরিদ্রবান্ধব, আকর্ষণীয়, টেকসই শিশুশিক্ষা মডেল জাতীয় উন্নয়নের ভিত্তিকে মজবুত করেছে, তাতে দ্বিমতের অবকাশ নেই।

স্যার ফজলে হাসান আবেদের দেখিয়ে যাওয়া পদ্ধতির আরও উন্নয়ন প্রসার ঘটুক; এমন আরও নতুন পদ্ধতি এ দেশের সাধারণ মানুষকে মূল উন্নয়নধারায় নিয়ে আসুক-সেটাই প্রত্যাশা করি।

[^11]
## ¢f

# BRAC has never been about me or any one person. Our strong foundation and reputation are built on the commitment, hard work and dedication of our staff. 

## 5

Sir Fazle Hasan Abed KCMG
Founder, BRAC

## কর্মীদের কাছে লেখা আবেদ ভাইয়ের শেষ চিঠি

ব্র্যাক এবং ব্র্যাক ইন্টারন্যাশনালের চেয়ারপারসনের পদ থেকে অবসর নেওয়ার সময় আবেদ ভাই কর্মীদের উদ্দেশ্যে এই চিঠিটি লিখেছিলেন। ৭ই আগস্ট ২০১৯ তারিখে চিঠিটি তিনি ব্র্যাকের সকল কর্মীর কাছে পাঠান। এটিই ছিল কর্মীদের কাছে লেখা তাঁর শেষ চিঠি।

## থ्रिয় সহকर्Alবৃন্দ,

এই চিঠির মাধ্যমে আমার জীবনের একটি ুরুত্নপূর্ণ সিদ্ধান্ত আমি তোমাদের জানাব। তার আাগে তোমাদেরকে বলা প্রয়োজন কীতাবে ব্রাক আমার জীবনের অংশ হয়ে উঠল। তরুণ বয়সে এনজিও গড়ে তুলে বাংলাদেলের প্রত্যন্ত গ্রাম গিয়় কাজ করব, এরকম কোনো ভাবনা আমার একেবারেই ছিন না। যথেষ্ট ম্মচ্ছল পরিবেশেশ আমি বড় হয়েছি। একেবারেই ভিন্ন ধরনেন বিলাসী জীবন ছিল আমার। ব্র্যাকের ऊরুটা আমার জীবনের মোড় ঘুরে যাওয়ার গল্প।

## আমার গল্প

১৮- বছর বয়লে ঢাকা কলেজ থেকে উচ্চ মাধ্যমিক পাস করে আমি লভ্ডনে চলে যাই। সেটি ছিল ১৯৫৪ সান। সেই থেকে ১৯৬৮- সাল পর্যত্ত টানা ১৪ বছর আমি লন্ডনেই ছিলাম। লেখানে প্রথমে আমি চার্টার্ড ম্যানেজমেন্ট অ্যাকাউনটেট্ট হিলেবে লেখাপড়া শেষ করনলাম। তারপর বেশ কয়েকটি কোম্পানিতে অ্যাকাউনটেট্ট হিলেবে চাকরি করনাম। এক সময় য্যাপ দিলাম শেন অয়য়ে কোম্পানির অ্যাকাউন্টস সেকশনে। এই সময়ে একটা সুযোগ এল। পাকিষ্ভান শেল অয়েন কোম্পানির জন্য চিফ অ্যাকাউনটেন্ট খোঁজা হচ্ছিল। আমি সেই চাকরি পের্যে লড্ডন থেকে পাকিত্তান শেল অয়েল কোম্পানির হেড কোয়ার্টার চট্ট্গামে চলে এলাম। আমার নতুন পদবি হলোে চিফ অ্যাকাউনটেন্ট। এর এক বছর পরে কোম্পানির চিফ ফিন্যা/্িিয়ান অফিসার বিদায় নিলে আমাকে পদোন্নতি দিয়ে সেই পদে বসানো হলো।

## কীভবেব ব্র্যাক আমার জীবনের অংশ হয়ে গেল

হঠাৎই একদিন আমার জীবন বদলে গেল। সেটি ছিল ১৯৭০ সালের ১২ই নভ্যের। বাংলাদদশের উপকূনীয় এলাকায় ভয়্কর সাইক্লোন হলো, যেটি ‘ডেো সাইক্লোন’ নামে পরিচিত। সেই রাতে ৩ লক্ষ মনুষ জলোচ্ছ্গালে ভেলে মারা গিত্য়ছিল। সাইক্লোনের পরদিনই আমরা ত্রাণ দেওয়ার কাজ ধরু করেছ্লিলাম। আমার চট্খামের বাড়িটি সে সময় একটি ছোটখাটো ত্রাণের অফিলে পরিণত হর্যেছিন। মনে আজে, ক্ষত্গিষ্ত এলাকাঞ্ঞেোতে পৌঁছন্নো এতটাই কঠিন ছিল্ন যে, জার্মান সরকার জরুরি খাবার ও ত্রাণ প্পৗছে দেওয়ার জন্য ক<্যেকটি হেলিকন্টার দির্যেছিল। এরকম একটি হেলিকন্টারে করে আমি মনপুরা দীপে গিক্য়াছিলাম। সেখান্ন দেখলাম, পানিতে শত শত মানুভ্যে লাশ তেলে আাে। নারী, শিঙ সব বয়সী মানুষ। মনুষ আর গরু-ছাগনের মৃত্দে একইসর্গে ভাসছেে এই দৃশ্য আমাকে ভীষণভাবে নাড়া দিढ্যেছিল। আমার মনে হর্যেছিল, গরিব মানুষদেরই সবচাইতে বেশি জীবন দিতে হয়। যাদের ঘরে পাকা দেওয়াল ছিল, তারা পানিতে ভেসে এভাবে মারা যায় নি। দরিদ্র মানুভ্রে জীবন এতটাই বিপন্ন যে, প্রাকৃতিক বিপর্যয় সহজেই তাদেরকে নিশ্চিহৃ করে দিতে পারে। গরিব মানুফ্রের জীবনের এই অনিশয়তা আমার দৃষ্টিতপ্গি বদলে দিল। মনে হলো, দরিদ্র মানুষ্ের জীবন এবং জগৎ থেকে আমি সস্পুর্ণ বিচ্ছিন্ন। এই ভাবনা আমার সত্তায় এক বিরাট পরিবর্ত্ত নিয়ে এল। এটি ছিল আমার বদলে যাওয়ার একটি দিক।

এর ঠিক পরপরই আমাদের মুক্ত্যুদ্ধ שরু হলো। এই যুদ্ধীই আমাকে সম্পূর্ণভাবে বদলে দিল। ১৯৭১ সালের মে মালে আমি লন্ডনে চলে গেলাম। আমার লক্ষ্য

ছিল মুক্তিব্দের্রের জন্য তহবিল সগ্রহ করা। লেইসজ্পে ব্রিটিশ এবং ইউরোপের বিভিন্ন দেশের সরকারের কাছ থেকে বাংল্লাদেশের পক্ষে মীকৃতি এবং সমর্থন আদাক্যের চেষ্ঠা করা। বাং্লাদেশে যে ধরন্নে গণহত্যা চলছিল সে সস্পর্কে ইউরোপপর মানুষ এবং সরকারকে সচেতন করে তোলা। আমরা কয়েকজন বন্ধু মিলে ‘‘্যাকশন বাংলাদদশ’ নামে একটি সংংঠন গড়ে তুলেছছিলাম। আমরা তহবিল সश্গহ করে তা দিয়ে দেশের জন্য ত্রাণ সামश্ণী কিনে পাঠাতাম। লেইসঙ্গ বাং্লাদেশের ম্টীকৃতি আদা্য়র জন্য সষ্ভাব্য সব জায়গায় তদবির করতাম।

স্বধীীনতার পর ১৯৭২ সানে দেশে ফিরে এলাম। ফেরার আগে আমার লড্ডের ফ্য্যাটটি বিক্রি করে দিত্যেছ্লিনাম। সেখোন থেকে ১৬ হাজার পাউন্ড পের্যেছিলাম। লেই টাকা এবং আমার কয়েকজন বন্ধুর দেওয়া টাকা দিয়ে আমি শাল্মার প্রত্যত্ত এলাকায় ত্রাণ ও পুনর্বাসন্নর কাজ খরু করনাম। শাল্লা প্রকল্পের আওতায় ছিন দেশের উত্তর-পূর্ব এলাকার সুনামগঞ এবং হবিগঋ জেলার তিনটি ইউনিয়ন। এভাবেই ব্র্যাকের জন্ম হল্ো। কিছুদিন্নের মধ্যেই আমরা দাতাদের কাছ থেকে সহয়াত পাওয়া ఆরু করলাম।

৩৬ বছর বয়লে আমি ব্র্যাক ঞরু করেছিলাম। বিগত ৪৭ বছরে আমরা পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ ও কার্यকর উন্नয়ন সংং্য হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়োছি। ২০০২ সালে আমরা আফপানিষ্ান্ন প্রথমবার্রের মরো আব্তর্জতিক কর্মসূচি ফরু করি। এরপর থেকে এশিয়া ও আফ্রিকার দশটি দেশে আমাদের কার্যক্রন্মের বিন্তার ঘটিত্যেছি। ব্র্যাক এমন একটি অনন্য সামথ্রিক উন্নয়ন ব্যবষ্য গড়ে তুলেছে, যার আওতায় রূ্যেছে সোশ্যাল এন্টারপাইজ, মাইক্রোফাইন্যান্স, উচ্চশিক্ষা, বিনিয়্যো এবং উন্নয়ন কর্মসূচি। এই সকল কিছু পরিচালিত হচ্ছে একটি অভিন্ন নক্ষ্য অর্জনেন উর্দেশ্যে। অবশ্য সবকিছু ব্র্যাক একা সস্পন্ন করে নি। আমরা সৌভাগ্যবান ভে, এই যাত্রায় আমরা সজ্গে পৌ়েছি সরকার, সমমনা পৃষ্ঠপোষক, দাতা এবং সমধর্মী থ্রতিষ্ঠানকে।

## সবসময় আমি ভবিষ্যতের জন্য নেতৃত্ন সৃষ্টি করতে চেট্যেছি

বিগত কয়़ক বছরে আমি ব্র্যাকে আমার পরবর্তী নেতৃত্ব নিত্যে অনেক ভেবেছি এবং সেভবেই প্্ৰুতি নিয়েছি। । ব্যাকের জন্য এমন একটি ব্যবश্থ গড়ে তোলা

দরকার, যাতে আমার অবর্তমানেও ব্র্যাক তার শ্রেষ্ঠত্ব ধরে রাখতে পারে। আমি একটি পেশাদার এবং সুশৃজ্খল পালাবদল নিশ্চিত করতে চাই।

২০০১ সালে যখন আমি ৬৫ বছর পূর্ণ করানাম, তখন ঠিক করনাম, ব্র্যাকের নেতৃত্ব অন্যদের কাছে হন্তান্তর করতে হবে। आমি নির্বাহী পরিচালকের পদ থেকে পদত্যাগ করনাম। ব্র্যাকের কাজ পরিচালনা করার জন্য তখন নতুন একজন নির্বাशী পরিচালক নিয়োগ দেওয়া হলো। আমি ব্র্যাকের বোর্ড সদস্য হলাম। সে সময় ব্র্যাকের চেয়ারম্যান ছিলেন সৈয়দ হুময়ুন কবীর। তিনি প্রষ্তাব করলেন, ব্র্যাকের প্রতিষ্ঠাতারই প্রতিষ্ঠানের চেয়ারপারসন হওয়া উচিত। তখন থেকেই আমি ব্র্যাকের চেয়ারপারসন হলাম। কিন্তু প্রতিষ্ঠাতা হিলেবে আমি আগের মতোই প্রতিদিন অফিস করতাম। ব্র্যাকের কাজকর্মে প্রর্যোজনমতো সহায়তা দিতাম।

আমার বয়স এখন ৮-৩ বছর। আমি মনে করি, চেয়ারপারসন হিসেবে ব্রাক এবং ব্র্যাক ইন্টারন্যাশনালের বোর্ড-এর সক্রিয় ভূমিকা থেকে সরে দাঁড়াবার এটিই সঠিক সময়। তাই আমি ব্র্যাক বাংলাদেলের পরিচালনা পর্ষদ এবং ব্র্যাক ইন্টারন্যাশনাল সুপারভাইজরি বোর্ডের চেয়ারপারসন পদ থেকে অবসর নিচ্ছি। ব্র্যাকের পরিচালনা পর্ষদ আমাকে ব্র্যাকের চেয়ার এমেরিট।স নির্বাচিত করেছেন। আমি এখনও নিয়মিত অফিলে আসব। তবে আগামী কয়েক মাস আমি ব্র্যাকের ভবিষ্যৎ কর্মকৌশল এবং পরিচালনা কাঠাম্মে নির্ধারণের বিষয়ে মনোর্যোগ দেব।

এই পদ দুট্টিতে দায়িত্ব পালন্নের জন্য অত্ত্ত ব্যো্য দুজন ব্যক্তিত্বকে আমি নির্বাচন করেছি। ড. হোলেন জিলুর রহমান ও আমিরা হক যথাক্রন্মে ব্র্যাক এবং ব্র্যাক ইন্টারন্যাশনালের চেয়ারপারসন হিলেবে দায়িত্ব পালন করবেন। তাঁদদর দায়িত্ব হবে আমার দায়িত্ব থেকে কিছুটা ভিন্ন। ব্যাককের প্রতিষ্ঠাতা ও চেয়ারপারসন হিলেবে ামি সার্বিকভাবে প্রতিষ্ঠানের সজ্গে জড়িত ছিলাম। এখন ব্র্যাক ও ব্র্যাক ইন্টারন্যাশনান-এর নির্বাशী পরিচালকেরা সার্বিক ব্যবशাপনার দায়িত্ব পালন করবেন। নতুন চেয়ারপারসন ও বোর্ড তাঁদেরকে পরামর্শ ও শ্বচ্ছ৩াবে পরিচালনার দিক্নির্দেশনা প্রদান করবেন। আমার বিশ্বাস, ব্র্যাক তাঁদের বিশাল অভিজ্ঞতার পূণ্ণ সদ্ব্যবহার করতে পারবে।

ব্র্যাককে সামনে এগিক্যে নেওয়ার কাজে যথাযোগ্য নেতৃত্ব নির্বাচনের বিষয়াটি ছিল আমার সিদ্ধান্তের গুরুত্বপ্ণূ অংশ। গর্ব এবং আত্যবিশ্বালের সন্গ আমি এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছি। তোমরা জানো বে, গত মে মালে ডা. মুহাম্মাদ মুসা ব্র্যাক ইন্টারন্যাশনালের নির্বাইী পরিচানকেরে দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন। আসিফ সালেহ্ ব্র্যাক বাং্লাদেশের নতুন নির্বাহী পরিচালক হিসেবে দায়িত্ব পৌ্যেছেন। ডা. মুহাম্মাদ মুসা ও আসিফ সালেহ--র সক্ষমতা ও বিচক্ষণতার ওপর আমার পূর্ণ আা্ছ রর্য়ছে। ব্র্যাকের এই নতুন নেতৃত্বকে নিয়ে আমি ভীষণ আশাবাদী।

## আগামী দিন্নের ব্র্যাক

ব্র্যাক তার যাত্রা ঔরুু করেছিন ‘বাংলাদদশ রুরাল অ্যাডভান্সম্নেন্ট কমিটি’ এই নাম নিয়ে। এখন কেউ আমাকে যখন জিজ্ঞাসা করেন ব্র্যাক মানে কি, আমি তাঁদেরকে বলি, ব্র্যাক ও্ৰু একটি প্রতিষ্ঠানের নাম নয়, ব্র্যাক একটি অ্ধপ্ন, একটি থ্রচেষ্টা। এটি এমন একটি পৃথিবীর প্রচেষ্টা, যেখানে সকল মানুষ তার সম্ভাবনা বিকাশের সমান সুভ্যাগ লাভ করবে।

ব্র্যাক সবসময় বিশ্বাস করে, ধনী-দরিদ্র, ক্ষমতাবান আর ক্ষমতাহীন শ্রেণির বিভেদ ততরি করে যে বৈষষম্য, তা মানুষেরইই সৃষ্টি। তাই সহনুভুতি, সাহস আর অभীকারের মতো মাবিিক ঞুাবनो দিढ্যেই পৃথিবীতে পরিবর্ত্ন আনা সম্ভব। মানুভ্বের মধ্যে আশার সঞ্চার করা, তাদের আত্যবিশ্বাস বাড়িয়ে তোলা এবং তাদের নিজেদের সামর্থ সস্পর্কে সজাপ করার মন্রুুোই ব্র্যাক্কের সকন কাজের মধ্যে সমননভবে বিদ্যমান। আমার জীবনে আমি বহৃবার দেখ্থেি, যখন মননু নিজের ওপর বিশ্বাস ফিরেরে পায়, তখনই হতাশা কাটিয়ে সে বিজয়ী হয়। আমি চাই, তোমরা ্রতিনিয়ত মনুভের মােে এই অত্অবিশাস জাগিয়ে তোলার জন্য কাজ করে যাবে।

আগামী দশ বছরে আমরা আমাদের কাজের প্রভাব পৃথিবীর অরও বেশি মনুমের মধ্যে ছড়িয়ে দিতে চাই। ২০৩০ সালের মধ্যে বিশ্বের ২৫০ মিলিয়ন মনুষ্ের কাছে ব্র্যাক যেন পৌঁছে যায়, লেটিই আমার প্রত্যাশ। । আমি ম্ন দেখি, ব্র্যাক আগামীতে আরও বড় হবে, নতুন উদ্জাবন চালিয়ে যাবে এবং নতুন দিনেন প্রয়োজনে নতুন সমাধান নিয়ে এগিয়ে আসবে।

## তুমিই ব্র্যাক!

আরেকটি কথা আমি তোমাদের বলতে চাই। যদিও আমি ব্র্যাক প্রতিষ্ঠা করোছ, কিন্তু ব্র্যাককে আজকের অবश্ইান্ন নিয়ে আসার পেছন্নে সব পরিশ্রম করেছ তোমরা অর্থাৎ ব্র্যাকের কর্মীরা। आমি সবসময় অনুভব করি তোমরা ছাড়া এই জায়গায় এসে পৌঁছানো আমার একার পক্ষে কখনই সষ্টব হত না। জীবনভর ব্যে আা্ফা, বন্ধুত্ব, সহযোগিতা, সমর্থন এবং অঞীকার তোমাদের কাছ থেকে আমি পেট্যেছি, তার জন্য «ধু ধন্যবাদ দিত়ে তোমাদের প্রতি আমার কৃত্্ঞত আমি বোঝাতে পারব না। তোমরা তোমাদের সীমাহীন সাহস দিত্যে সবসময় আমার অ্নপ্নুোকে বান্তবে রূপ দিতে এগিয়ে এসেছ।

আনুষ্ঠানিকভাবে ব্র্যাক বোর্ড-এর চেয়ারপারসন পদ থেকে অবসর নিল্েও, আমি তোমাদের পাশেই আছি। আগামী দিনণ্ণেোতে আমি ব্র্যাকের ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা ও বিশ্বব্যাপী আমাদের অবश্থান কীভাবে আরও শক্তিশানী করা যায়, তা নিয়ে কাজ করে যেতে চাই। আশা করি, আসিফ সালেহ্ ও ডা. মুহাম্মাদ মুসার নেতৃত্বে ব্র্যাক ও ব্যাক ইন্টারন্যাশনাল শোষণমুক্ত পৃথিবী গড়ার পথে আরও এগিক়্যে যাবে। তোমদের প্রতি আমার আత্তরিক ※ভকামনা। মনে রেখ, ব্র্যাক আমি বা কোনো ব্যক্তিকেন্দ্রিক নয়। আমার ঢোেে, তোমরা সবাই ব্র্যাক।


# Sir Fazle's final letter to BRAC family 

Abed Bhai wrote this letter after he retired from the position of chairperson of BRAC and BRAC International. He sent the letter to all staff members on 7 August 2019.

## My dear colleagues,

I am writing to share with you an important life decision. However, before that, let me take the opportunity to tell you how BRAC became my story.

I started BRAC when I was 36. Growing up, starting an NGO and working in the remote villages of Bangladesh were never in my plans. With my privileged upbringing, 14 years in London, first as a student, then as a Chartered Management Accountant, having a comfortable lifestyle as a multinational company's executive - my life was on an entirely different trajectory.

Then things changed.
The devastating Bhola cyclone of 1970 was a turning point in my life. More than 300,000 people lost their lives. Seeing the death and destruction with my own eyes made me realise how disconnected I was. My house became the headquarter of a small relief operation. Experiencing the fragility of human life, especially the vulnerability of the people living in poverty, shook me to the depth of my being. I decided to try to change this.

The War of Liberation of Bangladesh, which began soon thereafter, completely transformed me. In May of 1971, I moved to London to mobilise resources and support from the European and UK governments to get Bangladesh recognised and to denounce the genocide. Along with a few friends, I set up Action Bangladesh. We collected funds and sent relief materials home and vigorously lobbied to get Bangladesh recognised.

I sold my flat in London for 16,000 pounds and returned home in January 1972. With that money and some funds from a few close friends, I set up a relief and rehabilitation project in the remote area of Sulla. The Sulla project covered three unions in the Sunamganj and Habiganj districts in northeastern Bangladesh. That is how BRAC was born.

There was no turning back from that point. Over the next 47 years, we have grown to be one of the most effective development organisations in the world. In 2002, BRAC started its first international operation by venturing into Afghanistan. Since then, we have expanded our international operations into 10 countries in Asia and Africa. BRAC is a unique, holistic development ecosystem comprising social enterprises, microfinance, tertiary education, investments and development programmes, all driven by the same mission.

Of course, none of these were done alone by BRAC. We are fortunate to partner with Governments, mission-aligned donors, partners and peer organisations along the way.

For the past few years, I have put a lot of thought and preparation into planning my succession at BRAC. As you know, I handed over my management responsibilities as the Executive Director of BRAC at the age of 65 in 2001 and remained on the Board as Founder and Chairperson. Transitioning from the governance role of BRAC and BRAC International Boards has also been on my mind for quite some time. Now, at the age of 83 , I feel it is the right time for me to step down from my role as Chairperson and focus my time on guiding the future strategy of BRAC.

Hence, I am retiring from my role as the Chairperson of BRAC Bangladesh and Stichting BRAC International Governing Bodies. I am honoured that the Governing Body of BRAC has elected me as Chair Emeritus of BRAC. I will continue to come to office. However, in the coming months, I will focus my time on shaping the global strategy and governance structure of BRAC.

Over the past year, a process has been underway to develop BRAC's global strategy. I would like to invest time in ensuring that the leadership succession and governance structures are in place to strengthen our ability to progress as a unified, 'One BRAC' team globally. A sustainable and cohesive global operating structure is much needed as we aim to expand our impact to millions of more people worldwide in the next 10 years. While remaining as Chair Emeritus of BRAC, I will also work closely with respective leadership teams to ensure a smooth and successful transition.

I am taking this decision with immense pride and confidence. Pride because of what we have been able to accomplish together for the past 47 years. Confidence because of the strength of the team who will take my legacy ahead. This transition demonstrates the strength of BRAC that we are able to implement the succession plan in an orderly and professional manner. At the same time, I feel blessed to have this opportunity to retire and focus on BRAC's future.

Having the right people to carry forward my vision was an essential part of my decision. Dr Muhammad Musa joined as
the Executive Director of BRAC International in May 2019 and Asif Saleh has been appointed as the Executive Director of BRAC Bangladesh in August 2019. I am confident in their ability to lead BRAC. Together, they will ensure that we continue to build an equal world.

BRAChasalwaysbeen privilegedtoattracteminentpersonalities to its Boards over the years. I am very pleased to share that Dr Hossain Zillur Rahman is joining the Governing Body of BRAC Bangladesh and Ms Ameerah Haq is joining Stichting BRAC International Supervisory Board as Chairpersons respectively. I believe BRAC will benefit immensely from their depth of experience.

BRAC began its journey as the 'Bangladesh Rural Advancement Committee'. Since then, we have grown beyond being an acronym. When people ask me now what BRAC stands for, I like to say that we stand for an idea - an idea of a world where everyone has an equal opportunity to realise their potential. The passion of my lifetime has been to work with people living in poverty and to see them, with the right resources and opportunities, transform into agents of change in their own lives, families and communities.

BRAC has always believed that change is human-made. At the heart of everything we do is the conviction that everyone can be actors in history, and that no one should ever be a passive recipient of charity.

The inequalities that create divisions among rich and poor,
powerful and powerless, are made by humans. So change is also possible through human acts of compassion, courage and conviction. Giving people hope, investing in confidence and reminding them of their own self-worth have been a consistent ethos across all of BRAC's work. I have spent my life watching optimism triumph over despair when the light of selfbelief is sparked in people. As a team, I want us to keep lighting these sparks. Our work should always reflect our faith in human spirit and our respect for their inherent power.

Thank you cannot capture my gratitude for the lifetime of trust, friendship, partnership, support and commitment that you have given me. I am sure you will show the same respect and commitment to our new leadership. I have complete confidence in our next generation of leaders.

BRAC has never been about me or any one person. I may have been the founder, however, our strong foundation and reputation are built on your commitment, hard work and sacrifice. It may have been my vision, but vision is nothing without the perseverance to make it real. You have always stepped up to bring my vision to life with boundless courage. You have made BRAC a global leader in every sense, in every sector we have branched into. In my eyes, YOU ARE BRAC!











Afghanistan


Liberia


Tanzania


Myanmar


Nepal


Sierra Leone


Rwanda


Uganda



## We will not say 'rest' in peace.

## Thank you, Abed bhai.

Thank you for showing us how meaningful one's life can be.

Thank you for instilling the courage in us to take on the impossible.

Thank you for showing us how to listen and learn, to fail and to get up again in the service of others.

Thank you for making us see that no one is ordinary and to seek potential in everyone.

We will not say 'rest' in peace.
The Abed bhai we know would not rest until we build an equal world.

We know you would not want us to lament your loss for long.

You would want us to tirelessly fight poverty and inequality, like you did the last 47 years.

We promise to rise to that responsibility.
We promise to be worthy of your legacy.


[^0]:    Rehman Sobhan is Founder and Chairman, Centre for Policy Dialogue.

[^1]:    Mahfuz Anam is Editor and Publisher of The Daily Star.

[^2]:    Reeta Roy is President and CEO, Mastercard Foundation

[^3]:    CEO, Enclude Capital UK, Impact investment banker

[^4]:    লেখক: জাতীয় অধ্যাপক

[^5]:    লেখক: ব্র্যাকের সাবেক উপ-নির্বাহী পরিচালক ও ব্র্যাক ইউনিভার্সিটির সাবেক উপ-উপাচার্য

[^6]:    লেখক: সাবেক ব্রাককর্মী, গবেষক, ইতিহাসবিদ ও সাংবাদিক

[^7]:    লেখক : সাবেক উপাচার্য, জাহাঈীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়

[^8]:    লেখক : নির্বাহী পরিচালক, গণসাক্ষরতা অভিযান

[^9]:    লেখক: সাংবাদিক

[^10]:    লেখক : সুপ্রিম কোর্টের অবসরপ্রাo্ত বিচারপতি

[^11]:    লেখক : সিনিয়র রিসার্চ ফেলো-বিআাইডিএস

