## জাতীয় শিক্মাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড কর্ত্বক প্রকাশিত

 শিক্কক নির্দেশিকাবৌদ্ধধম ও নৈতিক শিক্মা প্রথম ভ্রেণি
নিপুল কান্তি বডুয়া অনুপম বড়য়া

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুত্তক বোর্ড, বাংলাদেশ

# জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোড্ড <br> ৬৯-৭০, মতিঝিল বািিজ্যিক এলাকা, ঢাকা - ১০০০ <br> কর্ত্তক প্রকাশিত। <br> [প্রকাশক কর্ত্বক সর্বমত্ব সত্র্রকিত] <br> প্রথম মুদ্রণ : আগস্ট, ২০১৬ 

ठिबाँ्कन
অা্ুুল মোমেন মিন্টন
সমন্বয়কারী
ড. আব্দুল আজিজ ফয়সাল

## ডিজাইন <br> জাতীয় শিল্মাক্রম ও পাঠপুপ্তক বোড, বাংলাদেশ

প্রাথমিক ও গণশিক্মা মভ্রণানয়ের অধীন তৃতীয় প্রাথমিক শিল্মা উন্নয়ন কর্মসূচির জাওতায় গণগ্রজাতত্জী বাহ্লাদেশ সরকার কর্ভৃক বিনামূন্যে বিতরণের জন্য

মুদ্রণে: হুনান তিয়ানওয়েন জিনহহয়া থ্রিন্টিং কো. লি. হৃনান প্রভিন্স, চায়না

## প্রসহ-কথা

প্রাথমিক স্তরেরে যোগ্যতাভিত্তিক শিক্কাক্রম দেশের সকল প্রাথমিক বিদ্যাল<্যে ১৯৯২ সালে প্রবর্তন করা হয় । শিক্ষাক্রম উন্ন্নন একটি ধারাবাহিক প্রক্রিয়া। এই পরিপ্রেক্ষিতে ২০০২ সালে যোগ্যতাভিত্তিক শিক্কাক্রুম প্রথম বারের মতো পর্রিমার্জন করা হয়। পরবর্তিতে 'জাতীয় শিক্ষানীতি ২০১০’ প্রণীত হওয়ার পর ২০১১ সালে প্রাথমিক শিশ্ষাক্রম পুনরায় পর্রিমার্জন করা হয় । প্রাথমিক শিক্ষার লক্ষ্য, উস্দেশ্য ও প্রাষ্ভিক যোগ্যতা থেকে খরু করে বিষয়ভিত্তিক প্রাত্তিক যোপ্যতা, ハ্রেণিভিত্তিক অর্জন উপযোগী বোগ্যতা ও শিখনফন্ নতুনভাবে নির্ধারণ করা হয়। শিক্ষার্থীর পরিপৃর্ণ বিকাশের
 প্রথম থেকে পপ্ৰম ল্রেণি পর্যশ্ত সারা দেশে নতুন পাঠ্যপুষ্তক বিতরণ কর্রা হয়। শিখন শেখান্ো কার্যক্রমমর

 শিক্কক সংক্করণ, ハেসব বিবয়ে শিক্ষীর্থীদের জন্য কোন্নো পাঠাপুম্যক নেই সেঔ্কেোর জন্য শিক্কক নির্দেশিকা এবং প্রথম ও দ্বিতীয় व্রেণিন্ন পর্নিবেশ পরিচিতি (সমাজ ও বিজ্ঞান সমম্বিত) বিষয়ের জন্য শিক্ষক সহায়িকা প্রণয়ন করা হয়।

ধর্ম ও নৈতিক শিক্কা একটি আবশ্যকীয় বিষয়। ঢৃতীয়, চতুর্থ ও পখ্চম শ্রেণিতে বৌদ্ஈধর্ম ও নৈতিক শিিকা বিষয়ে শিক্ষার্থীদের জন্য রয়েছে পাঠ্যপুস্তক এবং শিক্ষকের জন্য শিক্ষক সংক্করণ। প্রথ্ ও দ্বিতীয় শ্রেণিতে বৌদ্ধর্্ম ও নৈতিক শিক্ষা বিষয়ে শিক্ষার্থীদের জন্য কোনো পাঠ্যপুস্তক নেই তবে শিক্ককবৃন্দের জন্য রয়েছে শ্রেণিভিত্তিক শিক্ষক নির্দেশিকা । শিক্ষক নির্দেশিকা/সং্কর্ণে পাঠের বিষয়বন্তু, প্রতিটি অধ্যায়ের জন্য অর্গন উপযোগী যোগ্যতা, শিখনফল্ন, প্রতিটি পাঠেন বিষয়ব্জ, পাঠসংশ্লিষ্ট শিখনফল, শিক্মা উপকরণ, শিখন-শেখানো কার্यাবলি, ধারাবাহিক মূन্যায়ন্নে নির্দেশনা, সামষ্টিক মূन্যায়ন্নে নমুনা প্রশ্ন ও পরিক্্পিত কাজ সংযোজ্জিত হয়েছে। শিক্কক নির্দেশিকা/সংস্করণের שরুতে রয়েছে শিক্ষকের জন্য সাখারণ নির্দেশনা। এই নির্দেশনা অনুসরণ কর্রে শিখন-শেখানো কার্যক্রমে শিক্ষার্থীদের অংশ্রহণ নিসিতি করে শিক্ষক শ্রেণি কার্यক্রম পরিচালনা কর্রবেন। শিক্ষার্থীদের বিষয়সংশ্মিষ্ট জ্ঞান অর্জনের পাশাপাশি ধর্মীয় অনুশাসন চর্ঢ, নৈতিক ঞ্তণাবলি অর্জন, সামাজিক দৃষ্টিভজ্গি ও মূল্যবোধের বিকাশের বিষয়ণ্ণলি শিক্ষক তুরুত্ব সহকার্রে বিবেচনা করবেন। প্রত্যেক শিক্ষকেরই নিজস্ব শিক্কণ পদ্ধতি ও পাঠ টপস্থাপনেন কৌশল রয়েছে। শিক্কক তাঁর নিজস্ব চিষ্তা-ভাবনার সত্পে শিক্কক নির্দ্রেশিকা/সংস্করণে বর্ণিত নির্দেশনার সমষ্থয় সাখন করে শিখন-শেখানো কার্যক্রম পরিচালনা কররেে- এমনটাই প্রত্যাশা কর্রছি।

উল্লেখ্য, শিক্কক সহায়িকাটি প্রণয়ন, বৌক্তিক মূন্যায়ন ও চ্ডডান্তকরণের কাজ্জে বিভিন্ন পর্যায়ে শ্রেণি শিক্কক, শিক্কক প্রশিক্ষক, শিক্কণ বিশেষজ্ঞ, শিক্কাত্রম বিশেষজ্ঞ ও বিষয় বিশেষজ্ঞগণ অংশখ্রহণ করেছেন। শিক্ষক সহায়িকাসমূহ વ্রেণিকক্ষে শিখন-শেখানো কার্যর্রক্ম পরিচালনার জন্য উপযোগী হয়েছে কি না তা যাচাই কর্রার জন্য ২০১৫ শিক্ষাবর্ষ্যে দেশের সাতটি বিভাগের মোট ৩০টি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ট্রাই আউট সম্পন্ন করা হয়েছে।

জাতীয় শিক্কাক্রম ও পাঠ্যপুম্তক বোর্ডের প্রাথমিক শিক্ষাক্রম উইং এর প্রত্যক্ষ তত্ত্রাবধানে শিক্ষক নির্দেশিকা/সংস্করণটি প্রণীত হয়েছে। এটি রচনা, সম্পাদনা, यৌক্কিক মূল্যায়ন ও পরিমার্জন থেকে মুদ্রণ পর্যণ্ত যাঁরা মেধা এবং শ্রম দিয়েছেন তাঁদদর সকলকে জানাই আা্তরিক ধন্যবাদ । যौদদের জন্য এটি প্রণীত ও প্রকাশিত হলো, অর্থাৎ প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ককবৃন্দ ब্রেণিকক্ষে এর যথাযথ ব্যবহার নিচিচিত করনে দেশের প্রাথমিক স্তরের শিক্ষার্থীরা উপকৃত হবে এবং আমাদের এই উদ্দ্যাগ ও প্রয়াস সফল হবে। এর ফলে দেশের প্রাথমিক স্তরে শিক্ষরর শুণগত মানও বৃদ্ধি পাবে বলে আশা করা যায়। শিখন-শেখানো কার্যক্রন্মর এই মহৎ আল্যেজন বাষ্তবায়নে সংপ্ৰিষ্ট সকলের সহযোগিতা কামনা করছছ।

## প্রফেসর্র নার্রায়ণ চন্দ্র সাহা চেে়ার্যম্যান

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্ক বোর্ড, বাললাদেশ

## সাধারণ নির্দেশনা

প্রাথমিক স্তরের শিক্ষার্থীদের বৌদ্ধধর্ম ও নৈতিক শিক্ষা বিষয়ের যোগ্যতাভিত্তিক শিখনফল অর্জন করানোর উদ্দেশ্যে শিক্ষককে শিখন-শেখানো কার্যাবলি পরিচালনা করার সময় নিম্নোক্ত বিষয়গুলোর প্রতি খেয়াল রাখতে হবে। কারণ শ্রেণিকক্ষে পাঠদান কার্যক্রমের মাধ্যমে শিখনফল অর্জনের লক্ষ্যে শিক্ষককে সহায়তাদানের জন্যই শিক্ষক নির্দ্রিশিকা প্রণীত হয়েছে। শ্রেণিভিত্তিক প্রতিটি অধ্যায়ে বিষয়বস্তুর শুরুত্ব বিবেচনা করে পাঠ বিভাজন করা হয়েছে।

- বৌদ্ধধর্ম ও নৈতিক শিক্ষার বিষয়বন্তু ও পাঠ শিক্ষার্থীদের বয়স ও জীবনের সাথে সংশ্নিষ্ট করে রচনা করা रয়েছে।
- শিক্ষক কোমলমতি শিখদের পাঠদান ও শিখন-শেখানো প্রক্রিয়াকে বাস্তবভিত্তিক এবং জীবন-ঘনিষ্ট করার বিষয়টি সর্বদা বিবেচনায় রাখবেন ।
- শিক্ষক পূর্ব প্রন্ডুতি নিয়ে শ্রেণিকক্ষে প্রবেশ করবেন। শ্রেণিকক্ষে প্রবেশ করে শিক্ষার্থীর সাথে কুশল বিনিময় করবেন । প্রতিদিন পর্যায়ক্রমে দুই-তিন জন করে শিক্ষার্থীর খোঁজখবর নিবেন ।
- পাঠ শিরোনাম বোর্ডে লিখবেন এবং শিক্ষাথ্থীদের সরবে বলতে ও লিখতে বলবেন। শ্রেণিকক্ষে বন্ধুত্বপূর, আনন্দদায়ক, নান্দনিক ও নিরাপদ পরিবেশ গড়ে তুলবেন।
- শিখন-শেখানো কার্যাবলি পরিচালনায় শিক্ষার্থী কেন্দ্রিক পদ্ধতি ও কৌশল অবলম্বন করবেন এবং সকল শিক্ষাথ্থীর অংশগ্রহণ নিচ্চিত করবেন।
- পাঠদান আকর্ষণীয় ও ফলপ্রসূ করার জন্য শিক্ষক নির্দেশনা অনুযায়ী উপকরণ ব্যবহার করবেন প্রয়োজনে পাঠ সংশ্লিষ্ট ছবি/চার্ট যথাস্থানে ঝুলিয়ে দিয়ে শিক্ষার্থীদেরকে ছবিটি দেখতে বলবেন। পাঠদানের সময় উপকরণ ব্যবহারে সতর্কতার সাথে শিক্ষার্থীদের সম্পৃক্ত করবেন ।
- শিক্ষক নির্দেশিকা ধর্মীয় বিষয়, শ্লোক আবৃত্তি, শদ্দের অর্থ ও শুদ্ধ উচ্চারণ রীতি/পদ্ধতি শিখনের সময় বিশেষভাবে যত্রবান হতে হবে।
- দক্ষতা অর্জনে শিক্ষার্থীদের সহায়ক শিখন অনুশীলন দেওয়া হয়েছে। প্রয়োজনে পাঠদানের সময় প্রত্যাশিত উদাহরণ দিতে পারবেন।
- শিক্ষক শিক্ষার্থীদের নিজের ভাষায় এবং নিজের ধর্মীয় রীতি অনুযায়ী গাথা বলতে ও লিখতে উৎসাহিত করবেন যাতে বাস্তবভিত্তিক প্রাত্যাহিক জীবনে প্রয়োগ করতে সক্ষম হয়।
- প্রতিটি পাঠ পরিচালনার জন্য বিভিন্ন কৌশল, পদ্ধতি ও যথাযথ উদাহরণ সংযোজিত হয়েছে।
- মূन्যায়নে শিক্ষক নির্দেশিকা নমুনা প্রশ্নাবনির বাইরেও শিখনফলকেন্দ্রিক প্রশ্ন করবেন। ভুল উত্তর দেওয়ার কারণে কখনো শিক্ষার্থীদেরকে তিরস্কার করবেন না বা শাস্তি দেবেন না ।
- সঠিক উত্তর দেওয়ার জন্য শিক্ষাথ্থীদের প্রশংসা করবেন ।
- শিখन-শেখান্নো কার্যাবলির সকল পর্यায়ে মৌথিক, লিথিত, পর্যবেক্ষণ এর মাধ্যমে ধারাাবাহিক মুল্যায়ন কর্নবেন ও পিছিয়ে পড়া শিক্ষার্থী চিহ্তিত করে নিন্রাময়মূলক ব্যবস্থা দিয়ে পের্নমূন্যায়ন করবেন।
- শিক্মার্थীদেরকে দেওয়া পরিক্्रিত কাজ শিক্ষক পর্যবেক্কণ করবেন এবং শিক্ষার্থী কর্ত্ণক উপস্থাপন ও সপ্রহ করে মুল্যায়ন করবেন ।
- বিদ্যানর্যের নিকট পর্রিবেশ সংশ্মিষ্ট পাঠগুগোর শিখন-শেখানো কার্যাবলি যথাসম্টব व্রেণিকক্ষের বাইরে ব্যবহারিক দৃষ্টান্ত দিয়ে পরিচালনা করবেন।
- শিখন-শেখান্ো কার্যাবলি বাষ্তবায়ন করার জন্য মাঝে মারে অভিভাবকদ্দে সাথে আলাপ আলোচনা করবেন। প্রয়োজনীয় ক্ষের্রে শিক্কার্থীদ̆র নিরাময়মূলক ব্যবস্থার দিক নির্দেশনা দেবেন।
 সক্ষমতা উন্নয়নে শিক্ষক শিক্থর্থীদের প্রচেষ্যা অব্যহত রাখবেন।


অथ্যায়
বিষয়মন্তু
वेक्ष

| প্রথমম অষ্যায় | সিদ্রার্থ গৌতম | 2-8 |
| :---: | :---: | :---: |
| ব্বিতীয় অथ্যায় | ত্রিশরণ | 『-৯ |
| তৃতীয় অধ্যায় | নিত্যকর্ম ও ব্দনা | ১০-১8 |
| চতूণ অধ্যায় | আহার পৃজা | ১৫-১b |
| Яৰ্ণম অथ্যায় | শীศ | ১৯-২২ |
| ষষ্ঠ অथ্যায় | ত্রিপিটক | ২৩-২৬ |
| সথ্তম অধ্যায় | কর | ২৭-৩০ |
| অব্টম অধ্যায় | ধর্মীয় উৎসব | ৩১-৩8 |
| नবম অथ্যায় | ধর্মীয় সম্প্রীতি | ৩৫-৩৭ |

# প্রথম অধ্যাহ্র <br> সিদ্ধীর্থ গৌতম 

## बর্জন উপযোগী যোখ্যতা

## S.) মানব জীবনে ধর্মের প্রয়োজনীয়াতা সন্অক্ক বলতে পারবে।

১.২ রাজকুমার সিদ্ধার্থের কৈকোর জীবন সঙ্পর্কে বলতে পারবে।
১.৩ সিদ্ধার্থ গৌীতমের কৈক্রোর জীবনের দুটি ঘটনা টল্লেখ করতে পারবে।
১. 8 সিদ্ধার্থের অঙ্ধীত কয়েকটি বিদ্যার নাম বলঢে পারবে।



## সিদ্ধাশ্থ গৌতম

## শিখনফ্ন

১.১.১ ধর্মের প্রয়োজনীয়তত কী বনতে পারবে।
১.২.১ সিদ্মীখ পৌীতমের কৈণোর জীবন বর্ণনা করতে পারবে।
১.৩.১ সিদ্বীধ্র পৌতম্মের কৈনোর জীবনের দুটি উল্লেখযোপ্য ঘটনা বনতে পারবে।
3.8.১ সিদ্মা|্ কে小 কেন বিদ্যা অর্জন করেন তা বলতে পারবে।

## পাঠ বিভাজ্র : २

পাঠ - ১
শিখনফ্ণ : ১.১.১ ఆ ১.২.১
৬পকনণ : নদী থেকে গাছ অপসারণের চিত্র।

## বিষয়বশু

মানব জীবনে ধর্ম অত্যন্ত গুরুপ্বপূর। সততা, সত্যবাদিতা, নিষ্ঠা, শ্রদ্ষাবোধ ইত্যাদি গুনাবলি ধর্ম
 গেছেন। নিক্মে মহামানব গৌতম বুদ্মের কৈশোর জীবন সম্পকে সৃপকেপে জালোচনা করা হলো।
সিদ্বার্খ ছিলেন কপিলাবস্ুু রাজ্যের রাজকূমার। তিনি রাজা শুল্লোদন ও রানি মহামায়ার একমাত্র পুত্রস্তান। সিদ্মার্ধের জন্যের এক সপ্তাহের মধ্যে মহামায়ার মৃত্যু হনে বিমাতা মহাপ্রজপতি গৌতমীর স্নেহ-মমতায় সিদ্মীর্খ বড় হতে নাগলেন। ক্রমে শৈশবব পেরিয়ে সিদ্মা氏্খ গৌতম কৈলোরে পদাপণ করলেন। কৈশোরে তিনি খুব ভাবুক প্রকৃতির ছিলেন।সমব্য়ীী অন্য শিশুরা যখন জনন্দ কোলাহলে মেতে থাকত তখন তিনি কোনো এক গভীর চিন্তায় মগ্ন থাকতেন। মানুষ এবং জী বৈচিত্রের্র প্রতি ছিন তাঁর অসীম মমত।। কোনো নির্জন গাছের নিচে বসে ধ্যানরুত অবস্থায় তিনি সবার মফান কামনা ক্রতেন।

## শিখন শেখানো কার্যাবলি

শিক্ষক পাঠটি এীরে এবং স্বফ্ট উচ্চারণে পড়বেন। শিশুরা মনোযোগ দিয়ে শুনছে কি না সেদিকে নষ্ষ্য রাখবেন। পাঠ শেশে প্রশ্ন ক্রবেন

- সিদ্বার্খ কে ছিলেন?

শিশুরা উত্তর দেবে কপিলাবস্তু রাজবুমার। সঠিক উত্তরের জন্য শিক্ষক সবার প্রশংসা কনবেেন এবার לকশোর জীবনে সিদ্ৰীখ গৌতম কোন প্রকৃতির ছিলেন সে সম্মকে গারণা দেবেন।

## পর্রিকল্পিত কাজ

 বলতে না পারলে শিশ্কক উত্জর বনে দেবেন।

## মুन्गায়ন

১．সিম্মা｜র্থ্র মাতা－পিতার নাম ক？？
২．মাতার মৃত্যু পরে কে সিদ্ঝার্থকে নানন－পালন করেন？
৩．কাদের প্রতি সিদ্বার্থ্র অসীম মমতা ছিল？
8．てৈশোরে সিস্রীখ্খ গৌতম কেন প্রকৃতির ছিলেন？
পাঠ－২
শিখনফ্ন ：১．৩．১，১．৪．১
উপকরণ ：পৃষ্ঠা－৩৬ এর অনুরূপ চিত্র।

## বিষয়াব্ুু

সিদ্মার্থ্রু לৈকোর জীবনের দूটি উৰ্লেখবোগ্য ঘট্না নিম্নরূপ ：
ক．একদিন বন্মুদ্দে সাথে তিনি হরিণ শিকারে গোেন। হাতের কাছেই একটি হরিণ শিশু। সহজেই শিকার ক্রতে পারেন। কিন্তু তাঁর হৃদয় ছিন গভীর মমতায় ভরা। হরিণ শিশুকে তিনি ছেরেেে দিলেন। এতে বন্মুরা বিরক্তি প্রকাশ কন্ননেও অবোধ হরিণ শিশুর প্রাণ রক্ণ পাওয়ায় তিনি পরম তৃপ্ডি লাভ করলেন।
 ছিল রোহিনী নদী। একবার প্রবল ঋঢ় বড় বড় গাছ ভেঙ্ে পড়ে নদীতে ধ゙াধধে সৃফ্ফি হলো। ফলে উভ্য় রাজ্যের তীরবর্তী দুকূণ বন্যার জনে ভেসে থেতে নাগল। সিদ্｜াখ লৌতম তাঁর বন্ষুদুর নিয়ে গাছের ডাল কেটে কপিকল বানিয়ে বুদ্পিমত্তার সাঢ্থ গাছুগুলো সরিয়ে ফেনলেন। এতে দুটি রাজ্যু বন্যামুক্তু হলো। উভয় রাজ্যের জনগণ সিদ্মার্ধ্র প্রচ্র প্রশংসা করন।
 ৬৪ প্রকার লিপিবিদ্যা আায়ত করেন। অতি অब্প সমর্যে তিনি বেদ，পুরাণ，ইতিহাস，গণিত，জ্য্যোতিষ ইত্যাদি শাল্র্রে পারদर্ণী হয়ে অঠেন। এবই সাথে রাজপুত্র হিসেবে অশ্ব ও রথচাননা এবং যুস্ধ বিদ্যায়ও যথ্থেট্ট দক্巾তা অর্জন করেন।

## সিদ্ধা|্ পৌতম

## শিখন শেখানো কার্যাবলি

পাঠ শুরুর পুর্বে প্রথম পাঠের আলোকে সিদ্টা|্থ গৌতত্মের কৈশোর জীবনের সo্পিপ্ত ঘটনা বর্ণনা করবেন। অতঃপর নিজে সুদ্দর ও সষ্ট উচ্চারণের মাষ্যমে বিষয়বস্তু পাঠ করবেন। থেয়ান রাখবেন, শিক্কাথীরা যাতে শোনে। পাঠ শেষে শিক্ষক প্রশ্ন ক্রবেন-

- হাত্রে কাছে পের্যেও সিম্ব্র গৌতু কাকে শিকার না করে ছেড়ে দিলেন?

শিশুরা সহজেই এ প্রশ্নের উজ্তর দিতে পারবে। ছবি দেথিয়ে নিচের প্রশ্নেি করা বেতে পারে-

- ছবিতে শিশুরা কী করছে?

শিশুরা একে একে উজ্তর দেবে গাছ অপসারণ করছে। কেনো শিশু উত্তর দিতে না পারলে শিককক উত্তর বনে দিয়ে পুনরায় উজ্তর জেনে নেবেন। এভাবে ছোট ছোট প্রশ্নোতরের মাধ্যমে পাঠটি শেষ করবেন।

## পরিকল্পিত কাজ

শিশুদের দুই দলে বিভক্তু করে প্রথম দলকে সিম্জার্রে জীবনের প্রথম ঘটনা এবং দিতীয় দনকে দিতীয় ঘটনা পুনরালোচনা করাবেন। এরপর উভয় দনবে ঘটনা দুটি বনতে বনবেন। গল্লের উপস্থাপনা যাতে ভালো হয় তার ব্যবস্থা কনবেন।

## মून्गाয়न


২. শাক্য ও কেনীীয় রাজ্জের মাঝাখানে কোন নদী ছিন ?
৩. তিনি কয় প্রকার লিপিবিদ্যা আায়ত্ত করেন ?
8. রাজপুত্র হিসেবে তিনি কোন কোন বিদ্যায় দক্ষতা অর্জন করেন?

## ব্বিতীয় অধ্যায় <br> ত্রিশরণ

## অর্জন উপযোগী যোগ্যতা

২.১ ত্রিরম্পের মাধ্যমে বুদ্ধ, ধর্ম ও সহদের প্রতি পূণ আাস্য ও বিশ্বাস স্শাপন করতে পারবে।
২.২ ‘‘্রিশরণ’ শব্দের অর্থ বনত্র পারবে।
২.৩ ত্রিশরণ গ্রহণের নিয়মমবনি জানতে পারবে।
২.৪ ত্রিশরণ বাল্লা গাথায় জাবৃষ্টি করতে পারবে।

## শিখনফন

২.১.১ ‘ত্রিরত্প’ কী কী বনতে পারবে।
২.১.২ ত্রিরত্ন ক্দনা বলতে পারবে।
২.১.৩ ভিরর্ম ব্দনা পালি ও বা৫্লায় অাবৃত্তি করতে পারবে।
২.১.৪ ত্রিরত্নের মাধ্যম্ম বুদ্ষ, ধ্ম ও সৃপের প্রতি আাস্যাশীন হবে।
২.২.১ ‘ত্রিশরণ’ শব্রের অর্থ বনতে পারবে।
২.২.২ ত্রিশরণ গ্রহণের নিয়ম অনুুরণ করতত পারবে।
২.২.৩ ত্রিশরণ গ্রহণ করতে পারবে।
২.২.৪ ত্রিশরণে কার কার শরণ নিতে হয় বলতে পারবে।

২.৩.১ ত্রিশরণ পালিতে বনতে পারবে।
২.৩.২ ত্রিশরণ বাল্লায় জাবৃত্তি করতে পারবে।

পাঠ বিভাজ্জন : ৩
পাঠ-১
শিখনফण : ২.১.১, ২.১.২, ২.১.৩, ২.১.৪
উপকন্নণ : পৃষ্ঠা-৭ এর অনুরূপ চিত্র।

## বিষয়্যবশ্তু


 বबा इয়।

## ত্রিশরণ

## পালি ভাষায় ত্রিরত্ন ব্দনা-

বুम্ब! ক্দামি,
ধম্মং কন্দামি,
সংঘং বন্দামি,
অহং ব্দামি সব্বদা।
দুতিযম্মি বুদ্ষং বন্দামি, দুতিযম্পি ধম্মং বন্দামি, দুতিयম্পি সংঘং বন্দামি, অহং বন্দামি সব্বদা।

ততিযম্পি বুদ্ম! কন্দামি, ততিযম্পি ধম্মং বন্দামি, ততিयম্পি সংঘং ব্দ্দামি, অহং ব্দামি সব্বদা।
[পালিতে ‘য’ এর উচ্চারণ বাং্না ‘য়’ এর মতো হয়]

## ত্রিরত্ম বস্দনার বঙ্গানুবাদ-

আমি বুদ্মকে বন্দনা কর্নছি,
আমি ধর্মকে বন্দনা করছি,
আমি সংঘকে বন্দনা কর্রছ, আমি সর্বদা কন্দনা করছি।

দ্বিতীয়বারও আমি বুদ্ৰকে বস্দনা করছি, দ্বিতীয়বারও আমি ধর্মকে ব্দনা কর্জি, দ্বিতীয়বারও আমি সংঘকে বন্দনা করছি, আমি সর্বদা কন্দনা করছি।

তৃতীয়বারও আমি বুদ্মকে বন্দনা করছি, তৃতীয়বারও আমি ধর্মকে বন্দনা করছি,
তৃতীয়বারও জামি সংঘকে ব্দনা কর্রি, আমি সর্বদা বন্দনা কর্ছি।

ত্রিরত্পের গুণ অসীম। ত্রিরত্পের প্রভাবে সকল্ল প্রকার অক্রশল, অকন্যাণ, অশুভ, ভয়ভীতি চলে যায়। শুভ, কন্যাণ, শান্তি, মঞ্গল ইত্যাদি লাভ করা যায়। তাই ত্রিরত্নের প্রতি গভীর শ্রদ্দাশীল ও আস্থাশীল হওয়া উচিত।

## শিখন শেখানো কার্যাবলি


 উত্তর বলে দেবেন। পরববততত আাবার সুকৌশলে উত্তর জেনে নেবেন। অতঃপর শিক্কক ত্রিরন্ন ব্দনা



## পর্রিকল্পিত কাজ:


 জানতে চাইবেন। বাসায় সকান-সম্ষ্যা ত্রিরত্ন ব্দনা করতে উপদেশ দেবেন।

## মুन्याয়ন

## 3. ब্রিরন্ন की की?

২. ত্রিরছ্ন ব্দনা পানিতে বन।
৩. ত্রিরত্ন ব্দনা দ্ঘারা কী কী উপকার হয়?

পাঠ-২
শিখনফ্ন : ২.২.১, ২.২.২, ২.২.৩, ২.২.৪
উপকন্নণ : পৃঠ্ঠা-৭ এর অনুরুপ চিত্র।

## বিষয়বশ্তু

বুশ্ধ, ধর্ম, সং্ম-এ ত্রি বা তিন রত্পের শরণ বা অাশ্রীয় গ্রণ করাকে ত্রিশরণ বনা হয়। ত্রিশরণ গ্রহণের মাষ্যম্মে সব ধরনের অাপদ-বিপদ, ভয়-ভীতি থেকে রশ্巾া পাওয়া যায়। শরীর মন প্রশুহ্ন থাকে। প্রাত্যহিক কর্মে মাছ্ছ্দ্য আাসে। ব্রিশরণ হলো বুদ্মভাষিত বানী।
পানিতে ত্রিশরণ নিম্মরূপ-
বুদ্ঝৎ সরনং গছ্মামি,
ধমা সরনং গচ্ছামি,
সং্থ? সরনং গচ্ছামি।
দুতিयম্পি বুম্মং সরনং গচ্ছামি, দুতিयম্চি ধম্মং সরনং গচ্ছামি, দুতিयম্পি সং্ছং সরনং গচ্ছামি।

## ত্রিশরণ

ততিযম্পি বুদ্ধং সরনং গচ্ছামি, ততিযম্পি ধম্মং সরনং গচ্ছামি, ততিযম্পি সংঘং সরনং গচ্ছামি।
[বি:দ্র: পানিতে ‘য’ এর উচ্চারণ বাং্না ‘য়’’ এর মতো হবে]

## বাঙ্ছায় ত্রিশরণ নিম্মরূপ-

আমি বুদ্ষের শরণ গ্রহণ কর্ম,
আমি ধর্মের শরণ গ্রহণ কর্নছি,
আমি সংঘের শরণ গ্রহণ করছি।
দ্বিতীয়বারও আমি বুদ্ষের শরণ গ্রহণ করছি, দ্বিতীয়বারও आমি ধর্মের শরণ গ্রহণ করছি, দ্বিতীয়বারও আমি সৃঘের শরণ গ্রহণ করছি।

তৃতীয়বারও আমি বুদ্ষের শরণ গ্রহণ করছি,
তৃতীয়বারও আমি ধর্মের শরণ গ্রহণ করছি,
তৃতীয়বারও আমি সংঘের শরণ গ্রহণ করছি।
প্রতিদিন সকান-সন্ষ্যা ত্রিশরণ গ্রহণ করা উত্তম। ত্রিশরণ গ্রহণের পূর্বে হাত-মুখ ধুয়ে পরিষ্কার পরিচ্ছ্ন হতে হয়। চিত্েের একাগ্রতা জাগ্রত করতে হয় এবং বুদ্ধ, ধর্ম, সংঘের প্রতি প্রগাঢ় বিশ্বাস ও আস্থাশীল হতে হয়। বুদ্ষের প্রতিচ্ছবি বা বুদ্ষমূর্তির সামনে করজোড়ে নতজানু হয়ে ত্রিশরণ গ্রহণ করতে হয়।

বাড়িতে মাতা-পিতা, পরিবার-পরিজনের সাথে মিলে মিশে ত্রিশরণ গ্রহণ করা ভালো। প্রতিদিন বৌদ্ল বিহারে গিয়ে বুদ্ষমূর্তির সামনে বৌদ্ধ ভিক্ষুর উপস্থিতিতে ত্রিশরণ গ্রহণ করা সর্বোত্তম। ত্রিশরণ উচ্চারণ শুদ্ধ ও সুন্দর হতে হবে।

## শিখন শেখানো কার্যাবলি

শিক্কক নির্দেশিকায় দেওয়া পাঠ-১ এর ছবিটি শিক্ষার্থীদের প্রদর্শনের মাষ্যমে পাঠ উপস্সাপন করবেন। শিক্ষক পালিতে ত্রিশরণ শিক্ষাথ্থীদের শুদ্ধভাবে উচ্চারণ করে সমম্বরে আবৃত্তি করতে বলবেন। যার অাবৃত্তি সুন্দর ও শ্রুতিমধুর তাকে দিয়ে বার বার আবৃত্তি করাবেন। পুনরায় শিহ্ষক ত্রিশরণের বাং্লা অর্ণ বুঝিয়ে দেবেন। প্রত্যেক শিক্ষাথ্থীকে ত্রিশরণ পালিতে মুখস্থ করাবেন।

## পরিকল্পিত কাজ

প্রত্যেক শিক্ষার্থী যাতে সকাল-সন্ধ্যায় বাসায় বা বৌদ্ধ বিহারে ত্রিশরণ গ্রহণ করে শিক্কক সেভাবে শিক্ষার্থীদের উৎসাহিত করবেন। প্রয়োজ্জনে পরিবারে মা-বাবা, ভাই-বোন সবার সাথে মিলে মিশে ত্রিশরণ গ্রহণ করতে বলবেন। এ জন্য শিক্ষার্থীদের মা-বাবার সহযোগিতা নিতে উপদেশ দেবেন।

## মুन्যায়ন

১. ত্রিশরণ গ্রহণের নিয়ম কী?
২. কখন ত্রিশরণ গ্রহণ করা উত্তম ?
৩. পালিতে ত্রিশরণ মুখস্থ বল।

পাঠ-৩
শিখনফण : ২.২.৫, ২.৩.১, ২.৩.২
উপকরণ : পৃष্ঠা-৭ এর অনুরুপ চিত্র ও পাঠ উপভ্যেগী অন্যান্য চিত্র।

## বিষয়বশ্তু

ত্রিশরণ গ্রহণের দারা মনের প্রসন্নতা বৃদ্ধি পায়। এতে প্রাত্যহিক কাজ-কর্চে সুফন বয়ে আনে ও সৎ জীবনयাপনে উৎসাহ জাগে। ছেটট ছেলে-মেয়েদের ত্রিশরণ গ্রহণে অভ্যশ্প হনে হবে এবং ত্রিশরণণর সুফন ভালোতােে বুমঢত হবে। প্রত্যেক বৌদ্ ছেলে-মের্যের ত্রিশরণ পালি ও বাল্লায় শুদ্ব উচ্চারণ ও সুদ্দর সুরে জাবৃত্তি করা উচিত। কারণ বুদ্ষ, ধ্্ম ও সংপ্ের শরণণ ছাড়া পৃথিবীতে জার কোন্নো বড় শরণ নেই।

## শিখন শেখানো কার্যাবলি

শিককক শ্রেণিককে পাঠ-১ এর ছবিটি প্রদর্শনের মাষ্যমে পাঠ উপস্থাপন করবেন। ত্রিশরণের বাছ্না অব নিজ্জে শুদ্ষভাবে উচ্চারণ করে আবৃত্তি করবেন। অতঃপর প্রতি প্|চজন শিক্ষাখ্রীর সমন্বয়ে দন গঠন করে প্রত্যেক দনকে ১০ মিনিট অনুশীলনেন সুযোগ দেবেন। অবশেবে প্রতিটি দনেের একজনকে ত্রিশরণ বাল্লায় আবৃত্ভি করতে বলবেন। যে দল ভালো করবে তাদের প্রশ৷ছসা করবেন। যে দল ভালো করে জাবৃত্তি করতে পারবে না তাদেরকে শিককক পুনরায় শিখিয়ে দেবেন।

## পরিকল্পিত কাজ

শিক্ক শিকাপীদhরকে ত্রিশরণ গ্রহণের নিয়ম যथাযথ অনুসরণ করতে বনবেন। যারা সুন্দর করে ত্রিশরণ অবৃব্তি করতে পারে তাদের সহবোগিতা নিতে বনবেন। ত্রিশরণণর প্রতি পূর্ণ আস্থা ও


## মুন্যায়ন

১. ত্রিশরণ গ্রহণ দ্রারা মনের কী পরিবর্তন হয়?
২. শ্রিশরণ কেমনভাবে জাবৃত্তি করা উচিত?
৩. ত্রিশরণ বাए্লায় মুখস্থ বন।

## তৃতীয় অধ্যায় निত্যকর্ম ও ব্দনা

## অর্জन 也পবোগী বোण্যण

৩.১ ব্দনার নিয়মাবলি জানবে।
৩.২ ভিক্মু, শ্রামণ, মাতা-পিতা ও গুরুজনের প্রতি শ্রদ্বা প্রদর্শন করতে পারবে।
৩.৩ নিয়মিত বিদ্যালয়ে যাওয়ার অভ্যাস করতে পারবে।
৩.৪ প্রতিদিন ধর্মীয় ও শ্রেণিপাঠ সম্পন্ন করতে পারবে।
৩.৫ বিদ্যালয়ের নিয়ম-শৃঙ্খলা মেনে চলতে পারবে।
৩.৬ পরিম্কার পরিচ্ছন্নতার মাধ্যমে মাস্থ্য সচেতন হতে পারবে।
৩.৭ যথাসময়ে প্রাতঃকৃত্য সম্পন্ন করতে পারবে।

## শিখনফন

৩.১.১ বন্দনা শব্দের অণ বলতে পারবে।
৩.১.২ ব্দনার নিয়ম বনতে পারবে।
৩.২.১ ভিক্ষ্ম, শ্রামণের প্রতি শ্রদ্ধা জানাবে।
৩.২.২ মাতা-পিতা ও গুরুজনের প্রতি শ্রদ্ধা জানাবে।
৩.৩.১ নিয়মিত বিদ্যানয়ে যাবে।
৩.৪.১ নিয়মিত শ্রেণি পাঠ তৈরি করতে পারবে।
৩.৫.১ বিদ্যানয়ের নিয়ম শৃঋ্খলা মেনে চলবে।
৩.৬.১ শারীরিক পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা বজায় রাখবে।
৩.৭.১ প্রাতঃকৃত্য সম্পর্কে জানবে ও যথাসময়ে প্রাতঃকৃত্য সম্পন্ন করবে।

## পাঠ বিভাজন : ৩

পঠ- ১
শিখনফण : ৩.১.১, ৩.১.২, ৩.২.১ ও ৩.২.২

## উপকরণ : পৃষ্ঠা-১১ এর অনুরুপ চিত্র।

## বিষয়্যক্তু

ধর্মকর্ম মানুষকে সৎপথে পরিচালিত করে। ধর্মকর্ম মানুষের সুখ সমৃপ্ধি বয়ে আনে। ধর্মকর্মের একটি অন্যতম অংশ হলো ব‘দনা। ব্দনা অর্থ হলো একাগ্র চিত্তে শ্রদ্ধা, প্রণাম ও পূজা নিবেদন। বন্দনার

মাধ্যমে মানুষ্রের মন পবিত্র হয়। মনে কুশল ভাবনার উদয় হয়।
ক্দনা কর্রার যথাযথ নিয়ম আছে। নিয়মগুলো হলো ব্দনা কনার পূর্বে হাত-মুখ-পা ভালো করে ধুর্রে পরিম্কার জামাকাপড় পরিখান করে বুদ্ঝমূর্তি বা বুদ্মের ছবির সামনে নতজানু হয়ে হাত জ্েেড় করে বসতে হয়। শুদ্ধ ও স্ষষতাবে ক্দনা আবৃত্তি কনতে হয়। এককতাবে আাবার বৌথভাবেও ক্দনা করা যায়। বাসায় অথবা বিহারে গিয়ে মাতা-পিত, ভাই-বোন সবাই মিলে ব্দনা করা উত্তম। সকালসন্ধ্যায় প্রাত্যহিক ক্দনা করা ভালো। প্রাত্যহিক ব্দনা নিত্য কর্মেরে অশ্শ বিশেষ। এ জন্য প্রাত্যহিক जীবনে ক্দ্দনার গুরুত্ন অপরিসীম। শিকক নির্দেশনার দিতীয় অধ্যাহ্যে ত্রিরত্ন ক্দনা ও ত্রিশরণ গাথা
 জানতে পারবে। ক্দনা অনুীীননের দারা পুজনীয় ভিক্মূ-শ্রামণ, মাতা-পিতা ও গুরুজনের প্রতি শ্রদ্ষা, মৈত্রী ভালোবাসা এবং মনের উদারতা বৃদ্ধি পাবে।

## শিখন শেখানো কার্যাবলি

শিক্ষক শ্রেণিকক্ষে দ্বিতীয় অধ্যার্যের ত্রিরত্ন বা ত্রিশরণ ব্দনার সূত্র ধরে পাঠুর সুচনা করবেন। বিষয় বস্তুটি সুন্দরভাবে একবার নিজ্ছে পাঠ করবেন। এরপর বিষয়বন্তুর প্রপম অशশ একজন শিক্ষার্ধী ঘারা এবং দিতীয় অশ্ অপর একজন শিষ্ষাথ্রী দ্বারা পাঠ করাবেন। প্রর্যোজনে শিক্ষক সহযোপিতা করবেন।
 অতঃপর শিক্ক ব্দ্দনার গুরুত্ণ সঃক্ষেপে বুব্যিয়ে বনরেন।

## পরিকब্পিত কাজ

শিক্ষক শ্রেণীকক্কে প্রত্যেক শিক্ষাথীকে বে কোনো একটি ব্দ্দনা গাথা মুখস্থ বনতে বনবেন। যারা পারবে না তাদেরকে পুনরায় সুৰোগ দিয়ে মুখত্থ কর্মার ব্যবস্থা করবেন। নিত্যকর্মের অং্শ হিসেবে প্রাত্যহিক ব্দনা কর্নার উপদেশ দেবেন।

## মুन्याয়ন

ক. ন্দ্দনা শব্দের অর্থ কী?
খ. ব্দনা করার নিয়মগুলো বন।
গ. ব্দনাকে কোন কর্মের অश্ বনা হয়?
ঘ. প্রাত্যহিক ক্দনা কোন কর্মের অशশ বিশেষ?

## পঠ- २

শিখনফ্ন : ৩.৩.১, ৩.৪.১ ও ৩.৫.১
উপকর্নণ : শ্রেণিকক্ষে পাঠদানরত শিক্ককের্নে চিত্র।


দৈনন্দিন জীবনে ব্দ্দনা ও নিত্যকর্ম একে অপরের পরিপুরক। তাই বন্দনা অনুশীলনের পাশাপাশি নিত্য কর্মের ওপর গুরুত্গ আরোপ করা একান্ত প্রয়োজন। প্রতিদিন ভোরে ঘুম থেকে ওঠা। হাত-মুখ পৌত
 নিয়़ম শৃখ্খলা মেনে চলা, দৈনিক পাঠ ঠিকমতো মুখস্খ কর্木া এগুলো হলো নিত্যকর্মের অপরিহর্ব্য উদাহরণ।
 হয়। মন থেকে অকূশন চিন্তা দূরীতূত হহ়। এতে জীবন সুস্দর ও সার্बক হয়।
বিদ্যানল়ে লেখাপড়া শিক্ষার সাথে সাথে বিভিন্ন সহপাঠকমিক কার্যাবলি বেমন-সशীীত, খেনাধুলা, जাবৃত্তি, শিক্কা সফ্র, বিষ্ঞন মেলা বিতক্ক প্রতিয্যেগিতা, শ্রেণিকক্ষ পরিম্কার পরিচ্দ্ন রাখা ইত্যাদিও করানো বা শিখানো হয়। এগুলোর মাধ্যমে শিকাষ্থীরা বহ্রমমুীী প্রতিভার অধিকারী হতে পারে। জার এগুলোই শিক্ষাথ্থীকে পরিপূর্ণ মানুম হিসাবে গড়় উঠতে সাহায্য করে। তাই এগুল্োর প্রতি শিষ্ষার্ঘীদের বিশেষ নজর দেওয়া উচিত।

## শিখন শেখানো কার্যাবলি :

শিক্ষক নির্দেশিকা পেকে বিষয়বত্ুু ভালো করে পড়ে নেবেন। উপক্রণ সম্মর্কিত ছবি শ্রেণিতে প্রদর্শনের মাধ্যমে পূর্ব পাঠঠর সামান্য ইংগীত দিয়ে পাঠ সূচনা করবেন। বিষয়বস্তুটি শিিক্কক শ্রেণিতে

সুন্দরভাবে পঠঠ করে বিষয়বস্సুর সারমর্ম বুঝিয়ে দেবেন। এতে শিক্কক মনে ক্রলে প্রয়োজনীয় সমার্বক শাদ বা উদাহরণও দেবেন। এরপর ছোট ছেট প্রশ্নের মাধ্যমে শিক্ষক শিক্মা্থীদেরকে পুরো বিষয়বন্ুু সম্পর্কে ধারণা অর্জনে সহায়তা কর্রবেন। কে小ন শিক্ষা্খী যথাযথ উত্তর দিতে না পারলে শিককক বিরর্তু না হয়ে াবার বুঝিয়ে বনবেন।

## পর্রিকল্পিত কাজ

 ও একা্র্রতা এসব বিষয় শিছ্কক নিবিড়তাবে পর্যবেহ্ষণ করবেন। নির্দিট্ট পাঠদানের পাশাপাশি শিক্ষক কোনো কোনো শিক্ষৃপ্খীকে দিয়ে তা যাচাই করতে পারেন।এক্ষেত্রে অভিভাবকেরও সহযোগিতা নেওয়া বেতে পারে।

## মুन्याয়ন

১. কয়েকটি নিত্ককর্মের নাম বন।
২. নিত্যকর্নের ঘারা কী কী উপকার হয়?
৩. বিদ্যানয়ে লেখাপড়ার পাশাপাশি অার কী কী শেখানো হয়?

পাঠ- ৩
শিখনফল : ৩.৬.১ ও ৩.৭,১
ঊপকর্ন : পৃষ্ঠা-8৭ এর অনুরুপ চিত্র।

## বিষয়বশ্ু

 নতুন নতুন জ্ঞা ও অভিজ্ঞতা অর্জন করতে পারে। শিক্কক থেকে জীবনে বড় হওয়ার বহু উপদদশ জানার সুব্যো ঘটে। পাশাপাশি পাঠ বা সিলেবোস যथাসময়ে শেষ করা যায়।
শিক্ষার্थীদের জীবন গড়ার প্রধান মাধ্যম হলো বিদ্যালয়। নিয়ম শৃৃ্খলা, সাস্থ্য সঢেতনতা, নেতৃত্ণ বিকাশ, সামাজিক সম্প্রীতি, ভ্রাতৃত্ব, পরিষ্পার পরিচ্ছন্নতা ইত্যাদি গুণাবলি বিদ্যানয় থেকেই অর্জন করুতে হয়। মনে রাখতে হবে একজন আাদ্শ শিষ্কক হলেন একটি আার্শ প্রতিষ্ঠান। তাই শিকককে
 কম সবাই প্রশংসা করে। তাই শিক্巾পীপীদেরকে প্রাতঃকৃত্য বেমন-ডোরে ঘুম থেকে ওঠা, ক্দনা করা, দৈনিক পাঠ শেय করা, প্রাতঃরাশ গ্রহণ প্রতৃতি থেকে শুরু করে নিত্যকর্মগুলো সঠিকতাবে সম্পন্ন ক্রতে হবে। এ জন্য শিক্ষক, মাতা-পিতা, ভাই-বোন, নন্মু-বান্ধব সবার সাহায্য নিতে হবে।

## নিত্যকর্ম ও ব্দনা

## শিখন শেখানো কার্যাবলি

শিক্ষক পূর্ব পাঠ থেকে কয়েকজন শিক্ষাথ্থীকে ছোট ছোট প্রশ্নের মাধ্যমে উক্ত পাঠের অর্জিত জ্ঞান ও দক্ষতা যাচাই শেবে পাঠ সূচনা করবেন। তিনি বলবেন জাজকের পাঠ হবে নিত্যকর্ম ও কন্দনার তৃতীয় বা শেষ পাঠ। আমি বিষয়বত্তু পাঠ কর্ছি তোমরা মনোযোগ দিয়ে শোন। শিক্ষক সুন্দর ও স্ট ভাষায় বিষয়বস্তু পাঠ করবেন। অতঃপর বিষয়বস্তুর শব্দগত অর্থ সুন্দরভাবে শিক্ষাথীদের বুঝিয়ে দেবেন। কোন শপ্দের অর্থ শিক্ষ|্থীরা না বুঝলে তা জিজ্ঞাসা করতে বলবেন। শিক্ষক শিক্ষাথ্থীদের প্রশ্নের উত্তর যথাযথভাবে প্রদান করবেন। প্রশ্ন করার জন্য শিক্ষা|্থীকে প্রশংসা করবেন। এতে অন্য শিক্ষার্থীরা উৎসাহিত হবে। শিক্ষক এরপরে শিক্ষার্থীদের দুই একটি প্রশ্ন করতে পারেন। যেমন- কোন কোন কাজকে প্রাতঃকৃত্য বলা হয়? নিত্য কর্ম যথাযথভাবে সম্পাদনের জন্য কার কার সাহায্য নেওয়া দরকার?

শিক্ষাথ্থীরা সঠিক টত্তর দিতে পারলে শিক্ষক তাদের প্রশংসা করবেন। আর উত্তর সঠিক না হলে তিনি পুনরায় বুঝিয়ে দেবেন।

## পরিকब্পিত কাজ

প্রাতঃকৃত্য ও নিত্যকর্ম যথাযথভাবে শিক্ষাথ্থীরা সম্পন্ন করে কিনা তা শিক্ষক যাচাই করবেন। এক্ষেত্রে শিক্ষক অভিভাবকের সহযোগিতা নিতে পারেন।

## মূন্যায়न

১. একজন শিক্ষার্থীর গুণ কী কী?
২. সুবোধ শিক্ষার্থীকে সবাই কী করে?
৩. তিনটি প্রাতঃকৃত্যের নাম বল।
8. শিক্ষার্থীর জীবন গড়ার প্রধান মাধ্যম কী?

# চতুর্থ অধ্যায় <br> আহার পূভা 

## অর্জন উপযোপী যোগ্যতা

8.) आহার পূজার উপকরণ কী কী বনতত পারবে।
৪.২ াহার পৃজার গাথা বাং্ণায় জাবৃত্তি করততে পারবে।
৪.৩ পুচ্জা করতত জা্রীী হবে।
8.8 পূজ্জার নিয়ম কানুন জানতে পারবে।

## শিখনফন

8.১.) পুচা কী বলতে পারবে।
8.১.২ जাহার পৃছার বিতিন্ন উপকরণ সম্সর্কে বনতত পারবে।
৪.২.১ জাহার পূজার গাথা বাল্লায় অাবৃত্তি কনতে পারবে।
৪.৩.১ বাড়িতে নিয়মিত আহার পুজ্ৰ করতে পারবে।
8.8.১ কোন পূজা কখন করতে হয় বলতে পারবে।
8.8.২ জাহার পূজার মাধ্যমে মানব সেবায় উদুদ্র হতে পারবে।

পাঠ বিভাজন : ৩
পাঠ-১
শিখনফন : 8.১.১ ও ৪.১.२
উপকর্নণ : জাহার পুজা সষ্জিত থালা হাতে শিশুরা (পৃষ্ঠা-১৫ এর অনুরূপ চিত্র)।

## বিষয়বস্তু

পূজা শদ্দের অব্থ জারাধনা, ভক্তি প্রদর্শন, শ্রদ্টার্য ইত্যাদি। পূজা করার মাধ্যমে বুদ্ধ, ধর্ম ও সৃদের প্রতি শ্রদ্মাঘ্য নিবেদন করা হয়। পুচার প্রধান উদ্দেশ্য বুচ্মের বাণী ও আাদর্গ অনুসরণ। পূজা কর্নে ত্রিরচ্পের প্রতি মন প্রসন্ন হয়। সব ধরনের পাপ দূরীভূত হয়। जালো কাজ্জে জাब্রহ বাড়ে। অশেষ পুণ্যফ্ন লাভ হয়। বেসব পূজা বৌদ্ধরা নিয়মিত করে থাকেন জাহার পূজা সেগুলোর অন্যতম। আহার পূজা অতি পবিত্র কাজ। সাধারণত প্রতিদিন বেলা বারটার আগে আহার পুজা সম্শন্ন কনতত হয়। বিবিধ জাহা্য সামগ্রী বেমন- ভাত-তরকারি, নানাবিধ ফত্ ইত্যাদি একটি সুদ্দর থানায় সাজ্জিয়ে বুদ্ধমূর্তির সামনে বেদিতে রাখতে হয়। তারপর ब্দ্দনা করার নিয়মে বসে পৃজার গাথা আাবৃজ্টির মাধ্যমে পূষা সম্পন্ন করা হয়।

## আহার পূজা

## শিখন শেখানো বার্যাবলি

 ক্রতে পার্রেন। উত্জরে শিশুরা ভাত－তরকারি ও ফনমূন বলে উত্জর দেবে। আ্যা，তোমাদের উত্তর ঠিক হয়েছে বলে ঢাদেরকে প্রন্লোত্রর দানে জা্রুহী করে তুলবেন। এবার পঠটট পড়় শোনাবেন এবং পাঠে
 উত্তর জেনে নেবেন। পূজার উপকারিতা বর্ণনা কর্রবেন এবং প্রতিদিন ঠিক সময়ে অর্থাৎ বেলা বারটার জাগে জাহার পুজা কন্木ার জন্য উপদেশ দেবেন।

## পরিকল্পিত কাজ

জাহার পূब্木 থলায় কীভাবে সাজানো হয় তার নির্দেশনা দেবেন। এমন कী পুজার সাজানো থালা প্রদর্শনের জন্য শিশুদদরকে নিকটবব্তী বিशারেও নিয়ে যেতে পারেন।

## মূন্যায়ন

3．পূজা শপ্দের অব কী？
२．পূজার প্রथান উट্m凶্য कী？
৩．আহার পৃজার উপকরণ কী কী？
8．জাহার পূজা কখন করা হয়？
পাঠ－২
শিখনফ্ন ：৪．২．১ ఆ 8．৩．১
উপকরণ ：পৃষ্ঠা－১৫ এর অনুরূপ চিত্র।

## বিষয়বশ্তু

জাহার পূজা নিত্যদিনের ধর্মীয় কাজ। বোদ্বরা বিহরেরে কিৃবা নিজ নিজ বাড়িতে জাহার পূজা করে থাকেন। बাহার পূজার বিবিধ সামগ্রী থানায় সাজ্রিয়ে একটট গাথা জাবৃত্তি করতে কন্মতে বুদ্ষমূর্তি বা বুদ্লের ছবির সামনে পূজাটি উৎস্সর্গ করা হয়।

পালি ভাষায় জাহার পৃচা－
অধিবাসেতু নো ভন্তে ভোজনং পরিকপিতহং অনুকম্মং উপাদাय পটিগণ্হাতু মুত্তমং।
দুতিयম্চি，অধিবাসেতু নো ভন্তে ভোজনং পরিকপ্পিতং অনুকম্শং টপাদায পটিগণ্হাতু মুও্তমং।
ততিयম্শি，অধিবাসেতু নো ভন্তে ডোজনং পরিকপ্পিতং অনুকম্পং উপাদা পটিগণ্হাতু মুত্তমং।

বাল্লায় জাহার পূজা-

কব্রুন।
দ্বিতীয়বারও প্রজু, সুসষ্জিত খদ্যতোজ্য নিয়ে জাপনার সমীপে উপস্ছিত হয়েছি। অনুগ্রহপ্প্বক সাদরে গ্রহণ কর্নু।
তৃতীয়বারও প্রজু, সুসষ্জিত খদ্যভোজ্য নিয়ে জপনার সমীপে উপস্থিত হয়েছি। অনুগ্থহপৃর্বক সাদরে গ্রহণ ক্রুন।
মা-বাবা কিংবা ভাইবোনের সাথে পুজার থালাটি অপ্ করবে। এতে ঢোমাদের মফান হবে। পরিবারে কোনো অভাব থাকবে না। পুরো পরিবার সুখ ও শান্তিতে ভরে উঠবে।

## শিখন শেখানো কার্যাবলি

পঠটট পড়ার সময় যেহেতু জাহার পূজার গাথাটি পালিতে বা পদ্যাকারে দেওয়া হয়নি সে অন্য এর অনুবাদটি সাধারণ পাঠের মতো করে পড়নেও চনবে।পড়ার পর অনুবাদটি মুখস্ষ কনার তািিদ দেবেন। শিশুরা মুখস্প করেছে কি না তা প্রশ্নোত্রেরে মাধ্যমে জেনে নেবেন। কেনো শিশু মুথস্প কর্নত অপারগ হলে তারఆপর বিরক্ত না হয়ে বরং য়্ন সহকারে তার সাহব্যে এগিয্যে যাবেন। তাকে সময় দেবেন। যতঋ্ষণ পর্যন্ত সে মুখ্্ বলতে পারহে না ততক্ষণ তাকে چীরে মীরে গাথার অনুবাদটি পড়ে শোনাবেন। শিশুটির মুখস্স বলা শেষ হলে সব শিশুরে জাহার পূজায় অহ্শশ্রহণের উপদেশ দেবেন।

## পর্নিকब্পিত কাজ

শিশুরা আহার পূজার গাথাটি মুখস্ট করে নিয়মমাফিক আাহার পূজা করতে পারহে কি না তা পর্যবেশ্ষণ কর্নবেন। जাহার পূজা ক্রার সুফ্ন ব্যাখ্যা করে পূজাটি ক্নতে উৎসাহ দেবেন।

## মून्योয়न

১. বৌদ্মরা কোথায় কোথায় জাহার পূஞা করেন?
২. বাড়িতে কার কার সাথ্থ আহার পৃজা করা যায়?
৩. অাহার পৃজার বাঙ্লা অনুবাদ মুখশ্৷ বল।
8. কোন পুজা করলে পরিবারে কোনো অভাব থাকে না?

পাঠ-৩
শিখনফ্ন : 8.8.১ ఆ 8.8.२
উপকরনণ : পৃষ্ঠা-১৫ এর অনুরূপ চিত্র।

## বিষয়বশ্তু

প্রথম পাঠে জহার পূজা কখ্ল করত্ হয় তা জামরা জ্েনেছি। জাহার পূজা ছাড়া জারও অনেক পূজা আমরা করে থাকি। যেমন- পূষ্প পূজা, প্রদীপ পুষা, পানীয় পূজা, ধূপ পূজা ইত্যাদি। সব পৃজা এবই সময়ে হয় না। প্রত্যেক পৃজার সময়ও ভিন্ন ভিন্ন। সকান বেলায় বেসব পূজা করা হয় সেগুলো হলোजাহার পৃজা, পুষ্প পূজা এবং পানীয় পূজা। জার প্রদীপ পূজা, ধূপ পূজ্ ইত্যাদি করতত হয় সন্ধ্যা বেলায়।

জামাদের অনেক আতীয় মজন দুঃখ-ক<্টে দিন যাপন করে। অনেক সময় দেখা যায় দীন-দুঃথীরা ঠিকমতো থেতে পায় না। সাধ্যমতো কিছু খাদ্যসাম্ীী দিয়ে তাদের সেবা করা যায়। এতে তারা খুব উপকৃত হয়। এভাবে মানব সেবায় জাঅনিয়েযো করা যায়। মানব সেবা একটি মহৎ কাঘ। এ মহৎ কাজ্ের দারা পুণ্য লাভ করা যায়।

## শিখন শেখানো বার্যাবলি

কथন কোন পূজা করতে হয় তার বিবরণ এ পাঠে দেওয়া জাছে। পাঠtট পড়ে লোনানোর পর একটি প্রশ্ন করবেন-

## - পুষ্প পূজা কখন করা হয়?

শিশুরা একে একে উত্তর দেবে সকাল বেলায়। এ ভাবে প্রত্যেকের উত্তর দান শেষ হলে পাঠ থেকে অন্যান্য জারও কয়েকটট পূজা কখন কখন ক্রতে হয় তা বনে দেবেন। পূঘা ঘারা সেবার মনোভাব গড়ে তোলার ব্যাপারে তাদের উছুদ্ধ করবেন। প্রতিদিন কিছু কিছू সাহায্য দিত্রে গরিব-দুঃখীদের সেবা করতে বলবেন।

## পর্নিকল্পিত কাজ

শিশুরা পূজা করে কি না তা প্রশ্নোতরের মাধ্যমে জেনে নেবেন। এ ছাড়া গরিব-দুংীীদের সেবায় কিছু কিছू কাজ করে কি না তা পর্যবেক্ণণ করবেন।

## মুन्যায়ন্

১. ঢোমরা কী কী পূচা কর?
২. প্রদীপ পূজা কथন করা হয়?
৩. আহার পূজা কীসের মনোতাব গজ়ে তোলে?
8. মানব সেবা কী রকম কাজ ?

## পৰ্ষম অধ্যায়

## শীन

## অর্জন উপযোগী যোগ্যতা

৫.১ পঞ্চশীল পালিতে বলতে পারবে।
৫.২ পঞ্চশীলের বাষ্লা অনুবাদ বলতে পারবে।
৫.৩ নিয়মিত শীল পালন করতে পারবে।
৫.৪ নৈতিক গুণাবলি অর্জন করতে পারবে।

শিখনফন্ন
৫.১.১ পঞ্কশীল পালিতে বলতে পারবে।
৫.২.১ পঞ্চশীনের বাং্না অনুবাদ করতে পারবে।
৫.৩.১ পঞ্চশীन নিয়মিত পানন করতে পারবে।
৫.8.১ পঞ্চশীল পালন দ্বারা সচ্চরিত্র গঠন করতে পারবে।
৫.৪.২ পঞ্চশীল পালনের দ্রারা সত্যবাদিতা, জীবে দয়া ইত্যাদি গুণাবলি অর্জন কর্রতে পারবে।

## পাঠ বিভাজ্জন : ২

পঠ-১
শিখ্ন্ফण : ৫.১.১, ৫.২.১ ও ৫.৩.১
উপকব্নণ : পৃষ্ঠা-১৯ এর অনুরুপ চিত্র।

## বিষয়বশু

বৌদ্ষభর্ম মতে, শীল শপ্দের অণ্গ হলো সদุগুণ বা নীতি। যেসব ছেলে-মেয়ে এগুণ বা নীতির অধিকারী হয় তাদের বলা হয় সুশীল বালক বা সুশীল বালিকা। সুশীল বালক-বালিকা সত্যবাদী, নম্র, ত্্র, শান্ত প্রকৃতির হয়ে থাকে। যেগুলো আদশ জীবন গঠনে বিশেষ ভূমিকা রাখে।
শীল পালনের দ্মারা মানুষের জীবন সুন্দর হয়। মনে প্রেম ও করুণার ভাব উদয় হয়। একমাত্র শীল পালনকারী ব্যক্তিরাই পারে সব জীবের প্রতি দয়া দেখাতে। শীল পালনের দ্দারা মানুষের চিত্ত পরিশুশুল্ধ হয়, মনে প্রশান্তি জাগে, লোভ, দ্বেষ, মোহ এগুলো মন থেকে বিদুরিত হয়। তাই তথাগত বুদ্ষ গৃইী বৌদ্ধদের জন্য भौ।চটি শীল বা নীতি প্রবর্তন করেছেন।

## পালিতে পষ্বশীण নিম্মরূপ-

১. পানাতিপাতা বেরমণী সিক্খাপদং সমাদিযামি।
২. অদিন্নাদানা বেরমণী সিক্খাপদং সমাদিযামি।
৩. কামেসু মিচ্ছাচারা বেরমণী সিক্খাপদং সমাদিযামি।
8. মুসাবাদা বেরমণী সিক্খাপদং সমাদিযামি।
৫. সুরামেরেয-মষ্জ পমাদট্ঠানা বেরমণী সিক্খাপদং সমাদিযামি।

## পণ্ণশীনের বাঙ্লা অনুবাদ নিম্মর্প-

১. প্রাণিহত্যা থেকে বিরত থাকার শিক্ষাপদ গ্রহণ কর্রি।
২. অদত্ত দ্রব্য গ্রহণ করা থেকে বিরত থাকার শিক্মাপদ গ্রহণ করছি।
৩. মিথ্যা কামাচার থেকে বিরত থাকার শিক্ষাপদ গ্রহণ কর্জছি।
8. মিথ্যা বাক্য বলা থেকে বিরত থাকার শিক্ষাপদ গ্রহণ করছি।
৫. সুরাজাতীয় মাদকদ্দ্রব্য গ্রহণ করা থেকে বিরত থাকার শিক্ষাপদ গ্রহণ করছি।

শীলবান ব্যক্কিকে সবাই শ্রদ্মা করে। শীলবান ব্যক্তির ইহকাল ও পরকাল সুখকর হয়। শীলের গুণ অপরিমেয় ও অশেষ। তাই প্রত্যেক বোদ্ৰ নর-নারীর পঞ্চশ্রীল পালন করা উচিত।

## শিখন শেখানো কার্যাবলি

পাঠদানের পুর্বে শিক্ষক বিষয়বস্তুটি ভালো করে পড়ে নেবেন। প্রশ্নের মাধ্যমে পূর্বষ্ঞান যাচাই শেষে শিক্ষক নির্দেশিকায় উল্লেথিত উপকরণ প্রদর্শনপ্রূব্ শিক্ষার্থীদের জ্জ্ঞ্ঞাসা করবেন-এটি কিসের ছবি? শিক্মাথ্থীরা সহজ্大ে উত্তর দিতে পারলে শিক্ষক প্রশংসা কর্রবেন। আর উত্তর দিতে না পারলে শিক্ষক সহজ, সরলভাবে উত্তর বলবেন। এরপর তিনি সুন্দরভাবে বিষয়বস্তু উপস্থাপন করবেন।
শিক্ষক নিজ্েে পালিতে ও বাংলায় আস্তে আস্তে স্সষ্ট উচ্চারণের মাধ্যমে পঞ্টশীন পাঠ করবেন। এক্ষেত্রে শিক্ষককে শিক্ষার্থীদের মনোযোগের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি দিতে হবে। পরে শিক্কার্থীদেরকে কয়েকটি দনে বিভক্তু করে পালি ও বাল্লায় পঞ্ఠশীল মুখস্থ করতে বলবেন। তাৎক্ষণিক যারা মুখস্থ বলতে পারবে তাদের প্রশংসা করে উৎসাহিত করবেন।

## পর্নিকল্পিত কাজ্জ

প্রতিটি শিক্ষার্থী যাতে পঞ্চশীল নির্ভুলভাবে মুখস্থ করতে পারে শিক্ষক সে ব্যবস্থা গ্রহণ ক্রবেন। পঞ্চশীন যাতে শিক্ষাথ্থীরা পালন করে সেভাবে শিক্ষক শিক্কার্থীদের উৎসাহিত করবেন।

## মূन्नाয়ন

১. ‘শীল’ শদ্দের অর্থ কী?
২. প্ক্বনীন পাতিতত মুখস্থ বন।
৩. পঞ্চশীলের বাংলা অনুবাদ মুখস্থ বন।
8. শীの পাनনের সুফन कী?

পঠ- २
শিখনফন : ৫.৪.১, ৫.8.২
উপকক্নণ : পৃষ্ঠা-১৯ এর অনুরূপ চিত্র।

## বিষয়্যন্তু

শীলের অপর নাম হলো মভাব বা চরিত্র। তাই যথাযথ্ণাবে শীল পানন দ্ঘরা সচ্চরিত গঠন করা সয়্টব হয়। ভুদ্ধ নির্দেশিত বিভিন্ন প্রকার শীলের মধ্যে এ অধ্যায়ে গৃইীদদর অন্য প্রয়োষ্য পঋ্কশীলের ধারণা দেওয়া হলো।
 জন্য প্রথমে দরকার মানসিক প্রস্থুতি।

जারপর হাত-মুখ ধুয়ে পরিষ্কার জামা কাপড় পরিধান করে বৌশ্ধ বিহারে গিয়ে পূজনীয় ভিক্ষুর সম্মুঙ্ে

 পরই শীনগ্রহণকরীরেে একইভাবে বনতে হবে।

শীন কেবন মুখ্থ করে বিশেষ কোনো নাভ নেই। শীলের গুণাবনি উপনক্ষি করে তা নিজ নিজ জীবনে
 তিথিতে অব্টশীন গ্রহণ কর্যা যায়। যে কেেন পুণ্য কর্ম বা মাফালিক অনুষ্ঠানে পধ্বশীী গ্রহণ করা উচিত।
 হলো-

শীনবান ব্যক্ত্রিরা অভাবগ্রস্প হয় না। তাদের সুকীর্তি চারদিকে সমভাবে ছড়িয়ে পড়ে। তারা সবসময় নিি্ভয় ও সংকোচ মুক্ত থাকে। তারা সষ্ঞানে মৃত্যুরণ করে এবং মৃত্যা পরে মপ্পাপ্ত হয়ে সুখ ভোগ করে থাকে।

## শিখন শেখানো কাব্যাবলি

শিক্কক পূর্ব পাঠঠর সংক্ষিপ্ত আলোচনার পরে বিযয়বস্তু উপস্থাপন করবেন। শিক্কক বিষয়বস্তুটি সুন্দরতাবে পাঠ করবেন। এরপর বিষয়বস্ুুর গুরুত্木 শিক্巾পীপীদের ভালোতাবে বুঝিল্যে বনবেন। প্রত্যেক
 রাখবেন শিক্ষাথীরা যেন মনোযোগী পাকে এবং পাঠ দান যাতে প্রাণবন্ত হয়।

## পরিকল্পিত কাब

 পানন করে কিনা পর্যবেক্কণ করবেন। ভে শিক্কাপীরা যথাযথভাবে শীনগ্রহণ ও পানন করে তাদের প্রশऐসা করবেন। এতে অন্য শিক্巾া্খীরা উৎসাহিত হবে।

## মুन्णाয়ন

১．পঋ্চশীন গ্রহণণর নিয়মমুলো বब।
২．কখন পঞ্চশীন গ্রহণ করা উত্তম？
৩．শীনগ্রহণ ও পালন ঘারা কী কী মহাফন লাভ সষ্টব？

# ষষ্ঠ অধ্যায় <br> ত্রিপিটক 

## অর্জন উপযোগী যোগ্যতা

৬.১ ত্রিপিটক কী বলতে পারবে।
৬.২ ত্রিপিটক পাঠে কী হয় বলতে পারবে।
৬.৩ ত্রিপিটকের্র তিনটি বিভাগ কী কী বলতে পারবে।

## শিখন্যন্ন

৬.১.১ ত্রিপিটক শক্দের অপ্গ বলতে পারবে।
৬.১.২ তিনটি পিটকের নাম উল্লেখ করতে পারবে।
৬.২.১ ত্রিপিটক পাঠের প্রয়োজনীয়তা বর্ণনা করতে পারবে।
৬.৩.১ ত্রিপিটকের অন্তর্গত একটি গ্রন্থ সং্গহ করতে পারবে।
৬.৩.২ সংগৃীতত গ্রন্থটির দুটি গাথা মুখস্থ করতে পারবে।
৬.৩.৩ গাথার উপদেশ মেনে চলতে পারবে।

পাঠ বিভাজন : ৩

পাঠ-১
শিখনফল : ৬.১.১ ও ৬.১.২
উপকর্ণণ : ত্রিপিটকের অন্তর্গত যে কোনো একটি সংহৃহীত ধর্মীয় গ্রন্থ (ধর্মপদ)।

## বিষয়বস্তু

ত্রিপিটক বৌদ্ঝদের পবিত্র ধর্মগ্রন্থ। এটি প্রধানত তিনটি অংশে বিভক্ত। সেই তিনটি হলো-১. বিনয় পিটক, ২. সূত্র পিটক, ৩. অভির্ম পিটক। সূত্র পিটকে রয়েছে বুদ্ধের বাণী ও উপদেশ। বিনয় পিটক ভগবান বুদ্ষ প্রবর্তিত আচরণীয় নীতিমানা নিয়ে গঠিত। অভিধর্ম পিটক ধর্মীয় তাত্ত্বিক ব্যাখ্যায় পরিপূণ। বুদ্ফের জীবিতকালে শিষ্যরা তাঁর বাণী ও উপদেশ মুখে মুখে মানুষের নিকট প্রচার করতেন। বুদ্Aের মহাপরিনির্বাণ লাভের পর এগুলো সংক্লনের প্রয়োজ্জন দেখা দিল। তাঁর জ্ঞানী শিষ্যরা এসব বাণী ও তত্ত সং্গহ করে তিনটি উপরোক্ত বিশাল ধর্মীয় পুস্তকের মধ্যে সংকলন করে রেখে দিয়েছিলেন। এ সংকননই হলো ত্রিপিটক।

## ত্রিপিটক

## শিখন শেখানো কার্যাবলি

শিক্কক త্রিপিটক সম্মর্কে শিশুদের ধারণা দেবেন এবং বনবেন এটি হলো বৌদ্মদের পবিত্র ধর্মগ্রন্ম। এরপর চকবোর্ডে তিনটি পিটকের নাম ক্রমানুসারে লিখে দেবেন। বিভিন্ন পিটকের সং্ষিপ্ত বিষয়বস্তু তুলে ধরবেন। এবার শিশুদhর উল্mশে একটি প্রশ্ন করবেন-

- বৌদ্মদের পবিত্র ধর্মগ্রল্থের নাম কী?

প্রশ্নটি সহজ, তাই প্রত্যেক শিশু এ প্রশ্নের উত্র দেবে। এভাবে প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার জন্য উৎসাহিত ক্রবেন। পরে অতিরিক্ত জারও কিছু প্রপ্ন করে উত্তর জেনে নেবেন। শিশুরা প্রব্নের উত্তর দিতে উৎসাহবোখ করছে কি না তাও নক্ণ কররেন।

## পর্নিকল্পিত কাজ

ত্রিপিটকের অন্ত্র্গত কিছ্ ধর্মীয় পুস্তক প্রদর্শনের জন্য শিশুদেরকে পার্শবর্তী কোন বিহারের গ্রন্মগারে নেওয়া যেতে পারে। এতে ত্রিপিটক সম্পরে তারা প্রত্যক্ষ জ্ঞন অর্জন করতে পারবে।

## মুन्याয়ন

১. ত্রিপিটক কাদ্রের পবিত্র ধর্গ্রন্ম?
২. ত্রিপিটকের তিনটি অश্শ को কী?
৩. বুদ্Aের বাণী ও উপদদশ কোন পিটকে রয়েছে?
8. जা্্টিক ব্যাখ্যাম পূর্ণ পিটকটির নাম को?


উপকর্নণ : ধর্মীয় গ্রন্ম পঠঠরত শিশুদের চিত্র।

## বিষয়বস্গু

তিনটি পিটক মিলে ত্রিপিটক এক বিশাল ধর্র্রন্ম। ভগবান বুল্লের অমিয় বাণী ও উপদেশ সয্যনিত ত্রিপিটক অত্যন্ত পবিত্র। ত্রিপিটক পাঠের মাধ্যমে আামাদর চিও্তশুদ্বি হয়। ধর্মের প্রতি বিশ্গাস ও শ্রদ্বা জােে। পাপ-পুণ্য সম্মক্কে সচেতন হই। পাপ প্খ পরিহার করে পুণ্যের পথ অনুররণ করি। আমাদের জীবন সুখ্খ ও মফালময় হয়। ইহকাन-পরকাन সম্पর্কে ख্ঞানनাভ করি। সব প্রাণীর প্রতি মৈভ্রীপুণ আচরণ করতে উদুদ্ধ হই। জীবনকে সমৃদ্দ্ময় করতে যেসব নীতিমালা মেনে চনা উচিত তার সবই আাহ ত্রিপিটকে। ঢাই ত্রিপিটক পাঠ একান্ত প্রর্যোজন।

## শিখন শেখানো কার্যাবলি

শিকক বিষয়বন্তু অবনম্ষনে পঠটি শিশুদ্রে নিকট উপস্থাপন করবেন। প্রত্যেক শিশু মনোবোগ দিয়ে শুনছে কি না লক্ষ্য করবেন। এবার তাদের উদ্দেশ্যে একটি প্রপ্ন ক্রবেন-

- সব প্রণীীর প্রতি কীরূপ জাচরণ করা উচিত?

প্রশ্টটর উত্জর একে একে প্রত্যেক শিশুর কাছ থেকে জেনে নেবেন। কোনো কোনো শিশুর উত্তর যথাযথ
 দিনে তা শুধরে দেবেন। অতঃপর জারఆ কী কী কারণে ত্রিপিটক পাঠ একান্ত প্রয়োজন তা বর্ণনা করে পঠঠদান সমাপ্ত কন্রবেন।

## পর্রিকब্পিত কাब

ত্রিপিটক পাঠের প্রয়োজনীয়তত সম্পরে দুটি বাক্য লেখাবার ব্যবস্থা নেবেন। বাক্য দুটি শিক্ষক নিজ্েও চকবোর্টে নিঢ্খে দিয়ে শিশুদের তাদের নিজ নিজ খাতায় নিখার জন্য বনতে পারেন।

## মূन्যায়ন


২. ত্রিপিটক পাঠ করনে জামরা পাপ-পুণ্য সম্পকে কী হই?
৩. ত্রিপিটক পাঠ ঘারা ামাদের জীবন कী হয়?
8. সব প্রাণীর প্রতি মৈত্রীপুর্ণ আচরণ করতত হলে কোন ধর্র্রন্থ পাঠ করা উচিত?

পাঠ-৩
শিখনফন : ৬.৩.১., ৬.৩.২. এবৃ ৬.৩.৩.
উপকর্ণ : পৃষ্ঠা-৫৭ এর অনুরুপ চিত্র।

## বিষয়্য়শ্র

বৌদ্র্র্ম গ্রন্থ ত্রিপিটক অনেক পুস্তকের সমফ্টি। এসব পুন্তকে ভগবান বুদ্Aের বহু বাণী ও উপদেশ লিপিবশ্ট আছে। সুত্র পিটক ত্রিপিটকের একটি অশ্শ। এটি भাচটি নিকায়ে বিভক্ত। এদের মধ্যে একটি হচ্ছে খুদ্লক নিকায়। शুদ্দক নিকায়ের মোট ১৫টি গ্রল্থ্র মধ্যে অন্যতম ধর্মীয় পুম্তক হলো ধর্মপদ। সমগ্র ত্রিপিটক থেকে বুল্রের উপদেশমানা সপ্গহ করে ধর্মপদ রচিত হয়েছে। ধর্মপদ একটি সংকলন গ্রন্থ। গ্রন্ঘটি সবার থ্রিয়। বৌদ্মটের ঘরে ঘরে এটি সংরক্ষিত থাকে। ধর্মপদ̆দ
 এখানে উদ্মূত করা হলো-
১. প্রিয় কিংবা অপ্রিয় কোনো কিদ্দুতে অনুরক্ত ইইও না। কারণ প্রিয় বস্তুর অদর্শন এবং অপ্রিয় বস্তুর দর্শন উভয়ই দুংথজনক। (থ্রিয়র্র)
২. শে কর্ম সম্পাদন কর্লে অনুতাপ করতত হহয় না, যার ফল সানণ্দ্যে ও প্রফুল্ন মনে ভোগ করা যায়, তেমন কর্ম কনাই উত্তম। (বানবর্গ)

## শিখন শেখানো কার্যাবলি

শিশ্ক নিদ্দেিিকায় প্রদত্ত বিষয়বস্ডুটি ভালোভাবে পাঠ করে লোনাবেন। প্রর্যোজনে পাঠের পুনরাবৃত্তিও
 বনে মনে হতে পার্র। শিশুদhর মনোবোগের দিকে নক্ষ্য র্রেখে শিক্ষক র্্মপদের উদ্ফৃতি দুটি কয়েকবার পড়বেন এবং উভয় উদ্ফূতির ভাবাথ্থ বুবিয়ে দেবেন। প্রত্যেক শিশুকে দিয়ে অন্তত একটি উদ্দৃতি মুখস্থ করাবেন এবং ল্রেণিতে বনতে বনবেন। ভেসব শিশু দুটি উদ্ফুতিই মুখস্থ বনতে পারবে শিষক তাদের প্রশষসা করবেন এবং অন্যান্য শিশুকে তাদের অনুুরণ করতে নির্দেশ দেবেন। পঠদানের লেষদিকে এসে একটি প্রশ্ন করবেন-

- ভগবান కুম্Aের উপদদশ দুটি কোন কোন পুস্ত্ক থেকে নেওয়া হর্যেছে?

শিশুদুর সবাই একে একে ধর্মপদ বলে উত্তর দেবে। শিক্কক তাদের যথাশ উত্তর দানের জন্য সন্তোষ প্রকাশ ক্রবেন এবং উপদেশ মেনে চলার নির্দেশনা দেবেন।

## পরিকল্পিত কাब্

భ্রপদের উদ্ফৃতি দুটি মুখস্থ করানোই হবে শিক্ককের্র মূল দায়িিত্ব।

## মুন্যায়ন

১. সूত্র পিটক কয়টt নিকায়ে বিভক্ত?
২. ধর্মপদ কোন নিকায়ের অন্তর্ত্তত?
৩. কোন ধর্মীয় পুস্তকটি বোদ্ধদের ঘরে ঘরে সপ্রক্ষিত থাকে?


## সপ্তম অধ্যায়

## কম

## অর্জন উপযোগী যোগ্যতা

१.) সদ্কর্ম ও মন্দ কর্ম সম্পর্কে ধারণা লাভ করতে পারবে।
৭.২ সদ্কর্ম্মের সুফল বলতে পারবে।
৭.৩ মন্দ কর্মের কুফম্ন জেনে তা থেকে বিরত থাকতে পারবে।
9.8 সদৃক্ম্মের প্রতি অধিক আগ্রহী হবে।

## শিখনফন

9.১.১ সদ্কর্ম ও মন্দকর্ম কী বলতে পারবে।
৭.১.২ শিশু ভালো ও মন্দ কর্মের পাথ্থক্য বুঝতে পারবে।
৭.২.১ সদ্কর্মের সুফল বণনা করতে পারবে।
৭.৩.১ দুই একটি মন্দ কর্মের নাম উল্লেখ করবে।
৭.৩.২ মন্দ কর্ম থেকে বিরত থাকতে পারবে।
१.8.১ দুটি ভালো কর্মের নাম উল্লেখ করে তদনুযায়ী কর্ম সম্পাদন করতে পারবে।

পাঠ বিভাজন : ৩
পাঠ-১
শিখনফন : ৭.১.১ ও ৭.১.২
উপকরণ : সদ্কর্ম ও মন্দকর্মের প্রণীত তালিক।।

## বিষয়বস্তু

কর্ম শপ্দের সাধারণ অর্থ হলো কাজ। কাজ দুই রকমের। ভালো কাজ এবং মন্দ কাজ। ভালো কাজকে বৌদ্ধ পরিভাযায় বলা হয় সদ্কর্ম বা কুশন কর্ম, আর মন্দ কর্মকে বলা হয় অকুশন কর্ম। মানুয কর্মের অধীন। কুশল কর্ম সুখকর। অন্যদিকে অকুশল কর্ম দুঃখদায়ক। এ জন্য বুদ্ধ মানুষকে সর্বদা সদ্কর্ম করার জন্য উপদেশ দিয়েছেন। সবাই সদ্কর্মের প্রশংসা করে এবং মন্দ কর্মের জন্য নিি্দা করে। ছোট-বড় সবাইকে ভালোবাসা, কথায় বা কাজে কাউকে দুঃখ না দেয়া, গরিব-দুঃখীদের সাধ্যমতো সাহায্য করা, লাঠি বা অম্ত্র-শশ্ত দিয়ে কাউকে আঘাত না করা ইত্যাদি কুশন কর্ম। আাবার বাজে কথা বনে দুঃখ দেওয়া, আঘাত করে অঙ্গহানি করা, গরিব-দুঃখীদের অবহেলা করা, গুরুজনদের অসম্মান করা, এগুলো হলো মন্দ বা অকুশল কর্ম ।কুশল কর্ম সম্মাদন এবং অকুশল কর্ম থেকে বিরত থাকা উত্তম মঞ্গা।

শিখন শীখানো কার্যাবলি
 মন্দকর্ম সম্শढে শিশুদ্রু ধারণা দেবেन। ঢারभন

 ক্রবেন। পাঠের বিব্যান্দু
 উछत मिढ্ भाब্র এমন কিছू ছেট ছেট প্ন ক্নরেন।


 भाর্রেन। ऊानো 下াচ্ধে ఉभপারিতण ব氏नা কর্রে ศिশুদ্রু जানো কাब করढে



বালক কর্ত্থক ভিস্মুকে রুটি দান

## পর্নিকপ্পিত কাজ

প্রশ্নোতরেরে সাহাব্যে শিশুরা কী কী ভালো কাজ করে তা জজেে নেবেন। মন্দ কাজ যাত্ না করে সেদিকে দৃষ্টি রাখবেন। শিশুরা শ্র্রিতিে যাতে কোন ঝাপড়া-ঝাটি বা মারামারিতে জড়িয়ে না পড়ে সেদিকে বিশশষভাবে দৃষ্টি দেবেন।

## মুन्गाয়ন

১. ভালো কাজ ఆ মন্দ কাজকে বৌ্দ পরিতাষায় কী বলে?
২. ভুদ্ধ সবাইকে কোন কর্ম কর্রার উপদ্দশ দিত্যেছেন ?
৩. দুটি সদ্কর্মের উদাহরণ দাও।
8. উত্তম মজাन की दो?

পাঠ-২
শিখনফ্ন : ৭.২.১ ఆ ৭.৩.১
৬পকরন : বানক কর্ণ্বক ভিক্মুকে রুটি দানের চিত্র।

## বিষয়্যশ্তু

সদ্রর্মের প্রতাবে মানুষ জীবনে সুখ ও শান্তি লাভ করে। সপ্সারের দুংখ-কব্ট দূর হয়। |দান দেఆয়া, দয়া-দাক্ষিণ্য প্রর্শন, সদุবাক্য বনা-এগুলো হলো কৃশান কর্ম। দানের ফ্ন সম্মর্কিত একটি ছৌট গল্ত এখানে বর্ণনা করা হলো-
ভগবান বুদ্ধ জীবিতকালে রাজগৃহের বেণুবন বিহারে জবস্থান করহহিলেন। এ সময় রাজগৃহে বাস কর্রত এক দরিদ্র বালক। সে এক কৃষ্যকের যব ক্ষেতের দেখাশোনা কর্র। এজন্য তাকে সকাল বিকাল খাবার দেध্যা হতো। একদিন সকালের খাবার বাবদ কয়েকটি রুট্টি নিয়ে সে মাঠ্ঠ উপস্সিত হলো। জুটি খাওয়ার জন্য সে এক গাছের তনায় গিয়ে বসন। এ সময় এক বৌদ্ধ ভিস্মূ সেই গাছের তনায় এসে দাঁড়ালেন।


 তারপর বানরের নিকট দানের ফ্ন ব্যাখ্যা করলেন। বানক এই সামান্য দান দিয়ে খুব জানম্দ অনুভব করন। সারাஸীবন সে সুখ-শান্তিতে কাটিয়ে মৃত্যুর পর দেবলোকে উৎপন্ন হয়েছিন। এ গল্⿱ থেকে বোঝা যায়, দান যত সামানইই হোক এর ফল কিন্তু অত্তন্ত সুখদায়ক।
মারামারি করা, মিথ্যা বথ্থা বबা, অন্যের জিনিস চুরি করা-এগুলো ভালো কাজ নয়। এগুলো মন্দ বা অকৃশण কাজ। এসব অক্রশল কর্ম থেকে দুরে থাকা বাঝ্হনীয়।

## শিখন শেখানো কার্যাবলি

শিছ্কক শিশুদদর পূর্বষ্ঞান যাচাইয়ের জন্য প্রথমে একটি প্রশ্ন করবেন-

- ছোট বড় সবাইকে ভালোবাসা কী রকম কাজ?

শিশুরা ভালো কাজ বনে উত্তর দেবে। সবাইকে এরূপ ভালো কাজ কন্নার উপদেশ দিয়ে আাজকেন বিষ্য়বস্তু থেকে গল্লটি পাঠ করে লোনাবেন। শিশুরা সাধারণত গল্ল শুনতে ভালোবাসে। প্রদত্ত গল্পের
 তাকে বলার জন্য উৎসাহ দেবেন। কোন অসফাতি বা ভুনরুটি দেখা গেলে শুধরে দেবেন। এরপর বিষয়্যবস্তুত বর্ণিত গল্ল থেকে কিছু ছোট ছোট প্রশ্ন করে উত্তর জেনে নেবেন। এভাবে গল্ন বনার মাধ্যডে শিশুদদরকে সদ্কর্ম বা কূশন কর্ম সম্শাদনের জন্য উদুদ্ম করা সহজ হবে।

## পরিকল্পিত কাজ

প্রত্যেক শিশুকে দিয়ে গল্পটি বনাবার জন্য ব্যবস্থা নেবেন।

## মুন্যায়ন

১. দান দেয়া এবং সদ্বাক্য বলা-এগুলো কী রকম কর্ম?
২. বালকটি কী কাজ ক্রত?
৩. বালক डিঙ্মুকে কী খেতে দিত্যেছিন ?
8. দান সামান্য হলেও এর ফল্ন কীরূপ?

শিখনফण : ৭.৩.২ এবং ৭.8.১
উপকরণ : পাঠ-১ এর অনুরূপ সদ্কর্ম ও মন্দ কর্ম্নের ঢালিকা।

## বিষয়বশ্ু

মানুম ত্রিঘার অর্बাৎ তিনটি দ্মার দিয়ে কর্ম সম্মাদন করে। এই তিনটি দার হলো দেছ (কায়), বাক্য এবং মন। কারও সাতে মারামারি করা হলো দৈহিক অক্শুল কর্ম। মিথ্যা ক্থা বলা বা বগড়াঝাটি করা এগুলো হলো বাক্যজনিত অকুশল ক্ম। অন্যদিকে কারও ফতি চিন্তা করা হলো মানসিক অক্রশল কর্ম। এMব অকুশল কর্ম থেকে সব সময় নিজ্জেকে সরির্যে রাখতে হবে।
ভালোভাবে নেখাপড়া কর্রা, ছেটটের ভালোবাসা-এ দুটি কূশান কর্ম। ভালোভাবে লেখাপড়া করলে ভবিব্যতে একষন সুনাগরিক হয়ে সমাষ এবং দেশের মুপ্যোষ্ঘল করা যায়। ছেটটদের ভালোবাসলে বড় হয়ে जারা তোমাকে শ্রদ্ধী করবে, সম্মান প্রদর্শন ক্রবে। সুতরাং কায়, বাক্য এবং মনে কখনও মন্দ বা অকুশল কাজ্জ লিপ্ত হওয়া যাবে না। কুশশলক্ম সম্মাদনই হোক সবার জীবনের ব্রত।

## শিখন শেখানো কার্যাবলি

বিষয়য়ন্সু অবনম্মনে মানুষ কোন কোন ঘারে কর্ম সম্পাদন করে তা উল্পেখ কর্রবেন। উত্তু তিনটি দ্ঘারে কোন প্রকার অকূশন কর্ম যাতে না করে লেজন্য উপদদশ দেবেন। শ্রেণিতে শিশুরা পরস্ররের প্রতি বন্ম্রুসুলভ আচরণ করছে কিনা সেদিকে নজর রাখবেন। দিনে অন্তত একটি ভালো কাজ করতে উদুদ্ব ক্রবেন। এবার একটি প্রশ্ন কররবেন-

- দूটि কृশणन कर्य को को?

অধিকাশশ শিশু দুটি কুশন কর্মের নাম বনবে। ল্রেণিতে সব শিশুর মেধা এক নয়। উত্জরদানে কিছू শিশু
 সব শিশুকে শিখনফ্ন অর্জনে সার্বিক সহায়তা দানই শিক্ষকের আসল দায়িত্ব।

## পরিকল্পিত কাঘ

শিশুরা ভালো ও মন্দ কাজ্জে পার্থক্য বুঝতে পারে কি না উদাহরণণর মাধ্যমে জেনে নেবেন। শিশুরা যাতে শ্রেণিতত বা বাড়িতে কোনো মন্দ কাজ না করে সেদিকে নষ্ঠ রাখবেন।

## মून्चाয়न्

3. মানুষ কয়টি দারে কর্ম সম্পাদন করে? সেগুল্ো কী কী?
২. একটি দৈহিক অক্রশল কর্টের উদাহরণ দাও।
৩. মিথ্যা কথ্থ বনা কোন জাতীয় অকূশাল কর্ম?
4. সমাষ এবং দেশের মুখোষ্ঘ্রন করতে কী করা কর্তব্য?

## অব্টম অধ্যায় <br> ধর্মীয় উৎসব

## অর্জন উপযোগী যোপ্যতা

৮.১ বৌদ্ধদদর তিনটি পূর্ণিমার পরিচিতি বলতে পারবে।
৮.২ পূর্পিমায় বেদদ্ধ বিহারে যাবার অভ্যাস গড়ে पুলতে পারবে।
৮.৩ পূর্ণিমা অনুষ্ঠানে গিক্রে কী কী করতে হয় তা বনতে পারবে।
৮.৪ জ্ঞাতি-পরিজনের সাথে সুসম্পর্ক রশ্ষা করার মনোতাব তৈরি করতে পারবে।

## শিখনফন

৮.১.১ তিনটি পূর্ণিমার নাম বনতে পারবে।
৮.১.২ যে কোনো একটট পুর্ণিমার বর্ণনা করতে পারবে।
৮.২.১ বে কোনো পূর্ণিমায় বিহারে বেতে পারবে।
৮.৩.১ পূর্ণিমা অনুষ্ঠান সম্পর্কে জানবে।
৮.৩.২ পূর্র্মার অনুঠ্ঠানে কী কী করততে হয় তা বনতত পারবে।
৮.8.১ বিशারে গিয়ে ন্শ্রুবান্ধব ও আणীীয় মজনের সাথে ধর্মীয় রীতি-নীতি অনুসরণ ক্রবে।
৮.৪.২ জ্ততি-পরিজনের সাথে সুসম্পর্ক তৈরি হবে।

পাঠ বিভাজন : ২

পাঠ-১
শিখनফण : ৮.১.১, ৮.১.২,৮.২.১ ఆ৮.৩.১
উপকর্নণ : পূর্মিমা অনুষ্ঠানে অহ্শ্্রহণের চিত্র।

## বিষয়বশ্ু

ধহীয় প্রথা বা নিয়ম অনুসরণ করে ভেসব অনুষ্ঠান পািিত হয় সেগুলোই হলো ধর্মীয় উৎসব।
 অধিকাং উৎসব পূর্ণিমা কেন্দ্রিক। কেননা ভগবান বুদ্সের জীবনের উল্লেথযোগ্য ঘটনাগুলো পূর্ণিমা
 প্রবারণা পূর্ণ্মা বিণেষ তাৎ্রপ্মপূণ।

## বিষয়্রব্তু

বুশ্ষ পুর্ণিমা বৌদ্ষদের প্রধান ধর্মীয় উৎসব। সাধারণত বৈশাখী পূর্ণিমাততই এটি পানন করা হয়। ভগবান বুদ্দের জন্ম, বুদ্মর্ত্ নাভ এবং মহাপরিনির্বাণ-এ তিনটি মহান ঘটনা বৈশাখী পূর্রিমাতেই সং্খটিত হয়েছিন বনে বৌদ্মরা এ দিনটিকে বুদ্ম পুর্ণিমা হিসেবে পানন করে থাকেন। দিনটিটে স্যরণীয় করে রাখার জন্য সকান থেকে সন্ষ্যা প্্ব্ত


নিয়ে বিহারে যান, শীলাদি গ্রহণ করেন, ধর্মীয় আলোচনায় অश্শ নেন। সন্ষ্যায় থ্রদীপ প্রজ্বৈননের মধ্য দিয়ে উৎসব শেষ হয়।

## শিখন শেখানো কার্যাবশি

পঠদান্নে পূব্বে শিক্ক পাঠের বিষয়বস্ֵূটি ভালোতাবে পড়ে নেবেন। ধর্মীয় আবহ সৃফির জন্য

নির্দেশিকায় প্রদত্ত ছবিটি জনে জনে দেখাবেন। শিশুরা পূর্ণিমার সময় বিহারে যায় কি না প্রশ্নোত্তরের সাহায্যে জেনে নেবেন। এবার বুর্ষ পূর্ণিমাভিত্তিক একটি প্রশ্ন করবেন-

- ভগবান বুদ্মের জন্ম, বুদ্মত্ব লাভ এবং মহাপরিনির্বাণ কোন পূর্ণিমায় সংঘটিত হয়েছিল?

অধিকাংশ শিশু বুদ্ষ পূর্ণিমায় বনে উত্তর দেবে। শ্রেণিতে কিছু কিছू দুর্বল শিশু থাকে। তাদেরকে উত্তরটি বনে দিয়ে পুনরায় উত্তর দিতে বনবেন যেন তারা কোনোভাবেই পিছিয়ে না পড়ে। এছাড়া বুদ্ৰ পূর্ণিমা সম্পর্কিত আরও কিছু তথ্য ছোট ছোট প্রশ্নোত্তর আকারে জেনে নিতে সচেষ্ট থাকবেন।

## পর্রিকল্পিত কাজ

 করবেন। বুম্ধ পূর্ণিমা ছাড়াও অন্যান্য অনুষ্ঠানে বোগদান করতে নির্দেশ দেবেন।

## মূन्याয়ন

১. ধমীয় উৎসব বলতে কী বোঝ?
২. তিনটি বৌদ্ধ ধর্মীয় উৎসবের নাম বল।
৩. ধর্মীয় উৎসব সাধারণত কোথায় অনুষ্ঠিত হয়?
8. কী প্রজ্জ্রলনের মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠান শেষ হয়?

পাঠ-২
শিখনফস্ন : ৮.৩.২,৮.৪.১ এবং৮.৪.২।
৬পকরণ : পৃষ্ঠা-৬৭ এর অনুরূপ চিত্র।

## বিষয়বস্ু

পূর্ণিমা উৎসবের দিনে ছোট বড় সবাই বিহারে যায়। পূজার জায়োজন করে। অ্রিরু্দকে ক্দনা করে।
 করে এদিক সেদিক ঘুরে বেড়ায়। অনেক জানপ্দ করে। বড়দের প্রণাম জানায়। ছেটটদের আদর করে। আা凶ীয় স্রজনের বাড়িতে বেড়াতে যায়। ভালো ভালো খাবারের আা্রোজন করা হয়। বন্শু-বান্ষব ও
 ক্দনা শেবে তবে যার যার বাড়িতে ফিরেরে যায়।

শিখন শেখানো কার্যাবলি


পৃর্ণিমা অনুষ্ঠানে কাদের সাথ্থ দেখা হয় তা প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে শিশুদের কাছ থেকে জেনে নেবেন। এ ছড়া অনুষ্ঠানে সকান থেকে সন্ষ্যা পন্যন্ত যেসব ধর্মীয় কার্থ্রম চনে সেপুুোর মচ্ছ ধারণা দেবেন। এসব জানন্দ উৎসবে সময়মতো যোগদানের জন্য উপদেশ দেরেন। এভাবে পঠদান শেষ করে মূन्যায়নে অগ্রসর হবেন।

## পরিকब্পিত কাঘ

শিশুদের পুর্ণিমার জনন্দানুষ্ঠানে যোপদানের ব্যাপারে উদুদ্ধ ক্রবেন। শিশুরা যাতে হাসি-খুশিতে দিন কাটায় অভিভাবকগণকে সেদিকে দৃৰ্টি রাখতে বলবেন।

## মূन्याয়ন

১. উৎসবের দিনে বিহারে পিয়ে কাকে ব্দনা করা হয়?
২. শিশুরা গাত ধরাধরি করে কী করে?
৩. বড়ঢhর কী করত্ত হয়?

# নবম অধ্যায় <br> ধ্মীয় সমপ্রীতি 

## অর্জন উপযোগী যোপ্যতা

৯.১ সব ধর্মের মানুষকে শ্রদ্ধা ও ভালোবাসতে শিখবে।
৯.২ সবাই মিলে মিশে বাস করতে উৎসাইী হবে।
৯.৩ সম্প্রীতি শব্দের অথ জানতে পারবে।
৯.৪ সবার সাথে সৌড্রাতৃত্তবোধে উদুদ্ষ হতে শিখবে।

শিখনফন
৯.১.১ বাংলাদেশে প্রচলিত চারটি প্রধান ধর্ম কী কী বলতে পারবে।
৯.১.২ প্রত্যেক ধর্মের প্রতি শ্রদ্ঝা পোষণ করবে।
৯.১.৩ প্রত্যেক ধর্মের মানুষকে শ্রদ্ধা করবে ও ভালোবাসবে।
৯.২.১ বিভিন্ন ধর্মের বন্ুুদের সাথে মেলামেশা করতে পারবে।
৯.৩.১ সম্প্রীতি শব্দের অর্থ বলতে পারবে।
৯.৩.২ সকলের সাথে সম্প্রীতি বজায় রেথে চলতে পারবে।
৯.৪.১ অন্য ধর্মাবলম্মী সাথীদের সঙ্গে বন্ধুত্ত গড়ে তুলতে পারবে।
৯.৪.২ অন্য ধর্মাবলম্মী সাথীদের সাথে তাদের ধর্মীয় অনুষ্ঠানে যোগ দিতে পারবে।

পাঠ বিভাজ্ন : ২
পাঠ-১
শিখনফল : ৯.১.১, ৯.১.২, ৯.১.৩ ও ৯.২.১
উপকরণ : পৃষ্ঠা-২৯ ও ৩০ এর অনুরূপ চিত্র।

## বিষয়বশু

বাঙ্লাদেশে প্রধানত চারটি ধর্নের অনুসারীরা বাস করে। এ চারটি ধর্ম হলো- ১. ইসনাম ধর্ম ২.
 এখানে বসবাস করেন। భর্মীয় ভেদাভেদ ভুলে সবাই দেশ গড়ার কাজে নিভ্রোজিত। একে অন্যের প্রতি
 একই সাথে বিদ্যানয়ে যাওয়া আসা করে। এই জান্তরিকতা এবং ভালোবাসা সত্তিই চোধ্ে পড়ার মতো।

## শিখন শেখানো কার্যাবলি

শিক্কক বিষয়বস্মু অবনম্মনে দেশে প্রচণিত চারটি ধর্নের নাম উশ্লেখ করবেন। ওই চার ধর্মের কোনো बন্মু আছ్ কি না প্রত্যেক শিশুর কাছ থেকে জ্েেনে নেবেন। যদি থাকে তবে একে অপরের বাড়িতে বেড়াত্ যাওয়ার পরামর্শ দেবেন। যদি বেড়াতত যায় তবে কার কার বাড়িতে গেছে তাদের নাম প্রশ্ন করে জেরে নেবেন। বস্ফুরা যদি ভিন্ন ধর্মের হয়ে থাকে তাদের মা বাবা কেমন ব্যবহার করেন তাও জেরে নেবেন। শিশুরা সবাই যদি বনে ভে, তাদের ब্শ্রুদের মা-বাবা খুব জাদর করেন। ভালো ভানো খাবার খেতে দেন- তাহলে বুঝতে হবে শিশুরা সবার নিকট আদরনীয়। এমন এক সুস্থ পরিবেশৰই সবার কাম্য। শিশুদদর সবাইকে সার্বিক সহযোগিতা দানের জন্য ধন্যবাদ জানিয়ে ল্রেণিকా তাগ করবেন।

## পরিকন্পিত বাজ

 অসুবিধা নেই। তাদের সাথে সবসময় যোগাযোগ রাখতত বনবেন এবং সত্তিই যোগাবোগ রাখছছ কিনা সেদিকে নক্ষ্য রাখবেন।

## মুन्যায়ন

১. বাহ্লাদ̆শে কয়ীট ধর্মের অনুসারীরা বসবাস করেন?
২. একজন মুসলিম ও একজন হিন্দুধর্মের বন্দ্রুর নাম বন।
৩. ধ্মীয় ડেদাভ্দ ভুলে সক্ন নাগ্গরিক কী কাজ্জে নিয়োজ্জিত?
8. কারা বিদ্যানয়ে একই বেঞ্大ে বসে লেখাপড়া করে?

পাঠ-২
শিখনফল : ৯.৩.১, ৯.৩.২, ఎ.৪.১ এবং ৯.৪.২।
উপকর্নণ : পৃষ্ঠা-২৯ ও ৩০ এর অনুরূপ চিত্র।

## বিষয়বশু

বাং্লাদেশ একটি ধর্মনিরপো্শ দেশ। সব ধর্মের লোকেরা এখানে সমান নাগরিক অধিকার ভোগ করেন। এখানে ধরীয় ভেদাভ্ভে নেই। বাল্লাদhণের জনগণ সাম্পদায়িক সম্পীতিতে বিশ্গাসী। সমপ্রীতি মানে সত্যিকার ভানোবাসা। প্রত্যেক ধর্মাবনম্মী তার নিজস্য ধর্মীয় সাধীনতা ভোগ করে। তাই এখানে বিত্নিন্ন ধর্মের অনুসারী শিশুদের মধ্য্যও একটি গতীর সুসম্শক বিদ্যমান। এ জন্যেই দেখা যায় বিভিন্ন ধর্মের বড় বড় অনুষ্ঠান বেমন-মুসণিমদের ফদ, হিন্দুদের দুগাপূজা, বোদ্ধদের বুম্ব পূর্ণিমা এবৃ থ্রিস্টানদের বড় দিন উৎসবে জাতি ধর্ম নির্বিশশষে সবাই অণ্ণণ্রহণ করে থাকেন। এ ধরনের অশ্থঘ্রণ প্রশংসার দাবি রাথে।

## শিখন শেখানো কার্যাবলি

শিক্ষক প্রথমম পাঠটি নিজে পড়বেন এবং বিষয়বস্তুর মূল বক্তব্য শিশুদের নিকট বুঝির্যে দেবেন। এবার একটি প্রশ্ন করে তাদের মনোতাব জ্রেেে নেবেন-

- বাল্লাদদশের জনগণ কিসে বিশ্ধাসী?

উত্তরটি সবার কাছ পেকে জেনে নেবেন। যারা উত্তর দিতে পারবে না, শিক্ষক অত্যন্ত যত্ন সহকারে তাদেরকে উজ্তরটি যথাযথভাবে দেওযার জন্য পার৫াম করে তুলবেন। এভাবে বিষয়বসু থেকে আরও কয়েকটি ছোট ছোট প্রশ্ন করে উত্তর দিতে বনবেন। এভাবে প্রশ্নোটরের মাধ্যমে পাঠটি শিশুদের নিকট সহজবোষ্য হয়ে উঠবে। শিক্কক নিজ্জেও আনন্দিত বোধ করবেন।

## পরিকল্পিত কাজ

 ইত্যাদির মর্মাধ্খ যথাযথভাবে বুঝিয়ে দেবেন। এসব ব্যাপারে তাদের মনোভাব জেনে নেবার ঢেষ্টা ক্রবেন।

## মून्णाয়न

১. বাং্লাদেশের সব ধর্মের লোকেরা কীরক্ম নাগরিক অধিকার ভোগ করেন ?

৩. বাश্লাদেশি শিশুদের মধ্যে কীরকম সম্পক বিদ্যমান?
8. সব ধর্মের বড় বড় অনুষ্ঠানগুলো कী কী?

