**Family**

 The word “family” has been taken over from the Roman word, “famulus”, meaning a servant. In Roman law, the word denoted the group of producers and slaves and other servants as well as members connected by common descent or marriage.

Definitions of Family:

(i) Family is “a group defined by a sex relationship sufficiently precise and enduring to provide for the procreation and upbringing of children.” - MacIver

(ii) Family is “a group of persons united by the ties of marriage, blood or adoption; consisting of a single household, interacting and inter-communicating with each other in their respective social roles of husband and wife, mother and father, son and daughter, brother and sister creating a common culture.” - Burgess and Locke.

(iii) Family is “a more or less durable association of husband and wife with or without children, or of a man or woman alone, with children.”- Nimkoff.

(iv) Family is “a group of persons whose relations to one another are based upon consanguinity and who are, therefore, kin to another.”- Davis.

(v) Family is “a miniature social organisation, including at least two generations, and is characteristically formed upon the blood bond.” - Sumner and Keller

(vi) Family is “a system of relationships existing between parents and children.” - Clare

(vii) Family is “the biological social unit composed of husband, wife and children.” - Eliott and Merrill

(viii) Family is “a group of two or more persons related by blood, marriage, or adoption and residing together; all such persons are considered as members of one family.” The American Bureau of the Census

(ix) Family is “a socially recognized unit of people related to each other by kinship, martial and legal ties.” - Anderson and Parker

(x) “Family is the institutionalized social group charged with duty of population replacement.” - Green, Arnold

পৰিয়াল

 “পৰিয়াল” শব্দটো ৰোমান শব্দ “famulus”ৰ পৰা লোৱা হৈছে, যাৰ অৰ্থ হৈছে এজন দাস। ৰোমান আইনত এই শব্দটোৱে উৎপাদক আৰু দাস আৰু অন্যান্য সেৱকৰ গোটৰ লগতে সাধাৰণ বংশ বা বিবাহৰ দ্বাৰা সংযুক্ত সদস্যসকলক বুজাইছিল।

পৰিয়ালৰ সংজ্ঞাসমূহ:

(ঝ) পৰিয়াল হ’ল “সন্তানৰ প্ৰজনন আৰু লালন-পালনৰ ব্যৱস্থা কৰিব পৰাকৈ যথেষ্ট নিখুঁত আৰু স্থায়ী লিংগ সম্পৰ্কৰ দ্বাৰা সংজ্ঞায়িত এটা গোট।” - মেকআইভাৰ

(ii) পৰিয়াল হৈছে “বিবাহ, তেজ বা দত্তক লোৱাৰ বান্ধোনৰ দ্বাৰা একত্ৰিত হোৱা ব্যক্তিৰ এটা গোট; একক পৰিয়ালেৰে গঠিত, স্বামী-স্ত্ৰী, মাতৃ-দেউতাক, পুত্ৰ-কন্যা, ভাতৃ-ভগ্নীৰ নিজ নিজ সামাজিক ভূমিকাত ইজনে সিজনৰ লগত যোগাযোগ আৰু আন্তঃযোগাযোগ কৰি এক উমৈহতীয়া সংস্কৃতিৰ সৃষ্টি কৰা।” - বাৰ্জেছ আৰু লক।

(iii) পৰিয়াল হৈছে “সন্তান থকা বা নথকা স্বামী-স্ত্ৰীৰ কম-বেছি পৰিমাণে স্থায়ী সংঘ, বা অকলে পুৰুষ বা মহিলাৰ সন্তানৰ সৈতে।”- নিমকফ।

(iv) পৰিয়াল হ’ল “এটা এনে ব্যক্তিৰ গোট যাৰ ইজনে সিজনৰ সৈতে সম্পৰ্ক সাংসংগিকতাৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি গঢ় লৈ উঠে আৰু যিসকল, সেয়েহে, আন এজনৰ আত্মীয়।”- ডেভিছ।

(v) পৰিয়াল হৈছে “অন্ততঃ দুটা প্ৰজন্মকে ধৰি এটা ক্ষুদ্ৰ সামাজিক সংগঠন, আৰু ই বৈশিষ্ট্যপূৰ্ণভাৱে তেজৰ বন্ধনৰ ওপৰত গঠিত।” - ছামনাৰ আৰু কেলাৰ

(vi) পৰিয়াল হৈছে “পিতৃ-মাতৃ আৰু সন্তানৰ মাজত বিদ্যমান সম্পৰ্কৰ ব্যৱস্থা।” - ক্লেয়াৰ

(vii) পৰিয়াল হৈছে “স্বামী, পত্নী আৰু সন্তানেৰে গঠিত জৈৱিক সামাজিক একক।” - ইলিয়ট আৰু মেৰিল

(viii) পৰিয়াল হৈছে “তেজ, বিবাহ বা দত্তক লোৱাৰ দ্বাৰা সম্পৰ্কিত আৰু একেলগে বাস কৰা দুজন বা তাতোধিক ব্যক্তিৰ এটা গোট; এনে সকলো ব্যক্তিকে এটা পৰিয়ালৰ সদস্য হিচাপে গণ্য কৰা হয়।” আমেৰিকান ব্যুৰো অৱ দ্য চেন্সাছ

(ix) পৰিয়াল হৈছে “আত্মীয়তা, সামৰিক আৰু আইনী সম্পৰ্কৰ দ্বাৰা ইজনে সিজনৰ লগত সম্পৰ্ক থকা লোকৰ এক সামাজিকভাৱে স্বীকৃতিপ্ৰাপ্ত একক।” - এণ্ডাৰছন আৰু পাৰ্কাৰ

(x) “পৰিয়াল হৈছে জনসংখ্যা প্ৰতিস্থাপনৰ কৰ্তব্যৰ দায়িত্বত থকা প্ৰতিষ্ঠানিক সামাজিক গোট।” - গ্ৰীণ, আৰ্নল্ড

**Features of family:**

Some of the main features of family are: (i) universality (ii) emotional basis (iii) limited size (iv) formative influence (v) nuclear position (vi) responsibility of the members (vii) social regulation and (viii) permanent and temporary.

Besides the characteristics mentioned above, a family is possessed of several distinctive features. It influences the entire life of people in numerous ways.

**(i) Universality:**

Family is the most universal group. It is the first institution in the history of men. It has existed in every age and in every society and is found in all parts of the world. No culture or society has ever existed without some form of family organization. Each one of us is a member of some or the other family. No other group is so universal as the family is.

**(ii) Emotional basis:**

The family is a fundamental unit of human society. It is based on our impulses of mating, procreation and parental care. It is a close-knit group which fortifies these emotions.

**(iii) Limited size:**

The size of a family is of necessity limited for it is defined by biological conditions which it cannot transcend. Other groups may be smaller than a family, but they are not so because of biological conditions.

**(iv) Formative influence:**

The family exercises the most profound influence over its members. It moulds the character of individuals. Its influence in infancy determines the personality structure of the individual. From its initial units the father and mother, the child receives his physical inheritance.

Freud and other psychologists have proved that a child exhibits the same character and mental tendencies in adult age which he acquires in the family. Confucius rightly remarked that if you want to improve society, improve family. “To be well born is to possess the greatest of all gifts. To be ill born there is nothing which this world can afford that will be adequate compensation for the lack of good heredity.”

#### (v) Nuclear position:

The family is the nucleus of all other social groups. The distinctive characteristics of marriage parental obligations and sibling relations make family the primary institutional cell of a society. The whole social structure is built of family units.

#### (vi) Responsibility of the members:

In the family the child learns the meaning of social responsibility and the necessity for cooperation. As MacIver aptly describes, “In times of crisis men may work, and fight and die for their country, but they toil for their families all their lives.” In it the child develops his basic attitudes and ideals. It is a great agency of the socialization of the child.

#### (vii) Social regulation:

The family is peculiarly guarded by social customs and legal regulations. It is not easy to violate them. Family is the group in which the consenting parties may freely enter but which they cannot easily leave or dissolve. Marriages are not trivially taken.

#### (viii) Permanent and temporary:

Family as an institution is permanent and universal, while as an association it is temporary and transitional. When the son marries he goes out of the family and starts another family which again may give rise to more families.

All this tends to show that although the family is one of the most limited groups of the society, it differs from all of them in being a distinct type of group. It is the smallest kinship group. It usually begins when the partners marry; it changes when the sons marry, it ends when one of the partners dies.

When the children are small and entirely dependent upon parents, the family looks like a compact human group. When children begin to grow in age, this compactness begins to become loose and when they marry the old family disintegrates and new families rise up. The original relations are reversed, the parents become dependent upon the children.

**পৰিয়ালৰ বৈশিষ্ট্যসমূহ:**

পৰিয়ালৰ কিছুমান মূল বৈশিষ্ট্য হ’ল- (i) সাৰ্বজনীনতা (ii) আৱেগিক ভিত্তি (iii) সীমিত আকাৰ (iv) গঠনমূলক প্ৰভাৱ (v) পাৰমাণৱিক অৱস্থান (vi) সদস্যসকলৰ দায়িত্ব (vii) সামাজিক নিয়ন্ত্ৰণ আৰু (viii) স্থায়ী আৰু অস্থায়ী।

ওপৰত উল্লেখ কৰা বৈশিষ্ট্যসমূহৰ উপৰিও এটা পৰিয়ালত কেইবাটাও স্বকীয় বৈশিষ্ট্য আছে। ই মানুহৰ সমগ্ৰ জীৱনত অসংখ্য ধৰণে প্ৰভাৱিত কৰে।

(ঝ) সাৰ্বজনীনতা:

পৰিয়ালটোৱেই হৈছে আটাইতকৈ সাৰ্বজনীন গোট। পুৰুষৰ ইতিহাসত ই প্ৰথম প্ৰতিষ্ঠান। ই প্ৰতিটো যুগত আৰু প্ৰতিখন সমাজত বিস্তৃত হৈ আহিছে আৰু পৃথিৱীৰ সকলো ঠাইতে ইয়াক পোৱা যায়। কোনো ধৰণৰ পৰিয়ালৰ সংগঠন অবিহনে কোনো সংস্কৃতি বা সমাজৰ অস্তিত্ব কেতিয়াও হোৱা নাই। আমাৰ প্ৰত্যেকেই কোনোবা নহয় কোনোবা এটা পৰিয়ালৰ সদস্য। পৰিয়ালটোৰ দৰে আন কোনো গোট ইমান সাৰ্বজনীন নহয়।

(ii) আৱেগিক ভিত্তি:

পৰিয়াল মানৱ সমাজৰ এক মৌলিক একক। ই আমাৰ সংগম, সন্তান জন্ম আৰু পিতৃ-মাতৃৰ যত্নৰ ইমপালছৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি গঢ় লৈ উঠিছে। ই এক ঘনিষ্ঠ গোট যিয়ে এই আৱেগবোৰক শক্তিশালী কৰে।

(iii) সীমিত আকাৰ:

এটা পৰিয়ালৰ আকাৰ প্ৰয়োজনীয়তা সীমিত কাৰণ ইয়াক জৈৱিক অৱস্থাৰ দ্বাৰা সংজ্ঞায়িত কৰা হয় যিবোৰ ই অতিক্ৰম কৰিব নোৱাৰে। আন গোটবোৰ হয়তো এটা পৰিয়ালতকৈ সৰু হ’ব পাৰে, কিন্তু জৈৱিক অৱস্থাৰ বাবে সেইবোৰ তেনে নহয়।

(iv) গঠনমূলক প্ৰভাৱ:

পৰিয়ালটোৱে নিজৰ সদস্যসকলৰ ওপৰত আটাইতকৈ গভীৰ প্ৰভাৱ পেলায়। ই ব্যক্তিৰ চৰিত্ৰক গঢ় দিয়ে। শৈশৱত ইয়াৰ প্ৰভাৱে ব্যক্তিৰ ব্যক্তিত্বৰ গঠন নিৰ্ধাৰণ কৰে। ইয়াৰ প্ৰাৰম্ভিক একক পিতৃ আৰু মাতৃৰ পৰা শিশুৱে তেওঁৰ শাৰীৰিক উত্তৰাধিকাৰ লাভ কৰে।

ফ্ৰয়েড আৰু অন্যান্য মনোবিজ্ঞানীসকলে প্ৰমাণ কৰিছে যে প্ৰাপ্তবয়স্ক বয়সত শিশুৱে যি চৰিত্ৰ আৰু মানসিক প্ৰৱণতা পৰিয়ালত লাভ কৰে, সেই একে চৰিত্ৰ আৰু মানসিক প্ৰৱণতা প্ৰদৰ্শন কৰে। কনফুচিয়াছে সঠিকভাৱে মন্তব্য কৰিছিল যে যদি আপুনি সমাজৰ উন্নতি কৰিব বিচাৰে তেন্তে পৰিয়ালৰ উন্নতি কৰিব বিচাৰে। “সুজন্ম হোৱাটোৱেই হৈছে সকলোতকৈ ডাঙৰ দানৰ অধিকাৰী হোৱা। অসুস্থ জন্ম ল’বলৈ এনেকুৱা একোৱেই নাই যিটো এই পৃথিৱীয়ে সামৰ্থবান কৰিব পাৰে যিটো ভাল বংশগততাৰ অভাৱৰ বাবে পৰ্যাপ্ত ক্ষতিপূৰণ হ’ব।”

(v) পাৰমাণৱিক অৱস্থান:

পৰিয়ালটোৱেই হৈছে আন সকলো সামাজিক গোটৰ কেন্দ্ৰবিন্দু। বিবাহৰ পিতৃ-মাতৃৰ বাধ্যবাধকতা আৰু ভাই-ভনীৰ সম্পৰ্কৰ স্বকীয় বৈশিষ্ট্যই পৰিয়ালক এখন সমাজৰ প্ৰাথমিক প্ৰতিষ্ঠানিক কোষ কৰি তোলে। গোটেই সামাজিক গাঁথনিটো পৰিয়ালৰ এককৰে গঢ় লৈ উঠিছে।

(vi) সদস্যসকলৰ দায়িত্বঃ

পৰিয়ালত শিশুৱে সামাজিক দায়বদ্ধতাৰ অৰ্থ আৰু সহযোগিতাৰ প্ৰয়োজনীয়তা শিকে। মেকআইভাৰে উপযুক্তভাৱে বৰ্ণনা কৰা অনুসৰি, “সংকটৰ সময়ত মানুহে কাম কৰিব পাৰে, আৰু নিজৰ দেশৰ বাবে যুঁজিব পাৰে আৰু মৃত্যুবৰণ কৰিব পাৰে, কিন্তু তেওঁলোকে গোটেই জীৱন নিজৰ পৰিয়ালৰ বাবে কষ্ট কৰে।” ইয়াত শিশুৱে নিজৰ মৌলিক মনোভাৱ আৰু আদৰ্শৰ বিকাশ ঘটায়। শিশুৰ সামাজিকৰণৰ ই এক মহান এজেন্সী।

(vii) সামাজিক নিয়ন্ত্ৰণ:

পৰিয়ালটোক সামাজিক ৰীতি-নীতি আৰু আইনী নিয়মৰ দ্বাৰা অদ্ভুতভাৱে পহৰা দিয়া হয়। সেইবোৰ উলংঘা কৰাটো সহজ নহয়। পৰিয়াল হ’ল সেই গোটটো, য’ত সন্মতি দিয়া পক্ষসমূহে মুক্তভাৱে প্ৰৱেশ কৰিব পাৰে কিন্তু যিটো গোটত তেওঁলোকে সহজে ওলাই যাব নোৱাৰে বা ভংগ কৰিব নোৱাৰে। বিয়াবোৰ তুচ্ছভাৱে লোৱা নহয়।

(viii) স্থায়ী আৰু অস্থায়ী:

প্ৰতিষ্ঠান হিচাপে পৰিয়াল স্থায়ী আৰু সাৰ্বজনীন, আনহাতে সংঘ হিচাপে ই অস্থায়ী আৰু পৰিৱৰ্তনশীল। যেতিয়া পুত্ৰই বিয়া কৰে তেতিয়া তেওঁ পৰিয়ালৰ পৰা ওলাই আন এটা পৰিয়াল আৰম্ভ কৰে যিয়ে আকৌ হয়তো অধিক পৰিয়ালৰ জন্ম দিব।

এই সকলোবোৰে দেখুৱাই দিয়াৰ প্ৰৱণতা দেখা যায় যে যদিও পৰিয়ালটো সমাজৰ অন্যতম সীমিত গোট, তথাপিও ই এটা সুকীয়া ধৰণৰ গোট হোৱাৰ ক্ষেত্ৰত সকলোৰে পৰা পৃথক। ই আটাইতকৈ সৰু আত্মীয়তা গোট। সাধাৰণতে সংগীয়ে বিয়া পাতিলেই আৰম্ভ হয়; পুত্ৰসকলে বিয়া পাতিলে ই সলনি হয়, সংগীৰ এজনৰ মৃত্যু হ’লে ই শেষ হয়।

যেতিয়া ল’ৰা-ছোৱালীবোৰ সৰু হয় আৰু সম্পূৰ্ণৰূপে পিতৃ-মাতৃৰ ওপৰত নিৰ্ভৰশীল হয়, তেতিয়া পৰিয়ালটোক এটা কম্পেক্ট মানৱ গোটৰ দৰে দেখা যায়। যেতিয়া শিশুৰ বয়স বৃদ্ধি হ’বলৈ আৰম্ভ কৰে, তেতিয়া এই সংকোচন ঢিলা হ’বলৈ আৰম্ভ কৰে আৰু যেতিয়া তেওঁলোকে বিয়া কৰায় তেতিয়া পুৰণি পৰিয়ালটো বিভাজিত হৈ নতুন পৰিয়ালৰ উত্থান ঘটে। মূল সম্পৰ্কবোৰ ওলোটা হৈ পৰে, পিতৃ-মাতৃ সন্তানৰ ওপৰত নিৰ্ভৰশীল হৈ পৰে।

### Types of Family:

Families are constituted by several factors coming together into play and. according to the consideration of each of these factors, one may determine the type of the family that one may find in different societies and in different parts of the world.

**These factors relate to:**

(i) The choice of the mate and the mate’s identity,

(ii) the number of mates that a person can lawfully take,

(iii) the place of co-habitation,

(iv) the location of authority with one or the other partner,

(v) the line of descent and

(vi) the accommodation of immediate relatives and the distant ones.

**A survey of familial institutions presents to us the following categorization of families:**

#### (1) Monogamous and Polygamous Families:

Prescribed sexual relations in a family may be such that a man may be permitted to co-habit with more than one woman for the purpose of discharging familial functions, or he may be allowed to have a single wife only. Similarly, a woman may have only one husband or her social institutions may consider it to be quite legitimate for her to have many husbands. The system that permits a person to have one spouse only is known as the ‘monogamous’ marriage system.

When a man lawfully takes many wives, he lives in ‘polygyny’ and if a woman has more than one husband, she follows the system of ‘polyandry’. Murdock’s survey on societies shows that the monogamous system had prevailed at all times, with or without any minor modification, and the belief that monogamy is a Christian concept is not entirely correct. In India, until recently polygamous institutions were recognized except in cases of Christians, and even now Muslim men can lawfully practise polygyny. Eskimo men practise polygyny and for obvious reasons too.

The tendency to polygamy becomes prominent when the sex ratio tends to show aberrations. Of course, such maladjustment in the sex ratio may be ignored by law which may impose the constraints of monogamy for the furtherance of distinct social interests. When a woman takes more than one man as her husband, these men may be either brothers or strangers.

When several brothers are married to the same woman, as in some regions of Sikkim, Ladakh and Tibet, the system is known as ‘fraternal’ polyandry. When the husbands of a woman are not related to each other, the ‘non-fraternal’ system of polyandry comes into existence and instances of such can be found in the Malabar region of India.

#### (2) The Endogamous and the Exogamous System:

Among people of primitive tribes, xenophobia existed in rather a serious measure and many societies prescribed that no member of the tribe shall marry into another tribe; and any person who violated the principle had to pay the penalty of ostracism or some other severe sanctions.

This was the ‘endogamous’ system and it aimed at securing a homogeneity and continuity in the social system. ‘Exogamy’ permits marriage outside one’s own class or tribe or even caste. In India, among the Hindus there is a strong feeling in favour of endogamy and penalties for those violating the norms can be harsh.

#### (3) Patrilocal and Matrilocal Families:

The place of cohabitation by married [couples determines whether a family will be ‘patrilocal’ or ‘matrilocal’. If the couple settles down in the residence of the husband, that is, in the groom’s household, the family system is patrilocal; and in the matrilocal system, the family resides in the household of the bride.

Among the Veddas of Ceylon, the groom comes to stay with the members of the bride s family, but in most of the modern societies the patrilocal system is followed. The bride comes to live either in the groom’s household among his relatives, or in the groom’s house but not with his relatives.

#### (4) The Patriarchal and the Matriarchal Families:

We have already noted that no convincing evidence allows us to decide either for or against the belief that social life began either as the matriarchal or as the patriarchal system. When the male has the authority in the family and is in a position of dominance over the wife and the children, the family is ‘patriarchal’.

In Roman times, an excess of authority with the male head of the family had been noticed in his power of life and death over family members; and in different societies, including the major parts of Indian society, the patriarchal system prevails though not with such brute authority. The ‘matriarchal’ system envisages the authority of the female who devises the ways and means of conducting the affairs of the family.

The male partner in such a family is given certain duties, no doubt, but authority does not rest in him. Yet one cannot find instances of true matriarchal systems anywhere; what passes as the matriarchal system is one in which the female head of the family looks after child-breeding and other domestic duties, while matters affecting security of the tribe and discipline rest with a senior male relative of the woman, usually her mother’s brother. Of course, one does admit of variations in the practice of matriarchy.

#### (5) Patrilineal and Matrilineal Families:

Families are made for breeding and rearing up children and this is an important function of a family. However, the line of descent may be from the mother or from the father. Usually, in most of the modern societies, descent is taken from the father’s line, and these families may be regarded as ‘patrilineal’.

If descent is counted from the mother’s side, the family will be ‘matrilineal’. Matriarchal societies tend to be at the same time matrilineal in character, and the patriarch considers it necessary to take linear descent from his side. In India, barring a few small communities, the patrilineal form is predominant as also in most of the Western, Middle Eastern and African countries.

#### (6) The Nuclear and the Joint Families:

When a family comprises of the spouses and their unwedded children, it is regarded as a conjugal or a ‘nuclear’ family. When, on the other hand, the married children continue to live with their respective spouses under the same roof with the parents, a ‘joint’ family comes into existence. After the death of the parents also, the different units that each child and his spouse form may continue to live collectively and in the joint family pattern.

In India, China, Italy as also in many other countries of Southern Europe and the Middle East, the joint family has been the rule in past times, and even in the present times it continues in some shape or the other.

The individualistic West European countries and the American States favour the nuclear family which is also known as the conjugal family. In India, too, a disposition in favour of the conjugal family is growing much to the peril of the joint familial institution. A discussion upon the matter is being taken up later.

পৰিয়ালৰ প্ৰকাৰ:

পৰিয়ালসমূহ কেইবাটাও কাৰকে একত্ৰিত হৈ খেলা-ধূলা কৰি গঠিত হয় আৰু... এই প্ৰতিটো কাৰকৰ বিবেচনা অনুসৰি, কোনোবাই নিৰ্ণয় কৰিব পাৰে যে কোনোবাই বিভিন্ন সমাজ আৰু পৃথিৱীৰ বিভিন্ন ঠাইত কি ধৰণৰ পৰিয়াল বিচাৰি পাব পাৰে।

এই কাৰকসমূহৰ সৈতে জড়িত:

(ঝ) সংগীৰ বাছনি আৰু সংগীৰ পৰিচয়,

(ii) এজন ব্যক্তিয়ে বৈধভাৱে ল’ব পৰা সংগীৰ সংখ্যা,

(iii) সহবাসৰ স্থান,

(iv) এজন বা আনজন অংশীদাৰৰ সৈতে কৰ্তৃত্বৰ অৱস্থান,

(v) বংশৰ ৰেখা আৰু

(vi) ওচৰৰ আত্মীয় আৰু দূৰৈৰ লোকসকলৰ থকাৰ ব্যৱস্থা।

পাৰিবাৰিক প্ৰতিষ্ঠানসমূহৰ এক জৰীপে আমাৰ সন্মুখত পৰিয়ালৰ তলত দিয়া শ্ৰেণীবিভাজনসমূহ উপস্থাপন কৰিছে:

(১) একপত্নী আৰু বহুবিবাহী পৰিয়ালঃ

পৰিয়ালত নিৰ্ধাৰিত যৌন সম্পৰ্ক এনেকুৱা হ’ব পাৰে যে পাৰিবাৰিক কাম-কাজ সম্পন্ন কৰাৰ উদ্দেশ্যে এজন পুৰুষক এগৰাকীতকৈ অধিক মহিলাৰ সৈতে সহ-বাস কৰিবলৈ অনুমতি দিয়া হ’ব পাৰে, বা তেওঁক কেৱল এগৰাকী অকলশৰীয়া পত্নী থকাৰ অনুমতি দিয়া হ’ব পাৰে। একেদৰে এগৰাকী মহিলাৰ মাত্ৰ এজন স্বামী থাকিব পাৰে বা তেওঁৰ সামাজিক অনুষ্ঠানসমূহে তেওঁৰ বাবে বহু স্বামী থকাটো যথেষ্ট বৈধ বুলি বিবেচনা কৰিব পাৰে। যি ব্যৱস্থাই এজন ব্যক্তিক কেৱল এজন পত্নীৰ অনুমতি দিয়ে, সেই ব্যৱস্থাটোক ‘একপত্নী’ বিবাহ ব্যৱস্থা বুলি জনা যায়।

যেতিয়া এজন পুৰুষে বৈধভাৱে বহু পত্নী লয়, তেতিয়া তেওঁ ‘বহুপত্নী’ত বাস কৰে আৰু এগৰাকী মহিলাৰ যদি এজনতকৈ অধিক স্বামী থাকে, তেন্তে তেওঁ ‘বহুপত্নী’ পদ্ধতি মানি চলে। সমাজৰ ওপৰত মাৰ্ডকে কৰা সমীক্ষাত দেখা গৈছে যে একপত্নী ব্যৱস্থাটো সকলো সময়তে প্ৰচলিত আছিল, কোনো ধৰণৰ সৰু সৰু পৰিৱৰ্তনৰ সৈতে বা নকৰাকৈ, আৰু একপত্নীত্বক খ্ৰীষ্টান ধাৰণা বুলি বিশ্বাস কৰাটো সম্পূৰ্ণ শুদ্ধ নহয়। ভাৰতত শেহতীয়াকৈ খ্ৰীষ্টানৰ ক্ষেত্ৰত বাদে বহুবিবাহী প্ৰতিষ্ঠানক স্বীকৃতি দিয়া হৈছিল আৰু এতিয়াও মুছলমান পুৰুষে বৈধভাৱে বহুবিবাহ কৰিব পাৰে। এস্কিমো পুৰুষসকলে বহুবিবাহৰ অভ্যাস কৰে আৰু স্পষ্ট কাৰণতও।

বহুবিবাহৰ প্ৰৱণতা তেতিয়াই প্ৰধান হৈ পৰে যেতিয়া লিংগ অনুপাতত বিচ্যুতি দেখাৰ প্ৰৱণতা থাকে। অৱশ্যেই লিংগ অনুপাতৰ এনে অসামঞ্জস্যক আইনৰ দ্বাৰা আওকাণ কৰিব পাৰি যিয়ে সুকীয়া সামাজিক স্বাৰ্থৰ উন্নতিৰ বাবে একপত্নীৰ বাধা আৰোপ কৰিব পাৰে। যেতিয়া এগৰাকী মহিলাই এজনতকৈ অধিক পুৰুষক স্বামী হিচাপে লয়, তেতিয়া এই পুৰুষসকল হয় ভাই বা অচিনাকি হ’ব পাৰে।

ছিকিম, লাডাখ আৰু তিব্বতৰ কিছুমান অঞ্চলৰ দৰে যেতিয়া কেইবাজনো ভাতৃয়ে একেগৰাকী মহিলাৰ লগত বিবাহপাশত আবদ্ধ হয়, তেতিয়া এই ব্যৱস্থাটোক ‘ভ্ৰাতৃত্ববোধ’ বহুবিবাহ বুলি জনা যায়। যেতিয়া এগৰাকী নাৰীৰ স্বামী ইজনে সিজনৰ লগত সম্পৰ্ক নাথাকে, তেতিয়া বহুবিবাহৰ ‘অভ্ৰাতৃত্ববোধ’ ব্যৱস্থাৰ অস্তিত্ব আহি পৰে আৰু ভাৰতৰ মালাবাৰ অঞ্চলত এনেধৰণৰ দৃষ্টান্ত পোৱা যায়।

(২) অর্ন্তবিবাহী আৰু বর্হিবিবাহী ব্যৱস্থা:

আদিম জনগোষ্ঠীৰ লোকসকলৰ মাজত বিদেশী-বিদ্বেষৰ অস্তিত্ব যথেষ্ট গুৰুতৰভাৱে আছিল আৰু বহু সমাজে নিৰ্দেশ দিছিল যে জনগোষ্ঠীৰ কোনো সদস্যই আন জনগোষ্ঠীত বিয়া কৰাব নালাগে; আৰু যিকোনো ব্যক্তিয়ে এই নীতি উলংঘা কৰিলে বহিষ্কাৰৰ শাস্তি বা আন কিছুমান কঠোৰ নিষেধাজ্ঞা আদায় দিব লাগিছিল।

এইটোৱেই আছিল ‘অর্ন্তবিবাহী’ ব্যৱস্থা আৰু ইয়াৰ লক্ষ্য আছিল সামাজিক ব্যৱস্থাত এক সমতা আৰু ধাৰাবাহিকতা সুৰক্ষিত কৰা। বর্হিবিবাহী’ত নিজৰ শ্ৰেণী বা জনগোষ্ঠী বা আনকি জাতিৰ বাহিৰতো বিবাহৰ অনুমতি দিয়া হয়। ভাৰতত হিন্দুসকলৰ মাজত এণ্ড’গেমিৰ সপক্ষে এক প্ৰবল অনুভৱ দেখা যায় আৰু নীতি-নিয়ম উলংঘা কৰাসকলৰ বাবে শাস্তি কঠোৰ হ’ব পাৰে।

(৩) পেট্ৰিলোকেল আৰু মেট্ৰিলোকেল পৰিয়াল:

বিবাহিত [দম্পতীসকলৰ সহবাসৰ স্থানে নিৰ্ধাৰণ কৰে যে এটা পৰিয়াল ‘পেট্ৰিলোকেল’ হ’ব নে ‘মাট্ৰিলোকেল’ হ’ব। যদি দম্পতী স্বামীৰ বাসগৃহত অৰ্থাৎ দৰাৰ ঘৰত বসতি স্থাপন কৰে, তেন্তে পৰিয়াল ব্যৱস্থাটো পিতৃস্থানীয়; আৰু মেট্ৰিলোকেল ব্যৱস্থাত পৰিয়ালটো কইনাৰ ঘৰত বাস কৰে।

চিলনৰ ভেদসকলৰ মাজত দৰা কইনাৰ পৰিয়ালৰ সদস্যসকলৰ লগত থাকিবলৈ আহে, কিন্তু প্ৰায়বোৰ আধুনিক সমাজতে পিতৃস্থানীয় ব্যৱস্থাটো মানি চলা হয়। কইনা হয় দৰাৰ ঘৰত আত্মীয়ৰ মাজত থাকিবলৈ আহে, নহয় দৰাৰ ঘৰত থাকিবলৈ আহে কিন্তু আত্মীয়ৰ লগত নহয়।

(৪) পিতৃতান্ত্রিক আৰু মাতৃতান্ত্রিক পৰিয়াল:

আমি ইতিমধ্যে লক্ষ্য কৰিছোঁ যে কোনো পতিয়ন যোগ্য প্ৰমাণে আমাক এই বিশ্বাসৰ পক্ষত বা বিপক্ষে সিদ্ধান্ত ল’বলৈ অনুমতি নিদিয়ে যে সামাজিক জীৱনটো হয় মাতৃতান্ত্ৰিক বা পিতৃতান্ত্ৰিক ব্যৱস্থা হিচাপে আৰম্ভ হৈছিল। যেতিয়া পৰিয়ালত পুৰুষৰ কৰ্তৃত্ব থাকে আৰু পত্নী আৰু সন্তানৰ ওপৰত আধিপত্যৰ অৱস্থাত থাকে, তেতিয়া পৰিয়ালটো ‘পিতৃতান্ত্ৰিক’ হয়।

ৰোমান যুগত পৰিয়ালৰ পুৰুষ মুৰব্বীৰ সৈতে অতিমাত্ৰা কৰ্তৃত্ব পৰিয়ালৰ সদস্যসকলৰ ওপৰত তেওঁৰ জীৱন-মৃত্যুৰ ক্ষমতাত লক্ষ্য কৰা হৈছিল; আৰু ভাৰতীয় সমাজৰ প্ৰধান অংশকে ধৰি বিভিন্ন সমাজত এনে নিষ্ঠুৰ কৰ্তৃত্বৰে নহ’লেও পিতৃতান্ত্রিক ব্যৱস্থাই বিৰাজ কৰিছে। ‘মাতৃতান্ত্ৰিক’ ব্যৱস্থাই পৰিয়ালৰ কাম-কাজ পৰিচালনাৰ উপায় আৰু উপায় উদ্ভাৱন কৰা মাইকীগৰাকীৰ কৰ্তৃত্বৰ কথা কল্পনা কৰে। এনে পৰিয়ালত পুৰুষৰ সংগীক কিছুমান বিশেষ কৰ্তব্য দিয়া হয়, তাত কোনো সন্দেহ নাই, কিন্তু কৰ্তৃত্ব তেওঁৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ নকৰে। তথাপিও প্ৰকৃত মাতৃতান্ত্ৰিক ব্যৱস্থাৰ উদাহৰণ ক’তো বিচাৰি পোৱা নাযায়; মাতৃতান্ত্ৰিক ব্যৱস্থা হিচাপে যিটো পাৰ হয় সেয়া হ’ল পৰিয়ালৰ মহিলা মুৰব্বীই সন্তান প্ৰজনন আৰু অন্যান্য ঘৰুৱা কৰ্তব্যসমূহ চোৱা-চিতা কৰে, আনহাতে জনগোষ্ঠীৰ সুৰক্ষা আৰু অনুশাসনক প্ৰভাৱিত কৰা বিষয়সমূহ মহিলাগৰাকীৰ এজন জ্যেষ্ঠ পুৰুষ আত্মীয়ৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰে, সাধাৰণতে তেওঁৰ মাকৰ ভাতৃ। অৱশ্যে মাতৃতন্ত্ৰৰ অনুশীলনত তাৰতম্য আছে বুলি কোনোবাই স্বীকাৰ কৰে।

(৫) পেট্ৰিলিনিয়াল আৰু মেট্ৰিলিনেল পৰিয়াল: সন্তান প্ৰজনন আৰু লালন-পালনৰ বাবে পৰিয়াল গঠন কৰা হয় আৰু এয়া এটা পৰিয়ালৰ এক গুৰুত্বপূৰ্ণ কাম। অৱশ্যে বংশৰ বংশ মাতৃৰ পৰা বা পিতৃৰ পৰা হ’ব পাৰে। সাধাৰণতে, প্ৰায়বোৰ আধুনিক সমাজতে পিতৃৰ বংশৰ পৰা বংশ লোৱা হয়, আৰু এই পৰিয়ালবোৰক ‘পিতৃবংশ’ বুলি গণ্য কৰিব পাৰি। মাতৃৰ ফালৰ পৰা বংশ গণনা কৰিলে পৰিয়ালটো হ’ব ‘মেট্ৰিলিনেল’। মাতৃতান্ত্ৰিক সমাজবোৰ একে সময়তে মাতৃবংশীয় হোৱাৰ প্ৰৱণতা থাকে আৰু পিতৃতন্ত্ৰই নিজৰ ফালৰ পৰা ৰৈখিক বংশধৰ লোৱাটো প্ৰয়োজনীয় বুলি বিবেচনা কৰে। ভাৰতত কেইটামান সৰু সৰু সম্প্ৰদায়ক বাদ দিলেও পশ্চিমীয়া, মধ্যপ্ৰাচ্য আৰু আফ্ৰিকাৰ প্ৰায়বোৰ দেশতে পিতৃবংশীয় ৰূপটো প্ৰধান।

(৬) পাৰমাণৱিক আৰু যুটীয়া পৰিয়ালসমূহ: যেতিয়া এটা পৰিয়ালত পত্নী আৰু তেওঁলোকৰ অবিবাহিত সন্তান থাকে, তেতিয়া ইয়াক দৈহিক বা ‘পাৰমাণৱিক’ পৰিয়াল হিচাপে গণ্য কৰা হয়। আনহাতে, যেতিয়া বিবাহিত সন্তানে পিতৃ-মাতৃৰ সৈতে একেখন চালিৰ তলত নিজ নিজ পত্নীৰ সৈতে থাকিবলৈ লয়, তেতিয়া এটা ‘যৌথ’ পৰিয়ালৰ সৃষ্টি হয়। পিতৃ-মাতৃৰ মৃত্যুৰ পিছতো প্ৰতিটো শিশু আৰু তেওঁৰ পত্নীয়ে গঠন কৰা বিভিন্ন এককসমূহে সামূহিকভাৱে আৰু যৌথ পৰিয়ালৰ আৰ্হিত জীয়াই থাকিব পাৰে।

### ভাৰত, চীন, ইটালীৰ লগতে দক্ষিণ ইউৰোপ আৰু মধ্যপ্ৰাচ্যৰ আন বহু দেশতো যৌথ পৰিয়ালটো বিগত সময়ত নিয়ম হৈ আহিছে, আনকি বৰ্তমান সময়তো ই কোনোবা নহয় কোনোবা ৰূপত অব্যাহত আছে।

### ব্যক্তিবাদী পশ্চিম ইউৰোপীয় দেশ আৰু আমেৰিকান ৰাষ্ট্ৰসমূহে পাৰমাণৱিক পৰিয়ালক পক্ষপাতী যিটোক দৈহিক পৰিয়াল বুলিও কোৱা হয়। ভাৰততো দৈহিক পৰিয়ালৰ সপক্ষে এটা স্বভাৱ বহু পৰিমাণে বৃদ্ধি পাই যৌথ পাৰিবাৰিক প্ৰতিষ্ঠানটোৰ বিপদৰ সন্মুখীন হৈছে। বিষয়টোৰ ওপৰত এটা আলোচনা পিছত লোৱা হৈছে।

### The Functions of the Family:

While considering the process of socialization of a child, we considered the importance of a family to every individual. The standards and norms of the society are grasped and comprehended by an individual through the teachings of a family. The individual’s considerations as to morals and social rights and obligations are all a reflection of the kind of training that he has received in his childhood and the importance of his family to him is not confined to matters that merely cater to his creature needs. The form of a family may have undergone a change in the recent years,, but some of its basic functions continue to have importance.

**They are as follows:**

#### (a) Biological or Creature Needs:

One of the important functions of a family is to cater to its members’ biological or creature needs. The family is the only association that allows breeding of children so that not only sexual functions are performed, but continuity in the line of descent is maintained.

The family has to look after the needs of the growing child and it has been admitted that no other institution or association can perform this task as well and as spontaneously as the family does. Psychiatrists have also not failed to observe that the effects of handing over the child to others for his upbringing, because both the parents are engaged in an occupation have not been edifying. The mother in this respect enjoys the position of supreme importance in the family.

#### (b) Economic Needs:

The helpless child that is born into a family cannot forthwith look after itself, and the obligations of the members of his family to provide him with means of living are of primary importance. If the mother looks after the household, the father bears the responsibility of earning, and in present times, the fact of both the parents being engaged in earning efforts is not quite unknown.

In olden times, rural communities were the centres of all economic activities, and a rural family would not only make efforts at producing the food that it needed, but also weave clothes for wearing, make furniture and utensils and build the houses in which its members would live. The family was more self-contained than it is today, when mills, factories and shops have taken over quite a few of these economic functions.

#### (c) Educational Functions:

In the olden times, rural families took the responsibility of educating the child in a number of cases even though schools for the better-off in financial standing were not absent. In present times, the first few years are spent by the child at home when he gathers the first impressions of social life.

The formative years in the family are of great importance, and modern psychiatry has located in the family the cause of the malady of deliquency, malad-justment and neurosis. The parents directly impress the child as to the adult type, and his ideas about adult men and women are those that fit with his impressions of his parents when the stage of education in a school arrives, the child has already formed certain ideas about social relations and, if these ideas are healthy, he is helped in educating and rationalizing his mental processes in the true sense of the word.

পৰিয়ালৰ কাৰ্য্যসমূহ:

শিশুৰ সামাজিকৰণ প্ৰক্ৰিয়াটো বিবেচনা কৰাৰ সময়ত আমি প্ৰতিজন ব্যক্তিৰ বাবে এটা পৰিয়ালৰ গুৰুত্বৰ বিষয়ে বিবেচনা কৰিলোঁ। সমাজৰ মানদণ্ড আৰু নীতি-নিয়মবোৰ এজন ব্যক্তিয়ে এটা পৰিয়ালৰ শিক্ষাৰ জৰিয়তে ধৰি লয় আৰু বুজি পায়। নৈতিকতা আৰু সামাজিক অধিকাৰ আৰু বাধ্যবাধকতাৰ ক্ষেত্ৰত ব্যক্তিজনৰ বিবেচনাসমূহ সকলোৱেই তেওঁৰ শৈশৱত লাভ কৰা ধৰণৰ প্ৰশিক্ষণৰ প্ৰতিফলন আৰু তেওঁৰ বাবে তেওঁৰ পৰিয়ালৰ গুৰুত্ব কেৱল তেওঁৰ জীৱৰ প্ৰয়োজনীয়তা পূৰণ কৰা বিষয়সমূহৰ মাজতে সীমাবদ্ধ নহয়। এটা পৰিয়ালৰ ৰূপ হয়তো শেহতীয়া বছৰবোৰত পৰিৱৰ্তন হৈছে,, কিন্তু ইয়াৰ কিছুমান মৌলিক কামৰ গুৰুত্ব অব্যাহত আছে।

সেইবোৰ হ’ল- ১.

(ক) জৈৱিক বা জীৱৰ প্ৰয়োজনীয়তা:

পৰিয়ালৰ এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ কাম হ’ল ইয়াৰ সদস্যসকলৰ জৈৱিক বা জীৱৰ প্ৰয়োজনীয়তা পূৰণ কৰা। পৰিয়ালটোৱেই একমাত্ৰ সংঘ যিয়ে সন্তান প্ৰজননৰ অনুমতি দিয়ে যাতে কেৱল যৌন কাৰ্য্যই নহয়, বংশৰ ৰেখাত ধাৰাবাহিকতা বজাই থাকে।

পৰিয়ালটোৱে ডাঙৰ হৈ অহা শিশুটিৰ প্ৰয়োজনীয়তাসমূহ চোৱা-চিতা কৰিব লাগিব আৰু এইটো স্বীকাৰ কৰা হৈছে যে পৰিয়ালৰ দৰে আন কোনো প্ৰতিষ্ঠান বা সংঘই এই কামটো ভালদৰে আৰু স্বতঃস্ফূৰ্তভাৱে সম্পন্ন কৰিব নোৱাৰে। মনোৰোগ বিশেষজ্ঞসকলেও এই কথা লক্ষ্য কৰাত ব্যৰ্থ হোৱা নাই যে শিশুটিক তেওঁৰ লালন-পালনৰ বাবে আনৰ হাতত তুলি দিয়াৰ প্ৰভাৱ, কাৰণ পিতৃ-মাতৃ দুয়োজনেই কোনো এটা বৃত্তিত নিয়োজিত হৈ আছে। এই ক্ষেত্ৰত মাতৃয়ে পৰিয়ালত পৰম গুৰুত্বৰ স্থান লাভ কৰে।

(খ) অৰ্থনৈতিক প্ৰয়োজনীয়তা:

পৰিয়ালত জন্ম লোৱা অসহায় শিশুৱে তৎক্ষণাত নিজকে চোৱা-চিতা কৰিব নোৱাৰে আৰু তেওঁক জীৱন-যাপনৰ উপায় যোগান ধৰাৰ বাবে তেওঁৰ পৰিয়ালৰ সদস্যসকলৰ বাধ্যবাধকতাবোৰেই প্ৰধান। মাতৃয়ে যদি ঘৰখন চোৱা-চিতা কৰে, তেন্তে উপাৰ্জনৰ দায়িত্ব পিতৃয়ে বহন কৰে আৰু বৰ্তমান সময়ত পিতৃ-মাতৃ দুয়োৰে উপাৰ্জনৰ প্ৰচেষ্টাত নিয়োজিত হোৱাৰ সত্যটো একেবাৰে অজ্ঞাত নহয়।

পুৰণি কালত গ্ৰাম্য জনগোষ্ঠীসমূহ আছিল সকলো অৰ্থনৈতিক কাৰ্যকলাপৰ কেন্দ্ৰবিন্দু, আৰু এটা গ্ৰাম্য পৰিয়ালে কেৱল প্ৰয়োজনীয় খাদ্য উৎপাদনৰ বাবেই প্ৰচেষ্টা চলোৱাই নহয়, পিন্ধিবলৈ কাপোৰ বৈ, আচবাব আৰু বাচন-বৰ্তন বনাই আৰু ইয়াৰ সদস্যসকলে যিবোৰ ঘৰত ঘৰ নিৰ্মাণ কৰিব জীয়াই থাকিব। পৰিয়ালটো আজিৰ তুলনাত অধিক স্বয়ংসম্পূৰ্ণ আছিল, যেতিয়া মিল, কাৰখানা আৰু দোকানে এই অৰ্থনৈতিক কামবোৰৰ যথেষ্ট সংখ্যক কাম হাতত লৈছে।

(গ) শৈক্ষিক কাৰ্য্যসমূহ:

পুৰণি কালত আৰ্থিক অৱস্থাৰ ক্ষেত্ৰত উন্নত মানৰ বিদ্যালয় অনুপস্থিত নহ’লেও গ্ৰাম্য পৰিয়ালে শিশুটিক শিক্ষা দিয়াৰ দায়িত্ব কেইবাটাও ক্ষেত্ৰত লৈছিল। বৰ্তমান সময়ত প্ৰথম কেইবছৰমান শিশুৱে ঘৰতে কটায় যেতিয়া তেওঁ সামাজিক জীৱনৰ প্ৰথম ধাৰণাবোৰ গোটাই লয়।

পৰিয়ালৰ গঠনমূলক বছৰবোৰৰ গুৰুত্ব অতিশয় বেছি, আৰু আধুনিক মনোৰোগ চিকিৎসাই পৰিয়ালটোত অপৰাধমূলকতা, অসুস্থতা আৰু স্নায়ুৰ ৰোগৰ কাৰণ স্থাপন কৰিছে। অভিভাৱকে শিশুটিক প্ৰত্যক্ষভাৱে প্ৰাপ্তবয়স্ক প্ৰকাৰৰ বিষয়ে আপ্লুত কৰে, আৰু প্ৰাপ্তবয়স্ক পুৰুষ-মহিলাৰ বিষয়ে তেওঁৰ ধাৰণাবোৰ এনেকুৱা যিবোৰ স্কুলত শিক্ষাৰ পৰ্যায় আহিলে তেওঁৰ পিতৃ-মাতৃৰ প্ৰতি থকা ধাৰণাবোৰৰ লগত খাপ খাই পৰে, শিশুৱে ইতিমধ্যে সামাজিক সম্পৰ্কৰ বিষয়ে কিছুমান ধাৰণা গঢ়ি তুলিছে আৰু, যদি এই ধাৰণাবোৰ সুস্থ হয়, তেন্তে তেওঁৰ মানসিক প্ৰক্ৰিয়াসমূহক শব্দটোৰ প্ৰকৃত অৰ্থত শিক্ষিত আৰু যুক্তিসংগত কৰাত সহায় কৰা হয়।

#### (d) Protective Functions:

The family has, as one of the essential functions, the obligation of protecting the young. In the old rural community the patriarch commanded obedience by giving protection in return. Today, however, several agencies have taken up a chunk of these obligations to themselves, and the family is relieved of the pressure of these functions.

The police, the national health services and measures like old age pensions and doles to the unemployed have diversified the protective functions of a family, and the growing interest that the state is taking as regards family welfare has made family life more secure.

#### (e) Religious Functions:

Every family in rural societies undertook the responsibility of inculcating religious ideas upon its members, and simple gatherings in the evening over the recital of some religious chant have had their elevating effects. In our country, religiosity is ingrained in the population and, at least in rural communities, the population remains religion oriented to a large extent. Urban centres, however, have minimized the influence of religion upon life but, wherever the family still adopts a religious attitude, the home continues to be the chief instructor as to the human understanding of the ways of God.

#### (f) Other Functions:

Among the other functions of a family, one may mention primarily those that generate tender feelings among its members. Psychiatrists maintain that if the child does not get enough of love and affection, he feels insecure and the feeling of insecurity can cause such a trauma in him that it may disbalance him for the rest of his life.

Parents must give to the child an adequate sense of security and this can be done by showering upon him in early stages an unstinted flow of love and affection. The child will then develop his personality in the normal manner and learn to reciprocate feelings with other members of the family.

Another aspect of family life is the status that it grants to its members. It is of primary importance to the child that he has consciousness of a socially recognized status which he enjoys. The prestige of the family brings pride to its members and the lack of it frustrates and disappoints them.

Although now-a-days family members disperse and live in different places, the consciousness of their family status binds them together with a common bond of principles and heritage which become very important for its stability. If the family itself does not enjoy the sanction of the society, the children in it cannot enjoy any status and they grow up as problematic individuals.

The family was also once the centre of all recreation and entertainment. Even now in the distant villages that have not felt the impact of industrialization and urbanization, family members recreate in each other’s company and find entertainment in the display of their respective talents.

One can well envisage the evening scene in a family when the daughter sits down to sing for the family, the members of which do not feel the urge to look for entertainment elsewhere. Today, there are sports clubs, cinemas and other forms of public entertainment which provide entertainment easily and without much of expenses.

The family has to a considerable extent lost its importance in this regard; and not only has it conceded to other agencies this function, but its troubles and anxieties over the desirability and the ethics of these forms of entertainments have increased. Since outside the home, the elder is not in a position to supervise the mode of entertainment, and since the element of commercialism in entertainment has converted it into a somewhat crude exercise, which in Certain cases runs counter to education, the control of the family over its members sense of ethics, and the very composition of society is threatened with instability.

The extent to which the family has lost its authority particularly over the younger members is the exact measure of the harm that has been caused to this group as an effective social organization and as the very nucleus of society.

(ঘ) সুৰক্ষামূলক কাৰ্য্যসমূহ:

পৰিয়ালৰ এটা অত্যাৱশ্যকীয় কাম হিচাপে ডেকাসকলক সুৰক্ষা দিয়াৰ বাধ্যবাধকতা আছে। পুৰণি গ্ৰাম্য সমাজত পিতৃপুৰুষে বিনিময়ত সুৰক্ষা দি আজ্ঞাবহতাৰ আদেশ দিছিল। আজি অৱশ্যে কেইবাটাও সংস্থাই এই বাধ্যবাধকতাসমূহৰ এটা অংশ নিজৰ ওপৰত লৈছে, আৰু এই কাৰ্য্যসমূহৰ হেঁচাত পৰিয়ালটো মুক্ত হৈছে।

আৰক্ষী, ৰাষ্ট্ৰীয় স্বাস্থ্য সেৱা আৰু নিবনুৱাক বৃদ্ধ পেঞ্চন আৰু ড’লৰ দৰে ব্যৱস্থাই এটা পৰিয়ালৰ সুৰক্ষামূলক কাম-কাজত বৈচিত্ৰ্যময় কৰি তুলিছে, আৰু পৰিয়ালৰ কল্যাণৰ ক্ষেত্ৰত ৰাষ্ট্ৰই যি ক্ৰমাৎ বৃদ্ধি পোৱা আগ্ৰহ গ্ৰহণ কৰিছে, সেইটোৱে পাৰিবাৰিক জীৱনক অধিক সুৰক্ষিত কৰি তুলিছে।

(ঙ) ধৰ্মীয় কাৰ্য্যসমূহ:

গ্ৰাম্য সমাজৰ প্ৰতিটো পৰিয়ালে নিজৰ সদস্যসকলৰ ওপৰত ধৰ্মীয় ধাৰণাসমূহৰ বীজ সিঁচাৰ দায়িত্ব গ্ৰহণ কৰিছিল আৰু কোনোবা ধৰ্মীয় গীতৰ আবৃত্তিৰ ওপৰত সন্ধিয়া সৰল সমাৱেশে ইয়াৰ উচ্চ প্ৰভাৱ পেলাইছে। আমাৰ দেশত ধৰ্মীয়তা জনসংখ্যাৰ মাজত শিপাই আছে আৰু অন্ততঃ গ্ৰাম্য সমাজত জনসংখ্যা বহু পৰিমাণে ধৰ্মমুখী হৈয়েই আছে। নগৰীয়া কেন্দ্ৰসমূহে অৱশ্যে জীৱনৰ ওপৰত ধৰ্মৰ প্ৰভাৱ নূন্যতম কৰি পেলাইছে যদিও, য’তেই পৰিয়ালে এতিয়াও ধৰ্মীয় মনোভাৱ গ্ৰহণ কৰে, তাতেই ঘৰখনেই ঈশ্বৰৰ পথৰ বিষয়ে মানৱীয় বুজাবুজিৰ ক্ষেত্ৰত মুখ্য প্ৰশিক্ষক হৈয়েই আছে।

(চ) অন্যান্য কাৰ্য্যসমূহ:

পৰিয়ালৰ আন আন কামবোৰৰ ভিতৰত মূলতঃ সেইবোৰৰ কথা উল্লেখ কৰিব পাৰি যিবোৰে ইয়াৰ সদস্যসকলৰ মাজত কোমল অনুভূতিৰ সৃষ্টি কৰে। মনোৰোগ বিশেষজ্ঞসকলে কৈছে যে যদি শিশুটিয়ে মৰম আৰু মৰম পৰ্যাপ্ত নাপায় তেন্তে তেওঁ নিজকে নিৰাপত্তাহীনতা অনুভৱ কৰে আৰু নিৰাপত্তাহীনতাৰ অনুভৱে তেওঁৰ মনত এনে আঘাতৰ সৃষ্টি কৰিব পাৰে যে ই তেওঁক গোটেই জীৱন ভাৰসাম্যহীন কৰি তুলিব পাৰে।

অভিভাৱকে শিশুটিক পৰ্যাপ্ত নিৰাপত্তাবোধ দিব লাগিব আৰু প্ৰাথমিক অৱস্থাতে শিশুটিক মৰম আৰু মৰমৰ অবিৰত প্ৰবাহ বৰষুণ দি এই কাম কৰিব পাৰি। তাৰ পিছত শিশুৱে নিজৰ ব্যক্তিত্ব স্বাভাৱিকভাৱে গঢ়ি তুলিব আৰু পৰিয়ালৰ আন সদস্যসকলৰ সৈতে অনুভৱৰ প্ৰতিদান দিবলৈ শিকিব।

পাৰিবাৰিক জীৱনৰ আন এটা দিশ হ’ল ইয়াৰ সদস্যসকলক যি মৰ্যাদা প্ৰদান কৰে। শিশুটিৰ বাবে ইয়াৰ প্ৰাথমিক গুৰুত্ব আছে যে তেওঁৰ এটা সামাজিকভাৱে স্বীকৃতিপ্ৰাপ্ত মৰ্যাদাৰ প্ৰতি চেতনা থাকে যিটো তেওঁ উপভোগ কৰে। পৰিয়ালৰ প্ৰতিপত্তিই ইয়াৰ সদস্যসকলক গৌৰৱ কঢ়িয়াই আনে আৰু তাৰ অভাৱে তেওঁলোকক হতাশ আৰু হতাশ কৰে।

যদিও এতিয়াৰ দিনত পৰিয়ালৰ সদস্যসকল বিক্ষিপ্ত হৈ বিভিন্ন ঠাইত বাস কৰে, তেওঁলোকৰ পৰিয়ালৰ মৰ্যাদাৰ চেতনাই তেওঁলোকক নীতি আৰু ঐতিহ্যৰ এক উমৈহতীয়া বান্ধোনৰ সৈতে একেলগে বান্ধি ৰাখে যিটো ইয়াৰ স্থিতিশীলতাৰ বাবে অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ হৈ পৰে। যদি পৰিয়ালে নিজেই সমাজৰ অনুমোদন ভোগ নকৰে তেন্তে তাৰ মাজত থকা ল’ৰা-ছোৱালীয়ে কোনো ধৰণৰ মৰ্যাদা ভোগ কৰিব নোৱাৰে আৰু তেওঁলোক সমস্যাজনক ব্যক্তি হিচাপে ডাঙৰ-দীঘল হয়।

পৰিয়ালটোও এসময়ত সকলো বিনোদন আৰু মনোৰঞ্জনৰ কেন্দ্ৰবিন্দু আছিল। এতিয়াও ঔদ্যোগীকৰণ আৰু নগৰায়নৰ প্ৰভাৱ অনুভৱ নকৰা দূৰৈৰ গাঁওবোৰত পৰিয়ালৰ সদস্যসকলে ইজনে সিজনৰ সংগতত পুনৰ সৃষ্টি কৰে আৰু নিজ নিজ প্ৰতিভাৰ প্ৰদৰ্শনত মনোৰঞ্জন বিচাৰি পায়।

এটা পৰিয়ালত সন্ধিয়াৰ দৃশ্যটো ভালদৰে কল্পনা কৰিব পাৰি যেতিয়া ছোৱালীজনীয়ে পৰিয়ালৰ বাবে গান গাবলৈ বহি থাকে, যাৰ সদস্যসকলে আন ঠাইত মনোৰঞ্জন বিচাৰিবলৈ হেঁপাহ অনুভৱ নকৰে। আজিৰ তাৰিখত স্প’ৰ্টছ ক্লাব, চিনেমা হল আৰু অন্যান্য ধৰণৰ ৰাজহুৱা মনোৰঞ্জন আছে যিয়ে সহজে আৰু বেছি খৰচ নোহোৱাকৈ মনোৰঞ্জন প্ৰদান কৰে।

এই ক্ষেত্ৰত পৰিয়ালটোৱে যথেষ্ট পৰিমাণে গুৰুত্ব হেৰুৱাই পেলাইছে; আৰু ই কেৱল আন সংস্থাসমূহক এই কাৰ্য্য স্বীকাৰ কৰাই নহয়, এই ধৰণৰ মনোৰঞ্জনৰ বাঞ্ছনীয়তা আৰু নৈতিকতাক লৈ ইয়াৰ সমস্যা আৰু উদ্বেগ বৃদ্ধি পাইছে। যিহেতু ঘৰৰ বাহিৰত, বয়সস্থজনে মনোৰঞ্জনৰ ধৰণটো তদাৰক কৰিব পৰা অৱস্থাত নাই, আৰু যিহেতু মনোৰঞ্জনত বাণিজ্যিকতাবাদৰ উপাদানটোৱে ইয়াক কিছু পৰিমাণে অকৃত্ৰিম কচৰৎলৈ ৰূপান্তৰিত কৰিছে, যিটো কিছুমান ক্ষেত্ৰত শিক্ষাৰ বিপৰীতে চলে, পৰিয়ালৰ নিয়ন্ত্ৰণ তাৰ সদস্যসকলৰ ওপৰত নৈতিকতাবোধ, আৰু সমাজৰ গঠনটোৱেই অস্থিৰতাৰ ভাবুকিৰ সন্মুখীন হৈছে।

বিশেষকৈ কনিষ্ঠ সদস্যসকলৰ ওপৰত পৰিয়ালটোৱে কিমানখিনি কৰ্তৃত্ব হেৰুৱাই পেলাইছে, সেইটোৱেই হৈছে এই গোটটোক এটা ফলপ্ৰসূ সামাজিক সংগঠন হিচাপে আৰু সমাজৰ মূল কেন্দ্ৰ হিচাপে যি ক্ষতি হৈছে তাৰ সঠিক পৰিমাপ।