## Education Watch 2022

Post-Pandemic Education<br>Recovery and Renewal of School Education

## Overview of the Main Report

Manzoor Ahmed<br>Mostafizur Rahaman<br>Syed Shahadat Hossain<br>Ghiasuddin Ahmed<br>Abdul Quddus

April 2023


Campaign for Popular Education (CAMPE)
www.campebd.org

Funded by
the European Union

## First Edition

April 2023

Copyright © Campaign for Popular Education (CAMPE)

## Cover design

Nitto Chandro

ISBN: 978-984-35-4002-7

Photograph<br>https://www.bd-journal.com<br>Internet

## Published by

Campaign for Popular Education (CAMPE)
5/14 Humayun Road, Mohammadpur
Dhaka - 1207, Bangladesh
Phone: + 88-02-41022752-6
E-mail: info@campebd.org
Website: www.campebd.org
Facebook: facebook.com/campebd
Twitter: twitter.com/campebd

## Printing

Agami printing \& Publishing Co.
27, Babupura, Nilkhet, Dhaka-1205

## Dedication

This is the $20^{\text {th }}$ report published by the Education Watch. This report 2022 is dedicated to all our community partners, NGOs, teachers, education institutions, researchers, education officials, decision makers and well-wishers who have been part of this journey over two decades.

## Background and objectives

The disruption caused by the COVID-19 in human lives was devastating. Like other sectors, education was hugely impacted due to the prolonged closure of education institutions across the world during the pandemic. It affected almost 1.6 billion students globally (UNESCO 2021). In response to this interruption, education researchers started to analyze the impact of the school closure on student learning loss. Outside the classroom, these losses may translate into greater long-term impacts. For only five-month shutdown of schools globally, the learning loss could be of the value of $\$ 10$ trillion (World Bank 2020).

Even before the COVID-19 pandemic, Bangladesh was grappling with a learning crisis characterized by poor student learning and unequal opportunities. Field data suggests that at least 3.42 million primary students and 2.50 million secondary students - a total of about 6 million school children face serious learning loss risk (PPRC and BIGD, 2021). It is likely to have reached a higher level due to the cumulative effects of the lengthy school closures and a lack of effective remote learning opportunities (World Bank, 2021) raising further the dropout rate (World Bank, 2020). Various media reports also showed increasing child labour and child marriage due to and during the pandemic.

## Brief review of literature

Recent studies and reports provided a backdrop for the present study and set the scene for framing the research questions. Rapid survey of CAMPE revealed serious concerns about the risk of reversal of the progress made in recent years in education and setting back the efforts on quality, equity and inclusion objectives. The findings based on stakeholder responses indicated increase of drop out in school ( $85 \%$ respondents)
and increase of child labour that hampered education (71\% respondents) and higher absenteeism and irregular school attendance ( $80 \%$ respondents).

Another rapid survey carried out by BRAC Education Programme during the early phase of the pandemic highlighted children's deep anxiety, fear, psychological stress and being in a state of despair and apathy. A larger and deeper impact of the COVID-19 pandemic on education may be the consequences of the economic downturn caused by the pandemic. Such a fallout in poverty from economic crisis precipitated higher rates of child-labour, child marriage, and sexual exploitation of children. Out of the 16 million students from particularly poor families including the newly poor, it was feared that many might not come back to school ever.

## Mitigating educational losses: Initiatives undertaken by the government

The first rapid response of the government when the pandemic hit the country was to close the schools and shift to the distance learning mode through electronic media, mobile phones, radio and internet platforms. Pre-recorded lessons were delivered through these media. Online platforms like Zoom, Google Meet and Skype were also used. However, children in rural areas and from the poorest households had much less access to television, internet or computers (CAMPE, Education Watch 2020). Public examinations were postponed or cancelled at primary and secondary levels; syllabuses were shortened for the tests. Vaccination drives were undertaken to protect post-primary level children. Even often achieving grade-level competencies and learning outcomes, therefore, has been clearly a challenge.

## Purpose of the study

The present study, under the label 'Education Watch 2022,' taking off from Education Watch 2020 and 2021, investigated
the issues through fieldwork in a sample of schools. The overall objective of the study was to identify, review and analyse the effects of the COVID-19 induced school closure on learning outcomes and the post-pandemic recovery and renewal measures in school education.

More specifically, the study:

1. Undertook an assessment of a sample of students to estimate the core competencies of Bangla, English and Maths at the secondary level to gauge the extent of learning gaps and the need for remedial measures;
2. Examined what remedial and recovery plan, such as rapid assessment and remedial measures, were considered and steps taken;
3. Looked into plans and activities that could support and assist teachers and schools to implement a recovery and remedial plan.

## Methodology and limitations

## Research methodology

The study has followed a mixed methods approach comprising qualitative and quantitative techniques. It includes collecting, reviewing, compiling, and interpreting field-level data. Key stakeholders - students, teachers, parents, education officers, and education NGOs at the local level have been interviewed on their perception of the situation. The secondary sources for the study were the existing research reports, programme reports and studies, particularly of NCTB, UNICEF, BRAC, World Bank, and ADB. It also included the previous studies of CAMPE, especially Education Watch 2020 and 2021.

## Sampling frame and respondent

A random statistically adequate sample of students, teachers, parents, education officials, and local NGO personnel representing 8 divisions of the country was the source of primary data. The total respondent size was 5,692. Of them, 3,821 were students from primary and secondary schools with almost equal numbers of boys and girls. The study also collected data from 562 teachers, 584 parents, 120 TVET instructors, 48 UEO/AUEO, 16 district-level education officials, both primary and secondary, 25 NGO officials who implemented education projects and 516 other stakeholders, i.e., SMC, local government representatives, religious leaders, health officials, journalists, and senior-level district and divisional government officials. Respondents were classified geographically into rural, peri-urban, urban and Dhaka city (See Figures 0.1 and 0.2).

## Study locations

The study included eight districts from eight divisions, 21 Upazilas (three Upazilas from each of seven districts), and two city corporations. The student and parent samples were drawn from 72 household clusters in urban, semi-urban and rural areas purposively, considering geographical and development diversity and spread.


Figure 0.1 Study locations map


Figure 0.2: Study sample coverage

## Ethical considerations

The research team followed CAMPE's legal and ethical standards to protect research participants. Respecting the rights and dignity of the respondents, the research team informed them about the research, assured them of confidentiality and received their consent of participation. Experience in the social survey, knowledge of the local language and sensitivity to local cultural norms were considered while selecting research team members. The study ensured the security of the participants by applying the "no harm" principles.

## Significance of the study and its audience

The study examines the nature and effects of the prolonged cessation of learning for children: the current status of learning and well-being of children as well as the wellbeing of their families and teachers; safe reopening of schools; recovering learning loss and learning and applying lessons for the future from current experience to tackle preexisting problems aggravated by the pandemic.

The potential users of the study are wide-ranging as follows:

- Government policymakers;
- Government officials concerned with the administration and management of the education system;
- Students, teachers, and parents who are direct beneficiaries and involved in school operations;
- Academics concerned about the education system;
- NGOs/CSOs associated with education, national and international;
- Health professionals;
- The development partners - national and international development organisations and UN organisations.


## Limitations of the study

The study is subject to a number of limitations in respect of its scope and coverage of the education system, types of research questions, investigation methodology, and timeframe.

- The study is limited to the formal public-school primary to pre-tertiary and technical-vocational education (in a limited way). It excluded from its scope tertiary, the madrasa system and English medium schools following external curricula and certification. It also excludes proprietary private institutions.
- The research questions focus on the overall operations of the public school system in an emergency situation rather than various aspects of quality, inclusion and exclusion, pedagogy, and management, which are continuing concerns for educational system development.
- The research approach was to gain insight into the issues based largely on the perceptions and opinions
of respondents rather than objective verification of the situation through tangible investigations. Only the learning assessment tools were an attempt to collect empirical data.
- The study's time frame was dictated by the urgency of the research problem itself - public policy questions that demanded rapid answers and the need for consistency of information and responses related to a specific timeframe. It was necessary to reach out to respondents and collect the information within a short time.

The study provides a snapshot of the situation at the time of the survey. However, being the third study concerning COVID effects and response, it begins to provide a comparative perspective drawn from the earlier studies.

## Findings of the study

## A. Recovery and remedial status

## Pandemic and leanring gap recovery efforts

There was agreement among different stakeholders regarding learning gap as teachers (over 97\%) and education officials (100\%) overwhelmingly believed significant learning loss occurred due to school closures during the pandemic. Students did not receive any special assistance for their lessons after the reopening of school as stated by $71 \%$ students of primary schools and $75 \%$ of secondary schools. The majority of parents indicated private tutoring was arranged for their children and a small proportion relied on help from parents and older siblings.

Most of teachers and officials were positive about efforts made to bring about some changes in instructional practices. More such actions were considered necessary by them including additional classes for students and testing to determine
students' progress. Additional classes were organized in schools, as reported by $57.8 \%$ of primary teachers and $44.4 \%$ of secondary teachers. Over one third of teachers mentioned up to five additional lessons held per week, though the quality and effectiveness of these extra lessons could not be ascertained.

## Students' coping in higher grades as schools reopened

Most of the studnets at primary and secondary levels said that they did not have problems in understanding lessons in their new higher grade classes. The perception is likely to have been influenced by their expectations and what they were used to regarding instructional practices in classrooms. It does not necessarily mean they learned what they should have learned in the classroom, as learning assessment findings show, discussed below.

Figure 0.3: Changes in student's learning skills before and after closure Teacher's and Education Official's views


On a scale of 1-10, the teachers rated the performance of students before and after the school closures. Taking an average of the scores, according to teachers, the students were less capable in the classroom by around $25 \%$ during the period (average score of 8 before the closure to about 6 after the closure). The teachers' views somewhat contrasted with those of the student's, as shown above.

Students' reliance on private tutor/coaching and guidebooks
Figure 0.4: Coaching/Private tutoring resorted to by students of classes VIII and IX


Depenency on private tutors or coaching was quite high according to the response of $85 \%$ students of classes VIII and IX which is seen across all clusters including urban and rural areas. Parents reported that around 64\% of class VIII and 50\% of class IX students spent Tk 1,100 to 3,000 per month for private tutoring.

Figure 0.5: Use of guidebooks and expenditures therein


The large majority of students, $79 \%$ of primary and $82.5 \%$ of secondary level, followed commercially produced guidebooks to prepare for their lessons and exams. Parents reported spending an average of Tk. 669 at the primary level and Tk 2,065 at the secondary level for buying commercial guidebooks and notebooks in the first nine months of 2022.

## Stakeholders' responses on post-pandemic situation

There was a positive picture of student's attendance in class and engagement in sports and cultural activities including parental satisfaction with school performance which was almost the same across the geographic clusters of the study. Their satisfaction does not necessarily reflect that the schools were able to support students to gain expected learning outcomes because, as seen above, students relied heavily on private coaching and commercial guidebooks.

Figure 0.6: Parental satisfaction with schools


Only $24 \%$ of teachers and parents of primary and secondary schools admitted some pressure felt by teachers and students because of extra classes with too little time for the tasks, the difficulty of the tasks, and shortage of teachers. Most of students, teachers, and education officials reported not to be too burdened by additional activities and time spent in coping with necessary recovery activities. One reason may be the reported reduction in the frequency of exams. Interestingly there was disagreement about the intensification of discrimination and disparity for disadvantaged groups due to the pandemic. To overcome the challenges in school management, both secondary and primary teachers, emphasized almost evenly on school infrastructure, recruiting more teachers and their training, and greater community engagement.

## B. Supporting teachers and schools

## Support for teachers

Figure 0.7: Orientation for teachers as school re-opened


Figure 0.7 showed about half of the teachers mentioned that they received some orientation as school re-opened whereas, in contrast, almost all officials observed that orientations were offered. To cope with the situation, most officials as well as teachers (not shown here) said that new efforts and initiatives were required on the part of the teachers. Their suggestion included three types of actions - Teaching made "more attractive" and additional time is given to teaching; improving infrastructure and communication facilities, including the arrangement of the multimedia classroom; and recruitment and training of more teachers.

## Weakness of changes among the students

Teachers appeared not to recognize sufficiently that the students' weaknesses reflected teachers' own limitations. Teachers tended to shift the responsibilities to parents and students.

Two types of problems with students identified by $80 \%$ teachers included: Lack of attention to education (by parents/ students) and families not taking enough responsibility for their children's education. The wide-ranging effects of the pandemic cannot be ignored. A teacher noted, "We never saw students behaving like this before COVID-19. Their behaviour
has changed a lot. Maybe this is because of depression and loneliness with no socialising during the long-term school closure in the pandemic."

Figure 0.8: Teacher's perception of meeting basic needs (2019 and 2022)


Questions were asked about teachers' income and if they could meet basic family needs. The response showed that for significant proportions of primary and secondary level teachers the ability to meet the basic family needs was reduced between 2019 and 2022. More than two-thirds of secondary teachers and more than a quarter of primary-level teachers suffered economic distress and anxiety, impairing their ability to perform their duties well (Figure 0.8).

## C. Use of technology/Blended approach

While talking about tech capacity and multimedia provision, about two-thirds of both secondary and primary teachers spoke about inadequate ICT infrastructure - particularly, absence of functioning multi-media classes and computer labs. They observed that when these existed, many were not functional. As they saw it, specific actions needed were more use of ICT-based learning materials and preparing teachers for that purpose.

Around $75 \%$ and $69 \%$, respectively, of primary and secondary teachers acknowledged receiving instructions and guidance while asked on guidance and instruction given to schools and
teachers about using technology and the blended approach. Again 100\% of the officials at district and sub-district levels said instruction/guidance was offered.

Figure 0.9: Difficulties faced in implementing the guidelines


1. Inattentiveness
2. No digital device/not available ICT materials
3. Pressure on teachers and students
4. Lack of electricity and internet
5. Lack of teaching materials

Though almost two-thirds of the teachers and three-quarters of the education officials (except district primary education officers) found no particular difficulty in promoting and applying learning technology and the blended approach, some expressed concerns about extra pressure on students and teachers due to technology-based teaching-learning and lack of digital devices and appropriate digital learning materials.

Figure 0.10: Advice for students to engage with distance learning


[^0]Asked about inspiring and motivating students to engage in distance learning along with regular class, most teachers and officials agreed that such efforts were needed. Most suggested continued use of technologies introduced during the COVID school closure period, especially the Sangsad TV broadcast of lessons, use of the smartphone, and greater use of online platforms.

Figure 0.11: Devices available at home


About device availability for use of learning technology and the blended approach, mobile phones and TV sets were reported by parents to be generally available at home of both primary and secondary school students. However, internet connectivity and availability of laptops/tablets were limited even in urban and peri-urban areas. Direct device availability to students, even when available in the family, has remained a substantial obstacle to the use of learning technology (Figure 0.11).

Figure 0.12: Parent's opinion and use of devices


About a quarter of the parents at both primary and secondary levels saw students' excessive use of mobile phones as a problem ("mobile phone addiction"). Interestingly, this means that three-quarters of parents did not see this as a significant problem. Mobile phone addiction (surfing and texting) is more of an affluent society and urban problem. However, as access to technology expands for learning, the problem of inappropriate use of digital communication will spread, and parents have to be cautions.

## D. Overcoming inequality and implementing the new curriculum

## Capacity of teachers and officials to help students from disadvantaged groups

A significant portion of teachers and officials expressed that they needed in-person training to improve relevant skills to help disadvantaged students. They also wanted the training followed by regular online updating and refreshing of the skills. District-level officials also asked for other kinds of support, especially appropriate classroom with IT facilities and relevant learning content to be disseminated through IT.

## Bringing the dropouts back to school

Figure 0.13: Initiatives to bring the dropout back to school


1. Mid-day meal
2. Develop activist group engaging local government representative and teachers in poverty-stricken areas
3. Develop such group in each school
4. Include poor students and families under Social Safety Net Program
5. Making school and classroom teaching interesting to students
6. Special teaching arrangement for slow learner
7. Others

The majority of teachers considered mid-day meals at school as a most important and effective step for bringing back the dropped-out students. Other suggestions included by teachers and officials was to form activist groups, increase social safetynet coverage for poor and disadvantaged families with schoolgoing children, make school and classroom teaching attractive to students and extra teaching support for slow learners.

## Requirement to help implement the new curriculum

Teachers and education officials are expected to be oriented, trained and prepared for implementing the new curriculum and
textbooks which are in the process of being introduced starting in 2023. Figure 0.14 showed a mixed picture and did not present a pattern, but suggested that a systematic plan covering all of these elements would be necessary to implement effectively the new curriculum in the classroom.

Figure 0.14: New curriculum- Views of teachers and education officials


1. Regular class/Additional class
2. Taking care of students/ Engagement of students
3. Capacity building of teachers/ Activeness of teachers
4. Promote co-curriculum activities/ use of ICT
5. Following gov't instructions
6. Emphasis on guardian's awareness

## Curriculum implementation and learning recovery

Teachers and officials' responses centered on two ideas while asked about methods to implement the proposed curriculum to help recover learning loss and bridge the learning gap: i) Integrated use of conventional methods and IT methods and ii) engaging students and teachers' in supportive role and group work instead of conventional teaching methods. It reflected the need for preparing schools and teachers to follow an integrated approach that blends in-person instruction and technology.

## E. TVET Sub-sector

Technical and Vocational Education and Training (TVET) is a great opportunity to provide young students with practical skills and
knowldege in a specific trade or occupation. It is very important to adapt the courses to the present local and global market demand. The stakeholder responses recognised this need, but presented a more nuanced view of the situation. About a third (31\%) of the surveyed students stated that some courses offered were more market-oriented than others, over 70\% of the TVET teachers thought that the majority of the courses offered in the TVET curriculum were traditional rather than responsive to current market needs.

Figure 0.15: Market responsiveness of the TVET courses


Enhancing teacher's preparedness for changes in technical education

Figure 0.16 Teacher's preparedness for changes


1. Need more relevant training
2. Skilled manpower and financial Support
3. Updated technology and equipment

The global industrial revolution is also expected to bring significant changes to the field of technical education in Bangladesh in coming years. As technology continues to evolve rapidly, teachers in the field of technical education in Bangladesh need to be prepared for these changes. The survey findings showed:

- About $56 \%$ of the teachers surveyed thought that they required additional training to meet the demands of the technological changes being brought about by the Fourth Industrial Revolution.
- About $26 \%$ of the respondents felt that provisions for updated technology and equipment in institutions would be necessary.
- Among TVETteacher respondents, 22\% called for digitization in the classroom, while $15 \%$ requested increased skilled staff and financial incentives for technical and vocational education teachers and students.


## Challenges in conducting trade courses considering the current market demand

Conducting TVET courses in Bangladesh presents unique challenges, considering the current market demand and the economic landscape. One major challenge is keeping pace with the rapidly evolving global trade demand and staying relevant in the competitive job market. Another challenge is the limited access to resources and skilled instructors. Among the respondents from the TVET institutions -

- Two-thirds (65.9\%) of the TVET instructors demanded updated technical equipment in the classroom to meet the current job market and global demand.
- Almost half ( $48 \%$ ) of respondents highlighted the shortage of motivated students and qualified teachers in TVET institutions.
- A smaller proportion demanded more training of TVET teachers and increased teaching staff.


## Suggestions for overcoming current challenges

Figure 0.17: Suggestions to overcome present challenges by institutions


1. Need government support (financial and others)
2. Trainer recruitment

The respondents emphasized the following measures to deal with the challenges that the institutions face currently.

- $43 \%$ called for recruiting qualified trainers to overcome the challenges, while $36 \%$ sought support from the government, including increased financial support.
- $25 \%$ of the surveyed teachers emphasized modern laboratory facilities, while $9 \%$ believed promoting TVET through campaigns among potential trainees and employers would be needed.

For narrowing the learning gap arising from the pandemic effects, short-term recovery actions suggested by $90 \%$ teachers included additional classes, online classes, and increase in practical classes. Medium-term recovery actions suggested by over $56 \%$ teachers included additional physical/online classes; modern equipment was asked for by $17 \%$ teachers. Longerterm recovery actions suggested by around $86 \%$ teachers included additional classes/blended method classes/regular classes; modern equipment and updated curriculum.

Opinion on priority action for the overall improvement of TVET included

- $56 \%$ of respondents suggested providing sufficient training for TVET teachers.
- $42 \%$ of teachers proposed supplying sufficient ICT materials.
- $33 \%$ of teachers recommended improving the ICT skills of trainees.


## F. Learning assessment at the secondary level

An assessment of student's learning performance was undertaken by administering a 90 -minute test each in Bangla, English and Math. The tests were prepared by reviewing the competencies prescribed in the class 8 syllabus deliberately pitching the items at a "Mid-level" of difficulty and administered in the schools by the research team members randomly selecting the required number of students in each school. The scores obtained by students were transformed into letter grades by applying the prevalent practice in Bangladesh.

## Student performance in assessment

Figure 0.18: Performance of students by letter grades


The overall result showed that $28.9 \%$ of class VIII students could not obtain the pass marks of $33 \%$; this was $26.2 \%$ for class IX. Adding these percentages with those receiving a D grade ( 33 to $39 \%$ ), it turned out that those obtaining these very low scores of below $40 \%$ added up to $36.1 \%$ of stuents for class VIII and
33.5\% of students for class IX. The small overall difference of 2.6\% points in total scores in English, Bangla and Math for the two classes on tests based on the class VIII syllabus suggests that there has been a cumulative adverse effect on student learning due to the pandemic-induced school closure.

## Subject-wise performance

The subject-wise performance of class VIII students showed that $82 \%$ obtained a passing score of $33 \%$ or more in Bangla, 65\% in English and 66\% in Mathematics. The performance of class IX students is only marginally better than those of class VIII students. Among the class IX students, $84 \%$ passed in Bangla, 72\% passed in English, and 65\% in Mathematics. Girls performed marginally better than boys in the assessment. For example, among the students of class VIII, 74\% of girls passed the assessment, compared to 68\% for boys. Among the students of class IX, 75\% of girls passed the assessment compared to $73 \%$ for boys.

## District-wise learning performance

Figure 0.19: Overall performance according to districts


The overall performance of students in both classes showed Jashore district to be on top with $90.5 \%$ pass. The performance of the students in Habiganj was the worst, with $42.9 \%$ overall pass rate, with other districts placed in-between. The analysis also
showed that education level of mothers of the students made a significant positive difference regarding students' performance in learning achievement.

## Conclusions and recommendations

The recommendations have been prepared by the research team, following the usual Education Watch practice, in consultation with suggestions from the technical and advisory committees of Education Watch. Thus drafts of the findings, provisional conclusions, and recommendations were revised and refined through this consultation process.

## Major conclusions

## On recovery and remedial status and actions

1. According to various study findings, including the sample assessment of this study, there were significant learning losses and deficits in learning achievement due to the long school closure, with broader effects of the pandemic on students, teachers, and their families. The extent of loss could not be quantified precisely because there was no reliable baseline and the absence of sufficient effort and attention to measuring the losses by education authorities. The studies have, however, indicated that there are large learning gaps compared to what is expected to be learned according to subject-wise and and grade-wise syllabus for school students in Bangladesh. Educationists have advocated for a comprehensive and long-term recovery plan to minimize the losses. International reports and evidence also highlighted learning losses and concerns about these in low-income and middle-income countries.
2. There were divergent views and perceptions among stakeholders, particularly among students and parents on the one hand, and teachers and education officials, on the other. The divergences were seen in respect of assistance
and support received by teachers and schools from the education authorities regarding recovery and remedial actions in schools.
3. Students extensively relied upon private tutoring and commercial guidebooks to cope with learning losses and gaps. Students moved to higher grades as they were allowed to progress along their grade level even though they did not participate in regular instructional activities and were thus unprepared for the higher-grade-level lessons. The huge dependency on private tutoring reflects the continued privatization and marketization of education.
4. Besides distorting teaching-learning in the classroom, relying on private tutoring and commercial guidebooks increased families' out-of-pocket costs and exacerbated the educational disparities.
5. The effect of Covid-19 was not only restricted to health and education but also extended its longstanding devastating impact on the social and economic sectors of the country by bringing negative consequence on the livelihood of marginalised groups.

It can hardly be denied that learning losses due to school closures have been substantial in Bangladesh and globally. The government has taken several initiatives to recover the learning loss, but still, the gaps are enormous. Like the other countries, efforts are needed to recover those losses to avoid negative long-term impacts on student learning progression, well-being, future earnings, and economy-wide productivity.

## Support received by teachers and schools

1. There were divergent perceptions of teachers, officials, parents and NGOs representatives about support to teachers provided in comparison to support needed. For example, teachers were divided in their views about orientation and workshops held for them to cope with
the new situation after the long closure and disruption of schooling. However, the local level officials thought the necessary steps had been taken.
2. Another divergence in views was regarding the intensification of inequality due to the pandemic effects. It stands to reason that this was the case, and available evidence from diverse sources suggests that this was so, which the NGOs representatives asserted. However, teachers and officials did not see such a problem (beyond what was there before the pandemic), undermining any action that might have been contemplated or attempted in this regard.
3. Most teachers tended to make students and families responsible for learning problems, paying less attention to their own role. Such a denial of their role could not help increase teacher effectiveness.
4. With regard to tech-related support, specific actions needed were more use of ICT-based learning materials and preparing teachers for that purpose. This action is a high priority to make better use of tech-supported learning.
5. Both primary and secondary-level teachers suffered economic distress and anxiety, impairing their ability to perform their duties. Moreover, the situation for teachers' families has worsened due to the pandemic.

## Use of learning technology and the blended approach

1. The pandemic period experience with digital technology has shown both its possibilities and pitfalls. It is obvious now that the blended approach to learning, combining inperson and virtual learning, will be the norm in the future.
2. The responses regarding the use of tech-based learning were ambivalent and needed a sufficient understanding of the challenges by the stakeholders. The broadly positive
response on specific points contradicts other information about technology use and practices in schools. These likely have reflected limited expectations of stakeholders on such services in the school system.

## Inequality actions

1. There is an urgent need to consider inequality issues during post-pandemic education recovery and adequately implement the revised curriculum. An overwhelming proportion of teachers and officials expressed that they needed in-person training to improve relevant skills. They also sought the training to be followed up by regular online updating of the skills.
2. The large majority of teachers saw mid-day meals at school at the primary level as the most important step that could be taken to bring back children who have dropped out of school and retain them. A program with a regular government budget, long under discussion, should be implemented without further delay.
3. The range of actions and varying emphasis on capacity building of teachers and officials, as expressed by stakeholders, did not present a pattern, but this suggests that a systematic plan that included various elements would be necessary to implement the revised curriculum in the classroom effectively. Preparing teachers and officials well to act according to the plan would be important.
4. Overall, the responses suggest the need for preparing schools and teachers to follow an integrated approach that blends in-person instruction and technology and continues this as regular professional support activities for teachers.
5. Children with special needs and in especially difficult circumstances, such as those in remote areas, and especially disadvanateged groups such as Dalits and ethnic minorities are likely to have suffered serious pandemicrelated vulnerabilities; they deserve special attention in recovery and remedial strategies.

## Observations on TVET post-pandemic responses

The government has strongly emphasised the development of TVET, intending to increase employability and economic growth in the country. However, the TVET sub-sector, apart from the immediate problems of learning loss and gaps due to the pandemic, faces continuing challenges, such as inadequate budgets for operating costs, facilities, and equipment and a shortage of qualified teachers. There are also concerns about teachers' readiness for these changes, as some may struggle to keep pace with the evolving technological landscape.

1. A major challenge in TVET is the need for more motivated students and qualified teachers, which can impact the quality of education. This problem is aggravated by the need for updated technical equipment and resources to keep pace in training with the rapidly evolving job market and global demand.
2. By implementing a comprehensive and flexible approach, TVET institutions in Bangladesh could help students overcome the impacts of the pandemic and succeed in their education and future careers. The survey, however, revealed somewhat conventional thinking in the responses on the part of teachers - emphasising more training, more personnel and more fund, which are necessary, but not sufficient.
3. A comprehensive and sustainable recovery plan could address the long-term impact of the pandemic on learning in TVET institutions.

## Learning assessment

1. At least one-third of the students could not cope with their lessons in the classes they were placed in during the postCOVID period. Therefore, the premise that students should be promoted to the higher classes without letting them lose any school year due to the pandemic disruption or the assumption that somehow students would manage at their class level was not well-founded.
2. The study provided a magnitude of learning loss rather than a precise measure of the loss or gap between where they are and where they should be due to the absence of gradelevel achievement benchmarks. However, it would be reasonable to assume, given the moderate level of difficulty of the test, that most of the students ( $80 \%$ or more) should obtain letter-grade scores of A, B or C, provided that the examinations were reasonably valid and reliable, (i.e. these measured student's skills and competency adequately). The reality was that over two-thirds did not meet this expectation.
3. The present situation shows that over one-third of students fell in the disappointing categories of F or D, scoring under $40 \%$ marks. The practice of accepting a $33 \%$ score as a passing grade needs to be revised. This suggests that a student is regarded as performing adequately at grade level even if they have yet to learn two-thirds of the content of a subject specified for the grade.
4. The curriculum implementation efforts will likely work well if the fundamental problem of coping with the deficiencies preventing students from performing at grade level is addressed.

## Recommendations

The following recommendations are offered to minimize and mitigate the learning losses of students and put them back on the learning track based on the findings and conclusions above and those of others.

1. Pandemic consequences should not be ignored. The education authority has taken a number of initiatives to mitigate learning loss due to the pandemic. Still, there remains a huge gap between the government's vision of education and the reality. Recently, the government introduced new curricula and textbooks. It should be noted
that without mitigating the learning loss and remedial measures, the objectives of the new curriculum and the goal of 'Quality Education' cannot be achieved. The problems manifested during the closure and its aftermath have to be considered, and preexisting problems that plagued the system should be identified and objectively analysed in all reform and remedial actions.
2. Recovering the learning loss and remedial learning. The education authorities should identify the actual learning loss by conducting a rigorous assessment and empirical research with a scientific sample size considering all grades of school education as well as school-based rapid assessment (see below). At the secondary level, DSHE, MoE, NCTB and the Education Boards need to join forces to design an action plan for mitigating the learning loss and gap. Such a plan as well as the revised curriculum should emphasize fundamental Bangla, English, Mathematics and science skills as well as the teacher's skills and capability to deliver in the classroom.
3. Bringing students up to grade level within a year should be the priority. The authorities have decided that students will continue with normal grade progression as if no loss was suffered during the two non-functioning school years; the least that should be done now is that attention is given, to assist students and teachers in coping with the grade level lessons for which they are not prepared. As part of this effort, grade-wise and school-based recovery plan should be initiated through the following steps:

- A grade-wise rapid assessment of student status in core skills/competencies (Bangla, and Math at the primary level and Bangla, English, Math and science at the secondary kevel) should be undertaken.
- Grouping students by performance level determined by the rapid assessment to bring them up to a minimum grade level competency within a year.
- Developing simple evaluation tools to be used in each school as well as teaching guides and content for remedial lessons by groups.
- Supporting teachers and schools to carry out the assessment and remedial learning activities; teachers need to be provided with simple and well-structured pedagogy tools for lessons in print and on-line to serve different ability groups.

4. Develop an effective monitoring mechanism for both teachers and students. An effective monitoring system should be developed for teachers to monitor and evaluate their students to know their learning progress and provide effective feedback. In this mechanism, AUEOs/ UEOs/URCIs (for primary education) and USEO/Academic Supervisors (for secondary education) need to monitor and mentor the teachers by maintaining cooperative, collaborative and cordial relationships with them. Parents must actively participate in their children's education to ensure regular attendance and monitor their learning. Effective communication, coordination and cooperation among the parents, students, teachers, and SMC should be ensured by conducting monthly parents meeting and periodic SMC meetings.
5. Investing in education for further growth. The government is committed to investing at least $20 \%$ of the national budget or $4-6 \%$ of GDP in education. But the allocation is still $10-12 \%$ of the national budget and $2 \%$ of GDP for the last two decades. The government should consider the allocation to education as an investment for future growth, not an expenditure. The allocation should be increased, aligning with the national and international commitment to the disadvantaged groups, including children with disabilities, children from remote areas
and ethnic minorities, children vulnerable to child labour and early marriage, street children, and young children who need early child care and development services. All learning recovery activities should have special provisions and funding to reach these groups. Budgets should be allocated to support the institutions and teachers in coping with learning disruption and recovery actions.
6. Partnerships with NGOs and civil society. To bring students from disadvantaged and low-income groups back to school and hold them there, and to prevent child labour and early marriage of girls, a programme with financial resources for raising awareness and mobilising community support should be organised in each union and upazila involving school management, local government bodies, NGOs and civil society. In addition, concerned forums of education, youth and women, rights bodies and NGOs should be encouraged to be engaged in this campaign at the national and local levels. This broad partnership should be involved in taking necessary measures for ensuring quality, equity and inclusion in education in the light of national goals and the SDG4 agenda. The communities and NGOs, for example, should be involved in expanding provisions for mid-day meals and psycho-social support for students to reduce inequality and bring back to school the drop-out children.

The rolling out of the new curriculum and textbooks faces various problems ranging from political dynamics, lack of coordination and effective planning, and organisational inefficiency and mismanagement. The problems will multiply, and obstacles may be insurmountable if the students, teachers and schools are not prepared by taking the measures proposed here to mitigate the existing problems.

## Contributors

Dr. Qazi Kholiquzzaman Ahmad ${ }^{1}$
Chowdhury Mufad Ahmed ${ }^{2,3}$
Ghiasuddin Ahmed ${ }^{2,4}$
Jasim Uddin Ahmed ${ }^{2}$
Principal Quazi Faruque Ahmed ${ }^{1}$
Romij Ahmed ${ }^{2}$
Tahsinah Ahmed ${ }^{2}$
Prof. Dr. Kazi Saleh Ahmed ${ }^{1}$
Dr. Manzoor Ahmed ${ }^{1,3,4}$
Prof. Shafi Ahmed ${ }^{1}$
Dr. Mohammad Tariq Ahsan ${ }^{2}$
Mahmuda Akhter ${ }^{2}$
Shereen Akhter ${ }^{2}$
Prof. Syeda Tahmina Akhter ${ }^{2}$
Md. Murshid Aktar ${ }^{2}$

ABM Khorshed Alam ${ }^{2}$
Khandaker Jahurul Alam ${ }^{2}$
Dr. Mahmudul Alam ${ }^{2}$
Prof. Md. Shafiul Alam ${ }^{2}$
Mohammad Nure Alam ${ }^{4}$
Prof. S. M. Nurul Alam ${ }^{1}$
Kazi Rafiqul Alam ${ }^{1}$
Khondoker Shakhawat Ali ${ }^{2}$
Prof. Muhammad Ali ${ }^{2}$
Dr. Syed Saad Andaleeb ${ }^{1}$
Dr. Mohammad Niaz Asadullah ${ }^{1}$
Dr. M. Asaduzzaman ${ }^{1}$

Prof. Dr. Shafiul Azam ${ }^{2}$
Prof. Abdul Bayes ${ }^{1}$
Dr. Anwara Begum ${ }^{2}$
Prof. Hannana Begum ${ }^{2}$
Dr. Mosammath Fahamida Begum ${ }^{2}$
Philip Biswas ${ }^{3}$
Rasheda K. Choudhury ${ }^{1,3,4,5}$
Jibon K Chowdhury ${ }^{2}$
Dr. A. Mushtaque Raza Chowdhury ${ }^{1,3,5}$
Mahbub Elahi Chowdhury PhD ${ }^{1}$
Hari Pada Das ${ }^{2}$
Tapon Kumar Das ${ }^{3}$
Subrata S. Dhar ${ }^{1}$
Dr. Mohammed Farashuddin ${ }^{1}$
S A Hasan Al Farooque ${ }^{2}$
Md. Fashiullah ${ }^{2}$

Jyoti F. Gomes ${ }^{1}$
Shaymol Kanti Gosh ${ }^{1}$
Md. Ahsan Habib ${ }^{2}$

Dr. Md. Abdul Halim ${ }^{2}$
Md. Abdul Hamid ${ }^{1}$

Prof. M Nazmul Haq ${ }^{2}$
Shamse Ara Hasan ${ }^{1}$
Zaki Hasan ${ }^{1}$
K M Enamul Hoque ${ }^{2,3}$
Dr. M. Shamsul Hoque ${ }^{2}$
Iqbal Hossain ${ }^{2,3}$
Md. Altaf Hossain ${ }^{2}$
Md. Mofazzal Hossain ${ }^{2}$
Md. Amir Hossain ${ }^{1}$

Prof. Dr. Syed Shahadat Hossain ${ }^{1,3,4}$
Md. Alamgir Hossen ${ }^{2}$

Dr. M. Anwarul Huque ${ }^{1}$
Dr. Muhammad Ibrahim ${ }^{1}$
Prof. Md. Riazul Islam ${ }^{2}$
Dr. Mohammad Mainul Islam ${ }^{2}$
Prof. Nazrul Islam ${ }^{2}$
Dr. Safiqul Islam ${ }^{2,3}$
Roushan Jahan ${ }^{1}$
Humayun Kabir ${ }^{1}$
Jasim Uddin Kabir ${ }^{2}$
Dr. Ahmed-Al-Kabir ${ }^{1}$
Md. Humayun Kabir ${ }^{2}$

Nurul Islam Khan ${ }^{2}$
A.H. M Noman Khan ${ }^{3}$

Dr. Safi Rahman Khan ${ }^{2}$
Prof. Mahfuza Khanam ${ }^{1}$
Dr. Fahmida Khatun ${ }^{1}$
Prof. Dr. Barkat-e-Khuda ${ }^{1}$
Hans Lambrecht PhD ${ }^{3}$
Talat Mahmud ${ }^{2}$
Onno Van Manen ${ }^{2}$
Erum Mariam ${ }^{2}$
Dr. Imran Matin ${ }^{2}$
Dr. Ahmadullah Mia ${ }^{2}$
Mohammad Mohsin ${ }^{2,3}$
Md. Mohsin ${ }^{1}$

Nor Shirin Mokhtar PhD ${ }^{3}$
Prof. Dr. Shikder Monwar Morshed ${ }^{1}$
Dr. Md. Golum Mostafa ${ }^{2}$
Dr. Mustafa K. Mujeri ${ }^{1}$
Dr. K A S Murshid ${ }^{1}$

Prof. Dr. A.K. M. Nurun Nabi ${ }^{1}$

Samir Ranjan Nath ${ }^{2}$
Br. Leo James Pereira CSC ${ }^{2}$
Md. Quamruzzaman ${ }^{2}$

Abdur Rafique ${ }^{2}$
Dr. Mostafizur Rahaman ${ }^{2,3,4}$
Dr. M Ehsanur Rahman ${ }^{2,3}$
Md. Habibur Rahman ${ }^{2}$

Prof. Dr. Siddiqur Rahman ${ }^{2}$
Jowshan Ara Rahman ${ }^{1}$
Kazi Fazlur Rahman ${ }^{1}$
Prof. Mustafizur Rahman ${ }^{1}$
A. N. Rasheda ${ }^{1}$

Nadia Rashid ${ }^{3}$
Bazle Mustafa Razee ${ }^{3}$
Taleya Rehman ${ }^{1}$
Goutam Roy ${ }^{2}$
Dr. Zia-Us-Sabur ${ }^{2}$
Afzal Hossain Sarwar ${ }^{2}$
Dr. Binayak Sen ${ }^{1}$
Prof. Rehman Sobhan ${ }^{1}$
Dr. Nitai Chandra Sutradhar ${ }^{1}$
Musharraf Hossain Tansen ${ }^{2}$
Mohammad Muntasim Tanvir ${ }^{2}$
Sheldon Yett ${ }^{1}$
Kazi Raihan Zamil ${ }^{2}$

1. Advisory Board Member
2. Working Group Member
3. Technical Team Member
4. Study Team Member
5. Review Team Member

# এডুকেশন ওয়াচ প্রতিবেদন ২০২২ 

মহামারী উত্তর শিক্ষা<br>ক্ষুল শিক্ষার পুনরুদ্ধার ও আগামীর অভিযাত্রা

## মূল প্রতিবেদনের সারসংক্ষেপ

মনজুর আহমদ<br>মোস্তাফিজুর রহমান<br>সৈয়দ শাহাদাত হোসাইন<br>গিয়াসউদ্দিন আহমেদ<br>আবদুল কুদ্দুছ

এপ্রিল ২০২৩


গণসাক্ষরতা অভিযান

ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন, বাংলাদেশ

## প্রথম প্রকাশ

এপ্রিল ২০২৩

## প্রকাশক

গণসাক্ষরতা অভিযান

প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত। এই প্রতিবেদনের কোনো অংশ বা পূর্ণ প্রতিবেদন পুনঃপ্রকাশ/মুদ্রঢের ক্ষেত্রে লিখিত অনুমতি নিতে হবে।

## প্রচ্ছদ

নিত্য চন্দ্র

আইএসবিএন নম্বর: ৯৭৮-৯৮--৩৫-৪০০২-৭

ছবি
https://www.bd-journal.com
Internet

যোগাযোগের ঠিকানা
৫/১৪ হুমায়ূন রোড , মোহাম্মদপুর, ঢাকা - ১২০৭
ফোন: +b-৮-০২- 8১০২২৭৫২-৬
ই-মেইল: info@campebd.org
ওয়েবসাইট: www.campebd.org
Facebook: facebook.com/campebd
Twitter: twitter.com/campebd

মুদ্রণে: আগামী প্রিন্টিং এণ্ড পাবলিশিং কোং
২৭, বাবুপুরা, নীলক্ষেত, ঢাকা-১২০৫

## উедя

দু’দশকের দীর্ঘ পথ পরিক্রমায় এডুকেশন ওয়াচ-এর সজ্গ যুক্ত আমাদের इানীয় অংশীজন, সহব্যোগী সংগঠন, শিক্ষক, গবেষক, শিক্ষা সংশ্লিষ্ট সরকারি-বেসরকারি কর্মকর্তা, শিক্ষাথ্রতিষ্ঠান, নীতি-নির্ধারক ও उভাকাজ্মীদের প্রতি কৃতজ্ঞতাম্বর্রপ উৎসর্গীকৃত।

## প্রেক্মাপট ও উদ্রেশ্য

কোভিড ১৯-এর কারণে মানুমের জীবনयাত্রায় মারাত্নক বিত্ন ঘটে। মহামারী চলাকাनীন বিশ্পজুড়ে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধ থাকায় অন্যান্য সেক্টরের মতো শিক্ষাও ব্যাপকভাবে ক্ষত্গিন্ত হয়। এর প্রভাব পড়ে বিশ্বব্যাপী প্রায় ১.৬ বিলিয়ন শিক্ষার্থীর ওপর (ইউন্নেক্ষে ২০২১)। শিক্ষাথ্থীদের শিখনক্ষতির ওপর झুল বন্ধের প্রভাব সম্পর্ক শিক্ষা গব্বেকদদর বিক্লেষণে দেখা যায় রে, এই ক্ষতি শ্রেণিকক্ষের বাইরে আরও দীর্ঘম্ময়াদি বহুমাত্রিক প্রভাব ফেলনে পারে। বিশ্ব্যাপী মাত্র পাচ মাসের জন্য ছ্লুল বন্ধ থাকায় কারণে শিখনক্ষতির অর্থিক মূন্য হরে পারে ১০ ট্রিলিয়ন ডলার (বিশ্ববাংক ২০২০)।
মাঠ পর্যা|্য়র তথ্য মতে, কমপক্ষে ৩.৪২ মিলিয়ন প্রাথমিক শিক্ষার্থী এবং ২.৫০
 শিখনক্ষতির ুুঁকিতে রভ্যেছে (পিপিআরসি এবং বিঅাইজিডি, ২০২১)। কোভিড ১৯ মহামারীর পৃর্বেও বাংলাদদেশ শিক্ষার্থীদের দুর্বল শিখন ও অসম সুযোগের মতো বিভিন্ন সংকট বিদ্যমান ছিল। দীর্ঘদিন স্লুল বন্ধ থাকা এবং কার্থকর দূরশিক্ষণ সুৰ্যাগের অভাবে এই বুঁকি বহুঞুণ বৃদ্ধি পেতে পারে (বিশ্ব্যাংক, ২০২১)। এছাড়া মহামারীর কারণে ও মহামারীর সময়ে শিষ্ভশ্রম এবং বাল্যববিবাহ বৃদ্ধির বিয়়টি গণমাধ্যমের প্রতিরেদনে প্রতিফলিত হয়েছে।

## সংশ্লিষ্ট নথি ও প্রতিবেদনের সংক্ষিপু পর্যালোচনা

সাম্প্রতিক বিভিন্ন গবেষণা ও প্রতিবেদন বর্তমান গবেষণার পটভূমি হিলেবে কাজ করেছে এবং সেই বিবেচনায় এর প্রশ্নগেনো তৈরি হয়েছে। গণসাক্ষরতা অভিযানেন এক জরিপে সাম্প্রতিক বছূরুুোতে শিক্ষার অত্রগতি, পিছিয়ে পরা এবং শুণগতমান, সমতা ও অন্ত্ভুক্তি বিষয়ক উদ্দ্যোগর অভাব সম্পর্কে উদ্বেগ প্রকাশ পেয়েছে। গবেষণায় আরও দেখা গেছে, ৮৫ শতাংশ উত্তদদাতার মতে, ক্ষুলো ঝরেপড়ার হার বৃদ্ধি পেয়েছে আর ৭১ শতাংশ উত্তরদাতার মতে, শিঙ্ৰশ্রম বৃদ্ধি পেত্য়ে, या চলমান শিক্ষা কার্यক্রমরে ব্যাহত কর্ছছ। ৮০ শতাংশ উত্তরদাতা মনে করেন, প্ুুলে অনুপ্হিতি বা অনিয়মমিত উপখ্হিতি বেড়েছে।
মহামারীর প্রাথমিক পর্যায়ে ব্র্যাক এডুকেশন প্রোগ্রাম পরিচালিত আরেকটি জরিপে শিঙদ্রে গভীর উদ্বেগ, ভয়, মানসিক চাপ, হতাশা এবং উদাসীনতার বিয়়টি তুলে ধরা হয়। শিক্কার ওপর কোভিড ১৯ মহামারীর প্রভাব অর্থট্নততিক মন্দা, ঝরেপড়া, শিঙ্ভশ্রম, বাল্যবিবাহ এবং শিঙ্ধদের বৌন নিপীড়নের হারকে বাড়িয়ে

তুনতে পারে। নতুন দরিদ্রসহ দরিদ্র পরিবার্রের ১ কোটি ৬০ লাখ শিক্ষার্থীর মধ্যে অনেকে হয়তো আর কখনো া্ুুলে ফিরতে পারবে না বলেও আশাক্কা করা হচ্ছে।

## শিক্ষার ক্ষতি হ্রাস: সরকার কর্তৃক গৃহীত উদ্দ্যোগ

দেশ্লে মহামারী আঘাত হানার সময় সরকার প্রথম বে পদক্ষেপটি দ্রুত নিফ্রেছিল তা হলো শিক্ষাপ্রতিঠ্ঠান বন্ধ ঘোষণা করা এবং ইলেকদ্ট্রনিক মিডিয়া, মোবাইল ফোন, রেডিও, এবং ইন্টারন্নট প্পাটফর্ম্রের মাধ্যমে দূরশিক্ষণ ব্যবন্श চালু করা, যার মাধ্যমে রেকর্ডকৃত সেশন প্রচার করা হর্যেছিন। এছাড়া অনলাইনে ক্লাস পরিচালনার জন্য জুম, ঞুগল মিট এবং ক্কাইপপর মতো পাটফর্ম ব্যবহার করা হতো। কিন্তু গরেষণায় দেখা গেছে, গ্রামী অঞ্চল এবং দরিদ্দত পরিবারের শিঙদের টেলিভিশন, ইন্টারনেটট বা কস্পিউটার ব্যবহারের সুযোগ অনেক কম ছিল (গণসাক্ষরতা অভিযান, এডুকেশন ওয়াচ ২০২০)। প্রাথমিক ও মাধ্যমিক পর্যাৰ়্ে পাবলিক পরীক্কা ছৃপিত বা বাতিল করা হয়েছে এবং পরীক্ষার জন্য সিলেবাস
 আনার জন্য কোভিড-১৯ টিকা প্রদান করা হয়েছে। তারপরও বিদ্যানত্যে ভর্তির আশাব্যత্জক হার সন্ত্নেও র্রেণিভিত্তিক দক্ষতা ও শিখনফল্ন অর্জন একটি চ্যানেঞ্জ रढ़় দাঁড়িয়েছ্ছ।

## গবেষণার উদ্দেশ্য

‘এডুকেশন ওয়াচ সমীক্ষা ২০২२’ গব্বষণায় নমুনায়নের মাধ্যমে মাঠ পর্যায়ে নির্বাচিত জ্কুলগুলোতে তথ্য-উপাত্ত সং্্রেরে মাধ্যমে বিভিন্ন বিষয়ে গভীরভাবে অনুসদ্ধান করা হর্রেছে। এই গরেষণার সামত্রিক উল্দে্য হলো কোভিড ১৯-এর কারণে স্কুল বন্ধের ফলে শিখনফলের ওপর এর প্রতাব শনাক্ত করা এবং স্ষুল শিক্ষায় মহামারী পরবর্তী পুনরুদ্ধার কার্यর্রম পর্যালোচনা ও বিশ্লেষণ করা।

## সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্য

১. শিখন ঘাটতি পরিমাপের জন্য মাধ্যমিক শিক্ষা পর্যায়ে বাংলা, ইংরেজি ও গণিত বিষয়ে ম্মীলিক দক্ষতা নির্রপণের একটি মূন্যায়ন প্রক্রিয়া গ্রহণ করা;
২. যেসব প্রতিকারমূলক এবং পুনরুদ্ধারের (যেমন- দ্রুত মূन্যায়ন এবং প্রতিকারমূনক ব্যবश্হ) পরিকল্পনা বিবেেনা করা হয়েছিলা তা পর্রালোচনা করা;
৩. পুনরুদ্জার ও প্রতিকারমূলক পরিকল্পনা বাষ্টবয়ান্ন শিক্ষক ও বিদ্যালয়কে সহায়তা করার জন্য গৃহীত পরিকক্পনা ও কার্यক্রম মূन্যায়ন করা।

## প্জতি এবং সীমাব্ধতা

## গব্বেণা পদ্ধতি

এ গবেষণায় গুণতত এবং পরিমাণগত কৌশলের সমন্ন্য়ে একটি মিঝ পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়েছে। এর মধ্যে রর্য়ছে মাঠ পর্यায়ে উপাত্ত সং্রহ, পর্যালোচনা, সংকলন এবং বিশ্থেষণ করা। বর্তমান পরিহ্হিতি সম্পর্কে প্রধান অংশীজন শিক্ষার্थী, শিক্ষক, অভিভাবক, শিক্ষা কর্মকর্তা এবং इ্ञानীয় পর্যায়़ শিক্মা নিয়্যে কর্মরত এনজিও প্রতিনিধির সাক্ষাৎকার নেওয়া হয়েছে। তথ্যের আনুষগিক উৎস ছিল এনসিটিবি, ইউনিসেফ, ব্র্যাক, বিশ্বব্যাংক ও এডিবির বিদ্যমান গবেষণা ও প্রোগ্রাম প্রতিবেদন। এছাড়া গণসাক্ষরতা অভিযানের পূর্ববর্তী গবেষণা, বিলেষত এডুকেশন ওয়াচ ২০২০ ও ২০২১ ব্যবহার করা হয়েছে।

## নমুনা কাঠাম্মা এবং উত্তরদাতা

প্রাথমিক উপাত্তের উৎস ছিল দেশের ৮টি বিভাগের প্রতিনিধিতৃকারী শিক্ষার্থী, শিক্ষক, অভিভাবক, শিক্ষা কর্মকর্তা এবং श্ছনীয় এনজিও কর্মী। মোট উত্তরদাতার সংখ্যা ছিল ৫,৬৯২। এর মধ্যে ৩,৮-২১ জন প্রাথমিক ও মাধ্যমিক বিদ্যান্য়ের শিক্ষার্থী, যার মব্যে প্রায় সমান সংখ্যক ছেলে ও মেয়ে। গবেষণায় ৫৬২ জন শিক্ষক, ৫৮-৪ জন অভিতাবক, ১২০ জন কারিগরি ও বৃত্ত্মিন্কক শিক্ষার প্রশিক্ষক, ৪b- জন উপজেনা পর্যা|্রের প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষা কর্মকর্তা, ১৬ জন জেলা পর্যায়़রর প্রাথমিক ও মা্্যমিক শিক্কা কর্মকর্ত, শিক্কা কার্यক্ৰম বাত্তবায়নকারী এনজ্ও-এর ২৫ জন কর্মকর্তা এবং এসএমসি, স্থনীয় সরকার প্রতিনিধি, ধর্মীয় নেতৃথৃন্দ, সাংবাদিক, জেনা ও বিভাগীয় পর্যায়ের জ্যেষ্ঠ সরকারি কর্মকর্তাদের নিকট থেকে তথ্য সং্রহ করা হয়। উত্ররদাতাদর ভৌগোলিকতাবে গ্রামীণ, শহরতলী, শহর এবং ঢাকা শহর হিসেবে শ্রেণিবদ্ধ করা হয়েছে।

## গবেষণার ছান

ভৌগোলিক এবং উন্নয়ন বৈচিত্র্য ও বিস্তার বিবেেনায় আটটি বিভাগের আটটি জেলা এবং ২১টি উপজজনা (সাত জেলার তিনটি


চিত্র ০১: গবেষণার কর্ম এলাকা

করে উপজেনা), দুটি সিটি কর্পোরেশন এই গবেষণার অন্তুত্তক করা হয়েছে। পারপাসিভ পদ্ধতিতে ৭২টি ক্বাস্টারে (শহর, শহরতনী ও গমীণ) এই গরেষণা কার্যক্রম পরিচালিত হয়।


চিত্র ০২: গমেণার নমুনায়ন

## নৈতিক বিবেচনা

গবেষণায় অংশশ্রহণকারীদের সুরক্ষা নিশ্চিতের জন্য গবেষণা দল গণসাক্ষরতা অভিযানের আইনি এবং নৈতিক মান অনুসরণ করেছে। উত্তরদাতাদদর অধিকার ও মর্যাদার প্রতি শ্রদ্ধা রেখে গবেষণা দল তাদের গবেষণা সম্পর্কে অবহিত করে গোপনীয়ততর আশ্বাস দিত্যেছে এবং গবেষণায় অংশ্রহণের জন্য তাদের সম্মতি গ্রহণ করেছে। গবেষণা দলের সদস্যদের নির্বাচন করার সময় সামাজিক জরিপের অভিজ্ঞण, স্ছানীয় ভাষাজ্ঞান এবং সাং্কৃতিক রীতিনীতির প্রতি সংবেদনশীলতা প্রত্তি বিষয় বিবেচনা করা হয়েছিন। গবেষণাটি 'No Harm Principle’ অনুসরণ করে অংশ্র্রহণকারীদের সুরক্ষা নিশিতি করা হয়েছে।

## গবেষণার তাৎপর্য এবং এর উদ্দিষ্ট জনগোষ্ঠী

গরেষণাটি শিঙ্টেদের জন্য দীর্ঘসময় ধরে শিখন বক্ধের ক্রকৃতি এবং প্রভাব বিশ্লেযণ করেছে। পাশাপাশি তাদের শিখন, কন্যাণ, তাদের পরিবার এবং শিক্ষকদের বর্তমান অবষ্থ; নিরাপদে জুল খোলা; শিখনক্ষতি পুনরুদ্ধার এবং পূর্ব্বে থেকে বিদ্যমান সমস্যাগ্ৰো মহামারীর ফলে অরও তীব্রতর হল্যেছে কিনা, সেগুলো

মোকাবেলায় বর্তমান অভিজ্ঞতা থেকে ভবিষ্যতের জন্য শিক্ষা গ্রহণের বিষয়টি মূল্যায়ন করেছে।

গবেষণার সম্ভাব্য ব্যবহারকারী নিম্মরূপ:

- সরকারের শিক্ষা সংশ্লিষ্ট নীতিনির্ধারক;
- শিক্ষা প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনার সন্গে সংশ্লিষ্ট সরকারি কর্মকর্তা;
- শিক্ষার্থী, শিক্ষক এবং অভিভাবক যারা সরাসরি সুবিধাভোগী এবং স্কুল পরিচালনার সঙ্গে জড়িত;
- শিক্ষা ব্যবস্থার সন্গে জড়িত শিক্ষাবিদ;
- জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে শিক্ষার সন্গে যুক্ত এনজিও/সিএসও;
- স্বাস্থ্যখাতের সন্গে জড়িত পেশাজীবী;
- উন্নয়ন অংশীদার - জাতীয় ও আন্তর্জাতিক উন্নয়ন সংস্থা এবং জাতিসংঘের বিভিন্ন সংন্ছা।


## গবেষণার সীমাবদ্ধতা

এই গবেষণার শিক্ষা ব্যবস্থার পরিধি ও বিষ্ততি, গবেষণা প্রশ্নের ধরন, অনুসন্ধান পদ্ধতি এবং সময়সীমা সম্পর্কিত বেশ কয়েকটি সীমাবদ্ধতা রয়েছে।

- গবেষণাটি আনুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যবস্থার প্রাথমিক, মাধ্যমিক এবং কারিগরিবৃত্তিমূলক শিক্ষা (সীমিতভাবে) ব্যবস্থার মধ্যে সীমাবদ্ধ। উচ্চ শিক্ষা, উচ্চ মাধ্যমিক, মাদ্রাসা শিক্ষা এবং ইংরেজি মাধ্যমের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানকে এ গবেষণার আওতার বাইরে রাখা হয়েছে। ব্যক্তি মালিকানাধীন বেসরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানকেও এর বাইরে রাখা হয়েছে;
- গবেষণার প্রশ্নগুলো গুণগতমান, অন্তর্ভুক্তি ও পরিমার্জন, শিক্ষাবিজ্ঞান এবং ব্যবश্থাপনার বিভিন্ন দিকের পরিবর্তে জরুরি পরিপ্থিতিতে শিক্ষা ব্যবস্থার (ক্কুল) সামগ্রিক কার্যক্রমের ওপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করা হয়েছে। এই বিষয়গুলো শিক্ষাব্যবश্থার উন্নয়নের জন্য অব্যাহত উদ্বেগের বিষয় বলে বিবেচিত হয়ে আসছে;
- গবেষণা পদ্ধতির উদ্দেশ্য ছিল বাস্তব অনুসন্ধানের মাধ্যমে পরিপ্থিতির বন্তুনিষ্ঠ যাচাইয়ের পরিবর্তে মূলত উত্তরদাতাদের উপলদ্ধি এবং মতামত সংগ্রহ। গবেষণায় শুধুমাত্র শিখন মূল্যায়ন উপকরণ ব্যবহার করে পরীক্ষামূলক উপাত্ত সংগ্রহের একটি প্রচেষ্টা ছিল;
- গবেষণার সময়সীমা নির্বারিত হয়েছিিন খোদ গরেষণার সমস্যাটি কতটা জরুরি তার ওপর ভিত্তি করে। এ ক্ষেত্রে বিবেেনায় ছিল সরকারি নীতিমালা সংক্রান্ত জিজ্ঞাস্য যা তাৎক্ষণিক মতামত এবং নির্দিষ্$~ স ম য ় স ী ম া ~$ সম্পর্কিত তথ্য এবং তার উত্তর সামঞ্জস্যতার প্রয়োজনীয়তা দাবি করে। অ্অল্প সময়ের মধ্যে উত্তরদাতাদের কাছে পপৗৗছানো এবং তথ্য সংপ্রহ করা জরুরি ছিল।

গবেষণাটি জরিপকানীন পরিহিতির একটি সংক্ষিপ্ত চিত্র উপছ্ছপপ করেছে। কোভিড প্রভাব এবং মতামত সস্পর্কিত তৃতীয় গব্বেণা হিসেবে এটি পূর্ববর্তী গবেষণায় প্রাপ্ত তথ্যের তুলনামূলক চিত্রও প্রকাশ করেছে।

## গবেষণার ফলাফল

ক. পুনরুদ্ধার এবং প্রতিকারমূলক অবঙ্থা
মহামারী এবং শিখনঘাটতি পুনরুদ্ধারের প্রচেষ্টা
শিখনঘাটতি সম্পক্কে অংশ্মীজনদের মধ্যে কোনো দ্বিমত ছিল না। কারণ, শিক্ষক (৯৭ শতাংশের বেশি) এবং শিক্ষা কর্মকর্তাগণ (শতভাগ) মহামারী চলাকাनীন ম্লুল বন্ধ থাকার কারণে শিক্ষার্থীদের উল্লেখযোগ্য শিখন ক্ষতি হয়েছে বলে দৃ!়ভরে বিশ্বাস করেন। তবে, প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ৭১ শতাংশ এবং মাধ্যমিক বিদ্যালর্যের ৭৫ শতাংশ শিক্কার্থীর মতে, স্কুল খোলার পর তারা পাঠ বোঝার জন্য বিণেষ কোেো সহায়তা পায়নি। বেশিরভাগ অভিভাবক ইশ্রিত দিত্যেছেন বে, তাদের শিঙদের জন্য ব্যক্তিগত উদ্যোগে পড়ানোর ব্যবষ্য করা হর্যেছিন এবং একটি ছোট অংশ পিতা-মাতা এবং বড় ভাইবোনদের সহায়তার ওপর নির্ভর করেছিন।

বেশিরভাগ শিক্কক এবং কর্মকর্তা বিশ্বাস করেন যে, নির্দেশন|মূলক অনুশীলনগুলোতে কিছু পরিবর্তন আনার প্রচেষ্ঠা ছিন। শিক্ষার্থীদের জন্য অতিরিক্ত ক্লাসসহ এই ধরনের আরও পদক্ষেপ নেওয়া এবং শিক্ষর্থীদের जগ্রগতি নির্ধারণের জন্য পরীক্কার প্রল্যোজন বলে তারা উল্লেখ করেন। বিদ্যান্য়গুোতে অতিরিক্তু ক্রালের ব্যবश্থ করা হয়েছছিল-এমনটিই জানিক্য়ছেন প্রাথমিক শিককককদের ৫৭.৮শতাংশ এবং মাধ্যমিক শিক্ষকদের 88.8 শতাংশ। यদিও এই অতিরিক্ত পাঠের ఆুণগতমান এবং কার্यকারিতা নিরূপণ করা যায়নি, তবে এক তৃতীয়াংণেরও বেশি শিক্কক সপ্তাহে পাঁচ দিন পর্যন্ত অতিরিক্ত পাঠদানের কথা উল্লেখ করেজেন।

স্কুল খোলার পর উচ্চতর শ্রেণির শিক্ষার্থীদের খাপ-খাওয়ানো
প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরের বেশিরভাগ শিক্ষার্থী বলেছে যে, তারা নতুন ক্লাসে পাঠ বুঝতে কোনো সমস্যা অনুভব করেনি। তবে, এই ধারণাটি সম্ভবত তাদের প্রত্যাশা এবং শ্রেণিকক্ষে নির্দেশনামূলক অনুশীলন সম্পর্কে তারা কী করতে অভ্য্ত ছিল তা দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিল। এর অর্থ অবশ্য এই নয় যে, শ্রেণিকক্ষে যা শেখা উচিত ছিল, তাই তারা শিখেছে, যা নিম্নেে দেখানো হয়েছে।

চিত্র ০.৩: কোভিড পূর্ববর্তী ও বর্তমান সময়ে শিক্ষার্থীদের শিখনদক্ষতা সম্পর্কে শিক্ষক, শিক্ষা কর্মকর্তাদের দৃষ্টিভঙ্গি


শিক্ষকগণ স্কুল বন্ধের আগে ও পরে শিক্ষার্থীদের শিখন দক্ষতা ১-১০ ক্কেলে মূল্যায়ন করেছেন। তাদের মতে, সাফল্যাঙ্কের গড় হিসাবে, শিক্ষার্থীরা এই সময়ের মধ্যে প্রায় ২৫ শতাংশ শিখনদক্ষতা হারিয়েছে (বন্ধের আগে গড় সাফল্যাঙ্ক ছিল b, বন্ধ হওয়ার পরে তা হয়েছে প্রায় ৬)। উপর্যুক্ত তথ্য অনুযায়ী শিক্ষকদের দৃষ্টিভন্গি শিক্ষা কর্মকর্তাদের তুলনায় কিছুটা বিপরীত চিত্র দেখা গেছে।

প্রাইভেট টিউটর/কোচিং এবং গাইড বইয়ের উপর শিক্ষাথ্থীদের নির্ভরতা চিত্র ০.৪: অষ্টম ও নবম শ্রেণির শিক্ষার্থীদের প্রাইভেট টিউশন/কোচিং সেন্টারে পড়ার অবঅ্ছা


অষ্মম ও নবম শ্রেণির ৮৫ শতাংশ শিক্ষার্থীর মতে প্রাইভেট টিউটর বা কোচিফ়্রে তাদের নির্ভরতা বেশি ছিল। একই রকম চিত্র দেখা গেছে শহর ও গ্রামাঞ্চলসহ সকল্ল ক্লাস্টারে। অভিভাবকদের তথ্য অনুयায়ী , (এখান্ন উল্লেখ করা হয়নি) অষ্টম শ্রেণির প্রায় ৬৪ শতাংশ এবং নবম শ্রেণির ৫০ শতাংশ শিক্ষার্থী প্রাইভেট টিউটরিং্যের জন্য প্রতি মালে ১,১০০ থেকে ৩,০০০ হাজার টাকা পর্यন্ত ব্যয় করেছে।

চিত্র ০.৫: গাইডবই ব্যবহহরকারীদের ব্যয়



আরও দেখা যাচ্ছে যে, ৭৯ শতাংশ প্রাথমিক এবং b-২.৫ শতাংশ মাধ্যমিক শিক্ষার্থী তাদের পাঠ এবং পরীক্ষার প্রজ্টুতির জন্য বাপিজ্যিক গাইড্বই অনুসরণণ করেঢে। ২০২২ সালের প্রথম নয় মালে প্রাথমিক পর্যায়ে গড়ে ৬৬৯ টাকা এবং মাধ্যমিক পর্যায়় ২,০৬৫ টাকা পর্যন্ত ব্য় হর্যেছে বলে অভিভাবকরা জানিক্যেছেন।

## মহামারী পরবত্তী পরিহ্থিতিতে অংশীীজনদের মতামত

 থাকার একটি ইতিবাচক চিত্র নক্ষ্য করা গেছে। স্ুুলের পারফর্যান্সের ব্যাপারে অভিভাবকগণ সন্তৃষ ছিলেন। সমীক্ষর সকল ক্নাস্টারে একই রকম চিত্র পাওয়া গেছে। তবে, তাদের সক্তৃষ্টি থেকে অবশাই এটা বোঝা যায় না বে, স্ুুগুেো শিক্ষা্থীদের প্রত্যাশিত শিখনফল অর্জনে সহয়়তা করতে সক্ষম হয়েছে। কারণ, শিক্ষাথ্থীদদর প্রাইভেট কোচিং এবং বাণিজ্যিক গাইডবইয়ের ওপর অধিক নির্ভরতাও লক্ষ্য করা গেছে।

চিত্র ০.৬: বিদ্যালয়ে পড়ালেখার বিষয়ে অভিভাবকদের সন্টুষ্টির মাত্রা


অল্প সময়ে অতিরিক্ত ক্লাস এবং শিক্ষক স্বল্পতার কারণে শিক্ষক ও শিক্ষার্থীরা কিছুটা চাপ অনুভব করেছেন, এমনটাই বলেছেন প্রাথমিক ও মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের মাত্র ২৪ শতাংশ শিক্ষক ও অভিভাবক। তবে, বেশিরভাগ শিক্ষার্থী, শিক্ষক এবং শিক্ষা কর্মকর্তাগণ প্রয়োজনীয় পুনরুদ্ধার কার্যক্রমের সন্গে খাপ-খাওয়াতে বেশি চাপ অনুভব করেননি। এর সম্ভাব্য কারণ হতে পারে উল্লেখযোগ্যভাবে পরীক্ষা কমে যাওয়া, যা তারা উল্লেখ করেছেন। কৌতুহলের বিষয় হল, মহামারীর কারণে সুবিধাবঞ্চিত গোষ্ঠীগুলোর মধ্যে বৈষম্য এবং এর মাত্রা নিয়ে মতের ভিন্নতা ছিল। ক্কুল ব্যবস্থাপনার চ্যালেঞ মোকাবেলায় মাধ্যমিক শিক্ষকগণ স্কুল অবকাঠামো, অধিক শিক্ষক নিয়োগ ও প্রশিক্ষণ প্রদান এবং প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষক উভয়েই আরও বেশি স্থানীয় কমিউনিটিকে যুক্ত করার পরামর্শ দিয়েছেন।

খ. শিক্কক এবং ক্ষুলের জন্য সহায়তা

## শিক্ষকদদর জন্য সহায়তা

চিত্র ০.৭: বিদ্যালয় পুননায় খোলার পর শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ ধ্রাপির অবश্ছা


ফলা|ফলে দেখা গেছে, প্রায় অর্ধেক শিক্ষক উল্লেখ করেছেন, তারা সুল পুনরায় খোলার সাথে সাথথ ওরিয়েন্টেশন পেয়েছেন, য্যেখানে শতভাগ শিক্ষা কর্মকর্তাগণ ওরিয়েন্টেশন প্রদানের কথা উল্লেখ করেছেন। তবে পরিছ্ছিতি মোকাবেলায় শিক্ষকদের পক্ষ থেকে নতুন প্রচেষ্টা ও উদ্যোগ প্রর়য়াজন ছিল বলে মনে করেন অধিকাংশ কর্মকর্তা ও শিক্ষক। তাদের পরামশ্শ তিন ধরনেনর কার্যর্রেমর কথা উল্লেখ ছিল- ১. পাঠদানকে আরও আকর্ষণীয় করা এবং পাঠাদেনর জন্য অতিরিক্ত সময় দেওয়া; ২. শ্রেণিকক্ষে মান্টিমিডিয়া ব্যবश্|সহ অবকাঠামো ও যোগাভ্যাপ সুবিধার উন্নতি করা; এবং ৩. আরও শিক্ষক নিয়িাগ ও প্রশিক্ষণ প্রদান।

## শিক্ষাথীদের দুর্বলতা

শিক্ষকগণ যদিও সুস্পষ্টভবে ন্ীীকার করেননি যে, শিক্ষার্থীদের দুর্বলতা তাদের সীমাবদ্দতাকে প্রতিফনিত করে, বরং তাদের মধ্যে অভিভাবক ও শিক্ষার্থীদের দায়ী করার প্রবণতা লক্ষ্য করা গেছে। b-০ শতাংশ শিক্কক শিক্ষার্থীদের দুই ধরনের সমস্যা চিহ্তি করেছেন- ১. শিক্ষার প্রতি মনোােোপের অভাব (অভিতাবক/ শিক্ষর্থীদের) এবং ২. পরিবারের পক্ষ থেকে তাদের সন্তানদদর শিক্ষার জন্য পর্বাশ্ত দায়িত্ন গ্রহণ না করা। একজন শিক্ষক বলেন, ‘কোভিড-১৯’ এর আগে আমরা কখনও শিক্ষার্থীদের এমন আচরণ করতত লক্ষ্য করিনি। তাদদর আচরণে অনেক পরিবর্তন এলেছে। এটি সম্ভবত হত্য়ছে হতাশা ও একাকীত্বের কারণে এবং মহামারীতে দীর্ঘমেয়াদি झ্ুু বক্ধের সময় কোনো সামাজিকীকরণ কর্মসূচি না थাকায়।

## চিত্র ০.৮: পরিবারের মৌলিক চাহিদা পূরণের ওপর শিক্ষকদের অভিমত (২০১৯ ও ২০২২)



শিক্ষকদের আয় এবং তারা পরিবারের মৌলিক চাহিদা মেটাতে পারেন কিনা তা নিয়ে প্রশ্ন করা হয়েছিল। ২০১৯ ও ২০২২ সালের তুলনামূলক চিত্রে দেখা গেছে, প্রাথমিক ও মাধ্যমিক পর্যায়ের শিক্ষকদের মৌলিক চাহিদা পূরণের সক্ষমতা উল্লেখযোগ্য হারে হ্রাস পেয়েছে। মাধ্যমিক স্তরের দুই-তৃতীয়াংশেরও বেশি শিক্ষক এবং প্রাথমিক ম্তরের এক চতুর্থাংশেরও বেশি শিক্ষক অর্থনৈতিক সমস্যা ও উদ্বেগের মধ্যে ছিলেন, যা তাদের যথাযথভাবে দায়িত্ব পালনের সক্ষমতাকে ব্যাহত করে।

## গ. প্রযুক্তির ব্যবহার/মিশ্র পদ্ধতি

প্রযুক্তিগত সক্ষমতা এবং মাল্টিমিডিয়া ব্যবস্থা বিষয়ে কথা বলতে গিয়ে মাধ্যমিক ও প্রাথমিকের প্রায় দুই-তৃতীয়াংশ শিক্ষক অপর্যাপ্ত আইসিটি অবকাঠাম্মা, বিশেষ করে মান্টিমিডিয়া ক্লাস এবং কম্পিউটার ল্যাব চালু করার বিষয়ে অভিমত ব্যক্ত করেন। তারা পর্যবেক্ষণ করেছেন যে ব্যবস্থা ছিল এর অনেকগুলো কার্যকর ছিল না। তারা আইসিটি-ভিত্তিক শিক্ষা উপকরণেের আরও বেশি ব্যবহার এবং সেই উদ্রেশ্যে শিক্ষকদের প্রস্তুত করার জন্য আরও জোরদার পদক্ষেপ নেওয়ার প্রয়োজনীয়তার কথা উল্লেখ করেছেন।

প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষকদের মধ্যে যথাক্রমে প্রায় ৭৫ শতাংশ ও ৬৯ শতাংশ প্রযুক্তি ব্যবহার এবং মিশ্র পদ্ধতি সম্পর্কে স্কুল ও তাদের জন্য নির্দেশনা ও নির্দেশিকা পাওয়ার কথা উল্লেখ করেছেন। জেলা ও উপজেলা শিক্ষা কর্মকর্তাদের ক্ষেত্রে এই হার ছিল শতভাগ।

চিত্র ০.৯: নির্দেশনা বান্তবায়নে সমস্যার সম্মুখীন হওয়া

১. অমনোযোগিতা
২. কোনো ডিজিটাল ডিভাইস/অাইসিটি উপকরণ নেই
৩. শিক্ষক ও শিক্ষাথ্থীদের ওপর চাপ
8. বিদ্যুৎ ও ইন্টারনেট সংযোগের অভাব
৫. শিক্ষা উপকরণের অভাব

यদিও প্রায় দুই-তৃতীয়াংশ শিক্কক এবং তিন-চহুর্থাংশ শিক্ষা কর্মকর্তা (জেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তা ব্যতীত) শিখন প্রযুক্তি এবং মিশ্র পদ্ধতির প্রচার ও প্রঢ়োেে কোনো বিশেষ অসুবিধা অনুভব করেননি, তবে কেউ কেউ উল্লেখ করেছেন, প্রयুক্তিভিত্তিক শিক্ষণ-শশিখন প্রক্রি⿰্যার প্রয়োগ এবং ডিজিটাল ডিভাইস ও উপর্যুক্ত ডিজিটাল লার্নিং উপকরণের অভাব শিক্ষার্থী ও শিক্ষকদের ওপর অতিরিক্ত চাপ তৈরি হর্যেছে।

চিত্র ১০: শিক্ষার্थীদদর দূর-শিশকণের সন্গ সম্থৃক্ থাকার পরামর্শ


১- সংসদ টিভি, ২-রেডিও, ৩ - স্মার্টফোন. ৪-এনালগ ফোন, ৫ - অনলাইন প্লাটফর্ম, ৬ অফলাইন (ভিডিও/পাওয়ার পয়েন্ট প্রেজেন্টেশন)

শিক্ষা্থীদদর নিয়মিত ক্লাসের পাশাপাশি দূরশিক্ষণে যুক্ত হতে উৎসাহিত করার বিষয়্যে জিজ্ঞাসা করা হলে, বেশিরভাগ শিক্কক এবং কর্মকর্তাগণ একমত হন বে, এই ধরনের প্রঢেষ্টা নেওয়া প্রঢ়োজন। বেশিরভাগই কোভিডকালে সুল বন্ধের সময় প্রবর্তিত প্রযুক্তির অব্যাহত ব্যবহার, বিশেষত সংসদ টিতিতে পাঠ সশ্প্রচার, আার্টফোন ও অনলাইন প্লাটফর্ম্মের অরও বেশি ব্যবহারের পরামশ্শ দেন।

চিত্র ০.১১: বাড়িতে ডিভাইসের প্রাপ্যতা


শিখন প্রযুক্তি এবং মিশ্র পদ্ধতি ব্যবহারের জন্য ডিভাইসের প্রাপ্যতা প্রসন্গে জানতে চাওয়া হলে, প্রাথমিক এবং মাধ্যমিক বিদ্যালয়়ের শিক্ষার্থীদের অভিভাবকদের অভিমত থেকে বাড়িতে মোবাইল ফোন এবং টিভি সেটের প্রাপ্যতার ইঞ্গিত পাওয়া গেছে। তবে, ইন্টারনেট সংতোগ ও ল্যাপটপ/ট্যাবলেটের প্রাপ্যতা এমনকি শহর ও আধা-শহর অঞ্চলেও সীমিত ছিল। পরিবারে ডিভাইস থাকলেও শিক্ষার্থীদের শিখন প্রযুক্তি ব্যবহারের ক্ষেত্রে এটি ব্যবহারের সুযোগ সীমিত ছিল।

চিত্র ০.১২: শিক্ষার্থীদের ডিভাইস ব্যবহার ও গেইম খেলায় কতটা সময় ব্যয় করে সেই সম্পর্কে অভিভাবকদের মতামত


প্রাথমিক ও মাধ্যমিক উভয় স্তরের প্রায় এক চতুর্থাংশ অভিভাবক শিক্ষার্থীদের মোবাইল ফোনের অত্যধিক ব্যবহারকে একটি সমস্যা (মোবাইল ফোন আসক্তি) হিসাবে দেখেছেন। কৌতুহলের বিষয় হল, তিন-চতুর্থাংশ বাবা-মা এটিকে কোনো উল্লেখযোগ্য সমস্যা হিসাবে দেখেননি। মোবাইল ফোন আসক্তি (সার্ফিং এবং টেক্সটিং) সমাজের সচ্ছল অংশ এবং শহর অঞ্চলের মানুভ্ের সমস্যা। যাই হোক, শেখার জন্য প্রযুক্তির প্রাপ্যতা বৃদ্ধি পাওয়ার পাশাপাশি ডিজিটাল যোগাযোগের জন্য ডিভাইসের অনৈতিক ব্যবহার ছড়িয়ে পড়তে পারে এবং এক্ষেত্রে অভিভাবকদের সতর্ক থাকতে হবে।

## ঘ. বৈষম্য দূজীীকরণ ધবং নতুন পাঠ্যক্রম বান্তবায়ন

সুবিধাবঞ্চিত গোষ্ঠীর শিক্ষাথ্থীদের সহায়তার জন্য শিক্ষক এবং কর্মকর্তাদের সক্ষমতা
শিক্ষক ও কর্মকর্তাদের একটি উল্লেখযোগ্য অংশ জানিয়েছেন, সুবিধাবঞ্চিত শিক্ষার্থীদের সহায়তার জন্য প্রাসঙ্গিক দক্ষতা বাড়াতে তারা ত্ব-শরীরে প্রশিক্ষণ এবং পরবর্তী সময়ে নিয়মিত অনলাইন আপডেট ও রিফ্রেশার্স প্রশিক্ষণ চেয়েছেন।

 প্রচররূ জন্য जনুর্রাধ করূঢেন।


## চিত্র ০.১৩: ঝর্রপড়া শিক্ষার্थীদের কুলে ফিনির্যে আনার জন্য যেসব উদ্যোগ নেওয়া ভেতে পার্রে


১. বিদ্যালয়ে দুপুরের খাবার প্রদান
২. দারিদ্র্যপীড়িত এলাকায় স্থানীয় সরকার প্রতিনিধি এবং শিক্ষকদের সম্পৃক্ত করে কর্মীদল গড়ে তোলা
৩. প্রতিটি বিদ্যালয়ে এই ধরনের দল গঠন করা
8. সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির আওতায় দরিদ্র

শিক্ষার্থী ও তার পরিবারকে অন্তর্ভুক্ত করা
৫. ঙ্কুল ও শ্রেণিকক্ষের পাঠদান শিক্ষার্থীদের নিকট আকর্ষণীয় করে তোলা
৬. দুর্বল শিক্ষার্থীদের জন্য বিশেষ ক্লাসের উদ্যোগ নেওয়া
9. অন্যান্য

বেশিরভাগ শিক্ককক স্কুলে মিড-ডে মিলকে ঝরে পড়া শিক্ষার্থীদের ফিরিল্য় আনার
 ও কর্মকর্তাদের অন্যান্য পরামর্শগুলোর মধ্যে ছিল কর্মীদল গঠন করা, স্কুলগামী শিওদের সরে দরিদ্র ও সুবিধাবঞ্চিত পরিবারুুেোর জন্য সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির পরিধি বাড়ানো, স্কুল এবং শ্রেণিকক্ষের পাঠদানকক শিক্ষার্থীদের কাছে আকর্ষণীয় করে তোলা এবং পিছিয়ে পড়া শিক্ষার্থীদের জন্য পড়ালেখখায় আরও সহয়াত থ্রদান করা।

নতুন পাঠ্যক্রম বাষ্তবায়নে সহায়তা করার জন্য যা প্রয়োজন
চিত্র ০.১৪: নতুন পাঠ্যক্রম সম্পর্কে শিক্ষক ও শিক্ষা কর্মকর্তাদের অভিমত

১. निয়মিত ক্নাস/ অতিরিক্ত ক্লাস
২. শিক্ষাথ্থীদের যত্ন নেওয়া/ শিক্ষাথ্থীদের সম্পৃক্ততা
৩. শিক্ষকদের সক্ষমতা বৃদ্ধি/ শিক্কদের সক্রিয়তা
8. সহ-পাঠ্যক্রম কার্যক্রম/ আইসিটির ব্যবহারকে উৎসাহিত করা
৫. সরকারের নির্দেশাবলী অনুসরণ করা
৬. অভিভাবকদের সচেতনতার ওপর জোর দেওয়া

নতুন পাঠ্যক্রম ও পাঠ্যপুন্তকের জন্য শিক্ষক ও শিক্ষা কর্মকর্তাদের মনো|যোগী, প্রশিক্ষিত ও প্রস্তুত করা হবে বলে আশা করা হচ্ছে, যা ২০২৩ সাল থেকে শুরু হওয়ার প্রক্রিয়ায় রয়েছে। চিত্র ০.১৪ একটি মিশ্র অবস্ছা দেখিয়েছে যদিও তা কোনো সুনির্দিষ্ট ধরন উপস্ছাপন করেনি। তবে বোঝা যাচ্ছে, শ্রেণিকক্ষে নতুন পাঠ্যক্রন্মের কার্যকর বান্তবায়নের জন্য এই সমষ্ত উপাদানগুলোকে অন্তর্ভুক্ত করে একটি নিয়মতাত্রিক পরিকল্পনা প্রয়োজন।

পাঠ্যক্রম বাষ্তবায়ন এবং শিখন পুনরুদ্ধার
শিখন ক্ষতি পুনরুদ্ধার এবং শিখন ঘাটতি পূরণে প্রস্তাবিত পাঠ্যক্রম বাস্তবায়নের প্রক্রিয়া সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে শিক্ষক এবং কর্মকর্তাদের উত্তর দুটি ধারণার ওপর কেন্দ্রীভূত ছিল- ক) প্রচলিত পদ্ধতি এবং তথ্যপ্রযুক্তির সমন্থিত ব্যবহার এবং খ) প্রচলিত শিক্ষাদান পদ্ধতির পরিবর্তে দলগত কাজে শিক্ষার্থী এবং শিক্ষকদের সহায়ক ভূমিকা সম্পৃক্ত করা। এটি একটি সমন্বিত পদ্ধতি অনুসরণের জন্য ঙ্কুল এবং শিক্ষকদের প্রস্তুত করার প্রয়োজনীয়তাকে ইঞ্গিত করে যা হতে হবে সরাসরি নির্দেশনা এবং প্রযুক্তির মিশ্রণ।

## ৬. কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ

কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ তরুণ শিক্ষার্থীদের একটি নির্দিষ্ট কোর্স বা পেশায় ব্যবহারিক দক্ষতা ও জ্ঞান উন্নয়নের একটি চমৎকার সুযোগ। বর্তমান স্থনীয় ও বৈশ্বিক বাজারের চাহিদার সজ্পে কোর্সগুলোর মানিয়ে নেওয়া খুব গুরুত্বপূণ । তবে সমীক্ষর উপাত্ত একটি ভিন্ন চিত্র দেখিয়েছে। জরিপে অংশ নেওয়া ৩১ শতাংশ শিক্ষার্থীর মতে, প্রস্তাবিত কিছু কোর্স অন্যগুলোর তুলনায় বাজারমুখী হলেও কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষায় কর্মরত ৭০ শতাংশ এরও বেশি শিক্ষক মনে করেন যে, কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষার পাঠ্যক্রমের বেশিরভাগ কোর্স বর্তমান বাজারের চাহিদা পূরণ করতে পারছে না, এগুলো বরং পুরানো ধাঁচের।

চিত্র ০.১৫: বাজারের চাহিদা অনুযায়ী চলমান ট্রেড কোর্স সম্পর্কে অভিমত


কারিগরি শিক্ষায় পরিবর্তন আনতে শিক্ষকদের প্রস্তুতি বৃদ্ধি
সামনের বছরগুলোতে বৈশ্বিক শিল্পবিপ্লব বাংলাদেশের কারিগরি শিক্ষার ক্ষেত্রেও উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন আসবে বলে আশা করা হচ্ছে। যেহেতু প্রযুক্তি দ্রুত বিকশিত হচ্ছে, তাই বাংলাদেশের কারিগরি শিক্ষাক্ষেত্রের শিক্ষকদের এই পরিবর্তনের জন্য প্রস্তুত থাকতে হবে। তবে, জরিপের ফলাফলে দেখা গেছে-

- জরিপে অংশ নেওয়া প্রায় ৫৬ শতাংশ শিক্ষক মনে করেন যে, চতুর্থ শিল্প বিপ্লব কর্তৃক আনা প্রযুক্তিগত পরিবর্তনের চাহিদা মেটাতে তাদের অতিরিক্ত প্রশিক্ষণের প্রয়োজন;
- প্রায় ২৬ শতাংশ উত্তরদাতা মনে করেন যে, প্রতিষ্ঠানগুলোতে হালনাগাদ প্রযুক্তি ও উপকরণের প্রয়োজন হবে;
- কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষার ২২ শতাংশ শিক্ষক শ্রেণিকক্ষে ডিজিটাইজেশনের প্রয়োজন বলে মত দিয়েছেন। উত্তরদাতাদের ১৫ শতাংশ দক্ষ কর্মী ও আর্থিক প্রণোদনা বাড়ানোর অনুরোধ করেছেন।

চিত্র ০.১৬: বর্তমান অবঅ্ছ পরিবর্তনের জন্য শিক্ষকদের প্রষ্তুত

১. আরো প্রাসঙ্গিক প্রশিক্ষণ প্রয়োজন
২. দক্ষ জনবল ও আর্থিক সহায়তা প্রদান
৩. নতুন প্রযুক্তি ও উপকরণ প্রদান
8. 【্রেণিকক্ষ ডিজিটাইজেশন করা
৫. অবকাঠামোগত উন্নয়ন

বর্তমান বাজারের চাহিদা ও অর্থনৈতিক প্রেক্ষাপট বিবেচনায় বাংলাদেশে কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা কোর্স পরিচালনা করা একটি বিশেষ চ্যালেঞ্জ। সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ হলো দ্রুত পরিবর্তীত বৈশ্বিক বাণিজ্য চাহিদার সন্গে তাল মিলিয়ে চলা এবং প্রতিযোগিতামূলক চাকরির বাজারে প্রাসঙ্গিক থাকা। আরেকটি চ্যালেঞ্জ হল্ো সম্পদ ও দক্ষ প্রশিক্ষকের অভাব। কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের উত্তরদাতাগণ যেসব চাহিদার কথা উল্লেখ করেছেন তা হল্েো-

- কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষার প্রশিক্ষকদের দুই-তৃতীয়াংশ (৬৫.৯ শতাংশ) বর্তমান চাকরির বাজার এবং বিশ্বব্যাপী চাহিদা মেটাতে শ্রেণিকক্ষে আধুনিক প্রযুক্তিগত উপকরণ দাবি করেছেন;
- প্রায় ৪b- শতাংশ উত্তরদাতা কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে আগ্রহী শিক্ষার্থী এবং যোগ্যতাসম্পন্ন শিক্ষকের অভাবের কথা তুলে ধরেছেন;
- একটি ছোট অংশ কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষায় কর্মরত শিক্ষকদের আরও প্রশিক্ষণ প্রদান এবং শিক্ষা কার্যক্রমের সঙ্গে যুক্ত কর্মীদের সংখ্যা বাড়ানোর দাবি করেছেন।

বর্তমান চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় পরামর্শ
চিত্র ০.১৭: প্রতিষ্ঠানগুলোর বর্তমান চ্যালেঞ্জসমূহ কাটিয়ে উঠার বিষয়ে অভিমত

১. আর্থিক ও অন্যান্য ক্ষেত্রে সরকারি সহায়তা প্রয়োজন
২. প্রশিক্ষক নিয়োগ
৩. কারিগরি শিক্ষা (TVET) সম্পর্কিত প্রচারণা বাড়ানো
8. আধুনিক ল্যাবরেটরি প্রতিষ্ঠা

উত্তরদাতারা বর্তমানে প্রতিষ্ঠানগুলো যে চ্যালেखের মুঢোমুখি হচ্ছে তা মোকাবেলায় নিয়্যলিখিত ব্যব্থা গ্রহণের ওপর জোর দিত্যেছেন:

- উত্তরদাতদদর $8 ৩$ শতাংশ চ্যানেঞ্জগেলো কাট্য়য়ে উঠতত উপযুক্ত প্রশিক্ষকক নিক্রোগের আহ্বান জানিয়েছেন, এবং ৩৬ শতাংশ অর্থিক সহায়ত বৃদ্ধিসহ সরকারি সহায়তা চেয়েছেন;
- জরিপকৃত শিক্ষকদের ২৫ শতাংশ আধুনিক পরীীক্কাগার সুবিধার ওপর জোর দিত্যেছেন, যেখানে ৯ শতাংশ মনে করেন যে, সস্ভাব্য প্রশিক্কণার্থী এবং নিত্যোগকর্তাদের মধ্যে প্রচারাভিযানের মাধ্যমে কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা বিষয়ে প্রচার করা প্রয়োজন।

৯০ শতাংশ শিক্ষক মনে করেন শিখন ঘাটতি কমানোর জন্য প্রজ্তাবিত স্্পল্মম্য়াদি পুনরুদ্ধার পদক্ষেপঙ্ৰো হাতে পারে ক্লাস (অতিরিক্ত ক্নাস/অনলাইন ক্লাস/ ব্যবशারিক) বৃদ্ধি করা। মধ্যন্মায়াদি পুনরুদ্ধার পদক্ষে (অতিরিক্ত ক্লাস/অননাইন ক্রাস)-এর কথা উল্লেখ করেছেন ৫৬ শতাংণের বেশি শিক্কি।। ১৭ শতাংশ শিক্ষক বলেছেন কারিগরি শিক্ষায় আধুনিক উপকরণ অন্ত্ভুক করা। দীর্ঘমেয়াদি পুনরুদ্ধারের (অতিরিক্ত ক্বাস/মিশ পদ্ধতি ক্বাস/নিয়মিত ক্লাস, আধুনিক উপকরণ ও হাননাগাদ পাঠ্যুম) পরিকল্পনার কথা উল্লেখ করেছেন প্রায় ৮৬ শতাংশ শিক্ষক।

কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষার সামগ্রিক উন্নতি নিয়ে তাদের মতামতের মধ্যে রয়েছে:

- ৫৬ শতাংশ উত্তরদাতা শিক্ষকদের জন্য পর্যাপ্ত প্রশিক্ষণ প্রদানের পরামর্শ দিয়েছেন;
- 8২ শতাংশ শিক্ষক আইসিটি উপকরণের পর্যাপ্ত সরবরাহের প্রন্তাব করেছেন;
- ৩৩ শতাংশ শিক্ষক প্রশিক্ষণার্থীদের আইসিটি দক্ষতা বৃদ্ধির পরামর্শ দিয়েছেন।


## চ. মাধ্যমিক পর্যায়ে শিখন মূল্যায়ন

বাংলা, ইংরেজি এবং গণিত বিষয়ে ৯০ মিনিটের পরীক্ষার মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের শিখনদক্ষতা মূল্যায়ন করা হয়েছে। অষ্টম শ্রেণির পাঠ্যক্রমে নির্ধারিত দক্ষতা পর্যালোচনা করে পরীক্ষাটি উদ্দেশ্যমূলকভাবে মধ্যম মানের কঠিন করা হয়েছিল। গবেষণা সহকারীগণ মাঠ পর্যায়ে দৈবচয়নেন মাধ্যমে প্রতিটি স্কুল থেকে প্রয়োজনীয় সংখ্যক শিক্ষার্থী নির্বাচন করে মূল্যায়ন পরীক্ষা পরিচালনা করেছেন। প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষা পর্যায়ে প্রচলিত মূল্যায়ন পদ্ধতি ব্যবহার করে শিক্ষার্থীদের প্রাপ্ত নম্বরকে গ্রেডে রূপান্তরিত করা হয়েছে।

মূল্যায়নে শিক্ষাথ্থীদের ফলাফল
চিত্র ০.১৮: শ্রেণিভিত্তিক শিক্ষর্থীদের ফলাফল


সামখ্রিক ফলাফলে দেখা গেছে যে, অষ্টম শ্রেণির ২৮-৯ শতাংশ শিক্ষার্থী ৩৩ শতাংশ নম্বর অর্জন করতে পারেনি এবং নবম শ্রেণির ক্ষেত্রে এটি ছিল ২৬.২ শতাংশ। ডি গ্রেড (৩৩ থেকে ৩৯ শতাংশ নম্বর) অর্জন করেছেন অষ্টম শ্রেণিতে
৩৬.১ শতাংশ এবং নবম শ্রেণিতে ৩৩.৫ শতাংশ শিক্ষার্থী। অষ্ষম শ্রেণির সিলেবাসের উপর ভিত্তি করে দুটি শ্রেণিতে ইংরেজি, বাং্না এবং গণিতে মোট নম্ধরের ২.৬ শতাংশ পয়েন্টের পার্থক্য ইপ্গিত দেয় বে, মহামারী জনিত স্কুল বন্ধের কারণে শিক্ষার্থীদের শিখটের ওপর সামপ্রিকভাবে বির্রপ প্রভাব পড়েছে।

## বিষয়তিত্তিক পারফরমমে

অষ্টম শ্রেণির শিক্ষার্থীদূর বিষয়ভিত্তিক ফল্নাফলে দেখা গেছে, ৮-২ শতাংশ শিক্ষার্থী বাংলায়, ইংরেজিতে ৬৫ শতাংশ এবং ৬৬ শতাংশ শিক্ষার্থী গণিতে ৩৩ শতাংশ নম্বর পো়় পাস করেছে। নবম শ্রেণির শিক্ষার্থীদের ফল্নাফল অষ্টম শ্রেণির তুলনায় সামান্য ভালো। নবম শ্রেণির শিক্ষার্থীদের মধ্যে বাংলায় ৮-৪ শতাংশ, ইংরেজিতে ৭২ শতাংশ এবং গণিতে ৬৫ শতাংশ পাস করেছে। মূন্যায়নেন ছেলেদের তুলনায়
 শ্রেণির শিক্ষার্থীদhর মধ্যে 98 শতাংশ মেয়ে উত্তীণ হর্যেছে, আর ছেলেদের মধ্যে এই হার ৬৮- শতাংশ। নবম শ্রেণির শিক্ষার্থীদের মধ্যে ৭৫ শতাংশ মেয়ে এবং ছেলেদের ৭৩ শতাংশ উত্তীর্ণ হর্যেছে।

চিত্র ০.১৯: জেলাভিত্তিক শিক্ষার্थীদ্রে সামপ্রিক ফল্নাফল


উভয় শ্রেণিতে শিক্ষার্থীদের সামথ্রিক ফলাফফলেে দেখা গেছে, যশোর জেলায় সর্বোচ্চ ৯০.৫ শতাংশ উত্তীর্ণ হর্যেছে। শিক্মার্থীদের ফল্नাফল সবচেট্যে পিছিয়ে আছে হবিগঅ জেলায়, যেখানে মোট পাসের হার ৪২.৯ শতাংশ। আরও দেখা যায় যে, মাত্য়দের শিক্ষার সজ্েে শিক্ষার্থীদ্রর শিখন ফলের উল্লেখরো|্য সম্পর্ক র্য়ছে।

## উপসংহার এবং সুপারিশ

গবেষণার প্রাপ্ত ফলাফলে ভিত্তিতে এই উপসংহার এবং সুপারিশমালা প্রস্তুত করা হয়েছে। এছাড়া, এডুকেশন ওয়াচ-এর কারিগরি ও উপদেষ্টা কমিটির মতামত ও পরামর্শ অনুযায়ী সংশোধন এবং পরিমার্জন করা হয়েছে।

## প্রধান উপসংহার

পুনরুদ্ধার ও প্রতিকারমূলক ব্যবস্ছা ও কার্যক্রম
১. বিভিন্ন গবেষণার ফলাফলে দেখা গেছে, দীর্ঘ সময় স্কুল বন্ধ থাকার কারণে শিক্ষার্থী, শিক্ষক এবং তাদের পরিবারের ওপর মহামারীর বিষ্তৃত প্রভাব পড়েছে। এ কারণে উল্লেখযোগ্য শিখনক্ষতি এবং শিখনঅর্জনে ঘাটতি তৈরি হয়েছে, যদিও এই গবেষণার মাধ্যমে ক্ততির পরিমাণ সুনির্দিষ্টভাবে পরিমাপ করা হয়নি । কারণ এর জন্য প্রয়োজন একটি নির্ভরযোগ্য বেইসলাইন আর ক্ষতি পরিমাপের জন্য শিক্ষা কর্তৃপক্ষের পর্যাপ্ত প্রচেষ্টা ও মনোযোগ। বাংলাদেশের ক্কুল শিক্ষার্থীদের মধ্যে যে শিখন ঘাটতি তৈরি হয়েছে তা ইতোমধ্যে উল্লেখযোগ্যভাবে স্পষ্ট। শিক্ষাবিদগণ মনে করেন, শিখনক্ষতি কমানোর জন্য একটি বিষ্তৃত ও দীর্ঘমেয়াদি পুনরুদ্ধার পরিকল্পনা প্রয়োজন। আন্তর্জাতিক প্রতিবেদনগুলো প্রমাণসহ নিম্ন এবং মধ্যম আয়ের দেশগুলোতে শিখনক্ষতি ও উদ্বেগ প্রকাশ করেছে।
২. শিক্ষার্থী ও অভিভাবক এবং শিক্ষক ও শিক্ষা কর্মকর্তাদের মধ্যে মত ও ধারণায় ভিন্নতা ছিল। শিক্ষায় পুনরুদ্ধার এবং নতুন পদক্ষেপের বিষয়ে শিক্ষা কর্তৃপক্ষের নিকট থেকে শিক্ষক এবং স্কুলগুলোর প্রাপ্ত সহায়তার ক্ষেত্রে এই পার্থক্যগুলো দেখা গেছে।
৩. শিক্ষার্থীরা শিখনক্ষতি এবং ঘাটতি মোকাবেলার জন্য ব্যাপকভাবে প্রাইভেট টিউটরিং এবং বাণিজ্যিক গাইডবইয়ের উপর নির্ভর করেছে। উপরন্তু, শিক্ষার্থীদের উচ্চতর শ্রেণিতে উত্তীর হওয়ার সুযোগ দেওয়া হয়েছে। যদিও তারা নিয়মিত শিক্ষা কার্যক্রমে অংশ নেয়নি এবং উচ্চশ্রেণির পাঠের জন্য প্রন্তুত ছিল না। প্রাইভেট টিউটরিংয়ের ওপর অতি নির্ভরতা শিক্ষার অব্যাহত বেসরকারিকরণ এবং বাণিজ্যিকীকরণকে প্রতিফলিত করেছে।
8. শ্রেণিকক্ষের শিক্ষণ-শিখন বাদ দিয়ে প্রাইভেট টিউটরিং এবং বাণিজ্যিক গাইডবইয়ের উপর নির্ভরতা পরিবারের সামর্থ্যের বাইরে ব্যয় বাড়িয়ে শিক্ষায় বৈষম্যকে আরও প্রকট করে তুলেেেে।
৫. কোভিড ১৯-এর প্রভাব শ্লু অ্বা্্যের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল না, প্রান্তিক জনগো亡্ঠীর জীবিকার ওপর তা নেতিবাচক প্রতাব ফেলেছে যার ফলে দেশের সামাজিক ও অর্থনৈনতিক খাতে দীর্ঘমেয়াদি ক্ষতিকর প্রভাব পড়েছে।

এটি অনিন্টীকার্য যে, স্কুল বন্ধের কারণে বাং্লাদেশসহ বিশ্বব্যাপী শিক্ষার ক্ষতি হর্যেছে উল্লেখবোগ্য মাত্রায়। শিখনक্ষতি পুযিয়ে নিতে সরকার বেশ কিছু উদ্দ্যোগ গ্রহণ করেছে। কিন্তু তার পরিমাণ প্র়়ারাজনের তুননায় অপ্রতুন। অন্যান্য দেশের মতো, শিক্ষার্থীদের শিখন অগ্রগতি, কন্যাণ, ভবিষ্যৎ অর্জন এবং অর্থননতিক উৎপাদনশীলতার ওপর দীর্ঘমময়াদি নেতিবাচক প্রতাব এড়াতে এই ক্ষতিগুলো পুনরুদ্ধারের প্রচেষ্া প্রয়োজন।

## শিফ্কক এবং জ্ষুলগুলোর প্রাঞ্ট সহায়তা

১. শিক্ষক, কর্মকর্তা, অভিভাবক এবং এনজিও থ্রতিনিধিদের মধ্যে থ্রয়োজনীয় সহায়তার তুলনায় শিক্ককদদর প্রাপ্ত সহায়তত সম্পকক বিভিন্ন ধরনের ধারণা লক্ষ্য করা গেছে। উদাহরণপ্বর্রপ, দীর্ঘ বন্ধ এবং স্কুল কার্যর্রম ব্যাহত হওয়ার পরে নতুন পরিল্ছিতি মোকাবেলা করতে তাদের জন্য আর্যোজিত ওরিয়েন্টেশন এবং কর্মশানা সস্পর্কে শিক্ষকদের থ্রদত্ত তথ্যের পার্থক্য নক্ষ্য করা গেছে। যদিও প্রढ़াজনীয় পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে বলে মনে করছেন ছানীয় পর্যা|্য়র শিক্ষা কর্মকর্তাগণ।
২. মহামরীর প্রভাবে বৈষব্যের বৃদ্ধি সম্পর্কে মতামতের ক্ষেত্রেও ভিন্নতা ছিল। বিভিন্ন উৎস থেকে প্রাণ্ত প্রমাণ সেই বৈষম্যের বৃদ্ধি সম্পর্কেই ইশ্তিতই দেয়, যা এনজিও প্রতিনিধিণণণও সমর্থন করেছেন। এই ক্ষেত্রে পরিকল্পিত বা গৃইীত পদক্ষেপকে খুরুত্ব না দিয়ে শিক্ষক ও কর্মকর্তাগণ এই ধরন্নে কোনও সমস্যা দেখেননি (মহামারীর আগে যা ছিল তার বাইরে) বলে জানিফ়্েছেন।
৩. বেশিরভাগ শিক্ষকের মধ্যে তাদের নিজ নিজ দায়িত্নের প্রতি কম মনোয্যাগ দিয়ে শিক্ষার্থী এবং তাদের পরিবারকে শিখন সমস্যার জন্য দায়ী করার প্রবণতা লক্ষ্য করা গেছে। তাদের নিজ ভূমিকার যথাযথ থ্রয়াাগের অভাব শিক্ষকদের কার্यকারিতা বাড়াতে সহায়ক হতে পারে না।
8. প্রयুক্তি-সস্পর্কিত সহায়তার ক্ষেত্রে, সুনির্দিষ্ট বে পদক্ষেপ দরকার, তা হচ্ছে আইসিটি-ভিত্তিক শিক্ষা উপকরণের আরও বেশি ব্যবহার এবং সেই উদ্দে্যে শিক্ষকদের যথাযথভাবে প্রক্তুত করা। প্রযুক্তি-সহায়ক শিক্ষার আরও ভালো ব্যবशরের জন্য এই কার্যক্রমকে আপ্গাধিকার দেওয়া প্রর়োজন।
৫. প্রাথমিক ও মাধ্যমিক পর্যায়ের শিক্ষকগণ অর্থনৈতিক সংকট ও দুশ্চিন্তায় ভুগছেন, যা তাদের দায়িত্ব পালনের সক্ষমতাকে ব্যাহত করছে। এছাড়া মহামারীর কারণে শিক্ষক পরিবারের আর্থিক অবস্থা পূর্বের তুলনায় আরো খারাপ হয়েছে।

## শিখন প্রযুক্তি এবং মিশ পদ্ধতির ব্যবহার

১. মহামারীকালে ডিজিটাল প্রযুক্তি ব্যবহারের অভিজ্ঞতা থেকে এর সমস্যা এবং সম্ভাবনা উভয় দিকই দৃষ্টিগোচর হয়েছে। এটি এখন স্পষ্ট যে, ভবিষ্যতে শিখনে মিশ্রপদ্ধতি ব্যবহারের আদর্শ রূপ হবে সরাসরি ও ভার্চুয়াল শিখনের সংমিশ্রণ।
২. প্রযুক্তিভিত্তিক শিক্ষার ব্যবহার সম্পর্কিত উত্তরগুলো ছিল দ্বিধাবিভক্ত এবং অংশীজনদের চ্যালেঞ্জগুলো আরো গভীরভাবে অনুধাবন প্রয়োজন। নির্দিষ্ট বিষয়ে বিষ্তৃত যেসব ইতিবাচক প্রতিক্রিয়া পাওয়া গেছে তা ক্কুলে প্রযুক্তির ব্যবহার এবং অনুশীলন সম্পর্কে প্রাপ্ত অন্যান্য তথ্যের সহ্গে সাংঘর্ষিক। এগুলো সম্ভবত স্কুল ব্যবস্থায় এই ধরনের প্রযুক্তির ব্যবহার অংশীজনদের সীমিত প্রত্যাশার প্রতিফলিত করেছে।

## বৈষম্যমূলক কর্মকাজ থেকে উত্তোরণ

১. মহামারী পরবর্তী শিক্ষা পুনরুদ্ধারের সময় বৈষম্যের বিষয়গুলো বিবেচনা এবং সংশোধিত পাঠ্যক্রমটি যথাযথভাবে বাস্তবায়ন করা জরুরি প্রয়োজন। শিক্ষক এবং কর্মকর্তাদের একটি বড় অংশ মত প্রকাশ করেছেন যে, প্রাসঙ্গিক দক্ষতা বাড়ানোর জন্য তাদের সরাসরি প্রশিক্ষণ দেওয়া প্রয়োজন। তারা প্রশিক্ষণ পরবর্তী নিয়মিত অনলাইন আপডেটের প্রয়োজনীয়তাও ব্যক্ত করেছেন।
২. বেশিরভাগ শিক্ষক প্রাথমিক স্তরের স্কুলে মিড-ডে মিলকে সবচেঢ়ে গুরুত্বপূণ পদক্ষেপ হিসাবে দেখেছেন, যা ক্কুল থেকে ঝরেপড়া শিশুদের ফিরিয়ে আনতে এবং তাদের ধরে রাখতে ব্যবহার করা যেতে পারে। দীর্ঘদিন ধরে এই কার্যক্রমটি সরকারি বাজেটে আলোচনাধীন আছে, আর বিলম্ব না করে তা দ্রুত বান্তবায়ন করা উচিত।
৩. উপর্যুক্ত বিষয়ে শিক্ষক ও কর্মকর্তাদের সক্ষমতা বৃদ্ধি বিষয়ে বিভিন্ন পদক্ষেপ নিয়ে অংশীজনগণ যে মতামত দিয়েছেন তা নির্দিষ্ট কোনো রূপ প্রদান করেনি। তবে তা থেকে এই পরামর্শ পাওয়া গেছে যে, শ্রেণিকক্ষে সংশোধিত পাঠ্যক্রম কার্যকরভাবে বান্তবায়ন্ের জন্য বিভিন্ন উপাদান অন্তর্ভুক্ত করে একটি নিয়মতান্ত্রিক পরিকল্পনা প্রণয়ন করা প্রয়োজন। পরিকল্পনা অনুযায়ী কাজ করার জন্য শিক্ষক ও কর্মকর্তাদের ভালোভাবে প্রস্তুত করাও গুরুত্বপূর্ণ।

২৮ | সারমংকক্প
8. সামগ্রিকভাবে, স্কুল ও শিক্ককদের সরাসরি নির্দেশনা ও প্রयুক্তির সমন্নিত পদ্ধতি অনুসরণের জন্য প্রন্তুত করার প্রত্যোজনীয়তত এবং তা অব্যাহত রাখতে শিক্ষককদের জন্য নিয়़মিত প্রশিক্ষণ ও পেশাগত সহায়তা কার্যক্রম চলমান রাখার পরামর্শ পাওয়া গেছে।
৫. বিশেষ চাহিদাসস্মন্ন শিও্, প্রতন্ত অঞ্চলে বসবাসরত এবং সুবিধাবঞ্চিত গোষ্ঠী, ভেমনः দলিত এবং আদিবাসী সংখ্যালঘু, মহামারীর শিকার শিশ্টদের বিষয়ে পুনরুদ্ধার এবং প্রতিকার কৌশলে বিশেষ মনো৷্যাগ দেওয়া প্রল্যেজন।

মহামারী পরবত্তী কারিগরি ও বৃত্তিমূনক শিক্ষা সস্পপ্কে পর্যবেক্ষণ
সরকার দেশে কর্মসংং্হান এবং অর্থন্নতিক প্রবৃদ্ধির লক্ষ্যে কারিগরি ও বৃত্ত্যূলক শিক্মা উন্নয়নের ওপর বেশ জোর দিক্যেছে। তবে, এই উপ-খাতে মহমারীর কারণে শিখনক্ষতি এবং ঘাটতির তাৎক্ষণিক সমস্যা ছাড়াও পরিচালন ব্যয় সুযোগসুবিধা, উপকরণের জন্য অপর্যাপ্ত বাজেট এবং যোগ্য শিক্ষকের অভাবের মতো চলমান চ্যানেঞ্জ রয়ে গেছে। কারণ এই সমস্যাগুলোর সমাধান না হলে পরিবর্তিত প্রযুক্তিপত প্রেক্ষাপটের সজ্গে তাল মিলিয়ে চলতে সমস্যা হবে।
১. কারিগরি ও বৃত্ত্মিলক শিক্ষার একটি বড় চ্যালেঙ্ হলো আা্রহী শিক্ষার্থী এবং যোগ্যতাসম্পন্ন শিক্ষকদের অভাব। যার কারণে শিক্কার পুণগতমান ক্ষতিগন্ত হতে পারে। দ্রুত পরিবর্তীত চাকরির বাজার এবং বৈশ্বিক চাহিদার সলে প্রশিক্ষণের তাল মিলি<্যে চলার জন্য আধুনিক প্রयুক্তিপত উপকরণ এবং সস্পদের প্রঢ়োজনীয়তা পূরণ না হলে এই সমস্যা অরও প্রকট হবে।
২. একটি বিত্ৃতত ও নমনীয় পদ্ধতি বা্ত্টবায়নের মাধ্যম্ বাংলাদদশের কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো শিক্ষার্থীদ̆র মহামারীর প্রতাব কাট্টিয়ে উঠ্তত এবং তাদদর শিক্ষা ও ভবিষ্যত ক্যারিয়ারে সফল্ল হতে সহায়তা করতে পারে। জরিপে অবশ্য শিক্ষকদের মতামতে কিছুটা গৎবাঁধা চিন্তাভাবনা প্রকাশ পেয়েজে। তারা অরও প্রশিক্ষণ, অরও কর্মী এবং বাজেট বরাদ্দ বৃদ্ধির বিষয়ে জের দিত্যেছেন।
৩. একটি টেকসই পুনরুদ্ধার পরিকল্পনার মাধ্যমে কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুনোতে শিক্ষার ওপর মহামারীর দীর্ঘম্ময়াদি প্রভাব মোকাবেলা করা যেতে পারে।

## শিখন মূল্যায়ন

১. কোভিড-পরবর্তী সময়ে কমপক্ষে এক-তৃতীয়াংশ শিক্ষার্থী তাদের ক্লাসের পাঠের সন্গে মানিয়ে নিতে পারেনি। অতএব, মহামারীর কারণে শিক্ষা কার্যক্রম ব্যাহত হওয়ায় শিক্ষার্থীদের কোনো স্কুল-বছর হারাতে না দিয়ে উচ্চতর শ্রেণিতে উন্নীত করা উচিত বা শিক্ষার্থীরা কোনোভাবে তাদের শ্রেণি পর্যাঢ়ে খাপ-খাইয়ে নেবে, এই ধারণাটির ভিত্তি খুব জোড়ালো ছিল না।
২. শ্রেণিভিত্তিক শিখন অর্জনের বেঞ্চমার্কের অভাবে শিক্ষার্থীরা এখন যা অর্জন করেছে এবং যা অর্জন করা উচিৎ ছিল -এই দুইয়ের মধ্যে শিখনক্ষতি বা ঘাটতির সুনির্দিষ্ট পরিমাণের কোনও উত্তর এই গবেষণায় দেওয়া হয়নি বরং এটি শিখনক্ষতির একটি চিত্র প্রকাশ করেছে। তবে, এটি অনুমান করা যুক্তিসঙ্গত হবে যে, পরীক্ষা মধ্যম ন্তরের কঠিন হওয়ার কারণে, বেশিরভাগ শিক্ষার্থীর (b-০ শতাংশ বা তার বেশি) এ, বি বা সি গ্রেড অর্জনের ফলাফল প্রত্যাশা করা হয়ছিল। কিন্তু বাস্তবতা এই যে, দুই তৃতীয়াংশের বেশি শিক্ষার্থী এই প্রত্যাশা পূরণ করতে পারেনি।
৩. গবেষণার প্রাপ্ত ফলাফলে দেখা যায় যে, এক তৃতীয়াংশেরও বেশি শিক্ষার্থী হতাশাজনক ‘এফ’ বা ‘ডি’ গ্রেড পেয়েছে। পাস গ্রেড হিসাবে ৩৩ শতাংশ নম্বর গ্রহণের চর্চাটি সংশোধন করা দরকার। এর ফলে কোনো শিক্ষার্থী তাদের শ্রেণির জন্য নির্দিষ্ট কোনো বিষয়ের বিষয়বস্তুর দুই-তৃতীয়াংশ না শিখেই গ্গেড স্তরে ভাল করেছে বলে বিবেচিত হয়। শিক্ষক্রম বাচ্তবায়নের প্রচেষ্টাগুলো তখনই সফল হবে যখন শিক্ষার্থীরা শিখন অর্জন করার ক্ষেত্রে যে বাধার সম্মুখীন হয়, সেগুলোর সমাধান করা হবে।

## সুপারিশ

উপর্রে ফলাফলল, উপসংহার এবং অন্যান্য সকল কিছুর ওপর ভিত্তি করে নিম্মিলিথিত সুপারিশগӊুো শিক্মার্থীদের শিখন ক্ষতি হ্রাস ও তাদদর শিখনের পথে ফिরির্যে আনার জন্য দেওয়া হনো:
১. মহামারীর পরিণতি উপপক্ষা করা উচিত নয়। মহামরীীর কারণণ শিক্ষার ক্ষতি কমাতে শিক্ষা কর্তৃপক্ষ বেশ কিছু উদ্দ্যোগ নিয়়ছেেন। তারপরও সরকারের শিক্ষার দৃষ্টিভপ্গি ও বা্তববতার মধ্যে বড় ব্যবধান রढ্যেছে। সম্প্রতি, সরকার নতুন পঠ্যপুু্তকসহ একটি নতুন পাঠ্যক্রম চালু করেছে। কিন্তু মনে রাখতে হবে,

শিখনক্ষতি কমানো ও প্রতিকারমূনক পুনরুদ্ধার ছাড়া ‘মনসম্মত শিক্ষার’ লক্ষ্য অর্জন সম্ভব নয়। झ্কুল বন্ধ থাকার সময় এবং এরপরে বে সমস্যাঞুলো সামনে এসেছে তা বিবেচনা করতে হবে এবং পৃর্বে থেকে বিদ্যমান বে বিষয়গুুো শিক্মা ব্যব্ছকে সমস্যাপ্রা্্ করে রেখোে সেগুলো চিহিত করতে হবে এবং সংস্কার ও প্রতিকারমূলক পদক্ষেপ্তেো নেওয়ার জন্য নিরপেক্ষভবে বিশ্লেষণ করতে হবে।
২. শিখনক্ষতি পুনরুদ্ধার এবং শিখন প্রতিকার। মাধ্যমিক শিক্ষার সকল শ্রেণির পাশাপাশি জুলভিত্তিক দ্রুত মূন্যায়ন বিবেচনা করে একটট বৈজ্ঞানিক নমুনা ভিত্তিক যথাযথ প্রায়োগিক গবেষণার মাধ্যমে শিক্ষা কর্তৃপক্ষকে প্রকৃত শিখনক্ষতি চিহ্তিত করতে হবে। সেক্ষেত্রে শিক্ষা মন্রণাললয়, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্মা অধিদপ্তর, এনসিটিবি এবং শিক্ষা বোর্ড-কে শিখনক্ষতি ও ঘাটতি কমানোর জন্য একটি অ্যাকশন প্য্যান প্রণয়ন্নের নক্ষ্যে একত্রে কাজ করতে হবে। এই অ্যাকশন প্য্যানে সংশোধিত পাঠ্যর্রম্মর মৌলিক বিষয়াগুলো - বাংলা, ইংরেজি, পণিত ও বিজ্ঞন বিষভ্য়র দক্ষতার ওপর জোর দিতে হবে। শ্রেণিকক্ষে পাঠদানের জন্য শিক্ষকের দক্ষতা ও সক্ষমতার ওপর জোর দিতে হবে।
৩. এক বছরের মধ্যে শিক্ষার্থীদের গ্রেড লেভেলে নিয়ে আসাকে অগ্গধিকার দিতে হবে। কর্ত্পপক্ষ শিক্ষার্থীদের গ্রেডের অ্বভাবিক অগ্রগতি চলমান রাখার সিদ্ধান্ত নিয়েছে- যা দেখে মন্ে হচ্ছে যেনো সুল বন্ধের কারণে দুটি অকার্যকর শিক্মা বছরে কেেনো ক্ষতি হয়নি। এখন যা করা দরকার তা হলো - স্ষুলে সংশ্মিষ্ট গ্রেডের পাঠ থ্রদান করার সময় শিক্ষার্থী এবং শিক্ষকদের পাঠঞ্গেোর সগে খাপ-খাওয়াতে সহযোপিতা করা। দীর্ঘ সময় ধরে মুল বন্ধের কারণে তারা এই পাঠগুলোর জন্য প্রক্তুত নয়। এই থ্রচেষ্টার অংশ হিসেবে, নিম্মলিখিত পদক্ষেপগুনোর মাধ্যমে গ্রেড এবং মুল-ভিত্তিক পুনরুদ্ধার পরিকল্পনা ওরু করা বেতে পারে:

- মून দক্ষুত বিষয়় (থ্রাথমিক পর্যাৰ্য় বাংল্না ও গণিত এবং মাধ্যমিক পর্যা|্য় বাং্লা, ইংরেজি, গণিত ও বিজ্ঞান) শিক্ষার্থীদের অবস্ছার গ্থেডভিত্তিক দ্রংত মূन্যায়ন করা;
- দ্রংত মূन্যায়ন্নে মাধ্যমে নির্ধারিত ফলাফফল দ্মারা শিক্ষার্থীদের গ্রপপ করে তাদের এক বছরের মধ্যে নূননতম গ্রেঢের যোগ্যতায় নিয়় আসা;
- প্রতিটি স্নুলে ব্যবহার্রের জন্য সহজ মূन্যায়ন টুললুর পাশাপাশি পুনরুদ্ধারমূলক পাঠের জন্য গাইড ও বিষয়বন্তু তৈরি করা;
- মূन্যায়ন ও পূনরুদ্ধারমূলক শিক্ষা কার্यক্রম পরিচালনায় শিক্ষক ও বিদ্যালয়কে সহায়তা করা;
- শিক্ষার্থীদের শিক্ষাদানের লক্ষ্যে শিক্ষকদের জন্য মুদ্রিত ও অন-লাইন শিক্ষা উপকরণ সরবরাহ করা।

8. শিক্ষক ও শিক্ষার্থী উভয়ের জন্য একটি কার্যকর মনিটরিং ব্যবম্থা গড়ে তোলা। শিক্ষার্থীদের শিখন অগ্রগতি জানতে, কার্যকর অভিমত জানানোর লক্ষ্যে তাদের পর্যবেক্ষণ ও মূল্যায়ন্রে জন্য একটি কার্যকর মনিটরিং ব্যবস্থা তৈরি করা উচিত। এই পদ্ধতিতে এইউইও/ইউইও/ইউআরসিআই (প্রাথমিক শিক্ষার জন্য) এবং ইউএসইও/একাডেমিক সুপারভাইজারদের (মাধ্যমিক শিক্ষার জন্য) শিক্ষকদের সন্গে সহযোগিতামূলক এবং আন্তরিক সম্পর্ক বজায় রেখে তাদের পর্যবেক্ষণ করা ও পরামর্শ দেওয়া প্রয়োজন। শিক্ষার্থীদের নিয়মিত উপস্থিতি নিশ্চিতকরণ এবং তাদের শিখনের ওপর নজর রাখতে পিতামাতাকে অবশ্যই সন্তানদের শিক্ষায় সক্রিয়ভাবে যুক্ত থাকতে হবে। মাসিক অভিভাবক সভা ও ধারাবাহিক এসএমসি সভা পরিচালনার মাধ্যমে অভিভাবক, শিক্ষার্থী, শিক্ষক ও এসএমসির মধ্যে কার্যকর যোগাযোগ, সমন্বয় ও সহযোগিতা নিশ্চিত করতে হবে।
৫. অধিক প্রবৃদ্ধির জন্য শিক্ষায় বিনিয়োগ করা। সরকার জাতীয় বাজেটের অন্তত ২০ শতাংশ বা জিডিপির ৪-৬ শতাংশ শিক্ষাখাতে বিনিয়োগে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। কিন্তু গত দুই দশক ধরে বরাদ্দ এখনও জাতীয় বাজেটের ১০/১২ শতাংশ এবং জিডিপির ২ শতাংশের মধ্যে ঘুরপাক খাচ্ছে। সরকারের উচিত শিক্ষাখাতে বরাদ্দকে ভবিষ্যতের উন্নতির জন্য বিনিয়োগ হিসেবে বিবেচনা করা, ব্যয় হিসেবে নয়। প্রতিবন্ধী শিশু, প্রত্যন্ত অঞ্চলে বসবাসকারী ও নৃতাত্বিক সংখ্যালঘু শিশ্ড, শিশুশ্রম ও বাল্যবিবাহের ঝুঁকিতে থাকা শিশ্ড, পথশিশ্ভ এবং অল্প বয়ক্ক শিশুসহ সুবিধাবঞ্চিত জনগোষ্ঠীর যত্ন ও উন্নয়ন সেবা প্রয়োজন, তাদের জন্য জাতীয় ও আন্তর্জাতিক অঈীকারের সন্গে সামঞ্জস্য রেখে বরাদ্দ বাড়াতে হবে। এই জনগোষ্ঠীর কাছে পৌঁছানোর জন্য সকল শিখন পুনরুদ্ধার কার্যক্রমে বিশেষ বিধান এবং তহবিল থাকা প্রয়োজন। শিখন ঘাটতি এবং পুনরুদ্ধার কার্যক্রমে খাপ-খাওয়াতে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ও শিক্ষকদের সহায়তার জন্য বিশেষ বাজেট বরাদ্দ করা উচিত।
৬. এনজিও এবং সুশীল সমাজের সজ্গে অংশীদারিত্ব। সুবিধাবঞ্চিত ও নিম্ন আয়ের শিক্ষার্থীদের বিদ্যালয়ে ফিরিয়ে আনতে, তাদের ধরে রাখতে এবং শিশুশ্রম ও মেয়েদের বাল্যবিবাহ রোধে স্কুল ব্যবস্থাপনা, স্থানীয় সরকার সংছ্ছ, এনজিও ও সুশীল সমাজের অংশগ্রহণে প্রতিটি ইউনিয়ন ও উপজেলা পর্যায়ে সচেতনতা বৃদ্ধি এবং কমিউনিটি সহায়তার জন্য আর্থিক সংস্থানসহ কর্মসূচি গ্রহণ করতে হবে। এছাড়া শিক্ষা, যুব ও নারী সংশ্লিষ্ট ফোরাম, অধিকার সংন্থা ও এনজিওগুলোকে

জাতীয় ও স্থানীয় পর্যায়ে এই প্রচারাভিযানে অংশ নিতে আগ্রহী করে তুলতে হবে। এই বিস্তৃত অংশীদারিত্বকে জাতীয় লক্ষ্য এবং এসডিজি-৪ এজেন্ডার আলোকে শিক্ষার গুণগত মান, সমতা এবং অন্তুর্ভুক্তি নিশ্চিত করার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণে যুক্ত করতে হবে। শিক্ষায় অসমতা, ঝরেপড়া শিশুদের ক্ষুলে ফিরিয়ে আনতে তাদের জন্য মিড-ডে মিল ও মনো-সামাজিক সহায়তার ব্যবস্থা সম্প্রসারণে কমিউনিটি এবং এনজিওদের যুক্ত করতে হবে।

নতুন পাঠ্যক্রম ও পাঠ্যপুম্তক প্রণয়নে রাজনৈতিক প্রভাব, সমন্বয় ও কার্যকর পরিকল্পনার অভাব, সাংগঠনিক অদক্ষতা ও অব্যবছ্ছাপনাসহ বিভিন্ন সমস্যা রয়েছে। বিদ্যমান সমস্যাগুলো নিরসনে এখানে প্রস্তাবিত ব্যবস্থা গ্রহণ করে শিক্ষার্থী, শিক্ষক ও স্কুলগুলোকে প্রম্তুত করতে না পারলে সমস্যা বহুগুণে বৃদ্ধি পাবে এবং তা নিয়ান্রতের বাইরে চলে যেতে পারে।

## গবেষণায় যারা বিভিন্নভাবে সম্পৃক্ত

ড. কাজী খলীকুজ্জমান আহমদ্দ
ড. মনজুর আহমদ ${ }^{\text {º }}$
চৌধুরী মুফাদ আহম্মে ${ }^{2,0}$
গিয়াসউদ্দিন আহম্মদ
জসিমউদ্দিন আহমেদ²
অধ্যক্ষ কাজী ফারুক আহম্মদ²
রমিজ আহমেদ${ }^{2}$
তাহ্সিনা আহম্মে ${ }^{2}$
ড. অধ্যাপক কাজী সালেহ্ আহহ্মে'
অধ্যাপক শফি আহম্মদ’
ড. মোহাম্মদ তারিক আহসান ${ }^{2}$
মাহমুদা আক্তার²
শিরীন আকতার²
সৈয়দা তাহ্মিনা আকতার²
মোঃ মুরশীদ আক্তার²
এবিএম খোরশেদ আলম²
খন্দকার জহিরুল আলম ${ }^{2}$
ড. মাহ্মুদুল আলম²
অধ্যাপক মোঃ শফিউল আলম²
অধ্যাপক এস. এম. নূরুল আলম’,
কাজী রফিকুল আলম
খন্দকার সাখাওয়াত আলী ${ }^{2}$
অধ্যাপক মুহম্মদ আলী ${ }^{2}$
ড. সৈয়দ সাদ আন্দালিব'
মোহাম্মদ নিয়াজ আসাদউল্লাহ’
ড. মো: আসাদুজ্জামান ${ }^{\text {º }}$
অধ্যাপক ড. শফিউল আজম²

* উপর্যুক্ত তালিকা জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়

অধ্যাপক আবদুল বায়েস’
ড. আনোয়ারা বেগম, ${ }^{2}$
অধ্যাপক হান্নানা বেগম ${ }^{2}$
ড. মোসাম্মদ ফাহমিদা বেগম²
ফিলিপ বিশ্বাস ${ }^{\circ}$
রাকেদা কে. চৌধূরী, ${ }^{3, c}$
জীবন কে. চৌধুরী ${ }^{2}$
ড. আহমদ মোশ্তাক রাজা চৌধুরী,,৩,ধ
ড. মাহবুব এলাহী চৌধুরী’
হরিপদ দাশ²
তপন কুমার দাশ ${ }^{\circ}$
সুব্রত এস ধর’
ড. মোহাম্মদ ফরাসউদ্দিন
এস এ হাসান আল- ফারুক²
মোঃ ফসিউল্লাহ²
জ্যোতি এফ. গমেজ’
শ্যামল কান্তি ঘোষ
মেঃঃ আহসান হাবিব
ড. মোঃ আবদুল হামিদ
অধ্যাপক মুহাম্মদ নাজমুল হক
সামসে আরা হাসান’
জাকি হাসান’
কে. এম. এনামুল হকৃ,৩
ড. এম. সামছুল হক ${ }^{2}$
ইকবাল হোসেন ${ }^{2, \circ}$
মোঃ আলতাফ হোসেন ${ }^{2}$
মোঃ মোফাজ্জন হোসেন ${ }^{2}$
মেঃ আমির হোসেন'
অধ্যাপক ড. সৈয়দ শাহাদাত হোসেন ${ }^{\text {º, }}$
মেঃঃ আলমগীর হোসেন ${ }^{2}$
ড. এম. আনোয়ারুল হক
ড. মুহাম্মদ ইব্রাহিম’

অধ্যাপক মো: রিয়াজুল ইসলাম²
ড. মোহাম্মদ মাইনুল ইসলাম²
অধ্যাপক নজরুল ইসলাম²
ড. শফিকুল ইসলাম ${ }^{\text {, }}$
রওশন জাহান’
হুমায়ূন কবির’
জসীম উদ্দীন কবির ${ }^{2}$
ড. আহমেদ-আল-কবির’
মো: হুমায়ূন কবির²
নুরুল ইসলাম খান ${ }^{2}$
এ.এইচ.এম নোমান খান
ড. সাফি রহমান খান ${ }^{2}$
অধ্যাপক মাহ্ফুজা খানম’
ড. ফাহমিদা খাতুন
অধ্যাপক ড. বরকত-ই-খুদা
ড. হান্স লেমবৃচট゙
তালাদ মহমুদ
অন্ন ভ্যান মানেন ${ }^{2}$
তালাদ মহমুদ ${ }^{2}$
ড. ইরাম মরিয়ম ${ }^{2}$
ড. ইমরান মতিন ${ }^{2}$
ড. আহমদুল্যাহ মিয়া ${ }^{2}$
মোহাম্মদ মহসিন ${ }^{2,0}$
মোঃ মহসিন ${ }^{3}$
ড. নর শিরিন মোক্তার’
অধ্যাপক ড. সিকদার মনোয়ার মোর্শেদ’
ড. গোলাম মোন্তফা ${ }^{2}$
ড. মোম্তফা কে. মুজেরী
ড. কে এ এস মুরশীদ
অধ্যাপক ড. একেএম নুরুন নবী
সমীর রঞ্জন নাথ²
ব্রাদার লিও জেমস্ পেরেইরা ${ }^{2}$

মো: কামরুজ্জামান ${ }^{2}$
মোঃ আবদুর রফিক ${ }^{2}$
ড. মোঃ মোস্তাফিজুর রহমান ${ }^{2,8}$
ড. এম. এহছানুর রহমান্থ,৩
মোঃ হাবির রহমান ${ }^{2}$
ড. ছিদ্দিকুর রহমান ${ }^{2}$
জওশন আরা রহমান ${ }^{\text {º }}$
কাজী ফজলুর রহমান ${ }^{2}$
অধ্যাপক ড. মোস্তাফিজুর রহমান’
এ. এন. রাশেদা
নাদিয়া রশিদ্"
বজলে মোস্তফা রাজী
তালেয়া রেহমান ${ }^{\text {² }}$
গৌতম রায় ${ }^{2}$
জিয়া-উস-সবুর²
আফজাল হোসেন সরোয়ার²
বিনায়েক সেন ${ }^{2}$
অধ্যাপক রেহমান সোবহান’
ড. নিতাই চন্দ্র সুত্রধর
মোশাররফ হোসেন তানসেন ${ }^{2}$
মোহাম্মদ মুনতাসিম তানভীর²
শেলডন ইয়েট’
মোহাম্মদ মুনতাসিম তানভীর'
কাজী রায়হান জামিল'
১. উপদেষ্টা বোর্ড সদস্য
২. কর্মদল সদস্য
৩. টেকনিক্যাল টিম সদস্য
8. গবেষক দলের সদস্য
৫. রিভিউ টিম সদস্য


[^0]:    1. Sangsad TV, 2. Radio, 3. Smart Phone, 4. Analog Phone, 5. Online platform, 6. Offline (Video, Powerpoint presentation)
