सङ्घीय संसदबाट पारित विधेयकहरूको सङ्ग्रह

चौथो अधिवेशन २०७६

सङ्घीय संसद सचिवालय
सिहदरवार, काठमाडौं
संघीय संसद
चौथो अधिवेशन
(२०७६/०१/१६-२०७६/०६/०२)

श्री कृष्ण बहादुर महरा - सभामुख
(२०७४/१९/२७ देखि २०७६/०६/१४ सम्म)

श्री अग्नि प्रसाद सापकोटा - सभामुख
(२०७६/१०/१२ देखि)

श्री गणेश प्रसाद तिमिल्सिना - अध्यक्ष

डा. शिवमाया तुम्बाहाङरे - उपसभामुख
(२०७४/१२/०४ देखि २०७६/१०/०६ सम्म)

श्री शशिकला दाहाल - उपाध्यक्ष

श्री मनोहर प्रसाद भटराई - महासचिव (संघीय संसद)

श्री गोपालनाथ योगी - सचिव (प्रतिनिधि सभा)

श्री राजेन्द्र पुयाल - सचिव (राष्ट्रिय सभा)

डा. भवानीराज गौतम - सचिवालय सचिव

श्री ध्रुव प्रसाद घिमिरे - सचिवालय सचिव

प्रकाशित मिति: २०७६ फागुन ।
### विधि व्यवस्थापन महाशाखा (प्रतिनिधि सभा)

<table>
<thead>
<tr>
<th>नाम</th>
<th>पद</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>श्री झलक शर्मा सापकोटा</td>
<td>सहसचिव</td>
</tr>
<tr>
<td>श्री नारायण प्रसाद ढकाल</td>
<td>उपसचिव</td>
</tr>
<tr>
<td>श्री साबित्रा शर्मा</td>
<td>शाखा अधिकृत</td>
</tr>
<tr>
<td>श्री प्रकाशकुमार लामा</td>
<td>कम्प्युटर अपरेटर</td>
</tr>
<tr>
<td>श्री पूर्णन्द पन्त</td>
<td>नायव सुब्बा</td>
</tr>
<tr>
<td>श्री थानेश्वर अबस्थी</td>
<td>नायव सुब्बा</td>
</tr>
<tr>
<td>श्री आकाश चौधरी</td>
<td>कार्यालय सहयोगी</td>
</tr>
<tr>
<td>श्री रोजनी महरजन</td>
<td>कार्यालय सहयोगी</td>
</tr>
</tbody>
</table>

### विधि व्यवस्थापन महाशाखा (राष्ट्रीय सभा)

<table>
<thead>
<tr>
<th>नाम</th>
<th>पद</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>श्री मनोजकुमार गिरी</td>
<td>सहसचिव</td>
</tr>
<tr>
<td>श्री नागेन्द्र प्रसाद चौधरी</td>
<td>उपसचिव</td>
</tr>
<tr>
<td>श्री जीवनकुमार निरोला</td>
<td>शाखा अधिकृत</td>
</tr>
<tr>
<td>श्री सुशिता दुवाडी (आचार्य)</td>
<td>कम्प्युटर अपरेटर</td>
</tr>
<tr>
<td>श्री रमा कुंवर (भण्डारी)</td>
<td>नायव सुब्बा</td>
</tr>
<tr>
<td>श्री चिरीकाजी महरजन</td>
<td>कार्यालय सहयोगी</td>
</tr>
<tr>
<td>श्री अनिल कुमार राई</td>
<td>कार्यालय सहयोगी</td>
</tr>
</tbody>
</table>
मुद्रण तथा प्रकाशन शाखा

श्री बाबुराजा महर्जन - मुद्रण अधिकृत
श्री रोबन प्रजापति - मुद्रण अधिकृत
श्री गङ्गेश्वरसिंह सिंह - सिनियर प्रेस टेक्निशियन
श्री राजेन्द्रप्रसाद लामिचाने - सिनियर प्रेस टेक्निशियन
श्री प्रभाबन्धारु चन्द - सिनियर प्रेस टेक्निशियन
श्री कृष्णकला पौडेल - प्रेस टेक्निशियन
श्री माधव पौडेल - प्रेस टेक्निशियन
श्री विनोद न्यौपाने - प्रेस टेक्निशियन
श्री बिमला बुढा - प्रेस टेक्निशियन
श्री मदन गिरी - कार्यालय सहयोगी
<table>
<thead>
<tr>
<th>क्र.स.</th>
<th>विधेयकको नाम</th>
<th>पृष्ठ</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>1.</td>
<td>आधथाक वर्ष २०७६/७७ को सेवा र कार्यको लागि संधीय सबित कोषबाट केही रकम खर्च गर्ने र विनियोजन गर्न सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक</td>
<td>1</td>
</tr>
<tr>
<td>2.</td>
<td>राष्ट्र ऋण उठाउने अवधिकारको व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक</td>
<td>13</td>
</tr>
<tr>
<td>3.</td>
<td>ऋण तथा जमानत एन, २०२५ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक</td>
<td>14</td>
</tr>
<tr>
<td>4.</td>
<td>नेपाल सरकारको अर्थ सम्बन्धी प्रतिबन्ध लाई कार्यान्वयन गर्न बनेको विधेयक</td>
<td>15</td>
</tr>
<tr>
<td>5.</td>
<td>भूउपयोगको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक</td>
<td>16</td>
</tr>
<tr>
<td>6.</td>
<td>जीवनारोह विषादी व्यवस्थापन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक</td>
<td>31</td>
</tr>
<tr>
<td>7.</td>
<td>बातबर्ण संरक्षण सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक</td>
<td>49</td>
</tr>
<tr>
<td>8.</td>
<td>आधथाक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक</td>
<td>72</td>
</tr>
<tr>
<td>9.</td>
<td>प्रशासकीय अदालतको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक</td>
<td>114</td>
</tr>
<tr>
<td>10.</td>
<td>राहदानी सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक</td>
<td>124</td>
</tr>
<tr>
<td>11.</td>
<td>सेफगाउंड्रे, एन्टी-डचम्पङ्ग तथा काउण्टिप्रेशन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक</td>
<td>137</td>
</tr>
<tr>
<td>12.</td>
<td>बन सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक</td>
<td>161</td>
</tr>
<tr>
<td>13.</td>
<td>जीवापन नियमन गर्न सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक</td>
<td>195</td>
</tr>
<tr>
<td>14.</td>
<td>राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पश्चातकरणको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक</td>
<td>211</td>
</tr>
<tr>
<td>15.</td>
<td>नेपाल प्रहरी र प्रेस प्रहरीको सम्बन्धमा कानूनी संशोधन, सुरक्षाविषेध र समन्वय सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक</td>
<td>232</td>
</tr>
<tr>
<td>16.</td>
<td>प्रहरी कर्मचारीलाई नेपाल प्रहरी तथा प्रेस प्रहरीलाई समायोजन गर्न सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक</td>
<td>245</td>
</tr>
<tr>
<td>17.</td>
<td>भूमि सम्बन्धी एन, २०२१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक</td>
<td>256</td>
</tr>
<tr>
<td>18.</td>
<td>औद्योगिक व्यवसाय सम्बन्धी प्रतिलिपि कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक</td>
<td>269</td>
</tr>
</tbody>
</table>
आर्धिक वर्ष २०७६/०७७ को सेवा र कार्यको लागि संधीय सज्जित कोषमा रकम खर्च गर्ने र विनियोजन गर्ने सम्भन्नमा व्यवस्था गर्ने बनेको विवेचन

प्रस्तावना: आर्धिक वर्ष २०७६/०७७ को सेवा र कार्यको लागि संधीय सज्जित कोष माधि व्ययभार हुने रकम विनियोजन गर्ने र सो रकम खर्च गर्ने अधिकार दिन वाज्ञानी भएकोले, संधीय संसदले यो ऐन बनाएको छ।

१. संक्षिप्त नाम र प्रारम्भ: (१) ऐस ऐनको नाम “विनियोजन ऐन, २०७६” रहेको छ।

(२) यो ऐन समृद्ध २०७६ साल सावन १ गतेदिन प्रारम्भ हुनेछ।

२. आर्धिक वर्ष २०७६/०७७ को निमित्त संधीय सज्जि कोषमा खर्च गर्ने अधिकार: आर्धिक वर्ष २०७६/०७७ को निमित्त अनुसूची-२ भविष्यको संधीय सज्जि कोषमा व्ययार हुने रकम लागको अनुसूची-३ त्पत्ति ३ मा उल्लिखित निकायले गर्ने सेवा र कार्यको निमित्त सोहो अनुसूचीको महल ४ मा उल्लिखित छालू खर्च, महल ५ मा उल्लिखित पूँजीगत खर्च र महल ६ मा उल्लिखित वित्तीय व्यवस्थाको रकम समेट गरी महल ७ मा उल्लिखित जम्मा रकम रू. १२,४६,६६,००,०००। (उद्देश्यी चाप खर्च उनआचारीस अवसान सय करोड छ्यालाइका लाख) मा नवनाँद निर्देश गरिए भविष्यको संधीय सज्जि कोषमा खर्च गर्न सकिनेछ।

३. विनियोजन: (१) यस ऐनद्वारा संधीय सज्जि कोषमा खर्च गर्ने अधिकार दिइएको रकम आर्धिक वर्ष २०७६/०७७ को निमित्त अनुसूची-२ को महल ३ मा उल्लिखित निकायले गर्ने सेवा र कार्यको निमित्त विनियोजन गरिएको।

(२) उपदेश (१) भविष्यको अनुसूची-२ को महल ३ मा उल्लिखित निकायले गन्ने सेवा र कार्यको निमित्त विनियोजन गरेको रकममध्ये कुनै अनुदान संख्यामा व्यस्त हुने र कुनै अनुदान संख्यामा अनुपा हुने देखि आएमा नेपाल सरकार, अवसान मन्त्रालयले व्यस्त हुने अनुदान संख्यामा अनुपा हुने अनुदान संख्यामा रकम साधन सकिनेछ।

(३) उपदेश (२) भविष्यको रकम साधन जम्मा रकमको दस प्रतिशतमा नवहुने गरिएका एक र एकभन्दा बढी अनुदानमात्र अर्को एक र एकभन्दा बढी अनुदानमा रकम साधन तथा निकासा र खर्च जोडाउन र बढाउन र वित्तीय व्यवस्थाको खर्च व्यस्तको खर्च व्यस्तसैका खर्च व्यस्तको सस्त्र रक्षार अर्को सोशसम्झ रकम साधन सकिनेछ।

तर, (क) एउटै अनुदान संख्यामित्रका वेब साइटको उपशीर्षकमा रक्षामार्फत गर्दै जितीकै रकम रक्षामार्फत गर्न सकिनेछ।
(ख) पूंजीगत खर्च र वित्तीय व्यवस्थाकर्ता विनियोजित रकम सार्वभौमिक खर्च र व्याज भुक्तानी खर्च शीर्षकमा बाहेक अन्य चालू खर्च शीर्षकतर्क सार्न र वित्तीय व्यवस्था अन्तर्गत सार्वभौमिक खर्च कर्ता विनियोजित रकम व्याज भुक्तानी खर्च शीर्षकमा बाहेक अन्यत्र सार्न सकिने छैन।

(४) प्रदेश तथा स्थानीय तहको लागि अनुदान संख्या ७०१ र ८०१ मा विनियोजन भएको वित्तीय समानीकरण अनुदान रकम अन्तर्गत सार्न ठूलो खर्च बाहेक अन्यत्र सार्न सकिने छैन।

४. अन्तर सरकारी वित्तीय हस्तान्तरण: (१) अनुदान संख्या ७०१ को रकम कानून वमोजिम प्रदेशले खर्च गर्न पाउने गरी अनुदानको रूपमा प्रदेश सरकार तथा कोषमा हस्तान्तरण गरिएको。

(२) अनुदान संख्या ८०१ को रकम स्थानीय तहले कानून वमोजिम खर्च गर्न पाउने गरी अनुदानको रूपमा स्थानीय सरकार तथा कोषमा हस्तान्तरण गरिएको。

(३) उपदफा (१) र (२) वमोजिमको रकममात्र वित्तीय समानीकरण अनुदानको एक चौथाई ले हुन आउने रकम महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले सम्बन्धित सशित कोषमा प्रत्येक आर्थिक वर्षको साउन २५ गते, कासिक २ गते, माघ २ गते र बैशाख २ गते गरी चार फस्तामा दाखिल गरिएको।

(४) उपदफा (३) वमोजिमको वित्तीय समानीकरण अनुदानबाट खर्च भएको रकमको विवरण प्रदेश तथा स्थानीय तहले सम्बन्धित कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयमा प्रत्येक आर्थिक वर्षको कासिक १ गते, माघ १ गते, बैशाख १ गते र बार्षिक आर्थिक विवरण अन्तर्गत आर्थिक वर्षको साउन २४ गते परिणाम बिधे गर्न पर्ने।

(५) उपदफा (३) मा जुनथुके कुरा लेखिएको भए तापनि उपदफा (४) वमोजिमको विवरण प्राप्त नमाजिसंस्करण वित्तीय समानीकरण अनुदान बाटको वौँको रकम सम्बन्धित सशित कोषमा दाखिल गरिएको।

(६) उपदफा (४) र (५) वमोजिमको अनुदान रकममात्र अनुदान रकमको एक चौथाई हुन आउने रकम महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले सम्बन्धित सशित कोषमा प्रत्येक आर्थिक वर्षको साउन २५ गते दाखिल गरिएको।
(७) प्रदेश तथा स्थानीय तहले सशता अनुदान वापत हस्तान्तरण भएको रकम जुन क्षेत्रको योजना तथा कार्यक्रमको लागि प्रास भएको हो सोही क्षेत्रको योजना तथा कार्यक्रमको लागि मात्र खर्च गनेगरी कार्यान्वयन गनेगरी अधिक, कार्यान्वयनको प्रक्रिया र खर्चको विवरण सहितको कार्ययोजना प्रत्येक आधिक वर्षको साउन २४ गतेतिथिम सम्बन्धित कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयमा पेश गर्नु पर्नेछ।

(८) उपदफा (७) वमोजिम पेश भएको कार्ययोजना वमोजिम खर्च भएको रकमको विवरण प्रदेश तथा स्थानीय तहले प्रत्येक आधिक वर्षको महिसिर १५ गते, चेत्र १५ गते र वार्षिक आधिक विवरण अको आधिक वर्षको साउन २४ गतेतिथिम सम्बन्धित कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयमा पेश गर्नु पर्नेछ।

(९) उपदफा (८) वमोजिम पेश भएको विवरणको आधारमा महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले प्रदेश तथा स्थानीय तहमा हस्तान्तरण भएको सशता अनुदानमध्ये उपदफा (६) वमोजिम दाखिल भएको रकम घटाई बौँकी रेखेको रकम क्रमशः सम्बन्धित प्रदेश तथा स्थानीय सचित कोषमा दाखिल गरेको हो।

(१०) उपदफा (८) वमोजिमको विवरण प्रास नभएसम्म सशता अनुदान वापतको बौँकी रकम सम्बन्धित सचित कोषमा दाखिल गरिएको हो।

(११) नेपाल सरकारले स्वीकृत गरेको कार्यविधि वमोजिम महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई समपुर्क र विशेष अनुदानको रकम हस्तान्तरण गर्नु पर्नेछ।

(१२) सशता, समपुर्क र विशेष अनुदानको रकम असार मसान्तसम्म खर्च नभई वचत भएमा त्यसको वचत रकम सम्बन्धित प्रदेश तथा स्थानीय तहले सम्बन्धित कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयमाफित संघीय सचित कोषमा फिर्ता दाखिल गर्नु पर्नेछ।

(१३) उपदफा (१२) वमोजिम अनुदानको रकम फिर्ता दाखिल नभएसम्म महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले त्यस्तो रकम अको वर्ष हस्तान्तरण गनेसम्म विशेष समानीकरण अनुदानबाट काटा गरी समायोजन गरेको हो।

५. योजना वा कार्यक्रम कार्यान्वयन सम्बन्धी विशेष व्यवस्था: (१) यस ऐन वमोजिम नेपाल सरकारको कुनै निकायबाट कार्यान्वयन हुन सरकार भएको कुनै योजना वा कार्यक्रम प्रदेश तथा स्थानीय तहमाफित कार्यान्वयन गर्नु पर्नेछ भएमा नेपाल सरकारको सम्बन्धित मन्त्रालयले प्रदेश तथा स्थानीय तहले कार्यक्रम कार्यान्वयन गनेगरी निर्णय गर्नु पर्नेछ।

(२) यस ऐन वमोजिम प्रदेश तथा स्थानीय तहमा सशता अनुदान अन्तर्गतका योजना वा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्दै रकम माग भई आएमा नेपाल
सरकार, अर्थ मन्त्रालयले त्यस्तो योजना चा कार्यक्रमको प्रगतिको आधारमा ध्व सरकार प्रकरण उपलब्ध गराउने गरी निर्णय गर्न सक्नेछ ।

(३) यस एन बा प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुसौ लेखिएको भए तापन प्रदेश तथा स्थानीय तहको बजेट तथा कार्यक्रममा समावेश भएको कुनै योजना वा कार्यक्रम प्रदेश तथा स्थानीय तहले नेपाल सरकारको सम्बन्धित कार्यलयकार्य गराउन आवश्यक ठाउँमा नेपाल सरकारको सम्बन्धित मन्त्रालयको स्वीकृति लिए सम्बन्धित प्रदेश तथा स्थानीय तहले त्यस्तो योजना वा कार्यक्रम नेपाल सरकारको सम्बन्धित कार्यलयमाफ़्त कार्यन्वयन गरेको गरी निर्णय गर्नु पर्नेछ।

(४) उपदफा (१), (२) र (३) वमोजिमको निर्णयको जानकारी नेपाल सरकार, अर्थ मन्त्रालय, नेपाल सरकारको सम्बन्धित मन्त्रालय, महालेखा नियन्त्रक कार्यलय, सम्बन्धित प्रदेश तथा स्थानीय तह, सम्बन्धित कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यलय र सम्बन्धित प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यलयलाई दिनु पर्नेछ।

(५) उपदफा (१) बमोजिम प्रदेश तथा स्थानीय तहले कार्यन्वयन गरेको र उपदफा (२) बमोजिम ध्व प्रकरण उपलब्ध गराउने निर्णय प्राप्त भएमा सम्बन्धित कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यलयले त्यस्तो निर्णयकार्य खर्च गरेको अधियारी मानी संचयको एकल खाता कोष प्रणालीमा सम्बन्धित प्रदेश तथा स्थानीय तहको कार्यलयलाई संबंधित निकायको रूपमा कार्यलय कोड दिए सोही कोडवाट प्रचलित संबंधित कानून बमोजिमको रकम निकायस्दिनु पर्नेछ।

(६) उपदफा (३) बमोजिम नेपाल सरकारको सम्बन्धित कार्यलयमाफ़्त कार्यान्वयन गरेको निर्णय प्राप्त भएमा प्रदेशको योजना तथा कार्यक्रमको हको प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यलय बा प्रदेश लेखा एकाइ कार्यलयले त्यस्तो निर्णयकार्य खर्च गरेको अधियारी मानी सम्बन्धित प्रदेशको एकल खाता कोष प्रणालीमा प्रदेश निकायको रूपमा कार्यलय कोड दिए रकम निकायस्दिनु पर्नेछ।

(७) उपदफा (३) बमोजिम स्थानीय तहको योजना तथा कार्यक्रम नेपाल सरकारको सम्बन्धित कार्यलयमाफ़्त कार्यान्वयन गरेको निर्णय भएमा स्थानीय तहले संबंधित निकायको नाममा सम्बन्धित कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यलयमा रहेको कार्यवाहकन कोष खातामा जम्मा हुने गरी रकम निकास्दिनु पर्नेछ ।

लेखाङ्क मूल्य तथा लेखापरीक्षणः (१) यस एन बमोजिम एक तहको बजेट तथा कार्यक्रममा समावेश भएको कुनै योजना वा कार्यक्रम अर्को तहमा प्रकरण गर्न रकम दिनियोजन भएको तहको खर्च एकाईको रूपमा प्रचलित कानूनले तोके बमोजिमको लेखा राखी आन्तरिक तथा अन्तिम लेखापरीक्षण गराउनु पर्नेछ।
(२) उपदफा (१) वमोजिम योजना चा कार्यक्रम कायान्त्रिक गरनौ तलाक आर्थिक विवरण तथा गरी युक्तितर गराउँ। त्यस्तो आर्थिक विवरण रकम विविध योजना भएको तहमा पटाउनु पर्ने।

(३) नेपाल सरकारबाट वित्तीय हस्तान्त्रण हुने सशर्त अनुदान अन्तर्गतको वैदेशिक स्रोत समावेश भएको कुनै योजना तथा कार्यक्रम प्रदेश तथा स्थानीय तहले कायान्त्रिक गर्दै वैदेशिक सहयोग सम्झौता वमोजिम नेपाल सरकारको सम्बन्धित मन्त्रालयले निर्देश गरेको ठौँमाको खर्च गर्ने प्रदेश तथा स्थानीय तहले छुट्टै अभिलेख राखी निर्धारित समयमा नेपाल सरकारको सम्बन्धित मन्त्रालय, सम्बन्धित शोधभन्दा मात्र गर्न मन्त्रालय उपदफा उपदफा निर्धारित कार्यालय बा प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालय प्रतिवेदन र्याबहुविधा गरेको छ।

(४) उपदफा (३) वमोजिम प्रतिवेदन र्याबहुविधा र्याबहुविधा र्याबहुविधा र्याबहुविधा र्याबहुविधा र्याबहुविधा र्याबहुविधा र्याबहुविधा र्याबहुविधा र्याबहुविधा र्याबहुविधा र्याबहुविधा र्याबहुविधा र्याबहुविधा र्याबहुविधा र्याबहुविधा र्याबहुविधा र्याबहुविधा र्याबहुविधा र्याबहुविधा र्याबहुविधा र्याबहुविधा र्याबहुविधा र्याबहुविधा र्याबहुविधा र्याबहुविधा र्याबहुविधा र्याबहुविधा र्याबहुविधा र्याबहुविधा र्याबहुविधा र्याबहुविधा र्याबहुविधा र्याबहुविधा र्याबहुविधा र्याबहुविधा र्याबहुविधा र्याबहुविधा र्याबहुविधा र्याबहुविधा र्याबहुविधा र्याबहुविधा र्याबहुविधा र्याबहुविधा र्याबहुविधा र्याबहुविधा र्याबहुविधा र्याबहुविधा र्याबहुविधा र्याबहुविधा र्याबहुविधा र्याबहुविधा र्याबहुविधा र्याबहुविधा र्याबहुविधा र्याबहुविधा र्याबहुविधा र्याबहुविधा र्याबहुविधा र्याबहुविधा र्याबहुविधा र्याबहुविधा र्याबहुविधा र्याबहुविधा र्याबहुविधा र्याबहुविधा र्याबहुविधा र्याबहुविधा र्याबहुविधा र्याबहुविधा र्याबहुविधा र्याबहुविधा र्याबहुविधा र्याबहुविधा र्याबहुविधा र्याबहुविधा र्याबहुविधा र्याबहुविधा र्याबहुविधा र्याबहुविधा र्याबहुविधा र्याबहुविधा र्याबहुविधा र्याबहुविधा र्याबहुविधा र्याबहुविधा र्याबहुविधा र्याबहुविधा र्याबहुविधा र्याबहुविधा र्याबहुविधा र्याबहुविधा र्याबहुविधा र्याबहुविधा र्याबहुविधा र्याबहुविधा र्याबहुविधा र्याबहुविधा र्याबहुविधा र्याबहुविधा र्याबहुविधा र्याबहुविधा र्याबहुविधा र्याबहुविधा र्याबहुविधा र्याबहुविधा र्याबहुविधा र्याबहुविधा र्याबहुविधा र्याबहुविधा र्याबहुविधा र्याबहुविधा र्याबहुविधा र्याबहुविधा र्याबहुविधा र्याबहुविधा र्याबहुविधा र्याबहुविधा र्याबहुविधा र्याबहुविधा र्याबहुविधा र्याबहुविधा र्याबहुविधा र्याबहुविधा ७.

वित्तीय अनुशासन: (१) प्रदेश तथा स्थानीय तहले कानून बनाउँ आफूले उठाएको राजस्व र यस एन वमोजिम प्राप्त गरेको अनुदान खर्च गर्नु पर्ने।

(२) उपदफा (१) वमोजिम कानून बनाउँदा देखाय वमोजिमको व्यवस्था समावेश हुने गरी बनाउँ पर्ने:—

(क) नेपाल सरकारको आर्थिक र वित्तीय नीतिको अनुशासन गरेन,

(ख) सबै आय आफूलो संजित कोषमा दाखिल गरेन,

(ग) अनुदानको रकम जुन प्रयोजनको लागि दाण भएको हो सोही प्रयोजनको लागि प्रयोग गरेन,

(घ) पूजीगत खर्चको रूपमा विविधयोजन भएको रकम चालू खर्चमा रकमबाट गर्न प्रयास गरिएको,

(ङ) प्रचलित संघीय कानूनले निर्धारित गरेको वमोजिमको आय व्ययको वर्तमान, लेखाङ्कन तथा लेखा वर्तमानी राख्दै।

८. अखिलेय तथा कार्यक्रम स्वीकृति: (१) प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि विविधयोजन भएको रकम प्रचलित कानूनको अधीन रही खर्च गर्ने अखिलेय यो एन प्रारम्भ भएको दिनदेखि अधिकारप्रा स्वीकारीर्लाई हुनेछ।
(2) उपदफा (१) वमोजिम खर्च गर्ने अधियारीको आधारमा कोप तथा लेखा नियन्त्रक कार्यलयले सम्बन्धित निकायलाई विनियोजन भएको रकम निकासा दिनेछ।

(३) कुनै निकायलाई एकमात्र वही निकायवाट खर्च गर्ने गरी रकम विनियोजन भएकोमा विनियोजन भएको निकायको प्रमुखले यो ऐन प्रारम्भ भएको मिलिए पन्थ दिनिभित्र विनियोजन भएको सम्पूर्ण रकम खर्च गर्ने निकायलाई बौडफॉउट गरी त्यसको जानकारी नेपाल सरकार, अर्थ मन्त्रालय र सम्बन्धित कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यलयलाई दिनु पनेछ।

(४) उपदफा (३) वमोजिमको बौडफॉउट रकम प्राप्त गर्ने निकायको प्रमुखलाई त्यस्तो रकम खर्च गर्ने अधियारी प्राप्त भएको मानिनेछ।

(५) प्रकाशित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि मन्त्रालयलग बजेट सूचना प्राणालीमा समावेश भएको कार्यक्रम त्यस्तो कार्यक्रम कार्यन्वयन गर्ने प्रयोजनको लागि स्वीकृत कार्यक्रम मानिनेछ।

(६) उपदफा (५) वमोजिम मन्त्रालयलग बजेट सूचना प्राणालीमा समावेश भएको कुनै कार्यक्रम संशोधन गर्नुपर्छ भएमा सम्बन्धित निकायले नेपाल सरकार, अर्थ मन्त्रालयको सहमति लिनु पनेछ।

(७) उपदफा (६) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि मन्त्रालयलग बजेट सूचना प्राणालीमा समावेश भएको कार्यक्रमको चौमाधिक विभाजनमा संशोधन गर्नुपर्छ भएमा सम्बन्धित निकायले एक तह माध्यमको कार्यलय प्रमुखको स्वीकृति लिनु पनेछ।

तर राजपत्राविहित विभिन्न क्षेत्रहरूको कर्मचारी प्रमुख भएको निकायमा निजले चौमाधिक विभाजनमा संशोधन गर्न वाधा पुगेको मानिन्छ छैन।

(८) उपदफा (७) वमोजिम संशोधन भएको जानकारी नेपाल सरकार, अर्थ मन्त्रालय र सम्बन्धित कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यलयलाई दिनु पनेछ।

९. कार्यविधि तथा मापदंड बनाउन सक्ने: (१) यस ऐनको कार्यन्वयन गर्न नेपाल सरकारले आवश्यक कार्यबिधि तथा मापदंड बनाउन सक्नेछ।

(२) उपदफा (१) वमोजिमको कार्यविधि तथा मापदंड नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन गरिनेछ।

१०. आदेश जारी गर्न सक्ने: यस ऐनको कार्यन्वयन गर्न कुनै बाधा उत्पन्न भएमा नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी आदेश जारी गरी आवश्यक व्यवस्था गर्न सक्नेछ।
अनुसूची - १
(दफा २ सँग सम्बन्धित)
नेपालको संविधान बमोजिम
संघीय सचित कोषमाथि व्ययभार हुने रकम

रु. लाखमा

<table>
<thead>
<tr>
<th>क्र. सं.</th>
<th>अनुदान संख्या</th>
<th>शीर्षकको नाम</th>
<th>चालु खर्च</th>
<th>वित्तीय व्यवस्था</th>
<th>जम्मा</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>१</td>
<td>१०१</td>
<td>राष्ट्रपति</td>
<td>८१</td>
<td>०</td>
<td>८१</td>
</tr>
<tr>
<td>२</td>
<td>१०२</td>
<td>उपराष्ट्रपति</td>
<td>६७</td>
<td>०</td>
<td>६७</td>
</tr>
<tr>
<td>३</td>
<td>१०३</td>
<td>प्रदेश प्रमुखहरु</td>
<td>३५०</td>
<td>०</td>
<td>३५०</td>
</tr>
<tr>
<td>४</td>
<td>२०२</td>
<td>संघीय संसद</td>
<td>२१९</td>
<td>०</td>
<td>२१९</td>
</tr>
<tr>
<td>५</td>
<td>२०४</td>
<td>अदालत</td>
<td>४३३</td>
<td>०</td>
<td>४३३</td>
</tr>
<tr>
<td>६</td>
<td>२०६</td>
<td>अदितियाङ दुरुपयोग</td>
<td>८६</td>
<td>०</td>
<td>८६</td>
</tr>
<tr>
<td>७</td>
<td>२०८</td>
<td>महानेत्रार्थोत्सवको कार्यालय</td>
<td>२४</td>
<td>०</td>
<td>२४</td>
</tr>
<tr>
<td>८</td>
<td>२१०</td>
<td>लोक सेवा आयोग</td>
<td>७७</td>
<td>०</td>
<td>७७</td>
</tr>
<tr>
<td>९</td>
<td>२१२</td>
<td>निर्वाचन आयोग</td>
<td>६५</td>
<td>०</td>
<td>६५</td>
</tr>
<tr>
<td>१०</td>
<td>२१४</td>
<td>राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग</td>
<td>६३</td>
<td>०</td>
<td>६३</td>
</tr>
<tr>
<td>११</td>
<td>२१५</td>
<td>न्याय परिषद्</td>
<td>१७</td>
<td>०</td>
<td>१७</td>
</tr>
<tr>
<td>१२</td>
<td>२२०</td>
<td>राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग</td>
<td>६८</td>
<td>०</td>
<td>६८</td>
</tr>
<tr>
<td>१३</td>
<td>२२२</td>
<td>राष्ट्रिय महिला आयोग</td>
<td>७३</td>
<td>०</td>
<td>७३</td>
</tr>
<tr>
<td>१४</td>
<td>२२४</td>
<td>राष्ट्रिय दलित आयोग</td>
<td>६३</td>
<td>०</td>
<td>६३</td>
</tr>
<tr>
<td>१५</td>
<td>२२६</td>
<td>राष्ट्रिय समाजवादी आयोग</td>
<td>६३</td>
<td>०</td>
<td>६३</td>
</tr>
<tr>
<td>१६</td>
<td>२२८</td>
<td>आदिवासी जनजाति आयोग</td>
<td>६३</td>
<td>०</td>
<td>६३</td>
</tr>
<tr>
<td>१७</td>
<td>२३०</td>
<td>मधेशी आयोग</td>
<td>६३</td>
<td>०</td>
<td>६३</td>
</tr>
<tr>
<td>१८</td>
<td>२३२</td>
<td>धार्मिक आयोग</td>
<td>६३</td>
<td>०</td>
<td>६३</td>
</tr>
<tr>
<td>१९</td>
<td>२३४</td>
<td>मुस्लिम आयोग</td>
<td>६४</td>
<td>०</td>
<td>६४</td>
</tr>
<tr>
<td>२०</td>
<td>५०२</td>
<td>अर्थ मन्त्रालय- आन्तरिक ऋण भुक्तानी</td>
<td>२२६१२०</td>
<td>३९८२३१</td>
<td>६२४३५१</td>
</tr>
</tbody>
</table>

७
<table>
<thead>
<tr>
<th>नं</th>
<th>कोड</th>
<th>परिभाषा</th>
<th>रकम 21</th>
<th>रकम 22</th>
<th>रकम 23</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>21</td>
<td>403</td>
<td>अर्थ मन्त्रालय- बैद्धिक ऋण भुक्तानी (बहुपक्षीय)</td>
<td>28337</td>
<td>209051</td>
<td>247388</td>
</tr>
<tr>
<td>22</td>
<td>404</td>
<td>अर्थ मन्त्रालय- बैद्धिक ऋण भुक्तानी (द्विपक्षीय)</td>
<td>4580</td>
<td>59904</td>
<td>63684</td>
</tr>
<tr>
<td>23</td>
<td>602</td>
<td>अर्थ मन्त्रालय- फैसला वा आदेश अनुसार निर्देशनाद्वारे रकम</td>
<td>500</td>
<td>0</td>
<td>500</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td><strong>जम्मा</strong></td>
<td>271539</td>
<td>666386</td>
<td>937925</td>
</tr>
</tbody>
</table>
## अनुसूची - २
(दफा २ र ३ सँग सम्बन्धित)
संघीय सचित्र कोषबाट विनियोजन हुने रकम

<table>
<thead>
<tr>
<th>क्र. सं.</th>
<th>अनुदान संख्या</th>
<th>शीर्षकको नाम</th>
<th>चालु खर्च</th>
<th>पूँजीमत</th>
<th>वित्तीय व्यवस्था</th>
<th>जमा</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>१</td>
<td>२०१</td>
<td>राष्ट्रपति</td>
<td>१११९</td>
<td>१३६६</td>
<td>०</td>
<td>२४४७</td>
</tr>
<tr>
<td>२</td>
<td>२०२</td>
<td>उपराष्ट्रपति</td>
<td>३६५</td>
<td>६</td>
<td>०</td>
<td>३९२</td>
</tr>
<tr>
<td>३</td>
<td>२०३</td>
<td>प्रदेश प्रमुखहरू</td>
<td>१९४३</td>
<td>१७८</td>
<td>०</td>
<td>२१२५</td>
</tr>
<tr>
<td>४</td>
<td>२०२</td>
<td>संघीय संसद</td>
<td>१२४११</td>
<td>३३८</td>
<td>०</td>
<td>१२८६९</td>
</tr>
<tr>
<td>५</td>
<td>२०४</td>
<td>अदालत</td>
<td>४४४७३</td>
<td>१७१६०</td>
<td>०</td>
<td>६१६४३</td>
</tr>
<tr>
<td>६</td>
<td>२०६</td>
<td>अधित्यार दृष्टियोग अनुसन्धान आयोग</td>
<td>९६८९</td>
<td>३६१३</td>
<td>०</td>
<td>१३३०२</td>
</tr>
<tr>
<td>७</td>
<td>२०८</td>
<td>महालेखा कार्यालय</td>
<td>४७०२</td>
<td>२३४२</td>
<td>०</td>
<td>६०४४</td>
</tr>
<tr>
<td>८</td>
<td>२१०</td>
<td>लोक सेवा आयोग</td>
<td>७०६१</td>
<td>३९६</td>
<td>०</td>
<td>७४५७</td>
</tr>
<tr>
<td>९</td>
<td>२१२</td>
<td>निवेशन आयोग</td>
<td>४५८७</td>
<td>५७१</td>
<td>०</td>
<td>५१५८</td>
</tr>
<tr>
<td>१०</td>
<td>२१४</td>
<td>राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग</td>
<td>२४६०</td>
<td>३५</td>
<td>०</td>
<td>२४९५</td>
</tr>
<tr>
<td>११</td>
<td>२१६</td>
<td>न्याय परिषद्</td>
<td>४७७</td>
<td>२७</td>
<td>०</td>
<td>५०४</td>
</tr>
<tr>
<td>१२</td>
<td>२२०</td>
<td>राष्ट्रिय प्राकृतिक संरक्षण व वित्त आयोग</td>
<td>८८२</td>
<td>६०</td>
<td>०</td>
<td>९५२</td>
</tr>
<tr>
<td>१३</td>
<td>२२२</td>
<td>राष्ट्रिय महिला आयोग</td>
<td>१०५६</td>
<td>७१</td>
<td>०</td>
<td>१३१०</td>
</tr>
<tr>
<td>१४</td>
<td>२२४</td>
<td>राष्ट्रिय दलित आयोग</td>
<td>३८६</td>
<td>४४</td>
<td>०</td>
<td>४२०</td>
</tr>
<tr>
<td>१५</td>
<td>२२६</td>
<td>राष्ट्रिय समावेशी आयोग</td>
<td>३४६</td>
<td>९१</td>
<td>०</td>
<td>४३५</td>
</tr>
<tr>
<td>१६</td>
<td>२२८</td>
<td>अदिवासी जनजाति आयोग</td>
<td>३२१</td>
<td>११८</td>
<td>०</td>
<td>४३९</td>
</tr>
<tr>
<td>१७</td>
<td>२३०</td>
<td>मधेशी आयोग</td>
<td>३५३</td>
<td>८४</td>
<td>०</td>
<td>४३८</td>
</tr>
<tr>
<td>१८</td>
<td>२३२</td>
<td>शास्त्र आयोग</td>
<td>३३३</td>
<td>१०३</td>
<td>०</td>
<td>४३६</td>
</tr>
<tr>
<td>क्र. स.</td>
<td>अनुदान संख्या</td>
<td>शीर्षक को नाम</td>
<td>चालु खर्च</td>
<td>पूँजीगत</td>
<td>वित्तीय व्यवस्था</td>
<td>जम्मा</td>
</tr>
<tr>
<td>-------</td>
<td>----------------</td>
<td>----------------</td>
<td>-----------</td>
<td>----------</td>
<td>-----------------</td>
<td>-------</td>
</tr>
<tr>
<td>१९</td>
<td>२३४</td>
<td>मुस्लिम आयोग</td>
<td>३१४</td>
<td>१२३</td>
<td>०</td>
<td>४३७</td>
</tr>
<tr>
<td>२०</td>
<td>२०१</td>
<td>प्रधानमंत्री तथा मन्त्रियों का कार्यालय</td>
<td>३६७५७</td>
<td>७५८१</td>
<td>०</td>
<td>४६५६८</td>
</tr>
<tr>
<td>२१</td>
<td>२०५</td>
<td>अर्थ मन्त्रालय</td>
<td>१२३५६४</td>
<td>१०२६५७</td>
<td>०</td>
<td>२२६६२१</td>
</tr>
<tr>
<td>२२</td>
<td>२०७</td>
<td>उद्योग, बाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय</td>
<td>४०३७७</td>
<td>६५८९७</td>
<td>०</td>
<td>१०६२७४</td>
</tr>
<tr>
<td>२३</td>
<td>२०८</td>
<td>उद्योग, जलवायु तथा संसाधन मन्त्रालय</td>
<td>६२५४२</td>
<td>४०२५६१</td>
<td>०</td>
<td>४६४५०३</td>
</tr>
<tr>
<td>२४</td>
<td>२११</td>
<td>कार्यालय, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय</td>
<td>५०३१</td>
<td>६०</td>
<td>०</td>
<td>५०९१</td>
</tr>
<tr>
<td>२५</td>
<td>२१२</td>
<td>कृषि तथा पशुपति विकास मन्त्रालय</td>
<td>२५२१६६</td>
<td>२४६६५</td>
<td>०</td>
<td>२८०९३४</td>
</tr>
<tr>
<td>२६</td>
<td>२१३</td>
<td>खानपानी मन्त्रालय</td>
<td>२६९४४</td>
<td>२२६०४१</td>
<td>०</td>
<td>२५३६३५</td>
</tr>
<tr>
<td>२७</td>
<td>२१४</td>
<td>गृह मन्त्रालय</td>
<td>१२५४२९२</td>
<td>१०१६४२</td>
<td>०</td>
<td>१३५४६२</td>
</tr>
<tr>
<td>२८</td>
<td>२१५</td>
<td>संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उद्योग मन्त्रालय</td>
<td>२९६६८</td>
<td>२३१४६</td>
<td>०</td>
<td>५२४२४</td>
</tr>
<tr>
<td>२९</td>
<td>२२६</td>
<td>परराेंठ मन्त्रालय</td>
<td>४३१२०</td>
<td>१७५६४</td>
<td>०</td>
<td>६०५६४</td>
</tr>
<tr>
<td>३०</td>
<td>२२९</td>
<td>वन तथा बातावरण मन्त्रालय</td>
<td>८२४०५</td>
<td>५५९८५</td>
<td>०</td>
<td>१३५३९३</td>
</tr>
<tr>
<td>३१</td>
<td>३३६</td>
<td>भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गारीबी निवारण मन्त्रालय</td>
<td>५९६०१</td>
<td>१६१९६</td>
<td>०</td>
<td>६६८८७</td>
</tr>
<tr>
<td>क्र. सं.</td>
<td>अनुदान संख्या</td>
<td>शीर्षक का नाम</td>
<td>चालू खर्च</td>
<td>पौजागत</td>
<td>वित्तीय व्यवस्था</td>
<td>जम्मा</td>
</tr>
<tr>
<td>---------</td>
<td>----------------</td>
<td>----------------</td>
<td>------------</td>
<td>-----------</td>
<td>----------------</td>
<td>-------</td>
</tr>
<tr>
<td>३२</td>
<td>३३७</td>
<td>भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय</td>
<td>१७७४५५</td>
<td>१४४५५६६</td>
<td>०</td>
<td>१५६६३३२</td>
</tr>
<tr>
<td>३३</td>
<td>३४०</td>
<td>महिला बालबालिका तथा जेठ नागरिक मन्त्रालय</td>
<td>६६२०</td>
<td>१३५</td>
<td>०</td>
<td>६७५५</td>
</tr>
<tr>
<td>३४</td>
<td>३४३</td>
<td>युवा तथा खेलकूद मन्त्रालय</td>
<td>१४१५०</td>
<td>२०५७१</td>
<td>०</td>
<td>३४७५१</td>
</tr>
<tr>
<td>३५</td>
<td>३४५</td>
<td>रक्षा मन्त्रालय</td>
<td>४२४६४४</td>
<td>७५०३०</td>
<td>०</td>
<td>५०२७११</td>
</tr>
<tr>
<td>३६</td>
<td>३४७</td>
<td>शहरी विकास मन्त्रालय</td>
<td>७९६५६</td>
<td>२८४५२०</td>
<td>०</td>
<td>३६४१६६</td>
</tr>
<tr>
<td>३७</td>
<td>३५०</td>
<td>शिक्षा, विज्ञान तथा प्रबिधि मन्त्रालय</td>
<td>६४६७५०</td>
<td>६०३७</td>
<td>०</td>
<td>६५२८१७</td>
</tr>
<tr>
<td>३८</td>
<td>३५५</td>
<td>संदर्भ तथा सूचना प्रबिधि मन्त्रालय</td>
<td>४८०६२</td>
<td>१४५३१</td>
<td>०</td>
<td>६३५९३</td>
</tr>
<tr>
<td>३९</td>
<td>३६५</td>
<td>संघीय मामिला तथा सामाजिक प्रशासन मन्त्रालय</td>
<td>२१७५५५</td>
<td>१००३५४</td>
<td>०</td>
<td>३१८२४२</td>
</tr>
<tr>
<td>४०</td>
<td>३७०</td>
<td>स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय</td>
<td>३४४९०८</td>
<td>८१८०१</td>
<td>०</td>
<td>४२६७०९</td>
</tr>
<tr>
<td>४१</td>
<td>३७१</td>
<td>श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय</td>
<td>६२३८०</td>
<td>१६७२</td>
<td>०</td>
<td>६४०५२</td>
</tr>
<tr>
<td>क्र. सं.</td>
<td>अनुदान संख्या</td>
<td>शीर्षक का नाम</td>
<td>चालु खर्च</td>
<td>पूंजीगत</td>
<td>वित्तीय व्यवस्था</td>
<td>जम्मा</td>
</tr>
<tr>
<td>--------</td>
<td>----------------</td>
<td>---------------</td>
<td>----------</td>
<td>----------</td>
<td>-----------------</td>
<td>-------</td>
</tr>
<tr>
<td>४२</td>
<td>३९१</td>
<td>राष्ट्रीय पोजना आयोग</td>
<td>९४४८</td>
<td>६०८</td>
<td>०</td>
<td>१०१५६</td>
</tr>
<tr>
<td>४३</td>
<td>३९२</td>
<td>राष्ट्रीय पुनर्निर्माण प्राधिकरण</td>
<td>६७१३६३</td>
<td>७४०१८३</td>
<td>०</td>
<td>१४८५६</td>
</tr>
<tr>
<td>४४</td>
<td>४०१</td>
<td>अर्थ मन्त्रालय-वित्तीय व्यवस्था</td>
<td>०</td>
<td>०</td>
<td>१०१२२१२</td>
<td>१०१२२१२</td>
</tr>
<tr>
<td>४५</td>
<td>६०१</td>
<td>अर्थ मन्त्रालय-कर्मचारी सुविधा तथा सेवानिवृत सुविधा</td>
<td>५६१०००</td>
<td>०</td>
<td>०</td>
<td>५६१०००</td>
</tr>
<tr>
<td>४६</td>
<td>६०२</td>
<td>अर्थ मन्त्रालय-सुविधा</td>
<td>५२६१८३</td>
<td>२२३८२२</td>
<td>०</td>
<td>७७०००६</td>
</tr>
<tr>
<td>४७</td>
<td>३०१</td>
<td>प्रदेश</td>
<td>९५८४४४</td>
<td>०</td>
<td>०</td>
<td>९५८४४४</td>
</tr>
<tr>
<td>४८</td>
<td>७०१</td>
<td>स्थानीय तह</td>
<td>२१३८२२१</td>
<td>०</td>
<td>०</td>
<td>२१३८२२१</td>
</tr>
</tbody>
</table>

| जम्मा | ९२९६७४५| ४०५००५९| १०१२२१२| १४८५६|

**संक्षिप्त विवरण**

- चर्चा मिति: २०७६/०२/१५
- प्रतिनिधि सभाको बैठकद्वारा संसूचनाबिना पारित मिति: २०७६/०३/१०
- राष्ट्रीय सभाको बैठकद्वारा सुझावबिना फिर्ता पठाउने गरी पारित मिति: २०७६/०३/२३
- प्रमाणीकरण मिति: २०७६/०३/३०
राष्ट्रीय ऋण उठाउने अधिकारको ध्वजस्वल्यां गर्न बनेको विषयक

प्रस्तावना: आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ को निर्मित नेपाल सरकारको अर्थ सम्बन्धी प्रस्तावहरूलाई कार्यान्तर्यान गर्न नेपाल सरकारले राष्ट्रीय ऋण उठाउन बाजारीय भएको छ। संधीय संसदले यो ऐन बनाएको छ।

१. संक्षिप्त नाम र प्रारम्भ: (१) यस ऐनको नाम "राष्ट्रीय ऋण उठाउने ऐन, २०७६" रहेको छ।

(२) यो ऐन सम्बत २०७६ साल साउन १ गतेदेखि प्रारम्भ हुनेछ।

२. राष्ट्रीय ऋण उठाउने अधिकार: (१) आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ को निर्मित नेपाल सरकारको अर्थ सम्बन्धी प्रस्तावहरूलाई कार्यान्तर्यान गर्न नेपाल सरकारले आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ को अन्त्यमा अधिविकर्ष वापत तिर्न बौँको रकम र अन्य तिर्न बौँको रकममा धे. ९९,००,००,००,०००। (अर्थर्ष मध्ये स्पष्ट थपर रु. १,९५,००,००,००।- रु. १,९५,००,००,००।

सम्बन्धित मा नवदृढ़ गरी त्यस्त सम्बन्धी बाणीको रकमको राष्ट्रीय ऋण उठाउन सक्नेछ।

तर यसरी उठाईने राष्ट्रीय ऋण रकममा नेपाल सरकारले चालित कानून धमोजिम लिन पाउने अधिविकर्ष रकम समावेश हुने छैन।

(२) नेपाल सरकारले आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ सम्पर्की नेपाल राष्ट्रीय धाँचकलाई तिर्न बौँकी अधिविकर्षलाई नेपाल सरकारले ट्रेजरी विलास परिणाम गर्न स्वीकृति दिन सक्नेछ।

(३) यस दक्ष धमोजिम उठाईएको राष्ट्रीय ऋणको सार्वजनिक ध्वज भुक्तानी गर्ने अवधि र सो ऋणको ध्वजको दर राष्ट्रीय ऋण ऐन, २०५९, धमोजिम हुनेछ।

संक्षिप्त विवरण
- दर्ता मिति: २०७६/०२/१५
- प्रतिनिधि समाको बैठकद्वारा संशोधनबिना पारित मिति: २०७६/०३/१३
- राष्ट्रीय समाको बैठकद्वारा सुझावबिना फिर्ता ठाउँने गरी पारित मिति: २०७६/०३/२४
- प्रमाणीकरण मिति: २०७६/०३/३०

१३
ऋण तथा जमानत ऐन, २०२५ लाई संशोधन गर्न बनेको विवेयक

प्रस्तावना: ऋण तथा जमानत ऐन, २०२५ लाई संशोधन गर्न बाजारनीय भएकोले,
संघीय संसदले यो ऐन बनाएको छ।

१. संक्षिप्त नाम र प्रारम्भ: (१) यस ऐनको नाम “ऋण तथा जमानत (तेइसौं संशोधन) ऐन, २०७६” रहेको छ।

(२) यो ऐन सम्बत २०७६ साल साउन ९ गटेदेखि प्रारम्भ हुनेछ।

२. ऋण तथा जमानत ऐन, २०२५ को दफा ३ मा संशोधन: ऋण तथा जमानत ऐन, २०२५ को दफा ३ को उपदफा (१) मा रहेका “दश खर्च रुपैयाँ” भने शब्दहरुको सट्टा “बाह्र खर्च रुपैयाँ” भने शब्दहरु राखिएका छन्।

संक्षिप्त विवरण
- दर्ता मिति: २०७६/०२/१५
- प्रतिनिधि सभाको बैठकद्वारा संशोधनबिना पारित मिति: २०७६/०३/१३
- राष्ट्रिय सभाको बैठकद्वारा हुँदा बिना पत्र पठाउने गरी पारित मिति: २०७६/०३/२४
- प्रमाणीकरण मिति: २०७६/०३/३०
नेपाल सरकारको अर्थ सम्बन्धी प्रस्तावलाई कार्यनिवेशन गर्न बनेको बिघेमक

- समावेश नगरिएको।

संक्षिप्त विवरण

- दर्तामिति: २०७५/०२/१५
- प्रतिनिधि समावेश बैठकद्वारा संशोधनबिना पारित मिति: २०७५/०३/१३
- राष्ट्रिय समावेश बैठकद्वारा सुझावबिना फिर्तापत्र पताउने गरी पारित मिति: २०७५/०३/२४
- प्रमाणीकरण मिति: २०७५/०३/३०
भूउपयोगको सामाजिक व्यवस्था गर्न बनेको विषयक

प्रस्तावना: भूमिको वर्गीकरण, समृद्ध उपयोग र प्रभावकारी व्यवस्थापनको माध्यमबाट अधिकतम र दियो लाभ हासिल गर्न सम्बन्धमा आवश्यक व्यवस्था गर्न बाजुङ्गली भएकोले।

साहीय संसदले यो एञ्चल बनाएको छ।

परिभाषा-१

प्रारम्भ

१. संक्षिप्त नाम र प्रारम्भ: (१) यस ऐनको नाम “भूउपयोग एञ्चल, २०७६” रहेको छ।

(२) यो ऐन तहहन्त प्रारम्भ हुनेछ।

२. परिभाषा: विषय र प्रसंज्ञाले अर्थ नलागेमा यस ऐनमा,-

(क) "आवासीय क्षेत्र" भनाले मानवीय बासस्थानको लागि प्रयोग भएको घर रहेको जगाम तथा घरसँग जोडिएको वा निम्नलिखित गोट, भकोरी, ग्यांज, तेबीला, हुनार, फल्फुल बाघेचा, करेवाली, आँगन र व्यस्त सदैव प्रकार जो नै काममा प्रयोग गरिएको जगाम सम्झनु पर्ने र सो छाँडले बसोबासको लागि प्रचालित कानून वर्मोजिम तोकिएको नै क्षेत्रबाट समेत जनाउँछ।

(ख) "ओपोनियक क्षेत्र" भनाले कुनै पनि कार्यस्थल र वस्तु उत्पादन गर्ने उद्योग तथा सो सञ्चालन गर्ने प्रयोजनको लागि निर्माण गरेका भवन, घर, टहराले चर्चको जगाम लगाउन सो प्रयोजनको लागि छुट्टाइएका जगाम सम्झनु पर्ने र सो छाँडले कुनै निधि भौगोलिक क्षेत्रमा उद्योग प्रवर्धन गर्ने उद्रेकले प्रचालित कानून वर्मोजिम तोकिएको विषय अर्थिक क्षेत्रबाट समेत जनाउँछ।

(ग) "कार्यान्वयन समिति" भनाले दफा २० वर्मोजिमको वातावरणीय भूउपयोग कार्यान्वयन समिति सम्झनु पर्ने।

(घ) "कृषि क्षेत्र" भनाले कृषि बाली उत्पादन, फसल-नियुक्ति, फर्महाउस, वापसीपालन, बालियोपालन, रेसामेकित लगाउन कृषिजन्म उत्पादन, बागवानी र बनवाबिका, तेलबूटी र कृषि बनको लागि प्रयोग भएको वा दुर सक्ने जगाम सम्झनु पर्ने।

(ड) "खानी तथा खनिज क्षेत्र" भनाले प्रचालित कानून वर्मोजिम खानी तथा खनिज पदार्थको उत्पादन, उत्पादन, शून्यकरण, प्रशोधन, सजय गर्ने प्रयोजनले छुट्टाइएको क्षेत्र सम्झनु पर्ने।
(०) "तोकिएको" वा "तोकिए वमोजिम" भनाले यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियममा तोकिएको वा तोकिए वमोजिम सम्झनु पर्दछौ।

(२) "प्रदेश भूउपयोग परिषद्" भनाले दफा १५ वमोजिमको प्रदेश भूउपयोग परिषद् सम्झनु पर्दछौ।

(३) "भूउपयोग" भनाले भूमिको उपयोग सम्झनु पर्दछ।

(४) "भूउपयोग क्षेत्र" भनाले दफा ४ वमोजिम वर्गीकरण गरिएको क्षेत्र सम्झनु पर्दछ।

(५) "भूउपयोग क्षेत्र नक्सा" भनाले दफा ५ वमोजिम तयार गरिएको नक्सा सम्झनु पर्दछ।

(६) "भूउपयोग योजना" भनाले भूउपयोगगाई व्यवस्थित गर्न दफा ६ वमोजिम तयार गरिएको योजना सम्झनु पर्दछ।

(७) "भूमि" भनाले पृथ्वीको सतह, सतहभन्दा सिस्ता तल पृथ्वीको केन्द्रसंधी र सतहभन्दा माथि पृथ्वीको गुरुत्वाकर्षणले भेट्ने सीमामको भाग सम्झनु पर्दछ।

(८) "मन्त्रालय" भनाले भूमि व्यवस्था सम्बन्धी विषय हेनेका नेपाल सरकारको मन्त्रालय सम्झनु पर्दछ।

(९) "बन क्षेत्र" भनाले प्रचलित कानून वमोजिम तोलिएको बन क्षेत्र सम्झनु पर्दछ।

(ण) "व्यवसायिक क्षेत्र" भनाले बैंक, सहकारी र वित्तीय संस्था, पसल, होटेल, प्रदर्शनी कक्षा, पेट्रोल पम्प, गोदाम, चलचित्रघर, स्थापत्य, संग्रहालय, मनोरञ्जन सम्बन्धी सेवा, व्यापारी खानिज विक्री हुने स्थान, कुनै साहित्यिक, वैज्ञानिक, प्रशिक्षणिक सेवा, सूचना तथा परामर्श उपलब्ध गराउने संस्था, अन्य कुनै व्यवसायिक प्रयोजनको लागि निर्माण गरिएको भवनले चर्चा जर्गा तथा सो प्रयोजनको लागि छुट्टै उक्त जर्गा तथा पर्यटन व्यवसायले चर्चा जर्गा सम्झनु पर्दछ र सो शवदले कुनै निर्धित भौगोलिक क्षेत्रमा बजार विस्तार गर्ने गरी प्रचलित कानून वमोजिम तोकिएको क्षेत्रलाई समेत जनाउँछ।

(त) "सांख्यिक भूउपयोग परिषद्" भनाले दफा १४ वमोजिमको सांख्यिक भूउपयोग परिषद् सम्झनु पर्दछ।

(थ) "सांस्कृतिक तथा पुरातात्त्विक महत्वको क्षेत्र" भनाले धार्मिक स्थल, धर्मशाला, पुरातात्त्विक महत्वका दरवार तथा प्रचलित कानून वमोजिम सांस्कृतिक तथा पुरातात्त्विक महत्वका भनी तोकिएका क्षेत्र सम्झनु पर्दछ।

(द) "सार्वजनिक उपयोगको क्षेत्र" भनाले विद्यालय, विधिविधालय,
छात्रास, अन्त्येश्टिस्थल, सडक, सिँचाई कृत्रिम नहर, इमार, 
कूर्वा, बौधाग, बाली, पाटी, पौडा, गोलाग, उद्यान, वस्तरक, बिमानस्थल, 
गोचर, खेलक्षेत्र समेत तथा अन्य सार्वजनिक उपयोगको साथ
निम्नलिखित धर्मको भवन, घर, टहरा, स्थान तथा त्यस्ता संरचनाले 
चौडंडो जगाल समझौं पराँ र सो शहरहरू शीत निष्क्रिय
भौगोलिक क्षेत्रमा सार्वजनिक उपयोगको क्षेत्र भनी प्रबल तथा 
कानून बसोजिम तथा क्षेत्रलाई समेत नजः थाँ।
(ढौ) "स्थानीय भूउपयोग परिषद्" भन्नाले दफा १८ वर्षमा
स्थानीय भूउपयोग परिषद् समझौं पराँ।

परिच्छेद-२
भूउपयोग कार्यक्रम सञ्चालन, भूउपयोग क्षेत्र, भूमिको वर्गीकरण, भूउपयोग योजना

३. भूउपयोग कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सङ्केत: (१) नेपाल सरकारले भूमिको समृद्धि
उपयोग तथा सार्वजनिक हित संरचनालाई ध्यानमा राख्छे नेपालको वराएँ क्षेत्रमा
भूउपयोग कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सङ्केत गर्नेछ।
(२) उपभोक (१) वर्मोजिम कार्यक्रम सञ्चालन गर्नु पराँ भनिँ।

४. भूउपयोग क्षेत्र वर्गीकरण: (१) यस ऐन वर्मोजिम नेपालको भूतनाट, भूमिको धातु
तथा उपयोगलाई, भूमिको साँचा उपयोग र आवश्यकता समेतका आधारमा भूमिकालाई
देखाउ वर्मोजिम भूउपयोग क्षेत्रमा वर्गीकरण गरिनेछ।

(क) कृषि क्षेत्र,
(ख) आवासीय क्षेत्र,
(ग) व्यावसायिक क्षेत्र,
(घ) औद्योगिक क्षेत्र,
(ड) खानी तथा खनिज क्षेत्र,
(च) वन क्षेत्र,
(छ) नदी, खोला, ताल, बीमसार क्षेत्र,
(ज) सार्वजनिक उपयोगको क्षेत्र,
(झ) साहित्यिक तथा सांस्कृतिक महत्त्वको क्षेत्र,
(ज्ञ) नेपाल सरकारबाट आवश्यकता आनुसार तर्किएका अन्य
क्षेत्र।

(२) उपभोक (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तपाईं सोही
उपभोकको खण्ड (क) मा उल्लिखित क्षेत्र वाहक अन्य क्षेत्रमा वर्गीकरण भएको
जर्गा त्यस्तो क्षेत्रमा उपयोगमा नजारेदारसम्मको लागि स्थानीय भूउपयोग परिषदलाई जानकारी गराउँ दुर्लभ क्षेत्रको रूपमा उपयोगमा ल्याउन बाधा पने छैन।

(३) उपदफा (१) वमोजिम वर्गीकरण गरिएका क्षेत्रहरूलाई तोकिए वमोजिमका उपक्षेत्रहरूमा वर्गीकरण गर्न सकिनेछ।

(४) कुनै प्रदेश वा स्थानीय तहले आफ्नो क्षेत्रमा उपदफा (१) वमोजिम वर्गीकरण गरिएको क्षेत्र बाहेकको अन्य कुनै भूउपयोग क्षेत्रको रूपमा वर्गीकरण गर्न आवश्यक देखिएका भूउपयोग क्षेत्र वर्गीकरणमा समावेश गर्न सहीय भूउपयोग परिषदलाई लेखी पठाउनु पनेछ।

(५) उपदफा (४) वमोजिम लेखी आफ्नो सहीय भूउपयोग परिषदले यस वर्गीकरण गर्नु पने आवश्यक देखि भूउपयोग क्षेत्र वर्गीकरण गर्न सम्बन्धित प्रदेश वा स्थानीय तहलाई सहमध्यस्थ दिन सकिनेछ।

(६) समचन्द्र भूउपयोग परिषदले यस एन वमोजिम निर्धारित भूउपयोग क्षेत्र वर्गीकरणका आधार, मापदण्ड तथा मन्द्यरालयले तयार गर्ने कार्यविधि वमोजिम आफ्नो अर्नलिएको भूमिलाई भूउपयोग क्षेत्रमा वर्गीकरण गर्नु पनेछ।

(७) उपदफा (६) वमोजिम क्षेत्र वर्गीकरण गर्न स्थानीय भूउपयोग परिषदले कुनै सहीय वा प्रदेशस्तरको योजना समावेश रहेको वा समावेश हुने भनी तोकिएका क्षेत्रहरूलाई लेखी वमोजिम वर्गीकरण गर्नु पनेछ।

(८) स्थानीय भूउपयोग परिषदले भूउपयोग क्षेत्र वर्गीकरण गर्ने सुचना सर्वसाधारणको जानकारीलाई स्थानीय पत्रप्रकाशन तथा विद्युतीय संचार माध्यमबाट प्रकाशन तथा प्रसारण गर्नु पनेछ।

(९) स्थानीय भूउपयोग परिषदले वर्गीकरण गरिएको क्षेत्रमा नेपाल सरकार वा प्रदेश सरकारले तोकिएको वर्गीकरणमा कुनै फरक योजना समावेश गर्नु परेमा दफा ८ वमोजिम मोजुदा भूउपयोग परिवर्तन गर्नु पनेछ।

(१०) भूउपयोग क्षेत्र वर्गीकरण गर्नेआधार, मापदण्ड र क्षेत्रफल तोकिए वमोजिम हुनेछ।

५. भूउपयोग क्षेत्र नक्सा तयार गर्नु पने: (१) मन्द्रालयले प्रत्येक स्थानीय तहको भूउपयोग क्षेत्र नक्सा तयार गर्नु, गराउनु पनेछ।

(२) यो एन प्राथमिक भएको एक वर्गीकरण मन्द्रालयले स्थानीय तहको भूउपयोग नक्सा तयार गरी हस्तान्तरण गर्नु पनेछ।

(३) उपदफा (२) वमोजिमका नक्साहरूलाई स्थानीय भूउपयोग परिषदले आवश्यकता अनुसार अध्ययन गरी लागू गर्नु पनेछ।
(७) स्थानीय तहको आवश्यकता अनुसार भूउपयोग क्षेत्र नकसा अध्यावधिक गर्ने कार्यको लागि मन्त्रालय वा तोकिएको निर्धारण आवश्यक सहयोग उपलब्ध गराउनु पर्नेछ।

(८) यस दफा वमोजिम मन्त्रालयले भूउपयोग क्षेत्र नकसा तयार गर्दौ प्राकृतिक बिपड़को सम्भावना रहेका जोखिमयुक्त क्षेत्रको पहिचान गरी नकसामा त्यस्रो क्षेत्र जनाउनु पर्नेछ।

6. भूउपयोग योजना तर्जुमा:

(१) नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार तथा स्थानीय तहले भूउपयोग योजना तर्जुमा गरि अधिक्रम मूलतः भूभागीनको वस्तुस्थिति, जनसंख्याबाट वृद्धिअथ खाद्य तथा आवासको आवश्यकता, आर्थिक विकास तथा पूर्वाधार निर्माणको लागि भूभागीन मागीले वृद्धि लागायतका विषयमा अध्ययन गरी दीर्घकालीन भूउपयोग योजनाको आधापध्यात तयार गर्नु पर्नेछ।

(२) मन्त्रालयले उपदफा (१) वमोजिमको दीर्घकालीन भूउपयोग योजनाको आधापध्यात तथा समग्र आर्थिक, सामाजिक, पूर्वाधार विकास लागायतका विषय समेतको आधारमा सहीय भूउपयोग योजना तयार गरी सहीय भूउपयोग परिपद्वाट स्वीकृत गराइलागू गर्नु पर्नेछ।

(३) प्रदेश सरकारले आफ्नो प्रदेश अन्तर्गतको आर्थिक, सामाजिक, पूर्वाधार विकास लागायतका विषय समेतको आधारमा प्रदेशस्तरीय भूउपयोग योजना तयार गर्नु पर्नेछ।

(४) उपदफा (३) वमोजिम प्रदेशस्तरीय भूउपयोग योजना तर्जुमा गर्दौ सहीय भूउपयोग योजनासँग प्रतिकूल नहुने गरी प्रदेशस्तरीय भूउपयोग परिपद्वाट स्वीकृत गराईलागू गर्नु पर्नेछ।

(५) प्रत्येक स्थानीय तहले भूउपयोग क्षेत्र नकसा तथा आफ्नो क्षेत्रभित्रको आर्थिक, सामाजिक, पूर्वाधार विकास लागायतका विषय समेतको आधारमा सहीय र प्रदेश स्तरीय भूउपयोग योजनासँग प्रतिकूल नहुने गरी स्थानीय भूउपयोग योजना तयार गर्नु पर्नेछ।

(६) उपदफा (५) वमोजिम तयार गरिएको भूउपयोग योजना स्थानीय भूउपयोग परिपद्वाट स्वीकृत गराइलागू गर्नु पर्नेछ।

(७) स्थानीय तहले उपदफा (५) वमोजिम भूउपयोग योजना तयार गर्दौ आवश्यकता अनुसार ग्रामीण र सहरी क्षेत्रको वेलामोर योजना तर्जुमा गर्न सकनेछ।

(८) भूउपयोग योजना तयार गर्दौ देहायका क्षेत्र देखिने गरी तयार गर्नु पर्नेछ:-

(क) अध्यपक करिडो,
(ख) विशेष आर्थिक क्षेत्र,
(ग) राष्ट्रिय परियोजना,
(घ) अन्तर्राष्ट्रीय पैथिक क्षेत्र,
(ङ) सशस्त्र योग्य राष्ट्रिय महत्त्वका प्रारंभिक तथा भौतिक सम्पदाहारः
(च) अन्तर्राष्ट्रीय पहिचान र मानवीय आस्था बोकेका धार्मिक, सांस्कृतिक महत्त्वका स्थानहटः
(छ) विधालय वा अन्य शैक्षिक क्षेत्र, सडक, स्वास्थ्य संस्था, सिंचाई कूलो वा नहर रहेको क्षेत्र,
(ज) राष्ट्रिय सुरक्षाको वृद्धिले संबंधित स्थानहटः
(झ) विद्यालय को खोजिमुक्त क्षेत्र,
(ञ) वातावरणीय स्वचालन तथा जैविक विविधता संरक्षणको लागि सुरक्षित क्षेत्र,
(ट) अन्य आवश्यक क्षेत्र।

(६) भूउपयोग योजना सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोक्तिले वमोजिम हुनेछ।

परिच्छेद-३
जगाधनी स्रेस्ता र प्रमाणपूर्ण अध्यावधिक तथा भूउपयोग परिवर्तन

७. जगाधनी स्रेस्ता र प्रमाणपूर्ण अध्यावधिक गर्नु पनि: (१) स्थानीय तहले भूउपयोग क्षेत्र वर्गीकरण नक्सा वमोजिम आफ्नो क्षेत्रभित्रको जगाधनी स्रेस्ता र प्रमाण पुरस्मा तत्त्व-तत्त्व क्षेत्र देखिने गरी अध्यावधिक गर्नु पनि चेन।

(२) उपदफा (१) वमोजिम अध्यावधिक गरिएको कार्यमा चित नबुझ्ने जगाधनीले जिल्ला अदालत समक्ष त्यस्तो कार्य भएको मिलिए फेरिस मिलिए उजुरी दिन सबैका दिन।

(३) उपदफा (२) वमोजिमको उजुरी उपर जिल्ला अदालतले गरेको निर्णय अन्तिम हुनेछ।

८. भूउपयोग परिवर्तन गर्नु नहुने: (१) दफा ४ वमोजिम एउटा प्रयोजनको लागि वर्गीकरण गरिएको जगाध अर्को प्रयोजनमा प्रयोग गर्ने गरी भूउपयोग परिवर्तन गर्न पाइने छैन।

(२) उपदफा (१) मा जुनुसकै कुरा लेखिएको भए तापनि कुनै व्यक्तिले निजको हकमोगमा रहेको जगाध नियोजित प्रयोजनमा भन्दा फरक प्रयोजनमा प्रयोग गर्नु पनि भएमा सोको आधार र कारण खुलाई समन्धित स्थानीय भूउपयोग परिषदमा निवेदन दिनु पनि।

२१
(३) उपदफा (२) वमोजिम निवेदन प्रास भएमा वा आफ्नो क्षेत्रमा देखि भूप्रयोग परिवर्तन गर्ने परिवर्तन सम्बन्धित स्थानीय भूप्रयोग परिपदले संगत हुने आधार र कारण खुलाई आचरणका क्षेत्र भूप्रयोग परिपद सम्बन्धै आनुरोध गर्नै पर्दछ।

(४) उपदफा (३) वमोजिम अनुरोध प्रास भएमा प्राविधिक भूप्रयोग परिपदले सो प्रयोजनको लागि अद्यतन गर्यो प्राविधिक प्रतिवेदन पैशा गर्न माटो, भूभाग, कानून, भूप्रयोग योजना, कृषि, बन तथा वातावरण, भूमि, नापी तथा शहरी योजना क्षेत्रका विशेषज्ञ र सम्बन्धित स्थानीय तहको प्रमुख व उपप्रमुख रहेको एक समिति गठन गर्न सक्नेछ।

(५) उपदफा (४) वमोजिमको समिति दिएका प्राविधिक प्रतिवेदन समेतको आधारमा माग वमोजिम भूप्रयोग परिवर्तन गर्न उपयुक्त देखि आचरणका प्राविधिक भूप्रयोग परिपदले संघीय भूप्रयोग परिपद सम्बन्धी स्थानीय सिफारिस गर्नुभएको देखि भएको हो।

(६) उपदफा (५) वमोजिम सिफारिस प्रास भएमा संघीय भूप्रयोग परिपदले विद्यमान भूप्रयोग परिवर्तन गर्न सक्नेछ।

(७) उपदफा (६) मा जुनसुकै कुरा लेखिएका भए तापनि नेपाल सरकारले देहातका स्थानको विद्यमान भूप्रयोग परिवर्तन गर्न सक्नेछः-

(क) ठोस, तरल वा र्यास अवस्थाका महत्वपूर्ण प्राकृतिक क्षेत्र रहेको भूमिको सतह वा सतह भन्दा सूचीका स्थान,

(ख) राष्ट्रिय गौर्जका वा प्राचीनकालिक प्रास विकास आयोजनाहरू, ओद्योगिक क्षेत्र, विशेष आर्थिक क्षेत्र लगायतका आयोजना स्थापना गर्नु पर्ने स्थान,

(ग) राष्ट्रिय सूचीका वृद्धिले महत्त्वका क्षेत्र, अन्तर्राष्ट्रिय सीमा, विधि सम्पदा सूचीका परिपक्व गर्नु सांस्कृतिक, प्राकृतिक, ऐतिहासिक र पुरातात्विक महत्त्वका स्थान,

(घ) अन्तर राष्ट्र भूप्रयोग क्षेत्र व्यवस्थापन गर्नु पर्ने स्थान,

(ङ) नेपाल सरकारले आवश्यक ठानेका अन्य क्षेत्र।

(८) यस दफामा अन्य जुनसुकै कुरा लेखिएका भए तापनि सम्बन्धित स्थानीय भूप्रयोग परिपदले सिफारिसमा प्रदेश सरकारले देहातका अवस्थामा विद्यमान भूप्रयोग परिवर्तन गर्न सक्नेछः-

(क) अन्तरस्थानीय तह भूप्रयोग क्षेत्र व्यवस्थापन गर्नु पर्ने तह,

(ख) दुई वा सौमन्त्र वडी स्थानीय तहको भौगोलिक क्षेत्रमा पर्ने कुनै प्रदेशस्तरीय विकास आयोजना सम्बन्धमा संबंधित गर्नु पर्ने तह,

(९) भूप्रयोग परिवर्तनको स्वीकृति दिने प्रक्रिया सम्बन्धी अन्य व्यवस्था
तोकिए बमोजिम हुनेछ।

9. भूउपयोग परिवर्तन गर्न सकिने: (१) यस एन्मा अन्यत्र जनसङ्ख्यको कुरा लेखिएको भए तापस्थित स्थानीय तहले आफ्नो क्षेत्रभित्रको कुनै स्थान वा बस्ती कुनै विप्र वा प्राकृतिक प्रक्रियाको कारण असुरुक्त भएमा त्यस्तो क्षेत्रलाई असुरुक्त वा अवधिशीत स्थान घोषणा गरी त्यस्तो स्थानमा बसोबास गरेको परिवार वा समुदायलाई सुरुक्त तथा व्यवस्थित स्थानमा बसोबासको व्यवस्था मिलाउन भूउपयोग परिवर्तन गर्न सकिनेछ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम भूउपयोग परिवर्तन गराउने अन्यत्र जग्गा उत्तराधिकार नसकेको अवस्थामा मात्र कृपि क्षेत्रमा बसोबासको व्यवस्था मिलाउने गरी भूउपयोग परिवर्तन गर्न सकिनेछ।

10. जग्गाको खण्डीकरण नियन्त्रण तथा चक्ताधन्दी गर्न: (१) जग्गाको खण्डीकरण नियन्त्रण तथा फिकौकार्य गर्ने कार्यक्रम निर्माण गर्न आवश्यक आधार र मापदण्ड तोकिए बमोजिम हुनेछ।

(२) मन्त्रालय, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहले कृपि भूमिमा आवृत्तिकरण, यानीकरण, व्यवसायीकरण, सहकारी खेती, सामुहिक खेती तथा सार्वजनिक खेती गर्न तोकिए बमोजिमको श्रेणीफलका किता जग्गा एकीकरण गरी चक्ताधन्दी कार्यक्रम गर्न, गराउन सकिनेछ।

(३) चक्ताधन्दी र जग्गा एकीकरण कार्यक्रमलाई प्रोत्साहन गर्न मन्त्रालय, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहले विशेष सुविधाका कार्यक्रमहरू सञाहन गर्न सकिनेछन्।

(४) चक्ताधन्दी कार्यक्रम सञाहन गर्न सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ।

11. नयाँ घर निर्माण वा बसोबासका पूर्वाधार्य धर वा विस्तार गर्न सकिने: (१) यो एन्मा प्रारम्भ नुहोस् र बिघटन क्षेत्रमा रहेको धरमा सामाजिक बमोजिम बसोबास गरेको बाहेक नयाँ घर निर्माण वा बसोबासका पूर्वाधार्य धर वा विस्तार गर्न सकिने छेन।

(२) उपदफा (१) मा जनसङ्ख्यको कुरा लेखिएको भए तापनि सामाजिक बमोजिम बसोबास गरिएको घर कुनै कारणले भत्के वा पुरानो भई नयाँ बनाउनु पनि अवस्था भएमा धर निर्माणको लागि निजको अन्यत्र कुनै जग्गा नभएमा कृपि क्षेत्रमा नयाँ घर निर्माण गर्न वा कृपि प्रयोजनको लागि आवश्यक पनि संचालन गर्नु phát छेन।

12. घडेली विकसित गर्न नपाइए: यस एन्मा बमोजिम आवासीय प्रयोजनको लागि वर्गीकरण गरिएको क्षेत्र बाहेकका अन्य क्षेत्रमा कुनै पनि प्रयोजनले व्यवसायिक रूपमा घडेली
विकसित गर्न र सोको विक्री वितरण गर्न पाइने है।

13. जर्गाको मूल्याङ्कन र करको निर्धारण: स्थानीय तहले आफ्नो क्षेत्रभित्रको जर्गाको मूल्याङ्कन गर्दै र भूमि सम्बन्धी करको निर्धारण गर्दा भूउपयोग क्षेत्र वर्गीकरणलाई समेत आधार मालूम पर्नेछ।

परिभाषा-४
भूउपयोग कार्यन्वयन संरचना

14. सहीय भूउपयोग परिषद्: (१) भूउपयोग सम्बन्धी नीति, योजना र मापदण्ड कार्यन्वयन गर्न सहीय तहमा देखि विभाजित सहीय भूउपयोग परिषद् रहनेछः-

(क) मन्त्री/राज्यमन्त्री, भूमि व्यवस्था सम्बन्धी विषय हेने नेपाल सरकारको मन्त्रालय - अध्यक्ष
(ख) सदस्य, राष्ट्रिय योजना आयोग (भूमि व्यवस्था विषय हेने) - सदस्य
(ग) सचिव, भूमि व्यवस्था सम्बन्धी विषय हेने नेपाल सरकारको मन्त्रालय - सदस्य
(घ) सचिव, अर्थ सम्बन्धी विषय हेने नेपाल सरकारको मन्त्रालय - सदस्य
(ङ) सचिव वन तथा वातावरण सम्बन्धी विषय हेने नेपाल सरकारको मन्त्रालय - सदस्य
(च) सचिव, सहीय मामिला सम्बन्धी विषय हेने नेपाल सरकारको मन्त्रालय - सदस्य
(छ) सचिव, सहीय विकास सम्बन्धी विषय हेने नेपाल सरकारको मन्त्रालय - सदस्य
(ज) सचिव, कृषि तथा पशुपन्द्री विकास मन्त्रालय - सदस्य
(झ) सचिव, उद्योग चार्जित्तय तथा आपूर्ति मन्त्रालय - सदस्य
(ञ) भूउपयोग सम्बन्धी विशेषज्ञहरूलाई नेपाल सरकारको मनोकालिन कम्तीमा तुईजना महिला सहित चारजनालाई सहित सदस्य
(ट) सहसचिव, भूमि व्यवस्था सम्बन्धी विषय हेने नेपाल सरकारको मन्त्रालय - सदस्य-सचिव
(२) उपदफा (१) को खण्ड (ञ) विभाजित मनोकालिन सदस्यको पदावधि तीन वर्षको हुनेछ र पदीय जिम्मेवारी सत्तोबन्धक रूपमा पूरा नगरेका, सहीय भूउपयोग परिषदको हितिण्यक सुनेल्को काम गरेको, कार्यक्रमको अभाव वा खराब आचरण भएका नेपाल सरकारले त्यस्तो सदस्यलाई जुनसुकै समयमा पदबाट हटाउन सक्नेछ।
तर कुनै सदस्यलाई पदवाट हटाउनु पूर्व निजलाई आफ्नो सफाई पेश गरेस मनासिह छोका उपलब्ध गराउनु पर्नेछ।

(३) उपदफा (१) बमोजिमको परिषदले आवश्यक देखेका कुनै सरोकारबाला वा विशेषज्ञलाई परिषदको बैठकमा आमन्त्रण गर्नेछ।

(४) उपदफा (१) को खण्ड (ज) बमोजिम तकिएका सदस्यहरूको सेवा र शर्त सम्बन्धी व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ।

(५) सहीय भूउपयोग परिषदको बैठक सम्बन्धी कार्यविधि सो परिषदले आफैले निर्धारण गरेको बमोजिम हुनेछ।

१५. सहीय भूउपयोग परिषदको काम, कर्त्तव्य र अधिकार: यस ऐनमा अन्य हास्य उल्लिखित काम, कर्त्तव्य र अधिकारका अतिरिक्त सहीय भूउपयोग परिषदको काम, कर्त्तव्य र अधिकार देखाइ बमोजिम हुनेछः—

(क) दीर्घकालिन तथा आवश्यक विकास योजना र कार्यन्वयन काममा आधार मानी राष्ट्रिय स्तरको भूउपयोग योजना बनाई लागू गरेन, गराउने।

(ख) भूउपयोग योजना सयल गर्न नेपाल सरकारको विभिन्न निकायहरूको आवश्यक सम्बन्ध गर्न।

(ग) भूउपयोग योजना सयल गर्न आवश्यक भूउपयोग नक्सा डाटा तयार गर्न सम्बन्धी बनाउने।

(घ) भूउपयोग क्षेत्र वर्त्तिकरण, योजना तर्जुमा र कार्यन्वयन सम्बन्धी अन्य आवश्यक आधार तथा मापदंड तयार गर्न।

(ड) तकिए बमोजिम अन्तर्द्विष्कितक सहीय भूउपयोग सम्बन्धी विवाद समाधान गर्न।

१६. प्रदेश भूउपयोग परिषद: (१) प्रदेशस्तिको भूउपयोग सम्बन्धी कार्य गर्न प्रत्येक प्रदेशमा देखाइ बमोजिमको प्रदेश भूउपयोग परिषद रहेको छ।

(क) मन्त्री, भूमिव्यवस्था सम्बन्धी विषय हेतू प्रदेश सरकारको मन्त्रालय

(ख) सचिव, अर्थ, कृषि, वन, कानून, उद्योग, शहरी विकास, स्थानीय विकास सम्बन्धी विषय हेतू प्रदेश सरकारको मन्त्रालय

(ग) भूउपयोग सम्बन्धी विशेषज्ञहरूको प्रदेश सरकारबाट मनोनित कम्बलमा दुई जना मोहिला सहित चालजना

(घ) सचिव, भूमिव्यवस्था सम्बन्धी विषय हेतू प्रदेश सरकारको मन्त्रालय

२५
(२) उपदफा (१) को खण्ड (ग) वर्मोजिम मनोनित सदस्यको कार्यान्विती तीन वर्षको हुनेछ र पदीय जिज्ञासारी सन्नोखोजनक रूपमा पूरा गरेमा, प्रदेश भूउपयोग परिषदको हित विपरित कुनै काम गरेमा, कार्यकालातोको अभाव वा खराब आचरण भएमा प्रदेश सरकारले त्यस्तो सदस्यलाई जुनसुची समयमा पदवाट हटाउन सक्नेछ।

तर कुनै सदस्यलाई पदवाट हटाउनु परिषदले निजलाई आफ्नो सफाई गर्न सक्ने मनाःपछि श्रेय समय उपलब्ध गराउनु पर्नेछ।

(३) प्रदेश भूउपयोग परिषदले आवश्यक देखेमा कुनै सरोकारबाला वा विशेषज्ञालाई परिषदको बैठकमा आमन्द्त्रण गरेप्रदेश सन्दर्भमा सदस्यलाई जुनसुची समयमा पदबाट हटाउन सक्नेछ।

(४) उपदफा (१) को खण्ड (ग) वर्मोजिम मनोनित सदस्यको सेवा र शर्त सम्बन्धी व्यवस्था तोक्रिया, वर्मोजिम हुनेछ।

(५) प्रदेश भूउपयोग परिषदको बैठक सम्बन्धी कार्यान्विति सो परिषद् आफैले निधारण गरे वर्मोजिम हुनेछ।

१७. प्रदेश भूउपयोग परिषदको काम, कार्य र अधिकार: यस ऐनमा अन्यत्र उल्लिखित काम, कार्य र अधिकारका अतिरिक्त प्रदेश भूउपयोग परिषदको काम, कार्य र अधिकार देहाय वर्मोजिम हुनेछः-

(क) प्रदेशस्तरको भूउपयोग सम्बन्धी नीति निर्माण र कार्यान्वयन तथा नियमन गरेन।
(ख) प्रदेशस्तरीय भूउपयोग योजना र मापदण्ड तयार गरेन।
(ग) तोक्रिया वर्मोजिम अन्तर स्थानीय तहको भूउपयोग सम्बन्धी विवाद समाधान गरेन।
(घ) प्रदेश तहको भूउपयोग नक्शा डाटबेस तयार गरेन र अभिलेख अध्यापक गरेन।
(ड) उपयोग नभएको बा कम उपयोग भएको बा दुरुपयोग भएको बा दोहन भएको जर्जरहुँको आवश्यक व्यवस्थापन गरेन, गराउने।

१८. स्थानीय भूउपयोग परिषद्: (१) भूउपयोग क्षेत्र तथा भूउपयोग योजना तर्जुङ्गमा तथा कार्यान्वयनका लागि प्रत्येक स्थानीय तहमा एक स्थानीय भूउपयोग परिषद् रहेनछ।

(२) सम्बन्धित गाउँ कार्यालयका बा नगर कार्यालयको स्थानीय भूउपयोग परिषद्को रूपमा कार्य गरेनछ।

(३) स्थानीय भूउपयोग परिषदले आफ्नो कार्य सम्पादनको क्रममा विभिन्न विभागको सहयोग लिन सक्नेछ।

(४) स्थानीय भूउपयोग परिषदको बैठक आवश्यकता अनुसार बस्नेछ। २६
(५) स्थानीय भूउपयोग परिषद्को वैठक सम्बन्धी कार्यविधि परिपूर्ण आफैले निर्धारण गरे वमोजिम हुनेछ।

19. स्थानीय भूउपयोग परिषद्को काम, कर्त्त्व र अधिकार: यस ऐनमा अन्यथा उल्लिखित काम, कर्त्त्व र अधिकारका अतिरिक्त स्थानीय भूउपयोग परिषद्को काम, कर्त्त्व र अधिकार देखि वमोजिम हुनेछः-

(क) स्थानीय भूउपयोग योजना स्वीकृत गरेको भने
(ख) भूमिसम्बन्धी लगत सकृतिति, विशिष्ट क्षेत्र र उपयोग गरेको भने
(ग) आफ्नो तहको भूउपयोग क्षेत्र नकसा अध्यक्षको गराउने
(घ) आवश्यकता अनुसार आफ्नो तहको भूउपयोग उपक्षेत्र वर्गीकरण गरेको भने
(ड) भूउपयोग क्षेत्र वर्गीकरण सम्बन्धी सूचना तोकिए वमोजिम सरोकारवालाको पहुँचका पुनर्युक्त भूभूमि भूउपयोग कार्यान्वयन समितिलाई निदेश दिने,
(च) स्थानीय तहको भूउपयोग योजना कार्यान्वयनका प्रक्रिया र मापदण्ड तयार गरी लागु गरेको भने
(छ) भूउपयोग योजना कार्यान्वयनको अनुगमन गरेको भने
(ज) भूउपयोग परिवर्तनको लागि स्पष्ट आधार र कारण सहित सिफारिस गरेको भने
(झ) तोकिएको उपयोगमन्दा फरक उपयोग गरेको भने
(ञ) भूउपयोगमा उल्लेखनीय योगदान गरेको भने व्यक्ति, उपचार र संस्थालाई पुरस्कृत गरेको भने
(ट) धार्मिक, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, पुरातात्त्विक, सार्वजनिक, सामुदायिक, स्थलहरूको संरक्षण गरेको भने
(ठ) आफ्नो तहको भूउपयोग सम्बन्धी आवश्यक नीतिहरू तर्जुमा गरी पारित गरेको भने

20. कार्यान्वयन समिति: (१) स्थानीय भूउपयोग परिषद्को कार्यालय सहयोग गर्न प्रत्येक स्थानीय तहमा देखि वमोजिमको एक भूउपयोग कार्यान्वयन समिति रहनेछः-

(क) सम्बन्धित गाँउ कार्यालयका वा नगर कार्यालयालाई अध्यक्ष र प्रमुख - अध्यक्ष
(ख) सम्बन्धित बडाको बडा अध्यक्ष - सदस्य
(ग) स्थानीय तहको कृति, वन, भूमि, शहरी विकास र भौतिक पूर्वाधारसँग सम्बन्धित शाखाका प्रमुखहरू - सदस्य
(घ) सरोकारवालामध्ये ध्वनि स्थानीय भूउपयोग
(२) उपदफा (१) को खण्ड (घ) वर्मोजिम तोकिएका सदस्यहरूको पदाधिकार तीन वर्षको हुनेछ।

(३) कार्यान्वयन समितिको काम, कर्त्य र अधिकार देखाउ परिषद छुवैँ:-

(५) स्थानीय भूउपयोग परिषद्वारा स्वीकृत भूउपयोग योजना कार्यान्वयन गरेँ।
(ख) वर्गीकृत क्षेत्रको सृजना तोकिए वर्मोजिम सरोकारबालाको जानकारीको लागि साक्षर गरेँ।
(ग) प्रश्नको बाँटोको व्यवस्थापन भूउपयोग योजना तयार गरेँ।
(घ) व्यवस्थापन भूउपयोग योजना बाट समस्याहरू अनुमोदन गराउने लागि स्थानीय तहको समितिको भूउपयोग योजना तयार पारी तर स्थानीय भूउपयोग परिषद्मा पेश गरेँ।
(ङ) कार्यान्वयनको कम्युनिटी समस्याहरू समाधानको लागि विकास स्थानीय भूउपयोग परिषद्मा पेश गरेँ।
(च) भूमिको संरक्षण र दिनस्ती कार्योपयोगको लागि संचेतना अभिवृद्धि गरेँ।
(छ) तोकिएको उपयोगको बैंकलाई फरक उपयोग गरेको वा तोकिए वर्मोजिम नगरमा कार्यान्वयन लागि स्थानीय भूउपयोग परिषद्मा सिफारिस गरेँ।
(झ) कृपा गरेका समुदायक भूमिको पहिचान गरी सामुहिक हितमा उपयोगको व्यवस्था मिलाउने।
(ञ) भूउपयोगको स्थलाङ्क योगदान गर्ने व्यक्ति, परिवार र समुदाय अनुकूल गर्ने कार्यान्वयन गरेँ।
(ञ) कार्यान्वयन समितिको वैठक समाप्ती व्यवस्था तोकिए वर्मोजिम हुनेछ।

२९. भूमि वैठक सम्बन्धी व्यवस्था: (१) भूउपयोग वर्गीकरण सम्बन्धी व्यवस्था कार्यान्वयन गरेँ। भूमिको अधिकारमा उपयोग गरेको उपयोगको बैंकलाई फरक गरेको वा तोकिएको उपयोगको स्थलाङ्क व्यक्ति, परिवार र समुदायको समाप्ती व्यवस्था भूमि वैठक छुवैँ।
(२) भूमि वैठक सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिए वर्मोजिम हुनेछ।
२२. सुविधा तथा प्रोत्साहन: कृषियोग्य जमिनको अधिकतम उपयोग गर्ने कृषिकलाई प्रोत्साहन गर्ने नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहले विभिन्न कार्यक्रमहरू सङ्गठन गर्न सक्नेछ।

२३. भूउपयोग योजनाको पुनरावलोकन: नेपाल सरकारले प्रत्येक सात वर्षमा, प्रदेश सरकारले प्रत्येक पाँच वर्षमा र स्थानीय तहले आवश्यकता अनुसार भूउपयोग योजनाको पुनरावलोकन गर्न सक्नेछ।

परिभाषा-५
कसूर तथा सजाय

२४. कसूर गरेको मानिने: देहाय वमोजिमका कार्य गरेमा यस ऐन वमोजिम कसूर गरेको मानिनेछः-

(क) तहमात भूउपयोग नक्सा र भूउपयोग योजना वमोजिम कार्य नगरेमा।

(ख) काउवाहिको परिस्थिति उत्पन्न भई जरा बीजो राख्नु परेउ उचित र पर्याप्त कारण सहितको तथ्यमा सम्बन्धित स्थानीय तहमा दिनको अवस्थामा बाहेक कृषि क्षेत्रमा वर्गित जमिन लगाउन तीन वर्षांघिब बीजो राखेमा,

(ग) यस ऐनमा उल्लिखित अवस्थामा बाहेक निर्धारित भूउपयोग क्षेत्र वर्गिकरण परिवर्तन गरेमा।

२५. सजाय: (१) कसूर एक देहायका कसूर गरेमा तोकिएको अधिकारीले देहाय वमोजिमको सजाय गर्न सक्नेछः-

(क) दफा २४ को खण्ड (क) वमोजिमको कसूर गरेमा दुई लाख रुपैयाँसम्म जरियाना।

(ख) दफा २४ को खण्ड (ख) वमोजिमको कसूर गरेमा उत्पादन अनुमानको आधारमा एक लाख रुपैयाँसम्म जरियाना।

(ग) दफा २४ को खण्ड (ग) वमोजिमको कसूर गरेमा तीन लाख रुपैयाँसम्म जरियाना।

(२) उपदफा (१) वमोजिमको अधिकारीले दफा २४ को खण्ड (ग) वमोजिमको कसूर गरी निर्धारित भूउपयोग परिवर्तन गरेमा उपदफा (१) मा उल्लिखित जरियानाको अतिरिक्त त्यस्तो जरभ छ महिनाभित्र साविक वमोजिम भूउपयोग कायम गर्न गरी आदेश दिन सक्नेछ।

२६. अदालतलाई भए सरकरको अधिकार हुने: दफा २४ वमोजिमको कसूरको सम्बन्धमा कार्यालय र किनारा गर्दा पक्ष लिखिउन, बयोन लिन, प्रमाण बुझ्न, कागजपत्र
दाखिला गराउने लगायतका विषयमा तोरिको अधिकारीलाई प्रामुख्य सरकार अधिकार भएका कार्यो तालिम अदालतलाई भए सरकार अधिकार हुनेछ।

२७. उजूर गर्ने सक्ने: दफा २४ बमोचजमको कसूर मर्मत तीनुका निजामा उजूर गर्न सकिनेछ।

२८. पुनर्विवर्तन: दफा २५ बमोचजम भएको सजाय उपि चाचत्तनबुझ्ने पक्षले सम्बन्धित जिल्ला अदालतमा पुनर्विवर्तन दिन सकिनेछ।

२९. संक्रमण कार्यविधि अपनाउने: दफा २४ बमोचजमको कसूरसँग सम्बन्धित मुद्दाको करारामा र किनारा गर्दा संक्रमण कार्यविधि ऐन, २०२५ बमोचजमको कार्यविधि अपनाउनु पर्नेछ।

परिच्छेद-६

विविध

३०. अधिकार प्रत्यायोजन गर्न सक्ने: यस ऐन बमोचजम तोरिको अधिकारीले आफूलाई प्राप्त अधिकारमध्ये मुद्दा हेणे अधिकार बाहेक अन्य सवे बा केही अधिकार अपनो मातहतको अधिकृतलाई प्रत्यायोजन गर्न सकिनेछ।

३१. समावेशितको आधारमा मनोनयन गर्न पर्ने: नेपाल सरकार बा प्रदेश सरकारले यस ऐन बमोचजम संधीय भूउपयोग परिदृश्य बा प्रदेश भूउपयोग परिदृश्या विभ सरस्य मनोनयन गर्दा समावेशितको आधारमा गर्नु पर्नेछ।

३२. नियम बनाउने अधिकार: यस ऐनको उद्देश्य कार्यन्वयन गर्न नेपाल सरकारले आवश्यक नियमसहू बनाउन सकिनेछ।

३३. निर्देशिका बा कार्यविधि बनाउने सक्ने: यो ऐन बा यस ऐन अन्तर्गत बनेका नियमसहूको अधीन सह रहे मन्त्रालय, प्रदेश र स्थानीय विभाग आवश्यक निर्देशिका बा कार्यविधि बनाउँछ लागू गर्न सकिनेछ।

३४. खारेजी र बनाउँ: (१) भूमि सम्बन्धी ऐन, २०२१ को परिच्छेद ९क. खारेज गरिएको छ।

(२) भूमि सम्बन्धी ऐन, २०२१ को परिच्छेद ९क. को व्यवस्था बमोचजम भए गरिराको कामहरू यसै ऐन बमोचजम भए गरिराको मन्त्रालय सहित प्रेमाणीकरण भएका हुनेछ।

संक्षिप्त विवरण

- दर्ता मिति:- २०७५/०९/३०
- प्रतिनिधिसँग सम्बन्धित चैतक्ष्मा संरचना उपाधि पारित मिति:- २०७५/११/२६
- राष्ट्रिय सम्बन्धित चैतक्ष्मा संरचना उपाधि पारित मिति:- २०७५/१२/१०
- राष्ट्रिय सम्बन्धित संरचनामा सहमत भई प्रतिनिधिसँग सम्बन्धित पुन: पारित:- २०७६/०४/२१
- प्रमाणीकरण मिति:- २०७६/०५/९
जीवनाशक विषादी व्यवस्थापन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विषेषमा

प्रस्तावना: जीवनाशक विषादीको उपाधान, संकेषण, निकासी, पैदाम, भण्डारण, तिरक्र वितरण, 
अदालेपतर, प्रयोग, विवर्तन जस्ता कार्यलाई नियमन गरी मानव तथा जीवनजनुको स्वास्थ्य र 
वातावरणमा पनि प्रतिकूल प्रभावलाई नियन्त्रण गर्न सम्बन्धमा आवश्यक व्यवस्था गर्न 
बाजारी सम्बन्धमा विषादी भएकोले,

साहित्य संसदले यो एन वनाएको छ।

परिभाषा-१

प्रारम्भिक

१. संक्षिप्त नाम र प्रारम्भ: (१) यस एनको नाम “जीवनाशक विषादी व्यवस्थापन एन, 
२०७६” रहेको छ।

२) यो एन तुरूण प्रारम्भ हुनेछ।

२. परिभाषा: विषय वा प्रसंगले अर्थ नलागेमा यस एनमा,

(क) “कौन” भज्जले दफा ९४ बमोजिमको प्लान्ट क्वारेंटीन तथा 
विषादी व्यवस्थापन कौन समस्तू पछै।

(ख) “धरेलु विषादी” भज्जले कृष्ण स्नाना घराउरी तथा व्यापारिक 
प्रयोजनको लागि वनस्पतिजन्य र गहुँ, दुध लगायतको 
प्राकृतिक स्नेहाट तयार गरिएको विषादी समस्तू पछै।

(ग) “जीवनाशक विषादी” भज्जले बोट विषयमा, कृष्णजन्य पदार्थ र 
बन तथा बन पैदावार, जीव, पशुपन्ची, मानव स्वास्थ्य, 
भण्डारण, प्याकोजिङ र निर्माण कार्यमा हाँ पन्याउँने रोग, 
कीरा, सुलसुले, निमातोडा, धारापाद, मुसा लगायतवाद व्यावहार 
प्रयोग गरिएका प्राइगारिक, वनस्पति, जैविक तथा रासायनिक 
बस्तु समस्तू पछै र तो शाब्दिक देखाउँको बस्तुलाई समेट 
जनाउँछः।

(१) हानिकारक जीवहरूको शिकार गरेका, परभक्री वनेका, 
परजीवी वनेका, रोग लगाउने सोको वृद्धि कम 
गराउने तथा त्यस्ता जीवहरूको आकर्षण र विकर्षण गर्न बस्तु (फेरोमोन्स, पॉटराइटर्नट, 
रिपेलेंट, डिरेंट्रेंट),

(२) हानिकारक जीवहरूको निर्मित वृद्धि र प्रजनन 
कार्यमा सङ्खाले पनि बस्तु (इन्सेक्ट ग्रॉथ रेगुलेटर, 
इन्हिबीटर),

(३) हानिकारक वनस्पतिको वृद्धि नियन्त्रण गर्न बस्तु
(प्लांट ग्रोथ इनिटियटर),

(४) पात पतिङ्गार झाने वस्तु (डिफोलियन्ट),

(५) एकिंग्लोपन कम गरेको तथा सुकाउने वस्तु (डिसिलेन्ट),

(६) फलफूल संख्या पतनासाम्यने वस्तु (बिनड एजेन्ट),

(७) समय नेपूद्वारो फलफूल झाने लगायतका समस्तको नियन्त्रण गर्ने वस्तु,

(८) कृषि वातावरण तथा कृषिजन्य पदार्थ उत्पादनका सम्बन्धित प्रयोगशालामा निस्कर्षमा गर्ने प्रयोग गरिने वस्तु (डिसइनफेक्टेंट)।

(घ) “तोकिएको” वा “तोकिए बमोजिम” भन्नाले यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियममा तोकिएको वा तोकिए बमोजिम सम्मान पर्नुहोस्।

(ङ) “निरीक्षण” भन्नाले दफ़ा २४ बमोजिम नियुक्त जीवनाशक विश्वासी निरीक्षण सम्मान पर्नुहोस्।

(च) “प्रतिवर्धित जीवनाशक विश्वासी” भन्नाले मानव स्वास्थ्य, पशु स्वास्थ्य तथा वातावरणमा प्रतिकृत असर गर्ने विश्वासीको उत्पादन, संश्लेषण, निकासी, पैंटिरी, प्रजीकरण, विश्वासी वितरण वा प्रयोगमा प्रतिवर्धित लगाइएको विश्वासी सम्मान पर्नुहोस्।

(छ) “प्रभुख” भन्नाले दफा १६ बमोजिमको केन्द्र प्रभुख सम्मान पर्नुहोस्।

(झ) “चोट विरुहा” भन्नाले जीवित वा बंश प्रसारणमा प्रयोग हुने वनस्पतिको डोइँ, होँगा, गौँ, कलमी, बोका, जरा, पात, फल, फूल, बीउ र जम्प्लाजम लगायत सम्मान पर्नुहोस्।

(ञ) “मन्त्रालय” भन्नाले कृषि सम्बन्धी विश्वासी हेज में नेपाल सरकारको मन्त्रालय सम्मान पर्नुहोस्।

(ञ) “मिथाउट गरिएको विश्वासी” भन्नाले विश्वासीमा हुने पनि आकर्षणतात्रय घटिन बनेको बास्तर वा विश्वासीको प्रभावकारिता घटाउन थपिएको वस्तु वा विश्वासीको सृजनात्मकता उल्लेख गरिए बमोजिमको गुण, मात्रा वा विषेषता नभएको विश्वासी सम्मान पर्नुहोस्।

(ट) “बिरुहाजन्य पदार्थ” भन्नाले वनस्पतिको डोइँ, होँगा, गौँ, कलमी, बोका, जरा, पात, फल, फूल, बीउवाट बनेको पदार्थ सम्मान पर्नुहोस् र सो शवको मृत वनस्पति वा त्यसको कुनै भागलाई समेत जनाउँछ।

(ट) “सक्रियत तत्क” भन्नाले विश्वासी संश्लेषण र उत्पादन गर्न
त्यसमा जैविक वा रासायनिक रूपमा सक्रिय रहेको तत्त्व (विषाणु) सम्झनु पर्दछ।

(२) “समिति” भनाले दफा १९ वमोजिमको जीवनाशक विषाणु व्यवस्थापन समिति सम्बन्धि सम्झनु पर्दछ।

(३) “सूचीकृत विषाणु” भनाले यस ऐन वमोजिम नेपाल सरकारले प्रक्रिकरण गरी नेपाल जनपत्रमा सूचना प्रकाशन गर्ने तौरको विषाणु समझनु पर्दछ।

परिच्छेद-२

जीवनाशक विषाणुको प्रक्रिकरण

३. जीवनाशक विषाणुको प्रक्रिकरण गराउन पर्दछ: (१) कुनै व्यक्ति, संस्था वा निकायले कुनै जीवनाशक विषाणु तथा त्यस्तो विषाणुको सक्रिय तत्त्व समेतहरूले उत्पादन, संक्षेपण, निकासी, पैटिकी, व्यवसायिक प्रयोग, भण्डारण, विक्री वितरण, ओसारपासर, व्यक्तिको बाहेरको पञ्जीकरण गराउन पर्दछ।

(२) उपदफा (१) वमोजिम प्रक्रिकरण गराउन चाहेने व्यक्ति, संस्था वा निकायले तोकेका वमोजिमको विवरण र दोभाषा प्रदेशको कृषि सम्बन्धी विषय हेर्ने मन्त्रालय माफि बाहेरको र सिँधु केन्द्र सम्बन्धी विवेचन दिनु पर्नेछ ।

(३) उपदफा (२) वमोजिम प्राप्त विवेचन उपर केन्द्रले आवश्यक चुनिन्दा गरी तोकेका शर्त पूरा भएको पाइएमा त्यस्तो जीवनाशक विषाणुको प्रक्रिकरण गरी सोफे क्रमाणुपत्र प्रदान गर्नु पर्नेछ।

(४) उपदफा (३) वमोजिम प्रदान गरिएको प्रमाणपत्रको अधि तीन वर्षको हुनेछ।

(५) जीवनाशक विषाणुको प्रक्रिकरण गर्न पार्ने शुल्क तथा सो सम्बन्धिको अन्य व्यवस्था तोकेका वमोजिमहरू हुनेछ।

(६) उपदफा (४) वमोजिम प्रक्रिकरण गरिएका विषाणुको नाम मन्त्रालयले नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन गर्नु पर्नेछ।

४. प्रक्रिकरण नगरिएका जीवनाशक विषाणुको प्रयोग गर्नु नहुने: (१) कसैले पनि दफा ३ वमोजिम प्रक्रिकरण गरिएका वाहेका जीवनाशक विषाणुको उत्पादन, संक्षेपण, निकासी, पैटिकी, व्यवसायिक प्रयोग, भण्डारण, विक्री वितरण, ओसारपासर, व्यक्तिको बाहेरको पञ्जीकरण हुन्छ।

(२) उपदफा (१) मा जुनसुँको कुरा लेखिएको भए तपाईं वैज्ञानिक
प्रयोग वा अनुसन्धानको प्रयोजनको लागि केन्द्रको पूर्वस्थिति लिइ जीवनाशक विषादी पैटारी गर्न वाधा पने छैन।

5. पञ्जीकरण खारेज वा निलम्बन गर्न सक्ने: (१) केन्द्रले देहायका अवस्थामा जीवनाशक विषादीको पञ्जीकरण खारेज वा निलम्बन गर्न सक्नेछः-

(क) पञ्जीकरण गरिएको जीवनाशक विषादीले मानिस, जीवजन्तु वा विशिष्टको स्वास्थ्य तथा वातावरणमा प्रतिकूल प्रभाव पारेको कारणले पञ्जीकरण कायम राख उचित नदेखिएका।

(ख) जुन प्रयोजनको लागि विषादी खारेज वा निलम्बन पञ्जीकरण हो सेको प्रयोग प्रभावकारी नभएका,

(ग) जुन प्रयोजनको लागि विषादी पैटारी तथा संश्लेषण गरिएको हो सेको गालत प्रयोग गरेँछा,

(घ) पञ्जीकरण पश्चात राष्ट्रिय तथा अत्यंत तंगुरुल्लामा कुनै नकारात्मक असर पाने तथ्य फेला परेको वा परिवर्तित्तमा आएको कुनै परिवर्तनले गर्दौ पञ्जीकरण खारेज वा निलम्बन गर्नु पने अवस्था देखिएका,

(ड) पञ्जीकरण गर्दौका बखङ्ख तोकिएका शर्तहरूले उल्लब्ध गरेको पाइएका,

(ब) यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियम, निर्देशिका तथा मापदण्ड विपरीतको काम गरेको पाइएका।

(२) पञ्जीकरण गरिएको विषादी खारेज वा निलम्बन गर्न सम्बन्धी प्रक्रिया तोकिए व्यवस्था गरेछा।

6. जीवनाशक विषादीको पुन: पञ्जीकरण: (१) दफा ५ को उपदफा (१) को खण्ड (क), (ख), (ड) र (ब) का अवस्थामा बाहेक पञ्जीकरण प्रमाणपत्रको मान्यता समास भएपछि पनि त्यस्ता जीवनाशक विषादीको प्रयोग गर्नु पने आवश्यकता भएमा दफा ३ व्यवस्था पञ्जीकरण गर्ने व्यतिक, संश्चा बा निकायले पुन: पञ्जीकरणको लागि केन्द्र समाक निवेदन दिनु पनेछ।

(२) दफा ५ को उपदफा (१) को खण्ड (ख) को आधारमा पञ्जीकरण खारेज वा निलम्बन भएको जीवनाशक विषादीको हकमा त्यस्तो अवस्था विद्यमान नभएको आधारमा पुन: पञ्जीकरण गर्ने प्रयोग गर्न सङ्केतक हुने त्यस्तो व्यतिक, संश्चा बा निकायलाई लागेमा पुन: पञ्जीकरणको लागि केन्द्र समाक निवेदन दिन सक्नेछ।

(३) उपदफा (१) वा (२) व्यवस्था केन्द्र समाक पेश हुन आएको निवेदनको सम्बन्धमा आवश्यक छानबिन गर्दौ तोकिए व्यवस्था आधारमा पुन: पञ्जीकरण गर्न सङ्केतक हुने देखिएका केन्द्रले त्यस्तो जीवनाशक विषादीको पुन: पञ्जीकरण गर्ने प्रमाणपत्र प्रदान गर्न सक्नेछ।

३४
(४) उपदफा (३) बमोजिम प्रदान गरिएको प्रमाणपत्रको अवधि तीन वर्षको हुनेछ।

(५) जीवनाशक विषादीको पुन: पजीकरण गर्ने आधार, सोको लागि लागि शुरुक तथा अन्य व्यवस्था तोर्निए बमोजिम हुनेछ।

७. पजीकरण विषादीको नबीकरण: (१) दफा ३ र ६ बमोजिम पजीकरण भएको जीवनाशक विषादीको म्याद समाप्त हुनु पैतीस दिन अगावै केन्द्र सम्बन्ध नबीकरणको लागि निवेदन दिनु पनेछ।

(२) उपदफा (९) बमोजिम परेको निवेदन उपर छानविन गर्ने मनाविन देखिएमा केन्द्रले अर्को तीन वर्षको लागि पजीकरणको नबीकरण गरिदिनु पनेछ।

(३) जीवनाशक विषादीको नबीकरण सम्बन्धी अन्य प्रक्रिया तोर्निए बमोजिम हुनेछ।

परिच्छेद-३
इजाजतपत्र सम्बन्धी व्यवस्था

८. इजाजतपत्र लिनु पनेछ: (१) पजीकरण वा पुन: पजीकरण गरिएका जीवनाशक विषादीको उपलब्ध, संबंधित, निकासी, पैठारी, ओपरपसार, व्यक्ति वा पुन: व्यक्ति गर्ने उनको व्यवस्था, संस्था वा निकासीले सो कार्य गर्नु पूर्व केन्द्रबाट इजाजतपत्र लिनु पनेछ।

(२) उपदफा (९) बमोजिम इजाजतपत्र प्रदान गर्नु पूर्व केन्द्रले तोर्निए बमोजिमको प्रावधिक जानकारी उपलब्ध गराउनु पनेछ।

(३) उपदफा (१) बमोजिम दिनेने इजाजतपत्रको अवधि तीन वर्षको हुनेछ।

(४) उपदफा (३) बमोजिमको अवधि समाप्त हुनुभन्दा पैतीस दिन अगावै तोर्निएको दस्तुर सहित सम्बन्धित इजाजतपत्रबालाले नबीकरणको लागि केन्द्र सम्बन्ध निवेदन दिनु पनेछ।

(५) उपदफा (४) बमोजिमको अवधिमत्र निवेदन दिन नसको इजाजतपत्रबालाले उपदफा (३) बमोजिमको अवधि समाप्त भएको मितिले पन्ध्र विनिमित्र दोब्बि पन्छ दस्तुर सहित इजाजतपत्रको नबीकरणको लागि केन्द्र सम्बन्ध निवेदन दिन सक्नेछ।

(६) उपदफा (४) र (५) बमोजिम प्राप्त निवेदनका सम्बन्धमा आवश्यक जौनसु गर्ने केन्द्रले अर्को तीन वर्षको लागि इजाजतपत्रको नबीकरण गरिदिन सक्नेछ।

(७) उपदफा (९) मा जुन सुकै कुरा लेखिएको भए तापनि जीवनाशक
विपादीको विक्री वितरण र छुर्ने कार्यको इजाजतपत्र दफा ३ वमोजिम प्रतिकरण गरिएका विपादीमध्ये विपादी विक्री वितरण तथा विपादी छुर्ने व्यवसायको इजाजतपत्र प्रदान तथा सोको नबाब्रण तथा खारेजी गर्न सम्बन्धी व्यवस्था सम्बन्धित प्रदेशको प्रदेश कानून वमोजिम हुनेछ।

(८) यस दफा वमोजिम नबीकरण नगराउँने इजाजतपत्र स्वत: खारेज भएको मानिनेछ।

(९) उपदफा (१) वमोजिम इजाजतपत्र सम्बन्धी निवेदनको ढाँचा, सोको लागि लागि दस्तृ, प्रक्रिया, इजाजतपत्र लिन चाहिए व्यक्ति, संस्था र निकायको योग्यता र इजाजतपत्रको नबीकरण सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिए, वमोजिम हुनेछ।

९. इजाजतपत्र खारेज गर्न सकिने: (१) कुनै इजाजतपत्रबालाले इजाजतपत्र प्रदान गर्नु लागि शर्तको उल्लाङ्ग गरेका केन्द्रले जुनसूकै समयमा त्यस्ता इजाजतपत्र खारेज गर्न सकिनेछ।

(२) उपदफा (१) वमोजिम इजाजतपत्र खारेज गर्नुअघि केन्द्रले सम्बन्धित इजाजतपत्रबालालाई दिन दिनेको समय दिन इजाजतपत्र खारेज गर्नु नपर्ने कुनै मनासिफ कारण भए पेश गर्नका लागि उ्चित मौका दिनु पनेछ।

(३) उपदफा (२) वमोजिम इजाजतपत्र खारेज हुन नपर्ने कुनै कारण पेश भएमा वा सो समयभित्र त्यस्ता जानकारी प्राप्त हुन नजाएमा केन्द्रले पन्न दिनभित्र इजाजतपत्र खारेज समम्बन्धमा आधार निर्णय गरी सोको जानकारी सम्बन्धित इजाजतपत्रबालालाई दिनु पनेछ।

(४) उपदफा (२) वमोजिम इजाजतपत्र खारेजीको प्राम्भ भई उपदफा (३) वमोजिमको निर्णय नभएसम्मको अवधिमा उक्त इजाजतपत्र स्वत: निलम्बन भएको मानिनेछ।

१०. प्रदेशको इजाजतपत्र लिनु पनेछ: (१) पजीकरण चा पुन: पजीकरण गरिएका जीवनाधारक विपादीको विक्री वितरण, भण्डारण, व्यवसायिक प्रयोग तथा जीवनाधारक विपादी छुर्ने व्यवसाय गर्न चाहिए व्यक्ति, संस्था र निकायले प्रदेश जीवनाधारक विपादी व्यवस्थापन समितिबाट इजाजतपत्र लिनु पनेछ।

(२) उपदफा (१) वमोजिम इजाजतपत्र प्रदान गर्न, नबीकरण गर्न तथा त्यस्तो इजाजतपत्र खारेज गर्न व्यवस्था प्रदेश कानूनले निर्धारण गरे वमोजिम हुनेछ।

३६
परिच्छेद-४
समितिको गठन तथा काम, कर्त्त्व र अधिकार

१९. जीवनाशक विषादी व्यवस्थापन समिति: (१) जीवनाशक विषादी व्यवस्थापनका सम्बन्धमा आवश्यक पर्ने नीति निर्धारण गर्ने लगायतका कार्यमा नेपाल सरकारलाई आवश्यक राय, सुझाव तथा परामर्श उपलब्ध गराउन एक जीवनाशक विषादी व्यवस्थापन समिति रहेको छ।

(२) समितिमा देहात बमोजिमका सदस्यहरू रहेको छन्:

क) सचिव, मन्त्रालय - अध्यक्ष
ख) सह-सचिव, वातावरण सम्भन्धी विषय हुनेका नेपाल सरकारले मन्त्रालय - सदस्य
ग) महानिदेशक, पशु सेवा विभाग - सदस्य
घ) कार्यालयी निदेशक, नेपाल कृषि अनुसंधान परिषद् - सदस्य
ङ) प्रसुख, स्वास्थ्य सेवा विभाग वा विशेष्य प्रतिनिधि इम्परियल यात्री तथा रोग नियन्त्रण महाशाखा - सदस्य
च) विषादी विशेषक्षा, वन विशेषक्षा, कृषि विशेषक्षा र उपभोक्ता विशेषक्षा धारा दुई जना महिला सहित पौष जना - सदस्य
छ) विषादी व्यवसायीहरूमध्ये धारा दुई जना महिला सहित पौष जना - सदस्य

d) उपसचिव (कार्यनेपाल), मन्त्रालय - सदस्य

d) प्रसुख - सदस्य-सचिव

(३) उपदफा (२) को खण्ड (च) र (छ) बमोजिम मनोनीत सदस्यहरूको पदार्थविद्या तीन वर्षको हुनेछ र निजहरू पुन: एक पटकको लागि मनोनीत हुन सकेको छ।

(४) उपदफा (३) मा जुनस्कै कुरा लेखाँ भए तापिन उपदफा (२) को खण्ड (च) र (छ) बमोजिम मनोनीत कुनै सदस्यले समितिको हित विपरीत कुनै कार्य गरेका निजहरू पदार्थविद्या पूरा नहुँदै मन्त्रालयले निजसङ्ग हटाउन सकेको छ।

तर यस्री हटाउन अधि निजसङ्ग सफाई पेश गर्न मनासिव माफिकको मौका दिनु पनेछ।

(५) समितिले आवश्यकता अनुसार सम्बन्धित विषयको विशेषज्ञहरूलाई समितिको बैठकमा आमन्त्रण गर्न सकेको छ।

२२. समितिको बैठक र निर्णय: (१) समितिको बैठक कर्मीहरू छ नैनामा एक पटक बस्नेछ।
(२) समितिको बैठक अध्यक्षले लोको भित्र समय र स्थानमा वसन्तै।

(३) समितिको कुल सदस्य संख्याको पचास प्रतिशतमा बढी सदस्यहरु उपस्थित भएमा बैठकको लागि गणपूर्वक संख्या पुनरात सम्बन्धित र निर्णयको सहित मानिने।

(४) समितिको बैठकको अध्यक्ष अध्यक्षले गर्नेछ र निर्णयको अनुसन्धानमा बैठकमा उपस्थित सदस्यहरु आफूँमध्ये छानेको सदस्यको अध्यक्षता गर्नेछ।

(५) समितिको बैठकमा बहुमतको राय मान्य हुनेछ र मत वराउँगा भएमा अध्यक्षले निर्णयक प्राप्त गर्ने।

(६) समितिको निर्णय अध्यक्ष र सदस्य-सम्बन्धी प्रमाणित हुनेछ।

(७) समितिको बैठक सम्बन्धी अन्य कार्यविधि समिति आफैले निर्णय गर्ने चमोलिएँ हुनेछ।

१३. समितिको काम, कर्त्ता र अधिकार: (१) यस ऐनमा अन्यत्र उल्लिखित काम, कर्त्ता र अधिकारका अन्तर्गत समितिको काम, कर्त्ता र अधिकार देखि चमोलिएँ हुनेछ:-

(क) जीवनाशक विषयक सम्बन्धी नीति तर्जुमा गरी नेपाल सरकार सम्झौता गर्नेछ,

(ख) जैविक, वनस्पतिजन्य तथा सुरक्षित रासायनिक विषयक स्थापना लागानी गर्न निर्देशक तथा सहकार्यको उपस्थित गर्नेछ।

(ग) जीवनाशक विषयक गुणस्तोत्र विषयक निर्णय तथा विषयको व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्य गर्नेछ,

(घ) जीवनाशक विषयको सम्बन्धित अन्तर्द्विभिक्ष सुन्दर र मतम हो तथा कार्यवृत्तिको लागि नेपाल सरकारलाई आवश्यक सुझाव दिन्छ,

(ड) मानव, पशुपन्न्धी, जीवजन्तुको स्वास्थ्य र बालाधक्ष्मा प्रतिकूल अस्तित्व पनि जीवनाशक विषयको प्रतिकूल अस्तित्व पनि जीवनाशक विषयको प्रतिकूल अस्तित्व पनि जीवनाशक विषयको प्रतिकूल अस्तित्व पनि जीवनाशक विषयको प्रतिकूल अस्तित्व पनि जीवनाशक विषयको प्रतिकूल अस्तित्व पनि जीवनाशक विषयको प्रतिकूल अस्तित्व पनि जीवनाशक विषयको प्रतिकूल अस्तित्व पनि जीवनाशक विषयको प्रति

(च) निर्देशक र प्रमुखको भित्र विषयको प्रतिकूल अस्तित्व र प्रतिकूल अस्तित्वको उपर्युक्त सुझाव दिन्छ,

(छ) क्षेत्रको पनि विषयक भने वास्तविक भए र सम्बन्धित विषयको प्रभावित गर्नेछ,

(ज) जीवनाशक विषयक व्यवस्थापन सम्बन्धी मापदंडहरु व्यवस्थित गरी लागू गर्नु, गराउने,

(झ) केन्द्र तथा उपसमितिलाई आवश्यकता अनुसार अधिकार प्रत्ययोजन गर्नु,
(३) तोकिए बमोजिमका अन्य काम गरन्।

(२) समितिले जीवनाधारक विषादीको उत्पादन, संशोधन, निकासी, पैटर्नी, व्यवसायिक प्रयोग, भण्डारण, विक्री वितरण, आओरपालन, व्याकरण वा पुन: व्याकरणको कार्यलाई सहज एवं सुचारू रूपले सबैलाई गर्नका लागि बाबुहरूको आवश्यकता अनुसार उपसमिति गठन गर्न सक्नेछ।

(३) उपदफा (२) बमोजिम गठन हुने उपसमितिको काम, कर्तव्य, अधिकार तथा कार्यविधि सो उपसमिति गठन गर्दा समितिले तोक बमोजिम हुनेछ।

(४) समितिले यस ऐन बमोजिम आफूलाई प्राप्त अधिकारमध्ये केही अधिकार केन्द्र, दफा ३९ बमोजिमको प्रदेश जीवनाधारक विषादी व्यवस्थापन समिति वा उपसमितिलाई प्रत्ययोजन गर्न सक्नेछ।

परिभाषा-५

पश्चिमकरण तथा व्यवस्थापन केन्द्र

१४. केन्द्र रहने: (१) जीवनाधारक विषादीको नियन्त्रण, नियमन, पश्चिमकरण तथा व्यवस्थापन लगायतका कार्य गर्न मन्त्रालय अन्तर्गत एक प्लान्ट क्वोरंट्डीन तथा विषादी व्यवस्थापन केन्द्र रहेको भएको छ।

(२) केन्द्रको लागि आवश्यक पनि जनशक्ति नेपाल सरकारले उपलब्ध गराउनेछ।

१५. केन्द्रको काम, कर्त्तव्य र अधिकार: यस ऐनमा अन्य उल्लिखित काम, कर्त्तव्य र अधिकारका अन्तिरित केन्द्रको काम, कर्त्तव्य र अधिकार देखि बमोजिम हुनेछः-

(क) समितिको संचालको सुसमाचरण रही आवश्यक कार्य गरौँ,
(ख) जीवनाधारक विषादीको पश्चिमकरण तथा पुन: पश्चिमकरणको व्यवस्था मिलाउने,
(ग) जीवनाधारक विषादीको पश्चिमकरण गर्न अपनाउनु पनि प्रक्रिया तथा कार्यविधि निर्धारण गरेका छुँका,
(घ) जीवनाधारक विषादीको पश्चिमकरण, पुन: पश्चिमकरण बाल पश्चिमकृत विषादीको नवीकरण गर्नको लागि प्राप्त हुन आएका निवेदनहरू उपर छानबिन गरेका छुँका,
(ड) जीवनाधारक विषादीको पश्चिमकरण तथा पुन: पश्चिमकरण गरी प्रमाणपत्र दिने र सोको नवीकरण गर्ने,
(च) जीवनाधारक विषादी सम्बन्धी कार्य गर्न इजाजतपत्र दिने तथा सोको नवीकरण गर्ने,
(छ) जीवनाधारक विषादीको प्रयोगको लागि तोकिए बमोजिमका ३९
पुर्विकार तयार गरेने,
(ज) विषादी प्रयोग गर्दा आवश्यक पनि उपकरणहरूको मापदंड तोक्कोने,
(ञ) समितिले तोकेरका अन्य काम गरेने,
(झ) तोकिए बमोजिमका अन्य काम गरेने।

16. प्रमुख: मन्त्रालयले नेपाल कृषि सेवा, बाली सयाङ्गाको क्षेत्रमा कायर्तात राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणीको अधिकृतलाई जीवनाशक विषादीको पदार्पण तथा व्यवस्थापन प्रमुखको पदमा काम गरेन गरी तोक्को सक्नेछ।

17. प्रमुखको काम, कर्त्तव्य तथा अधिकार: (१) यस ऐनमा अन्यत्र उल्लिखित काम, कर्त्तव्य र अधिकारका अन्तरित प्रमुखको काम, कर्त्तव्य र अधिकार देखि वमोजिम हुनेछः-

(क) केन्द्रको प्रमुख भई कार्य गरेन,
(ख) जीवनाशक विषादीको गुणस्ति तोकिएको मापदंड वमोजिम भए नभएको अनुगमन तथा परीक्षण गरी या गर्न लगाई मापदंड विन्दुमात्र भएको फायदा कार्यकारी गरेन,
(ग) जीवनाशक विषादीको पदार्पण तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्य गरेन, गराउने,
(घ) केन्द्रले सम्पूर्ण संग्रहको काम कार्यकारी सम्बन्धी वार्षिक प्रतिवर्ष तयार गरी समिति समेत पेश गरेन,
(ड) समितिले तोकेरका अन्य कार्य गरेन, गराउने,
(ञ) तोकिए बमोजिमका अन्य कार्य गरेन।
(२) प्रमुखले आफू मा रहेको अधिकार आवश्यकता अनुसार मातहतका अनुप्रौद्य कर्मचारीलाई प्रत्यायोजन गर्न सक्नेछ।

परिवेश-५
जीवनाशक विषादीको प्रयोग र व्यवस्थापन

18. जीवनाशक विषादीको प्रयोग: (१) कसैले जीवनाशक विषादीको जयभक्ति प्रयोग गर्न तथा त्यस्तो विषादीको अवशेष तोकिएको हदभन्दा बढी मात्रा हुने गरी उत्पादन तथा विक्री वितरण गर्नु हुन्छ।
(२) मिसालबाट गरिएको बा कम गुणस्तरको जीवनाशक विषादी हो भनेको कुरा थापा पाउँदै गरिएको पनि त्यस्तो विषादी विक्री, वितरण, भण्डारण वा प्रयोग गर्नु, गराउनु हुन्छ।
(३) जीवनाशक विषादीको विक्री वितरण गर्न व्यक्ति बा संस्थाले सुरक्षित जीवनाशक विषादी तथा सौ विषादी प्रयोग र विसर्जन गर्दा लगाउने सुरक्षित
पहिला, समेत विषाणूको लागि राखू गर्नेछ।

(1) जीवनाशक विषाणूको उत्पादन, संश्लेषण, निकासी, पैटारी, व्यावसायिक प्रयोग, भण्डारण वा विक्री वितरण तथा ऑसारप्सार वा विसर्जन गर्न तोकिएको बमोझिमका आवश्यक सुरक्षात्मक उपाय अपनाउनु परेछौ।

(5) विषाणू र खाद्य पदार्थको भण्डारण र विक्री अलग अलग स्थानबाट गर्नु परेछ।

(6) यस ऐसा बमोझिम जुन उत्पादनको लागि जीवनाशक विषाणूको पत्रीकरण गरिएको हो सोही प्रयोजनको लागि मात्र जीवनाशक विषाणूको प्रयोग गर्नु परेछ।

(7) जीवनाशक विषाणू पैटारी वा संश्लेषण गर्नु अधिक सो विषाणूको कन्टेनर र नेपालीमा लेखेको सुचारुस्रोत र पर्दाको हाँचा समेत केन्द्रबाट स्वीकृत गराएर मात्र प्रयोग गर्नु, गराउनु परेछ।

(8) जीवनाशक विषाणूको प्रयोग सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिएको बमोझिम हुनेछ।

19. घरेलू विषाणूको प्रयोग: यस ऐसा बमोझिम घरेलू विषाणूको उत्पादन र वितरण वातावरणमैदै डाक्नु गर्नु परेछ। साथै सो विषाणूको पत्रीकरण, उत्पादन, भण्डारण, ऑसारप्सार र विक्री वितरणका लागि आवश्यक मापदंड तोकिएको बमोझिम हुनेछ।

20. वनस्पतिजन्य र जैविक विषाणूको उत्पादन र प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्नु पनेछ: मन्त्रालाई बाली, विज्ञान, घर र भण्डारणमा लागेको सहभाग र विज्ञान व्यवस्थापन गर्नु पर्नु हुने वनस्पतिजन्य र जैविक विषाणू उत्पादन र प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्नु परेछ।

21. जीवनाशक विषाणूको उत्पादन तथा संश्लेषण: (1) जीवनाशक विषाणूको उत्पादन तथा संश्लेषण गर्नु मानव तथा पशु स्वास्थ्य र वातावरणमैदै हुने गरी गर्नु परेछ।

(2) विषाणूको उत्पादन तथा संश्लेषण सम्बन्धी व्यवस्था तोकिएको बमोझिम हुनेछ।

22. जीवनाशक विषाणूको प्रयोगमा प्रतिबन्ध लगाउने: (1) समितिले केन्द्रको सिफारिसमा मानव तथा जीवजन्तुको स्वास्थ्य तथा वातावरणमा प्रतिकूल प्रभाव पान्ने जीवनाशक विषाणूको उत्पादन, संश्लेषण, निकासी, पैटारी, व्यावसायिक प्रयोग, भण्डारण र विक्री वितरण तथा ऑसारप्सारमा प्रतिबन्ध लगाउन सक्नेछ।

(2) मन्त्रालाई उपदेश (१) बमोझिम प्रतिबन्ध भएका जीवनाशक विषाणूको नाम सम्बन्धी सूचना नेपाल राज्यमा प्रकाशन गर्नु परेछ।

(3) जीवनाशक विषाणूको प्रयोगमा प्रतिबन्ध लगाउने सम्बन्धी अन्य
निरीक्षक को काम, कर्त्तव्य र अधिकारः (१) यस ऐनमा अन्यत्र उल्लिखित काम, कर्त्तव्य र अधिकारका अतिरिक्त निरीक्षकको काम, कर्त्तव्य र अधिकार देखि भनिनुहोस्!

(क) यो ऐन तथा यस ऐन अन्तर्गत बनेको निम्नलिखित पालना भए भए क्षमा अनुगमन गरी समितिमा सिफारिस गरेका थिए।
(ख) जीवनाशक विषादीको उत्पादन, संशोधन, निकासी, पैटेंट, व्यवसायिक प्रयोग, भण्डारण, विक्री वितरण, ऑसारपार, प्याकिङ्ग, पृथक: प्याकिङ्ग बा जीवनाशक विषादीको विज्ञापनको काम गरिने स्थानमा प्रेमेक गरी आवश्यक बा आकृतिक रूपमा निरीक्षण गरी समितिमा सिफारिस गरेका।

(घ) अनुगमनको क्रममा मिसावट गरिएको बा क्रम गुणस्तरको जीवनाशक विषादी भेटिएमा त्यस्तो विषादीको विक्री वितरण रोका राख्ने बा वितरण क्रममा सिलविद्ध गरेका।

(ङ) कुनै व्यक्ति, संस्था बा निकायमा रहेका जीवनाशक विषादीसँग सम्बन्धित प्रमाणपत्र, इजाजतपत्र, अभिलेख लगायतका कागजात तथा प्रमाणको अध्ययन विश्वेषण गरेन।

(ड) तोलेका वमोजिनको प्रक्रिया अपनाई जीवनाशक विषादी तथा बालीको नूआ सङ्कलन र विश्वेषण गरेन, गराउन।

(घ) यो ऐतन बा यस ऐतन अन्तर्घटन बनेको नियमको उल्लाख भएको शाँट लागेमा सोको अनुसन्धान गरेन, गराउने र सो सम्बन्धी प्रतिबिंदुन केन्द्र समस्त पेश गरेन।

(३) खण्ड (च) वमोजिम अनुसन्धान गर्न ऐतन तथा नियमात्मको उल्लाख भएको पायारा त्यस्तो कार्यमा प्रयोग भएको उपकरण, जीवनाशक विषादी, अभिलेख, कागजात बा अन्य सम्बन्धित सामग्री जफत गरी सम्बन्धित उल्लाखकारी व्यक्तिलाई जफतको भरूपाई दिने।

(झ) खण्ड (झ) वमोजिम जफत गरिएका जीवनाशक विषादीको सुरूवात तबले भण्डारण गरेका व्यवस्था लिनुभएन।

(झ) तोलेका वमोजिनका अन्य कार्य गरेन।

(२) दफा २४ को उपदफा (१) वमोजिम नियुक्त निरीक्षकले आफूले सम्पादन गरेको कामको चौमा ग्राहक संग्राहक प्रतिबिंदुन केन्द्र र दफा २४ को उपदफा (२) वमोजिम नियुक्त निरीक्षकले आफूले सम्पादन गरेको कामको प्रतिबिंदुन प्रेमेकको कृपि सम्बन्धी विषय हेने मन्त्रालय समस्त पेश गरु पनेछ।

2६. नमृता सङ्कलन गरेन: (१) केन्द्रले जीवनाशक विषादीको गुणस्तर परीक्षण गरेका प्रयोजनको लागि नमृता सङ्कलन गरु पनेछ।

(२) जीवनाशक विषादीको नमृता सङ्कलन र विश्वेषण सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोलेका वमोजिन हुनेछ।

2७. प्रयोजनालाई स्थापना: (१) जीवनाशक विषादीको गुणस्तर तथा अनुसन्धान अन्तर्गत परीक्षण लगायतका कार्य गरेको लागि मन्त्रालयले जीवनाशक विषादी सम्बन्धी
प्रयोगशाला स्थापना गर्न सक्नेछ।

(२) मन्त्रालयले तोके को मापदंड वमोजिम हुने गरी प्रदेश सरकारले विदाइ सम्बन्धी प्रयोगशाला स्थापना गर्न सक्नेछ।

(३) उपदफा (१) र (२) वमोजिमको प्रयोगशाला स्थापना नभएसम्मको लागि मन्त्रालयले हात नेपाल सरकारको लगानीमा संश्लेषण भएका वा निजीकोमा स्थापना भई संश्लेषनमा रहेको मान्यताप्राप्त प्रयोगशालालाई उपदफा (१) र (२) वमोजिमको प्रयोगशालाको रूपमा काम गरेको तोके सक्नेछ।

२८. पञ्चीकरण नगरिएका तथा प्रतिविभित्तिजीवनाशक विदाइको प्रारंभ प्रसार गर्न नहुने:
कुनै व्यक्ति, संस्था वा निकायको पञ्चीकरण नगरिएका तथा प्रतिविभित्तिजीवनाशक विदाइका बारेमा गलत भ्रमक विवरण उल्लेख गर्न तथा कुनै अर्थ जीवनाशक विदाइसेन्स भ्रम पने तथा झुक्याउँै नियतरी प्रारंभ प्रसार गर्नु हुनैन।

२९. विदाइ विसर्जन गर्न: (१) जीवनाशक विदाइको विसर्जन गर्दै मानव, पशुपन्छ्दी, जलब, बोट विसर्जको स्वास्थ्य तथा वातावरणमा प्रतिकूल असर नपने गरी गर्न पनेछ।

(२) जीवनाशक विदाइ, विदाइजन्य फोहर तथा संको कन्टेनर नप गर्नु पर्दै सो वस्तुको प्रकृतिका आधारमा छुडाउँै विसर्जन गर्नु पनेछ।

(३) उपदफा (१) वमोजिम जीवनाशक विदाइको नष्ट गनेको तरिका र मापदंड समानित तोके वमोजिम हुनेछ।

३०. अभिलेख राखु पनेछ: (१) जीवनाशक विदाइको उत्पादन, संश्लेषण, निकाय, पैट्राइर, व्यवसायिक प्रयोग, भण्डारण वा विक्री विवरण, ओसारपसार तथा विसर्जन गर्ने व्यक्ति, संस्था वा निकायको आफूले कारोबार गरेको विदाइको परिवार, मूल्य तथा तोकिएको अन्य विवरण सहितको अभिलेख दुरुपहिरू राखु पनेछ।

(२) उपदफा (१) वमोजिम कारोबार गर्दै राखिएको अभिलेख निरीक्षक, प्रमुख वा केन्द्रीय माग गरेमा त्यस्तो अभिलेख तत्कालीन उपलब्ध गराउनु पनेछ।

(३) जीवनाशक विदाइको अभिलेख राख्ने सम्बन्धि अन्य व्यवस्था तोकिए वमोजिम हुनेछ।

३१. आचार सहिता बनाउन सक्नौ: (१) केन्द्रीय समितिको स्थिरकृति लिई जीवनाशक विदाइको उत्पादन, संश्लेषण, निकाय, पैट्राइर, ओसारपसार, प्याकिङ्ग वा पुन: प्याकिङ्ग गनेको कार्यमा संलग्न व्यक्ति, संस्था वा निकायको पालन गर्नु पनेछ गरी आचार सहिता बनाई लागू गर्न सक्नेछ।

(२) प्रदेश सरकारले उपदफा (१) वमोजिम बनाउँको आचार सहिताको प्रतिकूल नहुने गरी प्रदेश भित्रका जीवनाशक विदाइको विक्री विवरण, भण्डारण,
व्यवसायिक योग्यात्मक र थोक तथा खुद्रा विक्रेताले पालना गर्न घरी आचार सहित बनाई लागू गर्न सक्नेछ।

परिच्छेद -७
कसूर सजाय तथा शास्तिपूर्ति

३२. कसूर गरेको मानिने: कसैले देखाय वमोजिमका कुनै कार्य गरे गराएमा यस ऐन वमोजिमको कसूर गरेको मानिनेछ:

(क) दफा ४ विपरीत प्रतीकरण नगरिएको जीवनाशक विपाद, संस्करण, आयात, निर्यात, व्यवसायिक प्रयोग, भण्डारण, विक्री वितरण, आसारपसार, प्याकिङ्ग, पुन: प्याकिङ्ग वा विसर्जन गरेमा,

(ख) दफा ५ विपरीत इजाजतमा नलिए जीवनाशक विपादी सम्बन्धी कारोबार गरेमा,

(ग) दफा १८ विपरीत जीवनाशक विपादीको अवशेष तोकिएको हस्ताक्षर बढी मात्रा हुने गरी उत्पादन तथा विक्री वितरण गरेमा वा मिसाबल गरिएको विपादी विक्री वितरण गरेमा,

(घ) दफा १८ विपरीत विपादीको ज्ञानभारी प्रयोग वा मिसाबल विपादीको प्रयोग गरेमा,

(झ) दफा २२ विपरीत प्रतिबन्धित जीवनाशक विपादीको उत्पादन, संस्करण, निर्माणी, पेटारी, व्यवसायिक प्रयोग, भण्डारण, विक्री वितरण, आसारपसार, प्याकिङ्ग, पुन: प्याकिङ्ग वा विसर्जन सम्बन्धी प्रचलित मापदण्ड विपरीत कार्य गरे, गराएमा,

(ञ) दफा २३ विपरीत म्याड नाधेका जीवनाशक विपादी व्यवसायपन नगरी वेचबिखन गरेमा,

(ट) दफा २८, २९ र ३० विपरीतको कार्य गरेमा,

(ज) मापदण्ड पूरा नभएको वा नकली जीवनाशक विपादीको प्रयोग वा कारोबार गरेमा,

(झ) जीवनाशक विपादी व्यवसायपनमा अवरोध पुन्याएमा,

(ञ) वातावरणीय प्रदूषण हुने गरी जीवनाशक विपादीको प्रयोग गरेमा,

(ट) यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियम तथा मापदण्ड विपरीत हुने गरी अन्य कुनै काम गरे, गराएमा।

३२. दण्ड जरिएमा: दफा ३२ वमोजिमको कुनै कसूर गरेमा देखाय वमोजिम दण्ड जरिएमा हुनेछः—
(क) खण्ड (क) वमोजिमको कुनै कसूर गोरमा पचास हजारदेखि एक लाख रुपयौसम्म जरियाला वा तीन महिनासम्म कैद वा दुबै सजायः
(ख) खण्ड (ख) वमोजिमको कुनै कसूर गोरमा दश हजारदेखि बीस हजार रुपयौसम्म जरियाला वा एक महिनासम्म कैद वा दुबै सजायः
(ग) खण्ड (ग) वमोजिमको कसूर गोरमा पचास हजारदेखि एक लाख रुपयौसम्म जरियाला वा तीन महिनासम्म कैद वा दुबै सजायः
(घ) खण्ड (घ) वमोजिम कसूर गोरमा पौंच हजारदेखि बीस हजार रुपयौसम्म जरियाला
(ङ) खण्ड (ङ) वमोजिम कसूर गोरमा पचास हजारदेखि दुई लाख रुपयौसम्म जरियाला र एक महिनादेखि एक वर्षसम्म कैद वा दुबै सजायः
(च) खण्ड (च), (छ), (ज), (झ), (ञ) र (ट) वमोजिम कसूर गोरमा पौंच हजारदेखि बीस हजार रुपयौसम्म जरियाला वा एक महिनासम्म कैद वा दुबै सजायः

34. मुझ्द्रो अनुस्थान र दायी: (१) यस ऐन वमोजिमको मुझ्द्रो अनुस्थान तथा तहकिकाक दक्षा २४ को उपदक्षा (१) वमोजिमको निरीक्षकले गनेछ ।

(२) उपदक्षा (१) वमोजिम अनुस्थान तथा तहकिकाक कार्य समास भएपछि निरीक्षकले सरकारी वकीलको राय तल्लै मुझ्द्रा चलाउने निर्णय गोरमा सम्बन्धित जिल्ला अदालतमा मुझ्द्रा दायर गर्नु पनेछ ।

35. क्षतिपूर्ति सम्बन्धी व्यवस्था: विषादी उत्पादन, निकासी, पैतृकी, संस्था, मिसावट, दुवानी, विक्री वितरण तथा भण्डारणको प्रयोग वा विसर्जन गर्ने क्रममा कुनै दुर्घटना भएमा सम्बन्धित इजजतप्रमाण स्थान, संस्था वा निकासः पीडितलाई तोकिए वमोजिमको क्षति पूर्तिदिन पनेछ ।

तर दक्षा ३२ वमोजिमको कसूर गरेको मानिने कार्य गरेको कारणवाट कुनै प्रकारको क्षति पुन गएको अवस्थामा क्षति पूर्तिदिहिने छ।

36. जकल गरिनेछ: (१) दक्षा ३३ वमोजिम दण्ड जरियाला भएमा उत्पादन, संस्था, निकासी, पैतृकी, व्यवसायिक प्रयोग, भण्डारण, विक्री वितरण, ओसारे प्यारी, व्यक्तिधिने वर्तमानको जीवनालाई समेत जकल गरिनेछ ।

(२) उपदक्षा (१) वमोजिम निरीक्षकले जकल गरिएको विषादी मुझ्द्रोको अन्तिम किनारा नलाइसम्म त्यस्तो विषादीको सुरक्षित भण्डारण तथा विसर्जन गर्दै लाग्नेखर्ब सम्बन्धित जीवनालाई विषादी धनीले न बेहोतु पनेछ ।

46
३७. नेपाल सरकार बादी हुँदै: यस ऐन अन्तर्गतको मुद्रामा नेपाल सरकार बादी हुँनेछ।

३८. पुनरावेदन गर्न सक्नेको: (१) निरीक्षक वा प्रमुखले गर्दै विषम ठहराई र प्रदेशको निर्णयमा दिने पनि पक्षले उत्तर निर्णय भएको मिलिए पैतीस दिनभित्र समिति समक्ष पुनरावेदन गर्न सक्नेछ।

(२) यस ऐन वमोंजिम कसौं सम्बन्धी मुद्रामा जल्ला अदालतले गर्दै निर्णय उपर ठहराई पनि पैतीस दिनभित्र सम्बन्धित उच्च अदालतमा पुनरावेदन गर्न सक्नेछ।

परिप्रेक्ष्य-८

विविध

३९. प्रदेश जीवनाशक विषादी व्यवस्थापन समिति: (१) जीवनाशक विषादी विषयमा विधि वितरण, भण्डारण, व्यवसायिक प्रयोग र विषादी छोर्ने व्यवसायीलाई इजाजतपन दिनेको, नीतीकरण गर्ने र सो कार्यको अनुगमन गर्ने, मन्त्रालयलाई तोखिएको मापदण्ड पालना गर्ने लगाउने लगायतका विषादी सम्बन्धी कार्य गर्नका लागि प्रत्येक प्रदेशमा एक जीवनाशक विषादी व्यवस्थापन समितिको गठन हुनेछ।

(२) उपदफा (१) वमोंजिमको समितिको गठन सम्बन्धित प्रदेश कानून वमोंजिम हुनेछ।

४०. अनुगमन सम्बन्धी व्यवस्था: (१) जीवनाशक विषादी सम्बन्धी सम्पूर्ण कार्यको अनुगमन गर्ने तत्सम माध्यममा केन्द्रको हुनेछ।

(२) प्रदेश जीवनाशक विषादी व्यवस्थापन समितिले प्रदेशमा रहेका जीवनाशक विषादी सम्बन्धी काम कार्यालाई अनुगमन गरी प्रदेशको कृपि सम्बन्धी विषय हेरै मन्त्रालय र समिति समक्ष प्रतिबद्ध पेश गर्नु पर्नेछ।

तर प्रदेश जीवनाशक विषादी व्यवस्थापन समितिको गठन नभएको अवस्थामा समितिले अनुगमन गरी प्रतिबद्ध दिन सम्बन्धित निकाय वा अधिकृतलाई तोखन सक्नेछ।

४१. सहयोग गर्नु पने: (१) निरीक्षकले आफ्नो कर्तव्य पालना गर्न सिलसिलामा सुरक्षा लगायतका कुनै सहयोग आवश्यक भएमा सम्बन्धित स्थायी प्रशासनसंबंधी भए गर्न सक्नेछ।

(२) उपदफा (१) वमोंजिम निरीक्षकले सहयोग भएमा तथस्तो सहयोग उपलब्ध गराउनु सम्बन्धित स्थायी प्रशासनको कर्तव्य हुनेछ।

४२. भण्डारण गृह बनाउनु पने: नेपाल सरकारले प्रत्येक प्रदेशमा जफ्त गरिएका विषादीको भण्डारण गर्ने र विभिन्न कार्यले प्रयोग गर्न नमलेप्रकृतिका जीवनाशक विषादीको सुरक्षित विसर्जन नगरातिहरूमा सिलसिला सुरक्षित राख्ने भण्डारण गृहको निर्माण गर्नु पर्नेछ।
43. विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सक्ने: रासायनिक विपादको प्रयोगवाट वातावरण तथा 
मानब, पशुपन्द्री, जलचर, बिरहमा लगायतका स्वास्थ्यमा पर्न सक्ने असरलाई 
न्यूनीकरण गर्न नेपाल सरकारको विकल्पमा विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सक्नेछ।

44. नियम बनाउने अधिकार: यस ऐनको कार्यनियमका लागि नेपाल सरकारले 
आवश्यक नियमहरू बनाउन सक्नेछ।

45. निदेशिका, कार्यबिधि तथा मापदंड बनाउने: यस ऐनको प्रभावकारी 
कार्यनियमका लागि मन्त्रालयले यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेका नियमको 
अधिनमा रही आवश्यक निदेशिका, कार्यबिधि तथा मापदंड बनाउन सक्नेछ।

46. खात्री र बचाव: (१) जीवनास्तक विपादी ऐन, २०४८ खात्री गरिएको छ।
(२) जीवनास्तक विपादी ऐन, २०४८ बमोजिम भए गरेका काम 
कार्यवाही यसै ऐन बमोजिम भए गरेको मानिनेछ।

संक्षिप्त विवरण
- दर्ता मिति: २०७५/०९/८
- प्रतिनिधिसम्बन्धका भैठकमा सरोकारसहित पारित मिति: २०७५/११/०६
- राष्ट्रिय सम्बन्धका भैठकमा सरोकारसहित पारित मिति: २०७५/१२/०४
- राष्ट्रिय सम्बन्धका सरोकारसम्म सहमत पर्दछ प्रतिनिधि सम्बन्धमा पुन: पारित मिति: २०७६/०५/०३
- प्रमाणीकरण मिति: २०७६/०५/१३
बातावरण संरक्षण सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बलेको विषयक

प्रस्तावना: स्वच्छ र स्वस्थ बातावरणमा भाग्न पाउने प्रयेक नगरिकको मौलिक अधिकारको संरक्षण गर्न, बातावरणीय प्रदूषण र यासबाट हुने क्षति यापन पनि नियमात्मक प्रतिगृहितत्व उपलब्ध गरेउन, बातावरण र विकासको समृद्धि संदर्भमा सन्तुलन कायम गर्न, प्रकृति, बातावरण र जैविक विविध तमा पनि प्रतिकृत बातावरणीय प्रभाव न्यूनीकरण गर्न तथा जलवायु परिवर्तनको चुनौतीलाई सामना गर्नको लागि बातावरण संरक्षण सम्बन्धी प्रचलित कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बाज्यनिय भएकोले।

सन्दर्भहरू यो ऐति वनाएरू छ।

परिभाषाँ-१

प्रारम्भिक

1. संक्षिप्त नाम र प्रारम्भ: (१) यस ऐनको नाम "बातावरण संरक्षण ऐन, २०७६" रहेको छ।

(२) यो ऐन प्रभावी करण भएको आठौं दिनदेखि प्रारम्भ हुनेछ।

2. परिभाषा: विषय वा प्रसंगले अर्को अर्थ नलागेमा यस ऐनमा,

(क) "अनुकूलन" भ्रामर जलवायु परिवर्तनको समावेश असर र जोखिमको आकलन गरी थप हामी नौकरी रौकथाम र न्यूनीकरण गर्न कार्य सम्बन्धी पर्दछ।

(ख) "उत्सजन" भ्रामर कुनै निर्धित क्षेत्रबाट निर्धित साम्र अवधिधाम बातावरणमा हरितगृह रयास र अन्य कुनै रयास, पुलिलो र धुलो निपाहण हुने कार्य सम्बन्धी पर्दछ।

(ग) "कोष" भ्रामर दफा ३१ बमोङ्गरको बातावरण संरक्षण कोष सम्बन्धी पर्दछ।

(घ) "जलवायु परिवर्तन" भ्रामर लामा समयको अन्तरालमा प्राकृतिक रूपमा हुने जलवायुको उतारदारहुको अन्तर वा अप्रत्यक्ष रूपमा मानिसी कियाकलापले बायुमगेरको वरोत्तुम हुने फरकिदलका कारण पृथ्वीको जलवायुमा क्रमशः देखि पनि परिवर्तन सम्बन्धी पर्दछ।

(ड) "जलवायु परिवर्तन व्यवस्थापन" भ्रामर जलवायु परिवर्तनको कारण उत्पन्न हुने सम्यक न्यूनीकरण र अनुकूलन गर्न कार्य सम्बन्धी पर्दछ र सो शब्दले त्यस सम्बन्धी नीति, रणनीति, संस्थागत संपन्न निर्देश, विक व्यवस्था, क्षमता अभिवृद्धि लगायतका समितिहरूले कार्यरत र समेत जनाउनछ।

(च) "झोखिमपूर्ण पदार्थ" भ्रामर झोखिमपूर्ण फोर्म्वको सीमापार औसारपार, नियन्त्रण र नियर्जन सम्बन्धी बासेल महासंघिमा
सूचकात्मक पदार्थ तथा मानव स्वास्थ्य र वातावरणमा प्रतिकृति
असर पाने विषमत्रक, ज्वलनशील, चीरस्थायी तथा संक्षाटक
(कोरोनाम) गुण भएका र पुन: प्रशोभ नगरीएको कच्छा
पदार्थवाट प्रशोधन भई पहिलो पटक प्रयोगमा आउन लागेका
पदार्थ सम्झनु पर्छ।

(छ) "जैविक विविधता" भन्न र पारिश्चितिकीय प्रणाली (इको
सिस्टम) को विविधता, प्रजातीय विविधता (स्पेशिज
डाइवर्सिटी) तथा विश्वास विविधता (जेनेटिक डाइवर्सिटी)
सम्झनु पर्छ।

(ज) "लोकिको" र "लोकिके बमोजिम" भन्न र यस ऐन अन्तर्गत
बनेको नियममा लोकिको र लोकिके बमोजिम सम्झनु पर्छ।

(झ) "न्यूनीकरण" भन्न र मानवीय कियाकलापको कारणवाट हुने
हरितगृह नयासको उत्सजानलाई
घटाउने तथा नोने कार्य
सम्झनु पर्छ।

(झ) "प्रौढ़ण" भन्न र फोहरमेला, रसयन, ताप, धुनी, विद्युतीय,
विद्युत-चुम्बकीय तराइ व रेडियोम्बरी विकिरणका कारण
वातावरणमा प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष रुपमा परिवर्तन गरी
वातावरणमा उल्लेखनीय हास ल्याउने, ध्वनि पुन्याउने र वातावरणको
लाभदायी र उपयोगी प्रयोजनमा हानि पुन्याउने
कार्य सम्झनु पर्छ।

(झ) "प्रस्ताव" भन्न र विधानबाट वातावरणीय অবস্থামা পরিবর্তন
ল্যাউন সকের কিছুকে বিকাশ কার্য, ভৌতিক ক্রিয়াকলাপ
র মূল-উপযোগকে পরিবর্তন গর্তে-কুন যোজনা, আয়োজন র কার্যক্রম সংগ্রাহ
গর্ন সম্বন্ধমা তাহার গাইকে প্রস্তাব
সম্ঝনু পর্ছ।

(ঝ) "প্রস্তাব" ভন্ন র প্রস্তাব স্বীকৃতিকে লাগি নিবেদন দিয়ে ও
প্রস্তাব কার্যক্রমগত ধরণে স্বীকৃতিপ্রাপ্ত ব্যক্তি র সরকারী,
অর্থনৈতিক র গৈরসরকারী নিকাশ র সংস্থা সম্ঝনু পর্ছ।

(ঝ) "প্রারম্ভিক বাতা঵রণীয পরিকল্পনা" ভন্ন প্রস্তাবকে
কার্যক্রমে গর্তে যে প্রস্তাবলে বাতা঵রণমা উল্লেখনীয়
প্রতিরূপ ভাব পানে র নাপানে সম্বন্ধমা যতকি গর্তে তথাকথ
প্রাধান্য কুনে উপায়কে নির্দেশ করা ও ন্যূনীকরণ
গর্তে লাগি অবলম্বন গরিনে উপায়ে সম্বন্ধমা
বিষয়গুলোত্তম রূপমা গরিনে অধ্যযন র মূল্যায়ন সম্ঝনু
পর্ছ।
“पूरक वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्क” भनाले एकपटक स्वीकृत भइसनको वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्क सम्बन्धी प्रस्तावमा आशिक रूपमा भौतिक पूर्वाधार, डिजाइन वा स्वरूप परिवर्तन गरेको, सारणिता स्थानान्तरण वा फेरबदल गर्न, बन क्षेत्र थप गर्न वा आयोजनको ब्याप्त गर्नको लागि पेश भएको प्रस्ताव उपर पुनः गरिने वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्क सम्झनू पर्दछ।

“परिपथ” भनाले दफा ३२ बेशिकमको वातावरण संस्करण तथा जलवायु परिवर्तन व्यवस्थापन राष्ट्रिय परिपथ सम्झनु पर्दछ।

“प्रदेश मन्त्रालय” भनाले वातावरण सम्बन्धी विषय हनेको प्रदेश सरकारको मन्त्रालय सम्झनु पर्दछ।

“फोहरमैला” भनाले वातावरणमा हास आउने गरी निष्कासन गरिएको तरल, ठोस, र्ग्यास, लेदी, घूर्णी, घूलो, विक्रियाकुक पदार्थ वा त्यस्तो प्रकारको अन्य वस्तु सम्झनु पर्दछ।

“मन्त्रालय” भनाले नेपाल सरकारको वन तथा वातावरण मन्त्रालय सम्झनु पर्दछ।

“राष्ट्रिय सम्पदा” भनाले नेपालभित्रका प्राकृतिक, सांस्कृतिक, ऐतिहासिक, पुरातात्त्विक वैज्ञानिक, आध्यात्मिक, सौंदर्यपरक वा सामाजिक दृष्टिकाट मानव जातिका लागि महत्वपूर्ण मानिएको वातावरणसङ्ग सम्बन्धित कुनै पान बस्तु भौतिक सारणिता, स्थान, बनसकिता वा जीवजन्तु सम्झनु पर्दछ।

“बातावरण” भनाले प्राकृतिक, सांस्कृतिक र सामाजिक प्रणाली, आर्थिक तथा मानवीय क्रियाकलाप, यिनका अवयवहरु तथा ती अवयवहरुको वीणको अन्तर्रक्षा तथा अन्तरसम्बन्ध सम्झनु पर्दछ।

“बातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन” भनाले संचािस बातावरणीय अध्ययन, प्रारम्भिक बातावरणीय परिक्रमा वा बातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्क सम्पन्न तयार गरिएको प्रतिवेदन सम्झनु पर्दछ।

“बातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्क” भनाले कुनै प्रस्तावको कार्यान्वयन गर्दा सो प्रस्तावको वातावरणमा उल्लेखनीय प्रतिकृत प्रभाव पाई र नपाएको सम्पन्न थियन रुपरेको सार्व त्यस्तो प्रभावको उपाय राख्न वा न्युनीकरण गर्नको लागि अवलम्बन गरिएको उपायको सम्पन्न विस्तृत रूपमा गरिने अध्ययन तथा मूल्याङ्क सम्झनु पर्दछ।
(१) “बिभाग” भनाले मन्त्रालय अन्तर्गतको वातावरण विभाग समझ्नु पर्छ।
(२) "सम्बन्धित निकाय" भनाले वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन सम्बन्धमा कार्यान्वयन र निर्णय गरेपछि दफा ३ को उपदफा (२) वमोजिमको निकाय समझ्नु पर्छ।
(३) "संक्षिप्त वातावरणीय अध्ययन" भनाले कुनै प्रस्तावको कार्यान्वयन गर्दै त्यस्तात वातावरणमा पनि प्रतिकूल प्रभाव निराकरण वा स्वीकारण गर्नको लागि अवलम्बन गरिने उपायको सम्बन्धमा संक्षिप्त रूपमा गरिने अध्ययन समझ्नु पर्छ।
(४) "स्थानीय तह" भनाले पाउँछ वा नगरपालिका समझ्नु पर्छ।

परिच्छेद-२
वातावरणीय अध्ययन

३. वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन तयार गर्नु पर्नेछ: (१) प्रस्तावकले तोकुने वमोजिमको प्रस्तावको तोकुने वमोजिम वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन तयार गर्नु परेछ।
(२) उपदफा (१) वमोजिम तयार गरिएको वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन स्वीकृति को लागि तोकुने वमोजिमको प्रक्रिया पूरा गरी देखि निकाय समाप्त पेश गर्नु परेछ:

(४) राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त विकास आयोजना, लगानी मोर्डरट लगानी स्वीकृति र हई कार्यान्वयन गरिने आयोजना, राष्ट्रिय गौरवका आयोजना, प्रमुखत कानून वमोजिम सहित अधिकारक्षेत्रभित्र पनि विषयसंग सम्बन्धित विकास निम्नाङ्कन सम्बन्धी कार्य वा आयोजना, एकभन्दा बढी प्रदेशसमा निम्नाङ्कन कार्य गरुँ पनि आयोजना वा नेपाल सरकारले तोकुने कुनै आयोजना सम्बन्धी प्रस्तावको संक्षिप्त वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन वा प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण भए तोकुने वमोजिमको निकाय समाप्त र वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन प्रतिवेदन भए मन्त्रालय सम्म।
(ख) प्रदेश सरकारको अधिकारक्षेत्रभित्र पनि विषयसंग सम्बन्धित विकास निम्नाङ्कन सम्बन्धी कार्य वा आयोजना सम्बन्धी प्रस्तावको हकमा सम्बन्धित प्रदेश कानूनले तोकुने निकाय सम्म।

५२
(ग) स्थानीय तहको अधिकारकोभित्र पर्ने विपयसौंग सम्बन्धित विकास निमित्त सम्बन्धी कार्य वा आयोजना सम्बन्धी प्रस्तावको हकमा संबंधित वातावरणीय अध्ययन प्रतिविदेश वा प्रारंभिक वातावरणीय परिक्रमा प्रतिविदेश भए सम्बन्धित स्थानीय कानूनले तोकेको निकाय सम्बन्ध र वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन प्रतिविदेश भए प्रदेश कानूनले तोकेको प्रदेश सरकारको निकाय सम्बन्ध।

(३) उपदफा (१) वा (२) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि यो ऐन प्रारम्भ हुँदैका विभिन्न साहित्य लागि पेश भएका वातावरणीय अध्ययन प्रतिविदेश त्यस्तै प्रतिविदेश पेश गर्दछ त्यस्तै प्रचलनमा रहेको कानूनी व्यवस्था अनुसार स्वीकृत गर्न आयोजन सुन्न छैन।

(४) यस दफामा अन्यत जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि प्रामाण्य स्मरक समर्थन कानून वर्तमान स्मरक मानिने सम्पदा र सोही उपयोग पनि सम्बन्धित गर्दछ वातावरणीय अध्ययन प्रतिविदेश आवश्यक पनि छैन।

(५) प्रस्तावकले वातावरणीय अध्ययन प्रतिविदेश तयार गर्दछ प्रस्तावका चारेमा तोके वर्तमान साहित्यिक सुन्नवाइ गर्न लाग्नेछ।

(६) वातावरणीय अध्ययन प्रतिविदेश पेश गर्ने समर्थनको अन्य व्यवस्था तोके वर्तमान हुनेछ।

४. विकल्पको विस्तृत विश्लेषण गर्न पनि: (१) प्रस्तावकले वातावरणीय अध्ययन प्रतिविदेशमा त्यस्तै प्रस्ताव कार्यान्वयन गर्दछ वातावरणमा पर्ने सकने प्रतिकूल प्रभाव र त्यस्तै न्यूनीकरणको लागि अपनाउन सकिने विभिन्न विकल्पहरूको विस्तृत विश्लेषण गरी त्यस्तै विकल्पमा त्यस्तै कार्यान्वयन गर्न उपयुक्त हुने विकल्प र सो विकल्प कार्यान्वयन गर्न सकिने आधार र कारण सहित सिफारिस गर्न पनि लाग्नेछ।

(२) उपदफा (१) वर्तमान वातावरणीय अध्ययन प्रतिविदेश तयार गर्दछ प्रस्तावकले आयोजना कार्यान्वयन गर्दछ वातावरणमा पर्ने सकने प्रारम्भिक, मध्यकालीन र दीर्घकालीन प्रतिकूल प्रभाव र त्यस्तै न्यूनीकरणको लागि अवलम्बन गर्न पनि विधि तथा प्रक्रिया समेत उल्लेख गर्न पनि लाग्नेछ।

५. क्षेत्र निर्धारण तथा कार्य सूची: (१) यस ऐन वर्तमान कुनै प्रस्तावको वातावरणीय अध्ययन प्रतिविदेश तयार गर्नुपर्यंत सम्बन्धित निकायबाट त्यस्तै प्रस्तावको संबंध वातावरणीय अध्ययन र प्रारंभिक वातावरणीय परिक्रमा हकमा कार्यसूची र वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनको हकमा क्षेत्र निर्धारण र कार्यसूची स्वीकृत गर्न पनि लाग्नेछ।

(२) उपदफा (१) वर्तमानको क्षेत्र निर्धारण र कार्यसूची तयार गर्न तथा
स्वीकृत गर्नेसम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ।

६. मापदंड एवं गुणस्तर कायम गर्ने: (१) प्रस्तावकले यस ऐन बमोजिम वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन तयार गर्दा नेपाल सरकारले निर्धारण गरेको मापदंड एवं गुणस्तर कायम हुने गरी तोकिए बमोजिमको ढौँचामा तयार गर्नु पर्नु पर्यातन।

(२) उपदफा (१) बमोजिमको मापदंड बा गुणस्तर विपरीत र ल्यस्तो मापदंड पालना नगरी प्रतिवेदन पेश भएमा ल्यस्तो प्रतिवेदन तयार गर्न परामर्शदाताले बढाय पाँच वर्षसम्म वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन तयार गर्न पाउने छैन।

७. वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन स्वीकृत गर्ने: (१) दफा ३ बमोजिम कुनै प्रस्ताव कार्यक्रियावर गर्न सद्भावमा तयार गरिएको वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन प्राप्त भएमा सम्बन्धित निकायले सो उपर आवश्यक जौच गर्नु पर्नेछ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम प्राप्त वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन जौच हुन्छ गरी राष्ट्रीय विश्वविद्यालय तथा विश्वविद्यालय अध्ययन प्राप्त भएमा सम्बन्धित निकायले प्रतिनिधि, प्रतिवेदन सम्बन्धित सरोकारवाला निकायका प्रतिनिधि तथा आवश्यकता अनुसार विषय विज्ञ समेटिएको माध्यम गटन गर्न सक्नेछ।

(३) उपदफा (१) बमोजिम प्राप्त वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन जौच हुन्छ गर्दा त्यस्तो प्रस्तावको सम्भन्धमा थप वातावरणीय अध्ययन गर्नु पर्ने देखिएमा सम्बन्धित निकायले प्रतिवेदनकलाई संचित वातावरणीय अध्ययनको हकमा प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण बा प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षणको हकमा वातावरणीय प्रभाव मृत्राङ्कन गर्न गराउन आदेश दिनु पर्नेछ।

(४) उपदफा (३) बमोजिम दिखाउनु आदेश बमोजिम प्रस्तावकले थप अध्ययन गरी सोको प्रतिवेदन सम्बन्धित निकायमा पेश गर्नु पर्नेछ।

(५) यस दफा बमोजिम जौच हुन्छ गर्दा त्यस्तो प्रस्ताव कार्यान्वयनको बातचीतकालमा उल्लेखनीय प्रतिकृत प्रभाव पनि देखिएमा सम्बन्धित निकायले आवश्यकता अनुसार प्रस्तावकले पालना गर्नु पर्ने शर्त तोकि त्यस्तो वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन स्वीकृत गर्नेछ।

(६) वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन स्वीकृति सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ।

८. प्रस्ताव कार्यान्वयन गर्नु हुन्छ: कसैले पनि यस ऐन बमोजिम वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन स्वीकृत नगराइ कुनै पनि प्रस्ताव कार्यान्वयन गर्न बा गराउन हुन्छ।

९. रणनीतिक वातावरणीय विवेचना: (१) नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना 54
प्रकाशन गरी तोकेका नीति, कार्यक्रम वा आयोजना कार्यान्वयन गर्नुभएको त्यस्तो नीति, कार्यक्रम वा आयोजनाको सम्बन्धमा रणनीतिक वातावरणीय विशेषण गर्नु पर्नेछ।

(२) उपदफा (१) वर्मोजिमको रणनीतिक वातावरणीय विशेषण सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिए वर्मोजिम हुनेछ।

90. वातावरणीय व्यवस्थापन योजना: (१) प्रस्तावकले प्रस्ताव कार्यान्वयन गर्नुअधिक तोकिए वर्मोजिम वातावरणीय व्यवस्थापन योजना तयार गर्नु पर्नेछ।

(२) प्रस्तावकले उपदफा (१) वर्मोजिम वातावरणीय व्यवस्थापन योजना तयार गर्दै वातावरणीय प्रतिकूल प्रभाव न्यूनीकरणका उपायहरूमध्ये कुन-कुन उपायहरू आयोजना निर्माणको क्रममा र कुन-कुन उपायहरू आयोजना सम्बन्धी भएकै वा आयोजना कार्यान्वयनको क्रममा अवलम्बन गर्न हो सो समेत उलेख गर्नु पर्नेछ।

(३) प्रस्तावकले उपदफा (२) वर्मोजिम वातावरणीय व्यवस्थापन योजनामा उलेख गरेका वातावरणीय प्रतिकूल प्रभाव न्यूनीकरणका उपायहरू प्रभावकारी भएको लेखिकामा सम्बन्धित निर्देशने अन्य प्रभावकारी उपाय अवलम्बन गर्न आवश्यक निर्देशन दिन सबैमा र त्यसरी सम्बन्धित निर्देशने दिएको निर्देशन कार्यान्वयन गर्दै लाग्नै ख्रिया सम्बन्धित प्रस्तावकले व्यवस्था पर्नेछ।

(४) प्रस्तावकले उपदफा (१) वर्मोजिम तयार गरेको वातावरणीय व्यवस्थापन योजना कार्यान्वयनको लागि स्पष्ट गर्योजनाका बनाइ सो वर्मोजिम कार्यान्वयन गर्नु पर्नेछ र सोको प्रस्ताव विवरण आयोजना कार्यान्वयन सुय भएकै प्रत्येक छ महिनामा सम्बन्धित निर्देशक समस्त पेश गर्नु पर्नेछ।

(५) उपदफा (१) वर्मोजिमको वातावरणीय व्यवस्थापन योजना कार्यान्वयनको सम्बन्धमा वातावरणीय प्रतिकूल प्रभाव न्यूनीकरणका उपाय अवलम्बन गर्दै प्रस्ताव कार्यान्वयन हुँदा प्रभावित हुने स्थानीय समुदाय मार्केट कार्यक्रम समालोचन गर्ने कुरालाई प्राधिकृत दिनु पर्नेछ।

91. पूरक वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन गर्नु पर्ने: (१) दफा (३) वर्मोजिम वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन प्रतिवेदन स्थिरूक्त भएको कुनै आयोजनाको भौतिक पूर्ववर्त, डिजाइन वा स्थंभमा केही परिमार्जन गर्नु परेमा, संरचना स्थानान्तरण वा फेरबदल गर्नु परेमा, बनको थप गर्नु परेमा वा आयोजनाको अभाव बृहद गर्नु परेमा त्यस्तो कार्य गर्दै वातावरणमा प्रतिकूल प्रभाव पर्नेछ र पर्नै, त्यस्तो प्रभावलाई त्यसै उपायगर्दै निराकरण वा न्यूनीकरण गर्न सकिने वा नसकिने सम्बन्धमा यथिक गर्न प्रस्तावकले पूरक वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन गर्नु पर्नेछ।

(२) उपदफा (१) वर्मोजिम पूरक वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन गर्नको
लागि प्रस्तावको आयोजनाको विभिन्न अवयवमा परिवर्तन गर्नु परेको कारण तथा
त्यस्वात बातचीतमा पर्ने सम्भव प्रतिकूल असरका बारेमा विश्लेषण गरी बातचीतमात्र
परिस्थितक वमोचजमको तुलनात्मक तालिका र अन्य आवश्यक पुस्तकाहरू सहित
सम्बन्धित निकाय समवेत निवेदन दिनु परेछौ।

तर सम्बन्धित निकायले प्रस्तावकलाई पूरक बातचीतमात्र प्रभाव मूल्याङ्कन
अध्ययन प्रतिवेदन पेश गर्न आदेश दिएकोमा प्रस्तावकले निवेदन दिनु परेछौ।

(३) उपदफा (२) वमोचजम प्राप्त निवेदन उपर जोबुझ गर्दै व्यक्तिको
मन्त्रालय देखिएको सम्बन्धित निकायले तोकिए वमोचजम पूरक बातचीतमात्र प्रभाव
मूल्याङ्कन अध्ययन अनुसार दिन सक्नेछ।

(४) पूरक बातचीतमात्र प्रभाव मूल्याङ्कन सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिए
वमोचजम हुनेछ।

१२.

सेवा सूचि भएको बातचीतमात्र परीक्षण गरेको: (१) मन्त्रालय बाट तोकिएको निकायले
यस ऐन वमोचजमको बातचीतमात्र प्रभाव मूल्याङ्कन गर्न पर्ने प्रस्तावको कार्यान्वयन सूचि
गरी सेवा बाट वैतुल्यदार बाट वितरण सूचि गरेको दुई वर्ष भूमिताल भएको मिलिए
छ महिमाभित्र त्यस्तो प्रस्तावको कार्यान्वयनवाट बातचीतमात्र पर्ने प्रतिकूल प्रभाव,
त्यस्ता प्रभावकलाई कम गर्न अपनाईएको उपाय तथा त्यस्तो उपायको प्रभावकारिता र
न्यूनीकरण हुन नसकेको बाट अंकलन नै नमणेको प्रतिकूल प्रभाव उपर भएको
सो समेटको विश्लेषण गरी बातचीतमात्र परीक्षण प्रतिवेदन अध्यावधिक रूपमा राखा
परेछ।

(२) उपदफा (१) वमोचजमको बातचीतमात्र परीक्षण प्रतिवेदन सम्बन्धमा
सम्बन्धित निकायसँग समवेत गरी मन्त्रालय बाट तोकिएको निकायले आवश्यक
अध्ययन गरी बातचीतमात्र पर्ने प्रतिकूल प्रभावकलाई न्यूनीकरण गर्न अपनाईएको
उपाय पर्याप्त भएको छ नेको त्यस्तो प्रतिकूल प्रभाव निराकरण वा न्यूनीकरण गर्न
प्रस्तावकलाई उपयुक्त आदेश दिन सक्नेछ।

(३) उपदफा (२) वमोचजम मन्त्रालय बाट तोकिएको निकायले दिएको
आदेश कार्यान्वयन गर्नु प्रस्तावको कर्त्तव्य हुनेछ।

१३.

रोक लगाउन सकने: (१) कसैको यस ऐन वमोचजमको बातचीतमात्र अध्ययन प्रतिवेदन
स्थलको नगरालाई बाट स्थलको बातचीतमात्र अध्ययन प्रतिवेदनमा विपरीत हुने गरी
आयोजना कार्यान्वयन गरेमा सम्बन्धित निकायले त्यस्तो आयोजना कार्यान्वयन गर्न
तक्कल रोक लगाउन सक्नेछ।

(२) उपदफा (१) वमोचजम आयोजना कार्यान्वयन गर्न रोक
लगाइएकोमा त्यसरी रोक लगाइएको कारणबाट प्रस्तावकलाई कुनै शक्ति पुर्न
गएमा प्रस्तावकले सो जापत क्षतिपूर्तिको दायी गर्न पाउने छ।
(३) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापिन कार्यनिर्धारणमा रोक लगाएको आयोजनाको प्रस्तावकले यस ऐन बमोजिम वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन स्वीकृत गराएमा बा स्वीकृत वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन बमोजिम आयोजना कार्यनिर्धारणमा सुधार गरेमा उपदफा (१) बमोजिम लगाएको रोक सम्बन्धित निकायले फुकुवा गर्न सकेको।

नेपाल सरकार बा प्रदेश सरकारले वातावरणीय अध्ययन गर्न सकने: (१) नेपाल सरकार बा प्रदेश सरकार आफ्नो कुनै क्षेत्र बा स्थानको नक्साङ गरी सो क्षेत्रको वातावरणीय अध्ययन गर्न सकेको।

(२) उपदफा (१) बमोजिमको अध्ययनवाट प्राप्त विवरणको आधारमा सम्बन्धित निकायले त्यसै क्षेत्रमा भविष्यमा सञ्चालन गर्न सकिएन विकास निर्माणका कार्य बा आयोजना तथा त्यसै क्षेत्रमा सञ्चालन गर्न उपयुक्त नै अन्तर्गत कार्य सम्बन्धी विवरण तयार गर्दै गरेको हुने।

(३) उपदफा (१) बमोजिमको अध्ययनवाट प्राप्त विवरण तथा उपदफा (२) बमोजिमको विवरणको सम्बन्धित निकायले अभिलेख राख्न परेको।

(४) यस दफा बमोजिमको विवरण सम्बन्धित निकायले सार्वजनिक गर्नु परेको र कुनै पनि प्रस्ताव पेश बा कार्यनिर्धारण गर्नी सम्बन्धित प्रस्तावक, निकाय तथा सरोकारलाई पत्रको र सो अनुप्रेष कार्य गर्नु परेको।

परिभ्रमण-३

प्रमुख नियन्त्रण: (१) नेपाल सरकारले नेपाल राज्यपत्रमा सूचना प्रकाशण गरी कुनै सवारी साथ, यन्त्र, उपकरण, ओँवागिक प्रतिष्ठान, होटल, रेस्तोरेन्ट बा अन्य स्थान बा मालवस्तु बा कुनै निीकालापात्र हुने प्रमुखनु बा प्रेक्षिमपूर्ण पदयात्र निर्देशन बा उत्सर्जनात्मक हुने असर न्यूनीकरण बा निराकरण गर्नको लागि आवश्यक मापदंड निर्धारण गर्न सकेको।

(२) कसैले पनि जनजीवन, जनस्वास्थ्य एवं वातावरणमा उत्क्षेत्रीय प्रतिकूल प्रभाव पानेको गरी प्रमुख गर्न बा उपदफा (१) बमोजिम नेपाल सरकारले निर्धारण गरेको मापदंड विपरीतको कुनै काम गर्न बा गराउन हुँदै।

(३) हिमाल आरोहण, पदयात्रा, तृप्तियात्मक बा अन्य कुनै प्रयोजनको लागि हिमालय बा उच्च पहाडी क्षेत्रमा जाने कुनै पनि व्यक्ति बा समूहले नेपाल सरकारले निर्धारण गरेको मापदंड विपरीत हुने गरी प्रमुख गरी वातावरणमा प्रतिकूल प्रभाव पानेको कार्य गर्न बा गराउन हुँदै।

(४) उपदफा (२) बा (३) विपरीत कसैले कुनै कार्य गरी वातावरणमा
प्रतिकूल प्रभाव पार्श्वको देखिएमा विभागले समबृह्त व्यक्ति, समृह वा संस्थालाई प्रदूषण न्युनीकरण वा निरस्करणको उपाय अभिमन्यु गर्न निर्देशन दिन, आवश्यक
शर्त तौरको बाट वातावरणमा प्रतिकूल प्रभाव पनि गरी कुनै कार्य गर्न नयाँने गरी रोक लगाउन सक्नेछ।

(५) कुनै पदार्थ, इथन, आीज, जन्त्र वा उपकरणको प्रयोगमा बाटावरणमा उल्लेखनीय प्रतिकूल प्रभाव परेमा वा पनि सकेन देखिएमा विभागले आवश्यक कार्यात्मको लागि मन्त्रालयमा लेखी पत्रावलन सक्नेछ।

(६) उपदफा (५) बमोझिम विभागमा लेखी आयामा मन्त्रालयले सरोकारबाट निकाय वा अन्य सरोकारबाटलाई आवश्यक प्ररम्भ गरी त्यस्तो पदार्थ, इथन, आीज, जन्त्र वा उपकरणको प्रयोगमा वा त्यस्ता सामग्रीको उत्पादन, आयाम, बिक्री वितरण वा भण्डारणमा रोक लगाउन सक्नेछ र त्यसरी रोक लगाउन सक्नेछ नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन गर्नु पर्नेछ।

(७) उपदफा (६) बमोझिम निर्धारण भएको मापदंडको पतनाको सम्बन्धमा विभागले समय समयमा अनुमान थाह गर्ने।

(८) प्रदूषण नियन्त्रण समबृह्त अन्य व्यवस्था तोकिए बमोझिम हुनेछ।

१६. जोखिमपूर्ण पदार्थको निकायी तथा पैदाइः (१) कुनै पनि किसिमको जोखिमपूर्ण पदार्थ नेपालमा आयाम गरिएको छैन।

(२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापन नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोकिए मानव स्वास्थ्य र वातावरणमा उल्लेखनीय प्रतिकूल प्रभाव पनि कुनै खास किसिमको जोखिमपूर्ण पदार्थ आयाम गर्न सकिएखाको छैन।

(३) जोखिमपूर्ण पदार्थ उत्पादनकर्ता वा कुनै व्यक्ति वा प्रवृति कानून बमोझिम स्थापित संस्थाले मन्त्रालयको अनुमान लिरह जोखिमपूर्ण पदार्थको निर्यात गर्न सकिएखाको छैन।

(४) उपदफा (३) बमोझिम जोखिमपूर्ण पदार्थको निर्यात गर्न अनुमान दिने समबृह्त आधार, मापदंड थाह अन्य व्यवस्था तोकिए बमोझिम हुनेछ।

(५) यस ऐन विस्मित आयाम भएको जोखिमपूर्ण पदार्थ जुन मुलुकमा आयाम गरिएको हो सोही मुलुकमा फिरिए पटाउन पर्नेछ।

१७. जोखिमपूर्ण पदार्थको व्यवस्थापन: (१) जोखिमपूर्ण पदार्थको व्यवस्थापन गरेको जिम्मेवारी त्यस्तो जोखिमपूर्ण पदार्थ उत्पादन गर्न व्यक्ति वा संस्थाको हुनेछ।

(२) जोखिमपूर्ण पदार्थको संचालन, भण्डारण, प्रशोधन, बिक्री वितरण, वितरण वा आौसारपसार गर्दै समबृह्त व्यक्ति वा संस्थाले जनस्वास्थ्य र
बातावरणमा प्रतिकृत असर नपरेको गरी उचित व्यवस्थापन गरनु पर्नेछ।

(3) उपदफा (9) वर्मोजिम जोखिमपूर्ण पदार्थको व्यवस्थापन गर्न सम्बन्धित व्यतिको संस्थाले अपनेको खर्चमा गरुँ पर्नेछ।

19. प्रमोक्षालाला स्थापना गर्न सक्ने: (१) बातावरण संरक्षण तथा प्रदूषण नियन्त्रण सम्बन्धी जैना बा परीक्षण गर्न नेपाल सरकार बा प्रदेश सरकारले अनुसार प्रमोक्षालाला स्थापना गर्न बा नेपाल सरकारले मान्यता दिएको कुनै प्रमोक्षालालाई बातावरण संरक्षण तथा प्रदूषण नियन्त्रण सम्बन्धी जैना बा परीक्षण गर्न गरी तोकन सक्नेछ।

(२) उपदफा (१) वर्मोजिम स्थापना भएको प्रमोक्षालालोको सहायता तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी व्यवस्था लोकीले वर्मोजिम हुनेछ।

19. नमुना सहलन गर्न दिनु पर्ने: (१) सम्बन्धित निकायले कुनै उद्योग, कलकार्यालय, यन्त्र, सवारी साधन जस्ता यानिक उपकरणवाट उत्पर्श्य हुने देखि या हुन सबै प्रदूषण बा फोहर्मैलालोको अध्ययन, जैना, परीक्षण बा विश्लेषण गर्न चाहिन्छ सम्बन्धित धर्मी बा सम्बन्ध व्यतिको ठायो उद्योग, कलकार्यालय, यन्त्र, सवारी साधन जस्ता यानिक उपकरणवाट उत्पर्श्य भएको प्रदूषण बा फोहर्मैलालोको नमुना सहलन गर्न दिनु पर्नेछ।

(२) उपदफा (१) वर्मोजिम नमुना सहलन, सवारी अध्ययन, जैना, परीक्षण बा विश्लेषण सम्बन्धी अन्य व्यवस्था लोकीले वर्मोजिम हुनेछ।

20. प्रदूषण नियन्त्रण प्रमाणपत्र दिन सक्ने: (१) मन्त्रालय बा प्रदेश मन्त्रालयले प्रदूषण नियन्त्रणमा उल्लिखित योगदान गर्न उद्योगलाई तोकीले वर्मोजिम प्रदूषण नियन्त्रण प्रमाणपत्र उपलब्ध गराउन सक्नेछ।

(२) प्रदूषण नियन्त्रण प्रमाणपत्र सम्बन्धी अन्य व्यवस्था लोकीले वर्मोजिम हुनेछ।

21. बातावरण निरीक्षक: (१) दफा ७ वर्मोजिम स्वीकृत बातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन अनुसार गरुँ पर्ने कार्य प्रभावकारी रूपले भए नभएको सम्बन्धमा र प्रदूषण नियन्त्रण तथा बातावरण संरक्षण सम्बन्धी मापदंडको परिपताला भए नभएको सम्बन्धमा बातावरण निरीक्षकले अनुसरण तथा निरीक्षण गरेको।

(२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापि बातावरण निरीक्षक उपलब्ध नभएको अवस्थामा देखिएको निकायले देखिएको अधिकृत बा कर्मचारीलाई बातावरण निरीक्षकको रूपमा तोकी अनुसरण तथा निरीक्षणको लागि खटाउन सक्नेछ:—

(३) दफा ७ वर्मोजिम स्वीकृत दफा ३ को उपदफा (२) को
खण्ड (क) व्यवस्थापनको वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन अनुसार गर्दू वन्य पर्यावरणको कार्य प्रभावकारी रूपले भए नभएको सम्बन्धमा र विस्तारित नियन्त्रण तथा वातावरण संरक्षण सम्बन्धी माध्यमको परिपालनमा भए नभएको सम्बन्धमा मन्त्रालयले नेपाल सरकार वा प्रदेश सरकारको अधिकृत कर्मचारीलाई।

(ख) दफा ७ व्यवस्थापन स्वीकृत दफा ३ को उपदफा (२) को खण्ड (ख) व्यवस्थापनको वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन वा दफा ३ को उपदफा (२) को खण्ड (ग) व्यवस्थापनको वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन प्रतिवेदन अनुसार गर्दू वन्य पर्यावरणको कार्य प्रभावकारी रूपले भए नभएको सम्बन्धमा र अपने प्रदेश तहमा विस्तारित नियन्त्रण तथा वातावरण संरक्षण सम्बन्धी माध्यमको परिपालनमा भए नभएको सम्बन्धमा प्रदेश मन्त्रालयले प्रदेश सरकारको अधिकृत कर्मचारीलाई।

(ग) दफा ६ व्यवस्थापन स्वीकृत दफा ३ को उपदफा (२) को खण्ड (ग) व्यवस्थापनको वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन अनुसार गर्दू वन्य पर्यावरणको कार्य प्रभावकारी रूपले भए नभएको सम्बन्धमा र अपने स्थानीय तहमा विस्तारित नियन्त्रण तथा वातावरण संरक्षण सम्बन्धी माध्यमको परिपालनमा भए नभएको सम्बन्धमा स्थानीय तहमा कुनै सम्बन्धमा प्रदेशमा स्थानीय स्थलमा तहले स्थानीय तहको कृतिकृत कर्मचारीलाई।

(३) वातावरण निरीक्षक सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तौरपर व्यवस्थापनको लागि महत्त्वका भूमिका रहेको छ।

२२. वातावरण निरीक्षकको काम, कर्त्त्व र अधिकार:

(१) वातावरण निरीक्षकको काम, कर्त्त्व र अधिकार देखाइ भए व्यवस्थापन हुनेछ्:-

(क) यो ऐन ना यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियम विवरणको जिन्दगी विवरणमा विवरणको पदार्थ निपटायो सरकार, नगरको वा प्रदेशको सरकार, नगरको सम्बन्धमा निरीक्षण गर्नेछ।

(ख) यो ऐन ना यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियम व्यवस्थापनको प्रमाणीकरणको काम गर्नेछ, हटाइयो वा नियन्त्रण गर्नेछ कार्य भए नभएको निरीक्षण गर्नेछ।

(ग) प्रत्साह वातावरण गर्दू स्वीकृत वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदनको तौरपर व्यवस्थापनको काम भए नभएको सम्बन्धमा स्थलमा जीवनीको निरीक्षण गर्नेछ।

(घ) दफा १३ ना १५ व्यवस्थापन रोक लगाइएको विधि नगरको पालन
भए नभएको निरीक्षण गरेन।

(२) उपदफा (१) वमोजिम निरीक्षण गर्दै वातावरण निरीक्षकले सम्बन्धित व्यक्ति, संस्था वा प्रस्तावबाट पूर्वसुचना दिइ कुनै घर, जराग, भवन, कारखाना, उद्योग, सामाजिक सवारी, गृहस्थीय संघेत्र, आज्ञाको, मध्यर्थ, जीवन, वातस्य, अभिलेख, कागजात वा अन्य मालसामान वा वस्तुतुको निरीक्षण, परीक्षण वा जाँचवृज्ञ गर्न सकिन्छ।

(३) यस दफा वमोजिम निरीक्षको सिलसिलामा वातावरण निरीक्षकले माग गरेको विवरण वा जानकारी उपलब्ध गरेको सहयोग गर्नु सम्बन्धित व्यक्ति, संस्था वा प्रस्तावबाट कवित्व नुनेछ।

(४) यस दफा वमोजिम वातावरण निरीक्षक निरीक्षण गर्न जौँक नै व्यक्ति वा संस्थाहरू निरीक्षण गर्न निर्देश, निजस्ता मागेको विवरण वा जानकारी निर्देश, झुटा विवरण दिइए, निरीक्षणको क्रममा वाधा विवरण उत्पन्न गरेको वा निरीक्षणमा सहयोग अर्जिन्छ। त्यति व्यक्ति वा संस्थालाई वातावरण निरीक्षकले तत्काल देखाउँछ वमोजिमको जरिमाना गर्न सकिन्छ:–

(क) निरीक्षण गर्न निर्देश वा निरीक्षणमा वाधा विवरण उत्पन्न गर्नु क्षेत्र हजार रुपयाङ्कित सम्म,
(ख) निरीक्षक वा क्रममा मागेको विवरण वा जानकारी निर्देश वा झुटा विवरण दिइए वा निरीक्षणमा सहयोग अर्जिन्छ रहेको पनि हजार रुपयाङ्कित सम्म।

(५) उपदफा (४) वमोजिम वातावरण निरीक्षकले गरेको नक्सा उपर चित नबुझे पक्के उक्त सजावटको जानकारी पाएको मिति दिनयों विभागको महानिदेशक सम्झा उजुरी गर्न सकिन्छ।

(६) यस दफा वमोजिम भएको जाँचवृज्ञ तथा निरीक्षणको प्रतिक्षेप वातावरण निरीक्षकले सम्बन्धित निकाय तथा विभाग सम्झा पेश गरुँ पाउँछ।

(७) वातावरण निरीक्षकको अन्य काम, कवित्व र अधिकार तोकिए वमोजिम हुनेछ।

परिच्छेद-४
जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी व्यवस्था

२३. जानकारी उपलब्ध गराउँछ परेँ: (५) मन्त्रालयले जलवायु परिवर्तनबाट राष्ट्रीय सन्तान, परिस्थितिततकृत प्रशासन का जैविक विविधतामा परेको प्रतिकूल अस तथा जैविक विविधतामा तोकिए वमोजिम आवश्यक रूपमा अड्डयन गरी विवरण सार्थकमा गरुँ पाउँछ।
(२) उपदफा (१) व्योमित्र गरिएको अध्ययनको आधारमा नेपाल सरकार, प्रेसिडेंट सरकार तथा स्थानीय तहजात कार्यन्ययन गरिएको विकास आयोजना तर्जमा गर्ने जलवायु परिवर्तनबाट हुने प्रतिकूल असर बा जोखिम न्यूनीकरणका लागि अवलम्बन गर्नु परेको उपाय सम्बन्धी आवश्यक जानकारी नेपाल सरकार द्वारा समयवर्गीय सार्वजनिक गर्नु परेछ।

(३) उपदफा (२) व्योमित्र सार्वजनिक गरिएको जानकारीको आधारमा नेपाल सरकार, प्रेसिडेंट सरकार तथा स्थानीय तहजात कार्यन्ययन आधारमा नेपाल सरकार, प्रेसिडेंट सरकार तथा स्थानीय तहजात कार्यन्ययन आधारमा नेपाल सरकार द्वारा समयवर्गीय सार्वजनिक गर्नु परेछ।

2४. अनुकूलन योजना बनाउन सक्ने: (१) जलवायु परिवर्तनको प्रतिकूल असर र जोखिमबाट बच्नको लागि राष्ट्रियस्तरमा मन्त्रालयले, प्रेसिडेंट स्तरमा प्रेसिडेंट मन्त्रालयले र स्थानीय स्तरमा स्थानीय तहजात कार्यन्ययन तर्जमा अनुकूलन योजना बनाउन सक्नेछन्।

(२) उपदफा (१) व्योमित्रको अनुकूलन योजना बनाउन दा जलवायु परिवर्तनको असरबाट बढी जोखिमबाट परेको उपाय सम्बन्धी आधारमा नेपाल सरकार द्वारा समयवर्गीय सार्वजनिक गर्नु परेछ।

(३) स्थानीय समुदायले स्थानीयस्तरमा अनुकूलन योजना बनाउन सक्ने: (१) नेपाल सरकारले हरितगृह ग्रामीण उत्सर्जन गर्ने क्षेत्र पहिचन गरीतिनौ राष्ट्रिय आधार तह (रफेन्स लेबल) निर्देशन गर्न सक्नेछ।

(२) उपदफा (१) व्योमित्र निर्देशन भएको राष्ट्रिय आधार तहको सम्बन्धमा मन्त्रालयले आधिक रूपमा अनुगमन गर्ने अधावधिक जानकारी सार्वजनिक गर्नेछ।

(३) न्यूनीकरणको लागि मन्त्रालय, प्रेसिडेंट सरकार र स्थानीय तहजात कार्यन्ययन समयवर्गीय सार्वजनिक गर्न सक्नेछन्।

(४) मन्त्रालयले हरितगृह ग्रामीण उत्सर्जनको मापन गर्न बा गराउन सक्नेछ।

(५) न्यूनीकरण सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकेको व्योमित्र हुनेछ।

2५. न्यूनीकरणका कार्यक्रम गर्न सक्ने: (१) नेपाल सरकारले हरितगृह ग्रामीण उत्सर्जन गर्ने क्षेत्र पहिचन गरीतिनौ राष्ट्रिय आधार तह (रफेन्स लेबल) निर्देशन गर्न सक्नेछ।

(२) उपदफा (१) व्योमित्र निर्देशन भएको राष्ट्रिय आधार तहको सम्बन्धमा मन्त्रालयले आधिक रूपमा अनुगमन गर्ने अधावधिक जानकारी सार्वजनिक गर्नेछ।

(३) न्यूनीकरणको लागि मन्त्रालय, प्रेसिडेंट सरकार र स्थानीय तहजात कार्यन्ययन समयवर्गीय सार्वजनिक गर्न सक्नेछन्।

(४) मन्त्रालयले हरितगृह ग्रामीण उत्सर्जनको मापन गर्न बा गराउन सक्नेछ।

(५) न्यूनीकरण सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकेको व्योमित्र हुनेछ।

2६. जलवायु परिवर्तनबाट हुने असर तथा जोखिमको व्यवस्थापन: (१) नेपाल सरकारले
जलवायु परिवर्तनको प्रतिकूल असर तथा जोखिमको व्यवस्थापन गर्न प्रयोजनको लागि नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार, स्थानीय तह तथा अन्य सार्वजनिक निकाय एवं निजी क्षेत्र राज्य/नेपाल कार्यान्वयन गरिने क्षेत्रमा नीति, रणनीति वा कार्ययोजनामा जलवायु परिवर्तनको प्रतिकूल असर तथा जोखिम न्यूनीकरणको लागि अवलम्बन गर्नु पर्ने उपायका सम्बन्धमा नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी आवश्यक आदेश जारी गर्न सक्नेछ।

(२) उपदफा (१) वमोजिम आदेश जारी गर्दै नेपाल सरकारले प्राथमिकताका क्षेत्र तोकन सक्नेछ।

(२) जलवायु परिवर्तनको प्रतिकूल असर तथा जोखिम न्यूनीकरणका लागि तोकिएका सन्तुष्टि क्षेत्रमा आवश्यक पनि प्राथमिकता विकास गर्न नेपाल सरकारले आवश्यक नीति एवं प्राथमिक मापदण्ड निर्धारण गर्न सक्नेछ।

(२) जलवायु परिवर्तनको प्रतिकूल असर तथा जोखिम न्यूनीकरणका लागि तोकिएका विषयमा आवश्यक पनि प्राथमिकता विकास गर्न नेपाल सरकारले आवश्यक नीति एवं प्राथमिक मापदण्ड निर्धारण गर्न सक्नेछ।

(२) उपदफा (१) वमोजिमको कार्यन व्यापारमा भाग लिने र सोचाट प्रास लामोको बाँडफाँट सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिए वमोजिम हुनेछ।

परिच्छेद-5
राष्ट्रिय सम्पदाको संरक्षण तथा बातावरण संरक्षण क्षेत्र सम्बन्धी व्यवस्था

(२) राष्ट्रिय सम्पदाको संरक्षण गर्न प्रयोजनको लागि सरकारको निकाय अधिलेख तयार गरी राष्ट्रीय सम्पदाको मापदण्डमा सम्बन्धी विविध सम्पदासूचीले परिका बस्तु वा स्थलहरू र त्यसका समावेश गर्नु पर्नेछ।

उपदफा: (२) वमोजिमको अधिलेखमा समावेश भएका बस्तु, स्थल, वनस्पति, जीवजन्तु, बातावरणीय अवस्था आदिको संरक्षण तोकिए वमोजिम हुनेछ।

(२) उपदफा (१) वमोजिमको अधिलेखमा समावेश भएका बस्तु, स्थल, वनस्पति, जीवजन्तु, बातावरणीय अवस्था आदिको संरक्षण तोकिए वमोजिम हुनेछ।

(२) उपदफा (२) वमोजिमको अधिलेखमा समावेश भएका बस्तु, स्थल, वनस्पति, जीवजन्तु, बातावरणीय अवस्था आदिको संरक्षण तोकिए वमोजिम हुनेछ।

(२) उपदफा (१) वमोजिमको अधिलेखमा समावेश भएका बस्तु, स्थल, वनस्पति, जीवजन्तु, बातावरणीय अवस्था आदिको संरक्षण तोकिए वमोजिम हुनेछ।
सरकार र सम्बन्धित स्थानीय तहसँग परामर्श गर्यो बातबाल विशेषको संस्थानका दृष्टिले अति महत्वपूर्ण मानिने प्राकृतिक तथ्य वा सौन्दर्यपरक स्थान या आदिभाषिक वा सांस्कृतिक महत्त्वका स्थललाई नेपाल राजपत्रमा सुचना प्रकाशन गरी बातबाल संस्थान क्षेत्र कायम गर्न सक्नेछ ।

(२) कुनै सडक, भवन, नदी व्यवस्थापन, सहरी योजना वा अन्य कुनै भोिक पूर्वाधार निर्माण गर्दै सरोकारबाट निकायसँगको सम्बन्धमा नेपाल सरकारले कुनै क्षेत्र विशेषको विशेषको वातबाल संस्थान गर्ने उद्देश्यले त्यस्तो क्षेत्रलाई खुला वा हरियाली क्षेत्र तैनात सक्नेछ ।

(३) उपदफा (१) बमोजिम कायम गरिएको बातबाल संस्थान क्षेत्र वा उपदफा (२) बमोजिम तोकिएको खुला वा हरियाली क्षेत्र तैनात तोकिए बमोजिमको कुनै काम गर्न नपाउने गरी रोक लगाउन सकिनेछ ।

(४) कुनै क्षेत्र वा स्थान विशेषको अत्यधिक वातबाल, ध्य-स्थान, प्राकृतिक तथ्य वा क्षेत्रको अवधिक दोहन वा प्राकृतिक विपत्ति हुन गर्ने जनस्वास्थ्य वा बातबालमा प्रतिकृत असर पर्ने वा पनि सम्भव तर एकै अवस्थामा नेपाल सरकारले सम्बन्धित स्थानीय तहको प्राकृतिक त्यस्तो क्षेत्र वा स्थानलाई बातबाल, विशेषको त्यस्तो संकोचशील क्षेत्र तोकी बातबाली सतनुलन, व्यवस्थापन वा बातबाली पनस्थापनको लागि कुनै उपयुक्त आदेश जारी गर्न सकिनेछ ।

(५) नेपाल सरकारले कुनै हानिकारक वा जोखिमसँग पदार्थ वा फोहरमैला भण्डारण वा विसर्जन गरिएको स्थान वा अन्य कारणले अत्यधिक बातबाल प्रदूषण भएको स्थानलाई प्रदूषणसँग क्षेत्र तोकी सर्वसाध्य रोक लगाउन सकिनेछ ।

(६) उपदफा (४) वा (५) बमोजिमको स्थानमा बातबाली दृष्टिले सुधार भएमाले त्यस्तो क्षेत्रलाई संकोचशील क्षेत्र वा प्रदूषणपूर्ण क्षेत्र तहै र प्रदूषणजन्य क्षेत्रबाट हटाउन सकिनेछ ।

(७) बातबाल संस्थानको लागि यस दफा बमोजिम कायम गरिएको वा तोकिएको क्षेत्रको व्यवस्थापनसँग स्थानीय समुदायलाई सहभागी गराउन सकिनेछ ।

स्वीकारण: यस दफा र दफा ३६ को प्रयोजनको लागि "स्थानीय समुदाय" भन्ने त्यस्तो क्षेत्र तैनात वा सोको वरिपर वसोवास गर्न समुदाय सम्बन्धि पर्दछ ।

(८) उपदफा (७) बमोजिम व्यवस्थापन गरिएको क्षेत्रको व्यवस्थापनबाट प्राप हुने लाभमा स्थानीय समुदायलाई तोकिए बमोजिम सहभागी गराउन पर्दछ ।

३१. कोषको स्थापना र सञ्चालन: (१) बातबालको संरक्षण, प्रदूषणको रोकथाम तथा
नियन्त्रण, जलवायु परिवर्तन व्यवस्थापन, राष्ट्रिय सम्पदाको संरक्षणका लागि
वातावरण संरक्षण कोष नामको एउटा कोष रहेको छ।

(२) उपदफा (१) बमोजिमको कोषमा देहायका रकमहरू रहेको छः-
(क) नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहमा प्राप्त रकम,
(ख) स्वदेशी व्यक्ति वा संघ संस्थावाहिनी प्राप्त रकम,
(ग) बिदेशी सरकार वा अन्तर्राष्ट्रिय सह संस्थावाहिनी प्राप्त रकम।

(३) उपदफा (२) को खण्ड (ग) बमोजिमको रकम प्राप्त गर्नुभए
नेपाल सरकार अथवा मन्त्रालयको स्तरीकृत लिंग पनि भएका हुनेछ।

(४) कोषको लेखाप्रमाण महालेखाप्रमाणको तोवकालिनी
नेपाल सिकार भने मन्त्रालयको स्वीकृत धिनु गर्नेछ।

(५) कोषको सज्जनातोकै बमोजिम हुनेछ।

३२. परिषद् गठन गर्न सक्ने: (१) वातावरण संरक्षण तथा जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी
कार्यलाई राष्ट्रिय स्तरमा प्रभावकारी रूपमा सज्जनातो
गर्न प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा एक बातावरण संरक्षण तथा जलवायु परिवर्तन व्यवस्थापन राष्ट्रिय परिषद् रहेको छ।

(२) उपदफा (१) बमोजिमको परिषदमा देहायका अध्यक्ष तथा सदस्य
रहेको छ:—

(क) प्रधानमन्त्री - अध्यक्ष
(ख) नेपाल सरकारको बन तथा बातावरण मन्त्री - सदस्य
(ग) प्रधानमन्त्रीले तोकाका नेपाल सरकारका तीनजना
मन्त्री - सदस्य
(घ) सवै प्रदेशका मुख्यमन्त्री - सदस्य
(ड) राष्ट्रिय संस्थाको व्यक्ति बैठकको बातावरण हरूका सदस्य - सदस्य
(च) बन तथा बातावरण विज्ञानका प्राथमिकहरूमध्ये
अध्यक्षावाहिनी मनोनीत एकजना महिला सहित
दुईजना - सदस्य
(छ) बातावरण तथा जलवायुको क्षेत्रमा विज्ञान हासिल
गरी व्यवस्थितहरूमध्ये दुईजना महिला सहित
अध्यक्षावाहिनी तीनजना - सदस्य
(ज) सचिव, मन्त्रालय - सदस्य-सचिव
(झ) अध्यक्षको सदस्यहरूमध्ये एकजना मन्त्रीलाई
उपाध्यक्ष तोका तीनजना सज्जनातो
सज्जनातो।

(४) उपदफा (२) को खण्ड (च) र (छ) बमोजिम मनोनीत सदस्यको
पदाधिकार तीन वर्षको हुनेछ।

(५) उपदफा (४) मा जुनौँकै कुरा लेखिएको भए तापि मनोनीत
बैठक
तथा अन्द्याधकार
नीधत परिषदको अध्यक्षले अध्यक्षता परिषदको बैठक परिषदको आिश्यक रुपमा तथा पदबाट तथा मन्द्वालयलै जम्बीमा एकपटक परिषदको आिश्यकता धनजलाई पेश परिषदको कायाक्रममा हटाउनु अघ तत्काल सफाइ परिषदको बैठकको गने 33.
बमोचजम सवकनेछ। सम्बचन्द्धत बोलाइएको मा पठाउनु परिषदको सदस्यले पदीय चजम्मेपूनगिेमा समयभन्दा हुनेछ। बमोचजम, काम (१२५) परिषदको बैठक वर्त्त्मा कम्तीमा एकपटक परिषदको अध्यक्षले तोकेको मिति, समय र स्थानमा बसनेछ।
(२) परिषदको सदस्य-सचिवले अध्यक्षसंग परामर्श गरी परिषदको बैठक बसने मिति, समय र स्थान, बैठकमा छुतैफल हुने विषयसूची सहितको सूचना बैठक बसने समयवन्दा कम्तीमा अद्वाचारील घण्टा अघाँड़ि सबै सदस्यले प्रात गरेको गरी फटाउनु पनेछ।
तर तल्कल परिषदको बैठक बोलाउन आवश्यक भएमा परिषदको अध्यक्षले बहतन घण्टा अघाँडी परिषदको बैठक बोलाउन सकेनु र यसी बैठक बोलाउकोमा परिषदको सदस्य-सचिवले सोको सूचना यथाश्रम सबै सदस्यले प्रात गरेको गरी फटाउनु पनेछ।
(३) कुल सदस्य सह्रुझाको बहुमत सदस्य उपस्थित भएमा परिषदको बैठकले लागि गणपूरक सह्रुझ पुगेको मानिनेछ।
(४) परिषदको बैठकको अध्यक्षता परिषदको अध्यक्षले गनेछ र अध्यक्षको अनुपस्थितमा परिषदको उपाध्यक्षले गनेछ।
(५) परिषदको निर्णय बहुमतद्वारा हुनेछ र मत बराबर भएमा अध्यक्षले निर्णायक मत दिनेछ।
(६) परिषदको बैठकमा आवश्यकता अनुसार कुनै पदाधिकारी, सम्बन्धित निकाय र संघ संस्थाका प्रतिनिधि र बातचीत विकलाई आमन्त्रण गर्न सकिनेछ।
(७) परिषदको निर्णय परिषदको सदस्य-सचिवले प्रमाणित गनेछ।
(८) परिषदको बैठक सम्बन्धी अन्य कार्यविविध परिषद आफैले निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ।
34. परिषदको काम, कर्त्त्व र अधिकार: परिषदको काम, कर्त्त्व र अधिकार देखाय बमोजिम हुनेछ:-
(९) दीर्घकालीन नीति, योजना र तथा कार्यक्रममा बातावरण तथा जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी बिपयलाई एकीकृत रूपमा समावेश गरेल लेजान मन्तवाय तथा अन्य निकायलाई आवश्यकता अनुसार निर्देशन दिने.
(ख) प्रदूषण नियन्त्रण, फोहरमैला व्यवस्थापन र राष्ट्रिय सम्पदा संरक्षणको लागि राष्ट्रिय प्रणालीको विकासको लागि नीति तय गरेँ।
(ग) बातचित्रण संरक्षण तथा जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी कार्यमा प्रेदेश तथा स्थानीय तहलाई आवश्यक नीतिगत मार्गदर्शन गरेँ।
(घ) बातचित्रण संरक्षण तथा जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी आर्थिक स्रोतको व्यवस्थापन गरेँ र सोको लागि सहजीकरण गरेँ।
(ड) प्राकृतिक, सांस्कृतिक र भौतिक संशोधन एवं सम्पदाको उपयोग, व्यवस्थापन, विकास तथा संरक्षणको लागि मन्त्रालयलाई आवश्यक नीधतगत मागादशान गने।
(च) बातचित्रण संरक्षण तथा जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी कार्यको मूसयाङ्कन गरेँ।

परिच्छेद-६
जरिबाना तथा शक्तिपूर्ति

35. जरिबाना: (१) कसैले देखायो कार्य गरे वा गराएमा सम्बन्धित निकायले देहाइ बमोजिम जरिबाना गएको र उपदफा (२) कसैले उपदफा (१) बमोजिमको कार्य गरेमा सम्बन्धित निकायले त्यस्तो कार्य तुरुण र रोकी बातचित्रणीय अध्ययन प्रतिवेदन स्वीकृत गराउनु पर्ने प्रस्तावको हकमा त्यस्तो प्रतिवेदन स्वीकृत गराउने घराई वा स्वीकृत प्रतिवेदनको विरोध गरी कुनै प्रस्ताव कार्यान्वयन गरेमा पाँच लाख रुपैयाँसम्म,
(क) संक्षिप्त बातचित्रणीय अध्ययन प्रतिवेदन स्वीकृत गराउनु पर्ने प्रस्तावको हकमा त्यस्तो प्रतिवेदन स्वीकृत गराउने घराई वा स्वीकृत प्रतिवेदनको विरोध गरी कुनै प्रस्ताव कार्यान्वयन गरेमा पाँच लाख रुपैयाँसम्म,
(ख) प्रारम्भिक बातचित्रणीय परीक्षण प्रतिवेदन स्वीकृत गराउने घराई वा स्वीकृत प्रतिवेदनको विरोध गरी कुनै प्रस्ताव कार्यान्वयन गरेमा दश लाख रुपैयाँसम्म,
(ग) बातचित्रणीय उपयोग मूल्याङ्कन प्रतिवेदन स्वीकृत गराउनु पर्ने प्रस्तावको हकमा त्यस्तो प्रतिवेदन स्वीकृत गराउने घराई वा स्वीकृत प्रतिवेदनको विरोध गरी कुनै प्रस्ताव कार्यान्वयन गरेमा पचास लाख रुपैयाँसम्म।

(२) कसैले उपदफा (१) बमोजिमको कार्य गरेमा सम्बन्धित निकायले त्यस्तो कार्य तुरुण र रोकी बातचित्रणीय अध्ययन प्रतिवेदन स्वीकृत गराउनु अथवा बमोजिम त्यस्तो प्रतिवेदन स्वीकृत गराउनु र त्यस्तो प्रतिवेदन विरोधको कार्य भएकोमा सो कार्यलाई सुधार गरि आदेश दिनेको र यसहरु दिइएको आदेश बमोजिम गरि सम्बन्धित व्यक्ति र संस्थाको कर्तव्य हुनेछ। यसहरु दिइएको आदेश बमोजिम

67
कार्य नभएमा सम्बन्धित निकायले उपदफा (१) वमोजिम गरिएको जरिबानाको तेव्वर जरिबाना गनेको।

(३) उपदफा (१) मा उल्लिखित विषय बाहेक कसैले यो एन वा यस एन अन्तर्गत बनेको नियम, निदेशिका, कायीबिधि वा मापदण्ड विपरीतका कुनै कार्य गरेमा सम्बन्धित निकायले त्यस्तो कार्य गर्न बनेदेज लगाई तीन लाख रुपैयाँसम्म जरिबाना गरी दुई महिनाहित्र यो एन र यस एन वमोजिम बनेको नियम, निदेशिका, कायीबिधि वा मापदण्ड वमोजिमको कार्य गर्न अदेश दिन सकेको। यससँग दिएको अदेश वमोजिम कार्य नभएमा यस उपदफा वमोजिम गरिएको जरिबानाको तेव्वर जरिबाना लागेको।

(४) उपदफा (२) वा (३) वमोजिम दिएको आदेश वमोजिमको कार्य नभएमा त्यस्तो कार्यान्तरमा बनेदेज लगाई त्यस्तो व्यक्ति वा संस्थालाई कालोसूचीमा राख्ने सम्बन्धमा आवश्यक कार्यान्तर गर्न सम्बन्धित निकायले सिफारिस सहित विभागमा पठाउनु पर्ने छैन।

(५) उपदफा (२४) वमोजिम सिफारिस भई आएमा विभागले आवश्यक जौचन्द्र गर्दछ व्यवहार मनानुसार देखिएका त्यस्तो व्यक्ति वा संस्थालाई एक वर्षीय पौंच वर्षसम्म कालोसूचीमा राखु पर्ने छ।

(६) उपदफा (२४) र (५) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनी विभागले दिएको आदेश कार्यान्तरन मनाएको विषयमा विभागले आवश्यक जौचन्द्र गरी उपदफा (५) वमोजिमको कार्यान्तर गनेको।

(७) उपदफा (५) वमोजिम कुनै निकायलाई कालोसूचीमा राखिएकोमा त्यस्तो व्यक्ति वा संस्थाले कालो सूचीमा राखिएको अवधिभर आफ्नो नाममा वा त्यस्तो व्यक्ति वा संस्थासँग सम्बन्धित जुनसुकै नाममा कुनै पनि प्रस्ताव पेश गर्न सकेको।

(८) यस दफा वमोजिमको जरिबाना गर्नुअघि जरिबानाय गर्न लागिएको व्यक्ति वा संस्था वा आयोजनालाई सफाई पेश गर्न मनासिब मौका दिनु पर्ने छैन।

निवेदन दिन सकेन: (१) कसैले यो एन विपरीत प्रारम्भिक वातावरणीय परिखण्ड, संकेत वातावरणीय अव्यय वा वातावरणीय प्रभाव मूलाभा विपरीत विद्वान नगराई वा स्वीकृत प्रतिबिंदुको प्रतिक्षित हुने गरी प्रस्ताव कार्यान्तर गरेमा वा यस एन विपरीत हुने कार्य गरेमा वा गर्न लागिएको सम्बन्धित निकाय वा अधिकारी सम्बन्धित निवेदन दिन सकेन।

(२) कसैले यो एन वा यस एन अन्तर्गत बनेको नियम, निदेशिका वा मापदण्ड विपरीत प्रूपण गरेको वा जोखिमपूर्ण पद्धति नित्यकाल गरेको वा कुनै दुर्घटनाजन्य प्रूपणका कारणमा कुनै व्यक्ति, संस्था वा स्थानीय समुदायलाई कुनै
हानी नोक्सानी पुरुष गर्मा ल्यस्टो कार्यवाह शीर्षित व्यक्ति, संसथा बा स्थानीय समुदायले आफूलाई पुरुष गएको रशि वापस सम्बन्धित निकाय समाह शतिपूर्ति भराई पाउन निर्देशन दिन सक्नेछ।

(३) उपदफा (१) बा (२) वमोजिम परेको निर्देशनका सम्बन्धमा छानविन तथा जौचनु हर्दी निर्देशनकलाई हानी नोक्सानी भएको रहरोरा शतिको यकिन गरी त्यस्तो हानी नोक्सानी पुरुयाउने व्यक्ति, संसथा बा प्रस्तावकान्त पीडित व्यक्ति, संसथा बा स्थानीय समुदायलाई मनाइया शतिपूर्ति भराई दिनु पर्नेछ।

(४) नेपाल सरकारको कुनै निकाय बा नेपाल सरकारको स्वामित्व र नियन्त्रणमा रहेको संसथाले प्रदूषण गरी शति पुरुको विषयमा परेको निर्देशन सम्बन्धमा छानविन गर्न नेपाल सरकारले मनोनयन गरेका तीनजना विज्ञ रहेको समिति गठन हुनेछ र सो समितिको सिफारिसको आधारमा उपदफा (३) वमोजिम शतिपूर्ति भराई दिनु पर्नेछ।

(५) प्रदेश सरकार बा स्थानीय तहको कुनै निकाय बा प्रदेश सरकार बा स्थानीय तहको स्वामित्व र नियन्त्रणमा रहेको संसथाले प्रदूषण गरी शति पुरुको विषयमा परेको निर्देशन सम्बन्धमा छानविन गर्न प्रदेश सरकारले मनोनयन गरेका तीनजना विज्ञ रहेको समिति गठन हुनेछ र सो समितिको सिफारिसको आधारमा उपदफा (३) वमोजिम शतिपूर्ति भराई दिनु पर्नेछ।

(६) यस दफा वमोजिम शतिपूर्ति निर्धारण गर्न आधार र अन्य व्यवस्था लोकली वमोजिम हुनेछ।

37. पुनरायोजन: (१) दफा ३५ वमोजिम भएको जरिबाना उपर चित्र नबुझ्ने पक्षले स्थानीय तहवाद भएको जरिबाना उपर सम्बन्धित जिल्ला अदालतमा र नेपाल सरकार बा प्रदेश सरकारका अन्य निकाय बा अधिकारीबाट भएको जरिबाना उपर सम्बन्धित उच्च अदालतमा पैंतीस दिनिभ्रम पनरायोजन गर्न सक्नेछ।

(२) दफा ३६ वमोजिम शतिपूर्ति निर्धारण सम्बन्धमा भएको निर्णय उपर चित्र नबुझ्ने पक्षले पैंतीस दिनिभ्रम सम्बन्धित उच्च अदालतमा पनरायोजन गर्न सक्नेछ।

परिच्छेद-७

विविध

38. बातावरण संरक्षण योजना तर्जुमा गनि: (१) स्वच्छ र स्वस्थ बातावरण कायम गरी सोको संचरित तथा प्रवर्धन गनि उदेश्यले नेपाल सरकारले बातावरण संरक्षण योजना तर्जुमा गरी कायार्जन्यन गन्नेछ।

(२) उपदफा (१) वमोजिमको योजनाको अधीनमा रही प्रदेश सरकार
तथा स्थानीय तहले वातावरण संरक्षणका लागि आवश्यक योजना बनाई कार्यान्वयन गर्न सक्छेको छ।

(३) उपदफा (१) र (२) वमोजिमको योजना तर्जुना गर्दा वातावरण संरक्षण, संचार, दीर्घ उपयोग र बातावरणीय स्रोतहरूको उपयोगबाट प्राप्त लाभको समाचारिक वितरणसेना सम्बन्धित परम्परागत र स्थानीय अभ्यासलाई योजनामा समावेश गर्नु पर्नेछ।

(४) उपदफा (१) वमोजिमको योजनामा तोकिए वमोजिमका अन्य विषयहरू समावेश गरिएको छ।

39. अनुगमन तथा निरीक्षण गरेका: (१) यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियम, निर्देशनाली, कार्यविधि वा माध्यमको कार्यान्वयन भए नभएको सम्बन्धमा मन्त्रालय वा विभागले अनुगमन तथा निरीक्षण गरेका छ।

(२) उपदफा (१) मा जुनैको कुरा लेखिएको भए तपाईं आफ्नो क्षेत्रभित्तिक वातावरण संरक्षण र संचार गर्नेका उद्देश्यले प्रमुख सरकार र स्थानीय तहले यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियम, निर्देशनाली, कार्यविधि वा माध्यमको कार्यान्वयन भए नभएको सम्बन्धमा अनुगमन तथा निरीक्षण गर्न सक्छेको छ।

(३) उपदफा (१) र (२) वमोजिम गरिएको अनुगमन तथा निरीक्षण सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिए वमोजिम हुनेछ।

40. वार्षिक प्रतिवेदन तयार गर्नु पर्ने: (१) मन्त्रालयले प्रत्येक वर्ष देखि विषयहरू समावेश गरी वार्षिक प्रतिवेदन तयार गर्नु पर्ने:-

(क) दफा ३९, वमोजिम गरिएको अनुगमन तथा निरीक्षणवाट प्राप्त विवरण,
(ख) जलबाटु परिवर्तन सम्बन्धमा भएको राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय क्रियाकलाप सम्बन्धी विवरण,
(ग) अन्य आवश्यक विवरण।

(२) उपदफा (१) वमोजिमको वार्षिक प्रतिवेदन मन्त्रालयले प्रत्येक आर्थिक वर्ष समाप्त भएको मिति दुई महिनाभित्र परिषद् सम्बन्ध पेश गर्नु पर्नेछ।

41. आदेश जारी गर्न सक्ने: (१) नेपाल सरकारले नेपाल राजधानी सूचना प्रकाशन गरी वातावरण संरक्षणका दृष्टिले पूर्व सावधानी अपनाउनु पर्ने विषयका सम्बन्धमा आवश्यक आदेश जारी गर्न सक्नेछ।

(२) उपदफा (१) वमोजिम जारी भएको आदेश उल्लेख गर्न व्यक्ति वा संस्थालाई महानिदेशकले एक लाख रुपैयाँसम्म जरिरिखा गर्न सक्नेछ।
42. अधिकार प्रत्ययोजन: अन्तर्गत यस एन बमोजिम आफूलाई प्राप्त अधिकार के तथा आवश्यकता अनुसार के के अधिकार विभाग, वातावरण निरीक्षण वा कुनै अधिकृत कर्मचारी वा कुनै निकायलाई प्रत्ययोजन गर्न सक्नेछ।

43. प्रचलित कानून बमोजिम हुने: यस एन निम्नलिखित कुरामा यसै बमोजिम र अन्य विषयमा प्रचलित निरीक्षण बमोजिम हुनेछ।

44. नियम बनाउने अधिकार: यो एन कार्यान्वयन गर्न नेपाल सरकारले आवश्यक नियमहरू बनाउन सक्नेछ।

45. निर्देशिका, कार्यविधि तथा मापदण्ड बनाउन सक्ने: यो एन तथा यस एन अन्तर्गत बनेको नियमको प्रतिकृत नहुने गरी नेपाल सरकारले आवश्यक निर्देशिका, कार्यविधि तथा मापदण्ड बनाई न्यून गर्न सक्नेछ।

46. एन कार्यान्वयन मापन: यो एन प्रारम्भ भएको मितिले पाँच वर्षपछि मन्त्रालयले एन कार्यान्वयनको प्रभाव सम्बन्धमा मापन गरेको भए।

47. खरेजी र बचाउ: (१) वातावरण संरक्षण एन, २०५३ खरेज गरिएको छ।

(२) वातावरण संरक्षण एन, २०५३ बमोजिम भए गरेका काम कारखानी यसै एन बमोजिम भए गरेको मानिन्छ।

(३) वातावरण संरक्षण एन, २०५३ बमोजिम कुनै निकाय वा पदाधिकारी समक्ष कुनै निवेदन वा उजुरी परी विचारधारीहरू भए त्यस्ता उजुरी वा निवेदन सोही एन बमोजिम टुङ्गो लगाउनु पनि गरिएको छ।

संक्षिप्त विवरण
- दर्ता मितिको--२०७६/०१/२७
- प्रतिनिधि समागम जैनकारार संरोधनसहित पारित मितिको--२०७६/०४/२६
- राष्ट्रिय समागम जैनकारार संरोधनसहित पारित मितिको--२०७६/०५/२६
- राष्ट्रिय समागम संरोधनसम्म सहमति भए प्रतिनिधि समागम पुन: पारित मितिको--२०७६/०६/०१
- प्रमाणीकरण मितिको--२०७६/०६/२४
प्रस्तावना: संघीय सचित्रको अन्द्रसिकी तथा वित्तीय उत्तिदावयत्ि सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न जिएको विषयक

परिच्छेद-१

प्रारम्भ

1. संक्षिप्त नाम र प्रारम्भ: (१) यस ऐनको नाम “आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तिदावयत्ि ऐन, २०७६” रहेको छ।

(२) यो ऐन तुरुण्त प्रारम्भ हुनेछ।

2. परिभाषा: विषय वा प्रसङ्गले अर्को अर्थ नलागेमा यस ऐनमा -

(क) “अन्तिम लेखापिदिक्षण” भनाले महालेखापिदिक्षको कार्यलाई बाट संविधानको धारा २४१ बमोजिम हुने लेखापिदिक्षण सम्झनु पर्छ।

(ख) “अनुदान सृजन” भनाले संविधानिक निकाय, मन्त्रालय र सो सरकारको श्रेष्ठाधिकार भएको सचिवालय तथा आयोगको कार्य प्रकृति र संगठन समेट छैन गरी दिद्रएको सृजन समझनु पर्छ।

(ग) “असुल उपर गरुँ पने रकम” भनाले लेखापिदिक्षण हुँदा प्रचलित कानून बमोजिम भुक्तानी दिन नहुने रकम भुक्तानी दिद्रएको बाट बढी हुने गरी भुक्तानी दिद्रएको बाट घटी रकम असुल गरेको कारणबाट असुल उपर गरुँ पने बनी ठहर्याएको वेरुँ रकम समझनु पर्छ र सो शब्दले हिनामिना र मस्थौट गरेको रकम तथा नेपाल रसरकारलाई तिरु दुश्साउँ पने अन्य कुनै रकमलाई समेट जनाउँछ।

(घ) “अन्तिम लेखापिदिक्षण” भनाले क्रोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यलाई ब्रदेश लेखा नियन्त्रक
कायालयबाट सम्बन्धित कायालयको उदेश्य अनुसार कार्यसम्पादनसाँग सम्बन्धित कार्य लेखा तथा अन्य कारोबार र सोसाङ सम्बन्धित कागजात एवं प्रक्रियाको जौच, परीक्षण, विश्लेषण साथै आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालिको समग्र मूल्याङ्क गरी प्रशासन गरेको कार्य सम्झुनु पर्दछै।

(अ) “आर्थिक वर्ष” भन्नाले प्रत्येक वर्षको साउन महिनाको एक मोदेदिख अर्को वर्षको असार महिनाको मसान्तसम्मको बाह महिनाको अवधि समझुनु पर्दछै।

(ब) “एक तह माथि को अधिकारी” भन्नाले कायालय प्रमुखको हकमा सम्बन्धित विभागीय प्रमुख, विभागीय प्रमुखको हकमा सम्बन्धित मन्त्रालय, सचिवालय तथा आयोगको सचिव, सचिवको हकमा सम्बन्धित विभागीय मन्त्री वा राज्यमन्त्री र सचिवालयको सचिव वा प्रशासकीय प्रमुखको हकमा सम्बन्धित साँगै सम्झुनु पर्दछै।

(च) “कायालय” भन्नाले राष्ट्रपतिको कायालय, उपराष्ट्रपतिको कायालय, सचिव अदालत, संचित संसद सचिवालय, सचिवालयको निकाय, आयोग, प्रदेश प्रमुखको कायालय, अदालत, महान्यायाधिकारीको कायालय, नेपाली सनातन, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी वल, नेपाल लगायतका संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका सबै सरकारी कायालय समझुनु पर्दछै।

(छ) “कायालय प्रमुख” भन्नाले कायालयको प्रशासकीय प्रमुख भई कामकाज गर्न तकिएको पदाधिकारी वा व्यक्ति समझुनु पर्दछै।

(ज) “कायालय प्रमुख” भन्नाले कायालयको प्रशासकीय प्रमुख भई कामकाज गर्न तकिएको पदाधिकारी बा व्यक्ति समझुनु पर्दछै।

(झ) “कारोबार” भन्नाले सरकारी चल अचल, नगदी तथा जिन्सी धनमाल जिंम्बा लिए प्रचलित कानून बनाउमिल निर्धारित कामभेला गर्ने खर्च वा दाखिला आफन्तै सम्पूर्ण काम समझुनु पर्दछै र सो श्रेगोल तुल्य हस्ताक्षरण, राज्यविभाग संस्थाल र दाखिला गर्ने, अनुदान तथा ऋण प्राप्त गर्ने, खर्च गर्ने तथा धरौठी, कार्य संचालन कोष लगायत अन्य कोष समेतसाँग सम्बन्धित सम्पूर्ण आर्थिक कारोबार समझुनु पर्दछै।
“कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय” भजाले महालेखा नियन्त्रक कार्यालय मातहत रहने गरी स्थापना भएका कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय सम्झनु पर्दछ।

“जिम्मेबार व्यक्ति” भजाले लेखा उत्तरदायी अधिकृतवाट प्राप्त अतितयारी वर्मोजिंम वा यस ऐन वर्मोजिंम निधिरित कार्य सञालन गरेँ, जिम्मा लिने, खर्च गरेँ, लेखा राखे, प्रतिवेदन गरेँ, आन्तरिक वा अन्तिम लेखापरीक्षण गराई बेहुँजु फस्यौट गर्न गराउने, सरकारी नगदी जिनौ असुल उपर गरेँ गराउने तथा दाखिला गर्न बा गराउने कर्तव्य भएको व्यक्ति सम्झनु पर्दछ र रो शाब्दे सरकारी कामको लागि सरकारी नगदी र जिनौ लिई र नलिई रो बामो फस्यौट गर्न जिम्मेबारी भएको गैर सरकारी व्यक्तिलाई समेत जनाउँछ।

“लालुक कार्यालय” भजाले सम्बन्धित कार्यालयभन्दा माधिल्लो तहको कार्यालय सम्झनु पर्दछ।

“तोकिएको” र “तोकिए वर्मोजिंम” भजाले यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियमांमा तोकिएको र तोकिए वर्मोजिंम सम्झनु पर्दछ।

“प्रदेश सचित कोष” भजाले संविधानको धारा २०४ वर्मोजिंमको प्रदेश सचित कोष सम्झनु पर्दछ।

“प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालय” भजाले प्रदेश सचित कोषको सञालन गर्न, प्रदेशको आर्थिक प्रशासन सञालन गर्न निदेशन दिने, प्रदेश लेखा तयार गर्न बा गराउने, प्रदेश मातहतका कार्यालयको आन्तरिक लेखापरीक्षण गर्न बा गराउने तथा प्रदेशको एकीकृत वित्तीय विवरण तयार गरी महालेखा नियन्त्रक कार्यालय र महालेखापरीक्षण सम्झनु पर्दछ गर्न तोकिएको कार्यालय सम्झनु पर्दछ।

“बेहुँजु” भजाले प्रचलित कानून वर्मोजिंम पुनःउत्पन्न पन्न रीत नन्याई कारोबार गरेको बा राखु पन्न लेखा नरकेखो तथा अनियमित बा वेमनासिब तरिकाले आर्थिक कारोबार गरेको भनी लेखापरीक्षण गदाउँ औल्याइएको बा ठह्रयाउँको कारोबार सम्झनु पर्दछ।

“बैङ्क” भजाले नेपाल राष्ट्र बैङ्क सम्झनु पर्दछ र सो शब्दले नेपाल राष्ट्र बैङ्कको अधिकार प्रयोग गन्न गरी नेपाल राष्ट्र
बैङ्कले सरकारी कारोबार गर्न तोकिदिएको वाणिज्य बैङ्कलाई समेत जनाउँछ ।

(द) "मन्त्रालय" भन्नले नेपाल सरकारको सम्बन्धित मन्त्रालय सम्झनु पर्दछ ।

(घ) "मातहतको कार्यालय" भन्नले सम्बन्धित कार्यालयको मातहतमा रहेको कार्यालय सम्झनु पर्दछ ।

(ङ) "महालेखा नियन्त्रक कार्यालय" भन्नले यो ऐन र यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियमको अधीनमा रही संघीय संगठन कोष र अन्य सरकारी कोषको सञ्चालन र व्यवस्थापन गनेम, चल, अचल सरकारी सम्पत्तिको अभिलेख राखी प्रतिबद्ध गनेम, आर्थिक प्रशासन सचिव, विधिनिर्देशन, नियन्त्रण तथा आन्तरिक लेखापरीक्षण गनेम, गराउने तथा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको सरकारको एकीकृत वित्तीय विवरण तयार गनेम गराउने निकाय सम्झनु पर्दछ ।

(प) "योजना आयोग" भन्नले राष्ट्रिय योजनाआयोग सम्झनु पर्दछ ।

(फ) "लेखा उत्तरदायी अधिकृत" भन्नले आफ्नो र मातहत कार्यालयको आर्थिक प्रशासन सचिवले गनेम, वार्षिक बजेट तयार गनेम र बजेट निकासा प्राप गरी खर्च गनेम अधिकार सुम्प्नेम, लेखा राखे र राख लगाउनेम, वित्तीय विवरण तयार गनेम र गराउनेम, वित्तीय विवरण तयार गनेम र गराउनेम, वित्तीय विवरण तयार गनेम र गराउनेम, वित्तीय विवरण तयार गनेम र गराउनेम, वित्तीय विवरण तयार गनेम र गराउनेम, वित्तीय विवरण तयार गनेम र गराउनेम, वित्तीय विवरण तयार गनेम र गराउनेम, वित्तीय विवरण तयार गनेम र गराउनेम, वित्तीय विवरण तयार गनेम र गराउनेम, वित्तीय विवरण तयार गनेम र गराउनेम, वित्तीय विवरण तयार गनेम र गराउनेम, वित्तीय विवरण तयार गनेम र गराउनेम, वित्तीय विवरण तयार गनेम र गराउनेम, वित्तीय विवरण तयार गनेम र गराउनेम, वित्तीय विवरण तयार गनेम र गराउनेम, वित्तीय विवरण तयार गनेम र गराउनेम, वित्तीय विवरण तयार गनेम र गराउनेम, वित्तीय विवरण तयार गनेम र गराउनेम, वित्तीय विवरण तयार गनेम र गराउनेम, वित्तीय विवरण तयार गनेम र गराउनेम, वित्तीय विवरण तयार गनेम र गराउनेम, वित्तीय विवरण तयार गनेम र गराउनेम, वित्तीय विवरण तयार गनेम र गराउनेम, वित्तीय विवरण तयार गनेम र गराउनेम, वित्तीय विवरण तयार गनेम र गराउनेम, वित्तीय विवरण तयार गनेम र गराउनेम, वित्तीय विवरण तयार गनेम र गराउनेम, वित्तीय विवरण तयार गनेम र गराउनेम, वित्तीय विवरण तयार गनेम र गराउनेम, वित्तीय विवरण तयार गनेम र गराउनेम, वित्तीय विवरण तयार गनेम र गराउनेम, वित्तीय विवरण तयार गनेम र गराउनेम, वित्तीय विवरण तयार गनेम र गराउनेम, वित्तीय विवरण तयार गनेम र गराउनेम, वित्तीय विवरण तयार गनेम र गराउनेम, वित्तीय विवरण तयार गनेम र गराउनेम, वित्तीय विवरण तयार गनेम र गराउनेम, वित्तीय विवरण तयार गनेम र गराउनेम, वित्तीय विवरण तयार गनेम र गराउनेम, वित्तीय विवरण तयार गनेम र गराउनेम, वित्तीय विवरण तयार गनेम र गराउनेम, वित्तीय विवरण तयार गनेम र गराउनेम, वित्तीय विवरण तयार गनेम र गराउनेम, वित्तीय विवरण तयार गनेम र गराउनेम, वित्तीय विवरण तयार गनेम र गराउनेम, वित्तीय विवरण तयार गनेम र गराउनेम, वित्तीय विवरण तयार गनेम र गराउनेम, वित्तीय विवरण तयार गनेम र गराउनेम, वित्तीय विवरण तयार गनेम र गराउनेम, वित्तीय विवरण तयार गनेम र गराउनेम, वित्तीय विवरण तयार गनेम र गराउनेम, वित्तीय विवरण तयार गनेम र गराउनेम, वित्तीय विवरण तयार गनेम र गराउनेम, वि...
शब्दले विद्युतीय माध्यममा राखेको अभिलेख वा कारोबारलाई प्रमाणित गरेको विद्युतीय अभिलेखलाई समेट जनाउँछ।

(भ) “विनियोजन” भन्नाले विनियोजन ऐन, उधारो खर्च ऐन वा पेको खर्च ऐनहरु निर्दिष्ट सेवा र कार्यरूपको लागि विभिन्न शीर्षकमा विभिन्न कार्यवाहीलाई खर्च गर्न विनियोजन भएको रकम सम्झनु पर्दछ र सो शब्दले पूरक विनियोजन ऐन र उधारो खर्च ऐन वमोजिम विनियोजन भएको रकमलाई समेट जनाउँछ।

(म) “विद्युतीय उडानाप्राप्तिको सुधार” भन्नाले विद्युतीय उडानाप्राप्तिको सुधार गर्न, विद्युतीय अनुशासन, विद्युतीय अनुशासन, फाा तथा जवाबदेहिता कायम गर्न वहन गर्नु पनि जिम्मेवारी, जवाबदेहिता तथा सोचाट प्राप्त हुने प्रतिफलप्रतिको उडानाप्राप्ति तथा परिपालन सम्झनु पर्दछ।

(य) “विद्युतीय विवरण” भन्नाले नेपाल सरकारले स्वीकृत गरेको लेखामान वमोजिम कुनै निर्धित अवधिमा भएको कारोबारको समाप्तिक्रम स्थिति दर्शाउँछ उद्देश्यले शीर्षक समेत खुलेन गरी तोकिएको लेखामान वमोजिम तार गरिएको विवरण सम्झनु पर्दछ र सो शब्दले कारोबारको स्थिति दर्शाउँछ गरी शीर्षकको आधारमा वनाईएको वजेट अनुमान, निकासा, खर्च, आम्दानी, दाकिलता र वौँकी रकम समेत खुलाइएको प्राप्ति र भुकानी विवरण तथा तोकिएका अन्य विवरण र सोसंग सम्बन्धित लेखा टिप्पणी तथा खुलासालाई समेट जनाउँछ।

(र) “संघीय संचित कोष” भन्नाले संविधानको घाँ ११६ वमोजिमको संघीय संचित कोष सम्झनु पर्दछ।

(ल) “संचित” भन्नाले मन्त्रालयको संचित सम्झनु पर्दछ र सो शब्दले संविधानिक अह तथा निकासको हकमा त्यस्तो संविधानिक अह तथा निकासको संचित वा प्रशासकीय प्रमुख, नेपाल सरकारको केन्द्रीयस्तरको संचितालय तथा आयोगको हकमा त्यस्तो संचितालय तथा आयोगको संचित र महालेखा नियन्त्रकलाई समेट जनाउँछ।

(ब) “सम्परीक्षण” भन्नाले आन्तरिक वा अन्तिम लेखापरीक्षण प्रतिवेदनमा औद्योगिको वेल्युको सम्बन्धमा पेश हुन आएको स्पष्टीकरण वा प्रतिक्रिया साथ संलग्न प्रमाण तथा
कागजातको आधारमा गरिने फस्यौट सम्बन्धी कार्यलाई सम्पन्तू पर्दछ र सो षावले प्रतिनिधि सभाको सार्वजनिक लेखा समितिबाट प्राप्त सुझाव वा निर्देशनका आधारमा गरिने फस्यौटलाई समेट जनाउँछ।

(श) “सार्वजनिक जबाबदेहीको पद” भन्ने पारिवर्षिक डेकिएको वा नठेकिएको भए तापनि कुनै रूपमा नियुक्त हुने वा निर्विशेष बनेर बन्दे कानूनी मान्यताप्राप्त सार्वजनिक काम, कर्तव्य र अधिकार भएको पद सम्पन्तू पर्दछ।

(प) “संविधान” भन्ने नेपालको संविधान सम्पन्तू पर्दछ।

(अ) “स्थानीय संचित कोष” भन्ने संविधानको धारा २२९ वस्मोजिमको स्थानीय संचित कोष सम्पन्तू पर्दछ।

परिच्छेद-२
संघीय संचित कोषको सञ्चालन र एकीकृत वित्तीय विवरण

३. संघीय संचित कोषको सञ्चालन:
(१) संविधान, यो ऐन र अन्य प्रचलित कानूनको अधीनमा रही संघीय संचित कोषको सञ्चालन महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले गरेको छ।

(२) संघीय संचित कोषको लेखा अधारविधिक रूपमा राखेको तथा त्यसको वाणिज्यिक वित्तीय विवरण तयार गरेको जिम्मेबारी महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको हुनेछ।

(३) संघीय संचित कोष तथा अन्य सरकारी कोषको सञ्चालनको लागि महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले कुनै कार्यालय वा वैद्यलाई जिम्मेबारी तोकेको सक्नेछ।

(४) उपदफा (३) वस्मोजिमको जिम्मेबारी पालन गर्दै वा गराउनु सम्बन्धित कार्यालय वा बैङ्कले कर्तव्य हुनेछ।

(५) संघीय संचित कोष तथा अन्य सरकारी कोषको सञ्चालन सम्बन्धी अन्य व्यवस्था त्याको वस्मोजिम हुनेछ।

४. प्रदेश र स्थानीय तहको वित्तीय विवरण:
(१) स्थानीय तहले आफ्नो कार्यक्रममो विभिन्न कार्यालयलाई नेपाल सरकार र प्रदेश सरकारबाट भएको अनुदान, राजस्व वैदिकीत अन्तर्गत प्राप्त रकम, आन्तरिक आय, क्षेत्र तथा अनुदान र व्ययको विवरण देखि गरी एकीकृत विवरण तयार गरी
सम्बन्धित प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालय र कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयमा पटाउनु पर्ने छ।

(२) प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयले आफ्नो कार्य क्षेत्रमित्रका कार्यालयलाई नेपाल सरकारबाट प्राप्त अनुदान र राजस्व बौद्धि अन्तर्गत प्राप्त रकम तथा प्रदेश सरकारको आन्तरिक आय, रूपन तथा अनुदान र व्ययको विवरण र उपदफा (१) व्याजिम प्राप्त विवरणको आधारमा प्रदेशभित्र कार्यालयलाई स्थानीय तहको आर्थिक कारोबारको एकीकृत वित्तीय विवरण तयार गरी महालेखा नियन्त्रक कार्यालयमा पटाउनु पर्ने छ।

(३) उपदफा (१) र (२) व्याजिमको विवरण पठाउँदा महालेखा परीश्वरले तोकेको ठूलो पटाउनु पर्ने।

5. एकीकृत वित्तीय विवरण तयार गरेको रीतीमा:

(१) संघीय सचिव कोष, प्रदेश सचिव कोष र स्थानीय सचिव कोष तथा अन्य सरकारी कोषको वित्तीय विवरणको आधारमा एकीकृत वित्तीय विवरण तयार गरेको जिम्मेवारी महालेखा नियन्त्रक कार्यालय को लागि हुने।

(२) संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले नेपाल सरकारबाट स्वीकृत लेखामान व्याजिम वित्तीय विवरण तयार गर्नु पर्ने।

(३) कोष र लेखा नियन्त्रक कार्यालयले आफ्नो कार्यक्षेत्रभित्र कार्यालयलाई नेपाल सरकार र प्रदेश सरकारबाट प्राप्त अनुदान, राजस्व बौद्धि अन्तर्गत प्राप्त रकम, आन्तरिक आय, रूपन तथा अनुदान र व्यय विवरण तयार गर्नुको उपदफा (२) व्याजिम स्थानीय तहको आर्थिक कारोबारको एकीकृत वित्तीय विवरण तयार गरी प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयमा र महालेखा नियन्त्रक कार्यालयमा पटाउनु पर्ने।

(४) उपदफा (३) व्याजिमको विवरण पठाउँदा महालेखा परीश्वरले तोकेको ठूलो पटाउनु पर्ने।

(५) महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले उपदफा (३) र दफा ४ को उपदफा (२) व्याजिम प्राप्त विवरणको आधारमा एकीकृत वित्तीय विवरण तयार गरी अर्थ मन्त्रालयमा पटाउनु पर्ने।

(६) अर्थ मन्त्रालयले उपदफा (५) व्याजिम प्राप्त एकीकृत वित्तीय विवरण प्रत्येक वर्षको पुस मसान्तभित्र सार्वजनिक गर्नु पर्ने।

(७) एकीकृत वित्तीय विवरण तयार गर्न तथा सार्वजनिक गर्न सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोको एकीकृत वित्तीय विवरण हुने।

७८
परिच्छेद-३
राजस्व र व्ययको अनुमान

६. मध्यमकालीन खर्च संरचना तयार गर्न पर्ने: (१) योजना आयोगले आवधिक योजनाको आधारमा प्रयोजनको आधिक वर्षमा तीन वर्ष अवधिको मध्यमकालीन खर्च संरचनाको खाका तयार गर्न पर्नेछ।

(२) प्रत्येक मन्त्रालयले आवधिक योजना र क्षेत्रगत नीति तथा योजनाको आधारमा आगामी तीन आधिक वर्षमा हुने खर्चको प्रक्षेपण सहितको मन्त्रालयमा मध्यमकालीन खर्च संरचना तयार गरी योजना आयोग र अर्थ मन्त्रालयमा पठाउ गरेको छ।

(३) उपदफा (१) वमोजिम योजना आयोगले मध्यमकालीन खर्च संरचनामा आगामी तीन वर्षको समर्थन निभाउँको खाका, बजेट तथा कार्यक्रमको खाका र नितिज्ञको खाकाको साथै प्रस्तावित आयोजना वा कार्यक्रमको क्रियाकलाप विवरण, क्रियाकलापको अनुसन्धान प्रति इकाइ लागत, आयोजना वा कार्यक्रम संचालनमा लागि अनुसन्धान समय तथा सोचाउ गरेको छ सकि प्रतिफल समेत खुलाई प्रत्येक आयोजना वा कार्यक्रमको प्राथमिकीकरण गर्न पर्नेछ।

स्पष्टीकरण: यस उपदफाको प्रयोजनको लागि “प्रस्तावित आयोजना वा कार्यक्रम” भन्ले सम्बंधित अथवा विस्तृत अथवा प्रतिवेदन तयार भइसकेको वा सम्बंधित अथवा प्रतिवेदन गरेको गर्न सकिने आयोजना वैधकाय भएका आयोजना वा कार्यक्रमको विवरण र त्यस्तो आयोजना वा कार्यक्रम कार्यन्वयनको लागि तयार गरिएको लागि अनुमानको पुष्ट्याइुँ बनेको छ।

(४) मध्यमकालीन खर्च संरचना सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकीए वमोजिम हुनेछ।

७. स्रोतको अनुमान र खर्चको सीमा निर्धारण गर्न पर्ने: (१) योजना आयोगले अर्थ मन्त्रालयसँगको समन्वयमा मध्यमकालीन खर्च संरचना तथा आगामी आर्थिक वर्षको बजेट र कार्यक्रम तर्जुमा गर्ने प्रयोजनको लागि आगामी तीन वर्षमा उपलब्ध हुने स्रोत तथा गर्न सकिने खर्चको सीमाको पूर्वस्थान चालू आर्थिक वर्षको माध्यम नवन्त्र गतिजोडी गरिएको छ।

(२) उपदफा (१) को प्रयोजनको लागि योजना आयोगको उपाध्यक्षको संयोजनकत्वमा एक राज्य स्रोत अनुमान समिति रहेको छ।

(३) उपदफा (२) वमोजिमको स्रोत अनुमान समितिले आवधिक योजनाको प्रक्षेपित लगानी तथा वित्तीय आवश्यकताको आधारमा आगामी
तीन आर्थिक वर्षको लागि संघ, प्रदेश र स्वातन्त्र तहको कुल राष्ट्रिय योत्र अनुमान गर्नु पर्नेछ।

(४) उपदफा (३) वमोजिम स्रोत अनुमान गर्न गत आर्थिक वर्षको वार्षिक र चालू आर्थिक वर्षको छ महिनाको समस्तिगत आर्थिक परिस्थित, आगामी आर्थिक वर्षहरुमा उपलब्ध हुन सक्ने राजस्व, विकास सहायता र आन्तरिक ऋण लगायतका संधीय संघ र तो सोभाजनीको जम्मा हुन सक्ने र क्षेत्रका आधारमा व्युत्पन्न भए स्रोतको अनुमान गर्नु पर्नेछ।

(५) उपदफा (३) वमोजिम स्रोतको अनुमान भएपछि चालू वर्षको मध्यमकालीन खर्च संरचना समेतलाई दृष्टिगत गरी खर्चको सीमा निर्धारण गरिएको छ।

(६) उपदफा (५) वमोजिम खर्चको सीमा निर्धारण गर्दै दफा १२ वमोजिम सिद्धित दायित्व तथा जनाईएको प्रतिवेदनका मुख्तानी हुन बौद्धिक रकम समेट समावेश गरी समस्तिगत आर्थिक स्थायित्वमा प्रतिकूल अस्त नपरेक गरी गर्नु पर्नेछ।

(७) स्रोत अनुमान समितिसँग उपदफा (३) र (५) वमोजिम तयार गरिएको स्रोतको अनुमान तथा खर्चको सीमा निर्धारण सम्बन्धित प्रतिवेदन अर्थ मन्त्री समग्र पेश गर्नु पर्नेछ।

(८) उपदफा (२) वमोजिमको स्रोत अनुमान समितिको संरचना, अन्य काम, कर्त्तव्य र अधिकार तथा खर्चको सीमा निर्धारण सम्बन्धित अन्य व्यवस्था तोकिए, वमोजिम हुनेछ।

५. बजेट सीमा र मार्गदर्शन पठाउने: (१) योजना आयोजनाले दफा ७ वमोजिमको स्रोत अनुमान समितिवर्ग निधारित स्रोत तथा खर्चको सीमाको अधीनराम रही आगामी तीन वर्षको वज्रत प्राप्तिको लागि वज्रत सीमा, मध्यमकालीन खर्च संरचनाको खाका समेट उल्लेख गरी वज्रत प्राप्तिको मध्यमकालीन खर्च संरचना तथा ढौँचा चालू आर्थिक वर्षको माध मसान्तित्र समस्तिगत मन्त्रालयले, आयोजनाले, सचिवालयले र निकायमा पठाउनु पर्नेछ।

(२) उपदफा (१) वमोजिमको वज्रत प्राप्तिको ढौँचा निर्धारण गर्दै समस्तिगत निकायले आर्जी गर्न सक्ने राजस्व, आयोजनाले र काय्केर्नैभ वस्तुनिर्माणको अनुदान तथा ऋण रकम र प्रस्तावित वज्रतको पुष्टिगाईब लागि समस्तिगत खर्च शीर्षकको लागि तोकिएको खर्चको मापदंड (नम्स) को आधारमा आवश्यक सम्पूर्ण विवरण उल्लेख गर्नु पर्नेछ।

६. बजेट प्रस्ताव र छलफल: (१) लेखा उत्तरदायी अधिकृतले दफा ८
बमोजिम प्राप बजेट सीमा र मार्गदर्शनको अधीनमा रहि निर्धारित ढाँचामा आफू र आफनो मातहतका कार्यलय वा निकायको आगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रम सहित बजेट प्रस्ताव तयार गरी बजेट सीमा र मार्गदर्शनमा तोकिएको समयभित्र योजना आयोग र अर्थ मन्त्रालयमा पटाउनु पनेछौ।

(२) उपदफा (१) बमोजिमको बजेट प्रस्ताव गर्दछ देखि बमोजिम गर्दछौ:-

(क) नेपाल सरकारको कार्यविभाजन नियमकाली बमोजिम सम्बन्धित मन्त्रालयलाई तोकिएका कार्य, सरकारको मौजुदा नीति, कार्यक्रम र आवश्यक योजनाले निर्देश गरीका उद्देश्य, नीति तथा कार्यक्रमको आधारमा बजेट प्रस्ताव तयार गरेको छ।

(ख) दफा ६ बमोजिम तयार गरिएको मध्यमकालीन खर्च संरचनालाई ध्यानमा राखि सो बमोजिम कार्यन्वयन गरिएका आयोजना र कार्यक्रम र सो अन्तर्गतिको क्रियालाप्पहुँ, सोको लागि निर्धारित खर्च मापदण्ड (नम्सा) का आधारमा लगेको अनुमान लागि तथा त्यस्तो लागि व्याख्याने स्रोत निर्धारण गर्नेको छ।

(ग) आगामी आर्थिक वर्षको बजेट अनुमान र त्यसपछि दुई आर्थिक वर्षको लागि सिर्जना भएको दायित्व सहितको खर्च र स्रोतको प्रक्षेपण गर्नेको छ।

(घ) वहनीय खर्च र विशेष परिस्थितिबाट सिर्जिएको दायित्वको लागि आगामी वर्षमा भुक्तानी गर्नु पनेको रकम तथा विगत वर्षमा भुक्तानी हुन वा रकमको प्रस्ताव गरेको छ।

(ड) आवश्यक योजनाको क्षेत्र लागि उद्देश्य हासिल गर्न सहयोग पुर्ने कार्यक्रमको लाभ लागि विक्षेपण गरी बजेट प्रस्ताव तयार गरेको छ।

(छ) आयोजना बैङ्कमा प्रविष्ट भएका आयोजनाको लागि रकमको प्रस्ताव गरेको छ।

(व) गत वर्षको चालू आर्थिक वर्षको छ महिनासम्मको वित्तीय तथा भौगोलिक प्रगति विवरण समावेश गरेको छ।

(३) योजना आयोजनाले उपदफा (२) बमोजिम प्राप प्रस्तावित बजेट तथा कार्यक्रमको क्षेत्र लागि तथा उपलब्धि, सम्भाव्यता अध्ययन प्रतिवेदन, बातचीत अध्ययन, विस्तृत अध्ययन, नम्सा, ड्राइंग तथा डिजाइन
सहित आयोजना स्विकृति सम्बन्धी कायाक्रम, जर्गा प्रापि, आयोजना कार्यान्वयनको समय तालिका, खरिद मुख्य्योजना तथा वार्षिक खरिद योजना तथा आयोजनाको अपेक्षित प्रतिफलको विषयमा लेखा उत्तरदायी अधिकृत वा निजले तोकेको अधिकारीको उपस्थितिमा छलफल गरी सीको प्रतिबिद्धन अर्थ मन्त्री सम्बन्ध में पेश गरिन्छ।

(४) अर्थ मन्त्रालयले लेखा उत्तरदायी अधिकृत वा निजले तोकेको अधिकारीको उपस्थितिमा उपदफा (३) बमोजिमको प्रतिबिद्धनका अतिरिक्त नगद प्रवाह योजना, राजस्व अनुमानको आधार, राजस्व प्राप्त हुने समय, राजस्व प्रवाहित पुनः योगदान, स्वीकार, खर्च शीर्षक तथा क्रियाकलापमा विषयमा छलफल गरिन्छ।

(५) मन्त्रालय वा निकाय अन्तर्गतको कार्यक्रम तथा बजेट तर्जुमा सम्बन्धी कार्यक्रम सम्बन्ध गर्न तथा खर्चको मापदण्ड निर्धारण गर्न लेखा उत्तरदायी अधिकृत वा निजले तोकेको अधिकृतको अध्यक्षतामा एक बजेट समिति रहेको छ।

(६) उपदफा (५) बमोजिमको बजेट समितिको सञ्चालन, काम, कर्तव्य र कार्यविधि तौर पर बमोजिम रहेको छ।

(७) बजेट तर्जुमा सम्बन्धी अन्य प्रक्रिया र समय सीमा तौर पर बमोजिम रहेको छ।

10. **बजेट वित्तियोजनः** 1. अर्थ मन्त्रालयले दफा ९, बमोजिम भएको बजेट छलफल तथा प्रस्तावित बजेट तथा कार्यक्रमको मूल्याङ्कन र विकल्पनको आधारमा आगामी आर्थिक वर्षको लागि बजेट प्रस्ताव गरेको छ। त्यस्री बजेट प्रस्ताव गर्दा देहात बमोजिम गर्नुहोस्।

(क) चालू तथा पूँजीगत खर्च र वित्तीय व्यवस्थाको लागि बजेट प्रस्ताव गर्दा त्यस्रों खर्च सिरिजना गरेको स्थप आधार र कारण सहित प्रस्तावित रकमको पुष्टाइय गरेको आवश्यक नीति, कानून, सन्धि, सम्मिलनमा उत्तिकित विवरण, खर्च मापदण्ड तथा सामाजिक कार्यक्रमको लागि संगठनको उद्देश्य अनुसार राज्यको प्राथमिकता, लक्ष्य तथा प्रतिफल प्राप्त हुने विवरण सहितको पुष्टाइय पेश गर्नुहोस्।

(ख) नयाँ योजना तथा कार्यक्रमको लागि बजेट प्रस्ताव गर्दा पूँजीगत प्रकृतिको भए स्वीकृत सम्भावना अध्ययन प्रतिबिद्धनको आधारमा आगामी वर्ष खर्च हुन सक्ने
रक्षको प्राविधिक र आर्थिक पुस्तकाई सहित प्रस्ताव गरूँ पनेछ।

(ग) समभावन्तता अध्ययन भए फिक क्रिकेट भएका तथा क्रमागत रूपमा कार्यान्वयनमा रहेका आयोजनाको हकका क्रमागत आयोजना स्वीकृतिको प्रमाण, खरिद गुरूायोजना तथा वार्षिक खरिद योजना वा समझौता अनुरुप आगामी वर्षको कार्ययोजना र प्रतिफल प्राप्तिको लागि आवश्यक पनेछ रक्षम प्रस्ताव गरूँ पनेछ।

(घ) आयोजना तथा कार्यक्रमको लागि बजेट प्रस्ताव गर्दै वर्षी प्रतिफल वा उपलब्धि प्राप्त हुने। तुलनात्मक लाभ वर्षी भएका र सामाजिक लाभ क्षेत्र भएका आयोजना तथा कार्यक्रमको प्रस्ताव गर्दै पनेछ।

(ड) बजेट प्रस्ताव गर्दै तोकाको खर्चको मापदण्ड (नम्वर) अनुसार गर्दै पनेछ।

(२) उपदफा (१) व्याजमित्र बजेट प्रस्ताव गर्दै दफा १२ व्याजमित्र सिरिजित दायित्व तथा प्रतिवेदन अनुसार व्ययार्थ पनेछ तलब। भत्ता र प्रशासनिक खर्च लगायतको खर्चको लागि पर्याप्र रक्षम छटाइएर माथि नयाः आयोजना तथा कार्यक्रमको लागि रक्षम प्रस्ताव गर्दै पनेछ।

(३) यस दफा व्याजमित्र बजेट विनियोजन गर्दै खर्च गर्दै सक्ने क्षमता समेटको आधारमा गर्दै पनेछ।

बजेट तथा कार्यक्रमको सिद्धान्त र प्राथमिकता:

(१) प्रत्येक आर्थिक वर्षको लागि यस ऐत व्याजमित्र विनियोजन विधेयक पेश गर्नुभएको कामी दिन अगाई अर्थ मन्त्रीले विनियोजन विधेयकमा समावेश हुने सरकारका बजेट तथा कार्यक्रमको सिद्धान्त तथा आयोजना र कार्यक्रमको प्राथमिकताको विवरण संधिय संसदमा प्रस्तुत गर्दै पनेछ।

(२) उपदफा (१) व्याजमित्र बजेट तथा कार्यक्रमको सिद्धान्त र प्राथमिकताको विवरण संधिय संसदमा पेश भएपछि संधिय संसदले सो उपर सैदान्तिक छलफल गरी त्यसमा कुनै विषय समावेश गर्नुभएमा हटाउनौ पनेछ तथा सो सम्बन्धी कुनै सुझाव वा निर्देशन दिन आवश्यक देखि त्यस्तो सुझाव र निर्देशन अर्थ मन्त्रालयमा पठाउन सक्नेछ।

(३) उपदफा (२) व्याजमित्रको अवधिमा कुनै सुझाव वा निर्देशन प्राप्त भएमा बजेट तथा कार्यक्रमलाई अन्तिम रूप दिन बाधा पनेछ।

(४) अर्थ मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्षका लागि आय व्ययको अनुमान तयार गर्दै अधि संधिय संसदमा पेश गर्दै बजेट तथा कार्यक्रमका ८३
सिद्धान्त र प्राथमिकताको सम्बन्धमा सम्बन्धित विज्ञान र सरकारी साधन आवश्यक परामर्श गर्नु पनेछ।

१२. सम्भावित दायित्व तथा प्रतिवेदन व्यवस्थापन: (१) अर्थ मन्त्रालयले प्रचलित संदिग्ध कानूनमा वमोजिम सिर्जित आर्थिक दायित्व तथा विविध सांख्यिकीय, समझौता र अदालतको निर्णय तथा आदेशबाट व्यहोर्न पर्न सम्भावित आर्थिक दायित्व वा राजस्वमा छूट दिना प्रतिवेदन को भेज सोको आधारमा सिर्जिना भएको दायित्व बापतको स्पष्ट व्यहोरा देखिने गरी अभिलेख राखौ पनेछ।

(२) अर्थ मन्त्रालयको पूर्व सहमध्य वेगार कुनै पनि कार्यालयले बहुवर्षीय दायित्व सिर्जिना हुने गरी खर्चको प्रतिवेदन जनाउनु हुन्छैन।

(३) नेपाल सरकारले व्यहोर्न पर्न सम्भावित आर्थिक दायित्व र प्रतिवेदन व्यवस्थापन सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिए वमोजिम हुनेछ।

१३. राजस्व र व्यहोको अनुमान तयार गरेन: अर्थ मन्त्रालयले राजस्व र व्यहोको अनुमानमा देहायक विवरण समेत सामवेच गर्नु पनेछ:–

(क) अधिल्लो आर्थिक वर्षमा गरिएको राजस्वको अनुमान अनुसार राजस्व सहलन भए नभएको तथा प्रत्येक मन्त्रालयलाई छूट गरिएको रकमबाट भएको व्यहोर भएको व्यहोरीको विवरण,

(ख) दफा ६ वमोजिमको मध्यमकालीन खर्च संरचना,

(ग) नेपाल सरकारको खिच, वैदिक सहायता तथा आन्तरिक रणबाट प्रत्येक खर्च शीर्षकको लागि व्यहोरिने कार्यक्रमको विवरण,

(घ) आगामी तीन आर्थिक वर्षको राजस्व र व्यहोको प्रक्षेपण,

(ङ) रण, लगानी तथा दायित्व सम्बन्धी विवरण,

(च) आर्थिक सन्तुलन कायम गर्न अपनाइने रणनीति उल्लेख भएको वित्तीय विवरण,

(छ) आगामी तीन आर्थिक वर्षको कुल ग्राह्य उत्पादनमा हुने बृहद्दर, मुद्रास्फटिक, चालू खाता सन्तुलन र भुक्तानी सन्तुलनको स्थिति समेत उल्लेख भएको समंजित आर्थिक स्थिति,

(ज) कर र गैर करमा छूट दिइएको विवरण,

(झ) अधिल्लो आर्थिक वर्षको वैदिक सहायता प्राप्तिको विवरण।

१४. राजस्व र व्यहोको अनुमान पेश गरेन पनेछ: (१) दफा १३ वमोजिम तयार गरिएको नेपाल सरकारको आगामी आर्थिक वर्षको लागि राजस्व र व्यहोको
अनुमान र विध्ययक अर्थ मन्त्रीले प्रत्येक वर्षको जेठ महिनाको १५ गटे संघीय संसदका दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा पेश गर्नु पर्नेछ।

(२) उपदफा (१) बमोजिमको राजस्व र व्ययको अनुमान पेश गर्नु अगाडि अर्थ मन्त्रीले चालू वर्षको आर्थिक संवेदनांसह संघीय संसदमा पेश गर्नु पर्नेछ।

9५. घाटा बजेट पेश गर्नुको दल: (१) दफा १४ बमोजिम पेश हुने राजस्व र व्ययको अनुमान आवश्यकता अनुसार घाटा बजेटको रूपमा पनि पेश गर्न सकिनेछ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम घाटा बजेट पेश गर्नु घाटा बजेट पूर्ति गर्न स्रोत परिचालनको स्पष्ट आधार समेत खुलाउनु पर्नेछ।

(३) यस दफामा अन्यत्र जुनुसुकै कुरा लेखिएको भए तपाईं प्रशासनिक खर्च व्ययको घाटा बजेट पेश गर्न सकिनेछ।

9६. समवष्टगत आर्थिक परिलक्ष्यको प्रक्षेपण: समवष्टगत आर्थिक परिलक्ष्यको प्रक्षेपण राजस्वको परिचालन, आत्मिक, भाविक र भविन्क ऋणका पोषण, नेपाल सरकारको लिने ओमर्र्फ्षृपत सम्बन्धी प्राधिको आधारमा तोकिए बमोजिम गरिनेछ।

9७. आयोजनाको वर्गीकरण र आयोजनाले बैठ्वै: (१) संघ, प्रदेश र तथा स्थानीय तहाको नेपाल सरकारले सञ्चालन गर्ने आयोजनाको वर्गीकरण योजना आयोगको सिफारिसमा नेपाल सरकारले गरेको छ।

(२) योजना आयोगमा राष्ट्रियस्तरको एक आयोजना बैठ्वै रहेको छ।

(३) उपदफा (२) बमोजिमको आयोजना बैठ्वा योजना आयोगले तोको मापदंडको आधारमा रहता सम्बन्धित मन्त्रालयले आयोजना प्रक्रिया गराउनु पर्नेछ।

(४) आयोजनाको वर्गीकरण, आधार तथा मापदंड निर्धारण र आयोजना बैठ्वै सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ।

परिच्छेद-४
बजेट निकासा, खर्च र नियन्त्रण

9८. बजेट निकासा: (१) विनियोजन एन बा पेभका खर्च ऐन प्रारम्भ भएपछि कायाको स्वीकृत बजेट दिव्यर र आर्थिक कार्यक्रमको आधारमा विनियोजन एनको अनुसूचीमा उल्लिखित रकम यस ऐन बमोजिम खर्च गर्न सकिनेछ।
(२) विनियोजन ऐनको अनुसूचीमा उल्लिखित विनियोजित रकम एकमन्दा बढी कार्यालयले खर्च गर्नुमा अवस्थामा सम्बन्धित मन्त्रालय वा निकायले विनियोजन ऐन बा पेशको खर्च ऐन जारी भएको सात विनियोजमा सम्बन्धित विभाग वा कार्यालयलाई हासिल गर्न पनि प्रतिकल तथा उपलब्ध सहित स्मृत बौद्धिकत गरी खर्च गर्ने अखिलात्मक दिनु पर्नेछ।

(३) उपदफा (२) वर्मोजिमको अखिलात्मक दिने जानकारी अर्थ मन्त्रालय, महालेखा नियन्त्रक कार्यालय र सम्बन्धित कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयलाई तुरून्त पठाउनु पर्नेछ।

(४) एक मन्त्रालय वा निकाय अन्तर्गत विनियोजित रकम अर्थ मन्त्रालय वा निकाय मातहतको कार्यालय माफ त कार्यक्रम सञ्चालन गरी खर्च गर्न आवश्यक भएमा विनियोजन भएको निकायको सचिवले सम्बन्धित मन्त्रालय वा निकायको सचिवलाई खर्च गर्ने अखिलात्मक प्रदान गर्नु पर्नेछ।

(५) उपदफा (४) वर्मोजिम अखिलात्मक दिने सचिव लेखा उत्तरदायी अधिकारीको रूपमा जवाफदेखि हुने र खर्च गर्ने अखिलात्मक प्राप्त गर्ने सचिवले जिम्मेदार व्यक्ति एवं लेखा उत्तरदायी अधिकृत दुकान्को त्यसको कर्तव्य र जिम्मेदार पालनु गराउनु पर्नेछ।

(६) सम्बन्धित कार्यालयको नाममा विनियोजित वा बौद्धिक भएको रकम ऐन कार्यालयको भुक्तानी आदेशका आधारमा अनुसार संचित कोषबाट महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले तोकेको प्रक्रिया अनुसार एकल खाता कोष प्रणाली वा तोकरेको अन्य प्रणालीबाट भुक्तानी निकासा हुनेछ।

(७) सम्बन्धित कार्यालयको नाममा विनियोजन वा बौद्धिक भएको रकम प्रचलित कार्यालयको भुक्तानी आदेशका आधारमा संचित कोषवाट महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले तोकेको प्रक्रिया अनुसार एकल खाता कोष प्रणाली वा तोकरेको अन्य प्रणालीबाट भुक्तानी निकासा हुनेछ।

(८) सरकारी रकम निकासा र भुक्तानी दिने तथा कोष सञ्चालन गर्ने सामान्य अन्य कार्यविधि तोकरेको वर्मोजिम हुनेछ।

19. स्वीकृत बजेट तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन: (१) आफ्नो कार्यालय तथा मातहतको कार्यालयको लागि स्वीकृत बजेट लक्ष्य अनुसूच कर्म सम्बन्धित िे लेखा उत्तरदायी अधिकृतको हुनेछ।

(२) विनियोजन ऐन बा कार्यक्रम स्वीकृत बजेट तथा कार्यक्रमको अधीनसमा रही बजेट कार्यान्वयन गर्ने कर्तव्य र जिम्मेदारी सम्बन्धित लेखा उत्तरदायी अधिकृत र मातहतका जिम्मेदार व्यक्ति को हुनेछ।
(३) उपदफा (२) बमोजिमका पदाधिकारीहुने अर्थ मन्त्रालय बा तालुक कार्यालयबाट भएको निर्देशन बमोजिम कार्ययोजना तयार गरी बजेट कार्यान्वयन गर्न गराउनु पर्नेछ।

(४) उपदफा (३) बमोजिमको कार्ययोजनामा लोकिए बमोजिम वार्षिक खर्च योजना, मासिक नगद प्रबाह विवरण, उपलब्ध मापन सूचक र कार्यान्वयनको समय तालिका समेत समावेश गर्नु पर्नेछ।

(५) बजेट तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि विभागीय प्रमुख बा जिम्मेवार व्यक्तिले सचिवसेग र कार्यालय प्रमुख बा जिम्मेवार व्यक्तिले विभागीय प्रमुखसेग आवश्यक प्रतिफल सुचक सहित कार्यसम्पादन करार गर्नु पर्नेछ।

(६) उपदफा (५) बमोजिमको कार्यसम्पादनमा उत्कृष्ट नतिजा हासिल गर्ने पदाधिकारी बा जिम्मेवार व्यक्तिलाई कार्यसम्पादन करारमा उल्लिखित शर्तका अधीनमा रही कार्यसम्पादन करार गर्ने पदाधिकारीले पुरस्कृत गर्न सक्नेछ।

(७) यस दफा बमोजिम गरिने कार्यसम्पादन करार तथा पुरस्कृत गर्ने मापदण्ड सम्बन्धि अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ।

रक्मान्तर तथा स्रोतात्त्वः (१) विनियोजन एनमा तोकिएको कुनै एक अनुदान सङ्केत अन्तर्गतको बजेट उपशीर्षिकमा रकम नवुका भएमा सोही भएमा तोकिएको कुनै एक बा एकमत्र बढी अनुदान सङ्केत अन्तर्गतको उपशीर्षिकमा बजेट गर्ने रकम मध्यबाट विनियोजन एनमा तोकिएको सीमामध्य रही अर्थ मन्त्रालयले रक्मान्तर गर्न सक्नेछ।

(२) आफ्नो मन्त्रालय बा निकायको अनुदान सङ्केत अन्तर्गतको कुनै बजेट उपशीर्षिकमा चालू खर्चतर्फ रकम नवुका भएमा सो अनुदान सङ्केत अन्तर्गत रकम बजेट भएको अन्य चालू बजेट उपशीर्षिकहरूबाट विनियोजन एनमा तोकिएको सीमामध्य रही खर्च व्यबस्था सोहेल परिवर्तन गर्ने गरी चालू बजेटबाट चालू तर्कका खर्च शीर्षिकहरू सम्बन्धित संचित गरी तोकिए बमोजिम रक्मान्तर गर्न सक्नेछ।

(३) सचिवालय र वित्तीय व्यवस्था तथा ऋण भुकतानिका रक्मान्तर अर्थ मन्त्रालयले गर्नेछ।

२०।
(४) विनियोजन ऐन अन्तर्गत कुनै एक प्रकारको खर्च व्ययोंमध्ये स्रोतमा रहेको रकम अर्थस्तरीय व्यय तथा रकम रहेको तथा स्रोतमा स्रोत रहेको अर्थ मन्त्रालयलाई हुनेछ।

(५) बजेटको रकमान्तर तथा स्रोत सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोके व्यवस्थापन हुनेछ।

29. बजेट रोका वा नियन्त्रण गर्न र सम्पर्क गराउन सक्ने: (१) दफा २० मा जुनजुनुहुने कुरा लिखिएको भए तपाईंले बृहततम स्रोतमा आधिकारिक संस्थाको अन्तर्गतको बिधिमा भएको रकमलाई समेट विचार गरी अर्थ मन्त्रालयले स्रोतमा स्रोत रहेको व्यय भएको अन्य विनियोजित रकममा आवश्यकता आधारित बा आशंकावालै रकमलाई नियन्त्रण गर्न सक्नेछ।

(२) विनियोजन ऐनमा विभिन्न निकाय तथा अन्तर्गतको कार्यलयमा विभाजन गर्नुपर्ने गरी विनियोजन भएको रकम स्रोतमा उत्तरदायी अधिकृते को अर्थ मन्त्रालयले तपाईंले शुल्क रकम रोका राखेका रकमलाई प्रस्तुत गर्न सक्नेछ।

(३) विनियोजन ऐनमा समावेश भएको कुनै रकम र सो रकमवाट सर्वात हुने अर्थ मन्त्रालयले तपाईंले आधिकृत वर्षको वर्षको संस्थाको अर्थ मन्त्रालयले त्यस्तो रकम चैत्र पन्थ्र गतेधिक अर्थ मन्त्रालयले सम्पर्क गर्नु पर्दछ।

(४) उपदफा (२) वा (३) व्यवस्थापन नभएको तर खर्चको फाँटवारीबाट विभाजन नभएको तथा आधिकृत वर्षको दोस्रो चौमाधसकसम्म खर्च नभएको तथा वहीबाट अधिकृत वर्षको अर्थ मन्त्रालयले त्यस्तो रकम चैत्र पन्थ्र गतेधिक अर्थ मन्त्रालयले सम्पर्क गर्न पर्दछ।

(५) उपदफा (४) व्यवस्थापन अर्थ मन्त्रालयबाट सम्पर्क लागि लेख्यो आएमा लेखको उत्तरदायी अधिकृतको लागि दिनिमित्र त्यस्तो रकम त्यस्तो गर्न पर्दछ।

(६) यस दफा व्यवस्थापन भई आएमा लेख्यो अर्थ मन्त्रालयले दफा २० व्यवस्थापन अर्थ मन्त्रालयले दफा २० अर्थ मन्त्रालयले दफा २० अर्थ मन्त्रालयले दफा २० अर्थ मन्त्रालयले दफा २० अर्थ मन्त्रालयले दफा २० अर्थ मन्त्रालयले दफा २० अर्थ मन्त्रालयले दफा २० स्वीकृत योजना तथा कार्यक्रममा रकमान्तर गर्न सक्नेछ।

(७) बजेट रोका वा नियन्त्रण र सम्पर्क सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोके व्यवस्थापन हुनेछ।

22. वित्तीय हस्तान्तरण: संगठन विभिन्न कोषपाट प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई गरिने राजस्व वॉलफोट र अनुदान रकमको हस्तान्तरण प्रचलित कानून ५५
बमोजिम अर्थ मन्त्रालयबाट हुनेछ।

२३. बजेट तथा कार्यक्रमको अनुगमन तथा मूल्याङ्कन:
(१) सम्बन्धित मन्त्री र सचिवले अपनो मातहतका आयोजना वा कार्यक्रम र बजेट कार्यान्वयनको अनुगमन तथा मूल्याङ्कन कम्श: ऐमासिक र मातिक रूपमा गर्नु पर्नेछ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम अनुगमन तथा मूल्याङ्कन गर्दै कार्यक्रम, कार्ययोजना, खिरिद योजना, नगद प्रवाह योजना समेटको आधारमा भौतिक र वित्तीय प्रगति भए र नभएको सम्भन्धमा त्यस्तो नितिभ क्रास हुनौं कारण र आधार समेटको समीक्षा गर्नु पर्नेछ।

(३) उपदफा (१) बमोजिम अनुगमन तथा मूल्याङ्कन गर्दै कार्यक्रममा, शीर्षकर्ता र स्रोतकर्ता खर्च, शोधभन्दा प्रस्ति र वैदिक सहायता परिचालन तथा राजस्व सहानुभूतीको अवस्था समेट समीक्षा गरी सोको प्रतिबिंदु ऐमासिक रूपमा अर्थ मन्त्रालयमा पठाउनु पर्नेछ।

(४) उपदफा (३) बमोजिम प्राप्त प्रगति समीक्षा प्रतिबिंदु समेटका आधारमा बजेट तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन अवस्थाको मूल्याङ्कन गरी अर्थ मन्त्रालयले अधिवार्थिक र वार्षिक रूपमा देखावा विवरण सहित एकीकृत मूल्याङ्कन प्रतिबिंदु सार्वजनिक रूपमा गर्नु पर्नेछः-

(क) राजस्व, खर्च, वैदिक अनुदान तथा ध्रुवको अनुदान, प्रासि तथा परिचालनको यथार्थ विवरण,

(ख) नेपाल सरकारको समयगत आर्थिक तथा वित्तीय स्थिति,

(ग) नेपाल सरकारको नीति तथा बजेटमा समावेश भएका कार्यक्रमहरूको कार्यान्वयनको अवस्था,

(घ) अन्य आवश्यक विवरण।

(५) उपदफा (४) बमोजिमको अधिवर्षिक मूल्याङ्कन प्रतिबिंदु हरेक वर्षको माध्यम सार्वजनिक र वार्षिक मूल्याङ्कन प्रतिबिंदु आर्थिक वर्ष समाप्त भएको चार महिनामा त्यस्तो परिष्कर्तु पर्नेछ।

(६) सम्बन्धित मन्त्रालयले उपदफा (३) बमोजिम तयार गरेको आफ्नो मन्त्रालय र मातहतको कार्यलागहरूको बजेट तथा कार्यक्रम मूल्याङ्कन प्रतिबिंदु अर्थ मन्त्रालयले अधिवर्षिक तथा वार्षिक सार्वजनिक गर्ने मितिभन्दा कम्तीमा पन्थ दिन अगावै तयार गरी अर्थ मन्त्रालयमा पठाउनु पर्नेछ।
(७) यस दफा बमोजिम अर्धवार्षिक तथा वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रम मूल्याङ्कन प्रतिवेदन सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ।

2४. खर्च गरेका कार्यविधि र मापदण्ड:
(१) अधिकार प्राप्त अधिकारीले स्वीकृत बजेट, कार्यक्रम र उपलब्ध स्रोत समेतको आधारमा खर्चको आदेश दिनु पनेछ।
(२) सरकारी रकम खर्च गर्दा साधन स्रोतको उपचार प्रतिफल प्राप्त हुने र प्राप्त प्रतिफलको उचित गुणस्तर समेत कायम हुने गरी मित्रत्वको तरिकाको गर्नु पनेछ।
(३) कु नै कार्यको भुक्तानी गर्नुपर्दा विनियोजित बजेटको सीमाभन्त्र रही रीतपूर्वकको कागजात प्राप्त भएको मित्रत्वको पत्र दिने सीमाभन्त्र भुक्तानी आदेश दिने अधिकारीले भुक्तानी दिनु पनेछ।
(४) अथात मन्त्रालयले सार्वजनिक खर्चमा एकहस्त ल्याउन र मित्रत्वको कायम गर्न गराउन खर्चको मापदण्ड तौन समेत गर्नु पनेछ।
(५) उपदफा (४) बमोजिमको मापदण्डको पालना गर्नु सवै सरकारी निकायका पदाधिकारीको कार्यको उच्चतम प्राप्तीहुने गर्नु पनेछ।
(६) खर्च गरेका, पेस्की दिने र फस्यौट गरेका सम्बन्धी कार्यविधि तोकिए बमोजिम हुनेछ।

परिच्छेद-५
कारोबारको लेखा

२५. लेखाको सिद्धान्त, आधार र लेखाको ढौँचा:
(१) विनियोजन, राजस्व, धरोहरी तथा अन्य सरकारी कारोबारको लेखा दोहोरो लेखा प्रणालीको सिद्धान्त बमोजिम तोकिएको आधारमा रखिनेछ।
(२) कारोबारको लेखाङ्कनका अन्य आधारहरू तोकिए बमोजिम हुनेछ।
(३) लेखाङ्कन गरेका तथा प्रतिवेदन गरेका प्रक्रिया लेखाको मान्य सिद्धान्त, यस क्षेत्रमा बिकसित भएको न्यूनतम अवधारणा र तोकिएको सार्वजनिक क्षेत्र लेखाङ्कनको मार्गदर्शन बमोजिम महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले निर्धारण गर्न बमोजिम हुनेछ।
(४) उपदफा (१) र (३) बमोजिमको लेखा राखेले प्रयोजनका लागि महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले लेखाङ्कन ढौँचा र आर्थिक सहेत तथा
वर्णकिरण तर्जुमा गरी महालेखा परीक्षकक्षालाई स्वीकृत गराइ लागू गर्नु
पनेछ।

(५) उपदफा (४) बमोजिम स्वीकृत भएको लेखाको ढौँचा र आर्थिक सज्जन तथा वर्णकिरण नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन गरिनेछ।

(६) यस कालमा अन्यत्र जुनसूके कुरा लेखिएको भए तपाइं प्रत्येक र स्थानीय तहले महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको स्वीकृति लिई तोकिएको आधारमा लेखा राख सक्नेछन्।

26. कारोबारको लेखा:

(१) विनियोजन, राजस्व, धरोटी र अन्य कोषका अतिरिक्त नेपाल सरकारसँग भएको समझौता बमोजिम प्राप्त भएको जुनसूके सहायता र बौद्द्धिक भएका सबै कारोबारको लेखा राखु सम्बन्धित कार्यालयको कर्त्तव्य हुनेछ।

(२) यसै कारोबार जेंटलमा समावेश नभएको भए सम्बन्धित कार्यालयले सोहो तोकिएको ढौँचामा छूट्ने अभिलेख तयार गरी राखु पनेछ।

(३) लेखा उत्तरदायी अधिकृतले मात्रत कार्यालयको विनियोजन, राजस्व, धरोटी र अन्य कोषसमेतको वित्तीय विवरण प्राप गरी एकीकृत वित्तीय विवरण र केन्द्रीय हिसाब तयार गरी तोकिएको समयभित्र महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको उपलब्ध गराउनु पनेछ।

(४) आफ्नो मन्त्रालय बा निकाय अन्तर्गतको सबै प्रकारका चल, अचल सम्पत्ति र दायित्वको अभिलेख राखी सोहो तोकिएको समयभित्र महालेखा नियन्त्रक कार्यालयमा पठाउने जिम्बेबवारी लेखा उत्तरदायी अधिकृतले हुनेछ।

(५) उपदफा (४) बमोजिम प्राप विवरणको आधारमा महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले नेपाल सरकारको सम्पत्ति र दायित्वको एकीकृत विवरण तयार गरेछ।

(६) सरकारी कारोबार, सम्पत्ति र दायित्वको लेखाका तथा प्रतिवेदन सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ।

(६) सरकारी कारोबार, सम्पत्ति र दायित्वको लेखाका तथा प्रतिवेदन सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ।

27. राजस्व दाखिला र राजस्वको लेखा:

(१) प्रचलित कानून बमोजिम नेपाल सरकारलाई प्राप्त हुने राजस्व तथा सरकारी रकम कार्यालयमा प्राप्त भएक्रि सोहो दिन र सोहो दिन सम्भव नभए सोहो भोलिपल्ट जिम्बेबवार व्यक्तिले तोकिए बमोजिमको ढौँचामा राजस्वको लेखा राखी ब्रेक दाखिला गर्नु पनेछ।

(२) यसै ऐन बमोजिम सरकारी कारोबार गरेको स्वीकृत प्राप ब्रेकमा जम्मा हुन आएको राजस्व सोहो दिन संचित कोषमा दाखिला गर्नु पनेछ।

९९
(३) काबु बाहिरको परिस्थिति परी उपदफा (१) वा (२) बमोजिम राजस्त्र दाखिला हुन नसकेमा सोको भोलिपल्ट बैङ्क वा सजित कोषमा दाखिला गर्नु परेछ।

स्पष्टीकरण: यस उपदफाको प्रयोजनको लागि “काबु बाहिरको परिस्थिति” भनाले भूकम्प, बाढी, पहिरो जस्ता विपथ, महामारी, कुनै हिसात्मक गतिविधि, हुलदंगा, बन्द हड्डातल, कपृथु वा त्यस्तै अन्य विशेष परिस्थिति सम्झनु परेछ।

(४) उपदफा (३) मा उल्लिखित अवस्थामा बाहेक सरकारी कारीबार गर्न स्वीकृति प्राप्त कुनै बैङ्कले सजित कोषमा राजस्त्र दाखिला गर्दै तीन दिनभन्दा बाँद अथवा दिलो गरेमा त्यस्तो बैङ्कलाई महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले जर्मा गर्न बाँकी रकमको दश प्रतिवृद्धि दरले हुन आउने रकम जरिवाना गरी सो जरिवाना समेट राजस्त्र दाखिला गर्न लगाउन वा त्यस्तो बैङ्कको इजाजतपत्र रुद्र गरेमा नको कारबाहीको लागि सम्बन्धित निकायमा लेखी पटाउन सक्नेछ।

(५) राजस्त्रको लगत तथा लेखा राख्ने, हिसाब भिडान गर्ने, विदित विवरण तयार गर्ने, लेखाप्रिक्षण गराउने उत्तरदायित्व कार्यालय प्रमुखको हुनेछ।

(६) राजस्त्रको लेखा राख्ने जिम्मेबार निकाय र राजस्त्र कारीबार गर्न बैङ्कहीनको हिसाब मिलान सम्भवी व्यक्तिगत तोङ्गके बमोजिम हुनेछ।

नगद, जिनसी दाखिला र लेखा: (१) जिम्मेबार व्यक्तिले आफ्नो जिम्मामा आएको सरकारी नगदीको हकका सोही दिन वा त्यस्तको भोलिपल्ट र जिनसी मालसामान भए सात दिनभन्दा यथास्थानमा दाखिला गरी अभेस्ता खुदा गर्नु परेछ।

(२) आफ्नो जिम्मामा आएको सरकारी नगदी सोही दिन वा त्यस्तको भोलिपल्ट यथास्थानमा दाखिला नगरेको देखि आएमा सम्बन्धित तालुक कार्यालय र विभागीय प्रमुखले दश दिनसम्म दिलो गरेको भए दाखिला गर्न बाँकी रकम र सो रकमको दश प्रतिवृद्धि जरिवाना गरी सो समेट दाखिला गर्न लगाउने र सोभन्द्रा बाँकी दिलो गरेको भए दश प्रतिवृद्धि दरले जरिवाना गरी दाखिला गर्न लगाई कसुरको मा अनुसार प्रविधिक नानून बमोजिम विभागीय कारबाही समेट गर्न, गराउन सक्नेछ।

ter बैङ्क र कार्यालयको पुरुष समेटलाई बिचार गरी महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले नगद दाखिला गर्न म्याद तोकिदिएको सोही म्याद बमोजिम गर्नु परेछ।

२८.
(३) उपदफा (१) व्यक्तिले नगदी तथा जिन्सी दाखिला गरेको श्रेष्ठता खुशी गर्न नसकेमा त्यसको मनासिव कारण खुलाइ एक तह माथिको अधिकारी समक्ष म्याद थपको लागि अनुरोध गर्न सकनेछ।

(४) उपदफा (३) व्यक्तिले नगदी तथा जिन्सी दाखिला गरेको श्रेष्ठता खुशी गर्न नसकेमा त्यसको मनासिव कारण खुलाइ एक तह माथिको अधिकारीले मनासिव कारण देखाइ एक पटक या दुई पटक गरी बढीमा तीस दिनसम्मको म्याद थप गरिदिन सकनेछ।

२९. लेखा तथा वित्तीय विवरण पेश गर्न: (१) महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले तोकिएको अवधिभित्र प्रयेख आर्थिक वर्षका संघीय सचिन कोषको अतिरिक्त वैदेशिक अनुदान र खुण सहायता तथा लगानीको लेखा र विनियोजन, राजस्व, धरोटी तथा अन्य कोषहरू सहितको केन्द्रीय लेखाको एकैकृत वित्तीय विवरण महालेखापरीक्षकको कार्यालय समक्ष पेश गर्नु पनेछ।

(२) लेखा उत्तरदायी अधिकृतले मातहत कार्यालय समेतको प्रयेख आर्थिक वर्षको सम्पूर्ण आयद्वयको केन्द्रीय वित्तीय विवरण तयारी गरी तोकिएको अवधिभित्र महालेखा नियन्त्रक कार्यालय र महालेखापरीक्षकको कार्यालय समक्ष पेश गर्नु पनेछ।

(३) जिम्मेदार व्यक्तिले आफ्नो कार्यालयको कारोबारको लेखा र सम्भनितको कार्यालयले र उत्तरदायी अधिकृत र निजस्थ तोकिएको कार्यालयमा र महालेखापरीक्षकको समक्ष तोकिएको अवधिभित्र तोकिएको व्यक्तिले बमोजिम पेश गर्नु पनेछ।

(४) उपदफा (२) र (३) व्यक्ति लेखा विवरण पेश गर्न नसकेको मनासिव कारण देखाई म्याद थपको लागि अनुरोध गरेमा एक तह माथिको अधिकारीले बढीमा तीस दिनसम्मको म्याद थपिदिन सकनेछ।

तर यसको म्याद थप गर्न महालेखापरीक्षकको कार्यालयमा केन्द्रीय लेखा पेश गर्न समय अवधि प्रभावित नहुने गरी थप गर्नु पनेछ।

(५) तोकिएको अवधिभित्र महालेखापरीक्षकको कार्यालयमा लेखा तथा वित्तीय विवरण पेश गराउन नसकी मनासिव माफिकको कारण देखाई लेखा उत्तरदायी अधिकृत र जिम्मेदार व्यक्ति लेखा थपको लागि अनुरोध गरेमा महालेखापरीक्षक र निजस्थ तोकिएको अधिकारीले बढीमा तीस दिनसम्मको म्याद थपिदिन सकनेछ।

(६) उपदफा (५) व्यक्ति म्याद थप माण नगरुमा र थपिएको व्यक्तिले लेखा र वित्तीय विवरण पेश नगरुमा महालेखापरीक्षकले जिम्मेदार व्यक्ति भए लेखा उत्तरदायी अधिकृतलाई र लेखा उत्तरदायी
अधिकृत भए एक तहमाधिको अधिकारीलाई त्यस्तो लेखा र वित्तीय विवरण पेश गर्न निर्देशन दिन सक्नेछ।

(७) उपदफा (६) बमोजिम निर्देशन दिया पनि लेखा तथा वित्तीय विवरण पेश नगर्ने पदाधिकारीलाई प्रचलित कानून बमोजिम विभागीय कार्यालाई गर्न महालेखाप्रियकोले सम्बन्धित मन्त्रालयमा लेखी पठाउन सक्नेछ।

(८) राजस्व, नगदी, जिन्सी तथा धारीटी पेश गर्न तथा त्यसको लेखा अभ्यलेख अधाधिक रूपमा राख्ने सम्बन्धी अन्य कायाबिधि तोकिए बमोजिम हुनेछ।

30. हानि नोक्सानी असुल उपर गरिए: यस ऐन बमोजिम राखु पने कारोबारको लेखा तिकसंग नरसीको कार्यान्वयन नेपाल सरकारलाई कुनै किसिमको हानि नोक्सानी तथा धारी हुन गएमा त्यसकी पर्ने गएको हानि नोक्सानी तथा क्षत्रिय जिम्मेवार व्यक्तिको सरकारी खानी सर्ह असुल उपर गरिएको।

परिच्छेद-६
आन्तरिक नियन्त्रण तथा लेखाप्रियकार

31. आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली: (१) संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको सबै वर्तमान कार्यालयले आफ्नो र अन्तर्राष्ट्रिय कार्यालयको आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली तयार गरी लागू गर्न पनेछ।

(२) लेखा उत्तरदायी अधिकृतले आफै र आफू मातहतले वरियो अधिकृत तर्क तालाबले अन्तर्राष्ट्रीय नियन्त्रण प्रणाली प्रभावकारी रूपमा कार्यन्वयन भए र नभएको सम्बन्धमा नियमित रूपमा निरीक्षण तथा सुप्रीमक्षेत्र गर्नु र गराउनु पनेछ।

(३) आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीको हाँचा र कार्यबिधि तोकिए बमोजिम हुनेछ।

32. लेखाप्रियकार तथा आन्तरिक नियन्त्रण समिति: (१) आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली, आन्तरिक तथा अन्तर्राष्ट्रीय नियन्त्रण प्रण्नाली, प्रत्येक मन्त्रालय र निकायमा देहात बमोजिम चौको आन्तरिक नियन्त्रण समिति रहनेछ:-

(क) सम्बन्धित मन्त्रालय र निकायको लेखा उत्तरदायी अधिकृत र निजले तोकेको अधिकृत

- संयोजक

९४
(ख) सम्बन्धित निकायको योजना महाशाखा प्रमुख - सदस्य
(ग) सम्बन्धित निकायको प्रशासन महाशाखा प्रमुख - सदस्य
(घ) संयोजकले तोकेको सम्बन्धित निकायमा कार्यरत विषय क्षेत्रको ज्ञान तथा अनुभव भएको सम्बन्धित पदाधिकारी - सदस्य
(ड) सम्बन्धित निकायको अनुगमन महाशाखा वा महाशाखा प्रमुख - सदस्य
(च) सम्बन्धित निकायको आर्थिक प्रशासन प्रमुख - सदस्य-सचिव

(२) उपदफा (१) वमोजिमको समितिले आफ्नो कार्यलाई बा निकाय र मातहतका कार्यलाई बाट सम्पादन गरिने कार्यहरू दक्षतापूर्ण एवं मित्रत्वीय रूपमा सम्पादन गरी नितिजा उन्मुख गराउने, वित्तीय जोखिम न्यूनीकरण गरेन, वित्तीय विवरणलाई विस्तारीय बनाउने तथा लेखाप्रकाशणबाट कायम भएका वेबसाइट गरी गराई आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीलाई सुदृढ एवं प्रभावकारी बनाउन आवश्यक काम गरेका।

(३) लेखाप्रकाशण तथा आन्तरिक नियन्त्रण समितिको अन्य कार्यबिधि तोकेको वमोजिम हुनेछ।

आन्तरिक लेखाप्रकाशण: (१) नेपाल सरकारका प्रथम कार्यलयको कार्यवारको नियमितता, मित्रत्वीयिता, कार्यदक्षता र प्रभावकारिताका आधारमा आन्तरिक लेखाप्रकाशण महालेखा नियन्त्रक कार्यलय बा सो कार्यलयले तोकेको काम तथा लेखा नियन्त्रक कार्यलाई बाट हुनेछ।

(२) आफ्नो कार्यलाई आन्तरिक लेखाप्रकाशण गराउने जिम्मेदार सम्बन्धित कार्यलय प्रमुखको हुनेछ।

(३) आन्तरिक लेखाप्रकाशको काम, कर्त्तव्य र अधिकार देहात वमोजिम हुनेछः-

(क) आन्तरिक लेखाप्रकाशकले सम्बन्धित निकायको उद्देश्य अनुसार, कार्यसम्पादनसँग सम्बन्धित कार्यवारको गणितीय शुद्धता र कानूनको परिपथलाई एवं नेपाल सरकारले स्वीकृत गरेको लेखानिर्देशना अनुसार लेखा, प्रमाण कागजातहरूका साथै अहिले पूर्ण परिप्रेक्षण गरेन,
(ख) सम्बन्धित कार्यलाई बा निकायको कार्यसम्पादनका क्रममा परिपालन भएको स्रोतको नतिजामूलक उपयोग
एवं प्रभावकारिता सम्बन्धमा जोखिम विश्लेषणमा आधारित भई लेखाजोखा गरी सुझाव गर्दै र अवलम्बन गरिएका आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली लगायतका नीतिगत एवं प्रक्रियागत पक्षहरूको व्यवस्थापनीय अभ्यासका सम्बन्धमा लेखाजोखा गरी सुझाव प्रस्तुत गर्ने,

(६) खण्ड (क) वमोजिम परीक्षण गर्दै सार्बजनिक वित्तीय जबाबदेहिता र पार्चनिक प्रबंधन गर्दै सम्बन्धित निकायको आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीको पर्याप्तताको सम्बन्धमा जीतबुझ गरिरे सोको तुडोकीरण तथा आर्थिक अनुशासनको परिपालन सम्बन्धमा सुझाव प्रस्तुत गर्ने।

(७) आन्तरिक लेखापरीक्षण प्रयोजनका लागि सम्बन्धित निकायको आर्थिक शासक र सोसाइ यस सम्बन्धि राजालय, अभिलेख तथा निर्णयहरू निरीक्षण, परीक्षण तथा जौन गर्ने।

(८) आन्तरिक लेखापरीक्षकले प्रत्येक तीन महिनामा आन्तरिक लेखापरीक्षण गरी लेखापरीक्षणको क्रममा गैलाइएका व्यञ्जन खुलाई सुझाव सहितको प्रतिवेदन आन्तरिक लेखापरीक्षण समाप्त भएको एक महिनाभित्र सम्बन्धित कार्यालय तथा निकाय प्रमुख तथा अधिकारी प्रदान गर्न तल्कु र कार्यालय समक्ष पेश गरु परेन।

(९) आन्तरिक लेखापरीक्षकले आफ्नै खाटाउने र आन्तरिक लेखापरीक्षण गर्न निकायप्रति जिम्मेवार रही अफ्नो काम, कर्तव्य र अधिकार प्रयोगको सिलसिलामा सदाचारिता, वस्तुनिष्ठता, गोपनीयता, सक्षमता सहित लोकको वमोजिमका अन्य आचरण पालना गरु परेन।

(१०) आन्तरिक लेखापरीक्षकले लेखापरीक्षणको सिलसिलामा जानकारीमा आएको कुनै सूचना तथा त्यले लेखापरीक्षण प्रतिवेदनमा समावेश गर्न बाहेक अन्य कुनै पनि रूपमा कसैलाई उपलब्ध गराउनु हुन्छ र

(११) आन्तरिक लेखापरीक्षकले आफ्नो कार्यसम्पादनका क्रममा यस ऐन वमोजिमको अधिकार प्रयोग गरी आन्तरिक लेखापरीक्षण गरेको आधारमात्र निज उपर कुनै कानूनी कार्यकलाप चलाये छन्।

तर आन्तरिक लेखापरीक्षकले अनुपस्थित कार्य गरेको र वनितापूर्वक कार्यसम्पादन गरेको प्रभावित भएका चिन्तित कानून वमोजिम लागि परिवर्तन गर्दै पुगेको मानिने छन्।

(१२) लेखा उत्तरदायी अधिकृत आन्तरिक लेखापरीक्षण प्रतिवेदनमा समावेश भएका व्यञ्जना अन्तिम लेखापरीक्षण हुनु अभावै फस्योट
तथा सम्परीक्षण गराई अन्तिम लेखापरीक्षक सम्मा प्रस्तुत गर्नु परेछ।

(०९) अन्तिम लेखापरीक्षण हुँदा कवित प्रस्तुत हुन आएका आन्तिरक लेखापरीक्षणका सुझावहरूको सम्बन्धमा कारण सहित हटाइएकोमा वाहेक अन्य सुझावहरूलाई लेखापरीक्षकले अन्तिम लेखापरीक्षण प्रतिबिंदुमा आपनो सुझावको रूपमा प्रस्तुत गर्न सक्नेछ।

(०१०) महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले आन्तिरक लेखापरीक्षणलाई स्वतन्त्र, निप्पक्ष र प्रभावकारी बनाउन लेखा समूहका कर्मचारीलाई आन्तिरक लेखापरीक्षणका लागि न्यूनतम अवधि तोकी खटाउने व्यवस्था गर्नु परेछ।

तर एउटै कर्मचारीलाई लेखापालन गर्न र आन्तिरक लेखापरीक्षणको कायर्मा खटाउन पाइने छैन।

(११) महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले आन्तिरक लेखापरीक्षणको एकीकृत बार्षिक प्रतिवेदन तयार गरी प्रत्येक वर्षको कार्यक्रम महिनाधिक अर्थ मन्त्री सम्बन्धमा पेश गर्नु परेछ।

(१२) आन्तिरक लेखापरीक्षण सम्बन्धी अन्य कार्यविधि तोकिए व्यमोजिम हुनेछ।

३४. प्रदेश तथा स्थानीय तहको आन्तिरक लेखापरीक्षण: (१) प्रदेश तथा स्थानीय तहले लेखा र आर्थिक कार्यालयको नियमतता, भित्तियतता, कार्यदक्षता र प्रभावकारिताको आधारमा आन्तिरक लेखापरीक्षण गर्नु गराउनु परेछ।

(२) उपदफा (१) व्यमोजिम आन्तिरक लेखा परीक्षणको प्रतिवेदनबाट ऑप्लाइएको विषयहरूको आधारमा आवश्यक सुधार गर्नु सम्बन्धित प्रदेश तथा स्थानीय तहको कर्त्तव्य हुनेछ।

(३) प्रदेश तथा स्थानीय तहले आन्तिरक लेखापरीक्षणको प्रतिवेदनमा उल्लेख भए व्यमोजिम सुधार भए भएको परीक्षण गर्न तथा आवश्यक कार्यालयगरी लेखापरीक्षण सम्बन्धित गठन गर्नु परेछ।

(४) प्रदेश तथा स्थानीय तहले आन्तिरक लेखापरीक्षकले प्रस्तुत गरेको प्रतिवेदन र दै उपर भएको कार्यालयको प्रतिवेदन प्रदेशको हक्कमा सम्बन्धित मन्त्री तथा स्थानीय तहको हक्कमा प्रमुख सम्बन्ध पेश गर्नु परेछ।

३५. अन्तिम लेखापरीक्षण: (१) प्रत्येक कार्यालयले सबै प्रकारका आवश्यक तथा कार्यालयको तोकिए व्यमोजिमको लेखा र वित्तीय विवरण पेश गरी महालेखापरीक्षकको कार्यालयबाट अन्तिम लेखापरीक्षण गराउनु परेछ।

९७
(२) महालेखाप्रीक्षकले अन्तिम लेखाप्रीक्षण गर्दा आन्तरिक लेखाप्रीक्षकको प्रतिवेदनलाई समेत आधार लिनु पनेछ।

36. कारोबारको लेख तथा विवरण दाखिला गरुन पनेछ: (१) कार्यालयको सरकारी नगरी, जिसी, आवश्यकको लेखाको आकर्षणिक निरीक्षण गर्दा वा आन्तरिक वा अन्तिम लेखाप्रीक्षणको सिलसिलामा लेखाप्रीक्षकका सोधिएको प्रश्नको जवाब वा माग गरिएको लेख तथा विवरण तोकिएको म्यादभित्र दाखिला गरु प्रमाणित पदाधिकारी वा जिम्मेबार व्यक्तिको कर्तव्य हुनेछ।

(२) उपदफा (१) वर्मोजिम माग गरिएको विवरण तोकिएको म्यादभित्र पेश गर्न नसकिने मनासिद्ध कारण सहित प्रमाणित पदाधिकारी वा जिम्मेबार व्यक्तिले थप समय माग गरिएको लेखाप्रीक्षकले आफू ले सोध्दिएको प्रश्नको जवाब वा माग गरिएको लेख तथा विवरण पेश गर्न निजप्राप्त मनासिद्ध समय दिन सकेछ।

(३) उपदफा (१) र (२) वर्मोजिम दिइएको म्यादभित्र सोधिएको प्रश्नको जवाब वा माग गरिएको लेख तथा विवरण पेश गर्न नसकिमा सो कारणवाट देखिएको बेहुँि का कै प्रकार प्रति सम्बन्धित पदाधिकारी जिम्मेबार हुनेछ।

37. लेखाप्रीक्षणको प्रारम्भिक प्रतिवेदन उपरको कार्यान्वयन: (१) महालेखाप्रीक्षकको लेखाप्रीक्षण भएको प्रारम्भिक प्रतिवेदनमा ऑल्याइका बेहुँिका सम्बन्धमा सो बेहुँिको सूचना प्राप्त भएको पैंतीस दिनमा सम्बन्धित कारणलाई तोकिए वर्मोजिम फस्यौट गरी सम्परीक्षणको लागि महालेखाप्रीक्षक समक्ष पेश गरु पनेछ।

(२) उपदफा (१) वर्मोजिमको म्यादभित्र प्रारम्भिक प्रतिवेदनमा उल्लिखित व्यहोिा फस्यौट तथा सम्परीक्षण गराउन नसकेको मनासिद्ध माफिकको कारण भएको जिम्मेबार व्यक्तिले कारण समेत उल्लेख गरी म्याद थपको लागि महालेखाप्रीक्षक सम्भव अनुरोध गर्न सकेछ।

(३) उपदफा (२) वर्मोजिम म्याद थपको लागि अनुरोध भएको सो महालेखाप्रीक्षकले क्रमानुसार म्याद थप गरिदिन सकेछ।

(४) उपदफा (३) वर्मोजिम थप गरिदिएको म्यादभित्र पनि प्रारम्भिक प्रतिवेदनमा उल्लिखित व्यहोिा फस्यौट वा सम्परीक्षण नगर भएको महालेखाप्रीक्षकले लेख उत्तरदायी अधिकृत लाई जानकारी गराउनेछ।

(५) उपदफा (४) वर्मोजिम महालेखाप्रीक्षकको जानकारी प्राप्त भएको सो वर्मोजिमको कार्य सम्पन्न गर्न जिम्मेबारी सम्बन्धित लेख उत्तरदायी अधिकृतको हुनेछ।

६५
(७) उपदफा (५) बमोझिम लेखा उत्तरदायी अधिकृतले आफो जिम्मेबारी तोकिएको समयमा पूरा नयापरेमा महालेखापरीक्षकले सो व्यहोराको जानकारी सम्बन्धित विभागीय मन्त्री बा राज्यमन्त्रीलाई गराई त्यस्री फस्यौट बा सम्परीक्षण हुन सकको रकमको विवरण आफो वार्षिक प्रतिबन्धनमा समावेश गनेछ।

३८. बेहुजुको लगत राख्ने: (१) जिम्मेबार व्यक्तिले दफा ३७ बमोझिम लेखापरीक्षणको प्रारंभिक प्रतिबन्धनमा औल्याइएका नियमित गर्नु पर्न तथा असुल उपर गर्नु पर्न बुझाउनु पर्न भनी ठहर्याइएको बेहुजुको लगत कार्यालयस्तरमा राखु पर्नेछ।

(२) केन्द्रीयस्तरका निकायले आफो र मातहतका सबै कार्यालयको बेहुजुको केन्द्रीय लगत राखु पर्नेछ।

(३) उपदफा (१) र (२) बमोझिमको लगत राख्दा आन्तरिक तथा अन्तिम लेखापरीक्षण प्रतिबन्धनको लगत अलग अलग रूपमा राखु पर्नेछ।

(४) लेखा उत्तरदायी अधिकृतले दफा ३३ को उपदफा (८) बमोझिम फस्यौट तथा सम्परीक्षण भएको आन्तरिक लेखापरीक्षणको बेहुजु तथा दफा ३९ बमोझिम फस्यौट तथा दफा ४० बमोझिम फस्यौट तथा फरफारख भएको अन्तिम लेखापरीक्षणको बेहुजुको लगतमा अध्यावधिक गरी पछि अधिको लेखापरीक्षण हुँदा रोग समेट परीक्षण गर्नु गराउनु पर्नेछ।

(५) बेहुजुको लगत राख्ने कार्यविधि तोकिए बमोझिम हुनेछ।

३९. बेहुजु फस्यौट गर्ने गराउने: (१) लेखापरीक्षणबाट औल्याइएको बेहुजुका समस्तन्त्रमा प्रमाण पेश गरी बा नियमित गरी गर्न बा असुल उपर गरी फस्यौट गरेको पहिलो जिम्मेबारी तथा दायत्व बेहुजुसँग सम्बन्धित जिम्मेबार व्यक्ति तथा आर्थिक गराउनमा संलग्न पदाधिकारीको हुनेछ। त्यस्तो जिम्मेबार व्यक्ति तथा आर्थिक गराउनमा संलग्न पदाधिकारी बेहुजु फस्यौट नहुँदै सर्व बा चुदवाबा बा अन्य कारणले कार्यालयमा नर्त्तेमा त्यस्तो बेहुजुको अभिलेख पेश गरेको तथा बेहुजु फस्यौट गरेको र गराउने जिम्मेबारी हालको जिम्मेबार व्यक्तिको हुनेछ।

(२) उपदफा (१) बमोझिम बेहुजु फस्यौट हुन नसकेमा सम्बन्धित लेखा उत्तरदायी अधिकृतले जैचुजुको गर्न बो बेहुजु काम हुने गरी आर्थिक गराउन गरे पदाधिकारी र कारोबारमा संलग्न व्यक्तिको असुल गर्नु पर्न देखिएको असुल उपर गर्न बा गराउन नमुनेको बेहुजु फस्यौट गर्नु गराउनु पर्नेछ। जानाजान बा लापरबाही साथ कारोबार गरी हानि
नोक्सानी भएको देखिएमा त्यस्तो बेलुजु रकम सम्बन्धित जिम्रेम्या व्यक्तिव्यापार असुल गर्नु परेछ।

(३) आन्तरिक वा अन्तिम लेखापरीक्षाः हाँ दरबारी नगदी वा जिनेको मालप्रोविडेन्स लगत राख छूटाएको देखिएमा वा नेपाल सरकारलाई हाँन नोक्सानी भएको भन्ने सुचना प्राप्त भएमा सम्बन्धित कार्यालय प्रमुख वा विभागीय प्रमुखले तत्काली त्यस्तो हाँनि नोक्सानी भएको रकम सम्बन्धित जिम्रेम्या व्यक्तिव्यापार असुल गरी कसूरको मात्रा अनुसार निजलाई प्राप्त रकम नमून व्यमोजिम देखि नगद प्राप्ती गर्ने समेत गर्नु परेछ।

(४) कारोबारमा संलग्न पदाधिकारीहरुलाई निज संबंध, बढ्दुको वा अन्य तरिकाले सेवावाट उत्तरदायी मात्र रमाना दिनु परेछ। आन्तरिक लेखापरीक्षाका कुनै कैफियत देखिएमा जिम्रेम्या व्यक्तिव्यापार कार्यालय प्रसुख तरुको जवाब वा प्रतिक्रिया लिएर फरकारख गराउनु परेछ।

(५) यस दफा व्यमोजिम बेलुजु फस्येट गरी नगरिको सम्बन्धमा नियमित अनुसार गरी प्राप्त नगद नोक्सानी व्यमोजिम फस्येट गर्न लगाउने दायित्व सम्बन्धित लेखा उत्तरदायी अधिकृतको हुनेछ।

बेलुजु फस्येट तथा फरकारख:

(१) लेखापरीक्षा प्रतिवेदनमा ओलियाएको बेलुजु असुल गरी फस्येट तथा नियमित गर्ने उत्तरदायित्व लेखा उत्तरदायी अधिकृतको हुनेछ।

(२) उपुपुपु (१) को प्रयोजनको लागि असुल गर्नुपने तथा तिनु बुझाउनु पने भनी ओलियाएको बेलुजुको हकमा लेखा उत्तरदायी अधिकृतले कारोबारमा संलग्न पदाधिकारीसँग आवश्यक विवरण वा स्पष्टीकरण लिए त्यस्तो बेलुजु असुल गराई समयमा फस्येट गर्नु गराउनु परेछ।

(३) असुल गर्नु पने तथा तिनु बुझाउनु पने भनी ओलियाएको बेलुजु बाहेक अन्य बेलुजुको हकमा प्राप्त नोक्सानी व्यमोजिम पुनियाउनु पने रीत नपुगाको तर सरकारी नगदी जिनेको हाँनि नोक्सानी ब्यमोजिमका पुनस्थापन गर्ने कारण सहितको प्रमाण प्राप्त भएको तोकिए ब्यमोजिमको कारिबिधि अपनाइ सम्बन्धित लेखा उत्तरदायी अधिकृतले त्यस्तो बेलुजु नियमित गरी फस्येट गर्नु परेछ।

(४) उपुपु (२) र (३) ब्यमोजिम फस्येट भएको बेलुजुको लगात कट्टा गर्न सात दिनसम्म महालेखा प्रधानको कार्यालयमा फटाउनु परेछ र महालेखा प्रधानको कार्यालयले सोको लगात कट्टा गरी सात दिनसम्म सम्बन्धित लेखा उत्तरदायी अधिकृतलाई जाणकारी दिनु परेछ।
(५) बेरूजु फस्यौट तथा फरफारख सम्बन्धी अन्य कार्यविधि तोकी व्यमोजिम हुनेछ।

41. बार्षिक प्रतिवेदनमा छलफल: (१) महालेखा परीक्षकको बार्षिक प्रतिवेदनमा ऑनलाइन एका बेरूजुको सम्बन्धमा प्रतिनिधिध सभाको सार्वजनिक लेखा समितिमा छलफल हुँदा समितिको बैठकमा उपस्थित हुने, छलफलमा भाग लिने, सो सम्बन्धमा आफ्नो राय प्रतिक्रिया वा लिखित धारणा पेश गनन तथा बेरूजु फस्यौट सम्बन्धी काम कारावासी गनन वा गराउने जिम्मेवारी लेखा उत्तरदायी अधिकृतको हुनेछ।

(२) उपदफा (१) व्यमोजिम प्रतिनिधिध सभाको सार्वजनिक लेखा समितिमा छलफल भई प्रतिनिधिध सभामा राखे गरेको सुझाव प्रतिनिधिध सभावात स्थीत मध्य भए व्यमोजिम कार्यन्वयन गनन गराउने जिम्मेवारी महालेखापरीक्षक तथा सम्बन्धित लेखा उत्तरदायी अधिकृतको हुनेछ।

(३) प्रतिनिधिध सभावात स्थीत मध्य सार्वजनिक लेखा समितिको प्रतिवेदन व्यमोजिम बेरूजुको लगायत हटाउनु पर्ने विषय महालेखापरीक्षकले तीस विनिषेक हटाइ संको जनकारी सार्वजनिक लेखा समिति र सम्बन्धित लेखा उत्तरदायी अधिकृतलाई दिनु पनेछ।

(४) यस दफा व्यमोजिमको कार्यको अनुगमन प्रतिनिधिध सभाको सार्वजनिक लेखा समितिले गनेछ।

42. बेरूजु फस्यौट समिति: (१) सामान्य प्रक्रियाबाट फस्यौट हुन नसकेका बेरूजु फस्यौट गन नेपाल सरकारले सार्वजनिक लेखा समिति र महालेखापरीक्षकको राय लिई नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी देहात व्यमोजिमको एक बेरूजु फस्यौट समिति गठन गन सवेनेछः-

(क) प्रतिनिधिध सभाको सार्वजनिक लेखा समितिले तोको समितिको सदस्य
- अध्यक्ष

(ख) महालेखापरीक्षकले तोको उप-महालेखापरीक्षक र नायक नेपाल महालेखापरीक्षक
- सदस्य

(ग) अध्यक्ष नेपालको संचिक वा निजले तोको कम्तीमा राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणीको अधिकृत
- सदस्य

(घ) महालेखा नियन्त्रक वा निजले तोको महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणीको अधिकृत
- सदस्य
(२) उपदफा (१) वमोजिम गठित बेरूजु फस्यौट समितिको कार्यक्षेत्र नेपाल सरकारले तोकिकए वमोजिम हुनेछ।

(३) उपदफा (१) वमोजिम गठित बेरूजु फस्यौट समितिले बेरूजु फस्यौट गर्दा अपनाउँ पर्ने कार्यविधि तोकिकए वमोजिम हुनेछ।

४३. बेरूजु फस्यौट समितिको काम, कर्त्तव्य र अधिकार: दफा ४२ वमोजिम गठित बेरूजु फस्यौट समितिको काम, कर्त्तव्य र अधिकार देखाउँ वमोजिम हुनेछः-

(क) लेखापीठकार देखिएका मस्यौट, हिनामिना र असुल उपर गरुपर्ने ठहरिएको बेरूजु वाहेक नियमित प्रक्रियाबाट फस्यौट तथा सामरीक्षण हुन नसकिएका कुनै संवेदनात्मक अङ्क तथा निकाय, मन्त्रालय, सचिवालय, विभाग, अदालत वा कार्यालय अन्तर्भाषा बेरूजु सम्बन्धित संवेदनात्मक अङ्क तथा निकाय, मन्त्रालय वा सचिवालयबाट सरकारी नगरी जिन्सीको हानि लोकसानी नमाको पुनर्वापए सहित फस्यौटको निमित्त सिफारिस भई आएका वीचित्र्यको आधारमा त्यस्तो बेरूजु नियमित वा मिन्हा गरी बेरूजुको लगत कष्ट गर्न,

(ख) खण्ड (क) वमोजिम फस्यौटको निमित्त समितिमा सिफारिस भई आएका बेरूजु फस्यौट गर्न नमिल्नेभएमा सम्बन्धित संवेदनात्मक अङ्क तथा निकाय, मन्त्रालय वा सचिवालयबाट बेरूजु रकम नियमित वा असुल उपर गर्न लेखी पठाउने।

परिच्छेद-७
बरबुझारथ, लिलाम बिक्री तथा मिनाहा

४४. बरबुझारथ: (१) कर्मचारीले आपू सहभ, बदुवा हुँदा वा अवकास प्राप्त गर्दा वा लामो अवधि काज वा बिदामा रहेउँ आफ्नो जिम्मा रहेको नगरी जिन्सी वा सरकारी कार्णज याद तोकिएको तोकिएको यादभित्र र याद नतोकिएको एकाइस विभिन्न तोकिएको वमोजिम बरबुझारथ गरी तोकिएको ढाँचामा बरबुझारथको धर्माणपत्र लिनु पनेछ।

(२) कुनै मनासिव कारानुपर्ने उपदफा (१) वमोजिमको यादभित्र बरबुझारथ गर्न नसकिएमा यादभित्र बरबुझारथ गर्न नसकिएको कारण
खोली सम्बन्धित तालुक कार्यालयमा निवेदन दिइ निकासा भई आए वमोजिम गर्नु पर्नेछ।

(३) उपदफा (२) वमोजिम वरुङ्गालय हुन नसकेकोभिमा सम्बन्धित लेखा उत्तरदायी अधिकृतले समय निर्धारण गरी त्यस्ती निर्धारण गरिएको समयभन्दा आवश्यक जौँचुङ्गा गराउन सकिनेछ।

(४) उपदफा (३) वमोजिम विधिको समयभित्र पनि वरुङ्गालय नगरेको व्यति बहालबाला कर्मचारी भए सम्बन्धित कार्यालय प्रभुले प्रचलित काजून वमोजिम निजीको तलब भता राखी र बहाल टुटेको व्यति भए निजीको निवृत्तबन्धन र उपदान रेखा राखी एवं निवृत्तबन्धन, उपदान नपाउने बा उपदान लिस्टको व्यति भए प्रहीरिधारा पक्काए गर्न लगाई वरुङ्गालय गर्न लगाउनु पर्नेछ।

(५) समयमा वरुङ्गालय नगरेको कारणबाट सरकारी नगदी, जिन्सी वा धनमालमा कुनै नौक्सानी भएमा नौक्सानी भएको रकम र सोही वरावरको विषय रकम प्रचलित नेपाल कानून वमोजिम सम्बन्धित व्यतित्वबाट असुल उपर गरिनेछ।

(६) वरुङ्गालय गर्न सम्बन्धी अन्य प्रकृति लोकिए वमोजिम हुनेछ।

45. लिलाम बिक्रीः यो एन तथा यस एन अन्तर्गत बनेको नियम वमोजिम जिन्सी निरीक्षण गर्दै टुफफट तथा बेकरमा भई पुनः प्रयोग गर्न नसकिने, प्रावधिकक्रम निरीक्षण गर्दै कुनै जिन्सी मालसामान मर्मत गरी पुनः प्रयोग गर्न सकिने भए तापति सामानको पार्थपूर्वा नपाइने र मर्मत गर्दै उक्त सामानको वजार मूल्यको पच्चिस प्रतिशतमात्रा बढी खर्च हुने बाप्रविध पुरानो भएको कारण प्रयोग गर्दै कार्यकुशलता घटने भनी प्रतिवेदनमा उल्लेख भएको मालसामान नौक्सालेको जौङ्गालय प्रभुले जौङ्गालय गर्दै लिलाम बिक्री गर्नुपने भनी ठह्र्याएमा तोकिए वमोजिमको कार्यविधि अपनाई लिलाम गर्न सकिनेछ।

46. मिनाहाः यस एनमा अन्तर्गत जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापति यो एन अन्तर्गत उद्देश् नसकेको सरकारी बाँकी रकम प्राकृतिक प्रकार, दुर्घटना वा आफ्नो कालू बाहिरको परिस्थितिले गर्दै तथा सुखाजर्नी भई वा खिङ्कर, सोह गई वा अन्य कारणबाट सरकारी हाँ नौक्सानी हुन गएको बा कानून वमोजिम लिलाम विदायत हुन्दा पनि नउटेको बा उद्देश् स्थिति नै देखिएको मालसामान र प्रविधि पुरानो भई प्रयोगमा ल्याउन नसकिने, सुखाजर्नीको कारणले प्रयोग गर्न उपयुक्त नहुने सामान तथा सफट्योग प्रावधिक प्रतिवेदनको आधारमा तोकिए वमोजिम मिनाहा दिन सकिनेछ।
परिभ्रमण-५
सरकारी बौँकी असुल उपर

४७. नियमित प्रक्रियावाट फस्यौट नभएको बेहुँजु सरकारी बौँकीको रूपमा रहने:
(१) लेखापिीक्षणबाट मस्यौट तथा हिनामिनाभएको भनी ठहर भएको रकम
dका ३९ र ४० बमोजिम फस्यौट तथा फरफारख हुन नसकेमा त्यस्तो
बेहुँजु रकम सरकारी बौँकी मानी सम्बन्धित जिम्मेवार व्यक्तिवाद असुल
उपर गर्नु पनेछ।
(२) यस ऐन बमोजिम असुल उपर गर्नु पनें देखिएको रकम तीन
वर्तमान प्रयास गरा पनि नियमित, असुल, फस्यौट तथा फरफारख हुन
नसकेमा सरकारी बौँकीको रूपमा लगत कायम गरी सोंको सूचना जिम्मेवार
व्यक्तिलाई समेत दिनु पनेछ।
(३) उपदफा (२) बमोजिम रकम सरकारी बौँकीको रूपमा लगत
कायम गरिएको असुल उपर गर्नु पनें रकमको विवरण सम्बन्धित लेखा
उत्तरदायी अधिकृतले असुल उपरको लागि तोकिए बमोजिम कुमारी चोक
tथा केन्द्रीय तहसिल कार्यालयमा लेखी पटाउनु पनेछ।
(४) उपदफा (३) बमोजिमको रकम असुल उपरका लागि कुमारी
चोक तथा केन्द्रीय तहसिल कार्यालयलाई आवश्यक सहयोग गर्नु सम्बन्धित
लेखा उत्तरदायी अधिकृतको कर्त्त्व हुनेछ।

४८. बेहुँजु रकम जायजेबाट असुल उपर हुने:
dका ४७ को उपदफा (३) बमोजिम असुल उपरका लागि प्राप्त भएको बेहुँजु रकम कुमारी चोक तथा
केन्द्रीय तहसिल कार्यालयले सम्बन्धित व्यक्तिको जायजेबाट सरकारी
बौँकी सरह असुल उपर गरेछ।

४९. कुमारी चोक तथा केन्द्रीय तहसिल कार्यालयको काम, कर्त्त्व र अधिकार:
(१) यो ऐन र अन्य प्रचलित कानून बमोजिम जिम्मेवार व्यक्तिवाद असुल
उपर गर्नु पनें रकम तथा नेपाल सरकारसँग गरिएको शर्तनामास अनुसार बुझाउनु
पनें रकम नवुञ्ज्ञाको वा सरकारी नगादी तथा जिन्सी सम्पत्ति हिनामिनाख्यानमा
गर्ने व्यक्तिवाद त्यस्तो रकम असुल उपरको लागि सम्बन्धित निकायवाद लेखी
आएमा कुमारी चोक तथा केन्द्रीय तहसिल कार्यालयले जिम्मेवार व्यक्तिवाद
त्यस्तो रकम असुल उपर गर्न लगत कायम गर्नु पनेछ।
(२) उपदफा (१) बमोजिम लगत कायम भएको रकम असुल
उपर गर्ने दायित्व कुमारी चोक तथा केन्द्रीय तहसिल कार्यालयको हुनेछ।
(३) यो ऐन प्रारम्भ हुँदाका बखत कुमारी चोक तथा केन्द्रीय
tहसिल कार्यालयमा लगत कायम रहेको असुल उपर गर्नु पनें रकम
सम्बन्धित प्रदेश वा स्थानीय तहाउँबाट असुल उपर गर्न सहज हुने देखिएमा सम्बन्धित प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयलाई लगत हस्तान्तरण गरी असुल उपर गर्न गराउन सकिएको हो।

(४) उपदफा (१) र (३) मा लेखिएदेखि बाहेक प्रचलित कानून बमोजिम प्रदेश अधिकार प्रयोग गरी अर्थशास्त्रिक निकाय वा अधिकारीवाद भएको फैसला बमोजिमको दण्ड जरिबाहार तिनौ चुझाउनु पनि दायित्व भएको व्यक्तिले त्यस्तो दण्ड जरिबाहार नितरे नबुझाएमा सम्बन्धित अर्थशास्त्रिक निकाय वा अधिकारी वा त्यस्तो अर्थशास्त्रिक निकायको प्रभुखिले त्यस्तो दण्ड जरिबाहारको विवरण उल्लेख गरी दण्ड जरिबाहार असुल उपर गर्नको लागि कुमारी चोक तथा केन्द्रीय तहसिल कार्यालयमा पठाउनु पर्नेछ।

(५) उपदफा (४) बमोजिम कुनै विवरण प्राप्त हुन आएमा कुमारी चोक तथा केन्द्रीय तहसिल कार्यालयले सो विवरण बमोजिम लगत कसी सम्बन्धित व्यक्तिवाद त्यस्तो फैसला वा आदेश बमोजिमको दण्ड जरिबाहार सरकारी चाँडी सरह असुल उपर गरी संधीय सजिल कोषमा जम्मा गर्नु पर्नेछ।

(६) उपदफा (५) बमोजिम असुल उपर गर्नु भएको दण्ड जरिबाहार असुल उपर भएपछि कुमारी चोक तथा केन्द्रीय तहसिल कार्यालयले त्यस्तो विवरण सम्बन्धित लेखा उत्तरदायी अधिकृत तथा सम्बन्धित अर्थशास्त्रि क्षमता को प्रभुख समेतलाई दिनु पर्नेछ।

(७) कुमारी चोक तथा केन्द्रीय तहसिल कार्यालयले असुल उपर गर्नु पनि रकम असुल उपर गर्दा सम्बन्धित व्यय, लेखा वा पदाधिकारीसँग आवश्यक प्रमाण बुझे, व्यय गराउनेस, साथी झिकाउनेस लगायत प्रचलित कानूनको अधीनमा रही धुनामा राखी कारबाही गरेस सम्बन्धमा अदालतलाई भए रहेको अधिकार प्रयोग गर्न सकिएको हो।

(८) असुल उपर गर्नु पनि ठहरी लगत कसिएको बेहुँ वा दण्ड जरिबाहार असुल उपर गर्दा कुमारी चोक तथा केन्द्रीय तहसिल कार्यालय आफैले वा अन्य कार्यालयहरू असुल उपर गराउन सकिएको हो।

(९) यस दफा बमोजिम बेहुँ रकम असुल उपर गर्दा कार्यालय सहयोग गरिदिन कुमारी चोक तथा केन्द्रीय तहसिल कार्यालयबाट लेखी आएमा आवश्यक सहयोग उपलब्ध गराई दिनु सम्बन्धित कार्यालयको कर्त्तव्य हुनेछ।

(१०) कुमारी चोक तथा केन्द्रीय तहसिल कार्यालयको अन्य काम, कर्त्तव्य र अधिकार तथा बेहुँ असुल उपर तथा फस्यौट सम्बन्धी कार्यविधि तोकि बमोजिम हुनेछ।

१०५
परिच्छेद-९

वित्तीय उत्तरदायित्व, जिम्मेदारी र जागरूकता

५०. वित्तीय उत्तरदायित्व: (१) यस ऐन वमोजिमको योजना छुनौट गरेन, मध्यमकालीन
खर्च संरचना तयार गरेन, बजेट प्रस्ताव गरेन, सरकारी सम्पत्तिको संरचना, व्यवस्थापन
गरेन गराउने, बजेट सम्पर्फ गरेन गराउने तथा योजना तथा कार्यक्रमको अनुमान
गरी वित्तीय उत्तरदायित्व कायम गरेन गराउने कर्तव्य संवैधानिक अधि तथा
निकायको हकमा सम्बन्धित संवैधानिक अधि तथा निकायको प्रमुख, मन्त्रालय तथा
केन्द्रीय स्तरको सचिवालय तथा आयोगको हकमा सम्बन्धित मन्त्रालयका विभागीय
मन्त्री र राज्यमन्त्रीको हुनेछ।

(२) यस ऐन वमोजिमको लेखा राख्ने, खर्च गरेन तथा वेद्धु फस्यौट गरेन गराउने लगाताना वित्तीय उत्तरदायित्व बहन गरेन जिम्मेदारी निर्भर
सम्बन्धित लेखा उत्तरदायी अधिकृतको हुनेछ।

(३) उपदफा (१) वमोजिमका विभागीय मन्त्री र राज्यमन्त्रीको वित्तीय उत्तरदायित्व बहन भए नयाँको सम्बन्धित प्रधानमन्त्रीबाट र उपदफा
(२) वमोजिमको पदाधिकारीबाट वित्तीय उत्तरदायित्व बहन भए नयाँको रस्तै निकायको हकमा त्यस्तो निकायको प्रमुख र अन्य
निकायको हकमा सम्बन्धित विभागीय मन्त्री र राज्य मन्त्रीबाट निर्णयाती हुनेछ।

(४) यस दफा वमोजिम वित्तीय उत्तरदायीत्व बहन गरेन गराउने सम्बन्धित पदाधिकारीको क्रम, कर्तव्य, अधिकार तथा जिम्मेदारी
र प्रक्रिया तोकिए वमोजिम हुनेछ।

५१. लेखा तयार गरेन जिम्मेदारी: (१) जिम्मेदार व्यक्तिले यस ऐनवमोजिम राखु
पने प्रत्येक कारोबारको विवरण स्पष्ट देखि गरी प्रचलित कानूनले तोकेवोजिमको रीत पुनर्गाम लेखा तयार गरी अध्याधिक राखु पनेछ।

(२) लेखा उत्तरदायी अधिकृतले आफ्नो कार्यालय र मातहतको
कार्यालयको निर्माण जोचवुख्दा र निरीक्षण गर्दा लेखापरिक्रमाबाट प्रचलित
कानूनद्वारा निर्धारित प्रक्रिया पूरा नगरी कारोबार गरेको र अन्य कुनै
कैफियत देखि गरी त्यस्तो कारोबार र कैफियतको सम्बन्धित जिम्मेदार व्यक्तिज जागरूकती हुनेछ।

५२. आर्थिक प्रशासन सक्षम गरेन जिम्मेदारी: (१) आर्थिक प्रशासन सक्षम
गर्दा मातहत कार्यालयले प्रचलित कानूनको पालना गरेन, नयाँको सम्बन्धित
आवश्यकता अनुसार रेखाखो, जोचवुख्दा र निरीक्षण गरेन र मातहत

१०६
कायालयको हिसाब केन्द्रीय हिसाब्रमा समावेश गराइए जौचनुहोस् गरेँ गराउने जिम्मेवारी सम्बन्धित लेखा उत्तरदायी अधिकृतको हुनेछ।

(२) आफ्नो कार्यालयको लागि विनियोजित व्रजेट लक्षित उद्देश्य अनुसार खर्च हुन नसकेमा सोको जिम्मेवारी संबंधितको अघ तथा निकायको हकमा सम्बन्धित संबंधितको अघ तथा निकायको प्रमुख, मन्त्रालय तथा केन्द्रीय स्तरको सचिवालय तथा आयोगको हकमा सम्बन्धित मन्त्रालयका विभागीय मन्त्री बा राज्यमन्त्री तथा सम्बन्धित लेखा उत्तरदायी अधिकृतको लिनु पनेछ।

(३) कुनै मनासिध कारणले आधिकारिक कारोबार सम्बन्धी काममा अनियमित हुन गएमा जिम्मेवार व्यक्तिले तोकिएको अधिकारिक अधिकार प्राप्त अधिकारी सम्मथ कारण खुलाई नियमित गराउनको लागि खेप गरेमा अधिकार प्राप्त अधिकारीले तोकिएको म्यादभत्र सो सम्बन्धमा आवशयक निर्णय गरिन्नु पनेछ।

(४) यस दफामा अन्तर्क जुनसुकेकै कुरा लेखिएको भए तापि यो एन बा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियम बमोजिम लेखा राखे नराखेरो, लेखा दाखिला गरे नगरेरो र लेखापरीक्षण गराए नगरेरो सम्बन्धमा समय समयमा अनुसार गरी गराइए आत्माक्रम नियन्त्रण र रेखदेख गरेन जिम्मेवारी संबंधितको अघ तथा निकायको हकमा सम्बन्धित संबंधितको अघ तथा निकायको प्रमुख, मन्त्रालय तथा केन्द्रीय स्तरको सचिवालय तथा आयोगको हकमा सम्बन्धित मन्त्रालयका विभागीय मन्त्री बा राज्यमन्त्री, विभाग बा विभाग सरकार अस्तित्व र क्षेत्राधिकार भएको कार्यालयको हकमा सम्बन्धित मन्त्रालयको सचिव र कार्यालयको हकमा सम्बन्धित तालुक कार्यालयको विभागीय प्रमुखको हुनेछ।

53. जवाफदेही हुनु पर्न: (१) सार्वजनिक जवाफदेहीको पद धारण गरेको व्यक्तिले दिएको आदेश बा निर्देशनमा भएको कारोबार बा निज आफै गरेको गरेका कारोबारको सम्बन्धमा यो एन बा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियमावली बमोजिम सम्बन्धित व्यक्ति जिम्मेवार हुनेछ।

(२) यो एन बा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियमावली एवं प्रबन्धित कानून बमोजिम कारोबारसँग सम्बन्धित कार्यालय तथा गरेन, जैस गरेन, पेश गरेन र सिफारिस गरेन कर्मचारी तथा पदाधिकारिले आफै ले सम्पादन गरेको काम र सोसाइग सम्बन्धित कारोबारको जिम्मेवारी वहन गरु पनेछ र त्यस्तो कामको सम्बन्धमा निज आफै जवाफदेही हुनेछ।

54. सरकारी नगदी, जिन्ती दुरुस्थयोग बा मत्योट भएमा कारबाही गरिएँ: (१) कार्यालयको सरकारी नगदी तथा जिन्गी भण्डार, आत्माक्रम लेखापरीक्षण गर्दै बा अन्तित लेखापरीक्षण गर्दै बा कुनै तबरले निरीक्षण बा जौचनुहोस्
हुँदा मस्यौट वा दुरुपयोग भएको देखिन आएमा सम्बन्धित कार्यालय प्रमुख वा तालुक कार्यालय वा तोकिएको अधिकारीले प्रचलित कानून बमोजिम त्यस्तो मस्यौट वा दुरुपयोग गर्न उपर आवश्यक कार्यालय गर्नु पर्ने पर्छ।

(२) अन्तिम लेखाप्रीक्षण गर्दा सरकारी तहबिल तथा जिन्सी भण्डारको कुनै रकम वा जिन्सी मस्यौट भएको देखिएको महालेखाप्रीक्षणको कार्यालयले आफ्नो राय साथ प्रचलित कानून बमोजिम त्यस्टो मस्यौट गर्न व्यक्ति उपर कार्यालय चलाउन सम्बन्धित कार्यालय प्रमुख वा विभागीय प्रमुख समक्ष लेखी पठाउनेछ।

(३) उपदफा (१) बमोजिम निरीक्षण वा जाँचबुझ गर्दा वा उपदफा (२) बमोजिम कार्यालयको लागि लेखी आएको अवसथामा सम्बन्धित अधिकारीले कार्यालय नगरेमा त्यस्तो अधिकारीलाई विभागीय प्रमुखले र विभागीय प्रमुखले कार्यालय नगरेको भए खेखा उत्तरदायी अधिकृतको हकमा विभागीय मन्त्री वा राज्यमन्त्रीले र संवैधानिक अङ तथा निकायका प्रशासकीय प्रमुखको हकमा संवैधानिक अङ तथा निकायका प्रमुखले पौंच सय रूपएँसम्म जरियाना गरी प्रचलित कानून बमोजिम विभागीय कार्यालय समेत गर्न सक्नेछ।

(४) महालेखाप्रीक्षणकलाई कुनै कार्यलयको लेखा सम्बन्धी काम यथासमयमा भएको छैन भने लागेमा निजले सो सम्बन्धी कामजात छिनाई जौँ गर्न लगाउन सक्नेछ र त्यसरी जौँ गर्दा केही बुट वा केफियत देखिन आएमा आवश्यक कार्यालयको लागि सम्बन्धित तालुक कार्यालय समक्ष पठाउनेछ। त्यसरी लेखी आएको सम्बन्धित कार्यालयले पनि तुरुन्तै आवश्यक कार्यालय गर्नु पर्नेछ।

सरकारी धन माल वा सम्पत्तिको संरक्षण तथा तोकिएको काममा प्रयोग गर्नुँ: (१) कार्यालयमा प्राप्त हुन आएको सम्पूण नगर जिन्सीको संरक्षणको प्रबन्ध मिलाउनु जिमेबार व्यक्तिको कर्तव्य हुनेछ।

(२) कार्यालयमा प्राप्त हुन आएको नगर वा जिन्सी तोकिएको काममा बाहेक अन्य काममा प्रयोग वा खर्च गर्नु हुदैन। कुनै कर्मचारिले अधिकार प्राप्त अधिकारीको स्वीकृति विना सरकारी सम्पत्ति प्रयोग गरेको देखिएको जिमेबार व्यक्तिले यस्तो जिन्सी प्रति तिर लिए वा खर्च गरेको रकम असुल उपर गरी विभागीय कार्यालयको लागि विभागीय प्रमुख समक्ष लेखी पठाउनु पर्नेछ।

(३) कसैले सरकारी जिन्सी व्यक्तिगत प्रयोगमा ल्याएको वा प्रयोग गर्न विद्रेको कारणबाट त्यस्तो सरकारी जिन्सी वा सम्पत्तिमा हुन गएको
सबै प्रकारको शक्ति र नोक्सानी प्रयोग गर्न दिने र प्रयोग गर्न दुवैराट दामासाहीले असुल उपर गरिनेछ।

परिच्छेद-१०

विविध

५६. सार्वजनिक गरुँपन: यो ऐन र यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियम वा अन्य प्रचलित नेपाल कानून विमोजिम सम्बन्धित कार्यालयले तयार गरुँपन वित्तीय प्रतिवेदनहरू त्यस्तो प्रतिवेदन तयार गर्न तोकिएको समयावधि समाप्त भएको भएको भएको मिलिए साम दिनिभित्र विधुतीय बा अन्य उपयुक्त माध्यमबाट सार्वजनिक गरुँ पर्नेछ।

५७. सजाय: (१) देहातको काम गर्ने कर्मचारीलाई देहात विमोजिम अधिकारीले देहात विमोजिमको सजाय गरेको छ:

(क) दफा २४ को उपदफा (३) विमोजिम भुताली निदिने जिम्बेब्वे व्यक्तिलाई एक तहभाषिको अधिकारीले पचास हजार रुपैयाँ सम्म जरियाना,

(ख) दफा २५ को उपदफा (४) विमोजिम थप गरिएको म्यारिब र जिर ख्याने, दफा २६ को उपदफा (४) विमोजि थप गरिएको म्यारिब र जिर ख्याने, दफा ३६ विमोजिमको लेखा तथा विवरण जरियाने तथा दफा ४४ को उपदफा (३) विमोजि जौचुङ्गा गर्दै लाइको नगरी गरी तथा वर्जुनाय गर्न बोकी राखे जिम्बेब्वे व्यक्तिलाई एक तह माथिको अधिकारीले पाँच सय रुपैयाँ जरियाना,

(ग) दफा ३९ को उपदफा (३) विमोजि सूचना प्राप्त भएको कारमा नामो अधिकारीलाई संबैधानिक अढ़ तथा निकायको हकमास सम्बन्धित संबैधानिक अढ़ तथा निकायको प्रमुख, मन्त्रालय तथा केन्द्रीय स्तरको संचारलाई तथा आयोगको हकमास सम्बन्धित मन्त्रालयको विभागीय मन्त्री वा राज्यमन्त्री, विभाग वा विभाग सरकारको अतिक्ष र क्षेत्राधिकार भएको कार्यालयको हकमा सम्बन्धित मन्त्रालयको सचिव र कार्यालयको हकमा सम्बन्धित तालुक कार्यालयको प्रमुखले प्राप्त एक हजार रुपैयाँ जरियाना,

(घ) दफा ५१ को उपदफा (२) विमोजि जौचुङ्गा बा निरीक्षण गर्दै यो ऐन तथा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियम विमोजिम निरीक्षण प्रक्रिया पूरा नगरी कारोबार गरेको देखिन आएसा र १०९
अन्य कुनै कैफियत देखि आएमा त्यस्तो जौँ गर्न बा गराउने तालुक कार्यालय बा विभागीय प्रमुखले सम्बन्धित जिम्मेबाट व्यक्तलाई प्रत्येक पटक पाँच सय रुपैयाँ जरिएनुहोस्।

(३) दफा ५.२ को उपदफा (३) विपरीत हुने गरी लेखा सम्बन्धी काममा अनियमित गन्न बा निर्णय दितुपने अधिकारीले तोकिएको म्यादभित्र निर्णय निदिएमा सम्बन्धित जिम्मेबाट व्यक्तलाई अधिकार प्रसार अधिकारीले दुई हजार रुपैयाँ जरिएनुहोस्।

(च) यस एन वमोजिम सजाय तथा जरिएनुहोस् गर्नु पनेमा कुनै अधिकारीले सजाय तथा जरिएनुहोस् नगरमा त्यस्तो अधिकारलाई एक तह माथिको अधिकृतले दुई हजार रुपैयाँसम्म जरिएनुहोस्।

(छ) यस उपदफामा अन्यत्र उल्लेख गरिए देखि बाहेक यो एन बा यस एन अन्तर्गत बनेको नियमको उल्लेख गर्नेलाई एक तह माथिको अधिकारीले पाँच हजार रुपैयाँसम्म जरिएनुहोस्।

(२) उपदफा (१) वमोजिम जरिएनुहोस् हुने कर्मचारीलाई निजले प्रचलित कानून वमोजिम पालना गर्नु पनेमा आधारण उल्लेख गर्ने मानी प्रचलित कानून वमोजिमको विभागीय कार्यालाई समेट हुनेछ।

(३) यस एनमा निर्धारित प्रक्रियाभन्दा विपरीत आयोजना तथा कार्यक्रम स्वीकृत गर्नेबाट, बजेट प्रस्ताव गर्नेबाट तथा तोकिएको समयमा बजेट सम्पन्न नगर्नेमा सम्बन्धित कर्मचारीलाई विभागीय कार्यालाई गरिएनुहोस्।

(४) दफा १९ को उपदफा (५) वमोजिमको कार्यसम्पादन प्रतिफल प्राप्त गर्ने नसकने बा कार्यक्रम र पूँजीवत खर्चको हकमा मनासिन्को कारण बेगार विनियोजित रक्मको तोकिएको प्रतिशतभन्दा कम भौतिक प्रगति तथा खर्च गर्ने कर्मचारीलाई विभागीय कार्यालाई गरिएनुहोस्।

(५) विनियोजिने एन बा पेशको खर्च ऐनबाट विनयोजित रक्मबन्धना बढी रक्मको आयोजना बा कार्यक्रम स्वीकृत गर्ने बा ठेका लगाउने बा खरिद प्रक्रिया प्रारम्भ गर्ने कर्मचारीलाई आयोजना बा कार्यक्रम स्वीकृत गर्ने बा ठेका लगाउने बा खरिद प्रक्रिया प्रारम्भ गर्ने रक्म बराबरको रक्म जरिएनुहोस् लेखा उत्तरदायी अधिकृतको गर्नेछ र लेखा उत्तरदायी अधिकृतले त्यस्तो काम कार्यालाई गरेमा संैधानिक अढ़ तथा निकायको हकमा सम्बन्धित संैधानिक अढ़ तथा निकायको प्रमुख, मन्त्रालय तथा केन्द्रीयस्तरको सचिवालय तथा आयोगको हकमा सम्बन्धित मन्त्रालयको
बिभागीय मन्त्री वा राज्यमन्त्रीले त्यस्तो जरियाना गरेका छौँ।

(६) यस ऐन बमोजिम गरिएको सजायको विवरण सम्बन्धित निकायमा अभिलेख गरी त्यसको विवरण पनि दिनभित्र सार्वजनिक गर्नु परेको छ।

तर अर्थ मन्त्रालयको स्वीकृति लिए गरेको काम कार्यालयको हकमा यो व्यवस्था लागू हुने छैन।

५८. जरियाना मिनाहा वा कम गर्न सकिने: यस ऐनमा उल्लेखित व्यवस्था अनुसार कुनै सजायको आदेशको त्यस्तो सजाय गर्न नपरे भन्ने मनासिव माफिकको कारण खोली त्यस्तो सजायको आदेश दिएको मिलिए पनि दिनभित्र सजाय दिने अधिकारी सम्बन्धि लिखित निवेदन दिएमा सजायको आदेश दिने अधिकारीलाई त्यस्तो कारण मनासिव लागोमा पहिले गरेको जरियाना मिनाहा वा कम गर्न सकेको छ।

५९. पुनरावेदन: (१) यो ऐन र यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियम बमोजिम कुनै जरियाना वा वेनु स्वरूप नस्सा गरी भएको निर्णय चित सुन्नुमा चित सुन्नुने व्यक्ति वा कर्मचारीले त्यस्तो निर्णय पाएको पनि दिनभित्र त्यस्तो निर्णय गर्ने अधिकारिकानुसार एक तह माध्यमको अधिकारी सम्बन्धि पुनरावेदन गर्न सकेको छ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम परेको पुनरावेदनको सम्बन्धमा पुनरावेदन नस्सा अधिकारीले पुनरावेदन परेको मिलिए पैतीस दिनभित्र निर्णय दिनु परेको र निजले दिएको निर्णय अन्तिम हुनेको छ।

६०. आर्थिक प्रशासनको सञ्चालन: (१) यस ऐन बमोजिम आर्थिक प्रशासन सञ्चालन गर्न लेखागाम सम्बन्धी जनसत्तको परिचालन र व्यवस्थापन गर्ने जिम्मेदारी महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको हुनेको छ।

(२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तालिका अर्थक व्यवस्था नमघ्रसम्मको लागि प्रेक्षा तथा व्यवस्थापन तहको लागि आर्थिक प्रशासन सञ्चालन गर्न आवश्यक पर्ने जनसत्तको व्यवस्था महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले गर्नेको छ।

६१. आर्थिक कार्यविधि सम्बन्धी मागदानिम: प्रेक्षा तथा स्थानीय सरकारी आर्थिक कार्यविधि सम्बन्धी कानून बनाउँदा यस ऐनको प्रतिकूल नहुने गरी बनाउँ दिनेको छ।

६२. सूचना प्रक्षिप्तको प्रयोग गर्ने: (१) यस ऐन बमोजिम सम्पादन गर्नुपरेको बजेट तथा लेखा सम्बन्धी कार्यलाई व्यवस्थित गर्न ओँकस: सूचना प्रक्षिप्तको प्रयोग गरिएको छ।
(२) उपदफा (१) को प्रयोजनको लागि महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले आवश्यक सूचना प्रविधिमा आधारित प्रणालीहरू विकास गरी लागू गरेछ।

(३) उपदफा (२) वमोजिम विकास गरिएको प्रणालीमा समावेश नभएको वा पर्यायमा नभएको कुनै प्रणाली विकास गर्नुहुने भएमा तोकिए वमोजिम महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको स्वीकृति लिनु पनेछ।

(४) यस दफा वमोजिम विकास गरिएका प्रणालीवाट प्राप्त हुने सूचनाहरू प्रभावीकरणका लागि विद्युतीय हस्ताक्षरको प्रयोग गरन सकिनेछ।

(५) यस ऐन वमोजिम हुने कारोबार तथा व्यवस्थापनसँग अन्तर सम्बन्धित अन्य प्रणालीहरूको विकास र अन्तर आवश्यक सम्बंधित व्यवस्था तोकिए वमोजिम हुनेछ।

6३. अधिकार प्रत्यायोजन: यस ऐन वमोजिम कुनै नियन्त्रण वा अधिकारीलाई प्राप्त अधिकारकमने सिंहा दिने र योजना स्वीकृत गरेको वा योजना स्वीकृत गरेको तोकिए वमोजिमको अन्य अधिकार अन्य कुनै नियन्त्रण वा अधिकारीले प्रयोग गरेका गरी प्रत्यायोजन गरी सकिनेछ।

6४. विदेशस्थित नियोगको कारोबार सम्बन्धी विशेष व्यवस्था: (१) यस ऐनमा अन्यच जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापिन विदेशस्थित नेपाली नियोगको राजस्व व्यवस्थापन, खाता सञ्चालन, बजेट निकासा र खर्च, ध्राहटी तथा लिटाम सम्बन्धमा महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले छुट्टे कार्यविधि बनाउनेछ।

(२) उपदफा (१) वमोजिमको कार्यविधि नेपाल सरकारबाट स्वीकृत भएधिय लागू हुनेछ।

6५. नियम, कार्यविधि वा निर्देशिका बनाउने अधिकार: (१) यो ऐन कार्यन्यन गरेका नेपाल सरकारले आवश्यक नियमहरू बनाउन सकिनेछ।

(२) उपदफा (१) वमोजिम बनेको नियमको अधीनस्थ रही महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले प्राविधिक मार्गदर्शन, कार्यविधि, निर्देशिका तथा दिर्गदर्शन बनाउन सकिनेछ।

(३) उपदफा (२) वमोजिम महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले बनाएको प्राविधिक मार्गदर्शन, कार्यविधि, निर्देशिका तथा दिर्गदर्शन नेपाल सरकारबाट स्वीकृत भएपछि लागू हुनेछ।

6६. प्रचलित कानून वमोजिम हुने: यो ऐन र यस ऐन अन्तर्गत बनेका नियमहरूमा पर्याय तथा अन्तर्गत कानून वमोजिम हुनेछ।
67. प्रचलित कानून बमोजिम मुद्रा चलाउन बाधा नपने: यस ऐन बमोजिम कसूर ठहरिने काम अन्य प्रचलित कानून अन्तर्गत पनि कसूर ठहरिने रहेछ भने त्यस्तो कानून बमोजिम मुद्रा चलाउन यस ऐनले बाधा पुन्याएको मानिने छैन।

68. खारेजी र ब्याज: (१) आर्थिक कार्यबिधि ऐन, २०५५ खारेज गरिएको छ।

(२) आर्थिक कार्यबिधि ऐन, २०५५ अन्तर्गत भए गरेका काम कारबाहीहरू यसै ऐन बमोजिम भए गरेको मानिने छ।

संक्षेपबिचय
- दर्ता मिति: २०७५/११/६
- प्रतिनिधि सभाको बैठकद्वारा संग्रहनसहित पारित मिति: २०७६/०५/०३
- राष्ट्रिय सभाको बैठकद्वारा संग्रहनसहित पारित मिति: २०७६/०६/०१
- राष्ट्रिय सभाको संग्रहनसहित पारित मिति: २०७६/०६/०२
- प्रमाणीकरण मिति: २०७६/०६/२४
अदालतको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक

प्रस्तावना: प्रशासकीय अदालतको गठन, अधिकार र कार्यविधिका सम्बन्धमा समयानुकूल व्यवस्था गर्न वांछनीय भएकोले।

संबंधी संस्करण यो ऐन बनाएको छ।

१. संक्षिप्त नाम र प्रारम्भ: (१) यस ऐनको नाम "प्रशासकीय अदालत ऐन, २०७६" रहेको छ।

(२) यो ऐन तुरुन्त प्रारम्भ हुनेछ।

२. परिभाषा: विषय वा प्रस्ताव अर्थ नलागेमा यस ऐनमा,-

(क) "अदालत" भन्ने दफा ३ वमोजिम गठन भएको प्रशासकीय अदालत सम्झनु पर्दछ।

(ख) "अध्यक्ष" भन्ने अदालतको अध्यक्ष सम्झनु पर्दछ।

(ग) "कर्मचारी" भन्ने नेपाल सरकारको निजामती सेवा, नेपाल स्वास्थ्य सेवा, नेपाल संघीय संसद र सेवा वा सार्वजनिक संस्थाको सेवामा कार्यरत कर्मचारी सम्झनु पर्दछ र सो शब्दले देहायक व्यक्तिलाई समेत जनाउँछ:—

(१) सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत शिक्षक।

(२) प्रदेश कानून वमोजिम गठन हुने प्रदेश निजामती सेवा, अन्य सरकारी सेवा वा प्रदेश सरकारको पचास प्रतिशतमा बढी स्वामित्व हुने संस्थाको सेवामा रहेको कर्मचारी।

(३) स्थानीय तहका कर्मचारी।

(घ) "तोकिएको" वा "तोकिए वमोजिम" भन्ने यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियममा तोकिएको वा तोकिए वमोजिम सम्झनु पर्दछ।

(ड) "सदस्य" भन्ने अदालतको सदस्य सम्झनु पर्दछ र सो शब्दले अध्यक्ष समेतलाई जनाउँछ।

(च) "सार्वजनिक संस्था" भन्ने देहायको संस्था सम्झनु पर्दछ:—

(१) पचास प्रतिशत वा सोभन्द्रा बढी शेयर वा जायजेथामा नेपाल सरकारको स्वामित्व वा नियन्त्रण भएको कम्पनी, बैंक, संस्थान, प्राधिकरण, निगम, प्रतिपन्न, बोर्ड, केन्द्र, परिषद् वा नेपाल सरकारकाट नियमित रुपमा अनुसारप्रास विधायलय र
यस्तै प्रकृतिका अन्य संगठित संस्था,

(२) प्रचलित संघीय कानून बमोजिम गठन भएको नियमनकारी निर्देश
(३) नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी सार्वजनिक संस्था भनी तोके को अन्य संस्था।

अदालतको गठन: (१) दफा ७ बमोजिमको मुद्दा वा सो दफा बमोजिमको विषयमा पुनरावृद्ध सूचना लागि नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी देखाय बमोजिमको अध्यक्ष र सदस्य रहेको प्रशासकीय अदालत गठन गरेको भएको र उनीहरुले त्यस प्रशासनको क्षेत्रमा सहयोग गरेका भएको गरेको त्यस प्रशासनको क्षेत्रमा सहयोग गरेको तो उनीहरुले दुबया अदालतको गठन गरेको भएको निर्णयको स्वरूपमा उपलब्ध करेको भएको र उनीहरुले त्यस संस्थाको गठन गरेको भएको निर्णयको स्वरूपमा उपलब्ध करेको भएको दुबया संस्थाको गठन गरेको भएको निर्णयको स्वरूपमा उपलब्ध करेको भएको दुबया संस्थाको गठन गरेको भएको निर्णयको स्वरूपमा उपलब्ध करेको भएको दुबया संस्थाको गठन गरेको भएको निर्णयको स्वरूपमा उपलब्ध करेको भएको दुबया संस्थाको गठन गरेको भएको निर्णयको स्वरूपमा उपलब्ध करेको भएको

(३) उपदफा (२) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तपाईंको कुनै प्रदेशबाट दुई सयभन्दा बढी मुद्दा उपदफा (२) बमोजिमको अदालतमा दर्न समयका रहेको त्यस प्रदेशमा नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन
गरी त्यस्तो प्रदेशको राजधानीमा सुकाम रहने गरी उपदफा (१) बमोजिम अदालत गठन गरेनुहोस्।

तर उपदफा (२) बमोजिमको अदालत रहेको प्रदेशको हकमा यस उपदफा बमोजिमको छुट्टै अदालत गठन गरिने छैन।

(४) उपदफा (३) बमोजिम गठन भएको अदालतको प्रदेशिक क्षेत्राधिकारिको नयाँ परिपर्वको परामर्शमा नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोके बमोजिम हुनेछ। त्यस्र व्यक्तित्वको तोका सो अदालत रहेको प्रदेशको अन्तरिक्ष निजिको अन्त्र रेखासःमा समेत क्षेत्राधिकारिको र त्यसिी त्यस्र त्यस्र क्षेत्राधिकारिको र त्यसिी केको गरी तोकन स्थापना।

(५) उपदफा (३) बमोजिम अदालत गठन हुँदाका चर्चा सो अदालतको प्रदेशिक क्षेत्राधिकारिको भएका छुट्टै अदालत गठन पने कुनै मुद्दा उपदफा (२) बमोजिमको अदालतमा विचाराधीन रहेको भएका मुद्दा नेपाल त्यस्र मुद्दा उपदफा (३) बमोजिमको अदालतमा स्थापना।

४. अध्यक्ष तथा सदस्यको पदबाधिद: (१) अध्यक्ष तथा सदस्यको पदबाधिद दफा ५ को अधिनरूप रही पाँच वर्षको हुनेछ।

(२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापन नैने नैने पनि व्यक्तिलाई दुईपटकक्रममा बढी अधिको लागि अध्यक्ष तथा सदस्यको पदमा नियुक्त गरिने छैन।

५. पदमा नरहने अवस्था: (१) यस ऐन बमोजिम नियुक्त अध्यक्ष तथा सदस्य देखायका अवस्थामा आफ्नो पदमा बहाल रहने छैन:-

(क) दफा ४ बमोजिम निजिको पदबाधिद न्याय प्रणलीमा भएमा,

(ख) निजले आफ्नो पदबाट दिएको राजीनामा नेपाल सरकारले रूपको भएमा,

(ग) खराब आचरण, कार्य अभावको अभाव बाट इमान्दरीपूर्वक आफ्नो पदमा तितधिक परिवर्तनको पालना नगरको आधारमा नेपाल सरकारले निजलाई पदमुक्त गरेमा,

(घ) निजको उमेद जितेको वर्ष पूरा भएमा,

(ड) निजको मृत्यु भएमा।

(२) यस ऐन बमोजिम नियुक्त अध्यक्ष बा सदस्यको पदबाट हटाउनु अधि नेपाल सरकारले निजलाई आफ्नो सफाई पेश गर्न मनाली धारा दिनु पत्नुँछ।

(३) उपदफा (६) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि उच्च अदालतको व्यक्तित्वको परामर्शमा नयाँ परामर्श अदालतको सदस्य तोकिएको अवस्थामा निज जुनसुकै व्यक्तित्व उच्च अदालतको नयाँ परामर्श पदबाट अवकाश प्राप्त गरेमा यस

२०२३ १९३२ ११६
६. पारिपालन, सेवाका शर्त र सुविधा: यस ऐन वमोजिम नियुक्त अध्यक्ष तथा सदस्यको पारिपालन, सुविधा र सेवाका शर्त कम्यः उच्च अदालतको मुख्य न्यायाधीश र न्यायाधीश सर्व हुनेछ।

७. अदालतको अधिकार क्षेत्र: (१) प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि अदालतलाई देहरादून मुद्रा र विषयमा भएको निर्णय र अन्तिम आदेश उपर अदालतलाई पुनरावेदन सुने अधिकार हुनेछ।

(क) प्रचलित कानून वमोजिम कर्मचारीलाई दिद्धको विभागीय सजाय,

(ख) कर्मचारीको बुझ्दा,

(ग) कर्मचारीको सर्वा।

(२) उपदफा (१) को खण्ड (क) र (ख) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कर्मचारीको सेवा शर्त सम्बन्धी कानूनमा कुनै कर्मचारीलाई दिद्धको विभागीय सजाय र बुझ्दाको सम्बन्धमा कुनै निर्णय र पदाधिकारी सम्बन्ध उजुरी र बुझ्दाको पुनरावेदन लाग्ने रहेछ भने त्यस्तो निर्णय र पदाधिकारीले सो विषयमा निर्णय गरेपाछ भने सो निर्णय उपर अदालतमा पुनरावेदन लाग्नेछ।

८. अदालतको अधिकार क्षेत्रको प्रयोग: (१) अदालतको अधिकार क्षेत्रको प्रयोग तीनेजना सदस्यले सामूहिक रूपमा गरेछ।

तर एकजना सदस्य उपस्थित भएको इजरालसले मुद्राको कारणाही र अध्यक्ष सहित दुईजना सदस्य उपस्थित भएको इजरालसले मुद्राको कारणाही र किनारा गर्न सक्नेछ।

(२) तीनेजना सदस्य उपस्थित भएको इजरालसमा तीनेजना सदस्यको एकमत वा दुईजना सदस्यको वहम्मत कायम भए सो मत अदालतको निर्णय मानिनेछ।

(३) दुईजना सदस्य उपस्थित भएको इजरालसमा एकमत कायम भए कारणाहीको हक्क अध्यक्ष सहितको इजराल भए अध्यक्षको राय वमोजिम र अध्यक्ष बाहिकको इजराल भए बरिछ सदस्यको राय वमोजिम गर्नु पर्नेछ। मुद्राको फैसला बा अन्तिम आदेशको हक्क भएको पहिला अनुपस्थित रहेको सदस्य सम्बन्ध रेसा गरी निजले समर्थन गरेको राय अदालतको निर्णय मानिनेछ।

(४) उपदफा (३) वमोजिम पहिला अनुपस्थित रहेको सदस्य सम्बन्ध रेसा
गर्दै पनि फरक-फरक राय हुँ गएमा अध्यक्षको राय नै अदालतको निर्णय हुनेछः।

9. अदालतको अधिकार: अदालतलाई देखाउ वमोङ्जिमको अधिकार हुनेछः-

(क) सम्बन्धित निकाय वा अधिकारीले गरेको निर्णय वा अन्तिम आदेशलाई सदर, वदर वा अौंशिक वदर गरेनेस्।

(ख) सम्बन्धित निकाय वा अधिकारीले कुनै प्रमाण बुझन छुट्टाएको रहेको भने सो प्रमाण बुझन वा मुद्राको लगात कायम राखी त्यस्तौ प्रमाण बुझनको लागि मिसिल सम्बन्धित निकाय वा अधिकारी समस्त पराइनेन।

(ग) सम्बन्धित पत्रसँग केही कुरा बुझन पनि देखिएमा सो पश्चात किम्किम बुझने र सम्बन्धित कारणज्ञ दाखिल गर्न लगाइनेन।

10. मिसिल, लिखित वा बजानो पत्राँ पनि: (१) अदालतले सुझामा प्रमाणको निमित्त आवश्यक पनि कुनै मिसिल, लिखित वा अन्य कुनै पेश गर्न कुनै निकाय वा अधिकारीलाई आदेश दिएमा वा कुनै कुराको स्पष्टगर्न वा बजानो माग गरेमा सम्बन्धित निकाय वा अधिकारीले अदालतले तोको समयभित्र सो आदेशको पालना गर्न पन्छ।

(२) उपदफा (१) मोङ्जिम अदालतले दिएको आदेशको पालना नगरको कारणबाट मुद्राको कारणबाट वा किनारा गर्न बाधा रहेमा, कुनै पक्षलाई अनवश्यक हेऱाँ भएमा वा निजको हक्क निर्तकुर असर रहेमा अदालतले सम्बन्धित निकायको प्रमुख वा अधिकारीलाई पटकै परिदृश्य एक हजार रुपैयाँसम्म जरिबाना गर्न सक्नेछ।

तर त्यसौ सजाय पाएको कुनै निकायको प्रमुख वा अधिकारीको अदालतको आदेश पालना गर्न नसकेको मनसिब कारण सहित सो जरिबाना हुन नसकेको मनसिब अदालतलाई निवेदन दिएमा र त्यसौ निवेदनको व्यहोरा जाेखौँ गर्दै मनसिब देखिएमा अदालतले र जरिबानको रकम कम गर्न र जरिबाना गर्न गरी भएको त्यसौ आदेश रहेको गर्न सक्नेछ।

(१) पुनरावैदेन गर्नेः (१) पुनरावैदेनकले जुन निकाय वा अधिकारीको निर्णय वा अन्तिम आदेश उपर पुनरावैदेन गरेन हो सो निकाय वा अधिकारी माफ्टो र सोझी अदालत समस्त पुनरावैदेन गर्न सक्नेछ।

(२) उपदफा (१) मोङ्जिम पुनरावैदेनकले कुनै निकाय माफ्ट पुनरावैदेन गरेकोमा सो निकायले त्यसो पुनरावैदेन र सो पुनरावैदेननसैल सम्बन्धित मिसिल सति दिनभित्र सम्बन्धित अदालतमा पाटाउनु पन्छ।

(३) उपदफा (१) वा (२) मोङ्जिम प्राप्त भएको पुनरावैदेन जाँचबुझ गर्दै रीत पुगेको तथा स्पष्ट आधार र पर्याप्त प्रमाण रहेको देखिएमा अदालतको रजिस्तानले त्यसो पुनरावैदेन दर्ता गर्न सक्नेछ। रीत नपुगोको, स्पष्ट आधार र पर्याप्त
सनसनेछः लाधग देखाई जप्दा नाघेको नहुुँदासम्म प्रमाण भएको अदालतमा कायालयमा आफू गरिएको र अदालतका निर्णय अनुसार बाहेक त्यस उपि अदालतले सो पुनर्विदेश नयाँ अन्तिम किनारा गर्नु पर्नेछ।

12. पुनर्विदेश गर्नेमा स्वीकारी अदालत बा अदालतमा पर्नेर पुनर्विदेशको खोज गर्नुहोटै पुनर्विदेश दिनेमा व्यक्ति सेवाकार्य अभेद्य भएमा निर्णय भएको अदालतमा पुनर्विदेशका खेज नयाँ अन्तिम किनारा गर्नु पर्नेछ।

13. पुनर्विदेश गर्नेमा स्वीकारी अदालत बा अदालतमा पर्नेर पुनर्विदेशको खोज गर्नुहोटै पुनर्विदेश दिनेमा व्यक्ति सेवाकार्य अभेद्य भएमा निर्णय भएको अदालतले सो पुनर्विदेश खेज नयाँ अन्तिम किनारा गर्नु पर्नेछ।

14. निर्णय गर्नु पने अवधि: स्वीकारी अदालत बा अदालतले आफू समक्ष पुनर्विदेश पर्नेर एक व्यक्ति त्यस उपि सुदृढ निर्णय गरिएको र सक्नेछ।

15. अदालतको निर्णय अन्तिम हुने: अदालतको निर्णय अन्तिम हुनेछ र दफा १६ व्यक्ति अदालतको व्यक्ति अदालतले अवघड त्यस उपि अदालतले पुनर्विदेश दिनेछ।

16. पुनर्विदेश गर्नु अनुमति दिन सक्नेछ: (१) दफा १६ मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि प्रेझकालो अवस्थामा अदालतले गर्नेर निर्णय बा अन्तिम आदेश उपर स्वीकारी अदालतले पुनर्विदेश गर्नु अनुमति दिन सक्नेछः- 

(क) अदालतको निर्णय बा अन्तिम आदेशका सम्बन्धी सेवाध्यक्षका र कानूनी वृद्धी प्राप्त भएको।

(ख) स्वीकारी अदालतवार व्यक्ति कानूनी सिद्धांत बा निर्णयका पालना नयाँ गरेको बा गलत किसिमले व्याख्या गरी अवस्थान गरेको।

(२) सम्बन्धित पक्षको अदालतवार दुसौमा निर्णय बा अन्तिम आदेश भएको तापनि प्राप्त भएको मिति पैचस दिन भन्ने जवाब दिनमा अदालत भएको वा सिघ र स्वीकारी अदालतमा पुनर्विदेश गर्नु अनुमतिको लागि निवेदन दिन सक्नेछ।

(३) उपदफा (२) व्यक्तिको निवेदन साथ तोकिए व्यक्तिको।
निर्णय वा आदेश पालना गर्ने: अदालतबाट भएका निर्णय वा अन्तिम आदेशको पालना गर्न सम्बन्धित सवैको कर्तव्य हुनेछ।

हाजिर नमूद नोकरी नयामिते: (१) सर्वोच्च अदालत वा अदालतको फैसलाबाट नोकरीमा पुन: स्थापित भएको कर्मचारी फैसलाको जानकारी पाएको मिति तैरी दिनमित्र आफ्नो कार्यालयमा हाजिर हुन परेछ।

(२) उपदफा (१) वमोजिमको अवधिभित्र कार्यालयमा हाजिर नहुने कर्मचारीको नोकरी थामिनेछ।

अदालतको अवलोकनमा कार्यालय चलाउने: (१) अदालतले आपनो न्याय सम्पादनको कार्यमा कसैले अवरोध गरेरा वा निर्णय वा अन्तिम आदेशको अवज्ञा गरेका अदालतको अवलोकनमा कार्यालय चलाउन सक्नेछ।

(२) उपदफा (१) वमोजिम कार्यालय चलाउले अदालतको अवलोकन गरेको ठहरेका अदालतले कसौटी दलित वा दा हजार रुपैयाँसम्म जरिएनाले दुबै सजाय वा अन्य उपयुक्त आदेश गर्न सक्नेछ।

(३) अदालतको अवलोकनमा कार्यालय चलाउएका व्यक्तिले मुद्दाको फैसला न्यूनतम जनसङ्ख्याको अदालत सम्बन्धित क्षेत्र भएका अदालतको समस्त अदालत गर्न सक्नेछ। त्यसै अदालत गर्न मागेरे सुरुवात अदालत नयामा भएको त्यस्तो मुद्दाको कार्यालय तामामी राख सक्नेछ।

(४) यस कामला अन्त्यमूल जनसङ्ख्या त्यसै लेखाएको भए तापीन अदालतको अवलोकनमा सजाय गरेका व्यक्तिले अदालत सजाय सुरुवात हुने गरी भएको मागेरा अदालतले ल्याउन सञ्चालन, घटाउन, परिवर्तन गर्न वा शर्त तथा त्यस्तो शर्त पूरा गरेको सजाय कार्यान्वयन नयामा आदेश गर्न सक्नेछ।

रजिस्ट्रार सबरै व्यवस्था: (१) अधिकारको सामान्य निर्देशन र नियन्त्रणमा रहेको अदालतको प्रशासनको प्रमुखको रूपमा काम गर्न अदालतमा नेपाल न्याय सेवाको राजसूयलिङ प्रथम धेरैको एकजना रजिस्ट्रार रहेछ।

(२) उपदफा (१) वमोजिमको रजिस्ट्रारको काम, कर्तव्य वा अधिकार देहात वमोजिम हुनेछ।

(क) अदालतमा दर्जा गराउन ल्याउन निवेदन तथा पुनरावेदनपत्र दर्जा गरेँ र दर्जा गर्न निम्नले भएमा दरपीठ गरेँ।

(ख) पुनरावेदनको रजिस्ट्रारको व्यवस्थाको नियुक्त गरेको वकालतमा काम दर्जा गरेँ।

(ग) अदालतमा हुन आएका पुनरावेदनपत्रमा प्रचलित कानून गरेँ!
बमोजिम लाग्ने रकम दाखिला गराउने।

(घ) अदालतको स्थायी तथा सूचना जारी गरेको, तामेखो गराउने र सो
सम्पन्न सरक्षण निकाला दिने।

(ड) कानून बमोजिम मुद्दाका पश्चातसम्बन्धी ताराखसंग सम्बन्धित व्यवस्था निर्माण
गराउने।

(च) अदालतको वानिक प्रतिबद्धता गरेको, गराउने।

(छ) अदालतको निर्मय कार्यन्वयन गरेको, गराउने।

(ज) मुद्दाको काम गर्ने सम्बन्धी अन्य कार्य गरेको।

(झ) तोस्का बमोजिमका अन्य कार्य गरेको।

(३) उपदाक (१) बमोजिमको रजिस्तानले आफ़्लाइ प्रास अधिकारमा
धर्मकारण अनुसार कुनै अधिकार आफ्ना भएका अधिकृत कर्मचारीलाई
प्रत्ययोजन गरेको।

२१. कर्मचारी सम्बन्धी व्यवस्था: अदालतलाई आवश्यक पनि अन्य
कर्मचारीहरू नेपाल
सरकारले उपलब्ध गराउनेछ।

२२. शपथ प्रहण: आफ्नो कार्यभार सम्बन्धित यस ऐन बमोजिम नियुक्त
विभागले
सर्वैभाषिक अदालतको प्रशासन न्यायाधीश
सम्बन्धी तथा विभागले अदालतको सम्बन्धी अनुसूची
बमोजिमको टाइमकाले शपथ गरेको।

२३. मुद्दा सनो: (१) यो ऐन प्रारम्भ हुँदा विभागले विज्ञापन
सेवा ऐन, २०४९, बमोजिम
गठन प्राधिक भूमिका अदालतमा दायर
भई तिनिको रहीको मुद्दाहरू पूर्ण पनि
बमोजिम गठन अदालतमा सन्निधिन।

(२) उपदाक (१) मा जुनसुँको कुरा लेखिएको भए तापमान यो ऐन प्रारम्भ
भएको अदालतको क्षेत्राधिकार अन्तर्गत
पनि मुद्दा यो ऐन प्रारम्भ हुँदा विभागले विभाग
नियुक्ति निर्देशन धारी रहीको मुद्दा
सोही विभागले अधिकारीहरू अन्तिम किनाराले
लगाउनु पनि।

२४. नेपाल सरकारसम्बन्धी सम्पर्क: अदालतले नेपाल सरकारसम्बन्धी
सम्पर्क राख्दै कानून तथा न्याय
सम्बन्धी विषय ह्यन नेपाल सरकारले भने
नेपाल सरकारको मन्त्रालय माफ़ीक राख्दै।

२५. नियम बनाउने अधिकार: यस ऐनको कार्यन्वयनको लागि नेपाल सरकारले
सर्वभाष
अदालतसम्बन्धी प्रदानको गरी आवश्यक
नियम बनाउन सन्निधिन।

२६. संशोधन, खोजेनी तथा विख्यात: (१) यो ऐन प्रारम्भ भएको
अदालतको क्षेत्राधिकार
रहेको विषयमा सार्वजनिक संस्थाका कर्मचारीको
सेवा शर्त सम्बन्धी प्रचलित कानून
बमोजिम त्यस्तो संस्थाको कुनै कर्मचारीलाई दिद्रएको विभागीय सजाय
बढ्दै।

१२१
निर्णय उपर कुनै निर्णय वा पदाधिकारी समक्ष उजुरी वा पुनरावेदन लागेरहेछ भने त्यस्तो निर्णय वा पदाधिकारीले निर्णय गरेछिछ सो निर्णय उपर अदालतमा पुनरावेदन लागेरहेछ गरी त्यस्ता कानूनमा स्वत: संशोधन भएको मानिनेछ।

२) देहायका ऐनमा देहाय बमोजिम खारेजी वा संशोधन गरिएको हो

(क) निजामती सेवा ऐन, २०४६ को दफा ६९ मार्ग गरिएको हो।

(ख) नेपाल स्वास्थ्य सेवा ऐन. २०५३ को दफा ६६ को उपदफा (१) मा रहेका “निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ६९ को उपदफा (१) बमोजिम गठन भएको प्रशासकीय अदालतमा” भन्ने निर्णयको स्पष्ट यो अदलहुँदै, त्यसै निर्णयको स्पष्ट प्रविधि मानिनेछ।

(ग) संघीय संसद सचिवालय सम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ६९ को उपदफा (१) मा रहेका “निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ६९ को उपदफा (१) बमोजिम गठन भएको प्रशासकीय अदालत” भन्ने निर्णयको स्पष्ट यो अदलहुँदै, त्यसै निर्णयको स्पष्ट प्रविधि मानिनेछ।

(३) यो ऐन प्रारम्भहुँदै, बख्त निजामती सेवा ऐन, २०४९ बमोजिम गठित प्रशासकीय अदालतबाट भए गरी काम कार्याती हस्तेन अदालतबाट भए गरी सरह मानिनेछ।
अनुसूची

(दफा २२ संग सम्बन्धित)

शपथ ग्रहण

म ... ... ... ... मुलुक र जनताप्रति पूर्ण बफादार रही सत्य निश्चयपूर्वक प्रतिज्ञा गर्नौ/ईघरको नाममा शपथ लिन्छु कि नेपाली जनता, प्रचलित संविधान तथा अन्य कानूनप्रति पूर्ण बफादार रही प्रशासकीय अदालतको अद्वय/सदस्य पदको कामकाज प्रचलित कानूनका अधीनमा रही, कसैले डर नमानी, पक्षपात नगरी, कसैले पूर्वाग्रह वा खराब भावना नल्ला, इमान्दारी साथ पालना गरेछु र अपनो कर्तव्य पालनाको सिलसिलामा आफूलाई नाट हुन आएको कुरा प्रचलित कानून पालना गर्दै बाहेक म पदमा बहाल रहेको बा नरहेको कुनै पनि अवस्थामा प्रकट वा सहेत गने छैन ।

नाम: ... ... ... ... ...

मिति: ... ... ... ... ... ...

dस्तरक्षित: ... ... ... ... ...

साक्षिः विशेष
- दर्ता मिति:- २०७५/२/२४
- राष्ट्रिय सभाको बैठकद्वारा संशोधनसहित पारित मिति:- २०७५/०६/१२
- प्रतिनिधि सभाको बैठकद्वारा संशोधनसहित पारित मिति:- २०७६/०६/२४
- राष्ट्रिय सभाको बैठकद्वारा प्रतिनिधि सभाले गरेको संशोधनलाई स्वीकार गरी पुन पारित मिति:२०७६/०५/३०
- प्रमाणीकरण मिति:– २०७६/०७/२४
राहदानी सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विेचयक

प्रस्तावना: विदेश भ्रमणमा जाने नेपाली नागरिकलाई जारी गरिने राहदानी, यात्रा अनुमतिपत्र लगायत राहदानीसँग सम्बन्धित विषयलाई नियन्त्रित र व्यवस्थित गरी राहदानी सम्बन्धी प्रचलित कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बाञ्च्छनीय भएकोले,

संघीय संसदले यो एन बनाएको छ।

परिःथे-१

प्रारम्भ

१. संक्षिप्त नाम र प्रारम्भ: (१) यस ऐनको नाम "राहदानी ऐन, २०७६" रहेको छ।

(२) यो ऐन तुल्य प्रारम्भ हुनेछ।

२. परिभाषा: विषय र प्रसङ्ग अको अर्थ नलागेमा यस ऐनमा,-

(क) "तोकिएको" र "तोकिए बमोजिम" भन्नै यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियममा र नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी जारी गरेको आदेशमा तोकिएको र तोकिए बमोजिम सम्झनु पर्दछ।

(ख) "नियोग" भन्नै कुनै विदेशी मुलुकस्थित नेपाली राजदूतावास, स्थायी नियोग, नेपाली महामाणिज्य दूतावास, वाणिज्य दूतावास, विशेष नियोग सम्झनु पर्छ र सो शाब्दले कृपणतिक कार्य गर्न नेपाल सरकारले स्थापना गरेको विदेशस्थित कुनै कार्यलाई समेतलाई जनाउँछ।

(ग) "मन्त्रालय" भन्नै नेपाल सरकार, परराष्ट्र मन्त्रालय सम्झनु पर्दछ।

(घ) "यात्रा अनुमतिपत्र" भन्नै दफा १७ बमोजिम जारी गरिने यात्रा अनुमतिपत्र सम्झनु पर्दछ।
ङिाहदानी प्रसिद्धीले विदेश भ्रमण गर्ने नेपाली नागरिकलाई नेपाल सरकारबाट दिइने मेसिन रिडेबल, इलेक्ट्रोनिक बा बायोमेट्रिक राहदानी सम्झनु पर्छ।

(७) “विभाग” भ्रमणले राहदानी बिभाग सम्झनु पर्छ।

(छ) “सरकारी कामको सिलसिलामा गरिने भ्रमण” भ्रमणले संधीय एवं प्रदेश सरकार र मातहतका निकाय, स्थानीय तह, संधीय संसद, प्रदेश सभा र संविधानिक निकायहरूको निर्णय बमोजिम तोकिएका कामको लागि गरिने भ्रमण तथा विदेशी, सरकारी, अर्धसरकारी एवं अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताप्राप्त संस्थाहरूको औपचारिक निमन्त्रणमा गरिने भ्रमणलाई सम्झनु पर्छ।

परिच्छेद-२

राहदानी सम्बन्धी

३. राहदानी लितु पर्ने: (१) नेपाली नागरिकले विदेश भ्रमण गर्दा बहाल अवधि बाँकी रहेको राहदानी साथमा लिएर भ्रमण गर्नु पन्छ।

(२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए लापरी नेपाल सरकार र कुनै विदेशी राज्य बा सरकारी रेखा भएको संधि, सम्झौता बमोजिम कुनै देशमा जान नेपाली नागरिकलाई राहदानी आवश्यक पर्ने रहेछ भने त्यस्तो देशमा राहदानी नलिए भ्रमण गर्न सकिनेछ।

४. राहदानी जारी: (१) राहदानी जारी गर्ने अधिकार नेपाल सरकारको हुनेछ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम नेपाल सरकारको तर्फबाट राहदानी जारी गर्नेका काम विभागबाट हुनेछ।

(३) विभागले राहदानी बा यात्रा अनुमतिपत्र जारी गर्दा
अन्तरराष्ट्रिय नागरिक उड्डयन सहलन (आइकाओ) को प्रचलित मापदण्ड बमोजिम जारी गर्नु पर्नेछ।

4. राहतालीको प्रकार: (१) दफा ४ बमोजिम जारी हुने राहतालीको प्रकार देखाय बमोजिम हुनेछन्:-

(क) कूटनीतिक राहताली,
(ख) विशेष राहताली,
(ग) सर्मिस राहताली,
(घ) साधारण राहताली।

(२) उपदफा (१) बमोजिम जारी गरिएको राहतालीको अवधि तोकिए बमोजिम हुनेछ।

6. कूटनीतिक राहताली: सरकारी कामको सिलसिलामा वा विशेष कामको लागि विदेश भ्रमणमा जाने तोकिए बमोजिमका पदाधिकारीलाई सम्बन्धित मन्त्रालय, संवैधानिक निकाय वा सचिवालयबाट निर्णय वा सिफारिस भई आएमा विभागले कूटनीतिक राहताली जारी गरेको छ।

7. विशेष राहताली: नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा कुनै सरकारी निकायबाट मनोनयन भई सरकारी काम, अध्ययन, अध्ययन भ्रमण वा तालीमको सिलसिलामा विदेश भ्रमणमा जाने तोकिए बमोजिमका पदाधिकारी तथा कर्मचारीलाई सम्बन्धित निकायबाट निर्णय सहित लेखि आएमा विभागले विशेष राहताली जारी गरेको छ।

8. सर्मिस राहताली: (१) नियोगमा खटिए जाने राजदूत, स्थायी प्रतिनिधि, विशेष प्रतिनिधि, महाबाणिज्यदूत तथा राजप्रतापकित तहका कर्मचारीको साथ जाने निजी सहयोगी र श्रेणीविहिन कर्मचारीलाई मन्त्रालयबाट लेखि आएमा विभागले सर्मिस राहताली जारी गरेको छ।

(२) नियोगमा स्थायीय कर्मचारीको रूपमा कार्यरत नेपाली नागरिकलाई मन्त्रालय वा नियोगबाट लेखि आएमा विभागले सर्मिस राहताली जारी गर्न सक्नेछ।

9. साधारण राहताली: (१) विभागले नेपाली नागरिकलाई साधारण राहताली
जारी गर्न सक्नेछ।

(२) साधारण राहदानी सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ।

१०. राहदानीको लागि निवेदन दिनु पन्छः (१) राहदानी लिन चाहेने नेपाली नागरिकले नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्रको सकल र सोको प्रतिलिपि वा नेपाल सरकारबाट जारी रक्षित परिचयपत्रको सकल र सोको प्रतिलिपि तथा तोकिए बमोजिमका कागजात संलग्न गरी तोकिए बमोजिमको ढाँचामा विभाग, नियोग वा तोकिएको निकायमा निवेदन दिनु पनेछ।

(२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनी सोह वर्षभन्दा कम उमेरका नाबालक नेपाली नागरिकको हकमा निवेदक सहित निजको बाबु, आमा, सरकार वा माथि व्यक्तिमध्ये कसैले तोकिए बमोजिमका कागजात संलग्न गरी निवेदन दिनु पनेछ।

(३) नाबालकको नाममा राहदानी जारी गर्न निजको बाबु, आमा, सरकार वा माथि व्यक्तिमध्ये कसैले निवेदन नदिएको भए तापनी देहायको अवस्थामा विभागले राहदानी जारी गर्न सक्नेछः-

(क) अदालतले त्यस्तो नाबालकको नाममा राहदानी जारी गर्न आदेश जारी गरेमा, वा

(ख) तोकिए बमोजिमको अन्य अवस्थामा।

(४) उपदफा (१) र (२) बमोजिम राहदानीका लागि परेका निवेदनउपर विभागले जौचुन गर्दा राहदानी जारी गर्न मिलने देखिएमा त्यसको अभिलेख राखी राहदानी जारी गनेछ।

११. राहदानीको वितरणः (१) राहदानीको लागि जुन निकायमा निवेदन दिएको छै सोही निकायले अभिलेख राखी राहदानी वितरण गनेछ।

(२) राहदानी वितरण सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ।

१२. राहदानी जारी नगनेप्रतापका राख्यका राख्यः (१) यस ऐनमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनी देहायका व्यक्तिको नाममा राहदानी जारी
नगर्न वा रोक्का राख सकिनेछः-

(क) राहदानी, अध्यागमन, भ्रष्टाचार, सम्पति शुद्धीकरण, मानव बेचविखन, अपहरण, लागूौपध, अवैध हातहस्तियार कारोबार, सज्जित अपराध वा आतंकबाद सम्बन्धी कसूरको अभियोगमा अनुसन्धानको सिलसिलामा अनुसन्धान अधिकारीले राहदानी जारी नगर्न वा रोक्का राख लेखी पठाएको,

(ख) राहदानी, अध्यागमन, भ्रष्टाचार, सम्पति शुद्धीकरण, मानव बेचविखन, अपहरण, लागूौपध, अवैध हातहस्तियार कारोबार, सज्जित अपराध वा आतंकबाद सम्बन्धी कसूरको अभियोगमा अदालतमा मुद्दा चलिरहेको अवस्थामा अदालतको आदेश बमोजिम त्यस्ता व्यक्तिको राहदानी जारी नगर्न वा रोक्का राख अदालतले लेखी पठाएको,

(ग) राहदानी, अध्यागमन, भ्रष्टाचार, सम्पति शुद्धीकरण, मानव बेचविखन, अपहरण, लागूौपध, अवैध हातहस्तियार कारोबार, सज्जित अपराध वा आतंकबाद सम्बन्धी कसूरको अभियोगमा अदालतबाट कसूरदार ठहर भई सजाय भोगिरहेको,

(घ) बैक तथा वित्तीय संस्थाको ऋण तिर्न नसकी प्रचलित कानून बमोजिम कालो सूचीमा परेको,

(ड) मनासिव माफिकको कारण सहित नेपाल सरकार वा अदालतको आदेशबाट विदेश जान रोक लगाएको वा राहदानी जारी नगर्न वा जारी भएको राहदानी रोक्का राख आदेश भएको,

(छ) राहदानी जारी गनेन निकायले आधार र कारण खुलाई जारी नगर्न वा राहदानी रोक्का राखेले भनी निर्णय गरेको,
(३०) राहदानीवाहकको नाममा जारी भएको राहदानीको बहाल अवधि एक वर्षभन्दा बढी बौँकी रहेको ।

(२) विभागले उपदफा (१) बमोजिमको कारणबाट साधारण राहदानी जारी गर्न नसके भएमा सोको जानकारी सम्बन्धित निवेदकलाई दिनु परेको भएको तापधन छ भने देहायको अस्थामा नयाँ राहदानी जारी गरिनेछः

(३) उपदफा (१) को खण्ड (क) बमोजिमको अवस्थामा अदालतबाट राहदानी जारी गर्न बा राहदानी रोक्ना नराख आदेश भएमा त्यस्तो व्यक्तिको नाममा राहदानी जारी गरिनेछ ।

(४) उपदफा (१) को खण्ड (ख) बमोजिमको कसूरमा अदालतबाट सफाई पाएमा बा खण्ड (घ) बमोजिमको कसूरमा कानून बमोजिम सजाय भुक्तान गरिएमा त्यस्तो व्यक्तिको नाममा राहदानी जारी गरिनेछ ।

(५) उपदफा (१) को खण्ड (घ), (ड) बा (च) बमोजिमको अवस्था विधमान नरहेको भनी सम्बन्धित निवायबाट लेख आएमा त्यस्तो व्यक्तिको नाममा राहदानी जारी गर्न सकिनेछ ।

१३. एकधिक राहदानी जारी गर्न सकिनेछ: यस ऐनमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि राहदानीको बहाल रहने अवधि बौँकी रह्दै देहायको अवस्थामा नयाँ राहदानी जारी गर्न सकिनेछः-

(क) कृत्तिनीतिक बा विशेष राहदानीवाहकले साधारण राहदानी प्रास गर्न निवेदन दिएमा,

(ख) साधारण राहदानीवाहकले प्रचलित कानूनबमोजिम कृत्तिनीतिक बा विशेष राहदानी प्रास गर्न निवेदन दिएमा।

१४. राहदानीको बहाल अवधि रह्दै राहदानी जारी गर्न सकिनेछ: दफा १२ को उपदफा (१) को खण्ड (छ) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि राहदानीवाहकको नाममा जारी भएको राहदानीको बहाल अवधि एक वर्षभन्दा बढी बौँकी रहेको भए तापनि देहायको अवस्थामा नयाँ राहदानी जारी गर्न सकिनेछः-

१२९
(क) राहदानी पुरानो भई पढ्न सकिने भएमा, च्यातिई, झूठो भई वा विवरणमा चुटिभई प्रयोग गर्न नमिल्ने भएमा,

(ख) राहदानीका पानाहुरू भडिए पर्याप्त पाना नभएमा,

(ग) धर परिवर्तन भएमा,

(घ) विभागवाद तयार भइसकेको राहदानी सम्बन्धित व्यतिक्रम नहुँदै हराएमा बा नासिमा,

(ङ) नाबालकको उमेश सोह वर्ष पुगी राहदानी लिन चाहेमा,

(च) विशेष अवसथामा राहदानी जारी भएको अवसथा भएमा,

(छ) तोकिए चमोजिमका अन्य अवसथामा।

१५. राहदानी रद्द गर्न सकिने: (१) विभागले देहायको अवसथामा राहदानी रद्द गर्न सकेनेछ:-

(क) राहदानीबाहकले आफ्नो नाममा जारी भएको राहदानी, हराएको कुरा विभाग वा नियोगलाई जानकारी गराएमा,

(ख) अदालतको आदेशवाद राहदानी रद्द बा खारेज भएमा,

(ग) राहदानीबाहक नेपाली नागरिक कायम नरहेमा,

(घ) गैरनेपाली नागरिकले राहदानी प्राप्त गरिएको प्रमाणित भएमा,

(ड) झुठा विवरण पेशा गरी राहदानी प्राप्त गरेमा,

(च) राहदानीको लागि निवेदन दिए तोकिएको समयभित्र निवेदकले राहदानी नलिएमा।

(२) उपदफा (१) को खण्ड (क), (ख), (ग), (घ) र (ड) बमोजिम राहदानी रद्द गरिएको जानकारी विभागले नेपाल सरकारको
सम्बन्धित निकाय, नेपालस्थित विदेशी नियोग र नेपालस्थित इन्टरपोलको कार्यालयलाई दिनु पर्नेछ ।

(३) कुनै नेपाली नागरिकको राहतारी विदेशमा हराइ नयाँ राहतानीका लागि नियोगमा निवेदन दिएमा नियोगले राहतानीवाहकको सम्पूर्ण विवरण र राहतानी नम्बर समेक खुलाई हराएको राहतानी रद्द गर्नको लागि विभागमा लेखी पठाउनु पर्नेछ र सोको जानकारी नेपालस्थित अध्यायमन कार्यालय, सम्बन्धित नियोग रहेको मुलुकको विदेश मामिला हेन्छ जन्नतालय र उक्त मुलुकमा रहेको विदेशी नियोगलाई समेत दिनु पर्नेछ।

96. राहतानी प्रयोग गरेका: (१) कूटनीतिक तथा विदेश राहतानी प्रयोग सम्बन्धी व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ।

(२) कूटनीतिक वा विदेश राहतानीवाहकले उपदफा (१) बमोजिमको प्रयोजन समाप्त भएपछि त्यस्तो राहतानी विभागमा बुझाउनु पर्नेछ।

तर तोकिएको सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले तोकिए बमोजिमको अवधिसम्म कूटनीतिक वा विदेश राहतानी आफू सुने राख सक्नेछ।

परिच्छेद-३

यात्रा अनुमतिपत्र तथा सिम्यान्स अभिलेख किताब सम्बन्धी

97. यात्रा अनुमतिपत्र: (१) विभाग र नियोगले यात्रा अनुमतिपत्र जारी गर्न सक्नेछ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम जारी हुने यात्रा अनुमतिपत्र प्राप्त गर्ने शर्त र जारी गर्नु पर्ने अवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ।

98. सिम्यान्स अभिलेख किताब (सिम्यान्स पासपोर्ट): (१) पानीजहाँजा काम गर्न जाने नेपाली नागरिकलाई विभाग र नियोगले सिम्यान्स अभिलेख किताब (सिम्यान्स पासपोर्ट) जारी गर्न सक्नेछ।

(२) साधारण राहतानीवाहकले पानीजहाँजा काम गर्न जाने
प्रयोजनको लागि विभाग वा नियोगमा सिम्यान्स अभिलेख किताब (सिम्यान्स पासपोर्ट) को लागि तोकिए बमोजिमका कार्यालय संलग्न गरी निवेदन दिएमा तोकिएका शर्तको अधीनमा रही विभाग वा नियोगले सिम्यान्स अभिलेख किताब (सिम्यान्स पासपोर्ट) जारी गरेछ।

परिच्छेद-४
अस्थायी तथा विशेष अवस्थामा जारी गर्न राहानी सम्बन्धी

१९. अस्थायी राहानी जारी गर्न सकिनेको: विदेशमा रहेको नेपाली नागरिकको राहानी बाहाल रहेको अवधि समाप्त भएका, हराएका, नासिएका वा झुकेको कारणले प्रयोग गरिने नसकिने भई नयाँ राहानी बनाउनको लागि नियोगमा निवेदन दिएमा निजलाई नयाँ राहानी जारी न्युनजेलसम्मका लागि बढीमा नै महिना अवधिको लागि नियोगले अस्थायी राहानी जारी गर्न सक्नेछ।

२०. विशेष अवस्थामा जारी गर्न राहानी: (१) कुनै नेपाली नागरिकको नागरिक छौरा वा छौरी विदेशमा गई बसेको र निज सोह वर्ष उमेर पुरुष नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र प्राप्त गरिनसकेको अवस्थामा निजले विदेशी मुदुको नागरिकता लिएको तथा विदेशी नागरिकता प्राप्तिको लागि निवेदन दिएको प्रमाण सहित तोकिए बमोजिमका कार्यालय संलग्न गरी निवेदन दिएमा नियोगले बढीमा दुई वर्षको अवधि रहेको गरी एक पटक निजका नाममा साधारण राहानी जारी गर्न सक्नेछ।

तर काबूवाहिनीको प्रस्तिथति परिन्दे निजले नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र लिन नसकेको कारण खुलाई निवेदन दिएमा नियोगले निजलाई यस दुई वर्षका लागि साधारण राहानी जारी गर्न सक्नेछ।

(२) उपदफा (१) बमोजिमको अवधिमित्र त्यत्तो राहानीवाहिनीले नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र लिइ साधारण राहानी लिइसकनु पनेछ।

१३२
परिच्छेद-५
कसुर र दण्ड सजाय सम्बन्धी

२९. कसुर: कसैले देहाले कुनै कार्य गरेको भएको, गर्न लगाएमा र गर्न सहयोग गरेमा यस ऐन बमोजिमको कसुर गरेको मानिनेछ:-

(क) झुट्टा विवरण दिइ राहाँदी र यात्रा अनुमतिपत्र लिए र लिन प्रयत्न गरेमा,
(ख) यस ऐन बमोजिम राहाँदी र यात्रा अनुमतिपत्र नलिई विदेश ध्रुवण गरेमा र गर्न प्रयत्न गरेमा,
(ग) नेपाल सरकारले दिएको आदेश र निर्देशनको पालना गरेमा,
(घ) जुन उदेश्यको लागि राहाँदी जारी गरिएको हो सो बाहेक अन्य उदेश्यको लागि राहाँदीको प्रयोग गरेमा,
(ङ) आफ्नो राहाँदी अरुलाई प्रयोग गर्न दिएमा र अर्को नामको राहाँदी प्रयोग गरेमा,
(च) राहाँदीमा भएको फोटो र विवरण सच्याएमा,
(छ) अन्य व्यक्तिको राहाँदी निजको मजौँ नलिई वदनीयपूर्वक नियन्त्रणमा राखेमा,
(ज) यो ऐन र यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियमको वर्तमाला हुने गरी अन्य कुनै काम कारबाही गरेमा।

२२. सजायः (१) कसैले दफा २९ को खण्ड (क), (ख), (ग), (घ), (ङ), (च) र (छ) बमोजिमको कसुर गरेमा त्यस्तो कसुर गर्नलाई दुई लाख रुपैयाँदिखी पाँच लाख रुपैयाँमस्म जरिबाना र एक वर्तमाली तीन वर्षसम्म कैद र दुई सजाय हुनेछ।
(२) कसैले उपदफा (१) मा लेखिएदिखी बाहेक यो ऐन र यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियम विपरीत कुनै काम गरेमा निजलाई
पचास हजार रुपैयाँदेखि एक लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा छ
महिनादेखि एक वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय हुनेछ।

२३. प्रचलित कानून बमोजिम कारबाही गर्न वाध्य नपनेसः यस ऐन अन्तर्गत कसुर गर्न कसले आदेश दिएमा वा दुरुस्ताहन गरेमा कसुरदारलाई भएसरह र कसुर गर्न सहयोग गर्न मलियारलाई त्यस्तो कसुरदारलाई हुने सजायको आधा सजाय हुनेछ।

परिच्छेद-६

विविध

२४. राहदानीको रड, ढाँचा र आकारः दफा ५, १७, १८, १९ र २० बमोजिम जारी गरिएको रड, ढाँचा र आकार तोरोको बमोजिम हुनेछ।

२५. दस्तुरः (१) कूटनीधतक, विशेष र सर्मिस राहदानी जारी गर्दा कुनै दस्तुर लाग्नेछ।

२६. राहदानी फिर्ता दिन सकिनेः (१) साधारण राहदानीबाहकले आफ्नो नाममा जारी गरिएको राहदानी आफूलाई आवश्यक नमेको वा अन्य कुनै कारणबाट आफूसँग राख नसकेकी भनी विभागमा फिर्ता दिन सकिनेछ।

(२) विभागले उपदफा (१) बमोजिम फिर्ता दिएको राहदानी रड गरेछ।
२७. विद्युतीय अभिलेख तथा वैयक्तीकरण (पर्सनलाइजेशन): (१) राहदानीको लागि निवेदन साथ सम्बन्धित निकायबाट प्रमाणित भई आएका निवेदनका निजी विवरण विभागले प्रबिधि समेतको माध्यमबाट प्रशोधन गरी राहदानी वैयक्तिक अभिलेखीकरण (पर्सनलाइजेशन) सम्बन्धी कार्य गरेको छ।

(२) विभागले राहदानी, यात्रा अनुमतिपत्र तथा सिम्यान्स अभिलेख किताब (सिम्यान्स पासपोर्ट) को विद्युतीय अभिलेख तोकिए बमोजिमको ढाँचामा तयार गरी सुरक्षित राखु परेको छ।

(३) नियोगबाट जारी भएका यात्रा अनुमतिपत्र तथा सिम्यान्स अभिलेख किताब (सिम्यान्स पासपोर्ट) को विवरण प्रत्येक तीन महिनामा विभागमा पठाउनु परेको छ।

२८. कागजात सुरक्षित राख्नु पनै: (१) राहदानीको लागि दिएका निवेदन लगायत सल्लान कागजातहरू राहदानी जारी भएको मितिले बाह्य वर्षसम्म सुरक्षित राख्नु परेको छ।

(२) विभागले यस ऐन बमोजिम रद्द भएका राहदानी तोकिए बमोजिम धुल्याउनु परेको छ।

(३) उपदफा (१) बमोजिमका कागजातको धुल्याउने प्रक्रिया प्रचलित कृतौल बमोजिम हुनेको छ।

२९. सरकार बादी हुने: यस ऐन अन्तर्गत सजाय हुने कसूर सम्बन्धी मुद्दामा नेपाल सरकार बादी हुनेका र त्यस्तो मुद्दा मुलकी फौजदारी कार्यबिधि संहिता, २०७४ को अनुसूची-१ मा समावेश भएको मानिनेको छ।

३०. पुनर्रेवेदन: विभागले राहदानी जारी गर्न इन्कार गरेमा वा राहदानी रद्द गर्न निर्धय गरेमा चित नबुझ्ने व्यक्तिले सोको सूचना प्राप्त गरेको मितिले पैतीस दिनभित्र विभाग रहेको प्रदेशको उच्च अदालतमा पुनर्रेवेदन दिन सवेनेको छ।

३१. अधिकार प्रत्यायोजन: विभागले यस ऐन बमोजिम आफूलाई प्राप्त अधिकारमध्ये केही अधिकार आवश्यकता अनुसार अन्य निकाय वा अधिकारीलाई प्रत्यायोजन गर्न सवेनेको छ।
32. असल नियतले गरेको कामको बचाउः यस ऐन बमोजिम असल नियतले गरेको कामको सम्बन्धमा कुनै पनि कर्मचारी व्यक्तिगत रूपमा उत्तरदायी हुने छैन।

तर लापरवाहीपूर्वक गरेको कामबाट उत्पन्न परिणामको सम्बन्धमा यस दफाको व्यवस्थाले कुनै कानूनी कार्यवाही गर्न बाधा पुगेको मानिने छैन।

33. नियम बनाउने सक्ने: यस ऐन कार्यवाहन गर्न नेपाल सरकारले आवश्यक नियम बनाउन सक्नेछ।

34. कार्यविधि बनाउने सक्ने: ऐनको उद्देश्य विपरित नहुने गरी मन्त्रालयले आवश्यक कार्यविधि बनाउन सक्नेछ।

35. खारेजी र बचाउः (१) राहदानी ऐन, २०२४ खारेज गरिएको छ।

(२) राहदानी ऐन, २०२४ बमोजिम भए गरेका काम कार्यवाही यसै ऐन बमोजिम भए गरेको मानिनेछ।

संक्षिप्तविवरण

- वर्तमा भित्र:- २०७५/०५/२३
- प्रतिनिधिसमिको जैटकप्लारा संशोधनसहित पारित भित्र:- २०७५/०६/१०
- नेपालको संविधानको धारा १९९ (५) बमोजिमको समवायविधित्रमा राष्ट्रिय सम्बन्धास फिर्ता नवाएको हुनाले विश्वस्त प्रमाणीकरणका लागि शेष गर्न निर्णय भएको भित्र:- २०७६/०७/२०
- पुनर्विद्वारको लागि सदस्य सहित फिर्ता बाएको भित्र:- २०७६/०२/०६
- प्रतिनिधिसमिको शस्त्रम रूपमै पुनिर्धारित गरेको भित्र:- २०७६/०५/२६
- राष्ट्रिय समिको जैटकप्लारा संशोधनसहित पारित भित्र:- २०७६/०५/३१
- राष्ट्रिय समिको संशोधनमा सहमत भए प्रतिनिधिसम्बन्धास पुनिर्विद्वार भित्र:- २०७६/०६/०२
- प्रमाणीकरण भित्र:- २०७६/०६/२७
सेफगाइर्स, एन्टी-डिमिप्लोमा तथा काउन्टरमेलिंग सम्बन्धमा व्यवस्था गर्ने बनेको विषयक

प्रारम्भिक परिच्छेद 1

1. संक्षिप्त नाम र प्रारम्भ: (१) यस ऐनको नाम "सेफगाइर्स, एन्टी-डिमिप्लोमा तथा काउन्टरमेलिंग ऐन, २०७६" रहेको छ।

(२) यो ऐन प्रमाणीकरण भएको एकान्तिक दिनदेखि लागू हुनेछ।

2. परिभाषा: विषय वा प्रसंगेले अर्थ नलागेमा यस ऐनमा,-

(क) "अनुसंधान अधिकारी" भन्नाले दफा १७ वमोजिमको अनुसंधान अधिकारी सम्झनु पर्दछ।

(ख) "अनुसंधानको दायरामा रहेको मालवस्तु" भन्नाले परिच्छेद-५ वमोजिम अनुसंधान प्रक्रिया सुरु गरिएको मालवस्तु सम्झनु पर्दछ।

(ग) "आयात" भन्नाले विदेशी मुलुककार व्यापारिक र अन्य प्रयोजनका लागि नेपालमा मालवस्तु दिनकाउने काम सम्झनु पर्दछ।

(घ) "आयातकर्ता" भन्नाले विदेशी मुलुककार व्यापारिक प्रयोजनका लागि नेपालमा मालवस्तु आयात गर्न व्यक्ति, संस्था वा निकाय सम्झनु पर्दछ।

(ड) "एन्टी-डिमिप्लोमा महसुल" भन्नाले विदेशी मुलुककार आयात गरिएको मालवस्तुमा दफा ६ वमोजिम लगाइएको महसुल सम्झनु पर्दछ।

(च) "काउन्टरमेलिंग महसुल" भन्नाले विदेशी मुलुककार आयात
गरिएका मालवस्तुमा दफा १४ बमोजिम लगाईएको महसुल सम्झनु पर्छ।

(छ) "गम्भीि हाधन नोनसानी" भजाले अन्वेषण र अस्वाभाविक रूपमा टूको परिमाणमा आयात गरिएको कुनै मालवस्तु वा सह्यनियतप्राय मालवस्तुको आयातको कारणवाट स्वदेशी उत्थानलाई परेको वा पनि सबै दफा २७ बमोजिमको आधारमा निर्धारण गरिएको हानि नोक्लाले सम्झनु पर्छ।

(ज) "दम्पिङ्ङ" भजाले दफा ८ विपरीत हुने गरी गरिएको कुनै मालवस्तुको आयात सम्झनु पर्छ।

(झ) "दम्पिङ्ङ मार्जिन" भजाले दफा २६ बमोजिम कायम गरिएको सामान्य मूल्य र दफा २९ बमोजिम कायम गरिएको निर्यात मूल्यीचको अन्तर सम्झनु पर्छ।

(झ) "विदेशी मुलुक" भजाले नेपालमा अनुसन्धानको दायरामा रहेको मालवस्तु निर्यात गरेको मुलुकमा अन्य मुलुक वा स्वतन्त्र भन्सार क्षेत्र सम्झनु पर्छ।

(झ) "तोकिको" वा "तोकिए बमोजिम" भजाले यस ऐन अन्तर्गत बनोंको निर्यातमा तोकिको वा तोकिए बमोजिम सम्झनु पर्छ।

(झ) "निर्यातकता" भजाले निर्यातकताले कुनै विदेशी मुलुकबाट व्यापारिक प्रयोजनका लागि नेपालमा मालवस्तु पठाएको काम सम्झनु पर्छ।

(झ) "निर्यात मूल्य" भजाले दफा २९ बमोजिम कायम गरिएको मालवस्तुको मूल्य सम्झनु पर्छ।

(झ) "प्रत्यक्ष रूपमा प्रतिस्पर्धी मालवस्तु" भजाले स्वदेशी गरेको मुलुकबाट नभए तापमानको दायरामा रहेको मालवस्तुसँग वजारमा प्रत्यक्ष रूपमा प्रतिस्पर्धी वा सो मालवस्तुको सड्डामा वैकल्पिक रूपमा उपभोक्ताले उपयोग वा छुटकारा गर्न सबै अर्को मालवस्तु सम्झनु पर्छ।

(झ) "भन्सार कार्यालय" भजाले नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी स्थापना गरेको भन्सार कार्यालय अबस्थामा भन्सार विभागका महानिदेशकले कुनै भन्सार क्षेत्रमा स्थापना गरेको भन्सार कार्यालय र नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोकिको अन्य
क्षेत्रलाई समेत जनाउँछ।

(॰) "मन्त्रालय" भन्नै उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय सम्झनु पर्छ।

(द) "मिल्डोजुडो मालबस्तु (सिमिलर गुइड्स)" भन्नै सबै कुरामा उसै नभएका तर उसै वनौट सामग्रीको अंश र उसै-उसै विषेषता भएको कारणले गर्दै उसै काम गर्न सक्ने र व्यापारिक रूपमा साटफेर हुन सक्ने मालबस्तु सम्झनृ पर्छ।

(घ) "विभाग" भन्नै मन्त्रालयले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोके को विभाग सम्झनु पर्छ।

(ञ) "समस्या मालबस्तु (आइडेनटिकल गुइड्स)" भन्नै वनौट, गुण, प्रकृति र विषेषता लगाउन सम्पूर्ण कुरा एक देखि भएको मालबस्तु सम्झनु पर्छ।

(ञ) "समिति" भन्नै दफा ३३ वमोजिमको समिति सम्झनु पर्छ।

(फ) "सरोकारखालै" भन्नै देखि को पक्ष सम्झनु पर्छः—

१) सामान्य सम्बन्धित मालबस्तुको उत्पादन, निर्यातकता र आयातकता र निजीको प्रतिनिधि,

२) निर्यातकताको मुलुक र स्वायत्त भन्नै क्षेत्रको सरकार,

३) स्वेदेशी उद्योग,

४) मिल्डोजुडो र समस्या मालबस्तु र प्रत्यक्ष रूपमा प्रतिस्पर्धी मालबस्तु उत्पादन गर्न स्वेदेशी उत्पादक, त्यस्तो उत्पादकको संस्था र त्यस्तो उत्पादक र संस्थाको प्रतिनिधि,

५) अनुसन्धान अधिकारीले आवश्यक ढाँचेको अन्य सम्बन्ध पक्ष।

(१) "सहुलियतप्राप्त मालबस्तु" भन्नै दफा ३० वमोजिमको सहुलियतप्राप्त र प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष रूपमा अनुसन्धानप्राप्त मालबस्तु सम्झनु पर्छ।

(भ) "सहुलियत मार्किन" भन्नै कुनै मालबस्तुमा दिइएको सहुलियतको कारणले त्यस्तो मालबस्तुको मूल्यमा परिवर्तन र पनि सक्ने मूल्यको अन्तर सम्झनु पर्छ।

(म) "सामान्य मूल्य" भन्नै अनुसन्धानको दायरामा रहेको मालबस्तुको दफा २८ वमोजिम कायम गरिएको सामान्य मूल्य सम्झनु पर्छ।

१३९,
(य) "सेफगाइर्स उपाय" भनिने परिच्छेद-२ बमोजिम लगाउन सेफगाइर्स उपाय सम्झनु पर्नु ।

(र) "स्वायत्त भन्सार क्षेत्र" भनिने विश्व व्यापार संगठनको सदस्यको रूपमा रहेको स्वायत्त भन्सार क्षेत्र (सेपेरेट कास्टम टेरिटोरी) समझनु पर्नु ।

(ल) "स्वदेशी उद्योग" भनिने एउटा बमोजिम सेफगाइर्स उपाय, एन्टी-ड्रमिप्लाइ महसूल बा काउंटरबेलिङ महसूल लगाउने प्रयोजनको लागि अनुसंधानको दायरामा रहेको मिल्डोजुल्डो बा समस्पका मालवस्तु बा प्रत्यक्ष प्रतिस्पर्धी मालवस्तु उत्पादन गरेका स्वदेशी उद्योग सम्झनु पर्नु र सो शवदले त्यस्तो वस्तु उत्पादन गरेका सामूहिक संस्था बा निकायलाई समेत जनाउँछ ।

तर सो शवदले त्यस्तो मालवस्तुको आयातकर्ता समेत रहेको स्वदेशी उत्पादकलाई जनाउने छैन ।

(व) "हानि नोकसानी" भनिने मिल्डोजुल्डो बा समस्पका बा सहुलितप्राप्त मालवस्तुको आयातको कारणबाट स्वदेशी उद्योगलाई पर्नु बा पर्नु सकने सारभूत रूपमा भएको हानि नोकसानी (मटेरियल इन्डुस्ट्री) समझनु पर्नु र सो शवदले त्यस्तो आयातको कारण कुनै उद्योगको स्थापनामा बाधा उत्पन्न भएको अवस्थालाई समेत जनाउँछ ।

परिच्छेद-२
सेफगाइर्स सम्बन्धी व्यवस्था

3. सेफगाइर्स उपाय लगाउन सक्ने (१) कुनै मालवस्तुको आयातमा अन्यक्षेत्र र अस्वभाविक रूपमा टूटोले विरुद्ध भएको कारणले त्यस्तो मालवस्तुसँग मिल्डोजुल्डो बा समस्पका बा प्रत्यक्ष रूपमा प्रतिस्पर्धी मालवस्तु उत्पादन गरेका स्वदेशी उद्योगलाई गम्भीर हानि नोकसानी भएमा बा त्यस्तो हानि नोकसानी हुन सकने पयाँस आधार देखिएमा नम्बरलाई विभाग माफिनु अनुसन्धान गराउन सक्नेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोजिमको अवस्था बिरुद्धमान भएमा त्यस्तो मालवस्तु उपर आवश्यक सेफगाइर्स उपाय लगाउन मिल्डोजुल्डो बा समस्पका मालवस्तु उत्पादन गरेका स्वदेशी उद्योगलाई मन्त्रालय निर्देशन दिन सक्नेछ ।

(३) उपदफा (१) बमोजिम अनुसन्धानबाट त्यस्तो मालवस्तुको आयातकार त्यस्तो उद्योगलाई गम्भीर हानि नोकसानी भएको बा हुन सकने देखिएमा
नेपाल सरकारले देखि व्यवस्थापित उपाय लगाउनको लागि, नेपाल सरकारले सेफगार्डसा उपाय लगाउनको लागि व्यवस्थापित उपाय पनि लगाउनको लागि व्यवस्थापित उपाय पनि लगाउन गरेको छ।

(क) प्रचलित कानून व्यवस्थापित उपायको भन्ना महसूलमा अतिरिक्त महसूल लगाउन्छन्।

(ख) नेपाल सरकारले निर्धारित गरेको बढी परिमाणमा आयातमा खण्ड रूपमा उपाय लगाउन्छन्।

(ग) त्यस्तो मालबाट आयातको पूर्ण वा आश्चर्य विरुद्ध परिमाणात्मक वन्देज लगाउन्छन्।

(घ) तोकिए व्यवस्थापित उपाय।

४. उपदफा (३) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि मिल्दोजुल्दो वा मस्तकका मालबाट वा प्रत्यक्ष रूपमा प्रतिस्पर्धी मालबाट तिनी प्रतिष्ठावर्तन यस परिमाणमा विकासनुसार मुलुकबाट आयात भएको मालबाट मालविज्ञान सेफगार्डसा उपाय लगाउने छैन।

तर कुल आयातको तीन प्रतिष्ठावर्तन यस हिस्साको एकभन्दा बढी विकासनुसार मुलुकबाट आयात भएको मालबाट तिनी प्रतिष्ठावर्तन यस परिमाणमा विकासनुसार मुलुकबाट आयात भएको मालबाट मालबाट मालविज्ञान सेफगार्डसा उपाय लगाउने छैन।

५. सेफगार्डसा उपाय लगाउन्छ मिल्दोजुल्दो वा मस्तकका मालबाट वा प्रत्यक्ष रूपमा प्रतिस्पर्धी मालबाट मालबाट समान वा फरक-फरक महसूल दर वा परिमाणात्मक महसूल दर लगाउन सकिएको छ।

६. यस दफा व्यवस्थापित सेफगार्डसा उपाय लगाउने इन्फ्रास्ट्रक्चर अन्य व्यवस्था तोकिए व्यवस्थापित हुनेछ।

४. सेफगार्डसा कायम रहेका अवधि: (१) दफा ३ व्यवस्थापित उपायको अवधि त्यस्तो सेफगार्डसा उपायको मिलिते बढीमा चार वर्षसम्म कायम रहेको छ।

(२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि सो अवधिपछि पनि दफा ३ व्यवस्थापित सेफगार्डसा महसूल लगाउन सक्ने अवधि कायम रहेको भए अनुसार अवधिपछि सिफारिस गरेको नेपाल सरकारले सेफगार्डसा महसूल लगाउन अवधि बढीमा चार वर्षको लागि धेर गर्न सकिएको छ।

(३) उपदफा (१) व्यवस्थापित अवधि गणना गर्दा दफा ६ व्यवस्थापित अन्तरिम सेफगार्डसा उपाय लगाएको भए सो अवधि समेत जोडी गणना गर्ने पनि हुनेछ।

(४) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि नेपाल
सरकारले आवश्यक देखिएका दफा ३ वमोचजम लगाइएको सेफगाइर्स उपायको अवधि उपदफा (१) र (२) वमोचजमको अवधिका अतिरिक्त बढीमा दुई वर्ष थप गर्न सक्नेछ।

तर त्यसंग थप गरिएको अवधिमा सेफगाइर्सका थप उपाय लगाइने छैन।

४. सेफगाइर्सका उपाय हटाउन सक्ने: नेपाल सरकारले दफा ३ वमोचजम लगाइएको सेफगाइर्स उपाय देखाइको कुनै अवस्थामा हटाउन सक्नेछः-

(क) दफा ४३ वमोचजम गरिएको समीशिवाल त्यस्तो मालवस्तुमा सेफगाइर्स लगाउन नपै देखिएका,
(ख) दफा ५ वमोचजम अन्य वैकल्पिक उपाय अवलम्बन गरिएका,
(ग) लोकप्रिय वमोचजमको अन्य अवस्थामा।

५. अन्तरिम सेफगाइर्स उपाय लगाउन सकिने: (१) कुनै मालवस्तुको अनपेक्षित र अस्थायीक रूपमा ढूलो परिमाणमा आयातमा भएको वृङ्खलको कारण व्यस्ती उघोगलाई गम्भीर हानि नोक्सानी भएमा वा त्यस उपदफा तत्काल तक गर्न आवश्यक देखिएका नेपाल सरकारले त्यस्तो मालवस्तुमा अन्तरिम सेफगाइर्स उपाय लगाउन सकेको हुनेछ।
(२) उपदफा (१) वमोचजम नेपाल सरकारले अन्तरिम सेफगाइर्स उपाय लगाउँदा दफा ३ को उपदफा (३) वमोचजमको कुनै सेफगाइर्स उपाय लगाउन सक्नेछ।
(३) उपदफा (१) मा जुनुहुके कुरा लेखिएको भए तामि अन्तरिम सेफगाइर्स उपाय लगाउँदा दफा ३ अवधि अन्तरिम सेफगाइर्स सम्बन्धमा देखाइको कुनै अवस्था भएको हुनु पनेछ।

(क) दफा २५ वमोचजमको प्रारम्भिक प्रतिबिंदुवाट तक्ताल सेफगाइर्स उपाय लगाउँदा देखिएको,
(ख) अन्तर्न्यायवाद तक्ताल प्राप्त प्रमाणाले कुनै मालवस्तुको आयातवाट व्यस्ती उघोगलाई गम्भीर हानि नोक्सानी पुर्यो जाने पूर्ण शक्त आधार देखिएको,
(ग) यस दफा वमोचजम लगाइने अन्तरिम सेफगाइर्स उपायको अवधि हुनु देखि सय दिनभन्दा बढी हुनेछ।

६. अन्य वैकल्पिक उपाय अवलम्बन गर्न सक्ने: (१) यस परिस्थितिमा अन्य जुनुहुके कुरा लेखिएको भए तामि नेपाल सरकारले अनपेक्षित र अस्थायीक रूपमा ढूलो परिमाणमा आयात भएको कुनै मालवस्तु उत्पादन वा निर्यात गर्ने मुलुक वा स्वायत्त

१४२
भन्द्राषेत्रको सरकारसङ्ग वार्ता गरी स्वदेशी उद्योगलाई हुने वा हुन सक्ने गम्भीर राजनीतिक उपाय अयोग्य र अन्य क्षेत्रमा वाहन उद्योगलाई हुन सक्ने गर्न सकिएका छौ।

(२) उपमान (१) मा उल्लिखित वैकल्पिक उपाय सम्बन्धी व्यवस्था नेपाल सरकारले निर्धारण गरे बयोजिम हुनेछ।

परिच्छेद-३
एन्टी-डिमिश्र महसुल सम्बन्धी व्यवस्था

८. मालवस्तु डिमिश्र गर्न नपाईने: कुनै पनि आयातकताले मिलोजुल्दो वा समर्पका मालवस्तु उत्पादन गर्नै स्वदेशी उद्योगलाई हानि नोक्सानी वा गम्भीर हानि नोक्सानी पुनर्ने वा पुरुष सकने गरी उत्पादक वा निर्यातकर्ता भूमिल्को मुलुक वा स्वयं भन्सार क्षेत्रको सामय मूल्यमान्दा कम निर्यात मूल्यमा आयात गरी कुनै मालवस्तु डिमिश्र गर्न पाउने छैन।

९. एन्टी-डिमिश्र महसुल लगाउन सक्ने: (१) कसैले दफा ८ विषमीत हुने गरी कुनै मालवस्तु डिमिश्र गरिएको कुरा दफा २६ वर्षम सन्दर्भानुसार पेशा गरिएको प्रतिबद्धता देखिएमा नेपाल सरकारले त्यस्त मालवस्तुमा भन्सार महसुलका अविचार एन्टी-डिमिश्र महसुल लगाउन सकेका छैन।

(२) उपमान (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तपाई पनि डिमिश्र गरिएको मालवस्तुको डिमिश्र मार्जिन दुई प्रतिशतमान्दा कम हुने भएमा मिलोजुल्दो वा समर्पका मालवस्तुको कुल आयातको तीन प्रतिशतसम्म मात्र हिस्सा रहने गरी कुनै मुलुक वा स्वयं भन्सार क्षेत्रबाट आयात गरिएको मालवस्तुमा एन्टी-डिमिश्र महसुल लगाइने छैन।

तर एकमास्त्र बढी मुलुक वा स्वयं भन्सार क्षेत्रबाट आयात गरिएको मालवस्तुको हिस्सा मिलोजुल्दो वा समर्पक प्रकृतिका मालवस्तुको कुल आयातको सात प्रतिशतमान्दा बढी भएमा तीन प्रतिशतमान्दा कम हिस्सा रहने गरी कुनै मुलुक वा स्वयं भन्सार क्षेत्रबाट आयात गरिएको मालवस्तुमा समेत एन्टी-डिमिश्र महसुल लगाउन सकेका छैन।

(३) उपमान (१) अवस्थाले एन्टी-डिमिश्र महसुल लगाउन पूर्व त्यस्त मालवस्तु डिमिश्र गरिएको कारणले स्वदेशी उद्योगलाई हानि नोक्सानी वा गम्भीर हानि नोक्सानी पुनर्ने वा पुरुष सकने पर्याय आधार र प्रमाण स्पष्ट देखिएवा छैन।

(४) एन्टी-डिमिश्र महसुलको दर निर्धारण दफा २६ वर्षम सन्दर्भानुसार प्रतिबद्धता समेतका आधारमा नेपाल सरकारले तोके वमोजिम हुनेछ।

(५) एन्टी-डिमिश्र महसुल लगाउँदा आयातको मालवस्तुको प्रकृति अनुसार फरक फरक दरमा महसुल लगाउन सकेका छैन।

१४३
10. एन्टी-डिपिक्ट महसुल कायम रहने अवधि: (१) दफा ९, बमोजिम लगाइएको एन्टी-डिपिक्ट महसुल त्यस्तो महसुल लगाउन सुरु गरेको मितिले बढीमा पौँच वर्ष कायम रहेछौ। (२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनी सो अवधिपिङ्ग पनि दफा ९, बमोजिम एन्टी-डिपिक्ट महसुल लगाउन सक्ने अवस्था कायम रहेको भनी अनुसन्धान अधिकारीले सिफारिस गरेका नेपाल सरकारले एन्टी-डिपिक्ट महसुल लगाउने अवधि बढीमा पौँच वर्षका लागि धप गर्न सक्नेछौ।

11. अन्तरिम एन्टी-डिपिक्ट महसुल लगाउन सक्ने: (१) नेपाल सरकारले देखाएको अवस्थामा कुनै मालवस्तुमा अन्तरिम एन्टी-डिपिक्ट महसुल लगाउन सक्नेछः। (क) दफा २० बमोजिम कुनै मालवस्तुको सम्बन्धमा अनुसन्धान प्रारम्भ भएको विषयको सूचना सार्वजनिक गरेको, (ख) तक्षल प्राय ग्रामाणवाट त्यस्तो मालवस्तु डिपिक्ट भएको देखिएको, (ग) त्यस्तो मालवस्तुको आयातबाट त्यस्तो मालवस्तु उत्पादन गरेको मार्गमा सार्वजनिक आधार दिएको, (घ) अनुसन्धान अधिकारीले अनुसन्धान प्रक्रिया प्रारम्भ गरेको कम्तीमा सार्वजनिक आधार दिएको, (ड) दफा २५ बमोजिमको प्रारम्भिक प्रतिवेदनबाट अन्तरिम एन्टी-डिपिक्ट महसुल लगाउन सिफारिस भएको, (च) त्यस्तो मालवस्तुको आयातवाट भएको लुन सक्ने हालिन नोक्सानीवाट व्यावसाय तक्षल अन्तरिम एन्टी-डिपिक्ट महसुल लगाउन आवश्यक देखिएको। (२) उपदफा (१) बमोजिम अन्तरिम एन्टी-डिपिक्ट महसुल लगाउँदा मिल्दौजुल्दो वा समस्यका मालवस्तु उत्पादन गरेको त्यस्तो मालवस्तु उत्पादन गरेको नेपाल सरकारले माग गरेको भएमा छ नयाँ हानिर र अन्य अवस्थामा एक सम जीव दिनभन्दा बढी लगाइ छेन।

12. एन्टी-डिपिक्ट महसुल हटाउन सक्ने: दफा २६ बमोजिम अनुसन्धान अधिकारीले एन्टी-डिपिक्ट महसुल कायम राखी रहेको महसुल जुनसुकै वक्त हटाउन सक्नेछौ।
पारिश्रेष्ठ-४

काउण्टरभेदलिङ्ग महसूल सम्बन्धी व्यवस्था

13. सहुधलयतप्राप्त वा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष अनुदानप्राप्त मालवस्तु आयात गर्न नपाईनेछ: कुनै पनि आयातकर्ताले स्वदेशी उद्योगलाई हाँनी नोकसानी वा गम्भीर हाँनि नोकसानी पुगने वा पुन: सक्ने गरी कुनै सहुधलयतप्राप्त वा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष अनुदानप्राप्त मालवस्तु आयात गर्नु हुँदैन।

14. काउण्टरभेदलिङ्ग महसूल लगाउन सक्दो: (१) कसैले दफा १३ विभाजित हुने गरी कुनै सहुधलयतप्राप्त वा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा अनुदानप्राप्त मालवस्तु आयात गरिएका नेपाल सरकारले दफा २६ वर्षासम्म प्राप्त प्रतिवेदनको आधारमा त्यस्तो मालवस्तुमा भन्नार महसूलका अन्तरित काउण्टरभेदलिङ्ग महसूल लगाउन सकिनेछ।

(२) उपदफा (१) मा जुनसुके कुरा लेखिएको भए, तापनि देखिएको अवस्थामा कुनै मालवस्तुमा काउण्टरभेदलिङ्ग महसूल लगाइने छैन:-

(क) विकासोन्मुख मुलुकबाट आयातित मालवस्तुको हकमा निर्यात मूल्यको हुँदै विभाजित भन्नार कम तथा अनु मुलुक वा स्वदेशी भन्नार क्रेडिटको हकमा एक विभाजित भन्नार कम सहुधलयत वा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष अनुदान प्रदान गरिएका मालवस्तुमा,

(ख) कुनै एक विकासोन्मुख मुलुकबाट आयात गरिएको सहुधलयत वा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष अनुदानप्राप्त मालवस्तुको परिमाण नेपालमा आयातको निम्न जुल्दो वा समस्तका प्रकृतिका मालवस्तुको आयातको क्रिया विभाजित भन्नार कम देखिएमा,

(ग) द्विपक्षीय वा बहुपक्षीय समझौता अन्तरगत वस्तुता वा नगद अन्तरगत स्वरूप नेपाल सरकारलाई दफा गरिएको मालवस्तुमा।

(३) उपदफा (२) को खण्ड (ख) मा जुनसुके कुरा लेखिएको भए तापनि कुल आयातको चार विभाजित भन्नार क्रिया हँस्सा भएका विकासोन्मुख मुलुकबाट आयात हुने सहुधलयत वा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष अनुदानप्राप्त मालवस्तुको परिमाण नेपालमा आयात हुने मिल्दो जुल्दो वा समस्तका प्रकृतिका मालवस्तुको क्रिया विभाजित भन्नार हँस्सा नै विभाजित वा समझौता बढी भएका कुनै विकासोन्मुख मुलुकबाट आयात गरिएका मालवस्तुको क्रिया विभाजित भन्नार क्रिया हुने सहुधलयतप्राप्त मालवस्तुमा समेत काउण्टरभेदलिङ्ग महसूल लगाउन सकिनेछ।

(४) उपदफा (१) वर्षासम्म काउण्टरभेदलिङ्ग महसूल लगाउन पूर्व त्यस्तो आयातित मालवस्तु सहुधलयतप्राप्त वा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष अनुदानप्राप्त मालवस्तु भएको र त्यस्तो मालवस्तुको आयातको कारणले स्वदेशी उद्योगलाई हाँनि नोकसानी वा गम्भीर हाँनि नोकसानी पुगेको वा पुन: सक्ने पर्याप्त आधार र प्रमाण भएको रूपमा देखिएको छ।

१४५
(५) उपदफा (१) व्यमोजिम काउण्टरभेलिङ भिनरूलगाउदा सहूणित माजिनमा नवहुने गरी लगाउनु पनेछ।

(६) उपदफा (२) व्यमोजिम काउण्टरभेलिङ भिनरूलगाउदा एउै प्रकृतिको सहूणित वा प्रत्यय वा अप्रत्यय अनुवान्याप्राप्त मालवस्थु र सहूणित माजिन फरक भएका एउै प्रकृतिको आयातित मालवस्थुमा फरक-फरक दरमा लगाउन सकिएको।

१५. काउण्टरभेलिङ भिनरूल कायम रहने अवधि: (१) काउण्टरभेलिङ भिनरूलगाउदा भिनीमा पौंच वर्षसम्मको अवधिका लागि लगाइनेछ।

(२) उपदफा (१) मा जुनसुँको कुरा लेखिएको भएतापनि सोअवधि पछि पनि दका १४ व्यमोजिम काउण्टरभेलिङ भिनरूल लगाउन सक्ने अवस्था कायम रहेको भनि अनुसन्धान अधिकारीले सिफारिस गरेना नेपाल सरकारले भिनीमा पौंच वर्षका लागि काउण्टरभेलिङ भिनरूल लगाउने अवधि थप गर्न सकिदै।

१६. अन्तरिम काउण्टरभेलिङ भिनरूल लगाउन सकिने: (१) नेपाल सरकारले अनुसन्धानको दायित्व रहेका कुनै मालवस्थुमा देखाउने अवस्थामा अन्तरिम काउण्टरभेलिङ भिनरूल लगाउन सकिनेछः—

(क) दका २० व्यमोजिम अनुसन्धान प्रारम्भ भएको सूचना सार्धक गरेको,

(ख) तत्काल प्राप्त प्रमाणका आधारमा त्यस्तो मालवस्थु सहूणितप्राप्त वा प्रत्यय वा अप्रत्यय अनुवान्याप्राप्त मालवस्थु भएको देखिएको,

(ग) त्यस्तो मालवस्थुको आयातबाट स्वदेशी उद्योगलाई हानि नोकसानी वा गम्भीर हानि नोकसानी पुरूषको वा पुरूष सक्रि आशार्दा देखिएको र त्यस्तो हानि नोकसानीवाट व्यापारले तत्काल अन्तरिम काउण्टरभेलिङ भिनरूल लगाउन आवशक प्रत्यक्ष देखिएको,

(घ) अनुसन्धान अधिकारीले अनुसन्धान प्रतिक्रया प्रारम्भ गरेको कम्तीमा साठी दिन पुरा भएको,

(ड) दका २५ व्यमोजिम प्राप्त प्रारम्भक प्रतिवेदनबाट अन्तरिम काउण्टरभेलिङ भिनरूल लगाउने सिफारिस भएको।

(२) उपदफा (१) व्यमोजिम अन्तरिम काउण्टरभेलिङ भिनरूलगाउदा सहूणित माजिनमा नवहुने गरी लगाउनु पनेछ।

(३) उपदफा (१) व्यमोजिम अन्तरिम काउण्टरभेलिङ भिनरूल दका २५ व्यमोजिम प्रतिवेदन पेश भएको दिनदेखि भिनीमा एक सय बीस दिनसम्म मात्र लगाउनु पनेछ।
परिच्छेद-५
अनुसन्धान सम्बन्धी व्यवस्था

17. अनुसन्धान अधिकारी: (१) नेपाल सरकारले अन्यथा तोकेकोमा वाहेक यस ऐन बमोजिम सेफगार्ड, एन्टी-ड्रम्पङ्ग वा काउण्टरमिलिश सम्बन्धी उजुरी उपर अनुसन्धान गर्न प्रयोजनको लागि विभागले अनुसन्धान अधिकारीको रुपमा कार्य गरेको छ।

(२) उपदफा (१) को प्रयोजनको लागि विभागले कम्तीमा राजपत्राविख्यात द्वितीय श्रेणीको अधिकृतलाई अनुसन्धान अधिकारीको रुपमा काम गर्न तोकेको छ।

18. निवेदन दिन सके: (१) कसैले मिल्टोजुल्दो वा समरुपका मालवस्तु उत्पादन गर्न स्वेदेशी उद्योगलाई हानि नोक्सानी वा गम्भीर हानि नोक्सानी पुर्ने वा पुरन सक्ने गरी उत्पादक वा निर्यातकारको मुलुक वा स्वायत्त भन्सार क्षेत्रको सामान्य मूल्यमन्दा कम तर्क गर्न संस्कृत महसूल वा सहूलियत वा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष अनुदानप्राप्त मालवस्तु आयात गरेको पाइएको त्यसैमा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष अनुदानप्राप्त मालवस्तु आयात गरेरको उद्योग तर विभागले अनुसन्धान अधिकारीको रुपमा काम गर्न तोकेको छ।

19. निवेदन उपर जोच्चै गरिएको छ:

(१) दफा १८ वमोजिम निवेदन प्राप्त हुन आएमा अनुसन्धान अधिकारीले सोही दफाको उपदफा (३) वमोजिमको प्रक्रिया पूरा भए
नभएको सम्बन्धमा आवश्यक जाँचवृद्धि गर्नु पर्नेछ।

(२) उपदफा (१) वमोजिम जाँचवृद्धि गर्दै निवेदनसाथ पेश गरेको प्रमाणवाट निवेदनको ब्योगमा पुष्टि हुन सक्ने आधार नदेखेगा अनुसन्धान अधिकारीले त्यस्तो निवेदन उपर कार्याङ्क अधि बढाउने छैन।

(३) यस दफामा अन्यत्र जुनुसुकै कुरा लेखिएको भए तापनी दफा ८ विपरीत कुनै मालवस्तु डिमिश्च गरिएको वा डिमिश्च गर्न लागिएको वा कसैले दफा १३ विपरीत सहस्विनय बा प्रत्याध्य अथवा अनुमानको प्राप्त वस्तु निर्माण गर्न लागिएको जानकारी प्राप्त भएमा बा त्यस्तो कुरा विधिय गर्नु पने मनासिब कारण भएमा र त्यस्तो आयातले स्वदेरी उद्योगलाई हानि नोखसानी वा गाम्भीर हानि नोखसानी पुनै बा पुरुष सक्ने पर्नस आधार देखिएको भन्ने सम्बन्धमा आवश्यक प्रमाण संलग्न गरी पर्नस खडा गरी अनुसन्धान प्रक्रिया सुरु गर्न सक्नेछ।

(४) यस दफा वमोजिम जाँचवृद्धि गर्दै बा दफा २३ वमोजिम अनुसन्धान गर्दै आवश्यक पने विवरण तथा कागजात सम्बन्धित सरोकारलाई निकायले अनुसन्धान अधिकारीलाई उपलब्ध गराउनु पर्नेछ।

२०. अनुसन्धान सम्बन्धी सूचना सार्वजनिक गर्नु पर्ने: (१) अनुसन्धान अधिकारीले दफा २० वमोजिम निवेदन जाँचवृद्धि गर्दै सो निवेदन उपर दफा २३ वमोजिम अनुसन्धान प्रक्रिया सुरु गर्न आवश्यक देखि भने सम्बन्धी सूचना राष्ट्रियस्तरको पत्रिका माफिक सार्वजनिक गर्नु पर्नेछ।

(२) उपदफा (१) वमोजिम सार्वजनिक गरिएको सूचना अनुसन्धानको दायरामा रहेको मालवस्तुको नाम, प्रकृति, गुण, उत्पादक कम्पनी, उत्पादक बा निर्यातकको सुलिकको नाम, उजुरिकताले पेश गरेको प्रमाण कागजात लगायतका अन्य आवश्यक विवरण समेत खुलाउनु पर्नेछ।

(३) अनुसन्धान अधिकारीले उपदफा (१) वमोजिम सार्वजनिक गरेको सूचना प्रति, सोसाइस, सम्बन्धित निवेदन तथा अन्य सम्बन्ध प्रमाणको प्रति लिपि समेत अनुसन्धानको दायरामा रहेको मालवस्तुको उत्पादक बा निर्यातकको विपुल माध्यमबाट पठाउनु पर्नेछ।

२१. प्रतिवाद गर्न सक्ने: (१) दफा २० को उपदफा (१) वमोजिम सूचना सार्वजनिक भएको मिलिए पनि दिनभिख सरोकारलाई पक्षले त्यस्तो निवेदनका सम्बन्धमा अनुसन्धान अधिकारी समस्त सङ्ग्रहः लिखित प्रतिवाद पेश गर्न सक्नेछ।

(२) उपदफा (१) वमोजिम सरोकारलाई प्रतिवाद पेश गर्दै त्यस्तो प्रतिवादमा उलेख गरिएका जिकिर पुष्टि हुने प्रमाण तथा कागजात संलग्न गर्नु पर्नेछ।

(३) अनुसन्धानको सिलसिलामा कुनै पक्षबाट पेश भएका प्रमाण तथा
कागजातका सम्बन्धमा त्यसको प्रतिबाद गर्न चाहने अर्को पक्षले त्यस्तो प्रमाण वा कागजात पेश भएको पनि दिनिनिधि प्रतिबाद गर्न सको भएको ।

२२. प्रमाणको भार: दफा २१ वर्मोजिम प्रतिबाद पेश गर्दा आयातकर्ता वा निर्यातकर्ता अनुसन्धानको दायरामा रहेको मालवस्तु मृत्युकमा आयात भएको, कुनै मालवस्तु डिमिश नगरिएको वा आयात गरिएको मालवस्तु सहूलियतप्राप्त मालवस्तु भएको भनेल लगायतका जिकीर लिएमा त्यस्तो जिकीर सम्बन्धी प्रमाणको भार जिकीर लिने सरोकारलाई पक्षको हुनेछ।

२३. अनुसन्धान गर्न पनेछ: (१) दफा २० वर्मोजिम सूचना सार्वजनिक भएको अनुसन्धान अधिकारीले सो सम्बन्धमा देहायक प्रकारका विषयमा केन्द्रित रही अनुसन्धान कार्य सुरु गर्नु परेछः--

(क) उजुरीमा गरेको मागदारी तथा सम्बन्ध पश्चाद गरेको प्रमाण कागजात,

(ख) उजुरीपदाता मिलदेनुसार वा समरूपका मालवस्तु उत्पादन गरेको स्वेदेशी उद्योग भए वा नभएको,

(ग) त्यस्तो मालवस्तु डिमिश गरिएको मालवस्तु भए वा नभएको र भएको देखिएमा डिमिश मार्जिनको अवस्था,

(घ) त्यस्तो मालवस्तु सहूलियत वा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष अनुसन्धान मालवस्तु भए वा नभएको र भएको देखिएमा सहूलियत मार्जिन वा अनुदानको अवस्था वा मात्रा,

(ड) त्यस्तो मालवस्तुको आयातले स्वेदेशी उद्योगमा हानि नोकसानी वा गम्भीर हानि नोकसानी भए नभएको वा हुन सकेका आयातले मालवस्तुको वा नदेखिएको वा देखिएको भए त्यस्तो प्रकृति तथा हानि नोकसानीको मात्रा,

(च) अनुसन्धान गर्न आवश्यक देखिएका अन्य कुरा।

(२) अनुसन्धान अधिकारीले अनुसन्धान गर्दा उपदफा (१) मा उल्लिखित विषयका सम्बन्धमा सम्पूर्ण प्रमाण तथा कागजातको वस्तुगत रूपले मूल्याङ्कन तथा विश्लेषण गर्नु परेछ।

२४. परामर्श लिन सकेन: (१) अनुसन्धान अधिकारीले दफा २३ वर्मोजिम अनुसन्धान गर्दा निर्यातकर्ताको मृत्युक वा स्वायत्त भन्सार क्षेत्रको सरकारको सम्बन्धित निकायसङ्ग त्यस्तो मालवस्तुको उत्पादन वा निर्यातको सम्बन्धमा सहूलियत प्रदान गरेको नागरिक सम्बन्धमा आवश्यक परामर्श गरेको जानकारी लिन सकेको भएको र जानकारी प्राप्त भएको त्यस समेत लाई आधार लिई र भएको अवधिभित्र नागरिक परामर्श वा जानकारी प्राप्त भएको त्यस विषयमा १४९
परामर्श गरेको मानी आवश्यक कार्यालाई अगाडि बढाउन सक्नेछ।

२५. प्रारंभिक प्रतिबद्धता तयार गर्नु पने: अनुसन्धान अधिकारीले दफा २३ वमोजिम अनुसन्धान सुरू गरेको साथी निर्मिति देखायका विवरण सहितको प्रारंभिक प्रतिबद्धता तयार गरी विभागमा पेश गर्नु पनेछः-

(क) मालवस्तुको नाम, परिमाण तथा मूल्य र मालवस्तुको हामी नाइजेड कोड,

(ख) त्यस्तो मालवस्तुको निर्यातकर्ता तथा निर्यातकर्ताको मुलुक र स्थायत भन्दै झूठा नभएको,

(ग) त्यस्तो मालवस्तु अनपेचक्षत र अस्त्राहासिक रूपमा ठूलो परिमाणमा आयात बृद्धि भए, नभएको,

(घ) त्यस्तो मालवस्तुको आयात तथा अस्त्राहासिक रूपमा ठूलो परिमाणमा बृद्धि भएको भए सोको परिमाण,

(ङ) त्यस्तो मालवस्तु सहकारी अन्द्र प्रत्यय तथा अन्य पादावास प्रस्तुत अनुसन्धान अन्द्रम मालवस्तु भए र नभएको, नभएको भए सोको परिमाण,

(च) त्यस्तो मालवस्तुले मिल्दौजुङ्ग द्वारा समस्पर्का मालवस्तु उत्पादन गरेको स्वेदेशी उधोगलाई हार्दिक, नोकसानी र गम्भीर हार्दिक, नोकसानी पुन्तयानको श्रेणीकरण भएको भए ।

(छ) त्यस्तो मालवस्तुमा दफा ६ वमोजिमको अन्तर्गत एनार्कार्क्स उपाय, दफा ११ वमोजिम अन्तर्गत एनार्कार्क्स महसुल लगाउनु पनेको क्षेत्र एक एनार्कार्क्स महसुल लगाउनु आवश्यक भए, नभएको र लगाउनु पने भए क्षेत्र अतिव्यासम के क्षेत्र दरमा त्यस्तो महसुल लगाउनु मनाइएको भएको आधार पने क्षेत्र लगाउनु पने हो सो सम्बन्धमा आधार र क्षेत्र सहितको विवरण,

(ज) खण्ड (छ) जाहिर यस्तै पने एन वमोजिम एनार्कार्क्स उपाय लगाउनु पने र एनार्कार्क्स महसुल लगाउनु एवं एनार्कार्क्स महसुलको कुँन लगाउनु पने हो र कुँन दरमा क्षेत्र अविश्वस्तम लगाउनु पने हो सो सम्बन्धमा आधार र क्षेत्र सहितको यक्तिन राख,

(झ) तोपरि एन वमोजिमको अन्य कुरा।

२६. अन्तिम प्रतिबद्धता तयार गर्नु पने: (१) अनुसन्धान अधिकारीले अनुसन्धान सुरू गरेको सामान्यतया एक वर्षभित्र अनुसन्धान सम्पन्न गरी त्यसको अन्तिम प्रतिबद्धता विभाग सम्पन्न पेश गर्नु पनेछः-

(२) विभागले उपद्रव (१) वमोजिम प्राण प्रतिबद्धता समेतका आधारमा
सेफगाईर्स उपाय बाट एप्टी-डिमिजङ महसूल बाट काउण्टरमेलिंग महसूल लगाउने प्रयोजनका लागि उक्त प्रतिवेदन सहित मन्त्रालयमा पेश गर्नु पर्नेछ।

(३) उपदफा (५) वमोजिम तयार गरिएको अन्तिम प्रतिवेदनमा देहायका कुरा खुलाउनु पर्नेछः-

(क) अनुसन्धानको दायरामा रहेको मालवस्तुको आयातको कारणवाद स्वदेशी उद्योगालाई भएको वा हुन सकने हानि नोक्सानी बाट गम्भीर हानि नोक्सानीको यथार्थ विवरण,

(ख) अनुसन्धानको दायरामा रहेको मालवस्तुको सामान्य मूल्य र निर्यात मूल्य,

(ग) अनुसन्धानको दायरामा रहेको मालवस्तुको डिमिजङ मार्जिन बाट सहितियत बाट अनुदान,

(घ) अनुसन्धानको दायरामा रहेको मालवस्तुमा एप्टी-डिमिजङ महसूल बाट काउण्टरमेलिंग महसूल लगाउनु पर्ने वा नष्ट गर्न सम्बन्धमा अनुसन्धान अधिकारीको ठोस सुझाव,

(ड) त्यस्तो मालवस्तुमा एप्टी-डिमिजङ महसूल बाट काउण्टरमेलिंग महसूल लगाउनु पर्ने भएको त्यसको आधार र महसूलको दर,

(च) खण्ड (घ) वमोजिम लगाउनु पर्ने एप्टी-डिमिजङ महसूल बाट काउण्टरमेलिंग महसूल पठाडब्यङ्ग हानि हुन गरी लगाउनु पर्ने देखिएको त्यसरी लगाउनु पर्ने आधार, कारण र लागू हुने मिति,

(छ) एप्टी-डिमिजङ महसूल बाट काउण्टरमेलिंग महसूल लगाउनु एकोमा सो अवधि यस गर्नु पर्ने देखिएको त्यसरी अवधि यस गर्नु पर्नको आधार र कारण सहितको सिफारिस,

(ज) अनुसन्धान अधिकारीले आवश्यक ठानेको अन्य कुरा।

(४) उपदफा (१) वमोजिम एक वर्तमान अनुसन्धान कार्य सम्पन्न हुन नसकने भएमा अनुसन्धान अधिकारीले त्यसको स्पष्ट कारण खुलाउनु अनुसन्धान अवधि यस गर्न मन्त्रालयलाई सिफारिस गर्न सक्नेछ।

(५) उपदफा (१) वमोजिम प्राप्त सिफारिसको सम्बन्धमा जोखिम गर्दा त्यस्तो सिफारिस मञ्चमिज देखिएको मन्त्रालयले अनुसन्धानको अवधि वहीमा छ महिनासम्मका लागि यस गर्न सक्नेछ।

२७. गम्भीर हानि नोक्सानी पुर्यको मानिने: दफा ३ वमोजिम सेफगाईर्स उपाय लगाउने प्रयोजनका लागि अनुसन्धानको दायरामा रहेको मालवस्तुको आयातको कारणवाद मिल्दोजुल्दो बाट समर्पण बाट प्रत्यक्ष रूपमा प्रतिसप्त्व मालवस्तु उत्पादन गर्न स्वदेशी उद्योगामा गम्भीर हानि नोक्सानी पुर्यको बाट पुरुष सङ्केतमा सम्बन्धमा अनुसन्धान गर्दा अनुसन्धान अधिकारीले देहाय वमोजिमका आधारमा त्यस्तो हानि
नेक्सानिको निर्धारण गर्नु परेछः-

(क) अनुसन्धानको दायरामा रहेको मालवस्तुको आयातको भएको वृद्धि को परिवर्तन र मूल्य,
(ख) अनुसन्धानको दायरामा रहेको मालवस्तुको वजार हिस्सा,
(ग) मिल्दोजुल्दो वा समस्पका वा प्रत्यक्ष रूपमा प्रतिस्पर्धी मालवस्तु उत्पादन गरेको व्यवस्थाले उद्योगको उत्पादन र उत्पादकत्वमा पर्न गएको असर,
(घ) मिल्दोजुल्दो वा समस्पका वा प्रत्यक्ष रूपमा प्रतिस्पर्धी मालवस्तुको व्यवस्था पित्वा वितरणमा पर्न गएको असर,
(ड) मिल्दोजुल्दो वा समस्पका वा प्रत्यक्ष रूपमा प्रतिस्पर्धी मालवस्तुको उपभोगमा पर्न गएको असर,
(घ) मिल्दोजुल्दो वा समस्पका वा प्रत्यक्ष रूपमा प्रतिस्पर्धी मालवस्तु उत्पादन गरेको उद्योगबाट प्राप्ती तोजगै र दुवैको ऊपरामा पर्न गएको असर।

२८. मालवस्तुको सामान्य मूल्य कायम गर्ने: अनुसन्धान अध्यक्षको दफा ९, विभागिपे एप्टेक्टिप्न महसूल लगाउने प्रयोजनको लागि अनुसन्धानको दायरामा रहेको मालवस्तुको सामान्य मूल्य कायम गर्दा देखाउने आधारमा कायम गर्नु परेछः-

(क) आयात गरिएको मालवस्तुको निर्माता, उत्पादक वा निर्माताकर्ताको मुलुक वा स्वायत्त भन्नसार क्षेत्रको आन्तरिक वजारमा नौ मालवस्तुको विक्री मूल्य,
(ख) आयात गरिएको मालवस्तुको निर्माता, उत्पादक वा निर्माताकर्ताको मुलुक वा स्वायत्त भन्नसार क्षेत्रको आन्तरिक वजारमा खिर्द विक्री नभएको वा अन्य कुनै कारणले नौ मालवस्तुको खिर्द विक्री हुने मूल्य कायम गर्ने नसकिएको त्यस्ते मालवस्तु ठेयो मुलुकमा निर्यात गर्दा निर्यात मूल्य,
(ग) खण्ड (क) वा (ख) को आधारमा मूल्य कायम गर्ने नसकिएको नौ मालवस्तुको लागत मूल्य र मनासिक माफिकको नाफा, प्रशासनिक, विक्री तथा सामान्य खर्च जोडी कायम गरेको मूल्य,
(घ) खण्ड (ग) को आधारमा पनि मूल्य कायम गर्ने नसकिएको अनुसन्धान अधिकारीले मनासिक आधारमा कायम गरेको मूल्य।
निर्यात मूल्य कायम गर्न: दफा ९ वमोजिम एस्टाडमप्राण महसूल लगाउने प्रयोजनको लागि अनुसन्धानको दायरामा रहेको मालवस्तुको निर्यात मूल्य कायम गर्न देखाउनको आधारमा कायम गर्नु पनिेको-

(क) निर्यात गरिएको मालवस्तुको भन्सार बिन्दुमा पेश गरेको विज्ञ मूल्य (भाडा, बिमा र अन्य खर्च बाहेकको) वा अन्य मुलुकमा समेत त्यस्तो मालवस्तु निर्यात गरेको भए सो मुलुकको पहिलो खिरिकेटकरणी निर्यातकर्तालाई तिरेको मूल्य,

(ख) खण्ड (क) को आधारमा मूल्य कायम गर्न नसकिएको भनि मूल्य कायम भए तानिन निर्यातकर्ता र आपातकारी च सम्बन्धमा देखिएको वा अन्य कुनै कारणमा भए सो मूल्य विश्वसनीय नदेखिएको निर्यात गरिएको मिलनुभएको वा समस्तको मालवस्तु स्वतन्त्र खिरिकेटकरणी पहिलो पुनः तिरी (रिसेल) गरिएको मूल्य,

(ग) खण्ड (क) वा (ख) का आधारमा मूल्य कायम गर्न नसकिएको अनुसन्धान अधिकारीले मनाइएको आधारमा कायम गरेको मूल्य

30. सहुलियत वा अनुदान उपलब्ध गर्नेको मानिने: (१) दफा १४ वमोजिम काउटर्जमेटोर भएको महसूल लगाउने प्रयोजनको लागि अनुसन्धानको दायरामा रहेको मालवस्तुमा त्यस्तो मालवस्तु निर्यातकर्ता मुलुक वा स्वातंत्र भन्सार क्षेत्रको सरकारको त्यस्तो सरकारको पूर्ण वा अन्य स्वार्थको प्रत्ययोगिता मुलुकमा संस्था वा निकायको प्रत्ययोगिता वा प्रत्ययोगिता प्रमाण देखाउन्यो कुनै संस्था वा निकायको प्रत्ययोगिता वा प्रत्ययोगिता प्रमाण देखाउनको सहयोगको प्राप्त भएको त्यस्तो मालवस्तुलाई सहुलियतप्राप्त मालवस्तु मानिनेछ:-

(क) मालवस्तु उत्पादन वा निर्यातमा प्रत्ययोगिता वा अप्रत्ययोगिता प्रमाण विशिष्ट निर्यातमा भएको, सहुलियत, छुट वा सहयोग प्राप्त गरेको,

(ख) मालवस्तु उत्पादन वा निर्यातमा अनुदान, ऋण, शेयर लगानी वा पूँजीको प्रत्ययोगिता हस्तान्तरण वा पूँजीको सम्भावित प्रत्ययोगिता हस्तान्तरण भएको,

(ग) त्यस्तो मालवस्तु उत्पादनकर्ताको विद्यमान वा सम्भावित दायित्व प्राप्त हस्तान्तरण गरेको वा त्यस्तो मालवस्तुको नियमित खिरिद गरेको,

(घ) त्यस्तो मालवस्तु उत्पादन गरेको उद्देश्य वा राजविधिमा छुट वा मिनाहा दिएको,

(ङ) मालवस्तु उत्पादनका लागि आधारभूत पूर्वधार सुविधा
बाहेकका अन्य मालवस्तु, सुविधा वा सेवा प्राप्त गरेको।

(२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि निर्यातकर्ताको मुलुक वा स्वायत्त भन्सार क्षेत्रको सरकारले देखायको सहूलियत प्रदान गरेको मालवस्तुलाई सहूलियतप्राप्त मालवस्तु मानिने छैन:-

(क) त्यस्तो मालवस्तुको निर्माणा, उत्पादक वा निर्यातकर्ता द्वारा व निजको तर्कबाट सम्बन्धित अनुसन्धानात्मक कार्यको लागि प्रदान गरिएको सहूलियत,
(ख) आफ्नो मुलुकको विकट वा पिछडिएको क्षेत्रलाई लक्षित गरी प्रदान गरिएको सहूलियत,
(ग) वातावयनको संरक्षणसंग सम्बन्धित नयाँ शर्त वा नियमको परिपालन गर्दा निर्माण, उत्पादन वा निर्माण प्रविधि वा प्रक्रिया सम्बन्धी विवरण व्यवस्थामा सुधार गर्न मात्र सीमित भई प्रदान गरिएको सहूलियत।

31. गोष्पा राख्ने: अनुसन्धान अधिकारीले दफा २० को प्रयोजन एवं प्रचलित कानून बमोजिम बाहेक यस परिच्छेद बमोजिम गरिए अनुसन्धानको सिलसिलामा आफूलाई प्रास भएका वा आफ्नो जानकारीमा आएका कागजात, सूचना, जानकारी, विवरण वा व्यापारिक सूचना गोष्पा राख्ने छैन।

तर अदालतको आदेश बमोजिम वा कानून कार्यान्वयनको कम्मा प्रचलित कानून बमोजिम अधिकारप्राप्त अधिकारीलाई त्यस्तो कागजात, सूचना, जानकारी वा विवरण प्रदान गर्न वाधा पने छैन।

32. अनुसन्धान स्थापन वा रद्द गर्न सक्ने: यस ऐनमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि अनुसन्धान अधिकारीले देखायको अवस्थामा यस परिच्छेद बमोजिम सुरु गरेको अनुसन्धान सम्बन्धी कार्यहरू जुनसुकै बिंदुको बिंदु स्थापन वा रद्द गर्न सक्ने:—

(क) अनुसन्धानको दायरामा रहेको मालवस्तुको नियर्यातकर्ता वा निर्यातकर्ताको मुलुक वा स्वायत्त भन्सार क्षेत्रको सरकारले सामान्य शैली वा लागि मूल्यमहत्त्वका तर्क मूल्यमा निर्यात गर्न वा सहूलियतप्राप्त मालवस्तु निर्यात गर्न गरी सहमति जनाएको भनी मन्त्रालयले त्यस्तो मालवस्तुको सम्बन्धमा अनुसन्धान कार्य स्थापन वा रद्द गर्न निर्देशन दिएमा,
(ख) अनुसन्धानको दायरामा रहेको मालवस्तुको नियर्यातकर्ता वा निर्यातकर्ताको मुलुक वा स्वायत्त भन्सार क्षेत्रको सरकारले मिलदोगुल्दो समस्पर्क वा प्रत्यक्ष रूपमा प्रतिस्पर्धी मालवस्तु उत्पादन गरेको स्वदेशी उद्योगलाई भएको वा हुनसकने
हानि नोक्सानी वा गम्भीर हानि नोक्सानीको प्रभावलाई हटाउने गरी मूल्य संशोधन गर्न सहमति जनाएको भनी मन्त्रालयले त्यस्रो मालबस्तुको सम्बन्धमा अनुसन्धान कार्य स्थापना र रद्द गर्न निर्देशन दिएमा,

(ग) अनुसन्धानको दायरामा रहेको मालबस्तुको आयात दिइने मिलिनिदुल्दे वा समरूपका वा प्रत्यक्ष रुपमा प्रतिस्पर्धी मालबस्तु उद्वेदन गर्ने स्वदेशी उद्योगलाई पुन्याएको वा पुनर रद्द गर्न सहमति नोक्सानीको क्षतिपूर्ति प्रत्यक्ष वा अन्तर्णुरुपमा रुपमा व्यहोन्छ गरी निर्माणकर्तारहेको मुलुक र सरकारसँग समझौता भएमा,

(घ) अनुसन्धानको दायरामा रहेको मालबस्तुको अधिकतम परिमाण मिलिनिदुल्दे वा समरूपका वा प्रत्यक्ष रुपमा प्रतिस्पर्धी निकासी मूलक मालबस्तु उद्वेदन गर्ने स्वदेशी उद्योगको कच्छा पदभागको रुपमा प्रयोग भइरहेको भन्ने पुष्टिले हुने वस्तुतात आधार भएमा,

(ड) तोकिएको अन्य अवस्थामा।

परिभाष-६

सम्बन्ध समिति सम्बन्धी व्यवस्था

33. समितिको गठन: (१) यो ऐस वा यस ऐस अन्तर्गत वनेको नियमावलीको कार्यान्वयनको लागि सम्बन्ध निकासयोग्य समन्वय गर्न मन्त्रालयमा एक समन्वय समिति रहनेछ।

(२) उपदफा (१) वमोजिमको समितिको गठन देहाय वमोजिम हुनेछः-

(क) सचिव, मन्त्रालय - अध्यक्ष
(ख) सहसचिव, अर्थ मन्त्रालय - सदस्य
(ग) सहसचिव, कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय - सदस्य
(घ) सहसचिव, मन्त्रालय - सदस्य
(ड) महानिदेशक, भन्सार विभाग - सदस्य
(च) अध्यक्ष, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ - सदस्य
(छ) अध्यक्ष, नेपाल उद्योग परिसंघ - सदस्य

१५५
(ज) अध्यक्ष, नेपाल चेम्बर अफ कर्मश - सदस्य
(झ) महानिदेशक, विभाग - सदस्य-सचिव

३४. समितिको काम, कर्त्तव्य र अधिकारः समितिको काम, कर्त्तव्य र अधिकार देखाउँगर चमोजिम हुनेछः -

(क) स्वच्छ व्यापारिक क्रियाकलाप प्रबंधन तथा स्वदेशी उत्पादको संरक्षणका लागि अवलम्बन गर्नु पनि नीतिका सम्भागमा नेपाल सरकारलाई सुझाव दिनेछ,
(ख) यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियमावलीमा पुनरावलोकन गर्नु पनि देखि एमा सो को अध्ययन गर्न मन्त्रालय सम्बन्धी सिफारिस गर्नेछ,
(ग) यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियमावली कार्यान्वयन गर्न सम्बन्ध निकायबीच समन्वय गर्नेछ,
(घ) दफा २६ को उदफा (२) चमोजिम प्राप्त प्रतिबिंदु र सो प्रतिबिंदुको कार्यान्वयनको समीक्षा गर्नेछ,
(ड) आफूले गर्नु पनि कामका सम्बन्धमा आवश्यकता अनुसार उपसमिति गठन गर्नेछ,
(च) तोकिए चमोजिमका अन्य कार्य गर्नेछ।

३५. समितिको वैटकः (१) समितिको वैटक आवश्यकता अनुसार बर्नेछ।
(२) समितिको वैटक अध्यक्षले तोकिए को मिति, समय र स्थानमा वस्त्र गर्नेछ।
(३) समितिको कुल सदস्य संख्याको बहुमत सदस्य उपस्थित भएमा समितिको वैटकको लागि गणपूरक संख्या पुनेको मानिनेछ।
(४) समितिको वैटकको अध्यक्षता अध्यक्षले गर्नेछ।
(५) समितिको वैटकको बहुमतको राज मान्य नर्नेछ र मत बराबर भएमा वैटकको अध्यक्षता गर्न व्यक्तिले निर्णायक मत दिनेछ।
(६) समितिको अध्यक्षले आवश्यक देखिए विषयसँग समबन्धित विज्ञ वा कर्मचारीलाई समितिको वैटकको आमन्त्रण गर्न सक्नेछ।
(७) समितिको निर्णाय समितिको सदस्य-सचिवले प्रमाणित गर्नेछ।
(८) समितिको वैटक सम्बन्धित अन्य कार्यविधि निर्णय आफूले उपाय गरे चमोजिम हुनेछ।

३६. समितिको सचिवालयः समितिको सचिवालय विभागमा रहेको छ।
37. सूचना प्रकाशन गर्नु पर्यः (१) नेपाल सरकारले दफा ३ वा दफा ६ वमोजिम सेफगाइर्स उपाय लगाएको, दफा ९ वा दफा ११ वमोजिम एन्टी-डम्पिङ्ग महसुल वा दफा १४ वा दफा १६ वमोजिम काउण्टरबेलिङ्ग महसुल लगाएको, त्यस्तो उपाय वा महसुल लगाउने अवधि ध्यान गरेको वा त्यस्तो उपाय वा महसुल हटाएको सूचना नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन गर्नु पर्नेछ।

(२) उपदफा (१) वमोजिम नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित सूचनाको प्रति राष्ट्रियतरको दैनिक पत्रिका र मन्त्रालयको वेबसाइट माफितमेट सार्वजनिक गर्नु पर्नेछ।

(३) मन्त्रालयले उपदफा (१) र दफा २० वमोजिम प्रकाशन गरेको सार्वजनिक सूचनाको प्रति विश्व व्यापार सहभागीको सम्बन्धित समितिमा पठाउनु पर्नेछ।

38. एक मात्र महसुल लगाउनु पन्: (१) यस ऐन वमोजिम लगाउने सेफगाइर्स उपाय, एन्टी-डम्पिङ्ग महसुल तथा काउण्टरबेलिङ्ग महसुल प्रचलित कानून वमोजिम लगाएको भन्सार महसुल, अन्त:शुल्क वा यसै अन्य दस्तुर वा शुल्क वाहिकको अन्तरिक्त महसुल उपायको रूपमा रहेको।

(२) दफा ३ वमोजिम लगाइएको सेफगाइर्सको उपाय प्रचलित कानून वमोजिम लगाइएको पूर्ण वा परिमाणात्मक बन्देज वा अन्य उपाय वाहिकको अन्तरिक्त वा ध्यान उपायका रूपमा रहेको।

(३) यस ऐनमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि दफा २६ वमोजिम अनुसंधान अधिकारीले दिएको प्रतिवेदनबाट यस ऐन वमोजिम एन्टी-डम्पिङ्ग महसुल र काउण्टरबेलिङ्ग महसुल दुवै लगाउन सकिने देखिएमा पनि त्यस्तो मालवस्तुमा सोमघे कुनै एकमन्दा बढी महसुल लगाउने छैन।

39. महसुल असुल गन्: यस ऐन वमोजिम लगाइएको सेफगाइर्स उपाय अन्तरात्का अन्तरिक्त महसुल, एन्टी-डम्पिङ्ग महसुल र काउण्टरबेलिङ्ग महसुल प्रचलित कानून वमोजिम सम्बन्धित भन्सार कायात्मकले असुल गन्नेछ।

40. बढी महसुल फितार गन्: कुनै मालवस्तुमा यस ऐन वमोजिम लगाइएको एन्टी-डम्पिङ्ग महसुल र काउण्टरबेलिङ्ग महसुल पनि कुनै कारणले नलगाउनु पनि देखिएमा वा त्यस्तो मालवस्तुमा बढी महसुल लगाइएको देखिएमा त्यसी लगाउनु नयेन वा बढी लगाइएको महसुल सम्बन्धित भन्सार कायात्मक माफित तोकिए वमोजिम आयातकतरलाई फितार दिइने छ।
41. पश्चात्तर्देशीय असर हुने गरी महसुल लगाउने: (१) देहायको अवस्था विधान रहेको देखिएमा नेपाल सरकारले दफा ९ वा दफा १४ व्यापारिको महसुल लगाउँदा त्यस्तो महसुल लगाउने निर्णय भएको मितिबाट बढीमा नब्बे दिन अधि देखि पश्चात्तर्देशीय असर हुने गरी लगाउन सकिनेछः-

(क) त्यस्तो मालवस्तु पहिले पनि डमिप्ष गरिएको कुरा अनुसंधानको क्रममा प्रमाणित भएमा,

(ख) त्यस्तो मालवस्तु पहिले पनि सहुलियतप्राप्त मालवस्तुके रूपमा आयात भएको कुरा अनुसंधानको क्रममा प्रमाणित भएमा,

(ग) डम्प गरिएको मालवस्तु बा सहुलियतप्राप्त मालवस्तु नियमित रूपमा मुलुकमा आयात भएको कुरा मन्त्रालय विध्यय भएमा,

(घ) तुलनात्मक रूपमा छोटो समयबिधिमा आयात गरिएको मालवस्तु बा सहुलियतप्राप्त मालवस्तु अधिक परिमाणमा आयात भएको कारणिक पश्चात्तर्देशीयमा महसुल नलगाउदा स्वदेशी उत्थोगलाई प्रदान गर्न खोजिएको संरक्षणको प्रयास प्रभावकारी नहुने सम्भावना देखिएमा।

(२) उपदफा (१) व्यापारिक पश्चात्तर्देशीयमा लागू हुने गरी महसुल लगाउदा त्यस्ती महसुल लगाइने अविभिन्न भाषामा महसुल तिरी स्वदेश विषयको घर भएको मालवस्तुमा मात्र लागू हुने गरी लगाउनु पनेछ।

(३) उपदफा (१) व्यापारिक लगाइएको महसुल असूल गरेका कार्य प्रचलित कानून व्यापारिक समबिधित भन्सर प्राप्तिको लागू हुने गरी लगाउनु पनेछ।

42. आवश्यक हद र अवश्यक मात्र सीमित हुने: (१) यस ऐन व्यापारिक लगाइने सेफगाइर्स उपाय, एन्टी-डमिप्ष महसुल वा त्रांगर्मिलिङ्ग महसुल स्वदेशी उद्योगमा परेको बा पनि सकने हानि नीक्षानी बा गम्भीर हानि नीक्षानीको प्रभाव नियन्त्रण गरेन प्रयोजनका लागि आवश्यक देखिएको हद र अवधिसमाको लागि मात्र लगाउनु पनेछ।

(२) यस ऐन व्यापारिक सेफगाइर्स, एन्टी-डमिप्ष तथा त्रांगर्मिलिङ्ग महसुल लगाउदा समबिधित मालवस्तुमा नेपालले बिध्य व्यापार संगठनको सदस्य हुँदा गरेको बाइज्ञानिक दरम्यान उच्च भाषामा महसुल लगाउन सकिनेछ।

43. समीक्षा गर्नु पर्नेछ: (१) यस ऐन व्यापारिक लगाइएको सेफगाइर्स उपाय, एन्टी-डमिप्ष महसुल वा त्रांगर्मिलिङ्ग महसुल समेतको विषयमा अनुसंधान अधिकारीले लोकको व्यापारिको अवधिमा समीक्षा गर्नु पनेछ।
(२) यस ऐन बमोजिम कुनै मालवस्तुमा लगाइएको सेफगार्ड उपाय, एन्टी-डिमिङ्ग महसुल वा काउंटरमेलिंग महसुलको समीक्षा गर्न सरोकारबाला पक्षले अनुसन्धान अधिकारी समक्ष निवेदन दिन सकेन्छ।

(३) उपदफा (२) बमोजिम निवेदन परेमा र समीक्षाको लागि लागि आवश्यक रकम सम्बन्धित निवेदन वा सम्बन्धित पक्षले व्यक्तमा भएमा अनुसन्धान अधिकारीले सेफगार्ड उपाय, एन्टी-डिमिङ्ग महसुल वा काउंटरमेलिंग महसुलसमेतको विषयमा समीक्षा गर्न सकेन्छ।

(४) उपदफा (१) बमोजिम गरिएको समीक्षा प्रतिवेदन मन्त्रालयमा पेश गर्नु पर्नेछ।

(५) समीक्षा सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ।

४४. पुनरावेदन गर्न सक्ने: (१) यस ऐन बमोजिम सेफगार्ड उपाय, एन्टी-डिमिङ्ग महसुल वा काउंटरमेलिंग महसुल लगाउने निर्णय वा अन्तरिम सेफगार्ड उपाय, अन्तरिम एन्टी-डिमिङ्ग महसुल वा अन्तरिम काउंटरमेलिंग महसुल लगाउने निर्णयमा चिन्ता नबुझ्ने पक्षले पैठी दिनित्रित सम्बन्धित भन्दासार कायाइल रहेको क्षेत्रको उच्च अदालतमा पुनरावेदन गर्न सकेन्छ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम पुनरावेदन गर्न पुनरावेदनको त्यस्तो महसुल वापत लागेको रकम वरावरको रकम घरौटी वापत जम्मा गर्नु पर्नेछ।

(३) उपदफा (१) बमोजिम दिडएको पुनरावेदन सम्बन्धी कार्याचारी र किनारा सम्बन्धित उच्च अदालतको वाणिज्य इज़लासवाट हुनेछ।

४५. सहयोग लिन सक्ने: (१) यस ऐनको कार्यात्मकको निमित्त अनुसन्धान अधिकारीले आवश्यकता अनुसार नेपाल सरकारको कुनै निकाय, पदाधिकारी वा निजी क्षेत्रका विभ तिनसको सहयोग दिन सकेन्छ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम अनुसन्धान अधिकारीले सहयोग मागेमा त्यस्तो सहयोग प्रदान गर्नु सम्बन्धित निकाय वा पदाधिकारीको कर्त्तृत्व हुनेछ।

४६. छुट दिन सक्ने: यस ऐनमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए ताप्न निर्यात गरेका प्रोसेक्सको लागि विशेष आधिकृत क्षेत्र वा निर्यात प्रोसेक्स व्यक्तमा मात्र प्रयोग गर्ने गरी आयात भएको क्षेत्रमा पदार्थसेग्य सम्बन्धित मालवस्तुको हकमा नेपाल सरकारले सेफगार्ड उपाय, एन्टी-डिमिङ्ग महसुल वा काउंटरमेलिंग महसुल नलगाउने गरी छुट दिन सकेन्छ।

४७. नियम, कार्यविधि वा निदेशिका बनाउने अधिकार: यो ऐन कार्यन्वयन गर्न नेपाल सरकारले आवश्यक नियम, कार्यविधि र निदेशिका बनाउन सकेन्छ।
४५.  ऐन कार्यान्वयन मापन: यो ऐन प्रारम्भ भएको मितिले पाँच वर्षपछि मन्त्रालयले ऐन कार्यान्वयनको प्रभाव सम्बन्धमा मापन गर्नेछ।

संक्षिप्तबिवरण

- दर्ता मिति:- २०७५/११/११
- प्रतिनिधि समाको बैठकमा संशोधनसहित पारित मिति:- २०७६/०४/२३
- राष्ट्रिय समाको बैठकमा संशोधनसहित पारित मिति:- २०७६/०६/०१
- राष्ट्रिय समाको संशोधनमा सहमत भई प्रतिनिधि समाक मुँ: पारित मिति:- २०७६/०६/०२
- प्रमाणीकरण मिति:- २०७६/०६/२७
बन सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विवेचन

प्रस्तावना: राष्ट्रिय बनलाई सरकारद्वारा व्यवस्थित बन, बन संरक्षण क्षेत्र, सामुदायिक बन, साझेदारी बन, कवुलिती बन र धार्मिक बनको रूपमा व्यवस्थापन गर्न र निजी, सार्वजनिक र सहरी बनको प्रवर्धन गर्दा बन्यजन्तु, बालवरण, जलाधार एवं जैविक विविधताको संरक्षण, संवर्धन तथा सदुपयोग गरी राष्ट्रिय समृद्धिमा योगदान गर्न बन सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बाटौली भएकोले।

संहिता संसदले यो ऐन बनाएको छ।

परिभाषा-१

प्रारम्भ

१. संकिर्ण नाम र प्रारम्भ: (१) यस ऐनको नाम "बन ऐन, २०७६" रहेको छ।
(२) यो ऐन प्रमाणीकरण भएको आठौं दिनदेखि प्रारम्भ हुनेछ।

२. परिभाषा: विषय बा प्रसारित अर्थ नलागेमा यस ऐनमा,-

(क) "आखेटोपहार" भन्नाले बन्यजन्तुको जीवित बा मृत शरीर बा परिवार गर्न सकिने अवस्थामा रहेको तिनीहरूको शरीरको कुनै अङ्ग सम्झनु पर्दछ र सो शरीरले बन्यजन्तुको शरीरको कुनै पदार्थ बा त्यस्तो पदार्थको सम्मिश्रणात तयार भएको कुनै बस्तुलाई समेत जनाउ।

(ख) "अन्तर्राष्ट्रियक बन" भन्नाले एकभन्दा बाढी विदेशमा फैलाईएको, भौगोलिक तथा प्राकृतिक रूपमा जोडिएको र परिस्थितिक रणनीतीको दृष्टिकोण अन्तरराष्ट्रिय बन सम्झनु पर्दछ।

(ग) "उपभोक्ता समूह" भन्नाले बनको संरक्षण, संवर्धन, व्यवस्थापन तथा सदुपयोग गर्न दफा ३९ वमोजिम गठन भएको उपभोक्ता समूह सम्झनु पर्दछ।

(घ) "कवुलिती बन" भन्नाले दफा २६ वमोजिम व्यवस्थापन गरिने राष्ट्रिय बन सम्झनु पर्दछ।

(ड) "गैर काठ बन पैदावार" भन्नाले बनमा रहेका बा बनमा उल्लो भएका बा बनवाहिर रहेका रुझहरुबाट उत्पादित काठ र दाउरा बाहेका जटील बाटौली बन्यजन्तुको आखेटोपहार लगायत अन्य सवै जैविक उत्पत्तिको सामान सम्झनु पर्दछ।

(च) "टाँबा" भन्नाले काठ बा खडा रहेका रुखमा लगाइने छाप, चिह्न बा निर्माण सम्झनु पर्दछ।
(२) "धिम्जन वन कार्यालय" भन्नाले प्रदेश सरकार अन्तर्गतको धिम्जन वन कार्यालय सम्बन्धमा पछाइने।
(३) "धिम्जनल वन अधिकृत" भन्नाले प्रचलित कानून वमोजिम नेपाल राष्ट्रिय सरकारले खटाएको धिम्जन वन कार्यालयको प्रमुख सम्बन्धमा पछाइने।
(४) "अधिकृत वन" भन्नाले दक्षा १५ वमोजिम जिम्मा दिएको राष्ट्रिय वन सम्बन्धमा पछाइने।
(५) "निजी वन" भन्नाले प्रचलित कानून वमोजिम कुनै व्यक्तिको हक लगाएका जगामा लगाई हुकौएको वा संरक्षण गरिएको वन सम्बन्धमा पछाइने।
(६) "प्रदेश वन निदेशाक" भन्नाले प्रदेश वन निदेशनालयको प्रमुख सम्बन्धमा पछाइने।
(७) "प्रदेशपिदेशको राष्ट्रिय वन" भन्नाले अन्तर्राष्ट्रिय राष्ट्रिय वन धिम्जनलको सम्बन्धमा अन्तर्राष्ट्रिय राष्ट्रिय वन सम्बन्धमा पछाइने।
(८) "प्रदेश मन्त्रालय" भन्नाले प्रदेश सरकारको वन सम्बन्धी विषयहरू हेतै मन्त्रालय सम्बन्धमा पछाइने।
(९) "मन्त्रालय" भन्नाले नेपाल राष्ट्रिय सरकारको वन तथा वातावरण मन्त्रालय सम्बन्धमा पछाइने।
(१०) "राष्ट्रिय वन" भन्नाले सरकारद्वारा व्यवस्थित वन, वन संरक्षण क्षेत्र, सामुदायिक वन, साझेदारी वन, धार्मिक वन, कबुलिती वन, प्रेमशिविरको राष्ट्रिय वन वा अन्तरराष्ट्रिय राष्ट्रिय वन सम्बन्धमा पछाइने।
(११) "बन" भन्नाले पूर्ण वा आशिक रुपमा रुख वा नुट्यानले ढाकिएको क्षेत्र सम्बन्धमा पछाइने।
(१२) "बन पैदावार" भन्नाले बनमा रहेका वा पाइएका वा बनवात ल्याइएको देवयात्रा पैदावार सम्बन्धमा पछाइने।
(१३) काठ पैदावार,
(१४) गैरकाठ बन पैदावार, वा
(१५) चट्टान, माटो, नदीजन्त्र र खनिजज्ञत पदार्थ।
(१६) "बन संरक्षण क्षेत्र" भन्नाले दक्षा १५ वमोजिम जोम्जोगरिएको बन संरक्षण क्षेत्र सम्बन्धमा पछाइने।
(१७) "बन सिमाना चिह्न" भन्नाले राष्ट्रिय बनको सिमाना छुट्याउन लगाइएका काठ, ढुंडा, सिमेंट वा अरु कुनै बस्तुका खन्ना वा
चित्रहाट सम्झनु पर्छ र सो शान्ति प्रचलित कानून बमोजिम जर्गा साप्ताङ्ग गरी तयार गरेको नक्सामा अद्वित बन सिमाना चित्रहाट सम्झन जनाउँछ।

(प) "बन व्यवस्थापन पद्धति" भजाले राष्ट्रिय बनको व्यवस्थापनका लागि अपनाइएका पद्धति सम्झनु पर्छ।

(फ) "बनक्षेत्र" भजाले निजी स्वामित्वको हक भोगको र प्रचलित कानूले अन्यथा व्यवस्था गरेको बाझेरको बन सिमाना लागाइएको बनले घेरिएको बन बनभिंत रहेको घासै मैदान, खर्क, हिउले ढाँको बन घडङ्को जाङ्गो पहाड, बाटो, पोखरी, ताल तलेया, सिमसार, नदी, खोलानाला, बगार, पटी बा ऐलानी जर्गाले आगेको क्षेत्र सम्झनु पर्छ।

(व) "बातावरणीय परीक्षण" भजाले प्रचलित कानून बमोजिम गरिने संक्षिप्त बातावरणीय अध्ययन, प्रारम्भिक बातावरणीय परीक्षण र बातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन सम्झनु पर्छ।

(भ) "बातावरणीय सेवा" भजाले बनक्षेत्रको परिच्छेदितकी प्रणालीबाट प्राप्त हुने देखाउँ बमोजिमको सेवा र सेवाको प्राप्त हुने लाभ सम्झनु पर्छ:–

(१) कार्यसेवा,
(२) जैविक विविधताको संरक्षण,
(३) जलाधार तथा जलचक प्रणाली,
(४) पर्यावरण,
(५) तौकिक, बमोजिमका अन्य वस्तु, सेवा तथा लाभ।

(म) "बिभाग" भजाले मन्त्रालय अन्तर्गतको बन तथा भू-संरक्षण बिभाग सम्झनु पर्छ।

(य) "सरकारीदा व्यवस्थित बन" भजाले दफा १४ बमोजिम सरकारी व्यवस्थापन गर्ने राष्ट्रिय बन सम्झनु पर्छ।

(र) "सशस्त्र बन रक्षक" भजाले दफा ४६ बमोजिम गठन भएको सशस्त्र बन रक्षक सेवाको विभिन्न पदमा बहाल रहेका सशस्त्र बन रक्षक सम्झनु पर्छ।

(ल) "साइंसीय बन" भजाले दफा २३ बमोजिम डिबिजन बन कार्यालय, स्थानीय तह र बन उपभोक्ताको साइंसीय बन व्यवस्थापन गरिने राष्ट्रिय बन सम्झनु पर्छ।

(व) "सामुदायिक बन" भजाले दफा १८ बमोजिम उपभोक्ताको समूहलाई सरकारी राष्ट्रिय बन सम्झनु पर्छ।

(श) "स्थानीय तह" भजाले गाउँपालिका बा नगरपालिका सम्झनु पर्छ।
परिभाषा-२
राष्ट्रिय बनको भू-स्वामित्व, भू-उपयोग तथा सीमा निर्धारण सम्बन्धी व्यवस्था

३. राष्ट्रिय बनको भू-स्वामित्व: (१) राष्ट्रिय बनको भू-स्वामित्व नेपाल सरकारमा रहेको छ।
(२) नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषदको निर्णय विना राष्ट्रिय बनको भू-उपयोग परिवर्तन गर्न, राष्ट्रिय बनको भोगाधधकार कसैलाई उपलब्ध गराउन, धितो वनधकी, साह्यपद्धै अथवा अन्य किसिमले हक हस्तान्तरण गर्न सकिने छैन।
(३) राष्ट्रिय बनको भू-उपयोग परिवर्तन गर्न र भोगाधधकार उपलब्ध गराउने सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ।

४. राष्ट्रिय बनको सीमा निर्धारण: नेपाल सरकारले प्रदेशमन्त्रिको राष्ट्रिय बन र अन्तर प्रादेशिक बनको सीमा निर्धारण गरेको छ।

५. जनगा प्रास गर्न सक्ने: (१) राष्ट्रिय बनको सिमामा छुट्याउँचा नेपाल सरकारले त्यस्तो बनको संसर्कारको लागि आवश्यक भएमा सो बनभत्रको र सो बनको सिमानासै जोडिएको सार्वजनिक र लूकेको निजी जर्गा र सो जर्गामा बनको घर, छाप्रो, टहरो तथा अन्य भौटिक संसर्चना समेत बनको सिमानाभन्द्र पारी छुट्याउँदा सकेको छ।
(२) उपदफा (१) बमोजिम बनको सिमानाभन्द्र पारिएको निजी व्यक्तिको निजी जर्गा र सो जर्गामा बनको घर, छाप्रो, टहरो तथा अन्य भौटिक संसर्चना समेत जर्गा प्रास सम्बन्धी प्रचलित कानून बमोजिम प्रास गरी सोको क्षति पूर्ण र मुआवजा दिनु पन्छ।
(३) बन सिमानाभन्द्र पररको जर्गाको प्रास सम्बन्धी अन्य व्यवस्था जर्गा प्रास सम्बन्धी प्रचलित कानून बमोजिम हुनेछ।

६. निजी जर्गाको लगत काउँने: (१) यस परिभाषा में बमोजिम व्यक्तिको निजी जर्गा राष्ट्रिय बनभत्र पारिएको त्यस्तो जर्गा प्रास गरी मुआवजा र क्षति पूर्ण निर्धारण गरेको छो जर्गामा राष्ट्रिय मन्त्रालयले, किसी नम्बर र तथा सिमाना सम्बन्धी बिवरण खोली डिलिप्टर बन अधिकतले मालपोत कार्यालय एवं सम्बन्धित राष्ट्रीय सामन्तहरुलाई लगत कड्टा को लागि लेखी पताकेहुन पन्छ।
(२) उपदफा (१) बमोजिम लेखी आएमा सात दिनभत्र मालपोत कार्यालयले सो जर्गाको मालपोत र सम्बन्धित स्थानीय प्रशासनले सो जर्गामा करको लगत कड्टा गरी सोको जानकारी डिलिप्टर बन कार्यालयलाई दिनु पन्छ।
(३) उपदफा (२) बमोजिम लगत कड्टा भएको बिवरण डिलिप्टर बन कार्यालयले मन्त्रालय र विदेश मन्त्रालयमा पताकेहुन पन्छ।
७. जरगा दर्ता गर्न नहुने: (१) राष्ट्रिय वनभित्रको जरगा कसैले पनि दर्ता गर्न बा गराउन हुैैन।
(२) कसैले राष्ट्रिय वनभित्रको जरगा दर्ता गराएको भएमा त्यसरी दर्ता भएको आधारमा त्यस्तो जरगामा दाती लाग्ने छैन र त्यस्तो दर्ता स्वत: बदर भएको मानिनेछ।
(३) यो ऐन प्रारम्भ हुनुभन्दा अधि कसैले राष्ट्रिय बनको कुनै भाग गैरकानुनी रुपले दर्ता गराएको रहेको भने त्यस्तो दर्ता समेत यो ऐन प्रारम्भ भएपछि स्वत: बदर हुनेछ।
(४) उपदफा (२) र (३) वमोजिम दर्ता बदर भएको जरगाको लगत कट्टा गर्न डिबिजनल बन अधिकृतले मालपेट कार्यालयलाई र कर्को लगत कट्टा गर्न सम्बन्धित स्थानीय तहलाई ठकारेको पठाउनु पर्नेछ। त्यसरी लेखी आएमा सात डिनभित्र मालपेट कार्यालयले सो जरगाको मालपेट र सम्बन्धित स्थानीय तहले सो जरगाको कर्को लगत कट्टा गरी सोको जानकारी डिबिजन बन कार्यालयलाई दिनु पर्नेछ।
(५) उपदफा (४) वमोजिम लगत कट्टा भएको विवरण डिबिजन बन कार्यालयले मन्त्रालय र प्रदेश मन्त्रालयमा पठाउनु पर्नेछ।

८. राष्ट्रिय बनमा कुनै व्यक्तिलाई हक प्राप्त नहुने: यस ऐन वमोजिम पढा, पूर्णि वा प्रभावपत्र प्रास गरी वा अरु कुनै प्रकारले हक बा सहलियत प्रास गरेकोमा बाहेक कुनै व्यक्तिलाई राष्ट्रिय बनमा कुनै किसिमको हक बा सहलियत प्रास हुने छैन।

९. वनशेत्रमा प्रवेश निषेध: (१) वन संरक्षणको वृद्धिकोणबाट आवश्यक देखिएमा डिबिजनल बन अधिकृतले सार्वजनिक सूचना प्रकाशन गरी राष्ट्रिय बनको पूरे वा केही भागमा निविध समयको लागि प्रवेश निषेध गर्न सकिनेछ।
(२) उपदफा (१) वमोजिम प्रवेश निषेध गर्दा सिमाना छुट्याई भएको आवेदन जातिको लागि बाटो छुट्याउन सकिनेछ। र पसी छुट्याईको बाटो उपदफा (१) वमोजिम प्रकाशित सूचनामा उल्लिखित शर्तको अधीनमा रही प्रयोग गर्न सकिनेछ।
(३) उपदफा (२) मा जुन्नुसकु रा लेखिएको भए लागि प्रवेश निषेध गरिएको वनशेत्रमा कुनै पनि प्रकारको धरपालु चौपाया प्रवेश गराउन पाउँछ।
(४) उपदफा (१) वमोजिम प्रवेश निषेध गर्दा नेपाल सरकारबाट अनुमति प्रास आयोजना सञ्चालकको हकमा तोकिए वमोजिम प्रवेश निषेधको व्यवस्था गरिएको हुन्छ।

१०. राष्ट्रिय बनको भू-उपयोग योजना लागू गर्न सकिने: नेपाल सरकारले दिशो वन संरक्षण, १५५
व्यवस्थापन एवं वातावरण तथा विकासवीचको सन्तुलन कायम गर्नका लागि कुनै खास बन्दोबस्त स्थापन र तरिका बनन्छ। बन्दोबस्त भू-उपयोग योजना लागू गर्न वा गराउन सक्नेछ।

11. राष्ट्रिय बनको व्यवस्थापन: (१) नेपाल सरकारले प्रदेशशिखरको राष्ट्रिय बन र अन्तर राष्ट्रिय बनको व्यवस्थापनको लागि प्रदेश सरकारसंग परामर्श गरी एकीकृत वा प्रदेशगत रणनीतिक योजना बनाउनेछ।

(२) उपदफा (१) बमोजिमको रणनीतिक योजनाको अधिनियम रही प्रदेश सरकारले प्रदेशशिखरको राष्ट्रिय बन र अन्तर राष्ट्रिय बनको संरक्षण, विकास र सहनयोग गर्न आवश्यक व्यवस्था गर्न सक्नेछ।

(३) डिइजिनल वन अधिकृतको यस ऐनको अधिनियम रही सहभागितामूलक रूपमा आफ्नो कार्य क्षेत्रभित्र राष्ट्रिय बनको रणनीतिक योजना तयार गरी तौलिए बमोजिम स्वीकृत गराउने कार्यस्थल गर्न पनेछ।

(४) राष्ट्रिय बनभित्रको कुनै क्षेत्रलाई नेपाल सरकारले भन्न सम्बन्धी राष्ट्रिय आयोजनाको रूपमा व्यवस्थापन गर्न सक्नेछ।

12. वनश्रेणिको वसोबास वा पुनर्वास नगरीतसक्नेछौँ: (१) रुख त्रावणको रुखलाई वसोबास वा पुनर्वासको लागि गरिएको छैन।

(२) यो ऐन प्रारम्भ हुनेरु प्रारम्भ प्रचलित कानूनको अधिनियम रही वसोबास वा पुनर्वास गरिएको प्राधिकृत तयार जनता रुखलाई वसोबास लागू गर्न सम्बन्धी रुखलाई स्वामित्व र त्यस्त रुखलाई प्रवर्तनको रुखलाई वसोबास लागू गर्न सक्नेछ।

(३) उपदफा (२) मा उल्लिखित रुखलाई ऐन रुखलाई वसोबास लागू गर्न सक्नेछ।

13. सीमासार क्षेत्रको व्यवस्थापन: (१) राष्ट्रिय बनश्रेणिको सीमासार क्षेत्रको संरक्षण, संचालन, प्रवर्तन र व्यवस्थापन नेपाल सरकारले गर्नेछ।

(२) उपदफा (१) बमोजिमको सीमासार क्षेत्रमा तौलिए, बमोजिम पर्यायस्थो विकास सम्बन्धी कार्य गर्न सक्नेछ।

परिच्छेद-३
सरकारबाट व्यवस्थित वन सम्बन्धी व्यवस्था

14. सरकारबाट व्यवस्थित बनको व्यवस्थापन: (१) डिइजिनल वन अधिकृतको राष्ट्रिय बनको कुनै भागलाई सम्बन्धित गरी नेपाल सरकारबाट स्वीकृत रणनीतिक योजनाको अधिनियम रही सरकारबाट व्यवस्थित बनको रूपमा व्यवस्थापन गर्न सक्नेछ।

(२) उपदफा (१) मा जुनसूकै कुरा लेखिएका भए तापनी र वन संरक्षण गर्न सक्नेछ।

१६६
क्षेत्र, सामुदायिक वन, साझेदारी वन, धार्मिक वन तथा कल्याणको अन्य राष्ट्रिय वन सरकारद्वारा व्यवस्थित वनको रूपमा व्यवस्थापन गर्नु पर्नेछ।

(३) सरकारद्वारा व्यवस्थित वनको व्यवस्थापनको लागि तरकारी बमोजिम कार्ययोजनामा स्थायी गराई लागू गरिएको छ।

(४) नेपाल सरकारले अन्तरग्रामिक वनको राष्ट्रीय योजना बनाउनेछ।

परिच्छेद-४

वन संरक्षण क्षेत्र सम्बन्धी व्यवस्था

1५. वन संरक्षण क्षेत्र: (१) दफा १५ को अधीनमा रही मन्त्रालयले प्रदेश मन्त्रालयको परामर्शमा नेपाल राज्यपाल सुन्ना प्रकाशन गरी देखि राष्ट्रिय वनको कुनै भाग तथा सम्बन्धित भू-परिधीय क्षेत्रका समाधान गरी विशेष कार्ययोजनामा नालाई वन संरक्षण क्षेत्रको रूपमा घोषणा गर्न सक्छेको छ:

(क) राष्ट्रिय तथा अन्तरराष्ट्रिय दृष्टिकोणले वातावरणीय, पारिस्थितिक, वैज्ञानिक वा सांस्कृतिक महत्त्वको,
(ख) जलाधार संरक्षणको हिसाबले संबद्ध देखि देखिएको,
(ग) संरक्षित क्षेत्र राष्ट्रिय वनस्थल, वनस्थल तथा वन-जनन्तुको संरक्षण तथा व्यवस्थापन गर्न आवश्यक रहेको बा
(घ) पर्यावरणको विकास गर्न उपयुक्त देखि देखिएको।

स्पष्टीकरण: यस दफाको प्रयोजनको लागि "भू-परिधीय क्षेत्र" भ्रमण वन तथा वनस्थल अन्तरसम्बन्धित समुदाय, क्षेत्र तथा प्राकृतिक स्रोत सम्बन्धि पर्दछ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम स्थायी भएको कार्ययोजनाको कार्यन्वयन दिशिएको बन कार्यालयले गरेको छ।

1६. वन संरक्षण क्षेत्रको व्यवस्थापन: (१) वन संरक्षण क्षेत्रको राष्ट्रिय वनेरोगो क्षेत्रगत अवस्थितिको आधारमा एक वा समन्दर बढी वन व्यवस्थापन पठारि अवलाभ गर्न सक्छेको छ।

(२) यस ऐमा अन्यजै जोसुके कुरा लेखिएको भए तापनि बन संरक्षण क्षेत्रभित्र रहेका अन्य बन व्यवस्थापन पठारि अन्तर्गत व्यवस्थापन भएको राष्ट्रिय वनको कार्ययोजनाको बनाउँदा दफा १५ को उपदफा (१) बमोजिमको कार्ययोजनाको अधीनमा रही बनाउनु पर्नेछ।

(३) उपदफा (२) वमोजिम वन संरक्षण क्षेत्रको व्यवस्थापनबाट प्राप्त हुने लामाङ्को बौढफाँट राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा विश्व आयोग सम्बन्धि प्रचलित
नेपाल सरकारले वन संरक्षण क्षेत्रलाई वन्यजन्तुहरूको लागि जैविक मार्ग घोषणा गर्न सक्नेछ।

(१) नेपाल सरकारले वन संरक्षण क्षेत्रलाई वन्यजन्तुहरूको लागि जैविक मार्ग घोषणा गर्न सक्नेछ।

(२) उपदफा (१) वमोजिमको वन संरक्षण क्षेत्र रुपान्तरण हुँदा यो एन प्रारम्भ भएको बवि कायम रहेको संरक्षित वन यो एन प्रारम्भ भएको व्यवस्थापन पद्धतिमा प्रतिकृत असर परेको मानिने छैन।

परिच्छेद-५  
सामुदायिक वन सम्बन्धी व्यवस्था

(१) वमोजिम गठन भएको उपभोक्ता समूहले वनको विकास, संरक्षण, उपयोग, व्यवस्थापन तथा वन प्रैदौलकको स्वल्पन्त्र रूपमा मूल्य निर्धारण गर्न र विविध वितरण गर्न पाउने गरी सहित भाग सामुदायिक बनको रूपमा व्यवस्थित गर्न चाहिएको कार्ययोजना सहित हिमिजनल बन कार्यालयमा निवेदन दिनु पनेछ।

(२) उपदफा (१) वमोजिमको कार्ययोजना हिमिजनल बन अधिकृतले जैचवुङ्ग गरी उपयुक्त देखिएमा स्वीकृत गन्छ।

(३) उपदफा (२) वमोजिम कार्ययोजना स्वीकृत भएमा हिमिजनल बन अधिकृतले उपदफा (१) वमोजिमको उपभोक्ता समूहलाई तोकी वमोजिमको ठौंचामा वन हस्तान्तरण सम्बन्धी प्रमाणपत्र दिनु पनेछ।

(४) उपदफा (१) को प्रयोजनको लागि हिमिजनल बन अधिकृतले उपभोक्ताको सहभागितामा उपभोक्ता समूह गठन गर्न र कार्ययोजना कयार गर्न अवश्यक प्राविधिक एवं अन्तः सहयोग उपलब्ध गराउन सक्नेछ।

(५) उपभोक्ता समूहको चाहना र आवश्यकताको आधारमा वन व्यवस्थापन कार्यलाई प्रभावकारी बनाउन उपभोक्ता समूहले सम्बन्धित स्थानीय तहको परामर्शमा सामुदायिक क्षेत्रको कार्ययोजना बनाउन र अवश्यकता अनुसार संशोधन गर्न सक्नेछ। त्यस्री बनाएको र संशोधन गरेको कार्ययोजना कार्यन्वयन गर्नुको उपभोक्ता समूहले सोको जानकारी हिमिजनल बन अधिकृतलाई दिनु पनेछ।

(६) उपदफा (५) वमोजिम उपभोक्ता समूहले बनाएको कार्ययोजना ब रोजा गरेको संशोधन बालाकर्मणा उल्लेखनीय प्रतिकृत असर पर्ने देखिएमा हिमिजनल बन अधिकृतले त्यस्रो कार्ययोजना ब र संशोधनको जानकारी पाएको १६५
समुदायिक बन फिता लिन सरकने: (१) दफा १८ बमोजिम हस्तान्तरण भएको समुदायिक बनमा उपभोक्ता समूहले कार्ययोजना बमोजिम कार्य सञ्चालन गर्न सक्छन् यद्यपि उपभोक्ता समूहले बमोजिम प्रदेशका त्यस्तो उपभोक्ता समूहले दिन सक्छन्।

(२) उपदफा (१) बमोजिम उपभोक्ता समूहले पर्याप्त बिकासका लागि तोकी बमोजिम बनको प्रयोग गर्न सक्छन्।

(६) उपभोक्ता समूहले सामुदायिक बनको विकास, संरक्षण तथा उपयोग गरी आय आर्जनको लागि गर्मीको रेखामूलका उपभोक्तालाई सामुदायिक बनको कुनै भाग तोकी बमोजिम सम्झो गर्दै पनि दिन सक्छन्।

बमोजिम दिविजनल बन अधिकृतले गर्नको निर्णय उपर चित नहुन्छ बन उपभोक्ता समूहले पैतृस दिनभित्र प्रदेश बन निर्देशक सम्झु हुन्छ। त्यस्तो उपभोक्ता उप प्रदेश बन निर्देशकले गर्नको निर्णय अन्तिम हुन्छ।

सामुदायिक बन पुन: हस्तान्तरण गर्न सक्ने: (१) दफा १९, को उपदफा (१) दफा १८ गरी भएको समुदायिक बन फिता लिने गरी भएको उप सोही दफाको उपदफा (२) त्यस्तो उपभोक्ता समूहले पैतृस दिनभित्र प्रदेश बन निर्देशक सम्झु हुन्छ। त्यस्तो उपभोक्ता समूहले पैतृस दिन सक्छन्।

(२) उपदफा (१) बमोजिमको निर्णय उपर सो दफाको उपदफा (२) बमोजिम उपभोक्ता समूहले पैतृस दिनभित्र प्रदेश बन निर्देशकले दफा १८ बमोजिमको प्रक्रिया पूरा गरी उपभोक्ता समूह पुनर्गठन गरी सो सामुदायिक बन हस्तान्तरण गर्न पनि।

१९६
२९. कायायोजना विपरीत काम गरेलाई हुने सजसः (१) सामूहिक वनमा कुनै उपभोक्ताले कायायोजना विपरीत हुने कुनै काम गरेमा निजलाई सम्बन्धित उपभोक्ता समूहले जिरियाना गर्न सक्नेछ र त्यस्तो कामबाट कुनै हानि नोक्सानी भएकोमा वियो वरावरको रकम श्लोकितको रूपमा असुल गर्न सक्नेछ।

(२) उपदफा (१) व्यवस्थापन उपभोक्ता समूह आफैले कारबाही गर्न नसेको सो समूहले डिबिजन वन कार्यालयलाई कारबाहीलाई लागि सिफारिस गर्न सक्नेछ र यसी सिफारिस भई आएमा डिबिजनल वन अधिकृतले त्यस्तो जिरियाना गर्न सक्नेछ।

(३) उपदफा (१) व्यवस्थापन जिरियाना गर्ने कारणले मात्र त्यस्तो व्यवस्थालाई प्रथालाई कानून व्यवस्थापन कारबाही गर्न बाधा पुगेको मानिने छैन।

३२. नाखो विकासको लागि खर्च गर्नु पर्नेः (१) उपभोक्ता समूहले कायायोजना व्यवस्थाली आर्जन गरेको वार्षिक आयबाट क्रममा पत्रिका प्रतिवर्ष रकम नाखो विकास, संरक्षण र व्यवस्थापन कार्यमा खर्च गरी जीवनी रहेको रकमको क्रममा पत्रिका प्रतिवर्ष रकम सम्बन्धित स्थानीय तहसेक समन्वय गरी गरिरी न्यूनिकरण, महिला सशक्तकरण तथा उद्यम विकास कार्यमा खर्च गर्नु पर्ने।

(२) उपदफा (१) व्यवस्थापन खर्च गरी जीवनी रहेको रकम उपभोक्ता समूहको हितमा प्रयोग गरिनेछ।

परिच्छेद-६
साझेदारी वन सम्बन्धी व्यवस्था

३३. साझेदारी बनः (१) प्रेदेश मन्त्रालयले देहायका उद्देश्यका लागि डिबिजनल वन अधिकृतको सिफारिस सरकारद्वारा व्यवस्थित नाखो रहेको क्रममा अति भाग दफा २२ को अधीनमा रही डिबिजन वन कार्यालय, स्थानीय तह र वन उपभोक्ताको साझेदारीमा लोक्यावि व्यवस्थाली नाखो रूपमा व्यवस्थापन गर्न सक्नेछः)

(३) नाखो विकास र विग्रह व्यवस्थापन गरी अर्थतन्त्र टेका पुनुताउन।

(ख) नाखो विकासको विचारको बाट डाडा रहेको परम्परागत उपभोक्ताकालाई नाखो संरक्षणको कार्यमा सहभागी गराई त्यस्ता उपभोक्ताकालाई नाखो पैदावार आपूर्तिको व्यवस्था गर्न।

(ग) नाखो विकासको उत्पादकत्वमा अभिव्रुढ्य गर्न तथा खाली क्षेत्रको नाखो उपयोग गर्न।

(घ) जैविक विविधता तथा जलाधार क्षेत्रको संरक्षण र संचर्दन गर्न,
(२) साझेदारी वनको व्यवस्थापनलाई लागि तौलिए, बमोजिम स्थानीय तह तथा साझेदारी वन उपभोक्ता समूहको परामर्शमा डिबिजनल वन अधिकृतले कार्ययोजना तयार गरी प्रदेश वन निर्देशनलय समक्ष पेश गरेका र प्रदेश वन निर्देशकले त्यसो कार्ययोजना स्वीकृत गर्न सकेका।

(३) उपदफा (२) बमोजिम स्वीकृत भएको कार्ययोजना लागि गरेका दायित्व डिबिजन वन कार्यालय, स्थानीय तह तर दफा २४ बमोजिमको साझेदारी वन उपभोक्ता समूहको हुनेछ।

(४) उपदफा (१) बमोजिमका साझेदारहरूले कार्ययोजना बमोजिम कार्य सञ्चालन गर्न नसक्ने बा बातावरणमा उल्लेखनीय प्रतिकृत असर पने कुनै कार्य गरेका बा यो ऐन र यस ऐन अन्तर्गत भएको निघम बमोजिम पालना गर्नु पने शर्तहरू पालना नगरामा प्रदेश मन्त्रालयले त्यसो साझेदारी वनको व्यवस्थापन पद्धती अन्त्य गर्न सकेका र सो वन स्वत: सरकारालाई व्यवस्थित वनको रूपमा व्यवस्थापन हुनेछ।

तर त्यसले उपभोक्ता समूहको दर्ता खरेज गरी साझेदारी वन किर्तिक लिने निर्णय गर्नु अधिक त्यसो उपभोक्ता समूहलाई आफ्नो सफाई पेश गर्न मनाइंदै सचेतना गर्नुहुनेछ।

२४. साझेदारी वन उपभोक्ता समूह गठन गर्न सक्ने: साझेदारी वनको विकास र संरक्षणको लागि उपभोक्तालाई तर्कबाट आवश्यक व्यवस्था गर्न एवं त्यसो वनवात उपभोक्तालाई प्राप्त हुने बन पैदावारको व्यवस्थापन गर्न साझेदारी वन व्यवस्थापन क्षेत्रमा पच्चीस दिनमा सम्बन्धित परम्परागत उपभोक्ताहरूले साझेदारी वन उपभोक्ता समूह गठन गर्न सकेकुँदै।

२५. साझेदारी वनको वन पैदावार उपयोग तथा बिरुक्तिबिरुतिर: (१) साझेदारी वनवात उत्पादित काभ्र, दाउँ र गैह्रकार्यको वौडफाउंट तौलके बमोजिम हुनेछ।

(२) साझेदारी वन उपभोक्ता समूहले साझेदारी वन व्यवस्थापन कार्ययोजनाको कार्यन्वयन वौडफाउंट सो समूहलाई प्राप्त हुने बन पैदावार आन्तरिक खप्तको लागि राष्ट्रियको सयक्रियता दिई जीवी रहेको बन पैदावार मात्र समूहबाहिर पठाउने गरी छाैटपुँ सकेकुँदै।

(३) साझेदारी वनवात उपभोक्ता समूहलाई प्राप्त हुने बन पैदावार बिक्री वितरण वार्ड प्राप्त राम धनको कम्तिमा पद्धती प्रतिष्ठात राम वनको विकास, संरक्षण र व्यवस्थापन कार्ययोजना खर्च गरी जीवी रहेको रामको कम्तिमा पवार प्रतिष्ठात राम सम्बन्धित स्थानीय तहसौँ समन्वय गरी जीवी ज्ञानीकरण, महिला सशक्तिकरण तथा उधम विकास कार्ययोजना खर्च गर्नु पनेकुँदै।
(४) उपदफा (३) बमोजिम खर्च गरी बौकी रहेको रकम उपभोक्ता समूहको हितमा खर्च गरिनेछ।

परिच्छेद-७
कबुलियति बन सम्बन्धी व्यवस्था

२६. कबुलियति बन प्रदान गर्नेछ (१) नेपाल सरकारले देशातील तथा अन्दर राष्ट्रीय बनको हैसियत विप्रिएको डुवे भाग कबुलियति बनको रूपमा तोकाे बमोजिम सम्बन्धी गरी प्रबलित कानून बमोजिम स्थापित कुनै सहित संस्थालाई उपलब्ध गराउन सक्नेछ :-

(क) वन पैदाबारमा आभारित उधोगहरुलाई आवश्यक पर्ने कच्छा पदार्थ उत्पादन गर्न,

(ख) बृक्षारोपण गरी वन पैदाबारको उत्पादनमा वृक्ष गरी विचिनी वितरण गर्न वा उपयोग गर्न,

(ग) बनको संरक्षण र विकास हुने गरी कृिि वन बाटी वा पशु फार्म सञालन गर्न,

(घ) बनको संरक्षण र विकास हुने गरी क्रिट, पतझ तथा व्यजनमुको फार्म वा उथान सञालन गर्न,

(ड) बनको संरक्षण र विकास हुने गरी पर्याप्यतन व्यवसाय सञालन गर्न।

सूचीकरण: यस दफाको प्रयोजनको लागि "हैसियत विप्रिएको डु" भजाेले ढील प्रतिशतमा कम दुर्घ घनत्व (काँउन कबेर) भएको बन समझानु पर्नुहोस्।

(२) उपदफा (१) भए पुनुकी कुरा लेखिएको भए तापि डिक्जन बन कार्यालयले गरीरिकी रेखामुँ रहेका जनताको गरिरी त्यसकरणको लागि कार्ययोजना बनाई बनको संरक्षण र विकास हुने गरी आय आर्जन हुने कार्यक्रम सञालन गर्न त्यस्ता जनताको समूहलाई कबुलियति बनको रूपमा बनक्षेत्र उपलब्ध गराउन सक्नेछ।

२७. कबुलियति बन फिर्ता लिन सक्ने (१) कबुलियति बनमा सम्बन्धीको पक्ष वा अन्य कसैले कार्ययोजना विपरीतका कुनै काम गरेमा वा बनमा हानि नोक्सानी पुनाउने कार्य गरेमा डिक्जनल बन अधिकृतते त्यस्तो कबुलियति बन लोकप्रिय बमोजिम फिर्ता लिने निर्णय गर्न सक्नेछ र त्यस्ता कार्य गर्ने व्यवस्था, संच संस्था वा समुदायलाई अन्तर राष्ट्रीय बनमा कसुर गरे सरह सजाय हुनेछ।

तर त्यसरी कबुलियति बन फिर्ता लिने निर्णय गर्नु मध्ये सम्बन्धित पक्षलाई
आपनो सफाई पेशा गरेँ नसनासित मौका दिइनेछ।

(२) उपदफा (१) वमोजिम डिमिजनल बन अधिकतले कबुलियती बन फिर्ता लिने गरी गरेको निर्णयमा चित् नभुने पत्थरेप्रय भएको पैरको विभाग विभागको महानिदेशक समक्ष उजुर गर्न सकेनेछ।

(३) उपदफा (२) वमोजिम परेको उजुरीको सम्बन्धमा विभागको महानिदेशकले गरेको निर्णय अन्तिम हुनेछ।

(४) यस दफामा अन्यत्र जुनसुकै विषय लेखिएको भए ताप सिलिबा २६ को उपदफा (२) वमोजिम उपल्ब्ध गराइएको बनक्षेत्रमा बन संरक्षणको प्रतिकूल हुने गरी कुनै काम भएको नेपाल सरकारले जुनसुकै बस्त तपस्तो कबुलियती बन फिर्ता लिने निर्णय गर्न सकेनेछ र यस्ती फिर्ता भएको बन सरकारद्वारा व्यवस्थित बनको रुपमा त्यसप्रस्ताव गर्न पर्नेछ।

परिच्छेद-८
धार्मिक बन सावधानी व्यवस्था

२८. धार्मिक बन: (१) डिमिजनल बन अधिकतले परागीय निर्धारितको धार्मिक स्थल र त्यसको विरुपिको बनको संरक्षणका लागि प्रतिकूल कारण वमोजिम स्थापित कुनै धार्मिक निर्धार, समूह र समुदायलाई उत्तर क्षेत्र विरुपिको राष्ट्रिय बन धार्मिक बनको रुपमा संरक्षणको लागि हस्तान्तरण गर्न सकेनेछ।

(२) उपदफा (१) वमोजिम संरक्षणको लागि हस्तान्तरण गरिएको कारणले मात्र तपस्तो तर तपस्तो धार्मिक निर्धार, समूह र समुदायको नाममा हक हस्तान्तरण भएको मानिने छैन।

२९. धार्मिक बनमा रेखको बन पैदावारको उपयोग: (१) धार्मिक बनमा रेखको बन पैदावार सम्बन्धित धार्मिक निर्धार, समूह र समुदायले धार्मिक कार्यमा मात्र उपयोग गर्न सकेनेछ।

तर धार्मिक बनक्षेत्रमा विकास आयोजना निर्माण तथा सजावलनको काममा प्राय भएको बन पैदावार डिमिजन बन कार्यालय र व्यवस्थापित पर्ने हक हस्तान्तरण गर्न सकेनेछ।

(२) उपदफा (१) वमोजिम बन पैदावार उपयोग गर्दै विपचित उद्योगमा उद्योगीय प्रतिकूल असर पनेँ गरी र सार्थक धर्ममा हानि नेपाली हुने गरी र जलाहार द्वारा भूँ-भूव नुहुने गरी रुख कटाउ गर्न पाइने छैन।

३०. धार्मिक बन फिर्ता लिन सकिने: (१) दफा २८ वमोजिम जिम्मा दिएको धार्मिक बनमा सम्बन्धित धार्मिक निर्धार, समूह र समुदायले दफा २९ विचारको कार्य गरेमा र धार्मिक बनमा गर्ने कार्य सजावल गर्न नसकेमा र यो ऐन र यस
अन्तर्गत बनेको नियम बमोजिम पालना गर्नुभएको पुष्टि गर्नुभएको माध्यममा डिमिजनल बन अधिकृतले त्यस्तो धार्मिक बन फिर्ता लिने निर्णय गर्न सक्नेछ।

tर धार्मिक बन फिर्ता लिने निर्णय गर्नुभार अभिधिनिधित धार्मिक निकाय, समूह वा समुदायलाई आफ्नो सफाई पेशा गर्न मनासिव मौका दिइनेछ।
(२) उपदफा (१) बमोजिम डिमिजनल बन अधिकृतले गरेको निर्णय उपर निभैने व्यक्ति, धार्मिक निकाय, समूह वा समुदायले उन्नति आफ्नो मितिले गिरीस दिल्भनिप्रेषण बन निर्देश दिइनेछन्।
(३) उपदफा (२) बमोजिम प्राप्त उपभोक्ताको सम्बन्ध देश प्रेश बन निर्देश दिइनेछ।

परिच्छेद-९
उपभोक्ता समूह गठन सम्बन्धी व्यवस्था

३१. उपभोक्ता समूहको गठन: (१) सामूहिक हितका लागि छैन बनको संरचना विकास र व्यवस्थापन गरी बन पैदा गरी उपभोक्ता उपयोग गर्न चाहने त्यस्तो बनका सम्बन्धित उपभोक्ताले यस एनमा व्यवस्था भए बमोजिम उपभोक्ता समूह गठन गर्न सकेको छ।
(२) उपदफा (१) बमोजिम गठन गरिएका उपभोक्ता समूहको कायाकल्पना तोक्रिएको बमोजिम दा गर्नु पनेछ।
(३) उपदफा (२) बमोजिम दर्ताले लागि सम्बन्धित उपभोक्ता समूहले विधान सहित संलग्न राखी निवेदन दिन पनेछ।
(४) उपभोक्ता समूहले प्रत्येक वर्ष आर्थिक वर्ष समाप भएको तीन महिनामधील तोक्रिएको बमोजिम आर्थिक विवरण तथा बनको त्यस्ती समेत खुलाई आफ्ना क्रियाकलापको वार्षिक प्रतिवेदन सम्बन्धित स्थानीय तह र डिमिजन बन कार्यालय सम्बन्ध देश पेश गर्नु पनेछ।

३२. उपभोक्ता समूह सदस्यहरूले संस्था छुने: (१) उपभोक्ता समूह अविचार उत्तराधिकारीको एक स्वाभाविक र सक्रिय संस्था छुने。
(२) उपभोक्ता समूहको आफ्नो एउटा छुट्टी छाप हुनेछ।
(३) उपभोक्ता समूहले व्यक्ति सरह चल अचल सम्पति प्राप्त गर्न, उपभोग गर्न, वेंच विन्यास गर्न बो अन्य क्रिसमो वन्दोबस्त गर्न सक्नेछ।
(४) उपभोक्ता समूहले व्यक्ति सरह आफ्नो नामदात नालिस उजुर गर्न र सो उपर पनि सोही नामदात नालिस उजुर लागन सक्नेछ।

३३. उपभोक्ता समूहको कोष: (१) उपभोक्ता समूहको आफ्नो एउटा छुट्टी कोष हुनेछ।
(२) उपदफा (१) वमोजिमको कोषमा देहायको रकम जस्मा गरिनेछ:-

(क) नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहबाट प्राप्त अनुदान रकम,
(ख) कुनै स्वदेशी व्यक्ति वा संस्थाबाट प्राप्त अनुदान वा सहायता रकम,
(ग) बन पैदावारको जिकी वितरणबाट उपभोक्ता समूहलाई प्राप्त रकम,
(घ) उपभोक्ता समूहको सदस्यता शुल्क र उपभोक्ता समूहले गरेको जरिबाट राहत उपलब्ध गराइएको रकम।

(३) उपभोक्ता समूहको तर्कबाट कार्ययोजना वमोजिम गरिने खर्च उपदफा (१) वमोजिमको कोषबाट व्यहोरिनेछ।

(४) उपभोक्ता समूहले व्यवस्थापन गरेको बनमा रहेका बन्यजन्तुबाट ल्यस्तो समूहको सदस्यको स्थानको क्षणेनु भएको उद्यम तथा पर्यायपूर्ण कार्यक्रम अफैं ले स्थानीय तह वा संघ संस्था वा निजी क्षेत्र वा सहकारीसंगठनको साझेदारीमा सधारण गर्न सक्ने।

(५) उपदफा (१) वमोजिमको कोषको सञ्चालन तोकिए वमोजिम हुनेछ।

३४. बन उद्यम र पर्यायपूर्ण कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सक्ने: (१) उपभोक्ता समूहले तोकिए वमोजिमको प्रक्रियाको अवलोकन गरी स्वभावकाली विषयक विषयको निर्देश गरेको बन उद्यम तथा पर्यायपूर्ण कार्यक्रम आफ़ैं वा स्थानीय तह वा संघ संस्था वा निजी क्षेत्र वा सहकारीसंगठनको साझेदारीमा सञ्चालन गर्न सक्नेछ।

स्पष्टिका: यस दफाको प्रयोजनको लागि "बन उद्यम" भन्नाले बन्यजन्तु व्यवस्थालाई समेत र उपभोक्ता समूहले तोकिए वमोजिमको कार्ययोजनाको लागि उपभोक्ता समूहको उन्नतदायित्व हस्तान्तरण भएको मानिन्छ।

(२) उपदफा (१) वमोजिम सञ्चालनमा साझेदारी गरेको कारणले मात्र उपभोक्ता समूहको उन्नतदायित्व हस्तान्तरण भएको मानिन्छ।

(३) उपदफा (१) वमोजिम बन उद्यम स्थापना गरी सञ्चालन गर्न मन्त्रालयले तोकिए वमोजिमको सुगरुण प्राप्त आधारमा कार्ययोजना तयार गरी सञ्चालन गर्न पर्न्छ।

(४) उपदफा (१) र (२) मा जुनसूचनको कुरा लेखिएको भए तापनी पर्यायपूर्ण कार्यक्रम सञ्चालनको क्रममा प्राप्तकृत कार्यक्रम र बन कार्ययोजना विषयक भौतिक पूर्वसङ्ग स्थानको भौ-उपयोग परिवर्तन गर्न, गराउने समूह वा संघ संस्थालाई यस ऐन वमोजिम कार्यवाही हुनेछ।

(५) उपदफा (१) वमोजिम बन उद्यम तथा पर्यायपूर्ण कार्यक्रम सञ्चालनको लागि इजाजत दिने तथा ल्यस्तो कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिए वमोजिम हुनेछ।

१३५
परिभाषा-10

निजी तथा सार्वजनिक जागामा रहेको वन सम्बन्धी व्यवस्था

35. निजी वन दर्ता:
(१) निजी वन दर्ता गराउन चाहने कुनै व्यक्ति वा संस्थाले निजी वन दर्ताको लागि डिभिजन वन कायालय वा सवित डिभिजन वन कायालयको सिफारिस सहित सम्बन्धित स्थानीय तहमा निवेदन दिनु पनेछ।
(२) उपदफा (१) व्यवस्थापक निवेदन परस्मा अवश्यक जौनवुम्ल गरी सम्बन्धित स्थानीय तहले नीजि वन दर्ता गरी प्रमाणपत्र दिनेछ।
(३) उपदफा (२) व्यवस्थापक निजी वन दर्ता गरेको जानकारी स्थानीय तहले सम्बन्धित डिभिजन वन कायालयलाई गराउनु पनेछ।
(४) यस ऐन व्यवस्थापक नीजि वन राष्ट्रियकरण गरिने छैन。

36. निजी वनको व्यवस्थापन:
(१) निजी वनको धनिले निजी वनको विकास, संरक्षण, व्यवस्थापन गर्न तथा वन पैदावारको उपयोग गर्न वा मूल्य निर्धारण गरी वितरण गर्न सक्नेछ।
(२) निजी वनको धनिले अनुरोधमा उपदफा (१) व्यवस्थापक निवेदन परस्मा कामका लागि डिभिजन वन कायालय वा सवित डिभिजन वन कायालयले आवश्यक प्राविधिक तथा अन्य सहयोग उपलब्ध गराउन सक्नेछ।
(३) व्यवसायिक प्रयोजनको लागि निजी वन नी आबादीको रहेको वन पैदावारको संख्या तथा ओसारप्सार गर्नु परेमा सम्बन्धित स्थानीय तहमा स्वीकृति लिनु पनेछ।
(४) उपदफा (३) मा जुनसङ्कु पुसंत लेखखेको भए तालिन व्यवसायिक प्रयोजनको लागि एक व्यवसायीय तहबाट अको स्थानीय तहमा वन पैदावारको संख्या तथा ओसारप्सार गर्नु परेमा सम्बन्धित डिभिजन वन कायालयबाट स्वीकृति लिनु पनेछ।
(५) गराउसी प्रयोजनको लागि कुनै जिल्लाभित्रको एक स्थानीय तहबाट अको स्थानीय तहमा वन पैदावार संख्या तथा ओसारप्सार गर्नु परेमा जुन स्थानीय तहबाट संख्या तथा ओसारप्सार गर्न हो सो स्थानीय तहबाट र एक जिल्लाबाट अको जिल्लामा वन पैदावार संख्या तथा ओसारप्सार गर्नु परेमा जुन जिल्लाबाट संख्या तथा ओसारप्सार गर्न हो सो जिल्लाको डिभिजन वन कायालयबाट स्वीकृति लिनु पनेछ।
(६) निजी वनको धनीलाई नेपाल सरकारले तोकिए, व्यवस्थापक निवेदन उपलब्ध गराउन सक्नेछ।
कुनै व्यक्ति, संस्था, समुह वा समुदायले लोकपनिेको मालपछि अधिनमा रही कृपि बन, जहीदुटी खेती तथा वन्यजन्तु पालन समेत गर्न सक्नेछ।

३७. सार्वजनिक जगामा बन विकास सम्बन्धी व्यवस्था: (१) स्थानीय तहले यस ऐनको अधिनमा रही सार्वजनिक जगामा बनको विकास, संरक्षण, व्यवस्थापन गर्न र बन पेदावारको उपयोग तथा विक्रि वितरण गर्न सक्नेछ।

(२) उपदफा (१) वमोजिमको कामका लागि डिमिजन बन कार्यलय वा सच डिमिजन बन कार्यलयले स्थानीय तहलाई आवश्यक प्राविधिक तथा अन्य सहयोग उपलब्ध गराउनु पर्नेछ।

(३) सडक, नहर र बाटो किनारमा लगाइएको तथा बाटोमा छहारी पर्न रखहुँै र दोहार, कुलाको मुहान, धार्मिक स्थल वा यसले अन्य संवेदनशील ठाउँमा लगाइएका रखहुँै तोकिए वमोजिमको कार्यविधि पूरा गरी काटा बन बटाउन सकिनेछ।

३८. सहीर बनको विकास र व्यवस्थापन: (१) स्थानीय तहले आफ्नो क्षेत्रभित्रको सहीर क्षेत्र तथा वस्तीमा रहेका सार्वजनिक सडक तथा पार्क जस्ता स्थानमा आफैं ले बने कुनै संघ संस्था वा निजी क्षेत्रसंगको साझेदारीमा सहीर बनको विकास तथा व्यवस्थापन गर्न सक्नेछ।

(२) उपदफा (१) वमोजिम स्थापना हुने सहीर बनको विकासको लागि आवश्यक पर्ने प्राविधिक सहयोग डिमिजन बन कार्यलय वा सच डिमिजन बन कार्यलयले उपलब्ध गराउनु पर्नेछ।

(३) उपदफा (१) वमोजिम स्थापना हुने सहीर बनको बन पेदावार सम्बन्धित स्थानीय तहले लोकिए वमोजिम प्रयोग गर्न सक्नेछ।

परिच्छेद-११
बेबारिसी काठ सम्बन्धी व्यवस्था

३९. बेबारिसी काठको व्यवस्थापन: (१) कसैले आफ्नो हकको प्रमाण नपुँखाएसम्म नदी र बोगाई लगाइएको, किनारा लागोको, अड्रेको र डुबेको काठ वा बेबारिसी अवस्थामा रहेको काठको स्थापित प्रेम्का सरकारको हुनेछ।

(२) उपदफा (१) वमोजिमको काठको व्यवस्थापन लोकि वमोजिम हुनेछ।

४०. हकदाबी उपर कारङ्काही: (१) कसैले दफा ३९, वमोजिम बेबारिसी अवस्थामा रहेको काठको स्थापित रहेको प्रमाण सहित माग गरेमा र सो सम्बन्धमा त्यस्तो व्यक्ति को हकदाबी पुर्ने देखिएका त्यस्तो काठ निजलाई हस्तान्तरण गरिनेछ।

(२) बेबारिसी काठको हकदाबी तथा सो उपरको कारङ्काही सम्बन्धी
अन्त्य व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ।

परिच्छेद-१२

विकास आयोजना समबन्धी व्यवस्था

४१. बनक्षेत्रको भू-उपयोग परिवर्तन नगरिने: राष्ट्रिय बनक्रो कुनै पनि भाग बनक्षेत्रको भू-उपयोग परिवर्तन हुने गरी प्रयोग गरिने छैन।

तर पूर्वाधार विकासको लागि नेपाल सरकारको निर्णय बमोजिम कुनै आयोजनालाई उपलब्ध गरेको बनक्षेत्रको हकमा यो व्यवस्था लागू हुनेछ।

४२. बनक्षेत्रको प्रयोग: (१) यस एनमा अन्त्य जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजना, लगानी बोइट लगानी स्वीकृत भएको योजना, राष्ट्रिय गौरवका आयोजना सञ्चालन गर्न बनक्षेत्रको प्रयोग गर्नु बाहेक अन्त्य कुनै पनि विकल्प नभएमा र प्रशिक्षण कानून बमोजिमको वातावरणीय परिक्रमण्ड त्यस्तो योजना सञ्चालन गर्दै बाताबरणमा उल्लेखनीय प्रतिक्ष्वल असर नपने देखिएको नेपाल सरकारले त्यस्तो योजना सञ्चालन गर्नको निमित्त राष्ट्रिय बनक्रो कुनै भाग प्रयोग गर्न तोकिए बमोजिम स्वीकृत दिन सक्नेछ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम योजना सञ्चालनको लागि बनक्षेत्र उपलब्ध गराउन जति बनक्षेत्र प्रयोग गर्नु पनि हो कम्तीमा त्यति नै क्षेत्रमा रख रोजनको लागि सम्बन्ध भएसम्म आयोजनास्वलको नजिक पनि राष्ट्रिय बनक्षेत्रस्वै जोडिएको र समान नैगैलिक र पारिस्थितिकीय क्षेत्रमा पनि तथा वनक्रो विकास गर्न सकिने भू-वनोट भएको जगमा उपलब्ध गराउनु पनेछ।

(३) प्रदेश वा स्थानीय तहले कुनै विकास आयोजना सञ्चालन गर्दै बनक्षेत्रको प्रयोग गर्नु बाहेक अन्त्य कुनै पनि विकल्प नभएमा र प्रशिक्षण कानून बमोजिमको वातावरणीय परिक्रमण्ड त्यस्तो योजना सञ्चालन गर्दै बाताबरणमा उल्लेखनीय प्रतिक्ष्वल असर नपने देखिएको सो आयोजना सञ्चालन गर्न त्यस्तो बनक्षेत्रको जगमा प्राप्त गर्नको लागि नेपाल सरकार समस्त अनुरोध गर्न सक्नेछ।

(४) उपदफा (३) बमोजिमको अनुरोधमा जगमा प्राप्त भएमा यस दफाको अधीनमा रही नेपाल सरकारले त्यस्तो आयोजना कायान्वयन गर्नको लागि राष्ट्रिय बनक्रो कुनै भाग प्रयोग गर्न स्वीकृत दिन सक्नेछ।

(५) उपदफा (२) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि त्यस्तो जगमा उपलब्ध हुन नसको अवस्थामा त्यस्तो आयोजनाको सञ्चालनले बन विकासको लागि जगमाको व्यवस्था गर्नको लागि आवश्यक पनि रकम उपलब्ध गराउनु पनेछ।

(६) उपदफा (२) वा (५) बमोजिमको जगमा पाँच वर्षसम्म रहेको

१७५
हुर्काउन तथा सम्बन्ध गर्नको लागि आवश्यक पने रकम त्यस्तो आयोजनाको सबालको उपलब्ध गराउनु पर्नेछ।

(७) उपदफा (१) बमोजिम बनको तथा उपयोग गर्न दिए बाहिर उपदफा (५) र (६) बमोजिम प्राप्त रकम दफा ४५ बमोजिमको कोपमा जम्मा गरिएको।

(८) उपदफा (१) बमोजिम बनको कुनै भाग प्रयोग गर्न स्वीकृतिदिना कुनै व्यक्ति वा समुदायलाई कुनै हानि नोक्सानी हुने भएमा नेपाल सरकारले क्षतिपूर्ति को उपयुक्त व्यवस्था गरी दिनु पर्नेछ।

खनिज कार्यका लागि बनको प्रयोग गर्न सक्ने: (१) राष्ट्रिय बनभित्र खनिज पदार्थ भए नभएको अव्यवस्था गर्न पने भएमा समन्वित निकायको अनुरोधमा प्रदेश मन्त्रालयले सोको लागि अनुमति दिन सक्नेछ।

(२) उपदफा (१) बमोजिमको अव्यवस्थापन राष्ट्रिय बनभित्र सून, चौंदी, तामा, फलाम जस्ता खनिज पदार्थ रहेको पता लागि उल्लेखनृ गर्नु परेमा प्रचलित कानून बमोजिम वातावरणीय परीमाण गरी त्यसरी उल्लेखनृ गर्दी वातावरणमा उल्लेखनीय प्रतिकृति असर नपने भएमा त्यस्तो खनिज पदार्थ उल्लेखनृ गर्नको निमित्त नेपाल सरकारले बनको प्रयोग गर्न स्वीकृति दिन सकेको रहेको छ।

तर राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त विकास योजनाले, लगानी बोर्डवाट विदेशी लगानी स्वीकृत भएको योजनाले, राष्ट्रिय प्राथमिकता आयोजनामा प्रयोग हुने कच्चा पदार्थ उपयोग गर्न र उल्लिखित खनिज पदार्थ बाहेक बनको प्रयोग अन्य खनिजजन्य वन उत्पादक उत्पन्न गर्न पाइने छैन।

परिच्छेद-१३
बातावरणीय सेवा सम्बन्धी व्यवस्था

४४. बातावरणीय सेवाको व्यवस्थापन: (१) नेपाल सरकारले बनको प्राप्त हुने बातावरणीय सेवाको व्यवस्थापन, उपयोग तथा लाभांश बितरिका लागि देखाएको बमोजिमको व्यवस्था गर्नेछ:

(क) जलवायु परिवर्तन अनुकूलन र कार्बन संक्रिया तथा उत्सर्जन खननीस्तरको प्रारूप लाभको हकमा नेपाल सरकारले निर्धारण गरी बमोजिम व्यवस्थापन, उपयोग तथा लाभांशको वैंडफाउंट हुनेहो।
(ख) बनको प्राप्त हुने कार्बन संक्रिया तथा उत्सर्जन खननीस्तरको बाहेकका अन्य बातावरणीय सेवाको व्यवस्थापन, उपयोग तथा लाभांशको वैंडफाउंट सम्बन्धित बनको कार्योजनामा व्यवस्था भए बमोजिम हुनेहो।

१४९
(१) जलविघुत, खानेपानी र पर्याप्तफैन आयोजन लगायत अन्य निकाय वा उद्योगालय वातावरणीय सेवा बापत प्रास हुने रकम र सोको व्यवस्थापन, उपयोग तथा बोर्डफौंट लोकेको वमोजिम हुने।

(२) उपदफा (१) मा जुनकुके कुरा लेखिएको भए तपाईं डिप्लोमन बन कार्यालयले आफ्नो वार्षिक कार्यक्रममा व्यवस्था गरी वातावरणीय सेवा बोलपल्ट (इन्फोर्मेशनल सर्विसेज टेंडर) आहान गरी तोकेका वर्ष तरू गरी वातावरणीय सेवाको व्यवस्थापन गर्न चाहने निजी बनको धनीलाई अनुदान वा अन्य प्रकारको धनकासी व्यवस्था मिलाउन सकेन्छ।

45. वन विकास कोषको स्थापना: (१) नेपाल सरकारले यस ऐनको उद्देश्य कार्यान्वयन गर्न, बनको संरक्षण र संवर्धन गर्न एवं अन्य प्रवर्धनात्मक कार्यको लागि एक वन विकास कोषको स्थापना गर्न सकेन्छ।

(२) उपदफा (१) वमोजिमको कोषमा देहातका रकमहरू रहनेका हुनेछाँ:

(क) नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहबाट प्रास रकम,
(ख) कुनै व्यक्ति वा संस्थाबाट प्रास रकम,
(ग) विदेशी सरकार, अन्तर्राष्ट्रिय संघ, संस्था वा व्यक्तिवाद सहयोग वा क्षेत्र स्वरूप प्रास रकम,
(घ) बनक्षेत्रको बन पेडियन विक्रीवाद प्रास रकम, वातावरण सेवाबाट प्रास रकम र बनक्षेत्र अन्य प्रयोजनको लागि लिए बापत प्रास रकम।

(३) उपदफा (२) को खण्ड (ग) वमोजिम कुनै रकम प्रास गर्छ नेपाल सरकार, अर्थ मात्रालयको पूर्व स्थिरता लिम्न पन्छ।

(४) वन विकास कोषको रकम कुनै "क" वर्गको वाणिज्य वैद्यमा खाता खोली जम्मा गरिनेछ।

(५) उपदफा (१) वमोजिमको कोषमा लेखा परीक्षा महालेखाप्रमाणपत्र छाई हुनेछ।

(६) उपदफा (१) वमोजिमको कोष सञ्चालन सम्बन्धी अन्य व्यवस्था लोकेको वमोजिम हुनेछ।

परिच्छेद-१४
सञ्चालन बन रक्षक सम्बन्धी व्यवस्था

46. सञ्चालन बन रक्षक संबंधी गठन: (१) राष्ट्रिय बन तथा जैविक विविधताको संरक्षण र संवर्धन गर्न, वन्यजन्तुको अवैध शिकार एवं बन पेडियनहरूको चौरी निकासी
रेखन तथा बन सम्पदाको सुरक्षा गर्न एक सशत्र बन रथक सेवा रहनेछ।

(२) उपदफा (१) वमोजिम गठित सेवामा तोकिए वमोजिमका पदहरू रहनेछन्।

(३) सशत्र बन रथक सेवाको सञ्चालन संचालन र दरबन्दी नेपाल सरकारले तोकिए वमोजिम हुनेछ।

(४) सशत्र बन रथकको नियुक्ति तथा सेवा शर्त सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिए वमोजिम हुनेछ।

४७. विभागीय सजाय: (१) यो एन वा यस एन अन्तर्गत बनेको नियम विपरीत काम गरेको सशत्र बन रथकलाई देहाय वमोजिमको विभागीय सजाय गर्न सकिनेछः-

(क) सामान्य सजाय:
   (१) नसिहत दिने,
   (२) चालचलन सम्बन्धी प्रतिचेतना प्रतिकूल राय लेखे,
   (३) बढीमा पौंच तलच बृद्धि रोक्का गरेन,
   (४) बढीमा पौंच वर्षसम्म बढुबा रोक्का गरेन,
   (५) खाइपाइ आएको बढीमा पौंच तलबबृद्धि घटुबा गरेन,
   (६) हालको पदमा ज्येष्ठता सहित खाइपाइ आएको सुरु स्केलमा घटुबा गरेन।

(ख) विशेष सजाय:
   (१) भविष्यमा सरकारी सेवाको निमित्त अयोग्य नसाहरिने गरी सेवावाट हटाउने,
   (२) भविष्यमा सरकारी सेवाको निमित्त अयोग्य ठहरिने गरी सेवावाट व्यवस्था गरेन।

(२) उपदफा (१) वमोजिम विभागीय सजाय हुने अवस्था, प्रक्रिया तथा पुनरावेदन सम्बन्धी व्यवस्था तोकिए वमोजिम हुनेछ।

४८. कैदको सजाय हुनेः (१) देहायको कसोर गर्न सशत्र बन रथकलाई जन्मकैदको सजाय हुनेछः-

(क) सशत्र विप्रेषणमा सरिक भएमा,
(ख) नेपालको सारबोधमता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रियता र स्वाधीनतामा वा संघीय इकाई वा विभिन्न जात, जाति, धर्म, समस्तवैविविधको सु-सम्बन्धमा खलल पर्न सकने गरी घृणा, द्वेष वा अबहेत्ता हुने गरी लेखेको, बोलेर वा स्त्रीपंथवारा वा अस कुनै किसिमबाट कुनै काम कुरा गरे गराएमा,
(ग) आफ्नो जिम्मा रहेको सरकारी वा कसैले सालै हातहस्तियावर वा खरेखजाना वेचविनन गरेमा वा कुनै प्रकार मात्र अरू कसैलाई सुपोषणमा,
(घ) आफ्नो प्रयोगको निमित्त लिई राखेको वा आपूर्तो जिम्मा लिई राखेको हातहस्तियावर खरेखजाना लिई भएमा,
(ड) आतिवकारी गतिविधिलाई प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा साधारणमा,
(च) सुरक्षासामग्री सम्बन्धित सूचना तथा खरेखजाने अनिवार्य व्यवस्था, संस्था वा समूहहरूलाई प्रुपुर गराएमा वा प्रुपुर गराउन प्रभाव गरेमा वा अन्य कसैलाई त्यस्तो गर्न दुर्लभतेक गरेमा।

(२) देखायो कुनै कसूर गनेस सशस्त्र वन रक्षकलाई कसूरको मात्रा हेरी दुई वर्षदिन वा हवा वर्षसम्म कैदको सजाय हुनेछः-
(क) ड्यूटीमा रहेको वा नहरेको भए पनि आफूभन्दा माथिलबो दर्जाको सशस्त्र वन रक्षक वा सुरक्षासामग्री सम्बन्धित अधिकार प्राप्त अन्य अधिकारी हो भन्ने भाग लिईएको वा थाहा हुने मनासिि आधार हुदूवुँ पनि आपराधिक वल प्रयोग गरेमा वा गनेस उद्योग गरेमा,
(ख) सशस्त्र विद्वाको पडयन्त्र वा उद्योग गरेको यात्रा पार्न पनि आफूभन्दा माथिलबो दर्जाका पदाधिकारीलाई सो कुर्को य्वास्कृत चौडी खबर वा सूचना नदुएमा,
(ग) बन पेदावर, बनणीपुरुको आखरोपहार चौंकी शिकारी गनेस वा मिलेमतौ गरी बनसामग्री सम्बन्धित कसूर गनेलाई कुनै प्रकारले सहयोग पुरूषोपायमा,
(घ) आफ्नो जिम्मा वा नियन्त्रणमा रहेको अभियुक्तलाई जानी-जानी भार दिएमा वा भागाउन सहयोग गरेमा।

(३) देखायो कसूर गनेस सशस्त्र वन रक्षकलाई कसूरको मात्रा हेरी दुई वर्षसम्म कैदको सजाय हुनेछः-
(क) ड्यूटीमा समयमा मादक पदार्थ सेवन गरेमा वा आफ्नो कमांडक वा आदेशको अवहेलना गरेमा वा बिना ईजाजत क्याम्प छाढी गएमा,
(ख) कुनै राजनीतिक संगठन वा दलको सदस्यता प्राप्त गरेमा वा राजनीतिक उद्देश्यले आयोजित जुलुस वा प्रदर्शनमा भाग गएमा,
(ग) आफ्नो जिम्मा रहेका हातहस्तियावर, खरेखजाना वा सवारी साधन वा नगदी वा जिन्ती सामानको दुरुपयोग गरेमा,
लापरबाहीपूर्वक हराएमा, विगरेमा वा भल्काएमा,
(घ) आफ्नो जिम्मामा रहेको सम्पति लिई भागोमा।
(४) सशाङ्क बन रक्षकले कुनै किसिमले सरकारी वा सार्वजनिक वा व्यक्तिगत धनमाल लुटेमा वा हाली नोक्सानी पुराएमा निजलाई प्रचलित कानून वमोजिम हुने सजायामा अघ दुई वर्षसम्म कैदको सजाय हुनेछ।

परिच्छेद-१५
कसुर र सजाय

४९. कसुर: कसैले यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेका नियमभा अन्यथा व्यवस्था भएको वाहक देहायका काम कार्यबाहिमा गरे वा गराएमा वा सोको उद्योग गरिएमा यस ऐन वमोजिमको कसुर गरिको मानिनेछः-

(क) दफा ७ को उपदफा (६) विपरीत राष्ट्रि वनभित्रको जरगा दर्ता गरे वा गराएमा,
(ख) दफा ९, वमोजिम निपेख गरिएको क्षेत्रमा प्रब्ध गरिएमा,
(ग) राष्ट्रि बन फोडिने वा बनक्षेत्रको जरगा जोत्ने, खन्ने, खनिजकार्य उत्पन्न गरी, आवाद गरी, सडक तथा अन्य पूर्वजोध निर्माण गरी, घर वा छापो बनाउने, व्यवसाय सञ्चालन गरी वा अत्यक्षण गरी काम गरे वा गराएमा,
(घ) राष्ट्रि बनमा आगो लगाउने वा आगलागी हुन जाने कुनै कार्य गरिएमा,
(ि) निपेख गरिएको बनक्षेत्रभित्र चौपया प्रवेश गराएमा वा चराएमा,
(ि) राष्ट्रि बनक्षेत्रबाट बन पैदावार हटाउने, आसारसार वा तिकी वितरण गरी वा घाटनाडीमा राखेको बन पैदावार हटाउने वा चोरी गरी काम गरिएमा,
(छ) राष्ट्रि बनक्षेत्रको रुख वा बिस्त्रा काटुने, हाँग बिंगा छिमलने, खोटो वा बोका झिकने वा कुनै पनी प्रकारले नोक्सानी गरिएमा,
(ज) इङ्जिनाउत प्राप्त गरी राष्ट्रि बनक्षेत्र रुख काटदी, ढाका, धिसारो वा बनक्षेत्र बाहिर लेिो लापरबाहीसंग अन्य कुनै बन पैदावार नोक्सान गरिएमा,
(झ) बनक्षेत्रबाट बने नदीबाट दुःशा, गिहिः, बालुवा वा माटो झिकने, गोल वा चूैा पोलने वा यी बस्तुहरुबाट अघ तयारी माल बनाउने वा साहिल गरी वा खनिज पदार्थ निकाल्ने वा साहिल गरी बने काम गरिएमा,

१८३
(२) बन पैदावार लिन पाएको पूजीको शर्त उल्लाङ गरी बन पैदावार नोक्सानी गरेमा,
(३) विदेश निकासी गर्न प्रतिबन्ध लागेको बन पैदावार विदेश निकासी गरेमा,
(४) बन सिमाना चिह उखेल्ने, साने, फेने, मेट्ने वा विगाने काम गरेमा,
(५) टोचा वा निसाना कीत्त्र गनें वा काठ वा खडा रुखमा लगाइएका सरकारी टोचा, निसाना फेने, विगाने वा मेट्ने गरेमा,
(६) नसरीमा रहेका वा वृक्षारोपण गरिएका विस्तवा काटूने, भौने, उखेल्ने वा अघु कुनै प्रकारले नोक्सान गरेमा,
(७) नसरी वा वृक्षारोपण गरिएका क्षेत्रका खम्बा, तारका वार वा त्यस्ता अघु सम्पत्ति विगारे वा चोरी गरेरा,
(८) विकार खेलेका, वन्यजन्तुको आखेटोपहार राख्ने, ओसारसार गनें वा बिक्री वितरण गनें काम गरेमा,
(९) नसरीमा रहेका वा वृक्षारोपण गरिएका क्षेत्रका खन्ना, तारका वार वा त्यस्ता अघु विषम विगारे वा चोरी गरेमा,
(१०) उपभोक्ता समूहका पदाधधकारी वा सदस्यले समूहको हितको नामसमा कोषको रकम हिनामिना गनें र त्यस्तो समूहको विधान तथा कार्ययोजना विपरीत कुनै काय गरेरा,
(११) यो ऐन र यस ऐन अन्तर्नित वनेका नियमको विपरीत अन्य कुनै काय गरेरा।

50. सजाय: (१) दफा ४९ को खण्ड (क) अन्तर्नितको कसुर गनें वा गराउने व्यवस्थालाई पाँच वर्षसम्म कैद वा पचास हजार रुपयाँसम्म जरियाना वा दुबै सजाय हुनेछ।
(२) दफा ४९ को खण्ड (ख) अन्तर्नितको कसुर गनेलाई एक महिनासम्म कैद वा एक हजार रुपयाँसम्म जरियाना वा दुबै सजाय हुनेछ।
(३) दफा ४९ को खण्ड (ग) अन्तर्नितको कसुर गनेलाई पाँच वर्षसम्म कैद वा एक लाख रुपयाँसम्म जरियाना वा दुबै सजाय गरी त्यस्तो जगा राष्ट्रिय बन्ना समावेश गरी सो जगामा बनाएको घर वा छाप्ले र प्रयोग भएको मेसिनी ओजार, साधन समेट जफत हुनेछ। त्यस्तो कसुर गर्दा वन पैदावार हटाएको वा नोक्सानी गरेको भए निजलाई सो वापत हुने सजाय समेट हुनेछ।
(४) दफा ४९ को खण्ड (घ) अन्तर्नितको कसुर गनेलाई क्षति भएको वियो अघुल गरी तीन वर्षसम्म कैद वा साठी हजार रुपयाँसम्म जरियाना वा दुबै सजाय हुनेछ।

१८४
(५) दफा ४९ को खण्ड (ड) अन्तर्गतको कसुर गर्नेलाई प्रत्येक चौपायाको लागि देहायको दरले जरिबाना हुनेछः-

(क) भेडा, बाख्रा जातको भए पचास रुपैयाँदिखि पाँच सय रुपैयाँसमम्,
(ख) हाती भए एक हजार रुपैयाँदिखि पाँच हजार रुपैयाँसमम्,
(ग) अन्य चौपायाभए एक सय रुपैयाँदिखि एक हजार रुपैयाँसमम्।

(६) दफा ४९ को खण्ड (च), (छ), (ज), (झ) वा (ञ) अन्तर्गतको कसुर गर्नेलाई कसुरसँग सम्बन्धित वन पैदावार जफत गरी देहाय बमोजिमको सजाय हुनेछः-

(क) एक हजार रुपैयाँसमम्को विगो भए एक हजार रुपैयाँसमम्जरिबाना,
(ख) एक हजार रुपैयाँदिखि माधि पाँच हजार रुपैयाँसमम्को विगो भए एक महिनासम्के दै वा विगो बमोजिम जरिबाना वा दुई४३५े,
(ग) पाँच हजार रुपैयाँदिखि पचास हजार रुपैयाँसमम्को विगो भए तीन महिनासम्के दै वा विगो बमोजिम जरिबाना वा दुई४३५े,
(घ) पचास हजार रुपैयाँदिखि एक लाख रुपैयाँसमम्को विगो भए छ महिनासम्के दै वा विगो बमोजिम जरिबाना वा दुई४३५े,
(ड) एक लाख रुपैयाँदिखि पाँच लाख रुपैयाँसमम्को विगो भए एक वर्षसम्के दै वा विगो बमोजिम जरिबाना वा दुई४३५े,
(ञ) पाँच लाख रुपैयाँभन्दा बढी जतिसुकै विगो भए पति दुई वर्षसम्के दै वा विगोको दोब्बि जरिबाना वा दुई४३५े।

(७) दफा ४९ को खण्ड (ट) अन्तर्गतको कसुर गर्नेलाई कसुरसँग सम्बन्धित वन पैदावार जफत गरी तीन वर्षसम्के दै वा विगोको दोब्बि जरिबाना वा दुई४३५े सजाय हुनेछ।

(८) दफा ४९ को खण्ड (ठ) वा (ड) अन्तर्गतको कसुर गर्नेलाई एक वर्षसम्के दै वा बीस हजार रुपैयाँसमम्जरिबाना वा दुई४३५े सजाय हुनेछ।

(९) दफा ४९ को खण्ड (ड) अन्तर्गतको कसुर गर्नेलाई प्रति विस्तारको पाँच सय रुपैयाँसमम्जरिबाना हुनेछ र सोही कसुर पुनः गर्नेलाई कसुरको मात्रा अनुसार प्रत्येक पटक एक वर्षसम्के दै वा बीस हजार रुपैयाँसमम्जरिबाना वा दुई४३५े सजाय हुनेछ।

(१०) दफा ४९ को खण्ड (ण) अन्तर्गतको कसुर गर्नेलाई विगो असुल गरी छ महिनासम्के दै वा दस हजार रुपैयाँसमम्जरिबाना वा दुई४३५े सजाय हुनेछ।
(११) दफा ४९ को खण्ड (त) अन्तर्गतको कसुर गर्नेलाई चन्यजन्तु संरक्षण सम्बन्धी प्रचलित कानून बमोजिमको सजाय हुनेछ।

(१२) दफा ४९ को खण्ड (थ) अन्तर्गतको कसुर गर्नेलाई त्यस्तो कसुरमा हुने सजायमा ध्यान दिने लाख रुपैयाँसम्म जरियाना हुनेछ।

(१३) दफा ४९ को खण्ड (द) अन्तर्गतको कसुर गर्नेलाई वियो भए वियो असल गरी महिनासम्म केद वा बीस हजार रुपैयाँसम्म जरियाना वा दुबै सजाय हुनेछ।

(१४) दफा ४९ को खण्ड (ध) अन्तर्गतको कसुर गर्नेलाई वियो भए वियो असल गरी छ महिनासम्म केद वा दस हजार रुपैयाँसम्म जरियाना वा दुबै सजाय हुनेछ।

५४. हैरानी गर्न नियतले कव्जा वा पकाउ गर्नेलाई सजायः मनाधसब माफिकको कारण नभई बन सम्बन्धी कार्य गर्नु हुने क्षमालाई रिसिबिलिटेला वा गुरुदा गर्न नियतले माफिकतु कव्जा गरेमा वा कसैलाई पकाउ गरेमा त्यस्ता कर्मचारीलाई पकाउ हजार रुपैयाँसम्म जरियाना हुनेछ।

५५. कर्तव्य पालना गर्दा अब्जन पुन-याउनेलाई सजायः यस ऐन बमोजिम सरकारी कर्मचारीले आफ्ना पदीय कर्तव्य पालना गर्दा कसैलाई ध्यान अब्जन पुन-याउनेलाई निजलाई पौच हजार रुपैयाँसम्म जरियाना वा तीन महिनासम्म केद वा दुबै सजाय हुनेछ।

५६. कसुरदारलाई भाग सहयोग गर्नेलाई सजायः यस ऐन अन्तर्गतको कसुर गर्न व्यक्तिलाई भाग सहयोग गर्न व्यक्तिलाई कसुरदारलाई हुने सरहको सजाय हुनेछ।

५७. दुर्दशाहर दिने वा मिलेमो गर्नेलाई सजायः यस ऐन अन्तर्गतका कसुर गर्न दुर्दशाहर दिने वा मिलेमो गर्न व्यक्तिलाई कसुरदारलाई हुने सजायको आधा सजाय हुनेछ।

५८. कसुरको उघोग गर्नेलाई सजायः यस ऐन बमोजिमको कसुरको उघोग गर्नेलाई वन्यजन्तु संरक्षण सम्बन्धी प्रचलित कानून बमोजिमको संरक्षित वन्यजन्तु सम्बन्धी कसुरको उघोग भएमा कसुरदारलाई भए र अन्य कसुरको उघोग भएमा कसुरदारलाई हुने सजायको आधा सजाय हुनेछ।

परिच्छेद-१६
कसुरको जौनिका र कार्यविधि

५६. कसुर रोकन आवश्यक कार्यकाल गर्नेँः कसैले यो ऐन बमोजिम सजाय हुने कसुर गर्न लागेको छ भने शाखा लागेमा वा कसुर गर्दैका अवस्थामा फेला पारेमा बन सम्बन्धी काम गर्ने कर्मचारी र सुरक्षाकमिले त्यस्तो कसुर हुन नपाउने प्रवर्धन गर्नु पनेछ र
सो कामका लागि आवश्यक वल प्रयोग गर्न सकनेछ।

५७. विशेष अधिकार: (१) यस ऐन अन्तर्गतको वन तथा बन्यजन्तु सम्बन्धी कसुरमा संलग्न कसुरदरालाई वन्यजीवित्व बा वाहिर पकाउ गर्न लाग्ना पकाउ गर्न निधिने वा पकाउ परिसंकेतियत पनि निजलाई छुटाउन लाग्ने सहयोगहरूले हल्कुक्त गरी कसुरदरालाई भन्ना लाग्ने अवस्था परेमा बा पकाउ गर्न व्यतिक्रिया निवृत्त उपाय भएमा दिइसम्जनल बन अधिकृतको आदेशबाट बन सुरक्षाको लागि खटिएका कर्मचारी बा सुरक्षामैले चुढा मुनि लाग्ने गरी गोली चलाउन सक्नेछ।

(२) राष्ट्रिय वनक्षेत्रको जगा कसैले आबाद गरेको वा त्यस्तो जरगामा घर, छाप्रो बनाइएको भए पनि दिइसम्जनल बन अधिकृत बा निजले तोको बन अधिकृत बा बन सहायकले सो आबादी हटाउन बा घर, छाप्रो भएको सक्नेछ र त्यस्तो क्षेत्रमा लगाएको बाली सामान्य तत्काल गरन सक्नेछ।

(३) उपदफा (२) मा जुनसुकै कुरा लेखिएका भए तापिन यस ऐनले हुने अरु सजामा सो उपदफामा लेखिएको कुराले कुनै असर पाँचै छेन।

५८. पकाउ गरेका अधिकार: (१) यस ऐन बमोजिमको कुनै कसुरको अनुसन्धानको सिलसिलामा कुनै व्यतिक्रिया पकाउ गर्नु पनि भएमा अनुसन्धान गर्ने अधिकारीले सोको कारण र त्यस्तो व्यतिक्रिया पहिचान खुल्ने विवरण सहित मुद्दा हेने अधिकारी समक्ष पकाउ गर्न अनुमतिको लागि निवेदन दिन पर्नेछ।

(२) उपदफा (१) बमोजिमको निवेदनबाट पकाउ गर्नु पनि कारण मनाधिकार देखिएका मुद्दा हेने अधिकारीले पकाउ पूर्णी जारी गरेका अनुमति दिन सक्नेछ।

(३) उपदफा (२) बमोजिम पकाउ पूर्णी जारी गरिएका व्यतिक्रिया अनुसन्धान अधिकारी, वन सम्बन्धी कर्मचारी बा सुरक्षाकैले पकाउ गरी बाटोको म्यान वाहेक जोबीस घण्टातिमत मुद्दा हेने अधिकारी समक्ष उपस्थित गराउँदै पर्नेछ।

(४) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएका भए तापिन यस ऐनले कसुर गर्न व्यतिक्रिया तक्ताल पकाउ नगरिएका त्यस्तो व्यतिक्रिया भएमा उम्ने दोल यसमा वा निजले प्रमाण दसी बा सुदूर नज्त गर्न मनाधिकार कारण भएमा बा कसुरसाइ सम्बन्धित फरार रहेको व्यति केला परेमा बा कसुर गरिएको अवस्थामा केला परेमा अनुसन्धान अधिकारी, बन सम्बन्धी कर्मचारी बा सुरक्षाकैले त्यस्तो व्यतिक्रिया तक्ताले जस्री पकाउ पूर्णी जारी गरी पकाउ गरी मुद्दा हेने अधिकारी समक्ष स्वीकृतिको लागि पकाउ पैको व्यतिक्रिया सहित उपस्थित गराउँदै पर्नेछ।

तर यसस्तरी पकाउ गरिएका भएका मैरेका भएमा सम्बन्ध भएसम्म बनसम्बन्धी महिला कर्मचारी बा महिला सुरक्षामैले प्रयोग गर्नु पर्ने।

५८७
(५) कुनै कसुरको सिलसिलामा पकाउ गरिएको व्यक्तिको सम्बन्धमा चौबीस घण्टाको तहिकिएको पूरा नहुने बहु निजलाई धनमा राखी तहिकिएको जारी राख्न पर्ने देखिएमा तहिकिएको गरेको कर्मचारीले निजलाई सुदा हुने अधिकारी समाय उपलब्ध गराई मुद्रा हुने अधिकारीको अनुमति लिएर मात्र धनमा राखु पनेछ। सो वमोजिम अनुमति मादा धनमा पर्ने को व्यक्ति उपरको अभियोग, त्यसको आधार, निजलाई धनमा राखी तहिकिएको गरुँ पनेको कारण र निजको बयान कागज भई सकेको भए बयान कागजको व्यहोिा स्पष्ट रूपमा उसलेख गरुँ पनेछ।

(६) उपदफा (५) वमोजिम धनमा राखे अनुमति मागेमा मुद्रा हुने अधिकारीले सम्बन्धित कागजातहरू हेिी तहिकिएको सन्द्तोषजनक रूपमा भए र सो बनेको विचार धन्यको तहिकिएको गनुँ पने कारण र धन्यको बयान कागज भई धनको बयान कागजको पटक पटक गिी बढीमा पच्चीस ददनसम्म धन्यको बयान पाउँछ।

59. खानतलासीको अधिकारः (१) यस ऐन वमोजिम सजाय सुने बहु मनाधसब कारण भएमा कम्तीमा राजकर अन्दृकेत दृष्टिगत श्रेणीमा सकै अभिविक्षक कर्मचारी र सहयोगी प्राप्त र अन्य व्यक्ति कार्यालयले प्रचलित निर्देशक कर्मचारीले कर्मचारीले समेटर कमाचारीले समेट र सजाय धनी धनको उच्चार रत्ने तत्काल नामागाइ स्थानमा अस्थायी भिन हेिी कर्मिका सदस्यीय तहको कर्मचारीले अनुमति दिन सकेछ।

समीकरणः यो दफाको प्रयोगको लागि "स्थान" भएको भाषाले अस्थायी भवन र टर्न सफलमा पछा र सो नार्डले खाली जर्जर र पाल, दुहरा तथा विविध फिसिका सापै धान धनसम्म समेट समेट समेट र समेट राखेको भए।

(२) उपदफा (५) वमोजिम खानतलासी गरुँ पनेको कारण खोली खानतलासी गरुँ स्थानको धनी र तत्काल सो स्थान प्रयोग गरिएको व्यक्तिलाई सो स्थानमा प्रवेश गरुँछ। अगाडि सूचना दिएर मात्र धनमा धनमा गरुँ पनेछ।

(३) उपदफा (५) वमोजिम खानतलासी गरुँ सम्बन्धित स्थानीय तहको कम्तीमा एक जना पदाधिकारी र सरस्य तथा कम्तीमा दुईजना साक्षी राखी निजहरुको रोज्जारमा गनुँ पनेछ।

(४) मानिस वसोवास गरेको घरमा खानतलासी गरुँ परेका सो घरमा महिला भेकै हट्ने सूचना र मात्र दिनु पनेछ।

(५) यस दफामा लेखिएका कुनै कुराले खानतलासी गरेको कर्मचारीलाई सूचित देखि गृहखरोब्द नभएसम्म मानिस वसोवास गरेको घरमा प्रवेश गरने पाउँछ। अधिकारी हुने छैन।

60. वन पैदावार र तत्सम्बन्धी शालवस्तु क्रमामा सहनः (१) कुनै वन पैदावार भण्डारण र ओप्सर पोस्टको क्रममा यो ऐन उल्लाख भएको छ भने घरपर्ने कारण देखिएमा ल्यस्ता वन पैदावार र कसुरसंग सम्बन्धित हत्यार, डुधा, सवारी साधन
तथा चौपायालाई नन सम्बन्धी कार्य गर्नु हुनेछ कर्मचारी वा सुरक्षाकर्मीले कर्जामा लिन सक्नेछ।

(२) उपदफा (१) व्यवस्थित कुनै बन पैदावार वा बस्तु कर्जा गरिएमा त्यसी कर्जा गर्नु हुने कर्मचारी वा सुरक्षाकर्मीले कर्जामा लिएको बन पैदावार वा बस्तुको विवरण खोली सम्बन्धित व्यक्तिलाई ठोको भर्पाई दिदृश्य पत्तेको र त्यस्तो बन पैदावार वा बस्तुमा खास बिह लगाई नाप जाने गरी यथाशक्त्व चौडो डिमिशन बन कार्यालय वा सब डिमिशन बन कार्यालयमा प्रियविदम नेपाल गर्नु पत्तेको।

(३) उपदफा (१) व्यवस्थित कर्जामा लिएको बन पैदावार बाहेकका कसुरसौंग सम्बन्धित हासिल, बुझ, सबारी साधन वा चौपायालाई कर्तमा राजपत्र अनाहित दूरीय श्रेणीका कर्मचारी वा टोमर सम्बन्धी नीतीहरू बनको दिन र स्थानमा दाखिला गर्ने नेपाल सम्बन्धित स्थानीय तहको कर्तमा एकजना पदाधिकारी वा सदस्य तथा कर्तमा दुईजना स्थानीय व्यक्तिको उपस्थितिमा मालगरीलाई कार्ज गरिएको च्यापरिदेश सक्नेछ।

६१. दसी प्रमाण पेश गर्न सम्बन्धी व्यवस्था: (१) यस ऐन व्यवस्थितको कसुरको सम्बन्धमा राहमद भएका बन पैदावार वा त्यस्तो कसुर हुने कार्य गर्नको लागि प्रयोग भएका आयोजको तथा अन्य साधन दसी प्रमाणको रूपमा मुद्दा हेने अधिकारी समिट पेश गर्नु पत्तेको।

(२) उपदफा (१) मा जनसुचौकै कुनै लेखिएको भए तपाई त्यसीरी वरामद भएका बन पैदावार, आयोजको तथा अन्य साधन दसी प्रमाणको रूपमा मुद्दा हेने अधिकारी समिट पेश गर्न नसकिने भएका त्यस्तो दसी प्रमाण नजिकको बन कार्यालयको जिम्म्यामा राखी सोको मुद्दका पेश गरिएको मुद्दा हेने समक्ष पेश गर्नु पत्तेको।

(३) उपदफा (२) व्यवस्थित दसी प्रमाण राखेको ठाउँमा मुद्दा हेने अधिकारीले ठोर खाटाई प्रियविदम लिए कार्यालयमा गर्न सक्नेछ।

६२. मुद्दको अनुसन्धान र दायरी: (१) यस ऐन व्यवस्थित एक वर्षसम्म कैद सजाय हुने कसुर सम्बन्धी मुद्दको अनुसन्धान तथा तहकिकात प्रदेश सरकारले प्रदेश राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोको प्रेष राजपत्रको कर्मचारीले गर्नेछ।

(२) यस ऐन व्यवस्थित एक वर्षसम्म बढी कैद सजाय हुने कसुर सम्बन्धी मुद्दको अनुसन्धान तथा तहकिकात नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोको नेपाल सरकारको कर्मचारीले गर्नेछ।

(३) ऐउटै कसुरमा कैने व्यक्तिलाई एक वर्षसम्म कम र खुने व्यक्तिलाई एक वर्षसम्म बढी कैद सजाय हुने रहेछ भने सो मुद्दको अनुसन्धान तथा तहकिकात उपदफा (२) व्यवस्थितको कर्मचारीले गर्नेछ।
यस ऐन वमोजिमको कसूरको अनुसन्धान तथा तहकिकातको कार्य
सम्म भई मुदा दायर गर्न पत्र देखिएमा अनुसन्धान अधिकृत लाई आफ्नो राय सहित
अनुसन्धानसंग सम्बन्धित सबूत र प्रमाण संलग्न मिसिल मुदा चलने बा नचलने
निर्णयको लागि सम्बन्धित सरकारी बकील कार्यालय सम्म पेश गरु भएका हुनेछ।

५ उपदफा (४) वमोजिमको मिसिल प्राप भएकोमा सम्बन्धित सरकारी बकील कार्यालयले उक्त विषयमा मुदा चलने भए सोही व्यङ्ग उल्लेख गरी मुदा चलाउनु पर्ने भए मुदा चलाउनु पर्ने व्यक्ति तथा निज उपरको अभियोग, सजाय र अभियोगपत्रमा लिनु पर्ने बारे समेट उल्लेख गरी मुदा दायर गर्न यमाद ननाहुने गरी अनुसन्धान अधिकृत सम्म मिसिल फिर्तापटाउनु भएका हुनेछ।

६ उपदफा (५) मा जुनसुङ्को कुरा लेखिएको भए तापनि सरकारी बकीलको कार्यालयले प्राप मिसिल अध्ययन गर्न सो विषयमा थप अनुसन्धान गर्न पर्ने देखिएमा थप अनुसन्धान गर्न पर्ने विषयबस्तु यकिन गरी सोको आधार र कारण सहित अनुसन्धान अधिकृत सम्म मिसिल फिर्तापटाउनु भएका हुनेछ।

७ उपदफा (६) वमोजिम कुनै विषयमा थप अनुसन्धान गनेन गरी मिसिल प्राप भएकोमा अनुसन्धान अधिकृतले सो विषयमा थप अनुसन्धान गरी मुदा दायर गर्न प्रत्याविक्रम अभियोगको मागदारी सहितको मिसिल पन- सरकारी बकीलको कार्यालयमा पेश गरु भएका हुनेछ।

८ उपदफा (७) वमोजिम मिसिल प्राप भए पद्ध सम्बन्धित सरकारी बकील कार्यालयले उपदफा (५) वमोजिम मुदा चलने बा नचलने निर्णय गरी अनुसन्धान अधिकृत सम्म मिसिल फिर्तापटाउनु भएका हुनेछ।

९ उपदफा (५) बा (८) वमोजिम सरकारी बकील कार्यालयबाट मुदा चलने निर्णय भई मिसिल प्राप भएपद्ध अनुसन्धान अधिकृतले नेपाल सरकारको नामबाट मुदा हेन अधिकारी सम्म मुदा दायर गरु भएका हुनेछ।

६३. नेपाल सरकार बारी हुने: यस ऐन अन्तर्विदको मुदा नेपाल सरकार बारी हुनेछ।

६४. कञ्जा गरिएका मालबस्तुको व्यवस्थापन: (१) यस ऐन वमोजिम सजाय हुने कसूरस्रोग सम्बन्धित भई कञ्जा गरिएका र धनी पता नलाग्नको वन पैदावार, उभार, हतियार, सवारी साधन, चौपाया लगायतका मालबस्तुको हकदार कुनै भए हकदारी गर्न आउनु भनी अनुसन्धान अधिकृतले सबैले देखि ठाउँमा सात दिनको म्याद दिइ सूचना दाखिल गरु भएका हुनेछ।

(२) उपदफा (१) वमोजिमको मालबस्तु उपर हकदारी पर्ने मिसिल निर्णयको लागि मुदा हेन अधिकारी सम्म पेश गरु भएका हुनेछ।

(३) उपदफा (१) वमोजिमको मालबस्तु उपर हकदारी नपरिमा वा हकदारी नपरिमा ठहरी फैसला भएमा त्यस्तो मालबस्तु नेपाल सरकारको हुनेछ।

९९०
सही गरी जाने बन पैदावर, मालवस्तु र चौपाया लिलाम गर्न सकिन्छ: (१) यस एन अन्तर्गत सजाय हुने कसूर्रो समझदामो कहा गरिएका सही गरी जाने बन पैदावर, मालवस्तु र संरक्षण प्रदान गर्न नसकिने अवस्थाका बन पैदावर, मालवस्तु र चौपायालाई निपटको बन कार्यलय र सुरक्षित स्थानमा त्यस्तो दिँकिने बन अधिकृतले मुद्दा हेणे अधिकारीको अनुमति लिए लिलाम बिक्री गर्न सक्नेछ।

(२) उपदफा (१) वर्मोजिम लिलाम बिक्रीवाट प्राप्त हुन आएको रकम त्यस्तो मुद्दा फैसला हुँदै ठहरेबीर वर्मोजिम हुने गरी थरोटीमा आम्दानी विधिनेछ।

पूर्ण व्यवस्था: (१) प्रश्निलकानूनमा जुनसुकै कुरा रेखाईको भए तापनि यस एन वर्मोजिम पक्राउ गरिएको र एक वर्ष बा सोभन्द्रा बढी कैदको सजाय हुन सनने मुद्दाको अभियोग लागेको व्यक्ति तत्काल प्राप्त प्रमाणवाॅट कसूर्रदर देखिएमा भने त्यस्तो प्रमाणवाट कसूर्रदर देखिन मनासित माफिकको आधार देखिएमा त्यस्तो व्यक्तिलाई पूर्णका लागि थुनामा राखी कार्यालाई गर्न पनैछ।

(२) उपदफा (१) मा लेखिए देखि अरकको अरु व्यक्तिको हकमा निजलाई हुन सनने कैद र जरिबानको उपल्ब्ध हस्तसम्मको नगद रुपैया र जेध जमानी दिए तारिखमा राखी र त्यस्तो थरोटी र जमानी दिन नसकेमा थुनामा राखी मुद्दाको पूर्णका गर्न पनैछ।

(३) यस दफा वर्मोजिम अभियुक्तलाई पूर्णको लागि थुनामा राखी कार्यालाई गर्न निजलाई हुनसने सजायको उपल्ब्ध हस्तसम्म बढी अवधि थुनामा राख पाईने छैन।

मुद्दा हेणे अधिकारी: (१) यस एन अन्तर्गत दुई लाख रुपैयासम्म जरिबाना र एक वर्षसम्म कैद र दुवै सजाय हुने मुद्दा नेपाल सरकारको दिंकिने बन अधिकृतले कार्यालाई र किनारा गन्नेछ।

(२) उपदफा (१) वर्मोजि सुद्दा को र दर्को दिंकि अदालत एन, २०५९ वर्मोजिमको कार्यविधि अन्तर्गत हुने छैन।

(३) यस एन अन्तर्गत एक हजार रुपैयासम्म जरिबाना हुने कसूररा पक्राउ परेको व्यक्तिलाई मुद्दाको अनुसन्धान गर्न दर्जा पुगेको कर्मचारीले मुचुका खडा गरी तत्काल जरिबाना गरी छाड़िदिन सकेन।

(४) उपदफा (१) नै (३) वर्मोजिमको निर्णय उपर चित्र नबुझ्ने पक्षको निर्णयको सुचना पाएको भएको मिलेको पैतीस दिनभित्र समविन्यस जिल्ला अदालतमा पुनरावेदन गर्न सकेन।
लागि भएका मालवस्तु जफत हुनेछ: (१) कसैले यो ऐन बमोजिम सजाय हुने कसुर गरेको ठहरेमा त्यस्तो कसुरसैन सम्बन्धित बरामद भएका बोझबाहक, ओजार, हतियार, चौपाया र अन्य साधनहरु जफत हुनेछन्।

(२) यस ऐन बमोजिम सजाय हुने कसुरको अनुसन्धानको सिलसिलामा बरामद भएका बोझबाहक, ओजार, हतियार, चौपाया र अन्य साधनहरु मुद्दा हेने अधिकारीको अनुमतिमा लिमाम विकी गरी प्राप्त रकम मुद्दा किनारा नलागुज्जेलसम्म धरौटी खातामा राखन सकिन्छ ।

(३) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कसुरदार वाहेक अन्य व्यक्तिले जानी-जानी कसुरदारलाई सधार पुन्याउन त्यस्तो सवारी साधन प्रयोग गरेको वा प्रयोग गर्न दिएको अवस्था अनुसन्धानबाट नदेखिएमा वा पचास हजार रुपैँभन्दा कम मोल पने बोझबाहक जफत गरिएँ छैन र त्यस्तो कार्य गरेका यस ऐन बमोजिम हुने सजायमा पचास हजार रुपैँसम्म थप सजाय हुनेछ ।

जफत भएका वनस्पति तथा नस्पति ब्योगको व्यवस्थापन: नेपाल सरकार बा प्रेशर सरकारले यस ऐन बमोजिमको कसुरमा जफत भएको कुनै बनस्पति तथा नस्पति नस्तलाई शैक्षितिक तथा वैज्ञानिक अध्ययन, अनुसन्धान बा औषधधजन्य प्रयोग बा धामिक कार्यको लागि सर्वजनिक संस्था वा निकायलाई उपलब्ध गराउन वा नष्ट गर्न सकिन्छ ।

विविध ७०. बृक्षारोपण र बन पैदावार आपूर्ति: वृक्षारोपण कार्यलाई प्रवर्धन गर्न, धामिक कार्य, विपदा, व्यवस्थापन, घर निमोण, शब्द दहन तथा अत्यावश्यक विकास निमोण लगायतका कार्यको अवश्यक पने काँट दाउरा आपूर्तिका लागि नेपाल सरकारले तोकिए बमोजिम व्यवस्था गर्न सकिन्छ ।

नाका तोकन सकेने: नेपाल सरकारले नेपाल राजप्रदेश सूचना प्रकाशन गरी बन पैदावार आयात निर्यातको लागि नाका तोकन सकिन्छ ।

बन पैदावार आधारित उद्योगले जानकारी गराउन पने: कच्चा पदार्थको रूपमा बन पैदावार प्रयोग गर्नु उद्योगले उद्योग सञ्चालन गरुँदै सम्बन्धित डिलिजन बन कार्यालयमा व्यवसायिक सम्बन्धित तथा उत्पादन गर्न वसूल र सेवाको बारेमा जानकारी गराउनु पनेछ ।

तर औषधिक व्यवसाय सम्बन्धी प्रचलित कानून बमोजिम लघु र घरेलु उद्यमको रूपमा रहेका उद्यमहरुको हकमा यो प्रवधान लागू हुनेछैन ।
७३. अन्तर्तह सम्बन्ध: (१) यस ऐनको कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी तुल्याउन नेपाल सरकारले मन्त्रालय, प्रदेश सरकारको सम्बन्धित मन्त्रालय र सम्बन्धित स्थानीय तहका प्रतिनिधिहरू रहेको अन्तर्तह सम्बन्ध समिति गठन गर्न सकेको हुन्छ।

(२) उप्रकर (१) बमोजिमको समिति सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुन्छ।

७४. अद्ययन अनुसन्धान सम्बन्धी व्यवस्था: (१) मन्त्रालयले बन सम्बन्धी कुनै अनुसन्धानतमक कार्य गरेको कुनै संस्थालाई अनुसन्धानतमक कार्यको लागि कुनै बनक्षेत्र उपलब्ध गराउन सकेको हुन्छ।

तर मन्त्रालय मातहतका अद्ययन अनुसन्धान गर्न निकायहरूको हकमा बिवागले बनक्षेत्र उपलब्ध गराउन सकेको हुन्छ।

(२) उप्रकर (१) बमोजिम बनक्षेत्र उपलब्ध गराइएको संस्थाले बनक्षेत्रको संरक्षण र विकास हुने गरी त्यस्तो क्षेत्र उपयोग गर्नु पर्नु पर्नेछ।

(३) यस दफा बमोजिम बनक्षेत्र उपलब्ध गराउने र अद्ययन तथा अनुसन्धान सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुन्छ।

७५. बन बीउ उद्यान घोषित गर्न सक्नेछ: नेपाल सरकारले राष्ट्रिय बनको कुनै भागलाई बन बीउ उद्यान घोषणा गर्न सकेको हुन्छ।

७६. कृषि बन प्रणाली अवलंबन गर्न सक्नेछ: बनक्षेत्रको जरामा भू-उपयोगमा परिवर्तन नहुने गरी तोकिए बमोजिम कृषि बन प्रणाली अवलंबन गर्न सकेको हुन्छ।

स्पष्टीकरण: यस दफाको प्रयोजनको लागि “कृषि बन” भलाले एउटै जरामा भूमीपूर्व रुख प्रजातिको साथै अन्नवा बा फलाकुल बा घोसिबाली बा मल्टीप्यालन बा पशुपालनलाई एकीकृत रूपमा खेती गर्न प्रणाली सम्बन्धु पछ्छ।

७७. प्रतिवन्ध लगाउन सक्नेछ: नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशान गरी जैविक विविधता, कुनै प्रजातिको संरक्षण र वातावरण संरक्षणको प्रयोजनको लागि तोकिएका बन पैदावारका सहस्त्र, कटान, उपभोग, ओसारपसार, विक्री वितरण र बिदेश निकायीमा प्रतिवन्ध लगाउन सकेको हुन्छ।

७८. असल नियाले काम गरेकोमा वधाँ: यस ऐनले दिएको अधिकारको प्रयोग असल नियाले गरेकोमा कुनै पनि सरकारी कर्मचारी व्यतिगत तबले उत्तरदायी हुने छैन।

७९. सुरुकिलाई पुरस्कार दिइले: यस ऐन बमोजिमको कसुर हुन लागेको सुराक दिने र अपराधी पकार गर्न सहयोग गर्न संस्था बा व्यक्तिकलाई कसुरदारलाई हुने जरिबानको र दस प्रतिशत पुरस्कार स्तरुप दिइनेछ।

८०. अनुगमन तथा मूल्याङ्क: (१) यस ऐन बमोजिम हुने बनको संरक्षण विकास र
उपयोग सम्बन्धमा मन्त्रालयले समय समयमा अनुगमन तथा मूल्याङ्कन गर्न सकेका छ।

(२) प्रदेश मन्त्रालयले प्रदेशभित्रको बन व्यवस्थापनको सम्बन्धमा समय समयमा अनुगमन तथा मूल्याङ्कन गरी सोको प्रतिवेदन मन्त्रालयलाई समेत उपलब्ध गराउँदै पनेछ।

(३) दिइनल बन अधिकृतले जिल्लाहिल विभिन्न बन व्यवस्थापन पद्धति अपनाई व्यवस्थापन भएका बनको अनुगमन तथा मूल्याङ्कन गरी सोको प्रतिवेदन मन्त्रालय तथा प्रदेश मन्त्रालय समक्ष देखि गर्नु पनेछ।

(४) अनुगमन तथा मूल्याङ्कन सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकि वमोजिम हुनेछ।

८१. अधिकार प्रत्ययोजन: नेपाल सरकारले यस ऐन वमोजिम आफुलाई प्राप्त केही अधिकार आफु मातहतका कुनै निकाय वा अधिकारीले प्रयोग गर्न पाउँदै गरी प्रत्ययोजन गर्न सकेका छ।

८२. प्रदेश धर्मभजनल: यो ऐनमा लेखेको जि कुरा यस ऐन वमोजिम र अरुमा प्राप्तिलाई कानून वमोजिम हुनेछ।

८३. नियम बनाउने अधिकार: यस ऐनको कार्यन्वयन गर्न नेपाल सरकारले आवश्यक नियमहरू बनाउन सकेका छ।

८४. कार्यन्वयन निदेशक बनाउन सक्ने: यो ऐन तथा यस ऐन अन्तर्गत बनको नियमको कार्यन्वयन गर्न नेपाल सरकारले आवश्यक कार्यन्वयन निदेशक बनाउने लागू गर्न सकेका छ।

८५. ऐन कार्यन्वयन माध्यम: यो ऐन प्रारम्भ भएको मिलिए नित्य वर्षहरू मन्त्रालयले ऐन कार्यन्वयनको प्रभाव सम्बन्धमा माध्यम गरेका छ।

८६. खोरेज र बचाउ: (१) यस ऐन, २०४९ खोरेज गरिएको छ।
(२) यस ऐन, २०४९ वमोजिम भए गरेको काम गराउने हुने यस ऐन वमोजिम भए गरेको मानिन्छ।

८७. मुद्दा संच: यस ऐन, २०४९ वमोजिम जिल्ला बन अधिकृत समस्त विचाराधीन मुद्दा, नियन्त्रण प्रतिवेदन तथा सोसाइटी सम्बन्धित मिसिल दफ्तर ६७ वमोजिमको मुद्दा हेतै अधिकारी समक्ष गर्न सकेका छ।

संक्षिप्त विवरण
- दर्ता मिति: ।
- प्रतिनिधि सभाको बैठकादारा संसोधनसहित पारित मिति: ।
- राष्ट्रिय सभाको बैठकादारा संसोधनसहित पारित मिति: ।
- राष्ट्रिय सभाको संसोधनमा सहमत भए प्रतिनिधि सभाद्वारा पुन: पारित मिति: ।
- प्रमाणीकरण मिति: ।

१९४
बिज्ञापन नियमन गर्न सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक

प्रस्तावना: वस्तु बा सेवाको वजार प्रवर्तन बा बिक्री, वितरण गर्न बा त्यस्तो वस्तु बा सेवाको प्रचार प्रसारको लागि गरिने बिज्ञापन तथा तत्सम्बन्धी व्यवस्थालाई नियमन गर्न सम्बन्धमा कानूनी व्यवस्था गर्न वाज्ञ्जनी भएकोले,

संधीय संसदले यो ऐन बनाएको छ।

परिभाषा-१
प्रबन्धक

१. संक्षिप्त नाम र प्रारम्भ: (१) यस ऐनको नाम “बिज्ञापन (नियमन गरने) ऐन, २०७६” रहेको छ।

(२) यो ऐन तुहात्र प्रारम्भ हुनेछ।

२. परिभाषा: विषय बा प्रसङ्ग अथाह अथारतामा यस ऐनमा,-

(क) “अध्यक्ष” भन्नाले बोर्डको अध्यक्ष सम्बन्धु पछि।

(ख) “तोकिएको” बा “तोकिए बमोचजम” भन्नाले यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियममा तोकिएको बा तोकिए बमोचजम सम्बन्धु पछि।

(ग) “बोर्ड” भन्नाले दफा १४ बमोचजमको बिज्ञापन बोर्ड सम्बन्धु पछि।

(घ) “मन्त्रालय” भन्नाले नेपाल सरकारको सचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय सम्बन्धु पछि।

(ड) “बिज्ञापन” भन्नाले कुनै वस्तु, सेवा, कार्यक्रम बा अवसरको चारोमा छाप, विध्वनीय माध्यम, अनलाइन, सामाजिक सञ्चाल, होर्डिंग बोर्ड, बेलुन बा कुनै संचना लगायतका माध्यमबाट सार्वजनिक रूपमा प्रवार प्रसार गरिएको बा प्रवार प्रसार गरेको उद्देश्यले तयार गरिएको वायु, वायु, रेत, तस्बिर, बुझ्न, बोर्ड, निर्देश, प्रकाश, प्रकाश, सर्च्च, सर्च्च, पन्ना, पन्ना, प्रकाश, प्रकाश, सिलिन्सको क्रमह, दृष्टि बा अन्य रूपमा सम्बन्धु पछि।

(च) “सदस्य” भन्नाले बोर्डको सदस्य सम्बन्धु पछि र सो शब्दले बोर्डको अध्यक्षलाई समेत जनाउँछ।

(छ) “होर्डिंग बोर्ड” भन्नाले बिज्ञापन प्रवर्तनको लागि राखिएको बा राखिने साधन सम्बन्धु पछि र सो शब्दले डिजिटल डिस्पले, चललृक्ष बोर्ड, एनसीडी बोर्ड, लिंड बोर्ड, टोलर बोर्ड, ग्लो बोर्ड,
नियोजन साइन, प्रोजेक्टर, टेल डिस्प्ले वा यस्तै अन्य प्रविधि वा प्रकारका बाह्य विज्ञापनको साधनलाई समेत जनाउँदै ।

(ज) “विज्ञापन दाता” भन्दै आफ्नो पक्षबाट विज्ञापन प्रकाशन, प्रसारण गर्न वा विज्ञापन राख लगाउने वा विज्ञापन गरेका व्यक्ति वा संस्था सम्झनु पर्छ ।

(झ) “विज्ञापन एजेंसी” भन्दै विज्ञापन सम्बन्धी सामग्री उत्पादन, वितरण वा विज्ञापन सम्बन्धी व्यवसाय गर्ने गरी प्रचलित कानून बमोजिम स्थापना भएका फर्म, संस्था वा कम्पनी सम्झनु पर्छ ।

परिच्छेद-२
विज्ञापन सम्बन्धी व्यवस्था

३. विज्ञापन गर्न सकिने: कसैले आफूले बिकी वितरण गर्ने वस्तु वा सेवाको गण वा विशेषता समेत उलेख गरी त्यस्ता वस्तु वा सेवाको प्रबन्धन गर्न वा उपमोक्तासम्भन्त वस्तु वा सेवाको छनौटको जानकारी पुनःयात्रा वा आफूले आयोजना गरेको कुनै कार्यक्रम वा अवसरको बारेमा जानकारी दिन वा सार्वजनिक ठिकानो लागि कुनै विषयमा जानकारी गराउन नयाँ तथा प्रचलित कानूनको अधीनमा रहेको विज्ञापन गर्न वा गराउन सक्नेछ ।

४. होर्डिंग बोर्डबाट विज्ञापन गर्न अनुमतिपत्र लिनु पर्ने: (१) सार्वजनिक तलबलाई देखि गरी होर्डिंग बोर्ड र त्यसमा विज्ञापन गर्न चाहने व्यक्तिले सम्बन्धित स्थानीय तहबाट अनुमतिपत्र लिनु पर्नेछ ।

(२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएका भए तापस आफ्नो पेशा वा व्यवसाय गर्ने घर वा कार्यालयको परिसरभित्र सार्वजनिक सडक वा जगामा बाधा नल वा सर्वसाधारणको सुरक्षा असर नल गरी आफ्नो पेशा वा व्यवसायका सम्बन्धमा यस ऐनको प्रतिकूल नहुने गरी तोकिएको आकारमा नवदृढ़ गरी होर्डिंग बोर्ड राख्ने विज्ञापन गर्न बाधा परने छैनन ।

(३) उपदफा (१) बमोजिम होर्डिंग बोर्डबाट विज्ञापन गर्न चाहने व्यक्तिले अनुमतिपत्रको लागि सम्बन्धित स्थानीय तहको कार्यालयमा नविदन दिनु पर्नेछ ।

(४) उपदफा (३) बमोजिम प्रामुख नविदन उपर आवश्यक जाँचबुझ गरी स्थानीय तहको कार्यालयले यस ऐन तथा प्रचलित कानून बमोजिम होर्डिंग बोर्डबाट विज्ञापन गर्ने अनुमतिपत्र दिन मनस्तिव देखिएको अनुमतिपत्र दिनेछ । त्यस्री अनुमतिपत्रप्राप्त व्यक्ति वा संस्थाले अनुमतिपत्रमा उल्लिखित अवधि समाप्त भएका त्यसै होर्डिंग बोर्ड हटाउनु पर्नेछ ।

२९६
(५) उपदफा (४) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि देखायको अवस्थामा होँदिइ बोर्डबाट त्यस्तो विज्ञापन गर्न अनुमतिपत्र दिन सकिने छैँ:-

(क) यस ऐन वा प्रचलित कानून प्रतिकूल हुने विज्ञापन भएमा,
(ख) सर्वसाधारणलाई आवतजाबत गर्न बाधा वा असुविधा हुने भएमा,
(ग) शहर वा स्थानको प्राकृतिक सौन्दर्यमा प्रतिकूल असर पनेभएमा,
(घ) धार्मिक, सांस्कृतिक, पुरातात्त्विक, ऐतिहासिक स्थल वा विधिविधात्ता सूचिमा सूचिकृत स्थानहरूको मौलिक संस्कृति तथा प्राकृतिक सौन्दर्यमा प्रतिकूल असर पनेभएमा,
(ड) सडक पेटी तथा सार्वजनिक स्थानमा प्रतिकूल असर गर्नेभएमा,
(च) विघुट, टेलिफोन लगायतका खन्न्यामा त्यस्तो बोर्ड राखेपिययमा,
(छ) सबारी आवागमनमा असर पनेभएमा,
(ज) कुनै घरको झाला, ढोका छेकी त्यस्तो घरमा हावा र घाम आउन बाधा दुर्भएमा,
(झ) स्थानीय कानूनमा तोकिएको अन्य व्यवस्थाको प्रतिकूल हुने गरी।
(ञ) होँदिइ बोर्ड राखेप्रतिकूल अनुमतिपत्रको लागि दिन निच्छेद, निच्छेद साथ संलग्न गर्नु पनै विवरण तथा कार्यकार, दस्तुर तथा त्यस्तो अनुमतिपत्रको अवधि तथा तत्सम्बन्धी अन्य व्यवस्था स्थानीय तहको कानून बमोजिम हुनेछ।

५. विज्ञापन गर्न नहुँ: (१) प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि देखायका विययमा विज्ञापन गर्न पाइने छैँ:-

(क) प्रचलित नेपाल कानूलकै उत्पादन, विक्री, बितरण, उपयोग वा प्रयोग गर्न निषेध गरेका कुनै वस्तु, पदार्थ वा सङ्केतको उत्पादन, विक्री, बितरण, उपयोग वा प्रयोग गर्न प्रोत्साहन गर्न विययमा,
(ख) जुबा खेलन खेलाउन वा प्रचलित कानून बमोजिम अनुमति नलिएको चिह्न किन्न निकाउन प्रोत्साहन गर्न विययमा,
(ग) प्रचलित कानून वमोजिम अखिल मानिने विषय बा तत्सम्बन्धी अन्य विषय, बस्तु बा सेवाको उपयोग बा प्रयोग गर्न बा प्रवर्धन गर्न प्रोत्साहन गर्ने विषयमा,

(घ) हतियार बा विपणोत्क पदार्थ बा नेपालको सुरक्षा, शान्ति र व्यवस्थामा खतरा उत्पन्न गर्न सक्ने अन्य यस्ते बस्तु बा पदार्थको उत्पादन, विक्री, वितरण, उपयोग बा प्रयोग गर्न प्रोत्साहन गर्ने विषयमा,

(ङ) चिकित्सकको सिफारिसमा मात्र बिक्री गरिने औपचारिकको विषयमा,

(च) नेपालमा बिक्री, वितरण बा प्रयोगको लागि प्रचलित कानून वमोजिम अनुमति लिनु पर्नेमा ल्यस्तो अनुमति प्राप्त भइनसकेको बस्तु बा सेवाको विषयमा,

(छ) प्रचलित कानूनले विज्ञापन गर्न निषेध गरेका विषयमा,

(ज) विधालय तथा विधि विधालयको पाठ्यपुस्तकमा,

तर शैक्षिक जानकारी दिने विषय उल्लेख गर्न बाधा पर्ने छन्।

(झ) अन्तर्विधासलाई प्रोत्साहन हुने विषयमा।

(२) प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि देखाय वमोजिम हुने गरी विज्ञापन गर्न पाइने छैन:-

(क) नेपालको सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रियता, स्वाधीनता बा संघीय इकाईहरूको सुसम्बन्ध, सार्वजनिक शान्ति, सुव्यवस्था बा अन्तरराष्ट्रिय सम्बन्धमा खलल पुन्याउने गरी,

(ख) राज्यब्रोह, अदालतको अवहेलना बा अपराध गर्न दुर्लभसाहन गर्ने गरी,

(ग) नेपालको राष्ट्रिय झण्डा, राष्ट्रिय गान, नेपालको निशान छाप बा त्यसको हुने बा सवै भाग बा राष्ट्रिय विभूतिको प्रयोग गरी बा त्यसको अप्रभूत्यन हुने गरी,

(घ) गाली बेइज्जति हुने गरी,

(ड) सार्वजनिक शिक्षाचार बा नैतिकताको प्रतिकूल हुने गरी,

(च) अभिप्रति अवहेलना गरिएको, लेखिका विभेद एवं जातीय छुँवाआउनलाई
दुरुत्साहन गरेको गर्नुहोस्।

(४) धर्म, वर्ण, लिङ्ग, जात, जाति वा समुदायबाट जातको सुसम्बन्धमा खलस्त पानेका वा आथिक अवस्थामा, भाषा, क्षेत्र, वैषयिक अवस्थामा वा अपाशोला लगायतका कुनै पनि आधारमा विभेद हुने गरेको गर्नुहोस्।

(५) ट्रेडमार्क, इत्यादी लगायतका अधिकाधिक सम्बन्धको हक्कलाई अनुमति वा स्वीकृतिविविध प्रयोग गरेको गर्नुहोस्।

(६) स्वदेशी वा अन्य कुनै उत्पादनलाई हतोत्साहित र निरुत्साहित गरेको गर्नुहोस्।

(७) धर्म वा अपरि खुला पैचाप, उल्लिखित पैचाप वा अन्य यस्तै अधिकृतको व्यवहार गरेको गर्नुहोस्।

(८) स्वच्छ प्रतिस्पर्धा का प्रतिकूल असर पानेको गरेको गर्नुहोस्।

(९) अस्तित्वको उत्पादन वस्तु वा सेवा संग तीना गरी त्यस्तै उत्पादन वस्तु वा सेवालाई सम्बन्धको तरलरो विचार गरेको गर्नुहोस्।

(१०) कार्यकृति योजना रहेका विषयमा जानकारी गराउनुहोस्।

(११) प्रतिलिपि कार्यकृति हुनेको गरेको गर्नुहोस्।

(१२) कसैले पनि निर्भरता नापैरहेको स्वच्छ नियम प्रतिकूल असर पानेको गरेको गर्नुहोस्।

(१३) कसैले पनि निर्भरता नापैरहेको स्वच्छ नियम प्रतिकूल असर पानेको गरेको गर्नुहोस्।

(२) विज्ञापन रिक्षण वा सारांश गर्नु गर्नु पर्ने: (१) नेपालमा प्रसारण हुने विदेशी टेलिभिजन च्यानलहरुले विज्ञापन रिक्षण (किलोमेटर फिड) प्रसारण गर्नु पर्ने।

(२) उपदान (१) मा जुनसैकै कुरा लेखिएको भए सारांश एन प्रारम्भ हुँदाको बिजल्ला विदेशी विज्ञापन च्यानल सोहोलिङ्ग गरी प्रसारण गर्न सम्भव गरिसकेको संभव थप्थान र त्यस्तो एन प्रारम्भ भएको एक विज्ञापन रिक्षण (किलोमेटर फिड) प्रसारण गर्नु पर्ने।

(३) विदेशी विज्ञापनलाई नेपालमा साथमा विज्ञापन गर्नु गर्नु पर्ने।

(४) विज्ञापन गर्नु निर्धारित क्षेत्र घोषणा गर्न सक्ने: (१) विज्ञापन निर्धारित क्षेत्र घोषणा गर्न सक्ने: (१) स्थानीय धर्म तहले वोल्डे निर्धारित क्षेत्र घोषणा गर्ने मापदंडहरुले आधारमा कुनै धार्मिक, सार्वजनिक वा पुरातात्विक स्थल, पौडकृत्वा वा स्वास्थ्य संस्था वा त्यस्तो स्थल वा संस्थावार प्रमाण दुरीसी तर्क सबै प्रकार वा विचारको वा कुनै खास प्रकार वा विषयमा विज्ञापन गर्न पाेल्ले गर्न विज्ञापन निर्धारित क्षेत्र घोषणा गर्न सक्ने। त्यस्तो निर्धारित क्षेत्र घोषणा गर्ने सूचना सार्वजनिक रूपमा प्रकाशन गर्नु पर्ने।

१९९
(२) उपदफा (१) वमोजिमको निपटित क्षेत्रमा त्यसरी निपेध गरिएको प्रकार वा विषयका विज्ञापन गर्न पाइने छैन।

८. खास समय निर्धारण गर्न सको: (१) चोरीले सार्वजनिक रूपमा सृचना प्रकाशन गर्न रेडियो, टेलिभिजन वा अनलाइन वा यस्तै विश्वसीय सञ्चार माध्यमबाट प्रसारण वा प्रकाशण हुने कुनै खास विषयका विज्ञापनको लागि त्यस्तो विज्ञापन प्रसारण गर्न वा प्रकाशण गर्न समयाधिकृत निर्धारण गर्न सकेको ।

(२) उपदफा (१) वमोजिम निर्धारण गरिएको समयाधिकृत बाहेकको अन्तिम समयमा त्यस्ता विषयको विज्ञापन गर्न वा प्रकाशण गर्न पाइने छैन।

९. विज्ञापनमा विज्ञापननकारको नाम, ठेगाना तथा चेतावनीमूलक सन्देश उलेख गर्नु पनेक: (१) विज्ञापनमा जस्तै तर्फियाँ विज्ञापन गरिने हो त्यस्तो व्यक्तिको नाम, ठेगाना रूपमा उलेख गरिएको सन्देश समें उलेख गर्न पनेक।

(२) विज्ञापन गरिएको बस्तु वा सेवाको प्रयोग गर्दा हुन सक्ने असर वा अवलम्बन गर्न पन्छ सचिातनाको विषयमा विज्ञापनामा उपयुक्त तबस्रले चेतावनीमूलक सन्देश समें उलेख गर्न पनेक।

१०. मन्द्रिी नलिए इमेल वा एस.एस.एम.एस. बाट विज्ञापन गर्न नहुनेक: (१) सम्बन्धित व्यक्तिको मन्द्रिी विना कसैको इमेल वा मोबाइलमा इमेल वा एस.एस.एम.एस.बाट विज्ञापनमूलक सन्देश बाट इमेल पठाउन पनेक।

(२) उपदफा (१) मा जुनसुकै अर्कु इलेक्ट्रॉनिक भए तपाईं नेपाल सरकार, प्रशासन सरकार वा स्थानीय तहले सार्वजनिक हितको लागि जनाकारीमूलक सृचना प्रवाह गर्न वा विपदको अवस्थामा पूर्वसूचना वा जनाकारी पताका स्पष्ट रूपमा उलेख गरिएको सन्देश समें उलेख गर्न पनेक।

११. प्रबलित कानून निर्धारण गरेको प्रक्रिया र माध्यम धारालाई गर्नु पनेक: प्रबलित कानूनले कुनै खास प्रकरणको बस्तु वा सेवाको विज्ञापनको लागि कुनै खास प्रक्रिया, शर्त वा माध्यम पालन पन्छ गरिएको निर्धारण गरेको यस ऐसा लेखिएको विपदको अन्तिमको लागि कानूनले निर्धारण गरेको प्रक्रिया, शर्त वा माध्यम समें धारालाई गर्न पनेक।

१२. अधिकारिक रूपमा जनाकारी नभएक विज्ञापन गर्न नहुनेक: (१) विज्ञापन प्रकाशण वा प्रसारण गर्न विश्वसीय, अनलाइन, छापा वा सवारका माध्यमबाट विज्ञापन गर्न व्यक्ति वा संस्थाले विज्ञापनकर्ताको नाम, ठेगाना अधिकारिकताको वरीमा जनाकारी नभएक विज्ञापन गर्न गराउन हुनेछ।

(२) कुनै विज्ञापनको विषयमा विवाद उत्पन्न भई त्यस्तो विज्ञापनकर्ताको नाम, ठेगाना पता लागान नसकेको अवस्थामा त्यस्तो विज्ञापन प्रकाशण गर्न संस्था वा व्यक्ति नै जिम्मेदार हुनेछ।

२००
ङ. नियुक्त प्रतिष्ठा दरमा विज्ञापन गरेन पनि: मन्त्रालय, प्रदेश सरकार वा स्थानीय
तहवाट विषयको समयमा सर्वाधिकारको हित वा जानकारीको लागि प्रवाह गरिने
सूचना वा विज्ञापन सबार माध्यमले नियुक्त प्रतिष्ठा दरमा प्रकाशन वा
प्रसारण गरेन पनि।

परिच्छेद-३
विज्ञापन बोर्ड सम्बन्धी व्यवस्था

१४. विज्ञापन बोर्डको गठन: (१) विज्ञापनको निर्माण सम्बन्धी काम गर्नको लागि देखाउने
बमोजिमको एक विज्ञापन बोर्डको गठन हुनेछः-

(क) नेपाल सरकारले नियुक्त गरेको व्यक्ति - अध्यक्ष
(ख) सहसचिव, गृह मन्त्रालय - सदस्य
(ग) सहसचिव, उथोग, वाणिज्य तथा आयुर्विज्ञ मन्त्रालय - सदस्य
(घ) सहसचिव, सजीर तथा सूचना प्रबिध्य मन्त्रालय - सदस्य
(ड) विज्ञापन व्यवस्था, विज्ञापन एजेंसी वा विज्ञापन प्रसारण र
वितरण गर्न संघ संस्थाहरूले मनोनयन गरेको संयोजनको प्रतिनिधि दुई जना -सदस्य
(च) उपभोक्ता तथा, हितको क्षेत्रमा तथा आस्थाको क्षेत्रमा कम्तीमा दश वर्ष अनुभव प्राप्त
व्यक्तिहरूले मनोनयन गरेका कम्तीमा एक जना महिला सहित तीन जना - सदस्य
(ङ) बोर्डको बरिष्ट कर्मचारीमध्येमा बोर्डले तीनको कर्मचारीले बोर्डको
सचिव भई काम गरेनेछ।
(च) उपदफा (१) को खण्ड (च) बमोजिमका सदस्यहरूको मनोनयन
gर्न समावेशी सिद्धान्तको आधारमा गरेन पनि।
(४) अध्यक्षको पदमा नियुक्तिका लागि नेपाल सरकार सम्बन्धी सिफारिस
gर्न मन्त्रालयको सचिवको संयोजकत्वमा मन्त्रालयले नियुक्त गरेको सम्बन्धित
विषयको एक जना विदेश सदर्द्ध भन्दा मन्त्रालयको सहसचिव सदर्द्ध संचिव
रहेका एक जना सम्बन्धी समिति रहेका। सो समितिले दफा १७ बमोजिमको योग्यता पुरा
व्यक्तिहरूले बोर्डले तीनको सिक्के खुल्नु प्रतिस्पर्धा बोर्डले नियुक्त व्यक्ति छनो गरी
नियुक्तिका लागि नेपाल सरकार समस्त सिफारिस गरेछ।
(५) उपदफा (१) को खण्ड (ढ) र (च) बमोजिमका सदस्यहरूको पदाधिकार
चार वर्षको हुनेछ।
(६) उपदफा (५) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कुनै सदस्यको काम सन्तोषजनक नदेखिएमा वा बोर्डको हित विपरित हुने कुनै काम गरेमा वा खराब आचरण भएमा वा कार्यसम्पादन नगरी निष्किय भएमा पदाधिकृत पूरा नहुँदै मन्त्रालयले त्यसको कारण खुलाई निजलाई पदमुक्त गर्न सकनेछ।

(७) उपदफा (६) बमोजिम कुनै सदस्यलाई पद छुट्ट गर्न अधि निजलाई सफाई पेश गर्न मनातिर माफिकको मौका दिनु परेछ।

१५. बोर्डको काम, कर्त्त्व र अधिकार: यस ऐनमा अन्न उलिथित काम, कर्त्त्व र अधिकारको अतिरिक बोर्डको काम, कर्त्त्व र अधिकार देखाय बमोजिम हुनेछ:-

(क) विज्ञापन सम्बन्धमा राष्ट्रिय नीति तय गरी मन्त्रालयमा सिफारिस गरेको छ,
(ख) सब्जाव माध्यमबाट प्रसारण गर्ने विज्ञापनको सामग्री परीक्षण गर्न तेकिएको आधारमा मापदण्ड तयार गरेको छ,
(ग) विज्ञापन उत्पादन, प्रसारण र वितरण सम्बन्धी आचार संहिता बनाउने,
(घ) मुलुकको आवश्यकता अनुसार राष्ट्रिय हित, सार्वजनिक हित सम्बन्धी विज्ञापन निर्माण गरी प्रकाशन तथा प्रसारण गर्न प्रत्साहन गरेको छ,
(ड) नभए वा नगरको कुराको भभ केलाउने, उत्तेजना केलाउने, अस्थिरित, भेदभावजन्त वा यस ऐन विपरित विज्ञापन गरिए वा नगरिएको अनुमान गरेको छ र गराउने,
(च) विदेशी च्यानलहरूबाट प्रसारण हुने विज्ञापनहरू मापदण्ड विपरित प्रसारण भएमा त्यसको अनुमान गरी कार्यालाई क्षेत्रमा लागि मन्त्रालयमा सिफारिस गरेको छ,
(छ) नेपाल सरकार, विज्ञापन एजेंसी, विज्ञापनदाता, समाधात्मम तथा सरकारी निकायको समन्बित गरेको छ,
(ज) विज्ञापन व्यवसाय र व्यवसायीको योग्यता र क्षमता विकास गर्नका लागि आवश्यक कार्यक्रम सञ्चालन गर्न मन्त्रालयमा सिफारिस गरेको छ,
(झ) उपभोक्ता सजगता सम्बन्धी कार्यक्रम सञ्चालन गरेको छ, गराउने,
(ञ) विज्ञापनको श्रेष्ठ उत्कृष्ट कार्य गरेको छ, पुरस्कृत गरेको छ,
(ट) विज्ञापन उत्पादक, निर्माता, वितरक वा प्रसारकलाई आवश्यक निर्देशन दिदिने,

२०२
(२) सातमा माध्यममहलाई नेपाल सरकारवाट उपलब्ध गराइने सार्वजनिक हित सम्बन्धी सबै विज्ञापन तोकिएको आधारमा बोर्ड मार्फत समानुपातिक रूपमा वितरण गरेको, 
(३) तोकिए बमोजिमका अन्य कार्य गरेको।

१६. बोर्डको बैठक र निर्णयः (१) बोर्डको बैठक अध्यक्षले तोकीको मिलि, समय र स्थानमा बस्नेछ।

(२) बोर्डको बैठकको अध्यक्षता अध्यक्षले गरेको।

(३) बोर्डको कुल सदस्य संख्याको प्रतिशतमा बढी सदस्यहरू उपस्थित भएता बोर्डको बैठकलाई लागि मणिपुरक संख्या पुगेको मानिनेछ।

(४) बोर्डको बैठकमा बुझमतको राय मान्य हुनेछ र मत वरावर भएमा अध्यक्षले निर्णायक मत दिनेछ।

(५) बैठकको निर्णय अध्यक्ष र सदस्य-सचिवले प्रमाणित गरी राख पनेछ।

(६) बोर्डले आवश्यक देखेमा सम्बन्धित विषयका विज्ञापन बोर्डको बैठकमा आमन्त्रण गरेको सक्नेछ।

(७) बोर्डको बैठक सम्बन्धी अन्य कार्यविधि अध्यक्षले निर्धारण गर्ने बमोजिम हुनेछ।

१७. अध्यक्षको योग्यताः देखायको व्यतिक्रम अध्यक्षको पदमा नियुक्त हुन योग्य मानिनेछः-

(क) नेपाली नागरिक,
(ख) आमसागर, कानून, विज्ञापन वा व्यवस्थापन विषयमा मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय विद्यालय वा कम्युनिटी स्कूल इत्यादिहरूलाई हासिल गरेको र सो क्षेत्रमा कम्युनिटी दश वर्षको अनुभव प्राप्त गरेको,
(ग) पैतीस वर्ष उमेद पूरा भएको,
(घ) कुनै विदेशी राष्ट्रिय स्थापत्य आवासीय अनुमतिपत्र नलिएको,
(ङ) कुनै नाताली अनुयोग्य नभएको।

१८. अध्यक्षको परिष्कर्मक, सेवाको तथा काम, कर्त्त्व र अधिकारः (१) अध्यक्ष बोर्डको कार्यकारी प्रमुख हुनेछ।

(२) अध्यक्षको पदविधि चार वर्षको हुनेछ।

(३) उपदक्ष (२) मा जुनलुकै कुरा लेखिएको भए तापल निजको काम सन्तोषजनक नदेखिएमा बोर्डको हित विपरीत हुने कुनै काम गरेमा वा खराब
आचरण भएमा चा कार्यसम्पादन नगरी निषिद्ध पदावधि पूरा नहुँदै नेपाल सरकारले कारण खुलाई जुनुँको वखत पदसुक्त गर्न सक्नेछ।

(४) उपदफा (३) वमोजिम अध्यक्षलाई पदसुक्त गर्नु/अधिग्रह सफाई पेश गर्न मनासिव माफिकको मौका दिनु पनेछ।

(५) अध्यक्षको पारिश्रमिक तथा अन्य सुविधा नेपाल सरकारले लोक वमोजिम हुनेछ।

(६) यस ऐतमा अन्यत्र लेखिएको काम, कर्तव्य र अधिकारका अतिरिक्त अध्यक्षको काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय वमोजिम हुनेछः-

(क) बोईडोको दैनिक प्रशासनिक कार्य गर्नेछ।
(ख) बोईडो बैठकले कार्यसूची तयार गर्नेछ।
(ग) बोईडो बैठकले निर्णयहरु कार्यान्वयन गर्नेछ, गराउनेछ।
(घ) बोईडो नीति कार्यक्रमहरुको समूह तयार गर्नेछ।
(ड) बोईडो बजेट खर्च गर्नेछ, खर्चको लेखा र लेखापारीण गराउनेछ।
(च) बोईडो कर्मचारी प्रशासनको कार्य गर्नेछ।
(छ) बोईडो वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रम पेश गर्नेछ。
(ज) बोईडो अधिकार प्रत्यायोजन गरेका अन्य कार्य गर्नेछ।

१९. अध्यक्षको पद रित्त हुने अवस्था: देहायको अवस्थामा अध्यक्षको पद रित्त हुनेछः-

(क) निजको पदावधि समाप्त भएमा,
(ख) निजको उमेद पेस्टी वर्ष पूरा भएमा,
(ग) निजको आत्मिक पत्तन देखिएको फौजदारी कसुरमा अविभाजित सजाय पाएमा,
(घ) निजको राजनीतिक दिगम्बा,
(ड) निजको मृत्यु भएमा,
(च) नेपाल सरकारले दफा १५ को उपदफा (३) वमोजिम पदसुक्त गरेका।

२०. बोईडो कार्यलय र कर्मचारी: ११. बोईडो कार्यलय काठमाडौं उपत्यकामा रहेका।
(२) बोडको कार्यालयको लागि आवश्यक पनि कर्मचारी मन्त्रालयले उपलब्ध गराउन भएको अन्तर्गत बोडले तोकिए बमोजिम सेवा करारमा कर्मचारी राख सक्नेछ।

(३) उपदफा (२) बमोजिम करारमा राखिएको पारिष्ठानमा तथा सेवाका शांतिसह तोकिए बमोजिम हुनेछ।

परिच्छेद-४
बोडको कोष तथा लेखाप्रीक्षण

२९. बोडको कोष: (१) बोडको एउटा छुट्टै कोष रहनेछ।
(२) उपदफा (१) बमोजिमको कोषमा देहायका रकमहरू रहनेछन्-
(क) नेपाल सरकारका आदेश रकम,
(ख) बोड कार्यालयका वितरण गर्न नेपाल सरकारले छुट्याएको बमोजिम कुल बजेटको तीन प्रतिशत रकम,
(ग) वितरण वितरणमा खर्च तयार नसकेको रकम व्यस्तो रकम कोषबाट बचाउ गर्न भएको छ।
(३) बोडको कोषबाट रकम कुनै वाणिज्य बैंकमा खाता खोली जम्मा गरिनेछ।
(४) बोडको सबै खर्चहरू उपदफा (१) बमोजिमको कोषबाट ब्यहोरिनेछ।
(५) नेपाल सरकार वा सरकारी निकायका आदेश रकममध्ये बमोजिमको लागि खर्च भर्नको प्रयत्न आर्थिक वर्षको अन्त्यमा कोषमा व्यस्त भएको रकम नेपाल सरकारले प्रतिविधि कानून बमोजिम खर्च गर्न सक्नेछ।
(६) बोडको कोष र खाताको सङ्गार तोकिए बमोजिम हुनेछ。

३०. कोषको लेखाप्रीक्षण: (१) बोडको आय-व्ययको लेखा नेपाल सरकारले अपनाएको लेखा प्रणाली बमोजिम राखू पनेछ।
(२) बोडको लेखाको लेखाप्रीक्षण महालेखाप्रीक्षकबाट हुनेछ।

परिच्छेद-५
प्रदेश तथा स्थानीय तहको सचार अध्यक्षकबाट हुने वित्तपोषणको नियमन

३१. प्रदेशस्तरका सचार अध्यक्षकबाट गरिएको वित्तपोषणको अनुमान तथा नियमन:
(१) प्रचलित कानून बमोजिम प्रदेश सरकारकबाट अनुमान तथा नियमन गरी सङ्गार भएका २०५
छापा वा विद्युतीय सञ्चार माध्यमबाट हुने वा भएका विज्ञापनमा यस ऐन तथा प्रचलित कानून बमोजिमको मापदंड पूरा गरे नगरको बिच्छयको अनुगमन तथा नियमनको काम प्रदेश कानून बमोजिम सूचना तथा सञ्चार सम्बन्धी बिच्छय हेने मन्त्रालयले गनेछ।

(२) उपदफा (१) को प्रयोजनको लागि सम्बन्धित प्रदेशमा सूचना तथा सञ्चार सम्बन्धी बिच्छय रहेको मन्त्रालयको सचिवको अध्यक्षतामा एक अनुगमन तथा नियमन समिति रहेको दर्खिस छ। अनुगमन तथा नियमन समितिमा अध्यक्षको अतिरिक्त समावेशी सिद्धान्तको आधारमा प्रदेश सरकारले प्रदेश राजधानी सूचना प्रकाशन गरी तोके बमोजिमका बढीमा छुट्ना सदृश रहेको छैन।

(३) उपदफा (२) बमोजिमको समितिले अनुगमन गर्दछ कसैले विज्ञापन गर्दछ यो ऐन र यस ऐन बमोजिम बनेरा नियम र मापदंड पालना गर्ने नयाइएमा कारण उल्लेख गरी त्यस्तो विज्ञापन संशोधन गर्न, बन्द गर्न र हटाउन आदेश दिनेछ। त्यस्री दिनको आदेशको पालना गर्नु सम्बन्धित पक्षको कर्त्तव्य रहेको छ।

(४) उपदफा (३) बमोजिमको आदेशको पालना गर्नेछ र यस ऐन र यस ऐन बमोजिम बनेरा नियम र मापदंड पालना गर्नु व्यक्तिलाई उपदफा (२) बमोजिमको समितिले बढीमा एक लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सक्नेछ। अनुगमनको क्रममा कसैले विज्ञापन गर्दछ यो ऐन बमोजिम कसैले गर्ने काम गर्ने पाइएमा त्यस्तो व्यक्तिलाई यस ऐन बमोजिम कारवाही गर्न सम्बन्धित निकायमा लेखी पठाउनेछ।

(५) उपदफा (५) बमोजिमको नियमको काम, कर्त्तव्य र अधिकार यो ऐन तथा यस ऐन अन्तर्गत बनेरा नियमको दिनी ब्रकताले नहुने गर्न सम्बन्धित प्रदेश सरकारले निर्णय गरे बमोजिम हुनेछ।

२४. स्थानीय स्तरका सञ्चार माध्यमबाट गर्ने विज्ञापन तथा होर्डिङ बोर्डको अनुगमन तथा नियम: (१) होर्डिङ बोर्ड वा प्रचलित कानून बमोजिम स्थानीय तहबाट अनुमति प्राप्त गरी स्थानीय स्तरमा सञ्चालन भएका छापा वा विद्युतीय सञ्चार माध्यमबाट हुने वा भएका विज्ञापनमा यस ऐन तथा प्रचलित कानून बमोजिमको मापदंड पूरा गरे नगरको बिच्छयको अनुगमन तथा नियमनको काम सम्बन्धित स्थानीय तहले गनेछ।

(२) उपदफा (१) को प्रयोजनको लागि स्थानीय तहले आवश्यक कानूनी व्यवस्था मिलाउनेछ।

(३) उपदफा (३) बमोजिम अनुगमन गर्दछ कसैले विज्ञापन गर्दछ यो ऐन र यस ऐन बमोजिम बनेरा नियम र मापदंड पालना गर्ने पाइएमा वा अनंतिकृत रूपमा होर्डिङ बोर्ड राखेको पाइएमा कारण उल्लेख गरी त्यस्तो विज्ञापन
संशोधन गर्न, चन्द गर्न वा हटाउन आदेश दिनेछ। त्यसैरी दिएको आदेशको पालना गर्नु सम्बन्धित पक्षको कर्त्तव्य हुनेछ।

(४) उपदफा (१) वमोजिम अनुगमन गर्दछ यो ऐन वा यस ऐन वमोजिम बनेको नियम वा मापदण्ड पालना नगरी विज्ञापन गर्ने व्यक्ति वा अनिष्कृत रूपमा होर्जेको बोर्ड राख्ने वा त्यसमा विज्ञापन गर्ने व्यक्तिलाई स्थानीय तहको न्यायिक समितिको आदेशले एक लाख रुपैया जरिबाना गर्न सक्नेछ। अनुगमनको क्रममा कसैले विज्ञापन गर्दछ यो ऐन वमोजिम कसूर हुने काम गरेको पाइएमा त्यस्तो व्यक्तिलाई यस ऐन वमोजिम कारवाही गर्न सम्बन्धित निकायमा लेखी पटाउनेछ।

(५) स्थानीय स्तरका साधार माध्यमबाट गरिएको विज्ञापन तथा होर्जेको अनुगमन तथा नियमन सम्बन्धी अन्य व्यवस्था यो ऐन तथा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियमबाहित्रीको प्रतिकृत नहुने गरी सम्बन्धित स्थानीय तहले निर्धारण गरे वमोजिम हुनेछ।

परिभाषा-६
कसूर र सजाय

२५. कसूर र सजाय: (१) कसैले यस ऐनको दफा ४ को उपदफा (१), दफा ५, ६, ७, ८, ९, १०, ११ वा १२ विपरीत विज्ञापन गरेमा यस ऐन वमोजिम कसूर गरेको मानिनेछ।

(२) कसैले दफा ५ को उपदफा (१) र (२) प्रतिकृत नहुने गरी गरेको कसूरमा त्यस्तो कसूर गरेको गराउनेतलैँ सो कसूर गर वापस प्रचलित कानूनले कुनै सजाय हुने रहेछ भने सोही वमोजिम सजाय गर्नु पर्नेछ र सो नयामा एक वर्षमा कैद र दश हजार रुपैयाँसम्म जरिबाना गर्नु पर्नेछ।

(३) कसैले देखाइको कसूर गरेमा देखाइ वमोजिम सजाय हुनेछ:-

(क) दफा ४ को उपदफा (१) वमोजिमको कसूर गरेको गराउने व्यक्तिलाई एक लाख रुपैया जरिबाना,

(ख) दफा ६ वमोजिमको कसूर गरेको गराउने व्यक्तिलाई चौंच लाख रुपैयाँसम्म जरिबाना।

(ग) ऐनको दफा ५, ६, ९, १०, ११ वा १२ वमोजिमको कसूर गरेको गराउने व्यक्तिलाई एक लाख रुपैयाँसम्म जरिबाना ।

(४) आमसङ्गठको माध्यमबाट यस ऐन विपरीत कुनै विज्ञापन प्रकाशन, प्रसारण वा सम्प्रेषण भएका मा त्यस्तो सजार माध्यमको समाधान सम्बन्धी कार्यभार
सम्हासने सम्पादकलाई सोही कारणले मात्र यस ऐन व्योजिम सजाय गरिने छैन ।

तर त्यस्तो सम्पादक ने आमसबार माध्यमको सजालक भएकोमा यस दफा व्योजिम सजाय गर्न बाधा पने छैन ।

परिच्छेद-७

विविच

२६. सूचीकृत हुन परेन: (१) विज्ञापन एजेंसी तोकिए व्योजिमको विवरण दाखिला गरी बोईमा सूचीकृत हुन पनेछ ।

(२) यो ऐन प्रारम्भ हुँदैका बजर कायम रहेका विज्ञापन एजेंसी यो ऐन प्रारम्भ भएको मित्रले एक वर्षभ्द उपदफा (१) व्योजिम सूचीकृत हुन पनेछ ।

२७. उजुरी गर्न सकने: (१) यो ऐन बा यस ऐन अन्तर्गत बेल्को निम्याबेली बा मापदण्ड विपरीत कसली विज्ञापन गरेको पाइएमा त्यस्तो जानकारी जनसुकै व्यक्तिले बोई बा दफा २३ को उपदफा (२) व्योजिमको समिक बा स्थानीय तहमा दिन सकने ।

(२) उपदफा (१) व्योजिम प्रास जानकारीको आधारमा बोई, समिक बा स्थानीय तहलाई आफै कारबाही गरेँ आफिकर भएकोमा आफेले र आफनो आफिकर क्षेत्र नभएकोमा आफिकर भएको बोई, समिक बा स्थानीय तहमा कारबाहीको लागि पठाउनु पनेछ ।

(३) उपदफा (१) व्योजिम प्रास उपर भएको कारबाहीको जानकारी उजुरीकानीले नाम ठेगाना उलेख गरी उजुरी दिएको भएमा सम्बन्धित बोई, समिक बा स्थानीय तहले त्यस्तो उजुरीकिन्तुलाई दिनु पनेछ ।

२८. मुद्दा हेनेम अधिकारी: (१) दफा २५ को उपदफा (२) व्योजिम प्रकरिता कानून अन्तर्गत सजाय हुने मुद्दा त्यस्तो कानूनले तोकिको अदालतबाट सुरु कारबाही, सुनुवाइ र किनारा हुनेछ र त्यस्तो कानून व्योजिम सजायको व्यवस्था नभएको कारण यस ऐन व्योजिम मुद्दा चलाउनु परेँ भएमा त्यस्तो कसुर सम्बन्धित मुद्दाको सुरु कारबाही, सुनुवाइ र किनारा गेने अधिकार सम्बन्धित जिल्ला अदालतलाई हुनेछ ।

(२) दफा २५ को उपदफा (३) को खण्ड (क) अन्तर्गत सजाय हुने कसुर सम्बन्धित मुद्दाको सुरु कारबाही, सुनुवाइ र किनारा गेने अधिकार सम्बन्धित स्थानीय तहको न्यायिक समिलताई हुनेछ ।

(३) दफा २५ को उपदफा (३) को खण्ड (ख) र (ग) अन्तर्गत सजाय हुने कसुर सम्बन्धित मुद्दाको सुरु कारबाही, सुनुवाइ र किनारा गेने अधिकार बोईलाई
प्रचलित कानून वॉमोजिम मुद्दा चलाइने: (१) दफा २५ को उपदफा (२) अन्तर्वति सजाय हुने मुद्दाको सामान्यमा प्रचलित कानून वॉमोजिम कसरु हुने भई त्यस्तो कसरुमा प्रचलित कानूनमा कुनै खास पक्षले मुद्दा चलाउने गरी त्यस्तो भएकोमा सोही वॉमोजिम नै मुद्दा चलाइनेछ।

(२) दफा २५ को उपदफा (२) अन्तर्वत्तिको मुद्दामा प्रचलित कानून वॉमोजिम मुद्दा नकलने अवस्था भई यस ऐन वॉमोजिम मुद्दा चलाउतै पदार्थ त्यस्तो मुद्दामा नेपाल सरकार बादी भई चलाइनेछ। सो मुद्दा सूचकी फौजी धार्मिक धनिष्ठाको सहित, २०७४ को अनुसूची-१ मा समावेश भएको मानिनेछ।

क्षतिपूर्ति सम्बन्धी व्यवस्था: (१) कसैले यो ऐन या यस ऐन अन्तर्वति बनको नियम विपरीत विज्ञापन गरेको सहितकै कुनै किसिमको व्यक्ति भएमा या कुनै गैम्बीर असर रवर या रवर वा समर्थ वा सहायको अनुमति वा स्वीकृति नलिंद निजको अर्जितालाई विज्ञापनन्मा प्रयोग गरेको पाइएमा त्यसबाट मनाइ सम्बन्धित विज्ञापन तथा निर्देशन प्रसार गरिेदा त्यसबाट विज्ञापन र सूचना तत्काल प्रकाशन गनुा भएको माफा त्यसबाट विज्ञापन तथा सूचनाको लागि बोडा सम्बन्धित विज्ञापन तथा निर्देशन प्रसार गनुा भए।

(२) उपदफा (१) वॉमोजिम निवेदन पन्ने अन्तर्वति बनको नियम तथा रजिस्तान दलीलका रेखा ऐनको विज्ञापन र त्यसबाट विज्ञापनकर्ता विभागले सम्बन्धित तथा स्वीकृत तथा स्वीकृति नलिंद निजको अनुमति नलिंद निजको विज्ञापनकर्ता विभागले विज्ञापन तथा निर्देशन प्रसार गनुा भएको माफा त्यसबाट विज्ञापन तथा निर्देशन प्रसार गनुा भए।

पुनरारवेदन: यस ऐन वॉमोजिमको मुद्दामा निर्णयको जानकारी पाइएको मिति तथा पैसे विनिमय देहात वॉमोजिमका अदालतमा पुनरारवेदन लागेछः-

(क) जिल्ला अदालतले सुहू कारबाही र किराटा गरेको निर्णय उपर सम्बन्धित उच्च अदालतमा,

(ख) बोडले गरेको निर्णय उपर जिल्ला अदालतमा,

(ग) अनुगमन तथा निर्देशन समिति तथा स्वार्थिक तहले गरेको निर्णय उपर सम्बन्धित जिल्ला अदालतमा।

बोडे माफीत विज्ञापन गर्नु पनि: (१) नेपाल सरकार बा नेपाल सरकार अन्तर्वत्तको निकायले लोक कल्याणकारी बा अन्य विज्ञापन बा सूचना प्रकाशन तथा प्रसारण गर्दा बोडे माफीत गर्नु पनि र त्यसबाट विज्ञापन वापटको रकम बोडे माफीत खर्च गर्नु पनि।

(२) उपदफा (१) मा जुनकुनै कुनै लेखिएको भए तापिन नेपाल सरकार बा नेपाल सरकार अन्तर्वत्तिका निकायहरूले कुनै विज्ञापन बा सूचना तकलिक प्रकाशन गर्नु पनि अक्सर भएमा विज्ञापन बा सूचनाको एक प्रति बोडलाई उपलब्ध गराई सो वापटको रकम बोडे माफीत भूतानी गरेको गरी कुनै धन माध्यमवाट विज्ञापन बा सूचना प्रकाशन गर्न अव्वल रहेको छ।

२०९
३३. उपसमिति तथा कार्यदल गठन गर्न स्वकतेस्: (१) बोर्डले आफ्नो कार्यमा सहयोग पुनःयुक्त आवश्यकता अनुसार उपसमिति तथा कार्यदल गठन गर्न सक्नेछ।

(२) उपदफा (१) वमोजिमको उपसमिति तथा कार्यदलको काम, कर्त्त्व, अधिकार र कार्यबिधि त्यस्तो उपसमिति तथा कार्यदल गठन गर्नका विचार बोर्डले तोखे व्यमोजिम हुनेछ।

३४. अधिकार प्रत्यायोजन: बोर्डले आफू लाई प्राप्त अधिकारमध्ये आवश्यकता अनुसार क्षेत्रीय अधिकार बोर्डको अवस्थाको सदस्य बो बोर्डको कुनै कर्मचारी, दफा २३ को उपदफा (२) वमोजिमको अनुगमन तथा नियमन समिति बो दफा ३३ वमोजिमको उपसमिति तथा कार्यदल बो नेपाल सरकारको कुनै निकायलाई प्रत्यायोजन गर्न सक्नेछ।

३५. निर्देशन दिन सङ्के: मन्त्रालयले विज्ञापनलाई व्यवस्थित बो नियमन गरेको सम्बन्धमा बोर्डलाई आवश्यक निर्देशन दिन सक्नेछ र त्यस्तो निर्देशनको पालना गर्नु बोर्डको कर्त्त्वहरू हुनेछ।

३६. नियम बनाउने अधिकार: यस ऐनको उद्देश्य प्राप्त गर्नका लागि नेपाल सरकारले आवश्यक नियमहरू बनाउन सक्नेछ।

३७. माध्यम निर्धारण गर्न सङ्के: यस ऐनको कार्यवाहनको लागि यो ऐन तथा यस ऐन अन्तर्रुप बनोको नियममात्रीको अधिनीयम रहेको बोर्डले आवश्यक माध्यम निर्धारण गर्न सक्नेछ। त्यस्तो माध्यम लागू गर्नुभए अधि बोर्डले उपयुक्त माध्यमबाट सार्वजनिक गर्नु पनेछ।

संक्षिप्तविवरण
- दत्ता मिति: - २०७५/०९/२४
- राष्ट्रिय समाको जैकको संपोषनात्मक पारित मिति: - २०७५/१२/१०
- प्रतिवर्षीय समाको जैकको संपोषनात्मक पारित मिति: - २०७६/०५/१२
- प्रतिवर्षीय समाको संपोषनासः साहमत भए राष्ट्रिय समाक पुन घरिया मिति: - २०७६/०५/३०
- प्रमाणीकरण मिति: - २०७६/०७/८
राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरणको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विषय

प्रस्तावना: प्रत्येक नेपाली नागरिकको परिचय खुलने गरी अभिलेख राख्ने, व्यक्तिका वैश्विक र जैविक विवरण तथा राष्ट्रिय परिचय नम्बर सहितको व्युत्पन्न राष्ट्रिय परिचयपत्र प्रदान गरेका, एकीकृत राष्ट्रिय परिचय व्यवस्थापन सुचना प्रणालीको विकास गरी सो प्रणालीलाई राज्यवार्तू उपलब्ध सेवा सुविधा र राष्ट्रिय विकास योजना एवं सुक्षा व्यवस्थापिनी आवश्यक गर्न तथा व्यक्तिगत घटना दर्ता गर्न सम्बन्धित कानूनी व्यवस्था गर्न वाध्यको भएको, सामान्य संसदले यो ऐन बनाएको छ।

परिच्छेद-१

प्रारम्भिक

1. संक्षिप्त नाम र प्रारम्भ: (१) यस ऐनको नाम "राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण ऐन, २०७६" रहेको छ।

   (२) यो ऐन तुर्नुट प्रारम्भ हुनेछ।

2. परिभाषा: वििपन वा प्रारंभक अथवा अन्य नलागेमा यस ऐनमा,

   (क) "जैविक विवरण" भन्नै दफा ७ को उपदफा (३) व्यवस्थापनको जैविक विवरण सम्बन्धित पदहरू।

   (ख) "तथ्याङ्क भण्डार" भन्नै दफा ३० व्यवस्थापनको विवरण तथ्याङ्क भण्डार (लेक्ट्रॉनिक डाटा) सम्बन्धित पदहरू र सो शास्त्रीय तथ्याङ्क भण्डारण गरेको प्रयोजनका लागि खाना गरिएको अभिलेख पुस्तिका वा विद्युतीय अभिलेखलाई समेत जनाउँछ।

   (ग) "तोकिएको" वा "तोकिए व्यवस्थापन" भन्नै दफा ऐन अन्तर्गत बनेको नलागेमा तोकिएको वा तोकिए व्यवस्थापन सम्बन्धित पदहरू।

   (घ) "दर्ता किताब" भन्नै पञ्जीकरण तथा नागरिक अभिलेख राख्ने खाना गरिएको अभिलेख दर्ता पुस्तिका सम्बन्धित पदहरू र सो शास्त्रीय सुचना प्रविधिको प्रयोग गरी निर्माण गरिएको तथ्याङ्क भण्डारलाई समेत जनाउँछ।

   (ड) "पञ्जीकरण" भन्नै नागरिकको परिचय खुलने गरी अभिलेख राख्ने तथा व्यक्तिगत घटना दर्ता गर्ने काय अभिलेख पदहरू।

   (च) "पञ्जीकरणको" भन्नै दफा १७ अनुसारको पञ्जीकरणको (रजिस्ट्रेर) सम्बन्धित पदहरू।

   (छ) "परिचय नम्बर" भन्नै दफा ६ व्यवस्थापन गरिएको राष्ट्रिय परिचय नम्बर सम्बन्धित पदहरू।

२११
“परिचयपत्र” भन्नाले दफा ६ वमोजिम प्रदान गरिएको राष्ट्रिय परिचयपत्र सम्मन्तू पछि।

“परिचयपत्र प्राप्त गर्न योग्य व्यक्ति” भन्नाले दफा ४ वमोजिम योर्यता पुगेको व्यक्ति सम्भन्तू पछि।

“सञ्चाई सराई” भन्नाले नेपालभित्र एक स्थानीय तहबाट अर्को स्थानीय तहको क्षेत्रमा बा एउटै स्थानीय तहको एक बडावट अर्को बढामा स्थायी रूपमा बसाई सर्नेय कार्य सम्भन्तू पछि र सो शव्दले विदेशमा बसाई सरी जाने बा विदेशबाट बसाई सरी नेपालमा आउने कार्य तथा एक सय अस प्रतिभाबाट बढी अवधिको लागि अस्थायी रूपमा बसाई सरने कार्यलाई समेत जनाउँछ।

“मन्त्रालय” भन्नाले नेपाल सरकारको गृह मन्त्रालय सम्झनु पछि।

“भावनिदेशक” भन्नाले विभागको महानिदेशक सम्झनु पछि।

“राष्ट्रिय परिचय व्यवस्थापन सूचना प्रणाली” भन्नाले राष्ट्रिय परिचयपत्र बितरणको लागि नागरिकका सूचना र विवरणहरू एकीकृत रूपमा व्यवस्थापन गरौ तथा यसलाई राज्यबाट उपलब्ध हुने सेवा, सुविधा र विकास योजनासेग आवश्यक गरै प्रयोजनका लागि नेपाल सरकारले स्थापना गरेको विद्युतीय प्रविधिमा आधारित तथ्याङ्क प्रणाली सम्झनु पछि।

“विभाग” भन्नाले राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा प्रतीकरण विभाग सम्भन्तू पछि।

“जैवितक विवरण” भन्नाले व्यक्तिको परिचय खुलने नाम, दर, ठेगाना, लिङ्ग, जन्म मिति, बाबु, आमा, पति, पत्री, बाजे, बाजेरीको नाम तथा सोसेग सम्बन्धित विवरण सम्भन्तू पछि र सो शव्दले नेपाल सरकारको कुनै कार्यालय बा निकायमा रहेको व्यक्तिको योग्यता, पेशा, व्यवसाय, आय, स्थायित व्यवसाय प्रतिक्रित विवरणलाई समेत जनाउँछ।

“व्यवसाय घटना” भन्नाले कुनै व्यक्तिको जन्म, मृत्यु, विवाह, सम्बन्ध बिच्छेद तथा बसाई सराई सम्भन्तू पछि।

“समन्वय समिति” भन्नाले दफा ३४ वमोजिमको समन्वय समिति सम्भन्तू पछि।

“स्थानीय अधिकारी” भन्नाले समन्वित जिल्लाको प्रमुख जिल्ला अधिकारी सम्भन्तू पछि र सो शव्दले नेपाल सरकारले
नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोकेको अन्य अधिकारीलाई समेत जनाउँछ।
(४) "स्थानीय तह" भन्ने गाउँपालिका वा नगरपालिका सम्झू पर्छ।

परिच्छेद-२
राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा परिचय नम्बर

३. परिचयपत्र लागू हुनेसः नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोकेको जिल्लामा त्यस्तो सूचनामा तोकिएको मिति देखि राष्ट्रिय परिचयपत्र लागू हुनेछ।

४. परिचयपत्र प्राप्त गर्ने योग्यता: (१) प्रचलित कानून वमोजिम नेपालको नागरिकता प्राप्त गरिएको वा नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्न योग्यता पुगेको व्यक्ति यस ऐन वमोजिम राष्ट्रिय परिचयपत्र प्राप्त गर्न योग्य हुनेछ। कुनै पनि नेपाली नागरिकतालाई राष्ट्रिय परिचयपत्र प्राप्त गर्नाको विशेष गरिन सकेछ।
(२) उपदफा (१) मा जुनसुके कुरा लेखिएको भए तापि नागरिकता प्राप्त गर्नेमा उमेर नभएको नेपाली नागरिकले तोकिए वमोजिमको नाबालक राष्ट्रिय परिचयपत्र प्राप्त गर्दै सक्नेछ।

५. जानकारी गराउने दाखिला: परिचय नम्बर र परिचयपत्रको लागि आवश्यक पनि विवरण उपलब्ध गर्नुहोस् भएको परिचयपत्र तथा राष्ट्रिय परिचय पत्र लिने तथा परिचयपत्र तथा विवरण उपलब्ध हुने परिचयपत्रमा लागि आवश्यक यस ऐन वमोजिमको त्यस्तो जानकारी तथा व्यक्तिको परिचय पत्रमा लागू हुनेछ। कुनै पनि नेपाली नागरिकले तोकिए वमोजिमको नाबालक राष्ट्रिय परिचयपत्र प्राप्त गर्दै सक्नेछ।

६. परिचय नम्बर: (१) परिचयपत्र प्रदान गर्न गर्नेमा क्रममा राष्ट्रिय परिचयपत्र गर्न योग्य व्यक्तिलाई भेद गरिएको गर्न महानिदेशका बाट राष्ट्रिय परिचय नम्बर प्रदान गरिएको गरिनुहोस्।
(२) परिचय नम्बर प्राप्त व्यक्तिको मृत्यु भएको बँके त्यस्तो व्यक्तिको परिचयपत्र र भएको बँके कायम नर्हेको अवस्थामा समेत उपदफा (१) वमोजिमको परिचय नम्बर कायम र हुनेछ।
(३) दफा 3 वमोजिम परिचयपत्र लागू भएको जिल्लामा वसोचाल गर्ने नेपाली नागरिकका सन्तानको जन्मदता गर्नुको बिवाहवाल चिन्ताकालीन विवरण तोकिए वमोजिम परिचय नम्बर प्राप्त गरी सम्बन्धित व्यक्तिलाई त्यस्तो परिचय नम्बर प्रदान गर्नु पर्छ।
(४) उपदफा (३) वमोजिम परिचय नम्बर प्रदान गर्न सम्बन्धित व्यक्तिको जैविक विवरण आवश्यक पनि छैन।

२१३
(५) उपदफा (४) मा जुनसूकै कुरा लेखिएको भए नायन सावलक राष्ट्रिय परिचयपत्र प्रदान गर्नु पर्न अवस्थामा तोकै वमोजिमका वैयक्तिक तथा जैविक विवरण समेत उपलब्ध गराउनु पर्नेछ।

तर नायनक राष्ट्रिय परिचयपत्र प्राप्त गरेको व्यक्तिले यस ऐन वमोजिम राष्ट्रिय परिचयपत्र लिंदा पुन: जैविक विवरण उपलब्ध गराउनु पर्नेछ।

(६) परिचय नम्बर सामक्री अन्य व्यवस्था तोकेको वमोजिम हुनेछ।

७. परिचयपत्र प्राप्त गरिनु प्रवेशक दिनु पनेछ: (१) दफा ३ वमोजिम परिचयपत्र लागू भएको जिल्लामा वसोवास गरेको र त्यसरी परिचयपत्र लागू हुँदा कक्ष सोह वर्ष उमेर पुगेको व्यक्तिले जो जिल्लामा परिचयपत्र लागू भएको मिठले दुई वर्षभित्र र परिचयपत्र लागू भएको सोह वर्ष उमेर पुगेको मिठले दुई वर्षभित्र परिचयपत्र प्राप्त गरेको लागि स्थानीय अधिकारी समक्ष निवेदन दिनु पर्नेछ।

(२) उपदफा (१) वमोजिम निवेदन दिने व्यक्तिले परिचय नम्बर प्राप्त गरेको भए त्यस्तो परिचय नम्बर र परिचय नम्बर प्राप्त गरेको भए सोही व्यहोरा खुलाउनु पर्नेछ।

(३) उपदफा (१) वमोजिमको निवेदन प्राप्त भएको स्थानीय अधिकारीले निवेदन दिने व्यक्तिको पृष्ठ मुखाकृठि देखिने गरी विधुतीय (डिजिटल) तस्वीर, दुबै हातका दश औलाको विधुतीय छाप, आँखाको नानी (आइरिस), हस्ताक्षि विवरणका तोकिए वमोजिमका वैयक्तिक तथा जैविक विवरण लिनु पर्नेछ।

तर जैविक विवरणहरु सङ्कलन गर्नु कुनै बाहो औला नभएको व्यक्तिका हकमा सो व्यहोराको कैफियत जनाइ सम्भव भएको जैविक विवरण लिनेछ।

(४) उपदफा (१) वमोजिमको अवधिभित्र परिचयपत्रको लागि निवेदन निर्देश व्यक्तिले सो अवधिक्षि परिचयपत्र भए निवेदन दिएमा त्यस्तो व्यक्तिले तोकिए वमोजिमको विलम्ब दस्तुर समेत दुझाउनु पर्नेछ।

(५) यस दफा वमोजिम दिने निवेदनको ढाँचा तथा निवेदन साथ पेश गर्नु पर्ने कागजातको विवरण तोकिए वमोजिम हुनेछ।

(६) यस दफा वमोजिम निवेदन दिदा तोकिए वमोजिम विधुतीय ढाँचामा समेत दिन सकिे व्यस्था मिलाउने।

८. निवेदन उपर छाननिन गरेन: (१) दफा ५ वमोजिम पर्न आएको निवेदनको आधारमा स्थानीय अधिकारीले आवश्यक छाननिन गरेनेछ।
(२) उपदफा (१) वमोजिम स्थानीय अधिकारीले आवश्यक छानबिनको क्रममा कुनै थप कागजात वा विवरण आवश्यक भएमा निवेदनसम्म त्यस्तो कागजात वा विवरण माघ गर्न तथा थप छानबिन गर्न सकनेछ।

(३) उपदफा (१) वमोजिम स्थानीय अधिकारीले गरेको छानबिनवाट निवेदक परिचयपत्र प्राप्त गर्न योय भएमा यस ऐन वमोजिम आवश्यक पनि वैयक्तिक र जैविक विवरण प्राप्त भएपछि परिचयपत्र उपलब्ध गराउनका लागि विभाग समस्त सिफारिस गनेछ।

परिचयपत्र प्रदान गरेछ: (१) दफा ७ वमोजिम प्राप्त निवेदन तथा दफा ८ वमोजिम परिचयपत्र उपलब्ध गराउनको लागि सिफारिस भएका व्यक्तिको निवेदन सहितको विवरण अभिलेख राख्ने तथा प्रशोधन गरेको प्रयोजनका लागि स्थानीय अधिकारीले विभागमा पठाउनु पनेछ।

(२) उपदफा (१) वमोजिम प्राप्त विवरणको अभिलेख कायम गरी महानिदेशकले जैविक विवरण, विद्युतीय चिपस र सुरक्षण सहितको स्मार्टकार्ड प्रविधिमा आधारित राष्ट्रिय परिचयपत्र जारी गनेछ।

(३) परिचयपत्रको दृश्य भागमा सम्बन्धित व्यक्तिको देखायका विवरण देखिने गरी उलेख गरिनेछ:-

(क) नाम, थर,
(ख) जन्मतिथि,
(ग) लिङ, 
(घ) राष्ट्रियता,
(ड) परिचय नम्बर,
(च) फोटो,
(छ) परिचयपत्र जारी मिति र जारी गरेको अधिकारी,
(ज) स्थायी ठेगाना, 
(झ) नागरिकताको किसिम र नागरिकता नम्बर (नागरिकताको प्रमाणपत्रसार व्यक्तिको हकमा)

(४) परिचयपत्र प्राप्त गर्न निवेदन दिने नेपाली नागरिकताप्राप्त योग्यतालाई नागरिकताको आधारमा र नागरिकताप्राप्त नगरको तर नेपाली नागरिकताप्राप्त गर्न योग्य योग्यतालाई तोकाई वमोजिमका प्रमाणको आधारमा परिचयपत्र प्रदान गरिनेछ।

(५) नाबालक राष्ट्रिय परिचयपत्रको लागि संलग्न गर्नु पनि विवरण, परिचयपत्रको दृष्टा लगायतका अन्य प्रक्रिया तोकाई वमोजिम हुनेछ।

परिचयपत्रको माध्यम र प्रयोग: (१) प्रचलित कानूनमा जुनसुधै स्त्रोतहरूलाई वस्तुति परिचयपत्र लागू भएपछि नेपाल सरकारको स्थायित्वमा रहेको निकाय, संस्था

२१५
तथा निजी क्षेत्रबाट प्रदान गरिने कुनै पनि सेवा सुविधा प्राप्त गर्न वा ल्यस्तो सेवा सुविधाको माग गर्दछ ।

ल तर लिहिए नम्बरको आधारमा निजीको विवरण हेतु मित्र अवस्थामा परिचयपत्र नभए लिहिए पनि लिहिए नम्बरको आधारमा ल्यस्तो सुविधा प्राप्त गर्न सक्ने ।

(२) परिचयपत्रलाई सार्वजनिक सेवा प्रसिद्धको लागि मुख्य आधार तथा व्यक्तिको पहिचानको प्रमाणको रूपमा मान्यता दिइने ।

(३) सरकारी तथा निजी संस्थाले कुनै सेवा दिनको लागि कुनै परिचयपत्र जारी गरेको वा सोको लागि कुनै परिचयपत्र आवश्यक पनि ल्यस्तो रहेको मा परिचयपत्रको क्षेत्र यस एन वमोजिमको लिहिए परिचय नम्बर वा परिचयपत्रलाई उपयोग गर्न सक्ने ।

(४) उपदफा (३) वमोजिम परिचय नम्बर वा परिचयपत्र उपयोग गर्न प्रयोजनको लागि सरकारी तथा निजी संस्थाले आवश्यक पूर्वाधार निर्माण गरी यस एन वमोजिम साइटको भन्दा विवरणमा तोकिए वमोजिमका विवरणमा ल्यस्तो संस्थालाई तोकिए वमोजिमको दस्तृ लिए मन्त्रालयले पहिलै उपलब्ध गराउन सक्ने ।

(५) प्रविष्ट कानून वमोजिम कुनै प्रयोजनको लागि जारी भएका परिचयपत्र वा प्रमाणपत्रको समावेश हुने विवरण यस एन वमोजिम राष्ट्रिय परिचय व्यवस्थापन सूचना लिहिए प्राणालीमा समावेश भइसकेपछि ल्यस्तो परिचयपत्र वा प्रमाणपत्रको काम राष्ट्रिय परिचयपत्रबाट हुने सक्ने गरी नेपाल सरकारले नेपाल राज्यपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी आवश्यक व्यवस्था मिलाउन सक्ने ।

(६) परिचयपत्रको मान्यता र प्रयोग सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिए वमोजिम हुने ।

११. अभिलेख राख्ने । (१) यस एन वमोजिम प्रदान गरिने परिचयपत्रको विवृत्ति चीस र राष्ट्रिय लिहिए परिचय व्यवस्थापन सूचना प्राणालीमा परिचयपत्र वा परिचय नम्बर प्रदान गरिएको व्यक्तिको देखाय वमोजिमको विवरणको अभिलेख राख्ने पन्ने ।

(क) नाम, थर,
(ख) जन्म भिति,
(ग) लिङ्ग,
(घ) राष्ट्रियता,
(ड) राष्ट्रिय परिचय नम्बर,
(च) परिचयपत्र जारी भिति र जारी गर्न अधिकारी,
(छ) फोटो,
(ज) ठेगाना (स्थायी र अस्थायी),

२९६
(२) परिचयपत्र प्राप्त गरेका व्यक्तिको वैश्विक तथा जैविक बिवरण
अध्ययनीय गरेको र त्यसको आधारमा अध्ययनीय परिचयपत्र उपलब्ध गराउने कार्यविधि तोरिे बमोजिम हुनेछ।

१२. बिवरण सब्खान सुन्ने:
(१) परिचयपत्रमा उल्लिखित बिवरणमा कुनै तृती भएका वा बिवरण भण्डार गर्नु परेका भएका सम्बन्धी व्यक्तिले त्यस्तो बिवरण सच्चाउन वा भण्डार गर्न तोरिे बमोजिमको ढौँचामा तोरिेको निकाय वा अधिकारी सम्पत्र निवेदन दिनु परेछ।

(२) उपदफा (१) बमोजिमको निवेदनको आधारमा बिवरण सच्चाउन सकिनेछ।

(३) यस दफा बमोजिम बिवरण सच्चाउन विचय नम्बर परिवर्तन हुने छैन।

१३. परिचयपत्र रहा गरेको:
(१) मन्त्रालयले देहायको कुनै अवस्थामा परिचयपत्र रहा गर्न सकिनेछ।

(क) दफा ४ बमोजिम योग्यता नुपुगेको व्यक्तिले परिचयपत्र लिएमा,
(ख) ड्रुढा बिवरण पेश गरी परिचयपत्र लिएमा,
(ग) विदेशी नागरिकले यस ऐन विपरीत परिचयपत्र लिएमा,
(घ) परिचयपत्र प्राप्त गरेको व्यक्ति नेपालको नागरिक नरहेमा।

(२) उपदफा (१) बमोजिम परिचयपत्र रहा गर्न निर्णय उपर विच नबुझाे व्यक्तिले त्यस्तो निर्णयको जानकारी पाएको मितिे पैरिस विविध विश्वभाषी सम्बन्धी उच्च अदालतमा पुनरावृत्त गर्न सकिनेछ।

१४. परिचयपत्र कायम नरहेको:
(१) परिचयपत्रप्राप्त व्यक्तिको मृत्यु भएमा मृतकको परिचयपत्र कायम रहने छैन।

(२) उपदफा (१) बमोजिम परिचयपत्र कायम नरहेको अवस्थामा सोको अभिलेख अध्ययनीय गरी तथ्याङ्क भण्डार तथा अभिलेखमा रहेको मृतकको विवरण सुरक्षित राखिनेछ।
15. छानबिनको अभिलेखकरण: (१) कुनै व्यक्तिले प्राप्त गरेको परिचयपत्र दफा १३ वमोजिम रद्द गरेको कार्यालयी प्रारम्भ भएको मा कार्यालयी कुनै हो नलागेसम्म परिचयपत्रको प्रयोग गरेको नपाइने गरी कार्यालयी क्रममा रहेको व्यहोरा विभागले सम्बन्धित व्यक्तिको परिचयपत्र सम्बन्धी विभिन्न अभिलेखमा जनाउँदछ।

(२) उपदफा (१) वमोजिमको कार्यालयबाट परिचयपत्र कायम हुने देखिएर छानबिनको अभिलेख तथ्याङ्क भण्डारमा मात्र हुने विभिन्न भिदिनी विभिन्न विभागमा जनाउँदछ।

16. प्रतिलिपि सम्बन्धी व्यवस्था: (१) यस ऐन वमोजिम लिएको परिचयपत्र हराएमा, नासिएमा, काम नलाग्ने भएमा, परिचयपत्रको दृश्य भागमा रहेको विवरण परिवर्तन गरेको भएमा वा अन्य कारणबाट परिचयपत्रको प्रयोग गरेको नसक्ने अवस्थामा सोको प्रतिलिपि लिन सम्बन्धित व्यक्तिले तोकिएको ढाँचामा स्थानीय अधिकारी समस्त निवेदन दिनु पर्नेछ।

(२) उपदफा (१) वमोजिम निवेदन परेमा र सो सम्बन्धमा छानबिन गर्दै व्यहोरा साँचो ठहरिएमा स्थानीय अधिकारीले सिफारिस सहित विभागमा पठाउनु पर्नेछ र विभागले सोको अभिलेख जनाउँदै तोकिए वमोजिमको दस्तुर लिए निजलाई परिचयपत्रको प्रतिलिपि प्रदान गरेछ।

(३) परिचयपत्रको प्रतिलिपि सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिए वमोजिम हुनेछ।

परिभाषाव-३
पञ्जीकरण सम्बन्धी व्यवस्था

17. पञ्जीकारिकाः (१) यस ऐनको प्रयोजनको लागि विभागको महानिदेशक केन्द्रीय पञ्जीकारिकाः (रजिस्ट्रार) को रूपमा रहेछ।

(२) प्रत्येक गाउँपालिकाको बिचलाई गर्ने कार्यालयको प्राधान्यको प्रमुखको रूपमा कामकाज गरेको अधिकारप्राप्त कर्मचारी, विभागातिहासिक नेताली नियोजन पञ्जीकरण सम्बन्धी कार्य गरेको अधिकृत तथा महानिदेशकले तोकिएका अन्य पदाधिकारीले केन्द्रीय पञ्जीकारिकाको मातहतमा रहेको गरी स्थानीय पञ्जीकारिकाः (रजिस्ट्रार) को रूपमा कार्य गरेको थप थप पर्नेछ।

(३) पञ्जीकरण व्यवस्थापनका लागि प्रत्येक बिचलाई तथा मन्त्रालयले तोकिएका अन्य कार्यालयले स्थानीय पञ्जीकरण कार्यालयको रूपमा कार्य गरेछ।

18. व्यक्तिगत घटनाको सूचना: (१) देहायको अवस्थामा देहायका व्यक्तिले व्यक्तिगत घटना दर्ता गराउनको लागि त्यहों घटना घटेको वैदिक दिनमले तोकिएको वमोजिमको फाराम भरी स्थानीय पञ्जीकारिकाको कार्यालयमा सूचना गरेको थप थप पर्नेछ।
(क) जन्मको सूचना बालू वा आमाले र निजहरुको अनुपस्थितिमा परिवारको अटार वर्ष उमेर पुगेको व्यक्ति।
(ख) मृयको सूचना बाबू, आमा, पति, पत्नी, छोरा वा छोरीले र निजहरुको अनुपस्थितिमा परिवारको अटार वर्ष उमेर पुगेको व्यक्ति।
(ग) विवाहको सूचना पति पत्नी दुबैले,
(घ) सम्बन्ध विद्वद्धको सूचना सम्बन्ध विद्वद्ध भएका सम्बन्धित व्यक्तिमध्ये कुनै एकले,
(ड) बसाई सराइको सूचना परिवारको अटार वर्ष उमेर पुगेको व्यक्ति।

(२) व्यक्तिगत घटना नेपालबाहिर घटेको भए उपदफा (१) वमोजिम सूचना दिनु पनेको कर्तव्य भएको व्यक्तिले त्यस्तो सूचना दर्ता गराउनको लागि कुनै व्यक्तिलाई अधिकृत वर्तनामा दिन सक्नेछ।
(३) उपदफा (१) वमोजिम व्यक्तिगत घटनाको सूचना दिनु पनेको कर्तव्य भएको व्यक्तिले त्यस्तो सूचना दर्ता गराउनको लागि कुनै व्यक्तिलाई अधिकृत वर्तनामा दिन सक्नेछ।
(४) उपदफा (१) वमोजिम व्यक्तिगत घटनाको सूचना दिनु पनेको कर्तव्य भएको व्यक्ति नभएको अवस्थामा तोकेक वमोजिमको व्यक्तिले त्यस्तो सूचना दिनु पनेछ।
(५) यस दफा वमोजिम व्यक्तिगत घटनाको सूचना दिदा तोकेक वमोजिम बिद्युतीय माध्यमबाट दिने व्यवस्था मिलाउदा सक्नेछ।

१९. व्यक्तिगत घटना दर्ता गर्नः (१) दफा १५ वमोजिमको सूचना प्राप्त हुनासाथ स्थानीय पञ्चिकाधिकारी वा नियोगको अधिकारीसँग कर्मचारीले देखाय वमोजिम गरी त्यस्तो घटना सम्बन्धित दर्ता किताबमा दर्ता गन्नेछः-

(क) सूचना दिन आउने व्यक्तिले भरको फाराम ठीक छ छैन जोखी ठीक नभए ठीक गरी लगाई, र
(ख) सूचना गर्न आउने व्यक्ति लेखपद गर्न नजारेमा भए निजले भने वमोजिम आफैले फाराम भरी वा भरी लगाई पही वाची निजको ल्याउने सहीच्छाप गराई।
(२) सम्बन्ध विद्वद्धको सूचना दर्ता गर्न सब सम्बन्धमा अदालतले भएको निर्णय समेत हरी दर्ता गर्नु पनेछ।
(३) दफा १८ को उपदफा (१) वा (२) बमोजिमको स्थाय नाघे पझि व्यक्तिगत घटनाको दर्ता गराउन आएमा तोकिए बमोजिमको विलम्ब शुल्क लिए त्यस्तो व्यक्तिगत घटना दर्ता गर्नु पर्नेछ।

(४) यस दफा बमोजिम व्यक्तिगत घटना दर्ता भएपछि स्थानीय पशिकाधिकारी वा नियोगले सोको विवरण विभाग समक्ष पठाउनु पर्नेछ।

(५) उपदफा (४) बमोजिम प्राप विवरणको आधारमा नियोगले सम्बन्धित व्यक्तिको वैभवकृ त अभिलेखमा विवरण अधिकारीक गर्नु पर्नेछ।

(६) नेपालमा रहेको विदेशीको कुनै व्यक्तिगत घटना दर्ता गर्नु पर्ने भएमा तोकिए बमोजिमको प्रमाण सहित आफू वसोबास गरेको स्थानको स्थानीय पशिकाधिकारी समस्त सूचना गर्नु पर्नेछ।

(७) उपदफा (६) बमोजिम सूचना गर्दा नेपालमा कूटनीतिक नियोग रहेको विदेशी नागरिकको हकमा सम्बन्धित कूटनीतिक नियोगको सिफारिस समेत पेश गर्नु पर्नेछ।

(८) उपदफा (६) बमोजिम सूचना प्राप भएपछि स्थानीय पशिकाधिकारीले आवश्यक जाँच गरी त्यस्तो विदेशीको व्यक्तिगत घटना दर्ता गर्नु पर्नेछ।

(९) नेपालमा रहेको विदेशीको व्यक्तिगत घटनाको सूचना दिने तथा व्यक्तिगत घटना दर्ता गरेको सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ।

२०.

प्रमाणपत्र दिने: (१) दफा १९ बमोजिम व्यक्तिगत घटनाको सूचना दर्ता भएपछि स्थानीय पशिकाधिकारीले दफा १८ को उपदफा (१) बमोजिमका व्यक्तिलाई व्यक्तिगत घटना दर्ताको प्रमाणपत्र दिनेछ।

(२) दफा ३ बमोजिम परिचयपत्र लागू भएको जिल्लामा वसोबास गरेको व्यक्तिको नृपति दर्ता बाहेक अन्य व्यक्तिगत घटना दर्ता गर्दा यस एन बमोजिम परिचय नम्बर प्राप भएपछि मात्र त्यस्तो व्यक्तिगत घटना दर्ताको प्रमाणपत्र जारी गर्नु पर्नेछ।

(३) यस दफा बमोजिम व्यक्तिगत घटनाको प्रमाणपत्र जारी गरेको सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ।

२१.

दर्ता गर्न तथा प्रमाणपत्र दिन नहुने: (१) यस एनमा अन्यत्र जुनसुरै कुरा लेखिएको भए तपाईं प्रचलित कानून बमोजिम स्वतः वदर हुने विवाह लागायतका व्यक्तिगत घटनाको दर्ता गर्न तथा सोको प्रमाणपत्र दिनु हुनेछ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम व्यक्तिगत घटना दर्ता गर्न ल्याएमा सो घटनाको छृटै अभिलेख राखी सो सम्बन्धमा प्रचलित कानून बमोजिमको कार्याती
गर्न सम्बन्धित निकाय वा अधिकारी समस्त पेश गर्नु परेछ।

(३) यस दफामा लेखिएको कुनै कृपाले स्वतः बदर हुने विवाहको परिणामबाट जनिमको शिक्षुको जन्म दत्तागर्नु परेछ विपयलाई प्रतिकूल असर पार्ने छैन।

२२. दर्थताको प्रमाणप्रत्येकको नक्कल दिन सकिन्छ: (१) दफा २० वमोजिम प्रदान गरिएको दर्थताको प्रमाणपत्र हराएमा या कुनै प्रकारले नष्ट भएमा वा प्रयोगमा आउन नसक्ने कृपामाणित भएमा सरोकारबाट न्यायले सम्बन्धित स्थानीय पञ्जिकाधिकारीको कार्यालयमा निवेदन दिनु परेछ।

(२) उपदफा (१) वमोजिम पेँडको निवेदनको व्यक्तको मन्त्रालयमा सम्बन्धित स्थानीय पञ्जिकाधिकारीले तोकिएको दस्तुिलाई प्रमाणपत्रको नक्कल दिनेछ।

२३. परिस्थितीको लगत त्यार गर्न कर्मचारी खटाउन दिन सकिन्छ: (१) व्यक्तिगत घटना दर्तागर्ने तथा नागरिक अभिलेख त्यार गर्ने प्रयोजनको लागि लगत त्यार गर्न अवश्यम देखिएको मन्त्रालयले सो कामको लागि कर्मचारी खटाउन सक्नेछ।

(२) उपदफा (१) वमोजिम खटिएको कर्मचारीले मानको विवरण वा सोधिएको प्रवाखलीको जवाब दिनु सम्बन्धित व्यक्तिको कर्त्तव्य हुनेछ।

२४. दर्थताको मान्यता: दफा २० वमोजिम प्रदान गरिएको दर्थताको प्रमाणपत्र व्यक्तिगत घटना भएको प्रमाण हुनेछ। त्यस्तो प्रमाण कुनै पणि कार्यालय र अदालतमा पेश गर्न तथा वैधिक कारोबारमा प्रयोग गर्न सकिन्छ।

तर कुनै व्यक्तिले झुटा विवरण दाखिल गर्ने दर्थताको प्रमाणपत्र लिएको रहेछ भने कुनै प्रमाणित भएमा स्थानीय अधिकारीबाट ल्याउने दर्थताको प्रमाणपत्र रद्द हुनेछ।

२५. विवरण सच्चाउन सक्ने: (१) यो ऐन लागू भएप्रिच्छ जन्मेको बच्चाको उमेर, नाम, धर वा अन्य विवरण यस ऐनमोजिम एक पटक दर्तागर्ने भई दर्थताको प्रमाणपत्र प्रदान गरिएप्रिच्छ र यसमा त्यस्तको लागि सम्बन्धित व्यक्तिले त्यस्तो प्रमाणपत्र लिएको एक वैधिक स्थानीय पञ्जिकाधिकारीको कार्यालयमा तोकिएको ठूँचामा दर्खास्त दिन सकिन्छ।

(२) उपदफा (१) वमोजिम दिएको दरखास्त प्राप हुन आपेक्षिमा स्थानीय पञ्जिकाधिकारीले सो सम्बन्धमा छानविन गर्न उपयुक्त देखिएको दर्थताको किलाब र दर्थताको प्रमाणपत्रमा रहेको उमेर, नाम, धर वा अन्य विवरण सच्चाउन सक्ने 

(३) उपदफा (२) वमोजिमको विवरण सच्चाएको जानकारी स्थानीय पञ्जिकाधिकारीले विभागलाई समेट उपलब्ध गराउन परेछ। यसै प्राप विवरणको
आधारमा विभागले सम्बन्धित व्यक्तिको परिचय नम्बर रहेकोमा सो परिचय नम्बरमा रहेको त्यस्तै व्यक्तिको विवरणमा समेट सो विवरण सच्याउनु परेछ।

(४) प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि यस ऐन वमोजिमको दर्ता किताबमा र दर्दन गरिएको दर्ताको प्रमाणपत्रमा रहेको कुनै व्यक्तिको उसेर एकपटकम्बन्ध बर्तो नर्मानौ चैन।

२६. व्यक्तिगत घटना दर्ता किताब निरीक्षण गर्न सक्ने: सम्बन्धित व्यक्तिले सम्बन्धित स्थानीय पत्रकारिकाले कार्यलयमा रहेको व्यक्तिगत घटना तथा नागरिक अभिलेख दर्ता किताब हरेक श्राहेमा तोर्नलाई दस्तु लिई सम्बन्धित पत्रकारिकाले दर्ता किताब हरेक दिनु परेछ।

२७. विवरण पठाउनु पने: (१) स्थानीय पत्रकारिकाले प्रत्येक महिना दर्ता भएको व्यक्तिगत घटनाको विवरण केन्द्रीय पत्रकारिकाले तथा प्रदेश सरकारको सम्बन्धित निकाय समथ यथाशीर्ष पठाउनु परेछ।

२८. सहयोग गर्नु पने: (१) यो ऐन वमोजिम दर्ता गराउनु पनेँ व्यक्तिगत घटना भएको याहाँ पाएमा सम्बन्धित गाउँपालिका वा नगरपालिका वा बडा कार्यलयले सम्बन्धित व्यक्तिलाई समझाइ बुझाइ त्यस्तो घटनाको सूचना दर्ता गरेँ सम्बन्धमा आवश्यक सहयोग गरुं परेछ।

(२) यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियम वमोजिम गरुं पनेँ राष्ट्रीय परिचयपत्र तथा पत्रकारिता समवृ नामको सिलसिलामा खटिएका कर्मचारी वा पत्रकारिकालाई आवश्यक सहयोग पुन्याँजू विपरीत सम्बन्धित गाउँपालिका तथा नगरपालिका र स्थानीय प्राधिकृत सञ्चालन गरेँ निकायको कर्तव्य हुनेछ।

२९. घटना दर्ता समवृ विशेष व्यवस्था: (१) प्रचलित कानून वमोजिम धर्मपुत्र वा धर्मपुत्री राखे व्यक्तिले सम्बन्धित स्थानीय पत्रकारिकारी समश सोको सूचना दर्ता गरुं परेछ।

(२) कुनै व्यक्तिको मृत वचना जन्मिएको वा वचना जन्मिनासाथ मृत्यु भएको स्थानीय पत्रकारिकारी समश सोको सूचना दर्ता गराउन सकिनेछ।

(३) उपदफा (१) वा (२) वमोजिम परेको सूचना दर्ता गरेँ तथा सो वमोजिमको घटना दर्ता गरी प्रमाणपत्र दिने समवृ अन्तर व्यवस्था तोर्नलाई वमोजिम हुनेछ।

२२२
परिच्छेद-४
विद्युतीय तथ्याङ्क भण्डार व्यवस्थापन

30. विद्युतीय तथ्याङ्क भण्डार स्थापना गरेको: (१) यस ऐन वमोजिम सहलन गरिएका वैयक्तिक तथा जैविक विवरणहरूको एकीकृत भण्डार तथा उपयोग गर्न केन्द्रीय विद्युतीय तथ्याङ्क भण्डार रहनेछ।

(२) उपदफा (१) वमोजिम स्थापना भएको तथ्याङ्क भण्डार र विभिन्न सरकारी कार्यालय तथा निकायहरूमा रहेका तथ्याङ्क भण्डारीच सम्पर्क (लिङ्क) को व्यवस्था गरिनेछ।

(३) उपदफा (१) वमोजिमको तथ्याङ्क भण्डारमा प्रचलित कानून वमोजिम प्रदेश, जिल्ला तथा स्थानीय तहले सहलन गरेको विवरणलाई आवश्यक (लिङ्क) गर्न सकिनेछ।

(४) उपदफा (१) वमोजिम भण्डारमा भएको तथ्याङ्कलाई विभागमा तथा नेपाल सरकारले तोको सरकारी डाटा केन्द्रमा समेत अनिर्दिष्ट भण्डार (धलङ्क) को व्यवस्था गरिनेछ।

(५) यस दफा वमोजिम तथ्याङ्क भण्डारमा विवरणको प्रविष्टि, अनिर्दिष्ट भण्डार, तथ्याङ्क प्रशोधन तथा प्रयोग सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोके वमोजिम हुनेछ।

31. अन्य निकायले सहलन गरेको विवरण प्रयोग गर्न सकिने: यो ऐन प्रारम्भ हुँदाका वैधता अनि र तथ्याङ्कको प्रविष्टि, अनिर्दिष्ट भण्डारमा भएको व्यक्तिको वैयक्तिक तथा जैविक विवरण, विद्युतीय स्वरूपमा रहेका विवरण र तथ्याङ्क परिचयपत्र प्रयोजनका लागि नेपाल सरकारको निर्णयानुसार विभागले प्रयोग गर्न सकिनेछ।

32. विवरण अध्यवस्थित गरेको: (१) विभागले देहायको आधारमा तथ्याङ्क भण्डारलाई अध्यवस्थित गर्न सकिनेछ:-

(क) यस ऐन तथा प्रचलित कानून वमोजिम दर्ता भएका व्यवस्थित घटनाहरू,

(ख) तोके वमोजिम सम्बन्धित वैवध प्राप्त विवरण।

(२) उपदफा (१) को प्रयोजनको लागि दफा ३ वमोजिम परिचयपत्र लागू भएको जिल्लाको हकमा व्यवस्थित घटना दर्ता भएको आधारमा तथ्याङ्क भण्डारमा भएको त्यस्तो व्यक्तिको विवरण स्वतं अध्यवस्थित हुनेछ।

(३) परिचयपत्र लागू नभएको जिल्लाको हकमा व्यवस्थित घटना दर्ता भई काम रहेको विवरणलाई विद्युतीय माध्यमबाट अभिलेख गरिनेछ र त्यस्तो अभिलेखलाई तथ्याङ्क भण्डारसँग आवश्यक (लिङ्क) गरी विवरण अध्यवस्थित गरिनेछ।
(४) तथ्याङ्क भण्डारमा रहेको विवरण अध्यावधिक गर्दौ जुन व्यक्तिको विवरण अध्यावधिक गर्दौ पनि हो सोही व्यक्तिको परिचय नम्बरको आधारमा अध्यावधिक गरिनेछ।

(५) कुनै व्यक्तिले दर्ता गराएको विवरणको सम्बन्धमा झुक्न उपनग्र भएमा विद्युतीय तथ्याङ्क भण्डारमा भएको विवरणलाई मुख्य आधारमा भएको विवरण नम्बरको आधारमा अद्यावधिक गरिनेछ।

३३. जैविक तथा वैयक्तिक विवरण गोपनीयता रहने: (१) तथ्याङ्क भण्डारमा रहेको व्यक्तिको जैविक तथा वैयक्तिक विवरण गोपनीयता राखिएको र दफा ३४ वमोजिमको अवस्थामा बाहेक अन्य कुनै निकायलाई उपलब्ध गराइएको छैन।

(२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए, तापनि देखायो प्रयोजनको लागि तथ्याङ्क भण्डारमा रहेका व्यक्तिको विवरण बिभागले गोपन रूपमा रूपांतर (बेरिफिकेशन), भिडाय (डिडुलिकेशन) र पहिचान (एडेनटिफिकेशन) गर्न सोको परिणाम कानून वमोजिम सम्बन्धित निकाय वा अधिकारीलाई उपलब्ध गराउन बाधा पनि छैन।

(क) कसूको अनुसन्धान तथा अभियोजनको लागि प्रचलित कानून वमोजिम अधिकारप्राप्त अधिकारीले माग गरेको छ।

(ख) अदालतले माग गरेको छ।

(ग) सम्बन्धित व्यक्तिले माग गरेको छ।

३४. तथ्याङ्क भण्डारको पहुँच तथा उपयोग: (१) सार्वजनिक सेवा प्रदान गर्नको निमित्त नेपाल सरकारले तोको निकायले विभागले रहेको तथ्याङ्क तथा विवरणलाई व्यक्तिको वैयक्तिक गोपनीयता कायम रहेको गरी आवश्यकता अनुसार उपयोग गर्न सक्नेछ।

(२) व्यक्तिको वैयक्तिक गोपनीयता कायम रहेको गरी सरकारी निकाय तथा नेपाल सरकारको त्यस्तो स्वामित्व रहेको संस्थालाई विभागले रहेको तथ्याङ्क तथा विवरण तोकेको वमोजिम उपयोग गर्न दिन सकिनेछ।

(३) प्रचलित कानून वमोजिम नागरिकलाई सेवा प्रदान गरेको निकायले सम्बन्धित व्यक्तिको विवरण यक्न (बेरिफिकेशन) गरेको प्रयोजनको लागि त्यस्तो निकायलाई विभागले रहेको तथ्याङ्कमा तोकेको वमोजिम नियन्त्रित पहुँच दिन सकिनेछ।

(४) यस ऐन वमोजिम सङ्कलन तथा भण्डारण गरिएका तथ्याङ्क एवं विवरणमा अन्य निकायको पहुँच रहेको सक्ने वा त्यस्तो तथ्याङ्क तथा विवरण अन्य निकायले उपयोग गर्न सकेको सीमा दफा ३३ को प्रतिकृल नहुने गरी नेपाल सरकारले तोके वमोजिम हुनेछ।

२२४
परिच्छेद-५
संस्थागत व्यवस्था

36. निर्देशन दिन सकने: नेपाल सरकारले राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पत्रीकरण प्रणालीको साधन, व्यवस्थापन, सुरक्षा लगायतका नीतिमा आवश्यक निर्णय गर्न तथा निर्देशन दिन सकनेछ।

37. समन्वय संचित: (१) राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पत्रीकरणको व्यवस्थापन, कार्यनवन एवं तथ्याङ्क भण्डारको पहुँच र उपयोग सम्बन्धमा समन्वय संचित निर्णयहरू बीच
समन्वय कायम गर्न र परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण कार्यनिष्ठय सम्बन्धी आवश्यक कार्य गर्नको लागि देखाउ वमोजिमको एक राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण समन्वय समिति रहनेछः -

(क) सचिव, मन्त्रालय - अध्यक्ष
(ख) प्रहरी महानिरीक्षक, नेपाल प्रहरी -सदस्य
(ग) सहसचिव, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय (सम्बन्धित महाशाखा हैन) - सदस्य
(घ) सहसचिव, मन्त्रालय (सम्बन्धित महाशाखा हैन) - सदस्य
(ङ) सहसचिव, नेपाल सरकारको अर्थ मन्त्रालय (सम्बन्धित महाशाखा हैन) - सदस्य
(च) सहसचिव, नेपाल सरकारको साहीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय (सम्बन्धित महाशाखा हैन) - सदस्य
(छ) सहसचिव, नेपाल सरकारको कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय (सम्बन्धित महाशाखा हैन) - सदस्य
(ज) सहसचिव, नेपाल सरकारको श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय (सम्बन्धित महाशाखा हैन) - सदस्य
(झ) महानिर्देशक, केन्द्रीय तत्वाधिकार विभाग - सदस्य
(ञ) महानिर्देशक, सूचना प्रविधि विभाग - सदस्य
(ट) महानिर्देशक -सदस्य-सचिव

(२) समन्वय समितिको बैठक सम्बन्धी कार्यविधि सो समिति आफैले निर्णय गरें वमोजिम हुनेछ।

(३) समन्वय समितिको बैठकमा आवश्यकता अनुसार अन्य सरोकारबाला निकायका पदाधिकारीलाई आमन्त्रण गर्न सकिनेछ।

३८. समन्वय समितिको काम, कर्त्तव्य र अधिकारः समन्वय समितिको काम, कर्त्तव्य र अधिकार देखाउ वमोजिम हुनेछः-

(क) परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण व्यवस्थापन कार्यको समन्वय गरेँ,
(ख) विभागको काम कार्यवाहीको अनुमान तथा सुपरिवेशक गरेँ,
(ग) परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण व्यवस्थापन सम्बन्धमा मन्त्रालयबाट प्राप्त निर्देशनहरू कार्यनिष्ठय गर्न आवश्यक समन्वय गरेँ,
(घ) तत्वावधि सुरक्षा समितिले निर्धारण तथा अध्यावधि गरेको सुरक्षा सम्बन्धी व्यवस्थाको कार्यान्वयन गरेनु, तर प्रणालीको सुरक्षा को लागि निर्धारण तथा अध्यावधि गरिएको यस्ता सुरक्षा विधि गोपय रहेकोल।

(ढ) परिचयपत्र तथा पजीकरण प्रणालीको स्वरूपांतर, कार्यक्षेत्र, प्रणालीको परिवर्तन, प्रणालीको समग्र व्यवस्थापन सम्बन्धमा नेपाल सरकार समधि सिफारिस गरेनु,

(च) तोकिए बमोजिमका अन्य कार्य गरेनु।

39. राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पजीकरण विभाग: (१) यस ऐन बमोजिम राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पजीकरण व्यवस्थापन सम्बन्धी काम गरेन प्रयोजनको लागि मन्त्रालय अन्तर्गत राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पजीकरण विभाग रहेकोल।

(२) नेपाल सरकारको निर्णय अनुसार विभागले शाखा कार्यालय वा इकाइ स्थापना गरी कार्य सञ्चालन गरेकोल।

40. महानिर्देशक: (१) नेपाल प्रशासन सेवाको राजयात्रित प्रथम श्रेणीको अधिकृतले विभागको महानिर्देशकको रूपमा काम गरेकोल।

(२) परिचयपत्र तथा पजीकरण प्रणालीको सञ्चालन, व्यवस्थापन, सुरक्षा, समन्वय र सुपरिवेशक गरेन सुरक्षित महानिर्देशकको हुनेकोल।

(३) यस ऐनमा अन्यत्र लेखिएका काम, कर्त्तौर र अधिकारको अतिरिक्त महानिर्देशकको काम, कर्त्तौर र अधिकार देखि बमोजिम हुनेकोल।

(क) राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पजीकरणका लागि निवेदनहरू सञ्चालन गरेकोल।

(ख) राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पजीकरणका लागि दिइएका निवेदन उपर छानविन गरी पजीकरण गरेका तथा परिचय तत्वर र परिचयपत्र जारी गरेकोल।

(ग) तत्वावधि भण्डार एवं परिचयपत्र तथा पजीकरणसँग सम्बन्धित अभिलेखहरू सुरक्षित र व्यवस्थित रूपमा राख्ने काम गरेकोल।

(घ) तत्वावधि भण्डार तथा सोसाङ्ग सम्बन्धित अभिलेखहरूको गोपनीयता काम राख्ने, राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पजीकरण प्रणालीसँग अन्य निकायहरूको तत्वावधि भण्डार तथा सूचना प्रविधि प्रणालीसँग सूचना आदान प्रदानको प्रक्रिया नियम गरेकोल।

(च) विभागको प्रशासकीय प्रसुखको रूपमा विभागवाट सम्पादन हुने काम कार्यावधिको समन्वय, अनुमान, सूचनार्थ र मूल्याङ्कन गरेकोल।
(३) राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पत्नीकरण प्रणाली व्यवस्थापनको क्रममा सुरक्षा निकायको समन्वयमा आवश्यक सुरक्षा व्यवस्था समेत मिलाई कार्य सम्पादन गरेको गराउने।

(ज) नेपाल सरकारको राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पत्नीकरण र सामाजिक सुरक्षा सम्बन्धी नीतिको कार्यनिर्णय गरेको गराउने,

(झ) नेपाल सरकारको स्वीकृति लिए परिचयपत्र तथा पत्नीकरण प्रविधिसँग सम्बन्धित राष्ट्रिय, अन्तरराष्ट्रिय निकाय, संघ संस्थासँग सम्बन्ध तथा समन्वय गरेको तथा निकाय र संघ संस्थासँग प्रविधिको विकास तथा क्षमता विकासको लागि आवश्यक सहयोग आदान प्रदान गरेको गराउने,

(ञ) राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पत्नीकरण र सामाजिक सुरक्षा सम्बन्धी ऐन, नियम, निर्देशन, कार्यविधि र मापदंडको कार्यनिर्णय गरेको गराउने,

(ट) नेपाल सरकार, समन्वय समिति र तथ्याङ्क सुरक्षा समितिले समय समयमा तोकेरका अन्य कार्यहरू गरेको गराउने।

परिभाषा-६

cसुर र सजाय

41. कसुर र सजाय: (१) कसैले देखेको कार्य गरेमा यस ऐन अन्तर्गतको कसुर गरेको मानिनेछ:—

(क) राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पत्नीकरण सम्बन्धी अभिलेख तथा तथ्याङ्क भण्डारको कुनै विवरण वा सूचनालाई नष्ट गरेको, निति पुन्याउने, मेटाउने, हरफिर गरेको, काम नगर्ने बनाउने, अनिवृत्त व्यक्तिलाई दिने, गलत सूचना निर्माण गरेको, तथ्याङ्क भण्डारको विवरण वा सूचना चोरी गरेको वा नष्ट गरेको उद्देश्यले तथ्याङ्क भण्डार, कम्प्यूटर प्रणाली वा नेटवर्कसँग संबंधित तथ्याङ्कत्वका भौतिक पूर्ण धारा, विद्युतीय तथ्याङ्क वा तथ्याङ्क प्रणालीमा धाति पुन्याउने,

(ख) तथ्याङ्क भण्डार, सजार, नेटवर्क वा परिचयपत्र छुपाइमा प्रयोग भएको कुनै कम्प्यूटर कार्यक्रम, कम्प्यूटर सफ्टवेयर, कम्प्यूटर प्रणाली वा नेटवर्कका लागि प्रयोग हुने कम्प्यूटर स्रोत संरक्षण (सोर्सकोड) चोरी गरेको, निति पुन्याउने, नष्ट गरेको वा अनिवृत्त रूपमा परिवर्तन गरेको,

(ग) परिचयपत्र तथा व्यक्तिगत घटना दर्ताको प्रमाणपत्र प्राप्तिको लागि झुठाव विवरण पेश गरेको वा त्यसको लागि गलत वा झुठा
कागजात तयार गरेँन्,

(घ) परिचयपत्र तथा व्यक्तिगत घटना दर्तको प्रमाणपत्रको नकल वा कीर्ति गरेँन्,

(ड) यो ऐन सन्चित कानून बमोजिम वाहेक तथ्याङ्क भण्डार, परिचयपत्र तथा सम्बन्ध अभिलेखमा रेखेको विवरणहरुको गोपरीयता भएगै गरेँन्,

(घ) झुट्टा विवरण हो भने स्पष्ट आधार हुँदै र परिचयपत्र तथा व्यक्तिगत घटना दर्ता प्रमाणपत्र दिने वा दिन लगाउने,

(छ) राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पत्रिका वर्णित सम्बन्धी विवरण सङ्कलन, प्रशोधन वा भण्डारण सम्बन्धी काम वा सेवा प्रबन्ध वा सो सम्बन्धी कार्यमा वाच्य अवरोध पुगाउने,

(ज) परिचयपत्र तथा व्यक्तिगत घटना दर्ता प्रमाणपत्रमा भएको विवरण आफुखुसी वयस्थ गरेँन, केर्नेट गरेँन वा सचाउने,

(झ) झुट्टा विवरण दिइँ दुई दररोकर ४७ बमोजिमको परिचयपत्र लिमितमा वा त्यस्तो परिचयपत्रको विवरण आफुखुसी वयस्थ गरेमा, केर्नेट गरेमा वा सच्चाईमा,

(ञ) यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियम प्रतिकूलको अन्य कुनै कार्य गरेँन्।

(२) उपदफा (१) को खण्ड (क) वा (ख) बमोजिमको कसुर गरेँन व्यक्तिलाई आफु भर्मे उनियो र बिरो बमोजिमको जरिवाना असूल उपर गरी पौँच वर्ष देखि दश वर्षसम्म कैद र पौँच लाख रुपैयाँसङ्के दश लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना हुनेछ।

(३) उपदफा (१) को खण्ड (ग), (ड) वा (च) बमोजिमको कसुर गरेँन व्यक्तिलाई दुई वर्षिदिख पौँच वर्षसम्म कैद र बीस हजार रुपैयाँदिख पचास हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुनेछ ।

(४) उपदफा (१) को खण्ड (घ) बमोजिमको कसुर गरेँन व्यक्तिलाई प्रचलित कानून बमोजिम जालसाजी वा कीर्ति गरे वापत हुने सजायमा थप पचास प्रतिशत सजाय हुनेछ।

(५) उपदफा (१) को खण्ड (छ), (ज), (झ) वा (ञ) बमोजिमको कसुर गरेँन व्यक्तिलाई तीन महिनादिख छ महिनासम्म कैद र दश हजार रुपैयाँदिख पचास हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुनेछ ।

(६) उपदफा (१) बमोजिमको कुनै कसुर गर्न सङ्कोच नहुने वा अन्य कुनै व्यवहारले मन्तिराई भई कार्य गरेँन व्यक्तिलाई सुख्य कसुरदारलाई हुने सजायमा आधा सजाय हुनेछ।

२२९
४२. मुद्दा हेतै अधिकारी: (१) दफा ४१ को उपदफा (१) को (ढै), (जै), (झै) वा (ञै) वर्णालीकरणको मुद्दाको सुरु कार्यालाई र किनारा गरेको अधिकार सम्बन्धित जिल्ला अधिकारीलाई हुनेछ।

(२) उपदफा (१) मा उल्लिखित मुद्दा बाहेक यस ऐन वर्णालीकरणका अन्य मुद्दाको सुरु कार्यालाई र किनारा गरेको अधिकार सम्बन्धित जिल्ला अदालतलाई हुनेछ।

(३) उपदफा (१) वर्णालीकरण प्रमुख जिल्ला अधिकारीले सुरु कार्यालाई र किनारा गरेको मुद्दाको पुनरावर्तन सम्बन्धित जिल्ला अदालतमा उच्च अदालतमा लागाउन हुनेछ।

(४) उपदफा (३) वर्णालीकरण पर्यावरण सानो निर्णय यसै को पैलाले दिन भिद गर्नु पर्दछ।

४३. संक्षिप्त कार्यविधि अपनाउने: यस ऐन अन्तर्गतको मुद्दाको गर्नु प्रमुख जिल्ला अधिकारीले संक्षिप्त कार्यविधि ऐन, २०२८ अनुसारको कार्यविधि अपनाउनु पर्दछ।

४४. नेपाल सरकार बादी हुने: यस ऐन अन्तर्गतको मुद्दा नेपाल सरकार बादी भई चलनेछ र रो मुद्दा मुख्य पोजीलो कार्यविधि संहिता, २०७४ को अनुसूची-१ मा समावेश भएको मानिन्छ।

परिच्छेद-७

विविध

४५. विवरण सहितन तथा राष्ट्रिय परिचयपत्र वितरण: विभागले आफ्नो शाखा कार्यलय बाट निकाल्नु र स्थानीय अधिकारीवाह राष्ट्रिय परिचयपत्रको लागि नागरिकको वैधिक तथा जैनसंपर्क विवरणहरू सहितन गर्न र परिचयपत्र वितरण गर्ने व्यवस्था मिलाउन सक्नेछ।

४६. शाही सुरुकारो व्यवस्था: मन्त्रालयले राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पत्रीकरण व्यवस्थाप्नको लागि आवश्यक शाही सुरुकारो व्यवस्था मिलाउनु पर्दछ।

४७. छुट्टै परिचयपत्र जारी गर्न सकिए: (१) गरी आबादीको नेपाली नागरिकताप्राप व्यक्ति बाट तोकेको अवधिमन्द बढी व्यवस्था गर्न अन्य वित्रेशील तोकेको वर्णालीकरणको दस्तु लिइ तोको वर्णालीकरणको ठूलो माल्य अवधि तोकी अस्थायी प्रकृतिको छुट्टै परिचयपत्र जारी गर्न सकिन्छ।
(2) उपदफा (१) बमोजिम अन्य विदेशीलाई परिचयपत्र प्रदान गराउँन नेपालमा कूटमात्रिक नियोग रहेको विदेशीको हकमा सम्बन्धित कूटमात्रिक नियोगको सिफारिस समेतलाई आधार मानिनेछ।

(३) उपदफा (१) बमोजिमको परिचयपत्र दिने, नबीकरण गरेका, उपयोग गरिएका तथा राने सम्बन्धित अन्य व्यवस्था तौरको बमोजिम हुनेछ।

४८. एकीकृत प्रणाली अवलम्बन गरिएका: यो ऐन बमोजिम व्यक्तिगत घटना दर्ता र परिचयपत्र तथा परिचय नम्बर प्रदान गरेका सम्बन्धमा एकीकृत प्रणाली अवलम्बन गरिनेछ।

४९. अधिकार प्रत्यायोजन: यो ऐन बमोजिम र अन्तर्गत वने नियम वर्तमान महानिदेशकलाई प्राप्त अधिकारमध्ये आवश्यकता अनुसार केहि बन्ने अधिकार नेपाल सरकारको कुनै अधिकृत वा कार्यलय प्रमुख भई काम गरेको सम्बन्धित प्रत्यायोजन गरेको छ।

५०. नियम बनाउने अधिकार: यो ऐन कार्यन्वयन गरेको नेपाल सरकारले आवश्यक नियम बनाउने गरेको छ।

५१. निर्देशिका बा कार्यविधि बनाउने अधिकार: मन्त्रालयले यो ऐन तथा यस ऐन अन्तर्गत वने नियम प्रतिकूल नहुने गरी आवश्यकता अनुसार निर्देशिका बा कार्यविधि बनाउने लागू गरेको छ।

५२. प्रचलित कानून बमोजिम हुनेछ: यस ऐनमा लेखाएको कुरामा यसै बमोजिम र अखंड प्रचलित नेपाल कानून बमोजिम हुनेछ।

५३. खारीज र व्यापार: (१) जन्म, मृत्यु तथा अन्य व्यक्तिगत घटना (दर्ता गरेका) ऐन, २०३३ खारीज गरिएको छ।

(२) जन्म, मृत्यु तथा अन्य व्यक्तिगत घटना (दर्ता गरेका) ऐन, २०३३ बमोजिम भए गरेका काम कार्यवाही यसै ऐन बमोजिम भए गरेको मानिनेछ।

(३) यो ऐन प्रारंभ हुनुअधिक तत्कालिन राष्ट्रीय परिचयपत्र व्यवस्थापन केन्द्र, केन्द्रीय पल्टीकरण विभाग र राष्ट्रीय परिचयपत्र तथा परिचय विभागबाट भए गरेका काम कार्यवाही यसै ऐन बमोजिम भए गरेको मानिनेछ।

संक्षिप्त विवरण

- दर्ता मिति: २०७५/०९/२०
- प्रतिनिधि सभाको बैठकद्वारा संशोधनसहित पारित मिति: २०७६/०५/१०
- राष्ट्रीय सभाको बैठकद्वारा संशोधनसहित पारित मिति: २०७६/०५/३१
- राष्ट्रीय सम्प्रदायको सहमत भए प्रतिनिधिको प्रमाणीकरण पुनः पारित मिति: २०७६/०६/०२
- प्रमाणीकरण मिति: २०७६/१०/२५
नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरीले सम्पादन गर्ने कार्यको साधारण, सुपरिवेक्षण र समन्वय सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विषयमा

प्रस्तावना: नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरीले सम्पादन गर्ने कार्यको साधारण, सुपरिवेक्षण र समन्वय सम्बन्धमा आवश्यक व्यवस्था गर्न वाणिज्यीय भएकोले,

सहीय संसदयो यो ऐन बनाएको छ।

परिच्छेद-१

प्रारम्भिक

१. संक्षेप नाम र प्रारम्भ: (१) यस ऐनको नाम “नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरी (कार्य साधारण, सुपरिवेक्षण र समन्वय) ऐन, २०७६” रहेको छ।
(२) यो ऐन प्रमाणीकरण भएको मिति आठौं दिनदेखि प्रारम्भ हुनेछ।

२. परिभाषा: विषय वा प्रस्ताव अर्थ नलाइ यस ऐनमा,-

(क) “तोकिएको” वा “तोकिए वमोजिम” भन्नै यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियममा तोकिएको वा तोकिए वमोजिम सम्झनु पर्दछ।
(ख) “नेपाल प्रहरी” भन्नै सहीय कानून वमोजिम गठन भएको नेपाल प्रहरी सेवामा कार्यरत प्रहरी कर्मचारीको सहरतन सम्झनु पर्दछ र सो शब्दले नेपाल प्रहरीमा कार्यरत प्रहरी कर्मचारीलाई समेत जनाउँछ।
(ग) “प्रदेश प्रहरी” भन्नै यो ऐन र प्रदेश कानून वमोजिम गठन भएको प्रदेश प्रहरी सेवामा कार्यरत प्रहरी कर्मचारीको सहरतन सम्झनु पर्दछ र सो शब्दले प्रदेश प्रहरीमा नियुक्त भई, समायोजन भई वा खटिए कार्यरत प्रहरी कर्मचारीलाई समेत जनाउँछ।
(घ) “प्रदेश मन्त्रालय” भन्नै प्रदेशको आन्तर्गत मामिला सम्बन्धी विषय हेँस मन्त्रालय सम्झनु पर्दछ।
(ड) “प्रहरी कर्मचारी” भन्नै नेपाल प्रहरी तथा प्रदेश प्रहरीमा कार्यरत प्रहरी कर्मचारी सम्झनु पर्दछ।
(च) “मन्त्रालय” भन्नै नेपाल सरकारको गृह मन्त्रालय सम्झनु पर्दछ।

२३२
परिभाषा-२
नेपाल प्रहरीको काम, कर्त्तव्य र अधिकार

३. नेपाल प्रहरीको काम, कर्त्तव्य र अधिकार:

(क) मुलुकमा शान्ति सुरक्षा कायम राख्ने र अपराधको रोकथाम तथा नियन्त्रण गर्ने,

(ख) नेपाल सरकारले तोकेका महत्त्वपूर्ण व्यक्ति, स्थान, निकाय, राष्ट्रिय महत्वका आयोजना, अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, राष्ट्रिय राजमार्ग, राजमार्ग तथा विदेशी कूटनीतिक नियोगको सुरक्षा गर्ने,

(ग) सार्वजनिक सुरक्षा व्यवस्था, अपराध, साम्राज्यिक वा सामाजिक बिख्दा वा कुनै प्रकारको अतिवादसैग सम्बन्धित आवश्यक सूचना संग्रहण गर्ने, त्यस्तै सूचना नेपाल सरकारलाई उपलब्ध गराउने र सोको नियन्त्रणका लागि आवश्यकता अनुसार तल्काल परिचालित गर्ने,

(घ) अपराध रोकथाम, नियन्त्रण तथा अनुसन्धानको लागि सम्बन्धित निकायहरूमध्य समन्वय कायम गर्ने र सो सम्बन्धमा आवश्यक सहयोग जुटाउने,

(ड) नेपाल सरकारको स्वीकृति लिए अपराध रोकथाम, अनुसन्धान तथा नियन्त्रण समन्वय परिधिमा अन्तर्राष्ट्रिय तथा क्षेत्रीय तहमा समन्वय र पारस्परिक सहयोगको आदान प्रदान गर्ने,

(च) विपदका समयमा उद्यान, राहत, पुनर्स्थापना लगायतका विपद व्यवस्थापन समन्वयका कामका लागि विपद प्रभावित जुनसुँग क्षेत्रमा परिचालित गर्ने र आवश्यक समन्वय गर्ने,

(छ) मुलुकभिको सुरक्षा अवस्थाको सूचना संग्रहण र विख्यात सूचना विदेशको साझेदारी गर्ने र आवश्यक सुरक्षा उपायहरू अवलम्बन गर्ने,

(ज) नेपाल प्रहरी र प्रशासन प्रहरीको व्यवस्थापक कार्यसम्पादन र सहायकको महत्त्वका आवश्यकताको लागि हातहातियार, खरखर्जो र सरार साझनको व्यवस्था मिलाउने,

(झ) आधारभूत मानव अधिकारको रक्षा, शान्ति र सुरक्षा तथा अर्थबहिनीको व्यवस्था र अवस्थापन कायम गर्ने र शासन प्रबंधनको सहयोग पुनि गर्ने,

(ञ) संयुक्त राष्ट्रसहित मिशन तथा शान्ति स्थापना सम्बन्धी
अन्तरराष्ट्रिय अन्य मिशनहरूमा मन्त्रालयको नीतिगत निर्देशनको अधीनमा रही सहभागी हुने र सो कार्यमा प्रदेश प्रहरीलाई समेत सहभागी गराउने,

(ट) अपराध सम्बन्धी राष्ट्रिय अभिलेखको व्यवस्था गर्ने,

(ठ) प्रदेश प्रहरीको दललाई अभिवृद्धि गर्ने तालीमको व्यवस्था, उपकरण, प्रविधि, विधि विज्ञान लगायतका विषयमा सहयोग गर्नुका साथै प्रदेश प्रहरीको क्षमता अभिवृद्धि गर्नु गर्ने,

(ढ) प्रदेश प्रहरीबाट सहयोग माग भई आएका विषयमा आवश्यक सहयोग गर्ने,

(ण) शान्ति सुरक्षाको स्थितिको लेखाजोखा गर्ने, शान्ति सुरक्षा सम्बन्धी खतरा, चुराउनी र जोखिम सम्बन्धमा प्रदेश प्रहरीसाँग सूचना आदान प्रदान गर्ने, प्रदेश प्रहरीलाई आवश्यक सल्लाह सुझाव दिने र प्रदेश प्रहरीलाई जानकारी गराइए आवश्यकता अनुसार प्रहरी कर्मचारी खटाउने,

(त) ट्राफिक व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्य गर्ने,

(थ) सहीय कानूनले तोकेका अन्य विशेष प्रकृतिका प्रहरी कार्यकारीमा परिचालित गर्ने,

(द) नेपाल सरकारले समय समयमा तोकेका कार्यहरू गर्ने,

(भ) प्रचलित सहीय कानूनले निर्दिष्ट गरेका व्यमोजिम अन्य कार्यहरू गर्ने गराउने।

4. नेपाल प्रहरीले अनुसूचण गर्ने: (१) नेपाल प्रहरीले देखाय व्यमोजिमका कसुर सम्बन्धमा अनुसूचण गर्नेछः-

(क) राज्य विरुढ्दको कसुर,

(ख) नागरिकता तथा राहताली सम्बन्धी कसुर,

(ग) अध्यागमन सम्बन्धी कसुर,

(घ) सडप्टित अपराध सम्बन्धी कसुर,

(ड) आतंकवाद सम्बन्धी कसुर,

(ढ) मानव व्यविधिक तथा ओसारसार सम्बन्धी कसुर,

(छ) साइबर अपराध सम्बन्धी कसुर,

(ज) सहीय कानून व्यमोजिम नेपाल प्रहरीले अनुसूचण गर्नु पनेकसुर,
(ड) अनुसन्धानको प्रयोजनको लागि एकभन्दा बढी प्रदेशको क्षेत्राधिकार जोडिने गरी भएको कसुर,
(ज) सीमा पार अपराध तथा नेपालवाहिर भएको वा नेपालवाहिर समेत अनुसन्धान गर्नु पर्ने कुनै कसुर,
(ट) कसुरको साम्यनिति, सांस्कृतिक साम्यनिति र व्यवस्थाको दृष्टिले संबंधत रहेको कारण नेपाल प्रहरीवाट अनुसन्धान गर्न मन्त्रालयले अदेश दिएको कसुर,
(थ) नेपाल प्रहरीवाट अनुसन्धान गर्न कुनै अदालतले आदेश दिएको कसुर,
(द) नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोकेका कसुर।

(२) प्रदेश प्रहरीले अनुसन्धान गर्नु पर्ने कुनै कसुर सम्बन्धमा नेपाल प्रहरीवाट अनुसन्धान हुँदा बढो प्रमाणकारी हुने भए प्रदेश प्रहरीले अनुरोध गरी पदाएमा त्यस्तो कसुरमा नेपाल प्रहरीले अनुसन्धान गरेको।

(३) उपदफा (१) र (२) वमोजिमको कसुरको सम्बन्धमा अनुसन्धान गर्न नेपाल प्रहरीले आवश्यकता अनुसार प्रदेश प्रहरीको सहयोग माग गर्न सकनेछ र यससँग माग भए वमोजिमको सहयोग उपलब्ध गराउनु प्रदेश प्रहरीको कर्तव्य हुनेछ।

परिच्छेद-३
प्रदेश प्रहरी सम्बन्धी व्यवस्था

५. प्रदेश प्रहरीको गठन: (१) प्रत्येक प्रदेशमा प्रदेश मन्त्रालय अन्तर्गत प्रदेश प्रहरी सहितन रहेको।

(२) प्रदेश प्रहरीको गठन तथा सवालन प्रदेश कानून वमोजिम हुनेछ।

(३) उपदफा (२)मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि पहिलो पटकको हकमा प्रहरी कर्मचारी समायोजन सम्बन्धी सहृदय कानून वमोजिम नेपाल प्रहरीमा कार्यरत प्रहरी कर्मचारीलाई प्रवित्तै सहृदय कानून वमोजिम समायोजन गरी बा खटाई प्रदेश प्रहरीको गठन हुनेछ।

(४) उपदफा (२)बमोजिम प्रदेश कानून नबनेसम्म प्रदेश प्रहरीको सवालन यस ऐनको अधीनमा रहेको नेपाल सरकारले तोके वमोजिम हुनेछ।

(५) प्रदेश प्रहरी सहितन समायोजन स्वरूपको हुनेछ।

६. प्रदेश प्रहरीको पद, पद्धति, पोशाक तथा तालिम: (१) प्रदेश प्रहरीमा रहेको पदनाम २३५
तथा पदसिराम नेपाल सरकारले तोके चमोलिम हुनेछ।

(२) प्रदेश प्रहरीको पदमा नियुक्तिको लागि आवश्यक पर्ने योग्यता, पदभूति प्रकृति, परीक्षाको पाठ्यक्रम तथा परीक्षानुसार नेपाल प्रहरीको समान पदको प्रहरी कर्मचारीको लागि निर्धारित भए सरह हुनेछ।

(३) प्रदेश प्रहरीको पोशाक र दर्जनी चिह्न सवै प्रदेशको प्रदेश प्रहरीमा एकैहिना हुने गरी नेपाल सरकारले निर्धारित गरे चमोलिम हुनेछ।

(४) प्रदेश प्रहरीले लगाउने पोशाकमा प्रदेश सरकारले निर्धारित गरि चमोलिम नेपालको राष्ट्रियता र प्रदेशको पाठ्यक्रम झिल्लिने कुनै चिह्न बा लोगो राखिने छ।

(५) प्रदेश प्रहरीलाई आधारभूत तालिम र आवश्यकता अनुसार सेवाकालीन तालिम दिइने छ।

(६) नेपाल प्रहरीले प्रदेश प्रहरीलाई विभेद तालिम दिने व्यवस्था मिलाउन सक्ने छ।

७. प्रदेश प्रहरी प्रमुख: (१) नेपाल सरकारले नेपाल प्रहरीको प्रहरी नायक भक्तिश्रद्धा प्रदेश प्रहरीको प्रमुखको रूपमा खटाउनेछ।

(२) प्रदेश प्रहरी प्रमुखको रूपमा खटिएको प्रहरी कर्मचारीले प्रदेश प्रहरीको पोशाक र दर्जनी चिह्न लगाई प्रदेश प्रहरीको रूपमा काम गर्दै पर्ने छ।

(३) प्रदेश प्रहरीले सम्बन्धित प्रदेश प्रहरी प्रमुखको नियन्त्रणमा रही कार्य सम्पादन गर्दै पर्ने छ।

(४) प्रदेश प्रहरी प्रमुखले नेपाल प्रहरीको समान पदको प्रहरी कर्मचारीको लागि निर्धारित भए सरहको पारिस्थितिक र नेपाल प्रहरीको समान पदको प्रहरी कर्मचारीले पाउने सुविधामा कम नभन्दे गरी प्रदेश सरकारले निर्धारित गरि चमोलिमको सुविधा पाउनेछ।

(५) प्रदेश प्रहरी प्रमुखको रूपमा खटिएको प्रहरी कर्मचारीलाई नेपाल सरकारले सम्बन्धित प्रदेश सरकारको समन्वयमा अन्य प्रदेशमा र नेपाल प्रहरी अन्तर्गतको कुनै निकायमा सच्चाई गर्न सक्नेछ।

८. प्रदेश प्रहरीको काम, कर्त्तव्य र अधिकार: (१) यस ऐनको अधीनमा रही प्रदेश प्रहरीको काम, कर्त्तव्य र अधिकार देखि चमोलिम हुनेछ।

(क) प्रदेशभित्र शाँति सुरक्षा तथा सार्वजनिक सुविधाका कायम राख्ने,

(ख) प्रदेशभित्र नागरिकको जिज्ञासा, धनको सुरक्षा गरी नागरिक स्वतन्त्रताको संरक्षण र सुशासन प्रवर्धनमा सहयोग पुन्नाउने,
(ग) सार्वजनिक सुरक्षा व्यवस्था तथा अपराधको रोकथामसँग सम्बन्धित आवश्यक सुचना सहलन, विश्लेषण र मूल्याङ्कन गरी आवश्यक सुरक्षा व्यवस्था मिलाउने,

(घ) नेपाल सरकार वा प्रदेश सरकारले तोक्का प्रदेशमध्य छाँटिएका महत्वपूर्ण व्यति, घटना, निकाय र आयोजनाको सुरक्षा गनेन,

(ड) प्रदेशको यतायात, भवन, संरचना र अन्य सार्वजनिक तथा सरकारी सम्पत्तिको सुरक्षा गनेन,

(ढ) प्रदेशमध्य अपराध रोकथाम र नियन्त्रणको लागि कानून वमोजिम आवश्यक उपाय अपलब्ध गनेन र सो कार्यको लागि सम्बन्धित निकायहरूसँग सहयोग र समन्वय जुटाउने,

(च) प्रदेशमध्य विपदको समयमा उठान, राहत, पुनस्थापना लगायतका विपद व्यवस्थापन सम्बन्धी कामका लागि परिचालित हुने र आवश्यक समन्वय गनेन,

(छ) प्रदेशको गटेका अपराध सम्बन्धी प्रदेशिक अभिलेख राख्ने,

(ज) प्रविष्ट कानून वमोजिम प्रदेश कारागार, हिरासत कक्ष र छाँटिएका कक्षा करार र हिरासत कक्षमा रहेका कैदी र बन्दीको व्यवस्थापन गनेन र सुरक्षा व्यवस्था मिलाउने,

(झ) ट्राफिक प्रहरीलाई समयानुसार तथा दक्ष बनाउने प्रदेशमा हुने सवारी आवागमनलाई सुरक्षित बनाउने र प्रदेशको ट्राफिक व्यवस्थापन गनाउने,

(ञ) प्रदेशमध्य निजी क्षेत्रका सुरक्षा प्रदायक तथा सुरक्षा अध्यक्ष मात्रको अभणानुसार व्यवस्थापन गनेन र सुरक्षा व्यवस्था मिलाउने,

(ट) प्रदेश प्रहरीको तालीम तथा श्रमिता अभिवृद्धि सम्बन्धी कार्य गनेन,

(ठ) सामुदायिक प्रहरी सम्बन्धी कार्य गनेन,

(ड) वेबारिस सम्पत्तिको धरना लिए प्रविष्ट कानून वमोजिम व्यवस्थापन गनेन,

(ढ) प्रविष्ट कानून वमोजिम अन्य निकायहरू ब्रजुस्ना हुने कसौंको सम्बन्धमा माग भएको सहयोग उपलब्ध गराउने,

(ण) एक प्रदेशमा अन्य प्रदेशको अभिमुक्त, तुलना र शुश्रुषा स्थानान्तरण गर्नु पनि हभएसा सहीय कानून वमोजिम सोको २३७
लागि समन्वय तथा सुरक्षा व्यवस्थापन गरेँन,

(७) नेपाल प्रहरी र अन्य प्रदेशका प्रहरी सहनसैग सम्पर्क, सूचना आदान प्रदान र समन्वय गरेँन,

(८) प्रचलित कानूनले निर्देश गरेः वमोजिम अन्य कार्यहरू गरेँ गराउने।

(२) सार्बजनिक आवागमन सम्बन्धमा प्रचलित कानून वमोजिम नेपाल प्रहरीलाई भएको अधिकार प्रदेश प्रहरीले समेत कानून वमोजिम प्रयोग गर्न सक्नेछ।

(३) प्रदेश प्रहरीले सूचना र सञ्चार प्रविधिसृंखला सम्बन्धित उपकरणहरूको प्रयोग गर्ने नेपाल प्रहरीले समन्वय गरी प्रयोग गर्नु पर्नेछ।

9. प्रदेश प्रहरीले अनुसन्धान गरेँन: (१) दफा ४ वमोजिम नेपाल प्रहरीले अनुसन्धान गरेले कसूर तथा प्रचलित कानून वमोजिम अन्य निकाय बा अधिकारिले अनुसन्धान गरेले कसूर बाहेक आफ्नो प्रशनात्मक भएका नेपाल सरकार बादी हुने अन्य कसूरको समन्वयमा प्रदेश प्रहरीले प्रचलित कानून वमोजिम अनुसन्धान गरेछ।

(२) यस दफा वमोजिम प्रदेश प्रहरीले अनुसन्धान गर्दछ प्रचलित कानून वमोजिम अपराध अनुसन्धानको लागि प्रहरी कर्मचारीलाई भएको अधिकारको प्रयोग गरेछ।

(३) यस दफा वमोजिम प्रदेश प्रहरीले अनुसन्धान गरेको कसूर सम्बन्धी अनुसन्धान प्रतिबन्धन सम्बन्धित सरकारी वक्रिल सम्बन्धित पेश गरेछ।

10. जानकारी गराउने: (१) प्रदेश प्रहरीले सार्बजनिक सुरक्षा व्यवस्था तथा अपराधको रोकथामसृंखला सम्बन्धित सूचना संग्रहण गरेको र सोकी आधारमा सुरक्षा व्यवस्था मिलाएको जानकारी प्रदेश मन्त्रालय, नेपाल प्रहरी र समन्वय जिल्लाको प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई गराउनु पर्नेछ।

(२) प्रदेश प्रहरीले अपराध अनुसन्धान गरेको मुद्दा सम्बन्धी मासिक प्रतिबन्धन तयार गरी प्रदेश मन्त्रालय, नेपाल प्रहरी र समन्वय जिल्लाको प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई उपलब्ध गराउनु पर्नेछ।

परिच्छेद-४
परिचालन र सुपरिचालन

11. नेपाल प्रहरीको परिचालन र सुपरिचालन: (१) नेपाल प्रहरीको परिचालन र सुपरिचालन नेपाल सरकारले गरेछ।

(२) यस एन, प्रचलित कानून तथा नेपाल सरकारको नीति निर्देशनको २३७
अधीनमा रही शान्ति सुयवस्था, अपराधको रोकथाम, नियन्त्रण र अनुसन्धानको सन्दर्भमा माध्यम भएको प्रहरी कार्यालयले आफ्नो मातहतका कार्यालयवास् आदेश वा निर्देशन दिन सक्नेछ। यसै दिएको आदेश वा निर्देशनको पालना गर्नु प्रत्येक प्रहरी कार्यालय तथा प्रहरी कर्मचारीको कर्त्त्व हुनेछ।

(३) जिल्लालाई सरकारको कार्यरत नेपाल प्रहरीको प्रहरी कर्मचारी सम्बन्धित जिल्लाको प्रमुख जिल्ला अधिकारीको नियन्त्रण र निर्देशनमा रहेको छ।

१२. प्रदेश प्रहरीको परिचालन र सुपरिवेक्षण:

(१) प्रदेश प्रहरीको परिचालन र सुपरिवेक्षण प्रदेश सरकारले गरेको छ।

(२) प्रदेशको आंतरिक शान्ति सुखालो सम्बन्धमा प्रदेश प्रहरी प्रदेश सरकारप्रति उत्तरदायी हुनेछ।

(३) प्रदेश प्रहरीले प्रदेशमा शान्ति सुखा कायम गर्न सम्बन्धमा नेपाल सरकार तथा प्रदेश सरकारको नीति र प्रदेश मन्त्रालय तथा प्रदेश प्रहरी प्रमुखको नियन्त्रणमा रही काम गर्नेछ।

(४) यसै ऐन, प्रचलित कानून तथा नेपाल सरकारको नीति निर्देशनको अधीनमा रही शान्ति सुयवस्था, अपराधको रोकथाम र नियन्त्रणको सन्दर्भमा नेपाल प्रहरीले प्रदेश प्रहरी प्रमुखलाई र प्रमुख जिल्ला अधिकारीले सम्बन्धित जिल्लाको प्रदेश प्रहरीलाई आदेश वा निर्देशन दिन सक्नेछ।

(५) जिल्लालाई सरकारका कायम गर्नको लागि प्रचलित कानून वमोजिम प्रमुख जिल्ला अधिकारीले सम्बन्धित जिल्लाको प्रदेश प्रहरी परिचालन गर्न सक्नेछ र यसै परिचालन गरिको अवस्थामा सम्बन्धित जिल्लाको प्रदेश प्रहरीले प्रमुख जिल्ला अधिकारीको निर्देशनमा रही काम गर्नेछ।

(६) उपदफा (५) वमोजिम प्रदेश प्रहरी परिचालन गर्न प्रमुख जिल्ला अधिकारीले प्रदेश मन्त्रालयको निर्देशनमा रही काम गर्नेछ।

(७) शान्ति सुखा, अपराध अनुसन्धान लगायत कर्त्तव्यपालनको लागि खटिएको अवस्थामा प्रदेश प्रहरी कर्मचारीले आफू भन्दा माध्यम अधिकारीको निर्देशनको अधीनमा रही कार्य सम्पादन गर्नेछ।

(८) शान्ति सुखा कायम गरेको सन्दर्भमा नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरी संयुक्त रूपमा परिचालन भएको अवस्थामा प्रदेश प्रहरीले नेपाल प्रहरीको प्रत्यक्ष नियन्त्रणमा रही कार्य गर्नेछ।

(९) उपदफा (७) वमोजिम आदेश वा निर्देशन दिएको तथा उपदफा (५) वमोजिम प्रदेश प्रहरी परिचालन गरिएको अवस्थामा सो सम्बन्धमा प्रदेश प्रहरीको सुपरिवेक्षण नेपाल प्रहरी र सम्बन्धित जिल्लाको प्रमुख जिल्ला अधिकारीले समेत गरेको छ।
93. अन्य प्रदेशको प्रदेश प्रहरी परिचालन गर्न सक्नेछ: (१) कुनै प्रदेशमा वा एकभन्दा बढी प्रदेशमा गम्भीर अशानि भएको, अशानि हुने सम्भावना रहेको वा विपदको अवस्था सिर्ना हुन गएको कारण अको प्रदेशको प्रदेश प्रहरीको सहयोग समेट आवश्यक पनै भएमा सम्बन्धित प्रदेश सरकारले सो प्रयोजनको लागि नेपाल सरकारलाई अनुरोध गरी पठाउन सक्नेछ।

(२) उपदफा (१) वमोजिम अनुरोध भई आएमा वा कुनै प्रदेशको अशानि रोकन वा विपदको अवस्थामा सहयोग गर्न अको प्रदेशको प्रहरी समेट परिचालन गर्न पनै आवश्यक ठाउँमा नेपाल सरकारले सम्बन्धित प्रदेश सरकारलाई निर्देशन दिन सक्नेछ।

(३) उपदफा (२) वमोजिम निर्देशन भई आएमा सम्बन्धित प्रदेश सरकारले आवश्यक सहज्यामा सो प्रदेशको प्रदेश प्रहरीलाई अको प्रदेशमा खटाउनु पनेछ।

(४) यस दफा वमोजिम अको प्रदेशमा प्रदेश प्रहरी खटिएको अवस्थामा त्यस्ता प्रहरी कर्मचारीलाई परिचालन गर्न नेपाल प्रहरीले आवश्यक समन्वय गर्नु पनेछ।

परिच्छेद-५
समन्वय

१४. प्रहरी समन्वय समिति: (१) नेपाल प्रहरी तथा प्रदेश प्रहरीबीच समन्वय कायम गर्नका लागि देखाय वमोजिमको प्रहरी समन्वय समिति रहेको:-

(क) नेपाल सरकारको गृहमन्त्री - अध्यक्ष
(ख) सबै प्रदेशका आन्तरिक माध्यमला सम्बन्धित विषय हेने मन्त्रीहरु - सचिव
(ग) सचिव, मन्त्रालय - सदस्य
(घ) प्रहरी महानिरीक्षक, नेपाल प्रहरी - सदस्य
(ड) सहसचिव (शान्ति सुरुक्षा हेने), मन्त्रालय - सदस्य-सचिव

(२) उपदफा (१) वमोजिमको समितिको वैठक सो समितिको अध्यक्षले तोकेको मिठि, समय र स्थानमा चुनेको थाल्नु र अन्य समाधान गर्न सकिएको थिए।

(३) उपदफा (१) वमोजिमको समितिको वैठकमा आवश्यकता अनुसार प्रदेश मन्त्रालयका सचिव, प्रदेश प्रहरी प्रमुख र अन्य पदाधिकारीलाई आमन्त्रण गर्न सकिएको थिए।

(४) उपदफा (१) वमोजिमको समितिको वैठक तथा निर्णय समन्वयको कार्यविधि सोही समितिले निर्धारण गरेको वमोजिम हुनेछ।

२४०
(५) उपदफा (१) वमोजिमको समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार देखाय वमोजिम हुनेछः-

(क) मुलुकमा शान्ति, सुरक्षा र सुन्दरस्थान काममा गर्न नेपाल प्रहरी तथा प्रदेशको शान्ति सुरक्षा काममा गर्न प्रदेश प्रहरीले निर्देश गर्नु पर्ने भूमिका र सो सम्बन्धी आवश्यक रणनीतिको सम्बन्धमा नेपाल सरकारलाई सिफारिस गरेको छ।

(ख) राष्ट्रिय सुरक्षा नीतिको कार्यन्वयनका लागि सम्बन्ध गरेको छ।

(ग) नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरीको कार्य सचालन, सुप्रीमकोन र सम्बन्धमा देखिएका नीतिगत समस्याको पहिचान र समिता गरी निराकारण सम्भावितप्रस्थानको सम्बन्धमा नेपाल सरकारलाई सिफारिस गरेको छ।

(घ) अन्तर-प्रदेश प्रहरीबीचको कार्यक्रम सम्बन्धी विवाद समाधान गरेको छ।

(ड) तोकिए वमोजिमका अन्य कार्य गरेको छ।

९५. समन्वय एकाई: (१) प्रहरी प्रधान कार्यालय र प्रत्येक प्रदेशको प्रदेश प्रहरी कार्यालयमा एउटा समन्वय एकाई रहेको छ।

(२) उपदफा (१) वमोजिमको समन्वय एकाईले नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरीबीच तथा एउटा प्रदेश प्रहरी र अर्को प्रदेश प्रहरीबीच सूचना र सहयोग आदान प्रदान गर्ने प्रयोजनको लागि सम्पक्षी निकायको रूपमा काम गर्नेछ।

परिच्छेद-६

विविध

९६. अपराध निर्यन्त्रण तथा अनुसन्धानका सन्दर्भमा प्रहरीको भूमिका: (१) अपराध भएको, भड़केको बा हुन लागेको जानकारी प्रस हुन आएमा नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरीले तत्काल देखाय वमोजिमको कार्य गर्नु पनेछः-

(क) तत्काल तपाईं स्थानमा उपस्थित भई अपराध रोकन आवश्यक व्यवस्था मिलाउने,

(ख) अपराध भएको हुने अपराध व्यवस्था आफ्नो जानकारीको तथा प्रमाणहरू सहभाग गर्ने र अन्य निकाय र अधिकारीबाट अनुसन्धान हुने अपराध भएको तत्काल अपराध अनुसन्धानको लागि जिम्मेदार निकाय र अधिकारीबाट खबर गर्ने,

(ग) दशी प्रमाण नष्ट गर्ने निर्देश ठाउँ घटनास्थलको आवश्यक २४९
सुरक्षा व्यवस्था मिलाउने,

(घ) अन्य निकाय वा अधिकारीवाद अनुसन्धान हुने अपराधको सन्दर्भमा अनुसन्धान गर्ने निकाय वा अधिकारीलाई आवश्यक पनि सहयोग उपलब्ध गराउने,

(ङ) यो ऐन वा प्रचलित कानून चमोलिम आफूले अनुसन्धान गर्ने अपराधको सम्बन्धमा अनुसन्धान गरी सरकारी वकील सम्बन्ध अनुसन्धान प्रतिवेदन पेश गर्ने,

(च) अपराध हुन नदन तथा अपराध भडसैले पराध अनुसन्धान तथा पीडितको सुरक्षाको लागि आवश्यक पनि अन्य कार्य गर्ने।

(२) नेपाल प्रहिरी वा प्रदेश प्रहिरीले अपराधको अनुसन्धान गर्ने सुरक्षीको फौजदारी कार्यविधि उसीलाई २०७४ र अन्य प्रचलित कानून चमोलिम गर्नु पर्नेछ।

(३) उपदफा (१) चमोलिम अन्य निकाय वा अधिकारीवाद अनुसन्धान हुने अपराधको सम्बन्धमा नेपाल प्रहिरी वा प्रदेश प्रहिरीले सहनल गरेर दर्ज तथा प्रमाण अनुसन्धानसङ्ग सम्बन्धित निकाय वा अधिकारीलाई हस्तान्तरण गर्नु पर्नेछ।

(४) अपराध निर्यन्त्रण तथा अनुसन्धानको सन्दर्भमा प्रदेश प्रहिरीले आवश्यकता अनुसार नेपाल प्रहिरीले सहयोग गर्ने तथा व्यवस्था सम्बन्धित प्रदेश प्रहिरीले नेपाल प्रहिरीको सहयोग गर्नु पर्नेछ।

17. प्रमुख जिल्ला अधिकारीको काममा सहयोग गर्नु पनि: प्रचलित कानून चमोलिम प्रमुख जिल्ला अधिकारीले गर्नु पनि काममा सहयोग गर्नु प्रहिरी कर्मचारीको कर्तव्य हुनेछ।

18. नेपाल प्रहिरीका प्रहिरी कर्मचारीलाई प्रदेश प्रहिरीमा खटाउन सकिने: (१) प्रदेश प्रहिरीको स्वीकृत सहकर्मी सर्च प्रक्रिया दरवन्दीमा प्रदेश प्रहिरी कर्मचारी अनुपूर्ण भएको अवस्थायमा सम्बन्धित प्रदेश मन्त्रालयले नेपाल प्रहिरीका प्रहिरी कर्मचारी खटाउ दिन मन्त्रालय सम्बन्ध अनुरोध गर्न सक्नेछ।

(२) उपदफा (१) चमोलिम अनुरोध भई आएमा मन्त्रालयले आवश्यक सहकर्मी नेपाल प्रहिरीका प्रहिरी कर्मचारीलाई अवधि तोरी प्रदेश प्रहिरीमा खटाउन सक्नेछ।

(३) उपदफा (२) चमोलिम प्रदेश प्रहिरीमा खटाउएको नेपाल प्रहिरीको प्रहिरी कर्मचारी नेपाल प्रहिरीको रिक्त पदमा बढुकाईको लागि योग्य हुनेछ।

(४) उपदफा (२) चमोलिम प्रदेश प्रहिरीमा खटाउएको प्रहिरी कर्मचारीलाई सम्बन्धित प्रदेश मन्त्रालयसङ्ग समन्वय गरी अन्य प्रदेश प्रहिरी सहकर्मीला वा नेपाल प्रहिरीमा सहयोग गर्न वा काज खटाउन सक्नेछ।

19. प्रकाभ गर्न सकिने: (१) यो ऐन र प्रचलित कानून चमोलिम नेपाल प्रहिरीवाद
अनुसन्धान हुने कुनै अपराधमा संलग्न भएको वा संदिग्ध व्यक्तिलाई नेपाल प्रहरीले कानून वमोजिम पकाउ गर्नु परेछ।

(२) यो एन र प्रवचित कानून वमोजिम प्रदेश प्रहरीबाट अनुसन्धान हुने कुनै अपराधमा संलग्न भएको वा संदिग्ध व्यक्तिलाई प्रदेश प्रहरीले कानून वमोजिम पकाउ गर्नु परेछ।

(३) उपदफा (१) र (२) मा जुनसुकै कुरा लेरिएको भए तपाईं प्रदेश प्रहरी वा अन्य निकाय वा अधिकारीबाट अनुसन्धान हुने अपराधमा संलग्न भएको वा संदिग्ध व्यक्तिलाई नेपाल प्रहरीले र नेपाल प्रहरी वा अन्य निकाय वा अधिकारीबाट अनुसन्धान हुने अपराधमा संलग्न भएको वा संदिग्ध व्यक्तिलाई प्रदेश प्रहरीले कानून वमोजिम पकाउ गर्न सक्नेछ।

(४) उपदफा (३) वमोजिम पकाउ परेको व्यक्तिलाई यथाशीघ्र त्यस्तो अपराधमा अनुसन्धान गरेको निकाय वा अधिकारीलाई हस्तान्तरण गर्नु परेछ।

20. प्रदेश प्रहरीको काम नेपाल प्रहरीले गरेको: यस एनमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेरिएको भए तपाईं कुनै प्रदेशमा प्रदेश प्रहरी गठन नभएसम्म सो प्रदेशको प्रदेश प्रहरीले गर्न सम्पूर्ण काम नेपाल प्रहरीले गरेछ।

21. प्रदेश लोक सेवा आयोगको परम्पराले लिनु परेको: (१) प्रदेशले यस एनको अधीनमा रहेको प्रदेश प्रहरीको सेवा शर्त सम्बन्धमा कानून बनाउँदा प्रदेश लोक सेवा आयोगको परम्पराले लिनु परेछ।

(२) उपदफा (१) वमोजिम कानून बनाउँदा देहातका व्यवस्था समेत गर्नु परेछ:-

(क) प्रदेश प्रहरीको सुलभ प्रतिव्यवस्थालाई नियुक्ति गर्नु परेको पदमा प्रदेश लोक सेवा आयोगको सिफारिसमा नियुक्ति गरेको व्यवस्था,

(ख) प्रदेश प्रहरीको पदमा बहुव्यक्त लागि सिफारिसमा सम्पूर्ण प्रदेश लोक सेवा आयोगको समेत प्रतिनिधित्व गर्नु व्यवस्था,

(ग) प्रदेश प्रहरीमा नियुक्ति गरेको प्रहरी कर्मचारीले योगदानमा आधारित सेवा निवृत सुविधा पाउने व्यवस्था।

(३) उपदफा (१) र (२) मा जुनसुकै कुरा लेरिएको भए तपाईं प्रदेश लोक सेवा आयोग गठन नभएसम्म लागि सो आयोगको काम लोक सेवा आयोगबाट हुनेछ।

22. मापदंड बनाउने: (१) प्रदेश प्रहरीले पाउने पारिप्रथम तथा सुविधा सम्बन्धमा नेपाल सरकारले मापदंड बनाउँदछ र सो मापदंडको अधीनमा रहेको प्रदेश सरकारले प्रदेश प्रहरीले पाउने पारिप्रथम तथा सुविधा निर्धारण गरेछ।

२४३
(२) देहायका विषयमा नेपाल प्रहरिले मापरण्ड बनाइ लागू गरेछ भने

(क) नेपाल प्रहरि र प्रदेश प्रहरिले प्रयोग गने हातहतियार, खरखजाना तथा सजार साधन र सोको प्रयोग,

(ख) नेपाल प्रहरि र प्रदेश प्रहरिलाई दिइने तालिम,

(ग) निजी क्षेत्रका सुरक्षा प्रदायक र त्यस्तो सुरक्षा प्रशासकक्षामा उपलब्ध गराइने सुरक्षा सेवा।

२३. अधिकार प्रत्यायोजन गर्न सक्ने: (१) नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गर्न यस एन ब्योमेंजम आफूलाई प्राप्त केही अधिकारहरू आबैको अनुसार सोही सूचनामा तोतिको प्रहरी कर्मचारी र अधिकारीले प्रयोग गन्न गरी प्रत्यायोजन गर्न सकेको भनुहो।

(२) यस ऐनद्वारा कुनै प्रहरी कर्मचारीलाई प्रदान गरिएको अधिकार सूचनामा तोतिको प्रहरी कर्मचारीले आफ्नो रेखदेखमा काम गर्न गरी आफूमुङिको प्रहरी कर्मचारीलाई प्रत्यायोजन गर्न सकेको भनुहो।

२४. नियम बनाउने अधिकार: यो ऐन कार्यन्वयन गर्न नेपाल सरकारले आवश्यक नियम बनाउन सकेको भनुहो।

२५. निर्देशिका र भाषविधिक बनाउन सक्ने: यो ऐन र यस ऐन अन्तर्गत जारी भएका नियमहरूको कार्यन्वयन गर्न नेपाल सरकारले आवश्यक निर्देशिका र भाषविधि बनाउन सकेको र त्यस्तो निर्देशिका र भाषविधि नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन भएपछि लागू हुनेछ।

संक्षिप्त विवरण
- दत्त मिति: - २०७५/०१/३०
- प्रतिनिधिक समाको बैठकद्वारा संरचनसहित पारित मिति: - २०७५/०४/२६
- राष्ट्रिय समाको बैठकद्वारा संरचनसहित पारित मिति: - २०७६/०५/२५
- राष्ट्रिय समाको संयोजनमा सहभाग भए प्रतिनिधिक समाको पुन: पारित मिति: - २०७६/०७/३
- प्रमाणीकरण मिति: - २०७६/१०/२५
प्रहरी कर्मचारिलाई नेपाल प्रहरी तथा प्रदेश प्रहरीमा समायोजन गर्न सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक

प्रस्तावना: प्रहरी कर्मचारिलाई नेपाल प्रहरी तथा प्रदेश प्रहरीमा समायोजन गर्न सम्बन्धमा कानूनी व्यवस्था गर्न वाज्यनीय भएकोले,

सङ्गीत संसदले यो एन वनाएको छ।

१. संक्षेप नाम र प्रारम्भ: (१) यस एनको नाम “प्रहरी कर्मचारी समायोजन एन, २०७६” रहेको छ।

(२) यो ऐन प्रमाणीकरण भएको मितिले आठौं दिनेदिन प्रारम्भ हुनेछ।

२. परिभाषा: विषय बा प्रसारित अर्थ नलागेमा यस ऐनमा,-

(क) “प्रहरी कर्मचारी” भन्नाले यो ऐन प्रारम्भ हुँदै बिनिर्वाचन नेपाल प्रहरीमा बहाल रहेका प्रहरी कर्मचारी सम्झनु पर्छ।

(ख) “प्रदेश मन्त्रालय” भन्नाले प्रदेशको आन्तरिक मालिका सम्बन्धी विषय हेने मन्त्रालय सम्झनु पर्छ।

(ग) “मन्त्रालय” भन्नाले नेपाल सरकारको गृह मन्त्रालय सम्झनु पर्छ।

(घ) “समायोजन” भन्नाले प्रहरी कर्मचारिलाई यस ऐन वेमोजिम स्वीकृत नेपाल प्रहरी बा प्रदेश प्रहरीको सहारण संचालनको पदभाषण गर्ने कार्य सम्झनु पर्छ।

(ङ) “समिति” भन्नाले दफा ३ को उपदफा (२) वेमोजिमको सहारण तथा व्यवस्थापन संबंधित सम्झनु पर्छ।

२. सहारण संचालन तथा दव्यादि कायम गर्न: (१) यस ऐन वेमोजिम समायोजन गर्न प्रयोजनको लागि नेपाल प्रहरी तथा प्रदेश प्रहरीको सहारण संचालन तथा दव्योद्वादि नेपाल सरकारले कायम गरेको वेमोजिम हुनेछ।

(२) उपदफा (१) वेमोजिम सहारण संचालन तथा दव्यादि कायम गर्नको लागि सिफारिस गर्न मन्त्रालयमा दैडेखार वेमोजिमको सहारण तथा व्यवस्थापन संबंधित समिति रहेको छ।

(क) मन्त्रालयको सचिव - संयोजक
(ख) प्रहरी महानिरीक्षक, नेपाल प्रहरी - सवर्ण
(ग) सहसचिव, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय - सवर्ण
(घ) सहसचिव, नेपाल सरकारको अर्थ मन्त्रालय - सवर्ण
(ङ) सहसचिव, नेपाल सरकारको कानून, न्याय तथा संसदीय मालिका मन्त्रालय - सवर्ण

२४५
(७) सचिव, सम्बन्धित प्रदेशको प्रदेश मन्त्रालय 

(८) सहसचिव (प्रशासन हेतु), मन्त्रालय 

(९) समितिको बैठक तथा तत्सम्बन्धी कार्यविधि समिति आफैले निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ।

(१०) समितिले तस्क वा प्रदेशको शान्ति सुरक्षा तथा व्यवस्थाको लागि गर्नु पर्ने कार्य र औचित्य समेतको आधारमा नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरीमा रहने श्रेणी र पद खुले गरी दरबन्दी विवरण सहितको संगठन तथा व्यवस्थापन संबंधित प्रतिवेदन तयार गरी मन्त्रालयमा सिफारिस गरेको हुनेछ।

(११) उपदफा (१०) बमोजिम समितिले सिफारिस गरेको आधारमा नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरीको संगठन संरचना तथा दरबन्दी कायम गर्ने लागि मन्त्रालयले नेपाल सरकार समाधान प्रस्ताव पेश गरेको हुनेछ।

(१२) समितिले आफनो काममा सहयोग गर्न आवश्यकता अनुसार उपसमिति गठन गर्न सकेको हुनेछ।

४. प्रहरी कर्मचारीको विवरण तयार गरेको हुनेछ: (१) मन्त्रालयले ऐन प्रारम्भ भएको मितिले तीस दिनभित्र प्रहरी कर्मचारी समायोजन गरे प्रयोजनको लागि प्रहरी कर्मचारीको विवरण तयार गरेको हुनेछ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम विवरण तयार गर्न प्रयोजनको लागि मन्त्रालयले राष्ट्रिय किताबखानामा रेखेको प्रहरीको विवरणलाई आधार लिनेछ र आवश्यकता अनुसार प्रहरी प्रधान कार्यालयवर्ग प्रहरी कर्मचारीको विवरण माग गर्न सकेको हुनेछ। त्यसै वेगा गरिएको विवरण प्रहरी प्रधान कार्यालयले उपलब्ध गराउनु पर्नेछ।

५. समायोजनको लागि सूचना प्रकाशन गरेको हुनेछ: (१) मन्त्रालयले ऐन बमोजिम प्रहरी कर्मचारीलाई प्रदेश प्रहरीमा समायोजनको लागि प्रत्येक प्रदेशमा समायोजन गरिएको प्रहरी नयावर उपरीफक वा सोभाना मुनिका पद, दर्रा र त्यसको सिस्टम सहितको विवरण खुलाइ समायोजनको लागि प्रहरी कर्मचारीवाह निवेदन आव्हान गरी सूचना प्रकाशण गरेको हुनेछ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम निवेदन आव्हान गर्न प्रत्येक प्रदेशमा समायोजन गरिएको पद खुल्या तथा दर्रा र हाल नेपाल प्रहरीको कुन पद वा श्रेणीको प्रहरी कर्मचारी प्रदेशको कुन पद वा श्रेणीमा समायोजन हुन सक्ने हो सो कुरा समेट खुलाइएको विवरण मन्त्रालय र प्रहरी प्रधान कार्यालयको जेबसाइटमा प्रकाशण गर्न पर्नेछ।

(३) प्रदेश प्रहरीको सेवामा समायोजन भई जान चाहने प्रहरी कर्मचारीले उपदफा (१) बमोजिम प्रकाशित सूचनामा तोकिएको अवधिभित्र मन्त्रालयले तोके २४६
बमोझिम मन्त्रालयले तोके को कार्यालयमा निवेदन दिनु पर्नेछ।

(४) यस दफामा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापि समायोजनको लागि निवेदन निर्देशक प्रहरी कर्मचारीलाई यस एनको अध्यक्ष रही दफेत प्रहरीमा समायोजन गर्न बाधा पुगिएको मानिने छैन।

६. विवरण तयार गरेँ: दफा ५ बमोझिम प्राप निवेदनको आधारमा मन्त्रालयले प्रत्येक प्रदेशको प्रदेश प्रहरीमा समायोजन गर्न प्रहरी कर्मचारीको विवरण तयार गरेँ।

७. प्रहरी कर्मचारीको समायोजन: (१) दफा ३ बमोझिम कायम भएको प्रदेश प्रहरीको सहजत संचरन तथा दरवर्दीमा दफा ६ बमोझिम तयार गरेको विवरण तथा दफा ५ बमोझिमको आधारमा प्रहरी नायक उपरीशक वा सोभन्दा सुनीका प्रहरी कर्मचारीलाई मन्त्रालयले समायोजन गरेँ।

(२) उपदफा (१) बमोझिम समायोजन भएको राजप्रशिष्टस्तरको प्रहरी कर्मचारीलाई मन्त्रालयले र राजप्रश अनलिष्टस्तरको प्रहरी कर्मचारीलाई प्रहरी प्रधान कार्यालयले समायोजनको पत्र दिनेँ।

(३) दफा ३ बमोझिम कायम भएको सहजत संचरन तथा दरवर्दीमा उपदफा (१) बमोझिम समायोजन गर्दा तलब प्रहरी कर्मचारीलाई खाइपाई आएको तलब बृद्धि (प्रेड) मा दुई तलब बृद्धि (प्रेड) धप गर्न समायोजन गरिएको।

(४) यस दफा बमोझिम प्रहरी कर्मचारीलाई प्रदेश प्रहरीमा समायोजन गर्दा कायम हुने तलब निले साथका खाइपाई आएको तलब घन्द्रा कम हुने भएमा प्रेड धप गर्न तलब मिलान गरिएको।

(५) प्रकृत नामकृत जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापि उपदफा (३) र (४) बमोझिम प्रदेश प्रहरीमा समायोजन गर्दा धप गरिएको प्रेड तलब प्रहरी कर्मचारीले पाउने अधिकतम प्रेडभन्दा बढी हुने भएमा तलब धप धप गरेको प्रेड समेत दिनेँ।

(६) यस दफा बमोझिम प्रदेश प्रहरीमा समायोजन भएको प्रहरी कर्मचारी अवस्था भई सेवामा रहेको भनी नेपाल सरकारले गठन गरेको मेडिकल जोडले सिफारिस गरिएको वा अन्विष्ट अवस्था हुने अवस्था भएमा वाहेक समायोजन भएको न्यूनतम एक पर्व तलब भएको राजीनामा दिएमा वा रचनित अवकाश लिएमा निजलाई समायोजन हुनौछ वाहल रहेको पद्रामात पाउने सुविधा मात्र दिनेँ।

(७) यस दफा बमोझिम प्रदेश प्रहरीमा समायोजन भए वाहेकका अन्य प्रहरी कर्मचारी नेपाल प्रहरीमा स्वतः कायम भएको मानिनेछ।

(८) उपदफा (७) बमोझिम नेपाल प्रहरीमा कायम भएको प्रहरी कर्मचारीलाई दफा ३ बमोझिम कायम हुने नेपाल प्रहरीमा पदमा समायोजन गरिएको।
(६) उपदफा (७) मा जुनसुकै कुिा लेखिएको भए तापधन दफा ३ बमोजिम कायम भएको नेपाल प्रहरीको सम्बन्धित पदको दरबन्दीमा उपदफा (७) बमोजिम नेपाल प्रहरीमा कायम भएका प्रहरी कर्मवारीको सड़क्या बढी भएमा क्रममा: कार्यरत पदको ज्येथुता र उमेको ज्येथुतालाई प्राथिकता दिए मन्त्रालयले समायोजन गरेको छ।

८. प्रहरी कर्मचारी समायोजनको आधार: (१) यस ऐन बमोजिम प्रहरी कर्मचारीलाई प्रदेश प्रहरीमा समायोजन गर्दा दफा ५ को उपदफा (३) बमोजिम दिएको निवेदनमा उल्लिखित प्राथिकताक्रम बमोजिम क्रममा: देहायको आधारमा गरिएको छ।

(क) कार्यरत पदको ज्येथुता,
(ख) कम्तीमा एक बपरिदिख कार्यरत रहेको प्रदेश,
(ग) डालको स्थायी वसोवासको ठेगाना,
(घ) नागरिकताको प्रमाणपत्रमा उल्लिखित ठेगाना,
(ङ) उमेको ज्येथुता।

(२) उपदफा (१) बमोजिम प्रदेश प्रहरीमा समायोजन गर्दै प्रहरी कर्मचारीको छत्तौद्धका आधारमा सम्भि भएसम्म पती पतीलाई एकै प्रदेशमा पनेको समयमा गरी समायोजन गरिएको छ।

९. प्रहरी कर्मचारी खटाउन सकिए: (१) दफा ७ बमोजिम समायोजन गर्दै समेत दफा ३ बमोजिम कायम भएको प्रदेश प्रहरीको सड़क्या संरचना तथा दरबन्दीमा पदपूर्ति गर्न नसकिए दफा १६ बमोजिम पुल दरबन्दीमा रहेको प्रहरी कर्मचारीमध्ये प्रदेश प्रहरीमा समान पदको कामकाज गर्न गरी अधिक तक्ती प्रदेश प्रहरीमा खटाउन सकिएको छ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम प्रहरी कर्मचारीलाई प्रदेश प्रहरीमा खटाउने प्रयोजनको लागि मन्त्रालयले दफा १६ बमोजिम पुल दरबन्दीमा रहेको प्रहरी कर्मचारीको विवरण तयार गरिएको छ।

(३) यस दफा बमोजिम प्रदेश प्रहरीमा खटाइएको प्रहरी कर्मचारीले प्रदेश प्रहरीको रूपमा कार्यसम्पादन गर्न पनेछ।

(४) प्रदेश प्रहरी प्रमुख तथापि यस दफा बमोजिम खटाइएको प्रहरी कर्मचारीलाई प्रदेश सरकारको सम्बन्धित निकाय वा अधिकारिले प्रदेशभित्रको एउटा कार्यालय वा निकायबाट अर्को कार्यालय वा निकायको समान पदमा स्थानान्तरण गर्न सकिएको छ।

(५) यस दफा बमोजिम खटाइएको प्रहरी कर्मचारीले रजिनामा दिएको, त्यस्तो प्रहरी कर्मचारी नेपाल प्रहरीको दरबन्दीको पदमा बढुबा वा सहवा भएको वा त्यस्तो प्रहरी कर्मचारीको मृत्यु भएको कारण त्यस्तो पद रिक्त भएमा प्रदेश २४८
सरकारले प्रदेश कानून बमोजिम त्यस्तो रिक्त पद पूर्तिको कार्यान्वयन अगाडि विनेको छ।

10. प्रदेश प्रहरी प्रमुखमा खटाउने: (१) नेपाल सरकारले नेपाल प्रहरीको प्रहरी नायक महानिर्वाचनक्लाई प्रदेश प्रहरीको प्रमुखको रुपमा खटाउनेछ।

(२) प्रदेश प्रहरी प्रमुखको रुपमा खटिएको प्रहरी कर्मचारीले प्रदेश प्रहरीको दज्यानी चिह् लगाई प्रदेश प्रहरीको रुपमा काम गर्नु पर्नेछ।

(३) प्रदेश प्रहरी प्रमुखको पारिश्रधमक तथा सुविधा सहीय कानूनले सक्षम लोकको माध्यमको अधीनमा रही प्रदेश कानून बमोजिम हुनेछ।

(४) उपदफा (३) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तालिन प्रदेश प्रहरी प्रमुखले पाउने पारिश्रधमक तथा सुविधा नेपाल प्रहरीको समान पदले पाउने पारिश्रधमक तथा सुविधामध्यमा काम गर्नु पर्नेछ।

(५) प्रदेश प्रहरी प्रमुखको रुपमा खटिएको प्रहरी कर्मचारीलाई नेपाल सरकारले सम्बन्धित प्रदेश सरकारको समन्वयमा अन्य प्रदेशमा बा नेपाल प्रहरी अन्तर्गतको कुनै सिकाने गर्नु पर्नेछ।

11. प्रहरी बरिख उपरीशक र प्रहरी उपरीशकलाई खटाउने सम्बन्धी विशेष व्यवस्था:

(१) यस ऐन बमोजिम प्रदेश प्रहरीमा समायोजन गर्ने प्रहरी बरिख उपरीशक र प्रहरी उपरीशक पदमा मन्त्रालयले नेपाल प्रहरीको समान पदको प्रहरी अधिकृतलाई खटाउनेछ।

(२) उपदफा (१) वमोजिम प्रदेश प्रहरीमा खटाइएका प्रहरी बरिख उपरीशक र प्रहरी उपरीशकले प्रदेश प्रहरीको दज्यानी चिह् लगाई प्रदेश प्रहरीको रुपमा काम गर्नु पर्नेछ।

(३) उपदफा (१) वमोजिम प्रदेश प्रहरीमा खटाइएका प्रहरी बरिख उपरीशक र प्रहरी उपरीशकलाई प्रदेश कानून बमोजिम प्रदेश प्रहरीको रुपमा प्रदेश सरकारले सञ्चालन तथा परिचालन गर्नेछ।

(४) उपदफा (१) वमोजिम प्रदेश प्रहरीमा खटाइएका प्रहरी बरिख उपरीशक र प्रहरी उपरीशकलाई प्रदेश सरकारको सहमतिमा प्रदेशवाहिनी बा नेपाल प्रहरीको कुनै पदमा सहभाग गर्न सकिएको छ।

(५) उपदफा (१) वमोजिम प्रदेश प्रहरीमा खटिएको प्रहरी बरिख

249
उपरीतक र प्रहरी उपरीतकहरुले पद जुनस्थली कारणले रित्न भएका सडीय कानूनले तोथामा मापदण्डको अधिनमा रही प्रदेश कानून वमोजिम प्रदेश प्रहरीबाट बढुवा गरी पूर्ति गरिनेछ।

(६) उपदफा (५) मा जुनसुके कुँथा लेखिएको भए प्रति प्रदेश प्रहरीको रित्न प्रहरी बरिछ उपरीतक र प्रहरी उपरीतक पदमा सो उपदफा वमोजिम बढुवा गरी पूर्ति गर्न सक्ने अवस्था सङ्घीय कानूनले नेपाल प्रहरीको समान पदको प्रहरी अधिकृतलाई खटाउन सकेको छ।

(७) उपदफा (६) वा (६) प्रदेश प्रहरीमा खटाइएको प्रहरी बरिछ उपरीतक र प्रहरी उपरीतकहरुले पद नेपाल प्रहरीको प्रहरी प्रधान कार्यलयको पुनरा अभिन्न बन्दी रहेको छ।

(८) यस दफा वमोजिम प्रदेश प्रहरीमा खटाइएका प्रहरी बरिछ उपरीतक र प्रहरी उपरीतकहरुले सडीय कानून वमोजिम नेपाल प्रहरीको माध्यम र पदमा बढुवायो लागि सम्भवत्ता उम्मेदको छैन।

(९) यस ऐन वमोजिम नेपाल प्रहरीबाट प्रदेश प्रहरीमा खटाइएका प्रहरी बरिछ उपरीतक र प्रहरी उपरीतकहरुको पारिश्रमिक, सुविधा तथा प्रदेशभत्र हुने सहस्था सडीय कानूनले तोको मापदण्डको अधिनमा रही प्रदेश कानून वमोजिम हुनेछ।

(१०) उपदफा (९) मा जुनसुके कुँथा लेखिएको भए प्रति प्रदेश कानून वमोजिम पाउने पारिश्रमिक तथा सुविधा नेपाल प्रहरीको समान पदले पाउने पारिश्रमिक तथा सुविधा बन्दी बन्दी हुने सक्दछैन।

पदपूर्ति गरेको: (१) दफा २ वमोजिम कायम गरिएको प्रदेश प्रहरीको वरिछ दिबन्दीमा दफा ७ वा ९ वमोजिम समायोजन गर्दा वा खटाइएको समेत दिबन्दी पूर्ति हुन नकरी रित्नरहन गराइएको प्रहरी उपरीतकबन्दी मुनीको पदमा मन्त्रालयलाई जानकारी दिने प्रदेश कानून वमोजिम प्रदेश मन्त्रालयले पदपूर्ति को व्यवस्था छिलाउनेछ।

(२) उपदफा (१) मा जुनसुके कुँथा लेखिएको भए प्रति प्रदेश प्रहरी सेवा सचिना कानून नवनको र प्रदेश लोकस्वास आयोग गठन भइनको अवस्थामा प्रदेश मन्त्रालयले त्यस्तो रित्न पद पूर्तिको लागि मन्त्रालयमा लेखी पठाउन सकेको छ।

(३) उपदफा (२) वमोजिम प्रदेश प्रहरीको पदमा पदपूर्ति गरिन्छ भए प्रास भएमा मन्त्रालयले त्यस्तो पदमा पदपूर्तिको लागि नेपाल प्रहरीमा उनको पदपूर्तिको व्यवस्था वमोजिम उम्मेदवार छुनौट गर्ने व्यवस्था छिलाई त्यस्रो छुनौट भएका उम्मेदवारलाई निर्देशको लागि प्रदेश मन्त्रालयमा सिफारिस गरी पठाउनु परेको छ।
(४) उपदफा (३) बमोजिम नियुक्तिको लागि सिफारिस भई आएमा प्रदेश प्रहरीको रुपमा सम्बन्धित अधिकारीले नियुक्ति दिन पर्नेछ।

(५) यस दफा बमोजिम प्रदेश प्रहरीको रित दर पूर्व हुन नसक्ने अवस्थामा प्रदेश सरकारको अनुरोधमा नेपाल सरकारले नेपाल प्रहरीको समान पदको प्रसन्नता कर्मचारी खटाउन सफल पर्नेछ।

हाजिर हुन पनि: (१) यस ऐन बमोजिम समायोजन भएका बा खटाईका प्रहरी कर्मचारी वाटोको म्याद बाहेक पन्थ्र दिनमित्र समायोजन गरिएको बा खटाईको प्रदेशमा हाजिर हुन पर्नेछ।

(२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि समायोजन हुँदा बा खटाईका व्यक्त देखायको अवस्थामा रहेको प्रहरी कर्मचारीले देखायको अवधि समाप्त भएको पन्थ्र दिनमित्र सोही उपदफा बमोजिम प्रदेशमा हाजिर हुन पर्नेछः-

(क) प्रसृति बिदा बा प्रसृति स्थायार बिदामा वसेको प्रहरी कर्मचारीले त्यसत हो बिदा समाप्त भएको,

(ख) मृत्यु संस्कार बा किरिया बिदामा वसेको प्रहरी कर्मचारीले त्यसत हो बिदा समाप्त भएको,

(ग) निलम्बनमा रहेको प्रहरी कर्मचारीले त्यसत निलम्बन समाप्त भएको,

(घ) अद्ययन बिदामा वसेको प्रहरी कर्मचारीले त्यसत हो बिदा समाप्त भएको,

(ङ) विरामी पत्री अस्पताल भन्ने भएको प्रहरी कर्मचारीले अस्पतालबाट डिस्चार्ज भएको।

(३) प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि उपदफा (१) बा (२) बमोजिमको अवधिभित्र हाजिर नहुने प्रहरी कर्मचारीलाई बिवाहीय सजायकी आदेश दिन पाउने अधिकारीले सेवाबाट अवकाश दिनेछ।

(४) उपदफा (३) बमोजिम प्रहरी कर्मचारीलाई सेवाबाट अवकाश दिनौँबै प्रचलित कानून बमोजिम सफाई र स्पष्टीकरण पेश गर्न मनासिब माँका दिनु पर्नेछ।

(५) उपदफा (३) बमोजिम अवकाश पाएको प्रहरी कर्मचारीले प्रचलित कानून बमोजिमको सुविधा पाउनेछ।

(६) सम्बन्धित प्रदेशको अधिकारप्राप्त अधिकारीले यस ऐन बमोजिम प्रदेशमा समायोजन हुने प्रहरी कर्मचारीलाई हाजिर गराई जिम्मेदारी दिनु पर्नेछ।

२५१
(७) उपर्युक्त (६) वमोजिम हाजिर नगराउने र जिम्मेदारी निदेश अधिकारीलाई प्रथम वमोजिम विभागीय कार्यालय गरिएको छ।

1४. प्रदेश प्रहरीमा समायोजन भएका प्रहरी कर्मचारीको सुरक्षा तथा बढुमा सम्बन्धी व्यवस्था:
(१) प्रथम वमोजिम कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तालिन यस ऐन वमोजिम प्रदेश प्रहरीमा समायोजन भएका प्रहरी कर्मचारीलाई प्रदेश प्रहरी सम्बन्धी कानून वमोजिम प्रदेशको सम्बन्धित अधिकारीले सो प्रदेशभित्र सहभागी गर्न सकेको छ।
(२) यस ऐन वमोजिम प्रदेश प्रहरीमा समायोजन भएका र बढुमा लागि आवश्यक पनि न्यूनतम शैक्षिक योग्यता र सेवा अवधि पुरा गरेका प्रहरी कर्मचारी समायोजन भएको प्रदेश प्रहरीको रिक्त पदमा बढुमा लागि उम्मेदवार हुन सकेको छ।

1५. सेवाका शर्त र सुरक्षा सम्बन्धी मापदण्ड:
(१) प्रदेशले आफ्नो प्रदेशको प्रहरी सम्बन्धी कानून वनाईङ्द्र देखाउने व्यवस्था गर्नु पन्नेको छ:

(क) प्रदेश प्रहरी कार्यालयको सङ्गठन संरचना तथा दरवर्ती हरेकर गर्दा प्रदेश प्रहरीमा समायोजन भएको प्रहरी कर्मचारी अवकास नभएसम्म निज बहाल रहेको पद कायम नै रहेको छ,
(ख) यस ऐन वमोजिम प्रदेश प्रहरीको प्रमुखको सेवा र शान्त सम्बन्धी कानूनमा रहेको प्रहरी कायम भएको नेपाल प्रहरीको प्रहरी नायब महानिरीक्षकको दरवर्ती कायम रहेको छ,
(ग) समायोजन हुँदैका बलिदान खाइपाइ आएको तलच तथा अन्य सेवा सुविधा कम नहुँदै कुरा सुनिश्चित गर्नेछ,
(घ) प्रदेश प्रहरीमा समायोजन र बढुमा लागि हरेकर पनि शैक्षिक योग्यता तथा सेवा अवधि पुरा गरेको प्रहरी कर्मचारीलाई प्रदेश प्रहरीको पदमा बढुमा लागि सम्भाव्य उम्मेदवार हुने कुरा सुनिश्चित गर्नेछ,
(ङ) प्रदेश प्रहरीमा समायोजन भएका प्रहरी कर्मचारीले अर्को प्रदेशमा विभाग भएको कारण नै प्रदेशात सहभागी हुन माग गरेको दुवै प्रदेशको समन्वयमा सहभागी हुन सक्ने व्यवस्था गर्नेछ।
(२) यस ऐनमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लिएको भए तालिन प्रदेश प्रहरीको सेवा, शर्त र सुविधा सम्बन्धी कानून नवनिर्माणको लागि यस ऐन वमोजिम समायोजन हुने प्रहरी कर्मचारीको सेवा, शर्त र सुविधा सम्बन्धी व्यवस्थाहरू समायोजन हुन्नुको सेवाका शर्त र सुविधा वमोजिम बे हुनेछ।

२५२
२५३

(३) यस ऐन चमोजिम समायोजन भएका प्रहरी कर्मचारीको समायोजन हुँदाका व्यक्त लागू रहेको तलब, भर, उपोद, निवृत्तभर, उपचार खर्च र अन्य सुविधा समन्वय भएका शर्तहरू प्रतिकृत असर पनि गरी कानून बनाउन पाइने छै।

(४) यस ऐन चमोजिम प्रदेश प्रहरीमा समायोजन भएको वा खटाइएको प्रहरी कर्मचारीको तलब, भरत तथा अन्य सुविधा समन्वय भएका प्रदेश सरकारले उपलब्ध गराउनु पनि छै।

(५) उपदफा (४) मा जुनुनकै कुरा लेखिएको भए तापनी यस ऐन चमोजिम प्रदेश प्रहरीमा समायोजन भएको वा खटाइएको प्रहरी कर्मचारी कुनै कारणले सेवावाट अलग भएमा निजले पाउने उपदान, निवृत्तभर, उपचार खर्च तथा सबै विदाको रकम नेपाल सरकारले व्यवस्थणै। यसले सुविधा दिदा त्यस र विदावाट अलग भएको प्रदेश प्रहरी कर्मचारीलाई नेपाल प्रहरीको समान दर्जा प्रति प्रहरी कर्मचारी अवकाश हुुँदा पाउने सुविधामा घट्टिबढी नुने गरी दिइनु पनि छै।

तर भविष्यमा प्रहरी बा सरकारी सेवाका निमित्त अलग ठहरिएको गरी सेवावाट व्यास्त भएको प्रहरी कर्मचारीलाई यस उपदफा चलोजिमको सुविधा दिइने छै।

(६) यस ऐन चमोजिम प्रदेश प्रहरीमा समायोजन भएका प्रहरी कर्मचारीहरूलाई सहीय कानूनमा व्यवस्था भए चलोजिम नेपाल प्रहरीको पदमा बढुको अवसर प्रदान गरिनेछ।

(७) नेपाल प्रहरीलाई प्राप्त वैदिक छान। वृति अलग अवश्यकता र अवतारिका आधारमा यस ऐन चलोजिम प्रदेश प्रहरीमा समायोजन हुने कर्मचारीलाई उपलब्ध गराइनेछ।

(८) प्रचलित कानून चलोजिम संयुक्त राष्ट्रसङ्घको मिशनमा प्रहरी खटाउँदा, प्रहरी कल्याणकारी कोष, प्रहरी अस्पताल तथा प्रहरी विधायतको सुविधा उपलब्ध गराउँदा यस ऐन चलोजिम प्रदेश प्रहरीमा समायोजन भएका प्रहरी कर्मचारीलाई समेत सलाम गराउनु पनि छै।

(९) नेपाल सरकारले प्रचलित कानून चलोजिम प्रदेश सरकारलाई अनुदान दिदा अन्य कुरा अनिवार्यका यस ऐन चलोजिम प्रदेश प्रहरीमा प्रहरी कर्मचारी समायोजन गरेको वा खटाइएको कारण हुने थप व्यवहारलाई समेत आधार लिनु पनि छै।

16. पुस्तकको कायम हुने: (९) दफा ७ को उपदफा (९) चलोजिम नेपाल प्रहरीको स्विकृत दरबारीमा समायोजन भई बौँकी रहेका प्रहरी कर्मचारी स्वत: जमोडामा
पनेछन् र त्यस्ता कर्मचारीको दरबन्दी प्रहरी प्रधान कार्यालयको पुल दरबन्दीमा कायम रहेको मानिनेछ।

(२) उपदफा (१) वमोजिम पुल दरबन्दीमा रहेका प्रहरी कर्मचारीलाई प्रदेश प्रहरीमा खटाइएको अवस्थामा बाहेक त्यस्तो प्रहरी कर्मचारीलाई प्रहरी प्रधान कार्यालयले मातहतको कार्यालयमा खटाइ निर्देश गराउनेछ।

(३) उपदफा (१) वमोजिम पुल दरबन्दीमा रहेको प्रहरी कर्मचारी माधिको पदमा बढुका भएका नेपाल प्रहरीको रिक्त दरबन्दीको पदमा सहयोग भएका वा कुनै कारणले सेवामा नहाउँदा त्यस्तो दरबन्दी स्वतः छायेक हुनेछ।

(४) यस दफा वमोजिम दरबन्दीमा रहेको प्रहरी कर्मचारी सहीय कानून वमोजिम नेपाल प्रहरीको माधिको पदमा बढुकाको लागि समाध्य उपमेदवार हुनेछन्।

१७. कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन तथा विभागीय सजाव: (१) यस ऐन वमोजिम प्रदेश प्रहरीमा खटाइएका प्रहरी कर्मचारीको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन गर्न दिइने अड्डमा सहीय कानून वमोजिम प्रदेशको सम्बन्धित अधिकारीको समेत संचालन रहनेछ।

(२) यस ऐन वमोजिम प्रदेश प्रहरीमा खटाइएका प्रहरी कर्मचारीले सेवा शर्त सम्बन्धी कानून उल्लाङ्ग गर्याँदा सहीय कानून लल्लो तोकेको विभागीय सजाय प्रदेशको सम्बन्धित अधिकारीले दिन सक्नेछ।

(३) यस दफा वमोजिम प्रदेश प्रहरी प्रसंसको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन गर्न तथा निजलाई विभागीय सजाय गर्न सम्बन्धमा प्रदेश मन्त्रालयको सचिवलाई एक तहमाधिको अधिकारी मानिनेछ।

१८. समन्वय समिति: (१) प्रहरी कर्मचारी समायोजन सम्बन्धमा समन्वय तथा अनुसमन गर्ने र आवश्यकता अनुसार निर्देशन दिने प्रयोजनको लागि देहाय वमोजिमको एक समन्वय समिति रहनेछ: -

(क) नेपाल सरकारको सचिव - संयोजक
(ख) सम्बन्धित प्रदेशको आन्तरिक माधिका सम्बन्धी विषय हो तथा मन्त्री - सदस्य
(ग) प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको सचिव - सदस्य
(घ) मन्त्रालयको सचिव - सदस्य
(ड) नेपाल सरकारको कानून, न्याय तथा संसदीय माधिका मन्त्रालयको सचिव - सदस्य
(च) प्रहरी महानिरीक्षक, नेपाल प्रहरी - सदस्य-सचिव

(२) उपदफा (१) वमोजिमको समन्वय समितिको बैठकमा आवश्यकता अनुसार सम्बन्धित विषय बिज्ञापन आम-न्याय गर्न सकिनेछ।

(३) उपदफा (१) वमोजिमको समन्वय समितिको आफ्नो कार्यविधि आफ्नो व्यवस्थित गर्नेछ।
१९. दरवन्दीको अभिलेख: (१) दफा ३ बमोजिम कायम भएको नेपाल प्रहरी तथा प्रदेश प्रहरीको सहानुभूति संचारना र दरवन्दीको अभिलेख राष्ट्रिय किताव्यानाले अध्यवस्थित गरी राखेछौ।
(२) दफा ११ र १६ बमोजिमको पुल दरवन्दीको विवरण राष्ट्रिय किताव्यानाले अध्यवस्थि गरी राखेछौ।
(३) यस ऐन बमोजिम प्रदेश प्रहरीमा समायोजन भएका प्रहरी कर्मचारीको विवरण, निजहरुको बढुमा तथा अवकाशको अभिलेख राष्ट्रिय किताव्यानाले अध्यवस्थि गरी सुरुवात राखेछौ।
(४) उपदफा (३) बमोजिम रिखिएको अभिलेख सम्बन्धित प्रदेश सरकारलाई समेत उपलब्ध गराउनु परेछौ।

२०. दरवन्दी सिर्जना र पदपूर्ति सम्बन्धी विशेष व्यवस्था: (१) प्रचलित कानूनमा जूनसूकै कुरा लेखिएको भए तापलिन यो ऐन बमोजिम समायोजनको कायम सम्पन्न नभएसम् दफा ३ बमोजिमको अवस्थामा बाहेक नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरीको कुनै निकायको लागि सहानुभूति संचारना र दरवन्दी सिर्जना गरिने हुनेछ।
(२) प्रचलित कानूनमा जूनसूकै कुरा लेखिएको भए तापलिन यस ऐन बमोजिम प्रहरी कर्मचारीको समायोजन भएपछि रितय हुन आउने नेपाल प्रहरी सेवाको पदमा दफा १६ बमोजिम पुल दरवन्दीमा रहेका सम्बन्धित समूह वा उपसमूहका प्रहरी कर्मचारीलाई ज्येष्ठातिको आधारमा मिलान गरें बाँकी पदमा मात्र पदपूर्ति गर्न सकिनेछौ।

२१. यसै ऐन बमोजिम हुनेछ: प्रचलित कानूनमा जूनसूकै कुरा लेखिएको भए तापलिन यस ऐनमा लेखिएको विषयमा यसै ऐन बमोजिम हुनेछ र अन्य विषयमा प्रचलित नेपाल कानून बमोजिम हुनेछ।

२२. आवश्यक व्यवस्था मिलाउने: यो ऐन कार्यन्ययन गर्नै कम्यमा कुनै कठिनाई उत्पन्न भएमा नेपाल सरकारले यो ऐनको प्रतिकूल नहुने गरी आवश्यक व्यवस्था मिलाउन सकि नै।

२३. नियम वनाउने अधिकार: यो ऐन कार्यन्ययन गर्नै लागि नेपाल सरकारले आवश्यक नियम वनाउन सकि नै।

संक्षिप्त विवरण
- दर्ता मिति: - २०७५/११/१२
- प्रतिनिधि समाको बैठकद्वारा संशोधनसहित पारित मिति: - २०७६/०४/२६
- राष्ट्रिय समाको बैठकद्वारा संशोधनसहित पारित मिति: - २०७६/०५/२५
- प्रतिनिधि समाको पुन: पारित मिति: - २०७६/०६/०९
- प्रमाणीकरण मिति: - २०७६/१०/२८
भूमि सम्बन्धी ऐन, २०२१ लाई संशोधन गर्न बनेको विषयमा

प्रस्तावना: भूमि सम्बन्धी ऐन, २०२१ लाई संशोधन गर्न बाह्यसङ्गीतीय भएकोले, संघीय संसदले यो ऐन बनाएको छ।

१. संक्षिप्त नाम र प्रारम्भ: (१) यस ऐनको नाम "भूमि सम्बन्धी (आटौ संशोधन) ऐन, २०७६" रहेको छ।

(२) यो ऐन तुरुण प्रारम्भ हुनेछ।

२. भूमि सम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा २ मा संशोधन: भूमि सम्बन्धी ऐन, २०२१ (यसपछि "मूल ऐन" भनिएको) को दफा २ को खण्ड (झ) पछि देखाइको खण्ड (झ०१), (झ०२), (झ०३), (झ०४), (झ०५), (झ०६), (झ०७), (झ०८) र (झ०९) थपिएका छन्:-

(झ०१) "मन्त्रालय" भनाले भूमि व्यवस्था सम्बन्धी विषय हें नेपाल सरकारको मन्त्रालय सम्झनु पर्दछ।

(झ०२) "विभाग" भनाले भूमि व्यवस्थापन तथा अमेल विभाग सम्झनु पर्दछ।

(झ०३) "कार्यालय" भनाले मन्त्रालयले तोको भूमि व्यवस्था सम्बन्धी काम गरेको कार्यालय सम्झनु पर्दछ।

(झ०४) "भूमि सुधार अधिकारी" भनाले कार्यालयको प्रमुख सम्झनु पर्दछ।

(झ०५) "सार्वजनिक संस्था" भनाले देखाइको कुनै संस्था सम्झनु पर्दछः-

(१) नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहको पूर्ण वा आशिक स्वामित्व वा नियन्त्रण भएको कम्पनी, बैंक वा समिति वा प्रचलित कार्यक्रम वस्तुक्रिया आयोग, संस्थान, प्राधिकरण, निगम, प्रतिष्ठान, वोई, केन्द्र, परिपूर्ण र यसै प्रकृतिका अन्य संठित संस्था,

(२) नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहहरू संचालित वा नेपाल सरकारको पूर्ण वा आशिक अनुदान प्राप्त विद्युिविधालय, महाविद्यालय, प्राधिकरण तथा व्यवसायिक शिक्षालय, विधालय, अनुसंधान केन्द्र र अन्य त्यसै प्रज्ञाको, शैक्षिक वा स्वास्थ्य संस्था,

(३) नेपाल सरकार वा प्रदेश सरकारको ऋण, अनुदान वा जमानतमा संचालित संस्था,

२०२१
(४) उपखण्ड (१), (२) वा (३) मा उल्लिखित संस्थाको पूर्ण वा आशिक स्वामित्व वा नियन्त्रण रहेको संस्था,

(५) नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी सार्वजनिक संस्था भनी तौलेका अन्य संस्था।

(झौ) "उदयोग" भन्नाले प्रचलित कानून वमोजिम उद्योगको रुपमा दर्ता भएको संस्था समझनु पर्छ।

(झे) "प्रतिष्ठान" भन्नाले प्रचलित कानून वमोजिम दर्ता भएका उद्योग, शिखर संस्था, स्वास्थ्य संस्था र सहकारी संस्था समझनु पर्छ।

(झै) "कम्पनी" भन्नाले कम्पनी सम्बन्धी प्रचलित कानून वमोजिम दर्ता भएको कम्पनी समझनु पर्छ।

(झॉ) "आयोजना" भन्नाले सरकारी, अर्थसर्ववर्ती, निजी वा कम्पनीवाट निविदित अवस्थाको लागि सञ्चालित कुनै विकास आयोजना समझनु पर्छ।

3. मूल एनको दफा ७ मा संशोधन: मूल एनको दफा ७ को उपदफा (६) धेि देखायका उपदफा (७) र (८) धेिएको छः-

"(७) दफा १३ वमोजिम हदवन्दीबन्दा बढी भएको जर्गा हदवन्दी छानविनीको दुःख नलागेसम्म कार्यलयले रोका राखै पर्नेछ।

(८) उपदफा (७) मा जुनसूचै कुरा लेखिएको भए तापमि जर्गा हदवन्दी छानविनीको दुःख नलागे पनि सो जर्गामा मोहिले ऐन वमोजिम आफ्नो भाग बॉम्फाइट गरी लिन बाधा पर्ने छैन।"

4. मूल एनको दफा ८ झिकिएको छ।

5. मूल एनको दफा ११ को उपदफा (९) झिकिएको छ।

6. मूल एनको दफा १२ मा संशोधन: मूल एनको दफा १२ को,-

１. खण्ड (ख) को सङ्ग्रह देखायको खण्ड (ख) राखिएको छ।

"(ख) प्रदेश सरकार र स्थानीय तहको भूगोलपत्रमा रेखेको जर्गा,"

２. खण्ड (ख) पछि देखायको खण्ड (ख१) र (ख२) धेिएका छन्:

"(ख१) नेपाल सरकारको पूर्ण स्वामित्वमा रेखा सार्वजनिक संस्थाले भूगोलपत्र गरेको वा प्राप्त गरेको जर्गा,

(ख२) नेपाल सरकारले जारी सुचित आदेशमा उल्लिखित हज वमोजिम सार्वजनिक संस्था, उद्योग, प्रतिष्ठान, कम्पनी वा आयोजनाले खरिद गरी लिएका जर्गा।"
3. खण्ड (II) पाठ्य वमोजिम खण्ड (II) थपिएको छ:—

“(II) सम्बन्धित निकायबाट अनुमति लिएका कम्युनिले आवश्यक क्षेत्रमा घर जरा व्यवसाय गर्न प्रयोजनको लागि नेपाल सरकारको सुचित आदेशहरू तोकिदिएको निर्देशको अधीनमा सोही आदेशहरू तोकिदिएको हदसमको जरा,”

4. खण्ड (III) मा रहेको “तोकिदिएको” भने शप्दपछि “कृपा व्यवसाय सम्बन्धी प्रतिष्ठान, फार्म, कम्पनी, संघ संस्था वा” भने शप्दहरू थपिएका छन्।

5. मूल ऐनमा दफा १२क., १२ख, १२ग., १२घ. र १२ढ. थप: मूल ऐनको दफा १२ पाठ्य देखायका दफा १२क, १२ख, १२ग., १२घ. र १२ढ. थपिएका छन्:—

“१२क. हदवन्दी छटालाई नियमन गर्न सम्बन्धी विशेष व्यवस्था: (१) यो दफा प्रारम्भ हैद्राका वजन निन्तर सजावटका रहेको उद्योग, प्रतिष्ठान, कम्पनी वा संस्थाले त्यस्तो उद्योग, प्रतिष्ठान, कम्पनी वा संस्था सजावट गर्न अन्तर्वर्तक भई यस ऐनमा तोकिएको हदवन्दीमन्दा बढी जरा नेपाल सरकारको स्वीकृति नलिए खरिद गरी उपयोग गरिएको रहेछ भने यो दफा प्रारम्भ भएको मित्रे तीन महिनाभित्र एकपटको लागि हदवन्दीमन्दा बढी जरा आवश्यक रहेको आंशिक पुढि हुनेका कारण खोली नेपाल सरकार समका निवेदन दिन सकेने।

(२) उपदफा (१) वमोजिम प्रां हुन आएको निवेदन उपर आवश्यक छानविन गरी व्यवहार मनालिग देखिएको तरीने र भन्त्री समेश्चे नकार नक्ति प्रति विबंधाहु एक लाख पत्रस जहाँ, काठमाडौं उपत्यकामा प्रति नेपाल र जवाब र पहाडी मैदानको हकमा प्रति रोपी पत्रस हजार रूपां र अन्य पहाडी क्षेत्रको हकमा प्रति रोपी दश हजार रूपांको दर्छ दस्तुर लिए यस ऐन वमोजिम जाँदी भएको सुविधा आदेश वमोजिमको हदवन्दीविषयको जर्गा राख स्वीकृति दिन सकेने। यसस्तर स्वीकृति दिदा नेपाल सरकारले आवश्यक शर्तहरू तोकन सकेने।

(३) यस दफामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखेको भए तापको सजावटमा दिनेको वा आर्थिक, प्राथिरीक वा अन्य कारणले सजावट हुन सक्ने अवस्था समेत नहरेको उद्योग, प्रतिष्ठान, कम्पनी वा संस्थालाई हदवन्दीमन्दा बढी जरा राख नेपाल सरकारले स्वीकृति दिनेछन्।

१२ख. प्रयोग गर्न पनि: यस ऐन वमोजिम जाँदी भएको सुविधा आदेश वमोजिम हदवन्दीमन्दा बढी जरगा प्रां गरिएका उद्योग, प्रतिष्ठान, कम्पनी, आयोजना, शिल्प संस्था वा अन्य कुरै पनि संस्थाले सो आदेशमा

२५८
तोकिएको नर्त विवरण जून प्रयोजनको लागि प्राप्त गरेको हो सोही प्रयोजनको लागि मात्र त्यस्तो जर्गा प्रयोग गर्नु पर्नु पर्न्।”

1२४. विवरण गर्न बा सदस्य गर्न नहुने: यस ऐन विवरण जारी भएको सुचित आदेश विवरण खिरिद गरेको जर्गा सम्बन्धित उद्योग, प्रतिष्ठान, कम्पनी, आयोजना, शिक्षण संस्था वा अन्य कुनै पनि संस्थाले कसैलाई पनि विवरण गर्न बा कुनै प्रकारले हक हस्तान्तरण गर्न बा सदस्य गर्न पाउने छैन।

तर,

(१) त्यस्तो उद्योग, प्रतिष्ठान, कम्पनी बा संस्था कुनै कारणले विघटन हुने भएता वा लिखित थपलाई जाने भएता त्यस्तो उद्योग, प्रतिष्ठान, कम्पनी बा संस्थाले दायित्व फरकारक गर्ने प्रयोजनको लागि यस ऐनको अधीनमा हरिल नेपाल सरकारको स्वीकृतिमा विवरण गर्न वाधा परेको मानिने छैन ।

(२) नेपाल सरकारको सुचित आदेशाद्वारा तोकिएको हदवन्दीभित्तिको जर्गा स्थापन कृपी फाम, उद्योग, प्रतिष्ठान, कम्पनी बा संस्था अन्य तथा स्थानान्तरण गर्नु पनि बा सदस्य गर्नु पनि उचित र पयास कारण देखाई दिएको निर्देशन मनासिव देखिएको त्यस्तो कृपी फाम, उद्योग, प्रतिष्ठान, कम्पनी बा संस्थाले भोगचलन गरिन्छको जर्गा यस ऐनको अधीनमा हरिल नेपाल सरकारले तोकेको नर्त विवरण अर्को ठाउँमा सदस्य बा स्थानान्तरणको लागि स्वीकृति दिन सक्ने।

1२५. लिज बा भाडामा दिनु नहुने: यस ऐन अन्तर्गत जारी भएको सुचित आदेश विवरण खिरिद गरिएको जर्गा अर्को कसैलाई लिज बा भाडामा दिनु हुँदैन।

1२६. अनुगमन तथा निरीक्षण समिति: (१) दफा १२ विवरण हदवन्दा बढी जर्गा खिरिद गर्न बा राख्ले स्वीकृति पाएका उद्योग, प्रतिष्ठान, कम्पनी, आयोजना बा शिक्षण संस्था बा अन्य कुनै संस्थाले आफ्नो उद्देश्य अनुरूप कार्य सम्पादन गरेबाले नगर्नुको सम्बन्धमा अनुगमन तथा निरीक्षण गर्न प्रत्येक जिल्लामा देखाय विवरण अनुगमको एक अनुगमन तथा निरीक्षण समिति रहेको:-

(क) जिल्ला समन्वय समितिको प्रमुख - संयोजक
(ख) हदवन्दीभित्ति बढी जर्गा रहेको स्थानको स्थानीय तहको प्रमुख
(2) उपदफा (१) बमोजिमको समितिले आधिकारिक वर्ष समाप्त भएको मिलिए दुई महिनामध्ये सम्बन्धित स्थानीय तहको समेत परमार्थिक हदबन्दीबन्दा बढी जगाल्लो खरिद गर्न र राख्न स्वीकृति पाएको कृपाले उद्योग, प्रतिध्वान र कम्पनीले स्वीकृति प्राप्त गर्दथ्य अनुसार प्रयोग पर्ने नगरको सम्बन्धमा स्थलगत रुपमा अनुगमन तथा निरीक्षण गर्नु परेको।

(३) उपदफा (२) बमोजिम अनुगमन तथा निरीक्षण गर्दथ्य हदबन्दीबन्दा बढी जगाल्लो प्राप्त गर्दथ्य अनुसार त्यस्तो जगाल्लो प्रयोग भए नभएको सम्बन्धमा विभागमा प्रतिविदेष र कसैले एक प्रति सम्बन्धित स्थानीय तहमा समेत दिनु परेको।

(४) उपदफा (३) बमोजिम प्राप्त प्रतिविदेष उपर विभागले अध्ययन गरी एक महिनामित्र आपनो राय सहित मन्त्रालयमा पेश गर्नु परेको।

(५) उपदफा (४) बमोजिम पेश भएको प्रतिविदेषनमा हदबन्दीबन्दा बढी भएको जगाल्लो उद्योग अनुसार प्रयोग भएको नम्बडाउन मन्त्रालयले उसले जगाल्लो जफ्त गरी नेपाल सरकारको नाममा कायम गर्नेको।'

८. मूल ऐनको दफा १५ मा संबंधित: मूल ऐनको दफा १५ को प्रतिवधात्मक वाक्यांशको खण्ड (कौ) पछि देहायो खण्ड (कौ) धनिङ्को छूँ:-

“(२) खण्ड (कौ) बमोजिम मोहीको हक छटाउदा सो जगाल्लो मोहीले स्वेच्छाले जोबोग नगरको भेटे व्यक्ति अन्य कुरावाट प्रमाणित हुन आएका मोहीको लगत कट्टा गरी त्यस्तो जगाल्लो नेपाल सरकारको नाममा कायम गरी दिनु परेको।”

२६०


9. मूल ऐनको दफा २६ मा संशोधन: मूल ऐनको दफा २६ को:-

"१. उपदफा (१) मा रहेका "निजको एकास्मालका पति, पत्नी, छोरा, छोरी, आमा, बाबा, धर्मपुत्र, धर्मपुत्री, छोराबुढाहरि, नाति, नातीबुढाहरि, दादूबाई वा दिदि बहिनीहस्तमृते जगाबालय पत्याएको व्यक्तिलाई" भने शाब्दिकर्मको सहा "अपुलाली सम्बन्धी प्रबचित कानून बमोजिमको हकबालालाई" भने शाब्दिक राखिएका छून।

२. उपदफा (१) को प्रतिवन्धात्मक वाक्यांशको खण्ड (क) मा रहेका "उपदफा (५)" भने शाब्दिकर्मको सहा "उपदफा (५)" भने शाब्दिक राखिएको छ।

३. उपदफा (१) को प्रतिवन्धात्मक वाक्यांशको खण्ड (ग) मा रहेका "उपदफा (५) को खण्ड (ख) बमोजिम दर्जा उपदानमा सच्चाइलु पर्दछ" भने शाब्दिकर्मको सहा "उपदफा (५) को खण्ड (ख) बमोजिम दर्जा उपदानमा मोहिइनी हक समास भएको व्यहोरा जनाई प्रमाणित गरी राखु पनेछ" भने शाब्दिक राखिएका छून।"

10. मूल ऐनको दफा २६घ मा संशोधन: मूल ऐनको दफा २६घ. को सहा देहाइको २६घ. राखिएको छ।

"२६घ. जगाधारी र मोहीश्री जरग बाँडफॉट गर्न पर्दछ: (१) दफा २६घ. को उपदफा (१) बमोजिम संपूर्ण निवेदनको लागि जगाधारी र मोही दुबै धरी आपसमा मन्त्रि हुन नसकी जगाधारी र मोहीमयै जुन एक पक्षले निवेदन दिएमा तोकिएको अधिकारीले जगाधारी र मोहीलाई झिलाई आवश्यक प्रमाण बुझानु पर्दछ भए सो समेट बुझी असल कमसल मिलाई बाँडफॉट गर्न पर्दछ जरगो क्षेत्रको आधारमा जरा समेट बाँडफॉट गरी मोही लगाइ कदा गरिदिनु पनेछ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम मोही र जगाधारीश्री जरग बाँडफॉट गरी निजी गुटीको हकमा जगाधारीको पूर्जामा मात्र निजी गुटी जनाई दिनु पनेछ।"

11. मूल ऐनको दफा २६ड मा संशोधन: मूल ऐनको दफा २६ड. को उपदफा (२) पछि देहाइको उपदफा (२) थपिएको छ:-

"(३) दफा २५ को प्रतिवन्धात्मक वाक्यांशको खण्ड (क१) बमोजिम मोहीको हक जतिको जरगा मोहीको नाममा छुट्टादेइ नेपाल सरकारको स्वामित्वमा आउने नीती जरगा प्रवाहिकर रूपमा किताकाट गर्न नमिले भएमा दफा २६ेज. बमोजिमको समिति निर्धारण गरेको रकम राजस्त्र खातामा जरगा गरेपछि त्यस्तो जरगा मोहीको नाममा एकलौटी कायम गरिदिनु पनेछ।"
२६२

(२१. नैतिक उपदेश)
नैतिक उपदेश

"(२१) दफा २६७. बमोजिम जर्गाको मूल्य निर्धारण गर्नौँ निर्दिष्ट प्रजालीमा देखाउने वमोजिमको एक मूल्य निर्धारण समिति रहेको छ:

(क) कार्यालयको प्रमुख - संयोजक
(ख) जर्गा रहेको स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत वा निजले तोके को अधिकृत तराई प्रतिनिधि - सदस्य
(ग) जिल्ला प्रशासन कार्यालयको अधिकृत तराई कर्मचारी - सदस्य
(घ) प्रतिनिधि आन्तरिक राजस्व कार्यालय वा कोष तथा लेख नियन्त्रक कार्यालय - सदस्य
(ड) नापी कार्यालयको प्रमुख - सदस्य
(च) कार्यालयको विरिंद कर्मचारी - सदस्य-सचिव"

२६२

(२२. नैतिक उपदेश)
नैतिक उपदेश

"२६७. संयुक्त जर्गाधनी कायम गरिएँ: कार्यालयले जर्गाधनी र मोहीबीच जर्गाको वाओफायट गर्दा प्राविधिक कारणले निर्धारित मापदण्ड अनुसारको किरङ्काटले गर्न नमिले भएको सा जर्गाको हकमा मोही तथा जर्गाधनीको नाममा संयुक्त जर्गाधनी प्रमाणपूर्वक बनाउन पर्नेछ।"

२६२

(२३. नैतिक उपदेश)
नैतिक उपदेश

२६२

(२४. नैतिक उपदेश)
नैतिक उपदेश

२६२

(२५. नैतिक उपदेश)
नैतिक उपदेश

२६२

(२६. नैतिक उपदेश)
नैतिक उपदेश

२६२
१६. मूल ऐनको दफा ३६ मा संस्थापन: मूल ऐनको दफा ३६ को उपदफा (६) पछि देहायको उपदफा (७) थिएको छः-

"(७) मोहिले कुत भापत कायलिक वा स्थानीय तहमा धरौटीमा राखेको रकममा अदालत वा अन्य निकायमा मूदा परकोमा बाहेक जराधूनी आफैले जानकारी लिए तुई वर्षित बुझ्नी लेजानु परेछ र सो अवधिमित बुझ्नी नल्गे ना कायलिक वा सम्बन्धित स्थानीय तहले सोही आर्थिक वर्षित राजस्व खातमा सदर स्थाना गरु परेछ।"

१७. मूल ऐनको परिचय-९ थिकिएको छ।

१८. मूल ऐनमा दफा ५२ख, ५२ग., ५२घ., ५२ड. र ५२च. थप: मूल ऐनको दफा ५२क. पछि देहायका दफा ५२ख., ५२ग., ५२घ., ५२ड. र ५२च. थिएका छन्--

"५२ख. भूमिहिन सुकुम्बासीलाई जगा उपलब्ध गराउने: (१) प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि भूमिहिन सुकुम्बासीलाई एकपटकका लागि नेपाल सरकारले उपदफा (४) को अधीनमा रही निजहरूले आवाद कमोत गरेका आएको स्थानमा वा नेपाल सरकारले उपस्थ ठहर्थाएको अन्य कुनै सरकारी जरामा तोकिएको क्षेत्रफलको हदमा नवहुने गरी जगा उपलब्ध गराउने।

(२) भूमिहिन सुकुम्बासीलाई तोकिएको क्षेत्रफलभन्दा बढी जगा आवाद वा कमोत गरी आएको अवस्था रहेछ भने त्यस्रो तोकिएको क्षेत्रफलभन्दा बढीको जगा यस दफाको अधीनमा रही अन्य भूमिहिन सुकुम्बासीलाई उपलब्ध गराउन वा नेपाल सरकारले अन्य प्रयोजनको लागि उपयोग गरेछ।

(३) यस दफा बमोजिम भूमिहिन सुकुम्बासीलाई उपलब्ध गराउनको जगा अंशवाणि र अनुपति बुझ्ने त्यस्रो अवस्थामा बाहेक अन्य कुनै प्रक्रिावाणि दश वर्षमम हस्तान्तरण गर्न पाइने छैन र सो अवधि पड्याले समेत त्यस्तो जगा स्थानिकतिहिन हुने गरी कुनै यथोरत रहक हस्तान्तरण गर्न पाइने छैन।

(४) यस दफामा अन्यत्व जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि यस दफा बमोजिम जगा उपलब्ध गराउद्वा देहायको जगा उपलब्ध गराउने छैन:-

(क) धार्मिक, सांस्कृतिक तथा सामार्थ महत्त्वका क्षेत्रित्रिकको जरामा,

(ख) प्राकृतिक प्रकृप, विपद् व्यवस्थापन र वातावरणीय र २६३
संरक्षणको वृद्धिवाट सुरक्षित गर्न आवश्यक देखिएका जर्गा,

(ग) सार्वजनिक जर्गा, नदी, खोला बा नहर किनाराको जर्गा, जोखिममुक्त स्थानमा वसोबास गरिएको जर्गा, राख्य निकुञ्ज बा संरक्षित क्षेत्रको जर्गा, हाल रुख विस्थापन ठाकिएको वनको जर्गा र सडक सीमान्तका जर्गा,

(घ) नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार बा स्थानीय तहको प्रयोजनको लागि आवश्यक रहेको जर्गा, र

(ड) अन्य तौरकी वमोजिमका स्थानका जर्गा।

(प) कुनै व्यक्ति बा निजको परिवारलाई नेपाल सरकारले कुनै प्रकारको सरकारी जर्गा बा आवास उपलब्ध गराएको रहेछ भने त्यस्तो व्यक्ति बा परिवारलाई यस दफा वमोजिम जर्गा उपलब्ध गराइने हुनेछ।

(ह) यस दफा वमोजिम जर्गा उपलब्ध गराउने प्रयोजनको लागि भूमिहरू सुकुम्भासीको पहिचान गरी प्रमाण दिन्छ, जर्गा पहिचान गर्न, स्थलगत अध्ययन गरि जर्गाको लागि लिने र प्रमाण दिन्छ, निजहरूको जर्गा उपलब्ध गराउने प्रयोजनको लागि नेपाल सरकारले नेपाल राजस्वाधीन स्थिति प्रकाशन गरि एक आयोग गठन गर्न सक्छेछ।

(इ) उपदफा (ह) वमोजिम गठन हुने आयोगमा रहने अध्यक्षता तथा सचिवपद, आयोगको काम, कार्यवाही र अधिकार तथा कार्यविधि गठन हुदै वमोजिमको समयका तौरकी वमोजिम हुनेछ।

(ई) उपदफा (ि) वमोजिम गठन हुने आयोगले यो ऐन प्रारम्भ हुनुअघि नेपाल सरकारको निर्णय वमोजिम गठन भएको निम्नित्र आयोग बा कार्यविधि वितरण गरेको जर्गहरूको स्थानमा र दर्ता श्रेणी बा नक्सा प्रमाणित लगायतका विषममा देखिएका सम्याहरूको समेट समाधान गर्नेछ।

(उ) उपदफा (उ) वमोजिमको आयोगको काम, कार्यवाहीलाई सहयोग, समन्वय र सहजीकरण गर्न नेपाल सरकारले आवश्यकता अनुसार जिल्लास्तरमा समिति गठन गर्न सक्छेछ।

(ङ) यस दफामा अन्यत्र जुनुसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि काठमाडौंमा उपयोगका लगायतका शहरी क्षेत्रमा भूमिहरू सुकुम्भासीहरूलाई आवश्यकता अनुसार नेपाल सरकारले तोके वमोजिम आवास उपलब्ध
गराउन वा सामुदायिक वसोबासको व्यवस्था मिलाउन वा जर्गा विकासको माध्यममा जर्गा उपलब्ध गराउन सकेको छ।

(१९) यस दफा वमोजिम जर्गा उपलब्ध गराउने समुक्ष्यन्त्री अन्य व्यवस्था तोकिए वमोजिम हुनेछ।

स्पष्टीकरण:

(क) यस दफाको प्रयोजनको लागि “भूमिहीन सुकुम्बासी” भनाले नेपाल राज्यमा अपनो वा आफनो परिवारको स्वामित्वमा जर्गा जमिन नभएको र आफनो वा आफनो परिवारको अस्तित्व भएको, यो वा प्रयास जर्गा को प्राथम गर्न असम्य व्यक्ति सम्बन्धमा पवित्र या शवदल्लो निजप्रल्य आशिन र परिवारका सदस्य समेतलाई जनाउनेछ।

(ख) यस दफा र दफा ५२.को प्रयोजनको लागि “परिवार” भनाले भूमिहीन सुकुम्बासी वा अव्यवस्थित वसोबासीको पति, पती, बापु, आमा र छोरा, छौरी सम्बन्धमा पवित्र ।

तर, सो शवदल्लो कानून वमोजिम अंशवाडा गरी भनेलाई छूटिए आ-आफनो पेशा व्यवसाय गरी वसोबासको परिवारको सदस्यलाई जनाउनेछ।

५२.ग. अव्यवस्थित वसोबासीलाई व्यवस्थापन गरनेका: (१) प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि यो दफा प्रारंभ रुदाका वजन ऐलानो वा अन्य सरकारी जर्गा वा अभिलेखमा वन तथ्य जनिएको भए तापनि आवादिमा परिणय भएको जर्गामा कामी दस्तक अविचार आवाद कमोल गरिआएका अव्यवस्थित वसोबासीलाई एकाकृत पलिएको लागि नेपाल सरकारले निजहल्दा आवाद कमोल गरँ आएको स्वामित्व तोकिएको क्षेत्रलाई हदमा नबुद्ध गरी जर्गा उपलब्ध गराउन सकेको छ।

(२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि अव्यवस्थित वसोबासीलाई दफा ५२.को उपदफा (२) मा उल्लिखित जर्गामा वसोबास गरिआएका रहेको भने निजहल्दा त्यस्तो जर्गा उपलब्ध गराउन हुनेछ।

(३) उपदफा (१) वमोजिम अव्यवस्थित वसोबासीलाई जर्गा उपलब्ध गराउँदा निजको आधिक अवस्था, वसोबासको स्थिति, जर्गाको प्रकृति, क्षेत्र, मूल्याङ्क, आवाद कमोलको अवधि र अन्यत्र जर्गा भए, नभएको लगाउको आधायामा तोकिए वमोजिम वर्गीकरण गरी वर्गीकरण अनुसार तोकिए वमोजिमको दस्तुर लिए जर्गाको स्वामित्व उपलब्ध गराउन सकेको छ।

२६५
(५) अव्यवस्थित वसोवासीले तोकिएको व्यतिरेकका वृद्धी जगामा आवाद कमौत गरिएको अवस्था रहेको भने त्यस्री तोकिएको व्यतिरेकका वृद्धीको जगाम नेपाल सरकारले अन्य प्रयोजनको लागि उपयोग गरि सकिएको छ।

(६) यस दफा व्यवस्थित वसोवासीले गरिएको जगाम अंग्रेजी र अपुतरीको अवस्थामा बाहेक अन्य कुनै पनि प्रक्रियावाट दश वर्षसम्म कुनै पनि व्यक्तिलाई एक हस्तांतरण गरि पाउने छैन।

(७) यस दफा व्यवस्थित वसोवासी वा निजको परिवारलाई नेपाल सरकारले कुनै प्रक्रियालाई सरकारी जगाम वा आवाद उपलब्ध गरिएको रहेको भने त्यस्रो व्यक्ति वा परिवारलाई यस दफा व्यवस्थित जगाम उपलब्ध गराउने छैन।

(८) यस दफा व्यवस्थित जगाम उपलब्ध गराउने प्रयोजनको लागि अव्यवस्थित वसोवासीले पहिचान गरिले गरिने, स्वचालित अध्ययन गरिर प्रमाण संपालन गरि जगाम उपलब्ध गराउने समेतको कार्य दफा ५२ख. को उपदफा (६) व्यवस्थितको आयोपले गरिएको छ।

(९) यस दफा व्यवस्थित जगाम उपलब्ध गराउने सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिए व्यवस्थित हुनेछ।

स्पष्टीकरण: यस दफाको प्रयोजनको लागि,-

(क) “अव्यवस्थित वसोवासी” भन्नाले सरकारी ऐलानी, पत्रीं वा सरकारी अभिलेखमा वन जनिएको भए तापनि लामो सम्यंदेखि आवाद कमौत गरि घर, टहरा बनाई वसोवास गरिएका उपदफा (३) को आधारमा वापिष्करण गरिएका व्यक्तिलाई सम्पन्न पढी र सो शब्दाले निजप्रति आँखित परिवारको सदस्य समेतलाई जनाउनेछ।

(ख) “ऐलानी जगाम” भन्नाले सरकारको नाममा दर्ताभए वा नभएको, सरकारी अभिलेखमा वन जनिएको भए तापनि लामो सम्यंदेखि आवाद कमौत गरिएका वा तत्कालिन समयमा आवाद कमौत गरि दिएको जगामलाई सम्पन्न पढी।

२६६६
५२. दण्ड सजां: दफा ५२. वमोजिम जगा उपलब्ध गराउँदा वा दफा
५.२८. वमोजिम अव्यक्तित बसोबासीलाई व्यवस्थापन गरेको रमा कुनै
व्यक्तिले जगा प्राप गन्छ उदेश्यले देहायको कार्य गरेमा तोकनिको
अधिकारीले देहाय वमोजिम सजाय गर्न सक्नेछ:-

(क) आफ्नो विवरण नदिएको वा गलत विवरण वा
अभिलेख पेश गरेको तर जगा र संरचना प्राप
गरिनसकेको अवस्था भएका पच्चीस हजार
रुपैयाँसम्म जरिएन।

(ख) आफ्नो विवरण नदिएको वा गलत विवरण वा
अभिलेख पेश गरी जगा वा संरचना प्राप गरेको
कुरा प्रभावित हुन आएकोमा त्यस्तो जगा वा
संरचना जस्तै गरी एक लाख रुपैयाँसम्म जरिएना
वा एक वर्षसम्म कै द वा दुई सजाय।

(ग) छुटो विवरण लेखी सजायिन गन्छ वा छुटो सिफारिस
गनेकोलाई पच्चीस हजार रुपैयाँसम्म जरिएन।

५१. समन्वय गनें: दफा ५२. वमोजिम जगा उपलब्ध गराउँदा र दफा
५.२८. वमोजिम अव्यक्तित बसोबासीलाई व्यवस्थापन गरी नेपाल
सरकारले प्रेम्य सरकार र त्यस्तप तहसौं समन्वय गनेछ।

५२. जगाको स्वामित्व र भेद सम्बन्धमा समस्या समाधान गनें: (१) यो दफा
प्रारम्भ हुनुअधि नेपाल सरकारको निर्णय वमोजिम गठन भएको आयोगले
सरकारी तथा सार्वजनिक जगा संरचना सम्बन्धमा विवेक सुझाव
अनुसार रोक्स भएका जगाहर्षको स्वामित्व र रोक्स फुकुक्राको सम्बन्धमा
छान्छन्छन गरी त्यस्त समस्या समाधानको लागि आवश्यक सिफारिस गन्छ
मन्त्रालयले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी समिति वा कार्यदल
गठन गर्न सक्नेछ।

(२) उपवदा (१) वमोजिमको समिति वा कार्यदलले दिएको
सिफारिसको आधारमा मन्त्रालयले सरकारी तथा सार्वजनिक जगाको
स्वामित्व र रोक्स सम्बन्धी विवेक टुंगो लगाउनु पर्नेछ।

(३) उपवदा (१) मा जुनुसुके कुरा लेखिएको भए तामिल
नेपाल सरकारले उपवदा 'देखिएमा नेपाल सरकारको समन्वय
निकाय माफित उपवदा (९) वमोजिमका कार्य गराउन सक्नेछ।

(४) उपवदा (९) वमोजिम गठन हुने समिति वा कार्यदलको
गठन प्रक्रिया तथा काम, कर्तव्य र अधिकार र कार्यविधि लगायतका
व्यवस्था तोकत्इ वमोजिम हुनेछ।
१९. मूल ऐनमा दफा ५८ ग शप: मूल ऐनको दफा ५८. पिछ्द देखायको दफा ५८ गन थपएको छ:-

"५८. फस्योट दल जोकी मिलिंग सम्बन्धमा: मोहिनी हरवन्दी सम्बन्धी फस्योट हुन जोकी मिलिंगहरु यस ऐन वमोजिम फस्योट गर्नु पनेछ।"

२०. मूल ऐनमा दफा ५९क. र ५९ख. शप: मूल ऐनको दफा ५९, पिछ्द देखायको दफा ५९क. र ५९ख. थपएको छ:

५९. सार्वजनिक प्रकृतिको जर्गा प्रयोग गर्न सकिने: सरकारी विधालय, सरकारी स्वास्थ्य केन्द्र वा अस्पतालको वा सरकारी प्रयोजनको लागि जर्गा आवश्यक भई त्यस्तो स्थानमा सरकारी जर्गा नरहेको वा भए पनि प्रयोग गर्न उपयुक्त नरहेको कारण त्यस्तो स्थानमा रहेको सार्वजनिक प्रकृतिको जर्गा प्रयोग गर्न उपयुक्त र आवश्यक हुने देखिएमा नेपाल सरकारको स्वीकृति लिएर प्रयोग गर्न सकिनेछ ।

५९ख. वचन रकम रिली राख्न पने: (१) कुनै व्यक्तले अनिवार्य वचनको रकम रिली लिन चौहामा यो दफा प्रारम्भ भएको मिलिंग एक व्यभिचार संको प्रमाण सहित कार्यालयमा निवेदन निर्देश पनेछ।

(२) उपदफा (१) वमोजिम निवेदन पर्न आएमा कार्यालयले आवश्यक जाँचबुझ गरी प्रश्नित कारौन वमोजिम नेपाल सरकारको सन्तान लिई निर्देशकलाई वचन रकम रिली राख्न पनेछ।

(३) उपदफा (१) वमोजिमको यादभाव निवेदन पर्न नआएमा यस ऐन वमोजिम अनिवार्य वचनको रूपमा जम्मा भएको रकम कार्यालयले राजस्व खातामा दाखिल गर्नु पनेछ।

संक्षिप्त विवरण
- दस्तै रिली-२०७५/११/२९
- प्रतिनिधि सभाको बैठकद्वारा संशोधनसहित पारित रिली-२०७६/०५/०३
- राष्ट्रिय सभाको बैठकद्वारा संशोधनसहित पारित रिली-२०७६/०५/३१
- राष्ट्रिय सभाको संशोधनमा सहमत भई प्रतिनिधि सभाद्वारा पुनः पारित रिली-२०७६/०६/०२
- प्रमाणीकरण रिली-२०७६/१०/२५
औद्योगिक व्यवसाय सम्बन्धी प्रचलित कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विषयक

प्रस्तावना: मुलुकको औद्योगिक वातावरणलाई लगानीमैत्री तथा प्रतिस्पर्धी बनाई औद्योगिक वस्तु वा सेवाको उत्पादन र रोजगारीका अवसरमा अभिवृद्धि गर्न मुलुकमा उपलब्ध स्रोत साधनको अधिकतम परिचालन गरी क्रमशः आवाज प्रतिस्पर्धार्थ र निर्यात प्रबन्धनमा जोडी दिँदै उद्योग क्षेत्रको सहज, अनुमानयोग्य र प्रभावकारी व्यवस्थापन गरी गतिशील एवं सबल अर्थव्यवस्था निर्माण गर्न औद्योगिक व्यवसाय सम्बन्धी प्रचलित कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बाल्यनीय भएकोले।

सङ्कीर्ण संसदले यो ऐन बनाएर छ।

परिच्छेद-१

प्रारम्भक

1. संक्षिप्त नाम र प्रारम्भ: (१) यस ऐनको नाम “औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०७६” रहेको छ।

(२) यो ऐन तुर्नट प्रारम्भ हुनेछ।

2. परिभाषा: विषय वा प्रसङ्ग अर्थ नलागेमा यस ऐनमा,

(क) “उद्योग” भन्नाले दफा १७ वमोजिमको उद्योग सम्झनु पर्न्छ।

(ख) “उद्योग दर्ता गर्ने निकाय” भन्नाले विभाग सम्झनु पर्न्छ र सो शास्त्रीय प्रशासनको सर्कारको उद्योग प्रशासन हेने विभाग वा कार्यालयलाई समेत जनाउँछ।

(ग) “एकल बिनु सेवा केन्द्र” भन्नाले दफा ३७ वमोजिमको एकल बिनु सेवा केन्द्र सम्झनु पर्न्छ।

(घ) “कारोबार” भन्नाले उद्योगले आफ्नो उद्देश्य वमोजिम वस्तु वा सेवाको उत्पादन तथा वितरण गर्न कार्य सम्झनु पर्न्छ र सो शास्त्रीय ल्यस्तो उत्पादन तथा वितरणीय सम्बन्धित अन्य कारोबारलाई समेत जनाउँछ।

(ड) “कोष” भन्नाले दफा ५१ वमोजिमको कोष सम्झनु पर्न्छ।

(च) “घरेलु उद्योग” भन्नाले दफा १७ को उपदफा (१) को खण्ड (ख) वमोजिमको उद्योग सम्झनु पर्न्छ।

(छ) “द्वारा उद्योग” भन्नाले दफा १७ को उपदफा (१) को खण्ड (ड) वमोजिमको उद्योग सम्झनु पर्न्छ।

(ज) “तोकिकेको” वा “तोकिए वमोजिम” भन्नाले यस ऐन अन्तर्गत

२६९
बनेको नियममा तोकिएको वा तोकिए व्योजिम सम्झनु पर्छ।

(ञ) "निर्यातमूलक उद्योग" भन्नाले उद्योग वाहक आफ्नो उत्पादनको कम्तीमा चालिस प्रतिशतमन्द्र बढी नियत गरेका उद्योग सम्झनु पर्छ।

(ञ) "बोई" भन्नाले दफा २५ व्योजिम पठित औधोगिक तथा लगानी प्रबर्दभन्दा बोई सम्झनु पर्छ।

(ट) "वौद्धिक सम्पत्ति" भन्नाले पैटेनट, डिजाइन, ट्रेडमार्क, सेवामार्क, भौगोलिक स्थल चिह्न, व्यापारिक गोपनीयता लगान्तका वौद्धिक सम्पत्ति सम्झनु पर्छ र सो शब्दले प्रचलित कानूनले प्रतिलिपि अधिकारको रूपमा परिभाषित गरेका विषयलाई समेत जनाउँछ।

(ठ) "मझौला उद्योग" भन्नाले दफा १५ को उपदफा (१) को खण्ड (घ) व्योजिमको उद्योग सम्झनु पर्छ।

(ट) "मन्त्रालय" भन्नाले उद्योग सम्बन्धी विषय हेनै नेपाल सरकारको मन्त्रालय सम्झनु पर्छ।

(ट) "साहित्य प्रथमकताप्राप्त उद्योग" भन्नाले दफा १९ व्योजिमको उद्योग सम्झनु पर्छ।

(ण) "लघु उद्यम" भन्नाले दफा १५ को उपदफा (१) को खण्ड (क) व्योजिमका उद्योग सम्झनु पर्छ।

(त) "विभाग" भन्नाले उद्योग विभाग सम्झनु पर्छ।

(ठ) "साना उद्योग" भन्नाले दफा १५ को उपदफा (१) को खण्ड (ग) व्योजिमको उद्योग सम्झनु पर्छ।

(द) "सिभार पूँजी" भन्नाले दफा १५ व्योजिमको सम्पत्ति सम्झनु पर्छ।

परिच्छेद २
उद्योग दर्ता तथा नियमन सम्बन्धी व्यवस्था

३. उद्योग दर्ता गराउनु पर्ने: (१) कसैले यस ऐन व्योजिम उद्योग दर्ता नगराई उद्योगको स्थापना वा सञाचालन गरन वा गराउन हुँदैन।

(२) उपदफा (१) मा जुनसुङकै कुङ लेखिएको भए तापनी यो ऐन प्रारम्भ हुँदाका बखत प्रचलित औधोगिक व्यवस्था सम्बन्धी कानून व्योजिम दर्ता भई सञाचालनमा रहेका उद्योगले यस ऐन व्योजिम पन: उद्योग दर्ता गराउनु पर्ने छैन।

२७०
३. यो ऐन प्रारम्भ हुनुद्धि शाखा उद्योगको रूपमा स्थापना भएका उद्योगले यो ऐन प्रारम्भ भएको एक कर्मित्र यस ऐन बमोजिमको प्रक्रिया पूरा गरी छूट उद्योगको रूपमा दर्ता गराउँ नपनेछ।

४. कुनै उद्योगले आफ्नो उत्पादन वा त्यसको कुनै भाग साविकमा उद्योग रहेको थानभन्दा फरक स्थापनावर उत्पादन गर्न चाहेमा उद्योग (३) बमोजिमको स्थापना छूट उद्योगको रूपमा दर्ता हुन नबाहने उद्योगले त्यस्तो शाखा उद्योगलाई इकाइ उद्योगको रूपमा स्थापना गरी सञ्चालन गर्न सक्नेछ।

५. उद्योग (४) बमोजिम इकाइको स्थापना गर्दा यस ऐन बमोजिम दर्ता बाधेक नयाँ उद्योग स्थापना गर्न सरकारको प्रक्रिया पूरा गर्नु पनेछ।

६. उद्योग (५) बमोजिमको इकाइबाट हुने उत्पादन तथा कारोबारको अभिलेख सम्बन्धित इकाइले तयार गरी राखु पनेछ र त्यस्तो अभिलेख उद्योगको कुल्ल कार्यलाग्यमा समेट पठाउनु पनेछ।

४. उद्योग दर्ता सम्बन्धी व्यवस्था: (१) यस ऐन बमोजिम देहातका उद्योग स्थापना गर्न चाहने व्यक्ति, फर्म वा कंपनीले तोक्र बमोजिमको विवरण र कागजात सहित तोक्रको छाँचामा दर्ताको लागि निर्धारण सम्बन्धी निर्देशन दिनु पनेछ:-

(क) अनुमति लिनु पनेः अनुसूची-१ मा उल्लिखित उद्योग,
(ख) विदेशी लगाएको स्थापना हुने उद्योग,
(ग) नेपालको संविधानको अनुसूची-५ मा लिथिहरु विभाग नसंबन्धित उद्योग,
(घ) दुई बाट दुईभन्दा बढी प्रदेशको कार्यक्षेत्र भएको उद्योग,
(ड) कुटनीतिक मामिला सम्बन्धी शैक्षिक परामर्श सेवाहरुसँग सम्बन्धित उद्योग।

(२) उद्योग (१) बमोजिमका उद्योगहरू बाहेक अन्य उद्योगहरूको दर्ता, नवीकरण र नियमन लगायत उद्योग प्रशासन सम्बन्धी कार्य सम्बन्धित प्रदेश सरकारबाट हुनेछ।

तर अनुमति लिनु पनेः उद्योगको हकमा अनुमति लिनु पनेछ।

(३) उद्योग (२) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तालिन प्रदेश सरकारबाट दर्ता, नवीकरण र नियमन हुने उद्योगको सम्बन्धमा सम्बन्धित प्रदेश सरकारले कानून/गर्दा व्यवस्थित नपरेसम्म त्यस्ता उद्योगको दर्ता, नवीकरण र नियमन लगायतका उद्योग प्रशासनसँग सम्बन्धित कार्य संभलेदै गनेछ।

(४) उद्योग (१) र (२) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तालिन आणविक शक्ति (एटोमिक इनजी), विकीरणजन्य सामग्री (रडीयो एक्टिब
म्याटेरियल्स) उत्पादन गरेउ उद्योग, आणविक ऊर्जा र युरेनियममा आधारित ऊर्जा सौं� सम्बन्धित उद्योगहरू नेपाल सरकारबाट मात्र व्यवसाय र सञ्चालन हुनेछन्।

(५) उपदफा (१) बमोजिम निवेदन हिंदा निवेदनसाथ संलग्न गर्नु पनेँ विवरण वा कागजात विवृतीय माध्यम (अनलाइन) वाट समेत पेश गरेउ सकिनेछ र तत्सम्बन्धी कागजातको प्रमाणीकरण विवृतीय हस्ताक्षरको माध्यमबाट गरेउ सकिनेछ।

(६) उपदफा (१) बमोजिम प्राप्त निवेदन जैविक हरू आवश्यक विवरण तथा कागजात पूरा भएको नदेख्ने उद्योग दर्ता गरेउ निकायले नपुग विवरण वा कागजात पेश गरेउ वहीमा नयेरे दिनको अवधि तोकी निवेदकलाई तल्काल जानकारी दिनु परेछ।

(७) उपदफा (६) बमोजिम माघ संग विवरण वा कागजात निवेदकले पेश नगरेमा वा यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियमावली बमोजिमको प्रक्रिया पूरा भएको नदेखिएमा उद्योग दर्ता गरेउ निकायले कारण खुलाई उद्योग दर्ताको निवेदन अस्त्रीकृत गरेउ सकिनेछ। त्यस्री अस्त्रीकृत गरेउ निर्णय भएको माघ निर्णय भएको पूर्व दिनित्रित कारण खुलाई सोको लिखिएको जानकारी सम्बन्धित निवेदकलाई दिनु परेछ।

(८) उपदफा (१) मा उल्लिखित उद्योग चाहेको अन्तर उद्योग स्थापना गर्न चाहने व्यक्ति, फर्म वा कम्पनीले प्रदेश कानूनमा व्यवस्था भए बमोजिमको विवरण र कागजात सहित उद्योग दर्ताको लागि सम्बन्धित प्रदेशको उद्योग दर्ता गरेउ निकाय समक्ष निवेदन दिनु परेछ।

५. उद्योग दर्ता प्रमाणपत्र दिनु पनेँ: (१) दफा ४ बमोजिम प्राप्त निवेदन जैविक हरू आवश्यक विवरण वा कागजात पूरा भएको देखिएमा त्यस्रो विवरण वा कागजात प्राप्त भएको पूर्व दिनित्रित उद्योग दर्ता गरेउ निकायले निवेदकले माघ बमोजिमको उद्योग दर्ता गरी तोकिएको ढाँचामा उद्योग दर्ताको प्रमाणपत्र दिनु परेछ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम उद्योग दर्ताको प्रमाणपत्र हिंदा अन्य कुराका अतिरिक्त देखायका विवरणहरू समेत सो प्रमाणपत्रमा खुलाउनु परेछः-

(क) प्रमाणपत्र जारी भएको मिथि,
(ख) व्यवसायिक उत्पादन वा कारोबार प्रारम्भ गर्नु पनेँ अवधि,
(ग) उद्योगले पालना गर्नु पनेँ शर्तहरू,
(घ) प्रकृति अनुसार उद्योग दर्ता गरेउ निकायले निर्णय गरी तोकिएको अन्य शर्तहरू।

२७२
(३) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि लघु उद्यमको हकमा त्यस्तो उद्योग सञाभालन भएको मितिवाट एक वर्षभित्र उद्योग दर्ता गर्न निकायमा उद्योग दर्ता को लागि निवेदन दिन सक्रिय छ।

6. उजुरी गर्न सक्ने: (१) उद्योग दर्ता गर्ने निकायले उद्योग दर्ता गर्न अस्वीकार गरेका सो उपर बिर नवुने पश्चाद तीस दिनभित्र विभागले गरेको निर्णयको हकमा मन्त्रालय र प्रदेशको उद्योग दर्ता गर्ने निकायले गरेको निर्णयको हकमा सम्बद्धित प्रदेशको उद्योग हेतौ मन्त्रालयमा उजुरी गर्न सक्नेछ।

(२) उपदफा (१) वमोजिम पूर्को उजुरी उपर उजुरी सुने निकायले आवश्यक जाँचबुझ गरी उजुरी पूर्को मितिले तीस दिनभित्र सो सम्बन्धमा आवश्यक निर्णय गर्नेछ।

(३) उजुरी सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकेक वमोजिम हुनेछ।

7. बातावरणीय प्रतिकूल असरको निराकरण गर्नु पने: (१) दफा ५ वमोजिम दर्ता भएको उद्योगले प्रचलित कानून वमोजिम बातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन वा प्रारम्भिक बातावरण परीक्षण गर्न गर्ने भएमा सो सम्बन्धी प्रतिवेदन स्वीकृत भएपछि मात्र त्यस्तो उद्योग स्थापना, सञाभालन, व्यावसायिक उपाय र काराबार प्रारम्भ गर्न पर्नेछ।

(२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि उद्योगको पूँजी वृद्धि, अभ्यास वृद्धि, उद्देश्य थप, उद्देश्य परिवर्तन, उद्योगको ठाँउसारी वा स्थानान्तरण गर्नु पर्दा प्रतिवेदन कानून वमोजिम बातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन वा प्रारम्भिक बातावरण परीक्षण गर्नु पर्ने भएमा सो समेत गर्न पर्नेछ।

(३) उद्योग सञाभालनका क्रममा बातावरणमा पूर्को वा पने सक्रिय बातावरणीय असरको प्रतिकूल प्रारम्भको न्यूनीकरण गर्ने जिम्मेवारी सम्बन्धित उद्योगको हुनेछ।

(४) यस दफा वमोजिम बातावरणीय प्रभावको न्यूनीकरण गर्ने पूर्को सम्बन्धमा उद्योग दर्ता गर्ने निकायले आवश्यकता अनुसार अनुगमन गरी निवेदन दिन, काराबाही गर्न र काराबाहीको लागि सम्बन्धित निकायमा सिफारिस गरी पटाउन सक्छेछ।

(५) बातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन वा प्रारम्भिक बातावरण परीक्षण गर्नु नपर्ने उद्योगले उद्योग दर्ता गर्नको लागि निवेदन दिना बातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन वा प्रारम्भिक बातावरण परीक्षण गर्नु नपर्नको आधार र कारण सहित आफ्नो उद्योग स्थापना तथा सञाभालन गर्न बातावरणमा पने सक्रिय प्रतिकूल प्रभाव न्यूनीकरण गर्न आवश्यक उपाय अवलंबन गर्न स्वाक्षरण गर्न पर्नेछ।

8. अनुमति लिहिए पने: (१) यस परिच्छेदमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि २७३
अनुसूची-१ मा उल्लिखित उद्योग दर्श गर्नु  अधि बोर्डबाट अनुमति लिनु परेछ।

tर सोही अनुसूचीको क्रम सङ्ख्या १ मा उल्लिखित उद्योगहरू दर्श गर्नु अधि नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्‌बाट अनुमति लिनु परेछ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम अनुमति आवश्यक पने उद्योग दर्श गराउन चाहने व्यक्ति ते तोकेको विवरण सहित तोकेको ढाँचमा उद्योग दर्श गर्न निकाय माफ बोर्ड समस्त निवेदन दिनु परेछ।

(३) उपदफा (२) बमोजिमको निवेदन र सोसेंग सम्बन्धित कागजात जाँच गर्न आवश्यक विवरण रा कागजात संलग्न भएको वेखिएमा उद्योग दर्श गर्न निकायले सात दिनभित्र आफ्नो राय सहित निर्णयको लागि बोर्ड समस्त पेश गरेछ।

(४) उपदफा (२) बमोजिम प्राप निवेदनको सम्बन्धमा उद्योग दर्श गर्न अनुमति दिने र नदिने विषयमा बोर्डले तीस दिनभित्र निर्णय गरिसक्नु परेछ।

(५) उपदफा (४) बमोजिम बोर्डबाट अनुमति दिने निर्णय गर्न बोर्डले आवश्यक धन शर्त र मापदंड समेत लोकन सक्नेछ।

(६) उपदफा (४) बमोजिम बोर्डबाट अनुमति दिने निर्णय भएकोमा बिभागले निर्णयको जानकारी सहित तोकेको ढाँचाको अनुमतिपत्र त्यस्तो निर्णय भएको धन दिनभित्र सम्बन्धित निवेदकलाई उपलब्ध गराउनु परेछ।

(७) उपदफा (६) बमोजिमको अनुमतिपत्रप्राप व्यक्ति ते अनुमतिपत्रमा उल्लेख भएको सम्बन्धित उद्योग दर्श गर्न निकायमा उद्योग दर्शको लागि निवेदन दिनु परेछ। यस्री निर्धारित समयविधिभित्र निवेदन नदिएमा त्यस्तो अनुमतिपत्र स्वत: निकायहुनेछ।

(८) उपदफा (४) बमोजिम बोर्डबाट उद्योग दर्श गर्न अनुमति दिने निर्णय भएको निर्णय भएको पौच दिनभित्र उद्योग दर्श गर्न निकायले निवेदकलाई सोको जानकारी दिनु परेछ।

(९) उपदफा (६) बमोजिम अनुमति प्राप गर्न आवेदकले उद्योग सञ्चालन, आफ्नो व्यवसायिक उत्पादन रा कारोबार प्रारम्भ गर्नु  अगाई त्यस्तो अनुमतिको कुनै प्रकारले हक हस्तान्तरण गर्न, वेधिकांको धन र स्थानित परिवर्तन गर्न सक्ने छैन।

तर उद्योग सञ्चालन र आफ्नो व्यवसायिक उत्पादन रा कारोबार प्रारम्भ गर्नु अगाई वा आवेदकले मृत्यु भए निजको प्रचलित नामस्त बमोजिमको हकबालाले आवेदकले हैरियतले वैकी कार्य गर्न लाग्नु परेछ।

९. उद्योग सञ्चालन, व्यवसायिक उत्पादन रा कारोबार प्रारम्भ गर्नको जानकारी दिनु परेन: २७४
(१) यस ऐन बमोजिम दर्ता भएको उद्योगले उद्योग दर्ता प्रमाणपत्रमा उल्लिखित अवधिभित्र उद्योग सञाजन, अपनो व्यवसायिक उद्यान वा कारोबार प्रारम्भ गरुँ पर्नेछ र सोको जानकारी तीस दिनमा उद्योग दर्ता गर्न निकायलाई गराउनु पर्नेछ।

(२) कुनै उद्योगले उपदफा (१) बमोजिम उद्योग सञाजन वा अपनो व्यवसायिक उद्यान वा कारोबार प्रारम्भ गर्न नसकेमा सोको जार्न सञाजन खुलाइ उद्योग दर्ता प्रमाणपत्रमा उल्लिखित अवधि समाप्त हुनेमा कम्तीमा तीस दिन अगाबै त्यस्तो अवधि थपको लागि उद्योग दर्ता गर्न निकाय सम्बन्ध तोकिए बमोजिम निवेदन दिन सकेनेछ।

(३) उपदफा (२) बमोजिमको अवधिभित्र निवेदन दिन नसकेमा सोको आधार र कारण खुलाई उद्योग दर्ता प्रमाणपत्रमा उल्लिखित अवधिभित्र र सो अवधि समाप्त भएको मितिले छ महिनामा उक्त अवधि वहाँका लागि तोकिए बमोजिमको विलम्ब शुल्क बढाइ उद्योग दर्ता गर्न निकाय सम्बन्ध निवेदन दिन सकेनेछ।

(४) उपदफा (२) र (३) बमोजिम प्राप्त निवेदन जाँचबुझ गर्न व्यस्ता मनासिब देखिएमा उद्योग स्थापनाको लागि गरुँ पने निर्देश गर्न लगायतका कामको प्रति र उद्योगको प्रकृति हरी उद्योग दर्ता गर्न निकायले त्यस्तो उद्योगको सञाजन वा व्यवसायिक उद्यान वा कारोबार प्रारम्भ गर्न अवधि तोकिए बमोजिम थप गर्न सकेनेछ।

तर कुनै उद्योगको सञाजन, व्यवसायिक उद्यान वा कारोबार प्रारम्भ गर्न अवधि तीन शताहरुको त्यस्तो थप गरुँ पर्याय र राय सहित चौको दिनहरू बेचामा दसै बोडामा स्वीकृतिका लागि ढेख हरु पर्नेछ।

(५) उपदफा (४) बमोजिम अवधि थपिएको सञाजन निवेदन उद्योगले सो अवधिभित्र उद्योगको सञाजन, अपनो व्यवसायिक उद्यान वा कारोबार प्रारम्भ गरुँ पर्नेछ।

(६) उपदफा (४) बमोजिम कुनै उद्योगको सञाजन वा व्यवसायिक उद्यान वा कारोबार प्रारम्भ गर्न अवधि थप हुन नसकेकोमा त्यस्तो निर्णय भएको सात मा दिनमा दिनमा भएको लागि जानकारी सम्बन्धित निवेदनकलाई दिनु पर्नेछ।

(७) उपदफा (४) बमोजिम कुनै उद्योगको सञाजन वा व्यवसायिक उद्यान वा कारोबार प्रारम्भ गर्न अवधि थप हुन नसकेकोमा त्यस्तो उद्योगलाई दिइएको दर्ता अनुमति स्वरूप: निश्चितको मानिनेछ।

10. **अनुमान तथा निरीक्षण गरेको त्यस्तो यस ऐन तथा अन्तर्गत बनेको नियमको लागि उद्योग दर्ता प्रमाणपत्रमा उल्लिखित शर्तहरूलाई पालि गर्न नयाँको सम्बन्धमा मन्त्रालय वा उद्योग दर्ता गर्न निकायले समय समयमा उद्योगको अनुमान तथा**
निरीक्षण गर्न सक्नेछ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम उद्योगको अनुगमन तथा निरीक्षण गर्न
खटिएको कर्मचारी वा पदाधिकारीले अनुगमन तथा निरीक्षणको सिलसिलामा
सम्बन्धित उद्योग परिसरमा प्रवेश गर्न, आवश्यकता अनुसार श्रव्य-दृष्य तथा अन्य
सूचना तथा तथ्याङ्क सम्बन्धको, आवश्यक कार्यालय जैन्च गर्न र अन्य कुनै
जानकारी वा विवरण माफ गर्न सक्नेछ।

तर प्रचलित कार्य बमोजिमको वैचिक सम्पत्तिको संरक्षणको विषय
समावेश भई गोपनीयता कायम राख्न पनेस अवस्थामा जैचिक सम्पत्ति सम्बन्धी
प्रचलित नेपाल कार्य बमोजिम हुनेछ।

(३) उपदफा (२) बमोजिम माफ गरिएको त्यसो जानकारी वा विवरण
उपलब्ध गराउनु सम्बन्धित उद्योगको कर्तव्य हुनेछ।

(४) उपदफा (३) बमोजिम प्राप्त भएको जानकारी वा विवरणवाट त्यसो
उद्योग सञ्चालनमा कुनै किसिमको समयमा भएको देखिामा सम्बन्धित उद्योगसेन
परामर्श गर्न उद्योग दत्तामा निकायले त्यसो उद्योगलाई आवश्यक सहजीकरण
गरिदिन सक्नेछ।

उद्योग स्थानान्तरणको लागि स्वीकृति लिनु परै: (१) कुनै एक ठाउँमा सञ्चालन गर्न
गरी दत्ता भएको उद्योग कुनै कारणले अन्यन्तर स्थानान्तरण गर्न भएको सोको
कारण खुलाइ उद्योग दत्तामा निकाय समक्ष तोकेक बमोजिमको ठूलामा निवेदन
दिनु परेछ।

तर एक प्रदेशबाट अको प्रदेशमा स्थानान्तरण गर्न भएको विभागको
स्वीकृति लिनु परेछ।

उद्योग स्थानान्तरण सम्बन्धी अन्त्य व्यवस्था तोकेक बमोजिम
हुनेछ।

उद्योगको पूती बुढ़ि, क्षमता बुढ़ि र उद्देश्य धप वा परिवर्तन गर्नी स्वीकृति लिनु परै:
(१) कुनै उद्योगले आफ्नो विश्वसनीय बूढ़ि वा क्षमता बूढ़ि गर्न वा उद्देश्य धप
वा परिवर्तन वा हरैहरै गर्न चाहिए सोको स्वीकृतिको लागि उद्योग दत्तामा निकाय
समक्ष तोकेक बमोजिमको ठूलामा निवेदन दिनु परेछ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम प्राप्त निवेदन उपर जौचुँझ गर्दा व्यवस्था
२३६
मनासित देखिएमा उद्योग दर्ता गर्न निकायले तोकिए बमोजिमको प्रतिक्रिया पूरा गरि
त्यस्तो उद्योगको पूँजी वृद्धि गर्न, क्षमता वृद्धि गर्न, उद्देश्यमा थप, परिवर्तन वा
हरेकसम गर्न नये दिनमित्र स्वीकृति दिनु पर्नेछ। त्यस्ती पूँजी वृद्धि वा क्षमता वृद्धि
गर्न वा उद्देश्य थप वा परिवर्तन वा हरेकसम गरेको कारणले उद्योगको वरीयकरणमा
परिवर्तन हुने भएमा सम्बन्धित उद्योगले सोको अभिलेख अध्यायधिक गराई उद्योग
दर्ता प्रमाणपत्रमा जनाउन लगाउनु पर्नेछ।

(३) उपदफा (१) र (२) मा जुनसूकै कुनै लेखिएको भए तामसि लघु
उद्यम वा अनुभूति लिङ्ग नण्डै एक कारोडसम स्थिर पूँजी भएका घरेलू तथा साना
उद्योगले पूँजी वृद्धि वा क्षमता वृद्धि गर्न उद्योग दर्ता गर्न निकायको स्वीकृति
आवश्यक पने छैन।

तर त्यस्तो पूँजी वृद्धि वा क्षमता वृद्धि गर्न वा उद्देश्य थप वा परिवर्तन वा
हरेकसम वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन वा प्रारम्भिक वातावरणीय परिक्रमण गर्नुपूर्ण
भएमा प्रचलित काणून बमोजिम सोको प्रतिबद्धन स्वीकृत गराउनु पर्नेछ।

(४) कुनै उद्योगले साविकमा जोडीत यन्त्र-उपकरणमा फेरबदल नगरी
व्यवस्थापकीय दक्षता आत्मवृद्धि गरी प्रक्षेपित उत्पादनमन्द्रा बढी उत्पादन गरेरकोमा
क्षमता वृद्धि गरेको मानिने छैन।

13. विवरण उपलब्ध गराउनु पने: (१) प्रत्येक उद्योगले व्यवसायिक उत्पादन वा
कारोबार प्रारम्भ गरेपछि तोकिए बमोजिमको विवरण प्रत्येक आविष्कार वर्ण समाप
भएको मिलिए छौ महत्त्वपूर्ण उद्योग दर्ता गर्न निकाय सम्बन्ध पेश गर्नु पर्नेछ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम पेश गर्नु पने विवरण तोकिए बमोजिम
विवरणीय माध्यमबाट समेट पेश गर्न सक्नेछ।

(३) उपदफा (१) मा जुनसूकै कुनै लेखिएको भए तामसि कुनै उद्योग
एक आविष्कार वर्णमन्द्रा बढी बन्द भएमा वा कुनै कारणले उत्पादन वा कारोबार
नभए पने उक्त अवधिको शूत्य विवरण वुझाउनु पर्नेछ।

तर त्यस्तो उद्योगले उद्योग दर्ता गर्न निकायलाई सो उद्योग बन्द भएको
जानकारी गराई अभिलेखमा जनाएपछि बन्द भएको अवधिकरणको विवरण वुझाउन
आवश्यक पने छैन।

14. उद्योग बन्द गरेमा जानकारी दिनु पने: यस ऐन बमोजिम दर्ता भएको उद्योग
सम्बन्धित उद्योगले कुनै कारणले बन्द गरेमा वा उद्योगको व्यवसायिक उत्पादन
वा कारोबार स्थान गरेमा त्यस्ती बन्द वा स्थान गरेको मिलिए नौस दिनमित्र
त्यस्तो जानकारी उद्योग दर्ता गर्न निकायलाई तोकिए बमोजिम दिनु पर्नेछ।

15. उद्योगको दर्ता खरेज गर्न निवेदन दिन सक्ने: (१) कुनै कारणले उद्योग समालन
गर्न नसकिए भएमा त्यस्तो उद्योगको दर्ता खरेजको लागि उद्योग दर्ता गर्न निकाय

२७७
समश्र तोक्किे बमोजिमको विवरण वा कागजात सहित तोक्किेको ढौँचामा निबेदन दिन सकिनेछ ।

तर प्रचलित कानून बमोजिम दामासाहीमा परेको अवस्थामा सोही कानून बमोजिम हुनेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम निबेदन प्राप घर आएमा उद्योग दर्ता गर्ने निकायले सम्बन्धित उद्योगले आफुले बुझाउनु पर्ने कर लगायतको सरकारी दायित्व तथा अन्य दायित्व फरकाबेरी गरेको देखिएमा तोक्किे बमोजिमको प्रक्रिया पूरा गरी उद्योग दर्ता खानेरेज गरिदिनु पर्नेछ। त्यसै मुरिएको दर्ता खानेरेजको जानकारी सम्बन्धित निवेदक र सबै सरोकारबाला सरकारी निकायलाई दिनु पर्नेछ।

(३) उपदफा (१) र (२) मा जुनसै कुरा लेखिएको भए तपाई प्रचलित कानून बमोजिम दामासाहीको प्रक्रियामा गएको कम्पनी अन्तर्निक उद्योगहरूको हकमा सोही बमोजिम हुनेछ र त्यसै उद्योग खानेरेज भएको सोहो जानकारी लिखबीटरले सम्बन्धित उद्योग दर्ता गर्ने निकायलाई उपलब्ध गराउनु पर्नेछ।

१६. अभिलेख व्यवस्थित गर्नु पर्न: (१) उद्योग दर्ता, नवीकरण, नामसारी, नाम परिवर्तन, स्थानान्तरण, श्रमांगण, भ्रमण, पूने वृद्धि, उद्यय ध्यय वा परिवर्तन देखि उद्योग खानेरेज लगायतका उद्योग प्रशासनमा गई सम्बन्धित अभिलेख सुरक्षित राख्ने दायित्व उद्योग दर्ता गर्ने निकायको हुनेछ।

(२) कुनै उद्योग देखि त्यसै उद्योगमा स्वाधिक भएको व्यक्तिले आफूसैंग सम्बन्धित उद्योगको उपदफा (१) बमोजिमको कागजात देखि अभिलेख आवश्यक भएको खण्डमा तोक्किे बमोजिमको ढौँचामा उद्योग दर्ता गर्ने निकाय सामन निबेदन दिन सकिनेछ।

(३) उपदफा (२) बमोजिमको निबेदन पर्न आएमा उद्योग दर्ता गर्ने निकायले तोक्किेको दस्तुर लिङ बिवाहामा रहेको कागजात देखि अभिलेख प्रमाणित गरी उपलब्ध गराउनु पर्नेछ।

(४) कुनै कारणले उद्योग दर्ता गर्ने निकायमा रहेको अभिलेख नष्ट भएको देखि फेला पर्न नसकेको अवस्थामा उद्योग दर्ता गर्ने निकायले सरोकारबाला अन्य सरकारी निकायमा रहेको कागजात देखि अभिलेख तथा सम्बन्धित उद्योगले पेश गरेको अन्य कागजातलाई अध्याय मानी अभिलेख कायम गरी उपदफा (३) बमोजिमको प्रतिलिपि उपलब्ध गराउन सकिनेछ।

(५) उद्योग दर्ता गर्ने निकायले उपदफा (४) बमोजिम प्रतिलिपि जारी गरे पनि उद्योगको अभिलेख सम्बन्धी विवरण पछ्छ अन्यथा प्रमाणित हुन आएमा उद्योग दर्ता गर्ने निकायले निर्णय गरी त्यसै प्रतिलिपि रद गर्न सकिनेछ।

२७५
(६) उद्योग दर्ता गर्ने निकायमा रहेको तुनै उद्योगसङ्ग सम्बन्धित कार्यालय वा अभिलेख सम्बन्धित उद्योग वा त्यस्तो उद्योगसङ्ग स्वाभित्व भएको य्वक्ति वाहेक अन्य कसैलाई उपलब्ध गराउन आवश्यक।

तर अनुसंधान वा सरकारी काम कार्यालयको सिलसिलमा तुनै अदालत, सरकारी कार्यालय वा निकायवाट माफ भएको अवस्थामा त्यस्तो अदालत, सरकारी कार्यालय वा निकायलाई अभिलेख उपलब्ध गराउन बाधा पुन्यएको मानिने छैन।

(७) उद्योग दर्ता गर्ने निकायले आफू सङ्ग रहेको उद्योग सम्बन्धी अभिलेख, कार्यालय वा अन्य कुनै विवरण विघटौँ रुपमा समेट त्रुटिहरू भएकाले त्यस्तो अदालत, सरकारी निकायले विद्युत निर्णय भण्डाको बनाई अन्य सरकारी निकायसङ्ग विघटौँ योजनामा आदान प्रदान गर्न सकिनेछ।

परिच्छेद-३
उद्योगको वर्गीकरण तथा स्पष्ट पूजी

१७. उद्योगको वर्गीकरण: (१) यस ऐनको प्रयोजनको लागि उद्योगहरूलाई देहाय बमोजिम वर्गीकरण गरिएको छः-

(क) लघु उद्यम: दफा ८ बमोजिम अनुमति लिनु पनि उद्योग बाहेक देहायको अवस्था भएको उद्योगलाई लघु उद्यम मानिनेछ।

(१) घर जगा बाहेक बढीमा बीस लाख रुपैयाँसम्मको स्थिर पूजी रहेको।

(२) उद्यमी स्वयं उद्योगको सञ्चालन र व्यवस्थापन व्यक्ति रहेको।

(३) उद्यमी सहित बढीमा नौजनसम्म कामदार रहेको।

(४) वार्षिक कारोबार एक करोड रुपैयाँभन्दा कम रहेको।

(५) इंजीनियर, उपकरण वा मेसिनको प्रयोग गरेको भएमा इंजीनियर, उपकरण वा मेसिनमा खपत हुने विघटौँ उज्ज्वल देखि अन्य तेल इंजीनियरको क्षमता बीस हजार नेप्शार वा सोभन्दा कम रहेको।

(ख) घरेलू उद्यम: देहायको अवस्था भएको उद्योगलाई घरेलू उद्योग मानिनेछ।

(१) परस्परागमन सीप र प्रविधिमा आधारित,

(२) श्रममूलक र खास सीप वा स्थानीय कच्चा पदार्थ २९९
एवं स्थानीय प्रविष्टि, कला तथा संस्कृतिमा आधारित,

(२) इतिहास, उपकरण वा मेस्निक प्रयोग गरेको भएमा वद्धीमा पचास क्रिोवाटसम्मको ध्वनिको विवरण प्रयोग गरेको,

(४) अनुसूची-२ मा उल्लेख भए बमोजिमका उद्योगहरू।

(ग) साना उद्योग: लघु उद्यम र घरेलु उद्योग वाहकको पन्थ्र करोड रुपैयाँसम्म स्थिर पूँजी भएको उद्योग,

(घ) महोत्त्व उद्योग: पन्थ्र करोड रुपैयाँमंडा वढी पचास करोड रुपैयाँसम्म स्थिर पूँजी भएको उद्योग,

(ड) धाम उद्योग: पचास करोड रुपैयाँमंडा वढी स्थिर पूँजी भएको उद्योग।

(१) उपदफा (१) मा उल्लेख उद्योगलाई त्यस्ता उद्योगहरू उत्पादन हुने वर्तमान संस्थालाई आधारित वाहकको प्रकृतिमा आधारित वमोजिम वर्गीकरण गरिएको छ:-

(क) ऊजरमूलक उद्योग: ऊजरी उत्पादन गर्ने व्यवसायमा संलगन अनुसूची-३ मा उल्लेख उद्योगहरू,

(ख) उत्पादनमूलक उद्योग: कच्चा पदार्थ, सहायक कच्चा पदार्थ वा अर्थप्राप्त कच्चा पदार्थको प्रयोग वा प्रशोधन गरी मालवस्तु उत्पादन गर्ने उद्योगहरू,

(ग) कृपत्व तथा बन पैदावारमा आधारित उद्योग: कृपत्व वा बन पैदावारमा आधारित कच्चा पदार्थकार कुनै वर्तमान उत्पादन गर्ने वा कृपत्व वा बन पैदावारसम्म सम्बन्धित अनुसूची-४ मा उल्लेख उद्योगहरू,

(घ) खनिज उद्योग: खनिज उत्खनन् वा प्रशोधन गरी कुनै धातु वा धातु वाहकका खनिज पदार्थ उत्पादन गर्ने उद्योगहरू,

(ड) पूर्णाधार उद्योग: भौतिक पूर्णाधार निर्माण गरी सञ्चालन गर्ने अनुसूची-५ मा उल्लेख गरिएका उद्योगहरू,

(च) पर्यटन उद्योग: पर्यटन सेवासम्म सम्बन्धित अनुसूची-६ मा उल्लेख उद्योगहरू,

(छ) सूचना प्रविष्टि, सधार प्रविष्टि तथा सूचना प्रसारण प्रविष्टिमा आधारित उद्योग: सूचना सञ्चालन, प्रशोधन र प्रसारणका लागि
प्रबिधि प्रयोग गरी सूचना, सजावट वा सूचना प्रसारण प्रबिधि को सेवा सल्यान्त्र गराउने अनुसूची-७ मा उल्लिखित उद्योगहरू:

(ज) सेवामुलक उद्योग: सेवा उत्पादन वा प्रदान गर्ने अनुसूची-५ मा उल्लिखित उद्योगहरू।

(३) कुनै उद्योगको दफा १२ बमोजिम पूँजी वृद्धि, धमता वृद्धि, उद्देश्यमा थप, परिवर्तन वा हरेकर भएमा त्यस्तो उद्योग उपदफा (१) बमोजिम जुन वर्गमा पन्छो हो सोही वर्गमा स्वत: बर्गीकृत भएको मानिन्छ।

(४) यस दफामा अन्यप्रकार जुनसुकै कुरा लेखिएको हए तपाईं बोर्डको सिफारिसमा नेपाल सरकारले नेपाल राज्यपत्र सूचना प्रकाशन गरी कुनै उद्योगलाई उद्योगको वर्गीकरणमा समावेश गर्न वा कुनै एक वर्गमा समावेश भएको उद्योगलाई कुनै अको उपयुक्त वर्गमा रहने गरी व्यवस्था गर्न सक्नेछ।

(५) प्रचालन कानून बमोजिम दर्ता भएका तेकिए बमोजिमका सहकारी संस्थाले सो संस्थाको स्वामित्व रहने गरी उद्योग दर्ता गर्न चाहेमा यस ऐन बमोजिम उद्योग दर्ता गर्न सक्नेछ।

(६) यो ऐन प्रारंभ हुनु अधि दर्ता भएका उद्योगहरूले यो ऐन बमोजिम वर्गीकरण हुन चाहेमा उद्योग दर्ता गर्न निकायले तेकिए बमोजिमको वग्रिया पूरा गरी वर्गीकरण अधारान्त गर्न सक्नेछ।

(१) नेपाल सरकारले नेपाल राज्यपत्र सूचना प्रकाशन गरी उपदफा (१) वा (२) बमोजिमको वर्गीकरणमा आवश्यक हरेकर गर्न सक्नेछ।

१५. उद्योगको स्थिर पूँजी: (१) यस ऐनको प्रयोजनको लागि उद्योगको स्थिर पूँजीको मूल्याङ्कन गर्न देखि को सम्पत्तिलाई आधार मानी मूल्याङ्कन गरिनेछ:—

(क) जमिन तथा जमिनमुक्ति (अण्डरग्राउण्ड), अन्तरिक्ष, जल, वा जलमुक्ति निर्माण वा सुधार भएका भौतिक संस्थान,

(ख) जमिनमात्र निर्माण भएका भौतिक संस्थान (जस्तै: ढल निकास, आन्तरिक सडक, खानेपानीका संस्थान, पानी आपूर्ति गर्न प्रणाली),

(ग) उद्योगको कार्यालय, कारखाना, भवन वा गोदाम घर,

(घ) कर्मचारी वा कामदारका लागि निर्माण भएको आवास भवन,

(ड) विविध आपूर्ति तथा सोसाई सम्बन्धित उपकरण र प्रणाली,

(च) मेसिनरी, उपकरण, ओजार तथा तिनका जोडेका पार्टपूर्ण,

(छ) परिवहनका साधन,
(ज) पूजीगत प्रकृतिका कार्यालय सामग्री तथा उपकरण,
(ड) फिक्सचर तथा फार्मिचर,
(ज) सबार सामग्री तथा सोसाइ गम्बरीक्षित उपकरण र प्रणाली।

(२) उपरोक्त (१) मा उल्लिखित सम्पत्ति अतिरिक्त उद्योग स्थापना हुनेबाट अधि वा निर्माणका विभिन्न चरणमा भएको देखायका खर्चलाई पनि उद्योगको स्थिर पूजीको रूपमा मूल्याङ्कन गरिनेछ:-

(क) पूजीकृत गरिने प्राधिकता तथा सुपरिवेक्षण खर्च,
(ख) पूर्व लगानी तथा पूर्व सञ्चालन खर्च,
(ग) पूजीकृत हुने व्याज खर्च,
(घ) उद्योग सञ्चालन पूर्वको बातावरणीय अध्ययन र अनुसन्धान खर्च।

19. राष्ट्रिय प्राधिकताप्राप्त उद्योग: अनुसूची-९ मा उल्लिखित उद्योगहरूलाई राष्ट्रिय प्राधिकताप्राप्त उद्योग मानिनेछ।

परिभाषा-४

औद्योगिक तथा लगानी प्रबंधन बोर्ड सम्बन्धी व्यवस्था

20. बोर्डको गठन: (१) देखाय यन्त्रज्येस्तिक एक औद्योगिक तथा लगानी प्रबंधन बोर्ड गठन गरिएको छ:

(क) उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री वा राज्यमन्त्री - अध्यक्ष
(ख) सदस्य, राष्ट्रिय योजना आयोग (उद्योग क्षेत्र हेतृ) - सदस्य
(ग) राम्रोट, नेपाल राष्ट्र वैज्ञानिक - सदस्य
(घ) सचिव, मन्त्रालय (उद्योग सम्बन्धी विषय हेतृ) - सदस्य
(ड) सचिव, अर्थ मन्त्रालय - सदस्य
(च) सचिव, श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय - सदस्य
(छ) सचिव, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय - सदस्य
(ज) सचिव, वन तथा वातावरण मन्त्रालय - सदस्य
(झ) प्रमुख कार्यकारी अधिकृत, लगानी बोर्ड नेपाल - सदस्य

२८२
(ज) सहसचिव, ओधोगिक तथा लगानी प्रबन्धन महाशाखा, मन्त्रालय - सदस्य
(ट) अध्यक्ष, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ - सदस्य
(ठ) अध्यक्ष, नेपाल उद्योग परिसंघ - सदस्य
(ठ) अध्यक्ष, नेपाल घरेलू तथा साना उद्योग महासंघ - सदस्य
(उ) अध्यक्ष, महिला उधमी महासंघ - सदस्य
(ण) उद्योग श्रेणीका विज्ञान/रस्त्याचार कम्तीमा एकजना महिला उधमी सहित मन्त्रालयवाट मनोनीत दुईजना - सदस्य
(त) महानिर्देशक, उद्योग विभाग -सदस्य-सचिव।

(२) उपदफा (१) को खण्ड (क) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापमा मन्त्रालयमा मनोनी तुईन नियुक्त भएको अवस्थामा राज्यमहान्त्री बोइको सदस्यको रूपमा रहेको थिए।

(३) बोइको आकाशक देखि यसमा सम्बन्धित विषयको विज्ञा, नेपाल सरकार वा देशका सरकारको कुनै पदाधिकारी वा अधिकृत कम्मचारीलाई बोइको बैठकमा आमन्त्रण गर्न सक्नेछ।

(४) बोइको बैठक कम्तीमा दुई महिनाको एक पटक र आवश्यकता अनुसार जुनसुकै बक्षित बस्न सक्नेछ।

(५) बोइको सदस्य सचिवाल्य बोइको अध्यक्षसंगको परम्परागत बोइको बैठकमा पेश हुने कार्यसूची निर्धारण गरी सोको जानकारी बोइको बैठक बस्तुमन्त्रा कम्तीमा चौकीले घटना अगाडि सधै सदस्यलाई उपलब्ध गराउनु पर्नेछ।

(६) बोइको बैठकमा निर्णयको लागि पेश हुने कुनै कार्यसूचीको सम्बन्धमा बोइको कुनै सदस्यको निजी सरकार वा स्वर्ण रहेको भएमा ल्यस्तो कार्यसूचीको सम्बन्धमा हुने निर्णय प्रक्रियाको निजी भाग लिन पर्नेछ।

(७) उपदफा (६) विपरीत हुने गरी निर्णय भएको देखि बोइको भएको ल्यस्तो निर्णय स्वत: जदाहरु गर्न सक्नेछ।

(८) बोइको गरेका बोइको सदस्य सचिवाल्य प्रमाणित गरिएको राखु पर्नेछ।

(९) बोइको सचिवाल्य विभागमा रहेको थिए।

(१०) बोइको बैठक सम्बन्धी अन्य कार्याङ्कन मिले आफैले निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ।

२९. बोइको काम, कर्त्तय र अधिकार: (१) यस ऐनमा अन्यत्र तोकिएका काम, कर्त्तव्य र आधिकार परिषद् २८३
अधिकारका अतिरिक्त बोर्डको काम, कर्तव्य र अधिकार देखाय बमोजिम हुनेछः-

(क) ओधप्रमिक प्रबन्धन, लगानीको संरक्षण, अभिवृद्धि तथा ओधप्रभुत्वीकरण सम्बन्धी नीति तत्त्वमा तथा नीतिगत निर्णय गर्न नेपाल सरकारसम्बन्धी सिफारिस गरेँ।

(ख) मुलुकको समग्र ओधप्रभुत्वीकरण सम्बन्धी नीतिगत, कानूनी, संस्थानी र प्रक्रियागत संस्करण एवं कार्य प्रणालीको नियमित समीक्षा गर्न त्यसमा आवश्यक सुरु गर्न नेपाल सरकार समथ सिफारिस गरेँ।

(ग) प्रभुत्वको साधारण आधीनमा रही विदेशी लगानी र प्रबन्ध हल्कान्तरण सम्बन्धी आवश्यक नीतिगत निर्णय गर्न नेपाल सरकारसम्बन्धी सिफारिस गरेँ।

(घ) ओधकृत नियम-निष्कर्षण सम्बन्धी नीति तत्त्वमा तथा नीतिज्ञ निर्णय गर्न नेपाल सरकारसम्बन्धी सिफारिस गरेँ।

(ड) मुलुकको ओधकृत विकासको स्थितिको समग्र नूतनाङ्कन तथा समीक्षा गरी आवश्यक कदम चलन नेपाल सरकार समथ सुझाव तथा सिफारिस गरेँ।

(च) उद्योगीको गुणस्रोत सुनवाइ गरी समस्या समाधान गरेँ र गराउने तथा सम्बन्धित निकायलाई मार्गदर्शन गरेँ।

(छ) उद्योगको स्थर र वर्गीकरण तथा प्रकृतिका थपघट र परिवर्तन गरु पनेका भएमा नेपाल सरकार समथ सिफारिस गरेँ।

(ज) ओधकृत क्षेत्रमा स्वदेशी तथा विदेशी लगानी अभिवृद्धि गरेँ समन्वय आवश्यकता अनुसार अध्ययन, अनुप्रयोग र तथा सर्वेक्षण गरेँ गराउने।

(झ) सार्वजनिक, निजी र सहकारी क्षेत्रको प्रभावकारी, समन्वय तथा सामन्जस्यपूर्ण सहकार्यमा प्रतिपालनको ओधकृत बालबरण निर्णय गर्न आवश्यक कार्य गरेँ गराउने。

(ञ) ओध व्यवसाय विकास र विस्तारका लागि फ्रेंडश तथा स्वाथ महत्त्वी तहस्वयं समन्वय गरु र पनेका नितिज्ञ मार्गदर्शन दिने र समन्वयको आवश्यक व्यवस्था मिलाउने।

(ट) उद्योग समन्वयको कुनेका कानूनको कार्यनवयनमा कुनेका बाधा, अंकवाट र दिविषय उत्पन्न भएमा त्यसको समाधानको लागि सहजीकरण गरेँ।
(२) एकल बिन्दु सेवा केन्द्रको सञ्चालन सम्बन्धमा समन्वय बा सहजीकरण गरेका प्रावधानमा अत्यावश्यक गर्न सक्छ
(३) तोकिए बमोजिमका अन्य कार्य गर्नु बा गराउने।
(२०) बोर्डले आफ्नो काम, कर्त्तव्य र अधिकारमध्ये केही अधिकार नपाल सरकारको कुनै निकाय बा अधिकृतलाई प्रत्यायोजन गर्न सक्नेछ।
(२२) बोर्डले आफ्नो कामको अर्जनको अधिक वर्ष समाप्त भएको मिलिए तीस दिनस्तित मन्त्रालय समक्ष पेश गर्ने पर्ने। मन्त्रालयले यसको प्रतिवेदन आफ्नो वेबसाइटमा प्रकाशित गरेका भने।
(२३) गोपनीयता कायम राख्नु
(१) बोर्डको कामको सल्लालामा आफ्नो जानकारीमा आएको कुनै सूचना अनिर्दिष्ट तबकले अन्तर्गत कुनै व्यक्तिलाई उपलब्ध गराउन बा काम लाभ, हित बा फाइडल लागि प्रयोग गर्न र गराउनै हुनेछ।
(२) उपदफा (१) विराजमान बोर्डको अध्यक्ष, सदस्य, सदस्य-सचिव, वैज्ञानिकमा आमान्त्रित व्यक्ति बा कर्मचारीले कुनै काम गरेका निजले पट्टी आयोजन गर्न नयन भएको मानिन्छ। गोपनीयता भएको गर्न प्रत्येक सदस्यको अभिलक्षण राखिन्छ।

२३. प्रदेश औपचारिक तथा लगानी प्रबद्ध बोर्ड सम्बन्धी व्यवस्था: (१) प्रदेशमा दर्जै भएका सञ्चालन हुने उद्योगमा लगानी प्रबद्ध गर्न प्रदेश कानून बमोजिम एक प्रदेश औपचारिक तथा लगानी प्रबद्ध बोर्ड गठन गर्न सकिनेछ।
(२) उपदफा (१) बमोजिम स्थापित प्रदेश औपचारिक लगानी प्रबद्ध बोर्डको काम, कर्त्तव्य र अधिकार देखि बमोजिम हुनेछ:—
(क) प्रदेशको समग्र औपचारिक प्रबद्धको समबन्धमा नियमित समितिहरु गर्न त्यसमा आवश्यक बुझान गर्न प्रदेश सरकार समाप्त सिफारिस गरेका प्रदेशको लागि दिनो गर्न सकिनेछ।
(ख) औपचारिक प्रदेशको नियन्त्रण सम्बन्धी नीतिहरुले लागि व्यवस्था गर्न आवश्यक कार्य गरेका प्रदेशको समग्र सम्बन्धी सिफारिस गरेका प्रदेशको लागि दिनो गर्न सकिनेछ।
(ग) प्रदेशको औपचारिक कार्यवाहीले विकासको स्थितिलाई समग्र मूल्याङ्कन तथा समाधान गर्न उचित निर्देशना गर्न प्रदेशको लागि दिनो गर्न सकिनेछ।
(घ) प्रदेशको उद्योग व्यवसायीहरुले गुनाहो सृजन गर्न समस्या समाधान गर्न बा गराउने तथा समचित्रित निर्देशनाको मार्गदर्शन गरेका प्रदेशको लागि दिनो गर्न सकिनेछ।
(ड) प्रदेशसङ्गठनका औपचारिक क्षेत्रसङ्गठनलाई अनुसार अध्ययन, अनुसन्धान तथा
सर्वेक्षण गरेको छ। 

(२) प्रदेशभित्र सार्वजनिक, निजी र सहकारी क्षेत्रको प्रभावकारी, समाजसेवाकर्म र सामाजिक पूर्ण सहकार्यमा प्रतिस्पर्धात्मक आधारित वातावरण निर्माण गर्न आवश्यक कार्य गरेको छ। 

(३) आधारित व्यवसाय विकास र विस्तारका लागि प्रदेश तथा स्थानीय तहहरू तहहरूको समन्वय गर्न पर्ने विषयमा आवश्यक मार्गदर्शन गरेको र समन्वयको आवश्यक व्यवस्था भएको छ। 

(४) उद्योग सम्बन्धी कुनै संगठनको कार्यरत निर्माण सामान्यता कुनै दिविका उन्नयन भएको त्यसको समाधान गरिएको छ। 

(५) प्रदेशमा तर्क भएका उद्योगको प्रबन्धनको सम्बन्धमा अन्य आवश्यक कार्य गरेका छ। 

(६) प्रदेश आधारित लगानी प्रबन्धन बोर्डले प्रदेशको आधारित तथा लगानी प्रबन्धनका लागि आवश्यक देखि विषयमा सम्बन्धित प्रदेश मन्त्रालय मार्फत् मन्द्रिमा सुझाव तथा सिफारिस गरेको छ। 

परिच्छेद-५ 
उद्योगलाई प्रदान गरिने प्रोत्साहन, छुट, सुविधा वा सहलियत सम्बन्धी व्यवस्था 

२४. आयकर सम्बन्धी छुट, सुविधा वा सहलियत: (१) यस प्रकार अन्तर्गत दर्ता भएको उद्योगलाई कर सम्बन्धी प्रचलित कानून बमोजिमको छुट, सुविधा वा सहलियत प्राप्त हुनेछ। 

(२) उपदर्फ (१) को सर्वसामान्यतामा प्रतिकूल असर नपर्ने गरी उद्योगलाई देहाय बमोजिमको आयकर छुट, सुविधा वा सहलियत प्रदान गरिनेछ:- 

(३) उत्पादनसुरुक्षा उद्योगलाई आर्जित आयमा लागाने कर्को दरमा बीच प्रतिमा छूट हुनेछ र त्यसतो उद्योगले आफ्नो उत्पादन निर्माता गरी आर्जित गरेको दरमा आयमा लागाने कर्को दरमा थप पाँच प्रतिमा आयकर छुट, 

(४) सडक, पुल, सुरुहुँ, रोपेज, रेल्वे, ट्राम, ट्रॉलीबस, विमानस्थल, आधारित संचालन एवं पूर्वाधार कम्प्लेक्स जस्ता पूर्वाधार उद्योगलाई लगानी गरी सहलियत गरेमा सोवार प्राप्त आयमा 

२५६
लागि उक्रलो दरमा चालिस प्रतिशततले छुट,
(ग) अनुसूचि-१० मा उल्लिखित अति अविकसित, अविकसित र कम विकसित क्षेत्रमा स्थापित फलफूलमा आधारित ब्राणडी, साइडर एवं बाइन उत्पादन गरिन उद्योग बाहिकका उत्पादनमुलक उत्घोगले व्यावसायिक उत्पादन र कारोबार सुरु गरेको मिलिने दश वर्षसम्म प्रबँधित कानून बमोजिम लागि आयकरलो दरमा क्रममा; नलेख, असी र सत्री प्रतिशत छुट,
(घ) अति अविकसित क्षेत्र र अविकसित क्षेत्रमा स्थापित फलफूलमा आधारित ब्राणडी, साइडर एवं बाइन उत्पादन गरिन उद्योगलाई कारोबार सुरु गरेको मिलिने दश वर्षसम्म क्रममा; चालिस र पत्त्री प्रतिशत आयकर छुट,
(ड) स्वदेशी चिया उत्पादन र प्रशोधन गरिन उद्योग, त्यसपछिकाको कारोबार गरिन 'डेरी' उद्योग र कपडा उत्पादन गरिन उद्योगले आफ्नो उत्पादन विक्री गरी प्राप सोर्जलो आयमा लागि आयकरलो दरमा पचास प्रतिशततले छुट,
(च) कुरै व्यक्तिले बौद्धिक सम्पति निम्नत वापस प्राप रोयलटी आयमा लागि आय करेको दरमा चालिस प्रतिशततले छुट,
(छ) कुरै व्यक्तिले बौद्धिक सम्पति को हस्तान्तरणाङ्का बिक्री गरी प्राप सोर्जलो आयमा लागि आयकरलो दरमा पचास प्रतिशततले छुट,
(ज) एक अवर्मन्डा बृहीको पूँजी लगानीमा स्थापना हुने र पौच सयभन्दा बढीलाई वर्षवरी ने प्रत्यक्ष रोजगारी प्रदान गरेको उत्पादनमुलक र सेवामुलक उत्घोगलाई कारोबार सुरु गरेको मिलिने पौच वर्षसम्म पूँजी रुपमा आयकर छुट दिउ त्यसपछिको तीन वर्षसम्म लागि करेको पचास प्रतिशत आयकर छुट,

तर हाल सञ्चालनमा रहेका यस्ता उद्योगले कम्तोमा पत्त्री प्रतिशत जडिन श्रमता बृद्धि गरी दुई अर्थ पूँजी पुनलाई नीन सयभन्दा बढीलाई वर्षवरी ने प्रत्यक्ष रोजगारी प्रदान गरेमा त्यससे क्षमता बृद्धिकाट प्राप भएको आयमा पौच वर्षसम्म पूँजी रुपमा आयकर छुट दिउ त्यसपछिको तीन वर्षसम्म लागि करेको पचास प्रतिशत आयकर छुट हुनेछ।

२८७
सन २०८० साल चैत्र महिनामा जलविद्युतको व्यापारिक रूपमा उत्पादन, प्रसारण र वितरण सुरू गर्ने अनुमतिलाई यस्तो व्यक्ति वा निकाय वा सौंभव, बायु तथा जैविक पदार्थहरू उत्पादन हुने विनियम आयोजकलाई पहिलो दश वर्षसम्म पूर्ण आयकर छूट र त्यसपछि वर्षसम्म पचास प्रतिशत आयकर छूट।

तर यो ऐन प्रारम्भ हुँदै बैन व्यापारिक उत्पादन प्रारम्भ गरिपछिला अनुमतिलाई व्यक्ति रहेको हकमा अनुमतिलाई प्राप्त गरिका बैनको व्यवस्था लागू हुनेछ।

खनिज (चुनढुङ्गा बाहेक), पेट्रोलियम पदार्थ, प्राकृतिक र्यास तथा इन्डस्ट्री अनेकश्च तथा उत्क्रम गर्ने व्यक्तिले सन २०८० साल चैत्र महिनामा व्यापारिक रूपमा कारोबार सञ्चालन गरेका कारोबार सञ्चालन गरेको मित्र पहिलो सात वर्षसम्म पूर्ण आयकर छूट पाउनेछ र त्यसपछि तीन वर्षसम्म पचास प्रतिशत आयकर छूट।

(त) दुई अवसन्ध बढीको पूर्ण लगानीमा स्थापना हुने पर्यटन क्षेत्रमा सञ्चालन सम्बन्धित उद्योगलाई कारोबार सुरू गरेका मित्र पाँच वर्षसम्म पूर्ण रूपमा आयकर छूट र त्यसपछि तीन वर्षसम्म आयकरको दरमा पचास प्रतिशत छूट।

(घ) नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोखे नामयास्ल सम्बन्धी (जुलोछकल), भूशास्त्र सम्बन्धी (जियोलोजिकल), जीवविज्ञानी (बायोटेक) सम्बन्धी पार्क सञ्चालन, प्रबिधि पार्क र सूचना प्रबिधि पार्कमा स्थापित सफ्टवेयर विकास, तथ्या प्रशोधन, साइबर क्षेत्र, डिजिटल स्थापना सम्बन्धी उद्योगलाई आयमा लागे कर्को पचास प्रतिशत छूट।

(ङ) देहायका सङ्घयामा नेपाली नागरिकलाई रोजगारी दिने देहायका उद्योगलाई देहाय बमोजिमको छूट सुविधा प्रदान गरिने।

(ि) तीन सय वा सोभन्द बढी नेपाली नागरिकलाई रोजगारी नै प्रत्यक्ष रोजगारी दिने उत्पादनमूलक उद्योग र सूचना प्रबिधि उद्योगलाई सो वर्षको आयमा लागे कर्को पन्न प्रतिशत।

२५
(२) बाह रूप वा सोभन्दा बढी नेपाली नागरिकलाई वर्षभर ने प्रत्यक्ष रोजगारी दिने उत्पादनमूलक उद्योग तथा सूचना प्रबंधित उद्योगलाई सो वर्षको आयमा लागरे कर्को पच्चीस प्रतिशत, 

(३) उपखण्ड (१) वा (२) वर्मोजिम रोजगारीप्राप्त नेपाली नागरिकहरुलाई कम्तीमा बचानले, दिलत वा अपाहिता भएका व्यक्तिहरू रहेमा त्यस्तो उद्योगलाई सो वर्षको आयमा लागरे कर्को अधिक व्यय पन्न प्रतिशत।

(४) उद्योगले आफ्नो नृत्यको तथा कर्मचारीको दीर्घकालीन हित वा कल्याणकारी कार्यहरू, जस्तै: रीवन वीमा, स्वास्थ्य सुरक्षा, योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा, शिक्षा तथा लालिम, शिक्षु स्थायी रूपमा शारीरिक तन्दुरस्तीका लागि खेलकुद तथा व्यवायममा गरेको खर्च आयकर प्रयोजनको लागि कट्टी गर्न पाउने,

(५) कुनै उत्पादनमूलक उद्योगले आफ्नो कुल जनशक्तिमध्ये कम्तीमा वा उद्योग प्रतिशत प्राप्तीको कामदार राखेमा त्यस्तो कामदारलाई प्रशिक्षण दिन्छ दिनु पनि निर्माण खर्च, प्रशिक्षण खर्च र उद्योगमा कार्यरत जनशक्तिको उत्पादन अथवा विकासमा भएको खर्च रकम आयकर गणना प्रयोजनको लागि कट्टी गर्न पाउने,

(६) प्रूढ़ीकरण रोकथाम तथा नियन्त्रण गर्ने वा खर्च गर्ने वस्तुको पुन: प्रयोजन वा पुन: प्रयोग समेत गरी वातावरणमा न्यूनतम असर पार्ने पहलि तथा उपकरणमा भएको खर्चमध्ये उद्योग व्यवसायको समायोजित कर्ययोग्य आयको पचास प्रतिशतसम्म सोहो वर्ष खर्च कट्टी गर्न पाउने र त्यस्तो उद्योग व्यवसायको समायोजित कर्ययोग्य आयको सहभागिता अधिक खर्चलाई आगामी आय वर्षको सूचा पूजीकरण गरी हास कट्टी गर्न सकिने,

(७) ऊर्जा दक्षता अभिवृद्धि गरी ऊर्जा खपत घटाउन संग्राम युनियन पुनःयुनाने यन्त्र वा उपकरणमा लगानी गरेको सम्पूर्ण खर्च आयकर प्रयोजनको लागि कट्टा गर्न पाउने,

(८) उद्योगको उत्पादनलाई अभिवृद्धि गरी उत्पादनको लागि उद्योगको आयको दक्षता उत्पादनको लागि उत्पादनको आयको अनुपातमा अभिवृद्धि, अनुसार तथा विकास र नयाँ व्यवस्था सिमर्नालाई गर्न २८०।
लागेको खर्चमध्ये सो व्यक्तिभाव समालित सबै उद्योग व्यवसायको समायोजित कर्योग्य आयको पचास प्रतिशतसम्म खर्च कट्टी गर्न सकिने र समायोजित कर्योग्य आयको सीमाभन्ध अधिक खर्चलाई आगामी आय वर्षको सुहफा पुनीजीवन गरी हासकट्टी गर्न सकिने,

(१) उद्योगले व्यवसायसैग समविधित बजार प्रवर्धन, संविधान र विज्ञानको लागि भएको तोकिएको सीमासम्मको खर्च आयकरको प्रयोजनको लागि कट्टी गर्न पाउने,

(२) उद्योगको भौतिक सम्पत्तिको सुरक्षा गर्नको लागि भएको तोकिए बमोजिमको खर्च र त्वस्को बीमा बापत खुब भुक्तानी भएको प्रतिशत मात्रको खर्च आयकरको प्रयोजनको लागि कट्टी गर्न पाउने,

(३) उद्योगले नेपालमा दर्ज भएको वैश्विक सम्पत्ति अन्तर्गतको वैश्विक सम्पत्तिको स्वदेशमा संरक्षण गर्न लागेको खर्च आयकर प्रयोजनको लागि कट्टी गर्न पाउने,

(४) उद्योगले आफ्नै प्राप्त गरेको वैश्विक सम्पत्ति संरक्षणका लागि विदेशमा दर्ज गर्न लागेको शुल्क आयकर प्रयोजनको लागि खर्च कट्टी गर्न पाउने,

(५) उद्योगले कार छुट पाउने संस्थालाई चन्द्र र उपहार दिएको रकममध्ये एक लाख रुपैयाँ वा सो उद्योगको सो आय वर्षको समायोजित कर्योग्य आयको पाँच प्रतिशतसम्म जुन घटी हुन्छ, सो रकम आयकर प्रयोजनको लागि घटाउन पाउने,

(६) उद्योगले खास अवस्थमा नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशण गरी तोकिएको खासको लागि कुनै उद्योगले खर्च गरेको चन्द्र दिएको रकम आय निर्धारणको प्रयोजनको लागि पूर्ण र आत्मिक रूपमा कट्टी गर्न पाउने गरी तोक राखिने।

(७) उद्योगको खर्चमध्ये सो न्यूनसुकै कुआ लेखिएको भए तापनि सोही उद्योगको खण्ड (७) मा उल्लिखित उद्योग बाहेक सूचनाल्य उद्योग र मदराजन्य उद्योगले उल्लिखित कुनै पनि छुट तथा सुविधा पाउने छैन।

तर त्यस्ता उद्योगले प्रणविल्य कानून बमोजिम आफ्ना श्रमिक तथा कर्मचारीको दीर्घकालीन हित र कल्याणकारी कार्यमा गरेको खर्च, प्रूपण रक्षाम तथा नियन्त्रण गरेन, खेत गएका वस्तुको पुन: श्रोधन गरेन, वातावरणमा न्यूनतम २९०
असर पाने पद्धति तथा उपकरणमा लगानी गरेको खर्च, ऊर्जा, वित्तीय अभिवृद्धि गरि ऊर्जा उपयोग परीक्षण सघाउ पुनःयाउने यानिक उपकरणमा लगानी गरेको खर्च, अनुसन्धान तथा विकासमा गरेको खर्च लगायत व्यवसाय विरुद्धका लागि हुने वास्तविक खर्चहरु कट्टी गर्न पाउनेछन्।

(४) एउटै आयको सम्बन्धमा यस दफा व्यभिचारका एकभन्दा छूट पाउन सकेको अवस्था भएको उद्योगले आफूले रोजको कुनै एउटा छूट मात्र पाउनेछ।

(५) सृजनात्मक, मद्दराजन्य र क्यासिनोदेखि बाहेकका अन्य उद्योगले आफ्नो सञ्चित मुनाकालाइ सोही उद्योगको क्षमा विस्तार वा अन्य उत्पादनभूमिका वा ऊर्जा, मूलक वा कृपित तथा यस पैदावारमा आधारित उद्योगको लागि शेयरमा पूँजीकरण गरेको अस्थायी क्षमा लाभ वितरण स्वरुप लाग्ने लाभशालक करमा शत प्रतिशत छूट हुनेछ।

(६) यो ऐन प्रारम्भ हुँदा बढी दर्ता भए इस सलाहकार रहेका र यस ऐन व्यभिचार दर्ता भए इस सलाहकार आउने एक करोडतरम घिँसौ भएको घरेलू उद्योग र साना उद्योगलाई लाग्ने आयकरका परामर्श प्राप्त आयकर छूट हुनेछ।

२५. भन्सार महसुल सम्बन्धी छूट, सुविधा वा सहजलित: यस ऐन व्यभिचार दर्ता भएको उद्योगलाई देखाइ व्यभिचारको भन्सार महसुल छूट दिइनेछौँ-

(क) बर्गेड बेवर डेव्ह वा नगर धरौटी (पासबुक) को सुविधा नलिएको उद्योगहरू नियात गरेको हकमा अर्थ मन्त्रालयले डुँटी डू व्याकरणको दर निर्धारण गरी नेपाल राज्यरुद्रा सूचना प्रकाशन गरेछ। त्यसै निर्धारण भएको दर व्यभिचारको डुँटी डू व्याकरण रकम मन्त्रालयले एकल बिन्दु सेवा केन्द्र मार्फत फिर्ता गरेछ।

(ख) बर्गेड बेवर हाउस र नगर धरौटी (पासबुक) को सुविधा नलिएको उद्योगहरूले नियात गरेको हकमा अर्थ मन्त्रालयले डुँटी डू व्याकरणको दर निर्धारण गरी नेपाल राज्यरुद्रा सूचना प्रकाशन गरेछ। त्यसै निर्धारण भएको दर व्यभिचारको डुँटी डू व्याकरण रकम मन्त्रालयले एकल बिन्दु सेवा केन्द्र मार्फत फिर्ता गरेछ।

(ग) खण्ड (ख) मा जुनसुके कुरा लेखिएको भए तापनि नेपालमा उत्पादन नहुने व्यक्तिगत सामग्री समेत आयात गर्दा लाग्ने भन्सार महसुल तोकिएको धारा र कार्यविधिको अधीनमा रही धरौटी राखी आयात गर्न पाउनेछ।

(घ) खण्ड (फ) मा जुनसुके कुरा लेखिएको भए तापनि नेपालमा उत्पादन नहुने व्यक्तिगत सामग्री हकमा विभागले नेपालमा
उत्पादन नहुने भनी प्रमाणित गरी सृजित दिन सिफारिस गरेमा मात्र त्यस्तो उद्योगले खण्ड (ख) वमोजिमको सृजित पाउने।

(घ) कुनै उद्योगले आफ्नो उत्पादणको लागि आवश्यक पनेक कच्चा पदार्थ, सहायक कच्चा पदार्थ, प्याकेजिङ सामग्रीमा लागै भन्नसार महसुल सामान्यतया त्यस्तो कच्चा पदार्थबाट उत्पादन हुने तयारी बस्तुको आयातमा लागै भन्नसार दरभन्दा एक तह कम हुने,

(ढ) उद्योगले आफ्नो व्यवसायिक प्रयोजनको लागि आयात गर्न मेसिनरी वा दश किलोवाट वा सोभन्दा बढी भमातको जेनेरेटर वा ऑयॉगिक उपकरणमा न्यूनतम दरमा भन्नसार महसुल लाग्ने,

(च) गुणतर माध्यम गर्न प्रयोगशालाले गुणस्तर माध्यम गर्न प्रयोजनका लागि आयात गर्न मेसिनरी तथा वैज्ञानिक उपकरण र उद्योगले अनुसन्धान तथा विकासको लागि आयात गर्न मेसिनरी तथा उपकरणमा न्यूनतम दरमा भन्नसार महसुल लाग्ने,

(छ) निर्यात हुने ओयॉगिक वस्तुमा प्रयोग गरिने माध्यमिक वस्तु (इन्टरमिडियट गुड्स) उत्पादन गर्न उद्योगले उत्पादन सामग्रीमा लिरको भन्नसार महसुल निर्यात भएको परिमाणको आधारमा सम्बन्धित माध्यमिक वस्तु उत्पादन गर्न उद्योगलाई फिर्ता दिइने,

तर त्यस्तो रकम फिर्ता पाउन निर्यात गरिनको एक वर्षभित्र दरभन्दा निर्दिश हुने छैन।

२६. लघु उद्यमको लागि अन्य सृजित एवं सहलियत: (१) प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि यस ऐन वमोजिम लघु उद्यम दर्ता गर्न उद्योगले प्रधन वा दस्तुर लाग्ने छैन।

(२) यो ऐन प्रारंभ हुँदै स्थानीयमा रहेको र यस ऐन वमोजिम दर्ता भई सङ्कालनमा आउने लघु उद्योगलाई शत प्रतिष्ठा आयकर छुट हुने।

२७. महिलाउद्यमको लागि थप सृजित: (१) प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि महिलाउद्यमको मात्र स्वामित्व रहेको गरी उद्योग वा फर्म दर्ता गराएमा त्यस्तो उद्योग वा फर्म दर्ता गर्दा कानून वमोजिम लाग्ने दस्तुर वा शुलकमा पैतीस प्रतिष्ठा छुट हुने।

२९२
(२) प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापणि महिला उद्यमीको मात्र स्वामित्व रहने गरी दर्ता भएको उद्योगमा प्रयोग गरिएको ऐसको सम्पत्ति दर्ता गराइए दर्ता प्रचलित कानून व्याख्याति हार्दिक लाग्ने दस्तु बीस प्रतिशत छूट हुनेछ।

(३) महिला उद्यमीले कुनै ऐसको क्षेत्र र ऐसको प्रामाण्य नयाँ उद्योग स्थापना गर्न चाहेन त्यस्तो क्षेत्र स्थापना गर्ने निकायले स्थान उपलब्ध गराउन प्राथमिकता दिनु पर्नेछ।

(४) महिला उद्यमीको मात्र स्वामित्व रहेको उद्योगले आफ्नो प्राप्त उद्योग उत्पादन निर्यात गरने प्रयोजनको लागि कर्म बाए गरेमा महिला उद्यमीको व्यवसायको वित्तीय स्थितिको आधारमा महिला उद्यमीको लागि कर्म उपलब्ध गराउने कौशल्यले व्याख्याति माफि तोकिए व्याख्याति निर्यात कर्म उपलब्ध गराउन सकिनेछ।

२८. ऑडोलिक क्षेत्रमा स्थापित उद्योगहरूका सम्बन्धमा विशेष व्यवस्था: ऑडोलिक क्षेत्र, ऑडोलिक वन्नस्टर, ऑडोलिक किऱ्डोर र उद्योग प्रामाण्य स्थापना आएका उद्योगलाई नेपाल सरकारले प्रत्थान, छुट, सुविधा र सहुधलयत सम्बन्धमा विशेष व्यवस्था गर्न सकिनेछ।

२९. धन सुविधा तथा सहुधलयत: देहायका उद्योगहरूलाई २४, २५, २६, २७ र २८ मा उल्लिखित छूट, सुविधा तथा सहुधलयतका अतिरिक्त देहाय बमोजिमका धन सुविधा तथा सहुधलयत दिन सकिनेछ:—

(क) धन फैदाबाबार आधारित उद्योगलाई कबुलित बन लिम्बा आधारका शर्त तोकी कुनै खास क्षेत्रको धन प्रचलित कानून व्याख्याति भोगाधिकार उपलब्ध गराउन सकिनेछ,

(ख) उद्योगलाई आफ्नो प्रयोजनको लागि उत्पादन गर्नको विभूति सम्बन्धित कानून व्याख्याति लाग्ने दस्तु र रोयटली नलाग्नेछ।

(ग) उद्योगलाई आफ्नो प्रयोजनको लागि उत्पादन गर्नको विभूति बढी भई विक्री गर्न पचामा विक्री गर्ने विभूतिको परिमाणमा आफ्नी सहभागिता विवरण भएको दरमा प्रचलित कानून व्याख्याति विक्री गर्न सकिनेछ,

(घ) निर्यातमूलक उद्योग, विशेष आर्थिक क्षेत्र र सरकारी बन निजी ऑडोलिक क्षेत्रमा स्थापना हुने तोकिए व्याख्याति उद्योगलाई नेपाल सरकारले नेपाल राज्यमा सूचना प्रकाशन गरी धन सुविधा तथा सहुधलयत उपलब्ध गराउन सकिनेछ,

(ड) राष्ट्रिय प्राथमिकताप्राप्त उद्योग बन स्वदेशी कृषि फैलाउँथ, धम र २९३
सीपको अधिकतम उपयोग बा नेपालबिचे प्रबिधि बा वस्तुको अविष्कार गरी स्थापना भएका उद्योगहरूको लागि बोर्डको सिफारिसमा नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी थप सुविधा तथा सहलियत दिन सक्ने,

(च) विविध आपूर्ति नमाजेको समयको अनुपातका आधारमा उद्योगले तिने विविध महसुलमा लगाई आएको हिमाण्ड चार्ज तोकिएको आधारमा तोकिएको कार्यबिधिले अपनाई नेपाल सरकारले छुट दिन सक्ने,

(छ) अति अविकसित क्षेत्रमा उद्योग रीतिया गर्न सहकारी, लघु उद्यम, घरेलु र साना उद्योगलाई बीउ पृष्ठी (सिङ्ग क्यापिटल) को रीतिया नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोकेब्रमोजिम अनुवाद उपलब्ध गराउन सक्ने,

(ज) विदेशी लगानीमा सञ्चालित उद्योगलाई नयाँ वस्तुको उत्पादन तथा वजार विकास र प्रबिधि गर्नका लागि त्यस्तो उद्योगले विदेशी रूपमा मुल कम्पनीबाट उत्पादन सामानहरू तोकिए बमोजिमको शर्त र सीमाविधि रही निधित अविधि कार्यक्रम लागि आयात गरें अनुमात प्रदान गर्न सकिने,

(झ) सुलामन्थ र मदिरामन्थ उद्योग बाहेक दफा २७ को उपदफा २ बमोजिमको उत्पादनमूलक उद्योग, कृपि तथा बन पेदवर्गमा आधारित उद्योग र खिन्ज उद्योगलाई नेपाल सरकारले तोकिए बमोजिम प्रोत्साहन, छुट, सुविधा बा सहलियत उपलब्ध गराउन सक्ने,

(ञ) लघु, घरेलु र साना उद्योगले आफ्नो उद्योगको क्षमता अभिवृद्धि गर्न आवश्यक पनि मेसिनी, यन्त्र, उपकरण जस्ता नवीन प्रबिधि आयात गर्दा लागे भन्नात महसूलमा छुट दिन सकिने,

(ट) अधोमुक्त क्षेत्र, एकैप्रकारका वस्तु उत्पादन गर्ने केन्द्र (प्रोडकट स्पेशिफिक जोन) र उद्योग प्रामधिक सञ्चालनमा आएका उद्योगलाई नेपाल सरकारले प्रोत्साहन, छुट, सुविधा बा सहलियत सम्बन्धमा विशेष व्यवस्था गर्न सक्ने,

(ठ) नेपाल सरकारले अति अविकसित, अविकसित र कम विकसित क्षेत्रमा स्थापना हुने उद्योगलाई थप प्रोत्साहन, छुट, सुविधा बा सहलियत उपलब्ध गराउन सक्ने।

२९.४
30. जर्गा सम्बन्धी व्यवस्था: (१) यस ऐन वा प्रचलित कानून वमोजिम दर्ता भएका उद्योगका लागि आवश्यक जर्गा सम्बन्धित उद्योगीले प्रचलित कानून वमोजिम अफैले खिरद गर्नु पर्नेछ।

तर तोकिए वमोजिमका उद्योग सञ्चालन गर्ने उद्योगीले उद्योगका लागि आवश्यक जर्गा खिरद गर्न सकेको सोही व्यहोरा खुलाई जर्गा खिरद गर्न वा जर्गा उपलब्ध गराईदिन अनुरोध गरेका उद्योग दर्ता गर्ने निकायले जर्गा खिरद गर्न वा जर्गा उपलब्ध गराईदिन सम्बन्धमा आवश्यक समन्द्र र सहजीकरण गर्नेछ।

(२) जर्गा उपलब्ध गराउन समन्द्र र सहजीकरण गर्ने प्रक्रिया तथा अन्य व्यवस्था तोकिए वमोजिम हुनेछ।

31. लिजमा जर्गा उपलब्ध गराउने: (१) राष्ट्रिय प्राथमिकताप्राप्त उद्योग सञ्चालन गर्न नेपाल सरकारको स्वामित्वमा रहेको जर्गा आवश्यक पर्ने भएमा त्यस्ता उद्योगले आफूलाई आवश्यक पर्ने जर्गाको श्रेष्ठ खुलाई जर्गा उपलब्ध गराई दिन उद्योग दर्ता गर्ने निकाय सम्झा तोकिए वमोजिम निवेदन दिन सक्नेछ।

(२) उपदफा (१) वमोजिम निवेदन प्राप्त हुन आएमा उद्योग दर्ता गर्ने निकायले उद्योगलाई आवश्यक पर्ने जर्गा उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा आवश्यक कारणाही अगाडि व्यवस्था निर्णय गर्नेछ।

(३) उपदफा (२) वमोजिम निवेदन प्राप्त भएमा नेपाल सरकारले प्रचलित कानून वमोजिम त्यस्तो जर्गा उद्योग सञ्चालनको प्रयोजनको लागि सम्बन्धित उद्योगलाई लिजमा उपलब्ध गराउन सक्नेछ।

(४) उपदफा (३) वमोजिम नेपाल सरकारको स्वामित्वमा रहेको जर्गा लिजमा उपलब्ध गराए बापत उद्योगले लिजमा पर्ने रकम र लिज सम्बन्धी अन्य शर्तहरू नेपाल सरकार र सम्बन्धित उद्योगबीच हुने समझौतामा उलेख भए वमोजिम हुनेछ।

(५) यस दफा वमोजिम लिजमा जर्गा प्राप्त गरी सञ्चालन भएको उद्योग कुनै कारणवश सञ्चालन हुन नसकेका उपदफा (२) वमोजिम नेपाल सरकारले उपलब्ध गराएको जर्गाको लिज समझौता रकम: रद्द हुनेछ। त्यस्तो जर्गा नेपाल सरकारले विनाशक रकम: फिर्ता पाएको मानिनेछ।

(६) उद्योगलाई लिजमा जर्गा उपलब्ध गराउन सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिए वमोजिम हुनेछ।

32. जर्गाको अधिकतम हदबन्दी छुट्टै: (१) कुनै उद्योगलाई आवश्यक पर्ने जर्गा प्रचलित कानून वमोजिम राख पाउने जर्गाको अधिकतम हदबन्दी वढी भएमा सो वढी भएसम्मको जर्गा राखेछ छुट्टै पाउन त्यस्तो उद्योगले उद्योग दर्ता गर्ने निकाय समझा निवेदन दिन सक्नेछ।

२९५
(२) उपदफा (१) वर्मोजिम प्राप निवेदन उपर उद्योग दर्ता गर्न निकायले आवश्यक जौचनुगरी राय सहितको प्रतिवेदन मन्त्रालय समक्ष पेश गरेको छ।

(३) उपदफा (१) वर्मोजिम प्राप निवेदन उपर उद्योगको आवश्यकता र उद्योगको स्वीकृति स्कीम बार परियोजना प्रस्तावमा उल्लेख भएको तो त्यसै वर्मोजिम जस्ता अधीनमा रही नेपाल सरकारले हदवन्दीभन्दा बढी जरगा राख पाउने गरी छुट दिन सक्रिय छ। त्यसै हदवन्दीभन्दा बढी छुट दिएको जरगा जुन प्रयोजनको लागि छुट दिइएको हो सो बाहेक अन्य प्रयोजनमा प्रयोग गर्न पाउने छैन।

(४) उद्योगले प्रचलित कानून वर्मोजिम हदवन्दीभन्दा छुट पाएको जरगा स्वीकृति उद्देश्य वर्मोजिम उपर्योग गरे नगरको सम्बन्धमा उद्योग दर्ता गर्न निकायले तो किए वर्मोजिम अनुसार गरी र गर्न लगाई आवश्यक निर्देशन दिन सक्रिय छ।

(५) उपदफा (४) वर्मोजिम उद्योग दर्ता गर्न निकायले दिएको निर्देशन पालना नगरको पाइएको त्यसै उद्योगले राख अनुमति पाएको हदवन्दीभन्दा बढी जरगा नेपाल सरकारले प्रचलित कानून वर्मोजिम विनाशार्थ फिर्ता लिन सक्रिय छ।

(६) प्राप्तिलिङ्क कानून वर्मोजिम हदवन्दीभन्दा बढी जरगा राख अनुमतिप्राप उद्योगले त्यसै हदवन्दीभन्दा बढी राखेको जरगा बिक्री वितरण गर्न र कुनै प्रकारको हक हस्तान्तरण गर्न र बैठौ तथा वित्तीय संस्थामा स्थित राखी रुप लिन पाउने छैन।

(७) उद्योगको आवश्यकता, पूर्जी प्रकृतिको आधारमा उद्योगले राख पाउने अधिकतम जरगाको परिमाण, हदवन्दीभन्दा बढी जरगा उपलब्ध गराउने सम्बन्धी व्यवस्था तथा सो सम्बन्धमा उद्योगले पालना गर्नु पर्ने शर्त लगायतको मापदंड भूमिका सम्बन्धी प्रचलित कानूनको अर्थनीति रही तो किए वर्मोजिम हुनेछ।

33. प्रोत्साहन, छुट, सुविधा र सहलितको प्रत्याभूत: (१) यस एन वर्मोजिम उद्योगलाई उपलब्ध गराउने तिस्ता प्रोत्साहन, छुट, सुविधा र सहलितका कम्युन गर्न गरी कुनै व्यवस्था गरिने छैन।

तर यस तफाको कुनै व्यवस्थाले अप्रोत्साहन, छुट, सुविधा र सहलित उपलब्ध गराउन बाधा पुनर्याप्तको मानिने छैन।

(२) यो एन प्रारम्भ हुनुभन्दा तत्काल अधि वहाँ रहेको आधृतिक व्यवस्थाएँ एन, २०७३ अन्तर्गत अनुमति प्राप गरी र दर्ता गरी सञ्चालन्मा रहेको उद्योगले तो एन वर्मोजिम अवधि कितिएको प्रोत्साहन, छुट, सुविधा र सहलितका हकमा सोही एन वर्मोजिम र अवधि नकितिएको प्रोत्साहन, छुट, सुविधा र सहलितका हकमा यस एन वर्मोजिमको प्रोत्साहन, छुट, सुविधा र सहलित पाउने।

२९६
३३. राष्ट्रियकरण वा अधिग्रहण नगरीने:

(१) यस एन बमोजिम दर्ता भएको कुनै पनि उद्योग राष्ट्रियकरण गरिने छैन।

(२) कुनै पनि उद्योगलाई सार्वजनिक प्रयोजनको लागि बाहेक प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा अधिग्रहण गरिने छैन। सार्वजनिक प्रयोजनको लागि अधिग्रहण गर्नु पर्न सार्वजनिक प्रयोजनको उचित प्रक्रिया गर्न सकिन्छ।

३४. अधिग्रहणको सुरक्षा तथा व्यवस्था:

प्रचलित कानून वमोजिम स्थापना भएको उद्योगलाई आवश्यकता अनुसार नेपाल सरकारले तोकिए वमोजिम अधिग्रहण सुरक्षा उपलब्ध गर्ने।

३५. प्रत्साहन, छुट, सुविधा वा सहलितता को दुरुपयोग गर्न हुने:

(१) यस एन बमोजिम उद्योगले प्राप्त गर्ने प्रत्साहन, छुट, सुविधा वा सहलितता जुन प्रयोजनका लागि विदिएको हो सौही प्रयोजनका लागि मात्र प्रयोग गर्नु पर्ने।

(२) कुनै उद्योगले यो एन वा यस एन अन्तर्गत बनेको नियम विपरित हुने कुनै कार्य पूर्वक स्थापना र समयलाई यस परिच्छेद वमोजिमको प्रत्साहन, छुट, सुविधा वा सहलितता प्रदान गरिने छैन।

परिच्छेद-६

एकल बिन्दु सेवा केन्द्र सम्बन्धी व्यवस्था

३६. एकल बिन्दु सेवा केन्द्रको स्थापना:

(१) यस एन तथा प्रचलित अन्य कानून वमोजिम उद्योग वा लगानीकर्ति पाउने सेवा, प्रत्साहन, छुट, सुविधा वा सहलितता सरल एवं सहज प्रक्रियाभारता र नेपाल सरकारका विभिन्न नियामक सम्बन्ध गरिने कार्यहरू समयमै एक स्थानबाट उपलब्ध गराउने तथा उद्योग स्थापनाको अनुमति, दर्ता, विस्तार तथा खरीदीसम्मका उद्योग प्रशासन सम्बन्धी सेवाहरू प्रवाह गर्न
प्रयोजनको लागि नेपाल सरकारले तोकिए बमोजिम एकल बिन्दु सेवा केन्द्रको स्थापना गरी संगठनमा ल्याउन सकिएको छ।

(२) उपदफा (१) बमोजिमको एकल बिन्दु सेवा केन्द्र रहने स्थान, केन्द्रका माध्यमबाट उद्योगहरूलाई पुनःपाइने सेवा, केन्द्रमा रहने निकायको प्रतिनिधित्व तोकिए बमोजिम हुनेछ।

(३) एकल बिन्दु सेवा केन्द्रमा निकायको प्रतिनिधित्वको लागि सम्बन्धित निकायले आवश्यक सहकारी खटाउन पर्ने छ। त्यस्तै खटाउको त्यस्तौ त्यस्तो कर्मचारीलाई प्रचालित कार्यको अधीनमा रही अधिकारप्राप्त अधिकारीले आवश्यक अधिकारसमेत प्रयोजन गर्ने पर्ने छ।

(४) एकल बिन्दु सेवा केन्द्र सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ।

(५) उपदफा (१) बमोजिम एकल बिन्दु सेवा केन्द्रको स्थापना नभएसम्मको लागि नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी एकल बिन्दु सेवा संस्थालाई समिति गठन गर्ने छ।

३८. एकल बिन्दु सेवा केन्द्रको काम कर्तव्य र अधिकार:
(१) एकल बिन्दु सेवा केन्द्रको काम, कर्तव्य र अधिकार देखि बमोजिम हुनेछ्:–

(क) प्रचालित कार्यक्रमबाट बमोजिम कम्पनी, फर्म या उद्योगको दर्ता, अनुमति बाट इजाजत, तबीकरण, कारोबार अनुमति, श्रमनिवृद्धि र कम्पनी, फर्म या उद्योगको खरेजी (दामास्वारी) लगायतका उद्योग तथा व्यवसाय प्रसारनसङ्ग सम्बन्धित कार्य गर्ने,
(ख) प्रचालित कार्यक्रमबाट बमोजिम वित्तीय लगायतको स्वीकृति सम्बन्धी कार्य गर्ने,
(ग) प्रचालित कार्यक्रमबाट बमोजिम श्रम स्वीकृति र काय्य सहमति सम्बन्धी कार्य गर्ने,
(घ) प्रचालित कार्यक्रमबाट बमोजिम भिड़ा सुसाइड सम्बन्धी कार्य गर्ने,
(ड) प्रचालित कार्यक्रमबाट बमोजिम प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण र वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन सम्बन्धी कार्य गर्ने,
(च) उद्योगलाई आवश्यक पनि विषम, पानी, सडकाधारका साथ, जगारा सडक कर्ता वृहदधार सेवा उपलब्ध गराउने सम्बन्धित निकायसङ्ग सम्बन्ध गर्ने तथा अन्य निकायहरूबीच सम्बन्धको बिन्दु (फोकल पोइंट) सम्बन्धी कार्य गर्ने,
(छ) प्रविष्टत कानून वमोजिम उद्योग एवं लगानीकर्तालाई प्राप्त मुन्ने प्रावताहन, छुट, सुविधा वा सहजित प्रदान गर्न सम्बन्धमा नेपाल सरकारबाट भएका निर्णय कार्यन्वयन गर्न बागराउने,

(ज) प्रविष्टत कानून वमोजिम विदेशी मुद्रा विनिमय स्वीकृति सम्बन्धी कार्य गर्नें,

(झ) प्रविष्टत कानून वमोजिम स्थायी लेखा नम्ब्र प्रदान गर्नें,

(ञ) वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभाग र भन्सार विभागबाट प्रदान गर्न निकासी, प्रदानी नम्ब्र दिने कार्य र बगङ्गा बेच वा उएको सहजीकरण सम्बन्धी कार्य गर्नें,

(ट) बोडले आफ्ना काम, कार्यवा र अधिकार अन्तर्गत प्रत्यायोजन गरेका कार्यहरू गर्नें,

(ठ) उद्योगलाई आवश्यक र खानी लगायतका निकायात गरी स्वीकृति आवश्यक पने विषयमा निवेदन लिने र स्वीकृतिले उपलब्ध गराउन निकायात ल्याउन गर्नें,

(ट) उद्योग व्यवसाय दर्ता का लागि आवश्यक पने कामजात पहिचान गरी विभुताय स्वरूपमा लिने र स्वाति निकायमा विभुताय प्रणालीबाट अन्तर्निकायले योजना गर्ने गरी प्रणालीको विकास गरी कार्यान्वयन गर्नें,

(ढ) उद्योगलाई आवश्यक पने जगगा प्रासिमा आवश्यक समन्वय र सहजीकरण गर्नें, लियाउन जगगा उपलब्ध गराउन जगगा गर्नें र हदसद्यीन्द्रबाट बढी जगगा उपलब्ध गराउन आवश्यक समन्वय गर्नें,

(ण) आयात अनुमोदि लिनु पने मालवस्तु भएमा प्रविष्टत कानून वमोजिम अनुमोदि दिने र संकेतको लागि सिफारिस गर्नें,

(त) लगानी पोर्टलको स्थापना र सञ्चालन गरी लगानी सम्बन्धी सूचना तथा जानकारी उपलब्ध गराउने,

(थ) उद्योग व्यवसायलाई आवश्यक पने सबै प्रकारका सिफारिस तथा सहजीकरणको कार्य गर्नें,

(द) मन्त्रालय र बोडको निर्णय वा निर्देशन कार्यन्वयन गर्नें गराउने,

(ध) नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशान गरी तोकिदिएका अन्य कार्यहरू गर्नें।

२९९
(२) यस दफा बमोजिम एकल बिन्दु सेवा केन्द्रले गरेको निर्णय सम्बन्धित निकायले कार्यान्वयन गर्नु पर्ने छ।

(३) एकल बिन्दु सेवा केन्द्रको सञ्चालन, व्यवस्थापन एवं सो केन्द्रवाट प्रदान गरिने सेवा सुविधा तथा सहलियत र सोको प्रक्रिया सम्बन्धी व्यवस्था लोकले बमोजिम हुनेछ।

परिच्छेद-७
रुनण उद्योग सम्बन्धी व्यवस्था

३९. रुनण उद्योगको पहिचान: (१) उद्योगले आफ्ना व्यावसायिक उपाधिर नाम र कारोबार प्रामुख गरेको मिति विशेष न्यूनतम पौष्प सर्वसम्म सञ्चालनमा रहेको उद्योगको आफ्नो नियतकाल र व्यवस्थापक कम्जोरीका कारणले नभई कार्यालयहरुले परिस्थिति परि लगातार पछि लग्ने तीन वर्षसम्म उद्योगको जोडित अविश्वासन तीस प्रतिशत र सोभन्द्र क्रम अविश्वास सञ्चालन भई सो तीन वर्षको अवधिका लगातार घटाइयो सञ्चालन रहेको उद्योगगरी तोके बमोजिमको मापदंडका आधारमा तोके बमोजिमको कार्यविधि आफ्नो नेपाल सरकारले रुनण उद्योगको रूपमा घोषणा गर्न सक्ने।

(२) उपदफा (१) बमोजिम रुनण भई बन्द अवस्था रहेको उद्योगलाई रुनण उद्योगको स्कीम र परियोजना प्रस्ताव र तथा मन्त्रालयबाट भएको अध्ययनबाट निकियो छुट, सुविधा र सहसिद्ध सुलभ गराउँदै पुनः सञ्चालनमा आउन सक्ने देखिएमा नेपाल सरकारले त्यस्तो उद्योगको पुनरुत्थान, पुनर्निर्माण र तथा व्यवस्थापन गर्न नितिका लागि तोके बमोजिमको छुट, सुविधा र सहलियत सुलभ गराउन सक्ने।

(३) उपदफा (१) बमोजिम नेपाल सरकारबाट रुनण घोषित भएको उद्योगको सञ्चालनको लागि लगानीलाई र सहमतिमा खुनै सहकारी संस्थाले सञ्चालनको प्रस्ताव गरेका त्यस्तो सहकारी संस्थाको क्रम उसुचकता र समानार्थित क्रमेर हेरी तोकेको शर्तहरुको अवधिका रहेको त्यस्तो सहकारी संस्थामाफिक उद्योग सञ्चालन गराउन सक्नेछ।

४०. रुनण उद्योगको वर्गीकरण: दफा ३९, बमोजिम पहिचान भएका उद्योगहरुलाई तोके बमोजिमको मापदंडका आधारमा पूर्ण रुनण, रुनण र रुनण उनलाई उद्योगका रूपमा वर्गीकरण गरी त्यस्तो उद्योगहरुको व्यवस्थापनका लागि तोके बमोजिम आवश्यक व्यवस्था गर्न सक्नेछ।

४१. रुनण उद्योग सम्बन्धी सुविधा, सहलियत तथा छुट: प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तामाखो दफा ३९, बमोजिम रुनण उद्योगको रूपमा पहिचान भएको वा
दफा ४० बमोजिम वर्गीकरण गरिएको उद्योगले त्यस्तो उद्योगको विस्तार, पुनर्स्थापना वा विविधीकरणका लागि आयात गरेउन मेसिनरी, ऑजार वा उपकरणमा नेपाल सरकारले महसूल, शुल्क बा करमा पूर्ण बा आंशिक छुट्टि दिन सङ्खयातरिक गरेका छ र त्यस्तो उद्योगको विस्तार, पुनरसंचालन, वर्गीकरण, पुनरुत्थान, पुनर्निर्माण र व्यवस्थापनका लागि सुझाव दिन नेपाल सरकारले सम्बंधित क्षेत्रमा विशेष निर्देशको समिति गठन गरेका छ।

(२) उपदफा (९) बमोजिम गठित समितिको संरचना, काम, कार्यवाही र अधिकार तोकिले बमोजिम हुनेछ।

परिच्छेद-८

सजाय र पुनर्गठन सम्बन्धी व्यवस्था

(१) कसैले दफा ३ बमोजिम उद्योग डाक तयार गरेको उद्योग सञ्चालन गरेको पाइएको उद्योग डाक गर्नको निकायको सिफारिसमा मन्त्रालयले त्यस्तो उद्योगलाई तटकाल बन्द गर्न लगायाइ देखाउन बमोजिमको जरिबाना गरेका छ।

(क) लघु उद्यमको हकमा पौछ हजार रुपैयाँ,
(ख) घरेलु र साना उद्योगको हकमा पचास हजार रुपैयाँ,
(ग) मझौला उद्योगको हकमा पचास हजार रुपैयाँ,
(घ) ठूला उद्योगको हकमा पाउन हुने रुपैयाँ।

(२) कुनै उद्योगले आफ्नो उद्योग निपटी त्यस्तो उद्योग निकायको सिफारिसमा मन्त्रालयले त्यस्तो उद्योगलाई देखाउन बमोजिमको जरिबाना गरेका छ।

(क) लघु उद्यमको हकमा दुई हजार रुपैयाँसम्म जरिबाना गरेका छ,
(ख) घरेलु तथा साना उद्योगको हकमा पचास हजार रुपैयाँसम्म जरिबाना गरेका छ,
(ग) मझौला स्तरको उद्योग भए पाउन लाख रुपैयाँसम्म जरिबाना गरेका छ,
(घ) ठूला स्तरको उद्योग भए लाख रुपैयाँसम्म जरिबाना गरेका छ।

(३) कुनै उद्योगले दफा ९ बमोजिम तोकिले अवधिमित्र उद्योग सञ्चालन बा आफ्नो व्यवस्थापिक उत्पादन बा कारोबार प्रारम्भ गरेको जानकारी।
निर्दिष्ट उद्योग दर्जा गर्ने निकायको सिफारिसमा मन्त्रालयले देखाउँगे व्ययमोजनको जरीयामा गरेको हो:

(क) लघु उद्यमको हकमा प्रत्येक छ महिनाको लागि दुई हजार रुपैयाँ,
(ख) घरेलु तथा साना उद्योगको हकमा प्रत्येक छ महिनाको लागि दश हजार रुपैयाँ,
(ग) मझौला तथा ठूला उद्योगको हकमा प्रत्येक छ महिनाको लागि पच्चीस हजार रुपैयाँ।

(४) कुनै उद्योगले दफा एक व्ययमोजनक स्वीकृति नलिए उद्योगको स्थानान्तरण गरेमा वा दफा दो व्ययमोजनक स्वीकृति नलिए पुंजी वृद्धि, क्षमता वृद्धि, उद्देश्य थप वा परिवर्तन गरेमा उद्योग दर्जा गर्ने निकायको सिफारिसमा मन्त्रालयले देखाउँगे कुनै जरीयामा गर्न सक्नेछः-

(क) लघु उद्यमको हकमा पाँच दश हजार रुपैयाँ,
(ख) घरेलु तथा साना उद्योगको हकमा पच्चीस हजार रुपैयाँसम्म,
(ग) मझौला र ठूला उद्योगको हकमा एक लाखदेखि तीन लाख रुपैयाँसम्म,
(घ) दफा एक व्ययमोजनक अनुसार आवश्यक पत्र उद्योगको हकमा खण्ड (ख) वा (ग) व्ययमोजनक लाग्ने जरीयामा शतप्रधान थप जरीयामा।

(५) कुनै उद्योगले दफा दो व्ययमोजनक तोकिनेको बिवरण तोकिएको अवधिमिति उपलब्ध नगराएमा उद्योग दर्जा गर्ने निकायले त्यस्तो उद्योगलाई देखाउँगे व्ययमोजनको जरीयामा गर्न सक्नेछः-

(क) लघु उद्यमलाई एक हजार रुपैयाँ,
(ख) घरेलु तथा साना उद्योगलाई पाँच हजार रुपैयाँ,
(ग) मझौला उद्योगलाई दश हजार रुपैयाँ,
(घ) ठूला उद्योगलाई पच्चीस हजार रुपैयाँ।

(६) कुनै उद्योगले दफा द्रम बिपरीत हुने गरी कुनै कार्य गरेमा उद्योग दर्जा गर्ने निकायको सिफारिसमा मन्त्रालयले त्यस्तो उद्योगलाई उपलब्ध गराएको प्रोचाहन, छुट, सुविधा वा सहायता जुनसैको वचत रोका गर्न, त्यस्तो प्रोचाहन, छुट, सुविधा वा सहायता बराबरको रकम असूल गर्न वा सो बराबरको रकम जरीयामा गर्न सक्नेछ।

(७) कुनै उद्योगले दफा छ माष्यमोजनक व्यवसायिक सामाजिक जिम्मेबारी
बहन नगरेमा उद्योग दर्ता गर्न निकायको सिफारिसमा मन्त्रालयले त्यस्तो उद्योगको वार्षिक खुद मुनाफाको एक दशमलब पैच प्रतिशतले हुन आउने रकम जरिबाना गर्न सकिनेछ। त्यस्तो जिम्मेबारी एक आर्थिक वर्षबाट बढी अवधिमा बहन नगरेमा उद्योगलाई प्रतिवर्त वार्षिक खुद मुनाफाको शून्य दशमलब पैच प्रतिशतका दर्ता थप जरिबाना गर्नेछ।

(८) कुनै उद्योगले यो ऐन बा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियमावली व्यापारीमा पालना गर्नु पर्ने शर्त बा उद्योग दर्ता गर्न निकायको सिफारिसमा मन्त्रालयले समय-समयमा दिएको निर्देशन पालना नगरेमा त्यस्तो उद्योगलाई उद्योग दर्ता गर्न निकायले देखाय ब्यापारीमा जरिबाना गर्न सकिनेछः-

(क) लघु उद्यमको हकमा पैच हजार रुपैयाँसम्म,
(ख) घरेलू तथा साना उद्योगको हकमा पचास हजार रुपैयाँ रूपमा देखाउँछ,
(ग) मझौला उद्योगको हकमा तीन लाख हजार रुपैयाँसम्म,
(घ) ठुला उद्योगको हकमा दुई लाख पचास हजार रुपैयाँसम्म।

(९) यस दफामा लेखिएका एक यो ऐन बा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियम विपरीत अन्य कुनै काम गर्न उद्योगलाई उद्योग दर्ता गर्न निकायको सिफारिसमा मन्त्रालयले देखाय व्यापारीमा जरिबाना गर्न सकिनेछः-

(क) लघु उद्यम भए पन्ना हजार रुपैयाँसम्म,
(ख) घरेलू तथा साना उद्योग भए पन्ना हजार रुपैयाँसम्म,
(ग) मझौला उद्योगको हकमा तीन हजार पचास रुपैयाँसम्म,
(घ) ठुला उद्योग भए पचास हजार रुपैयाँसम्म।

(१०) यस दफामा व्यापारीमा जरिबाना लगाउँदा दफा ८ व्यापारीमा अनुमति लिनु पर्ने कुनै उद्योगको हकमा यस दफा व्यापारीमा लाग्ने जरिबाना को पचास प्रतिशत थप जरिबाना लाग्नेछ।

(११) यस दफामा जुनाहुको कुरा लेखिएको भए तापनी प्रदेश तथा स्थानीय तहबाट दर्ता तथा नियम नुहाँ उद्योगलाई जरिबाना तथा कार्याली गर्न सम्बन्धित प्रदेश वा स्थानीय कानूनले निर्धारण गरे व्यापारीमा हुनेछ।
44. सरकारी बौँकी सरह असूल गरिने: यस ऐन वर्मोजिम लागेको जरजिना रकम प्रवर्तित कानून वर्मोजिम सरकारी बौँकी सरह असूल उपर गरिनेछ।
45. सफाई गेघर मौका दिनेछ: यस परिच्छेद वर्मोजिम कुनै उद्योगलाई सजान मार्गी सफाई गेघर मौका दिनु पनेरछ।
46. पुनरवेदन सम्बन्धी व्यवस्था: (१) यस परिच्छेद वर्मोजिम भएको सजान मार्गी उपि गरिनेछ। (२) स्थानीय तहको उद्योग दर्ता गरेको मित्रले पैच दिनभित्र उच्च अदालतमा पुनरवेदन दिन सकिनेछ।

परिच्छेद-९

विविध

47. विशेष आर्थिक क्षेत्र सम्बन्धी व्यवस्था: ऐपराधिक क्रियाकलापलाई सन्दर्भमा संचालन गरिखा लागि आर्थिक क्षेत्र, अन्तर्देशीय आर्थिक क्षेत्र, नियत प्रबंधन क्षेत्र, नियत प्ररोधन क्षेत्र, विशेष आर्थिक क्षेत्र, विशेष व्यापारिक क्षेत्र, अत्यन्त नुक्शेपनको क्षेत्र आदिने प्रबंधित उच्च अदालतमा पुनरवेदन लागेछ。

48. नेपाल व्यवसाय मध्य सम्बन्धी व्यवस्था: (१) उद्योग व्यवसायसँग सम्बन्धित नीति एवं कानूनको प्रभावकारी कार्यान्वयन, समन्वय तथा सहरीकरण सम्बन्धी विषयमा सार्वजनिक र निजी क्षेत्रबीच निम्निमित संबंध एवं संकल्पलाई प्रबंधन गरेको उद्योग व्यवसाय संचालन र लगानी अभियुक्तिमा आइनें बाधा, अबरोध तथा समस्याको पहिचन गरी सरकारलाई आवश्यक सुझाव र सिफारिस गर्न, त्यस्ता सिफारिसहरुको कार्यान्वयन र अनुगमन गर्न संधार र सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्रबीच निम्निमित, परिणामसुधी र पारदर्शी संवादका लागि संस्थागत आधार प्रसार गरेको उदेश्यले नेपाल सरकारले निजी क्षेत्रको समेत प्रतिनिधित्व हुने गरी नेपाल व्यवसाय मध्ये गठन गर्न सक्नेछ। (२) नेपाल व्यवसाय मध्ये गठन, संचालन, काम, कर्त्तव्य र अधिकार तथा अन्य व्यवस्था तोकिे वर्मोजिम हुनेछ।

49. ऐपराधिक जनशक्ति: (१) उद्योगलाई आवश्यक पनि जनशक्ति नेपाली नामरिकाबाट पृजिन गरु पनेरछ। (२) उपदफा (१) मा जुनकै खुले लेखिएको भए तापनि राष्ट्रियतरको पत्रिकामा विज्ञापन प्रकाशन गर्दा पनि उद्योगलाई लागि चाहिने खुले खास सीप बा
दक्षताभएको जनशक्ति नेपाली नागरिकको उपलब्ध रुपमा उच्च व्यवस्थापन तर हामी उपदफा (३) बमोजिम विभागको सिफारिसमा श्रम सम्बन्धी प्रावधिकता कानून बमोजिम श्रम स्वीकृति तिलए बढीमा पौव्र वर्षसम्मको लागि त्यस्तो उद्योगले विदेशी नागरिक नियुक्त गरेको संभालिएको हो।

(३) उपदफा (२) को प्रावधिकता लागि उद्योग दर्ता गरेका नियुक्त लागि सिफारिस सम्बन्धित त्यस्तो उद्योगले तर हामी बमोजिमको रीफ या दक्षताभएको जनशक्ति नेपाली नागरिकको मूल्य तर हामी बमोजिमको स्वीकृति तिलए त्यस्तो जनशक्ति नेपाली उपलब्ध रुपमा उच्च व्यवस्थापन तर हामी श्रम सम्बन्धी प्रावधिकता कानून भएको त्यस्तो जनशक्ति नेपाली उपलब्ध रुपमा उच्च व्यवस्थापन तर हामी उद्योगलाई आवश्यक भएको र त्यस्तो जनशक्ति नेपाली उपलब्ध रुपमा उच्च व्यवस्थापन तर हामी उद्योगलाई आवश्यक नसकेको यकिन गरी श्रम विभागमा श्रम स्वीकृतिको लागि सिफारिस गरुँ पनछ।

(४) उपदफा (२) बमोजिम नियुक्त गरिएको विदेशी नागरिक विभागको प्रावधिकता कानून भएको विभागको प्रावधिकता तर हामी उद्योग दर्ता गरेका नियुक्त लागि सिफारिस सम्बन्धित त्यस्तो उद्योगले तर हामी बमोजिमको स्वीकृति तिलए त्यस्तो जनशक्ति नेपाली उपलब्ध रुपमा उच्च व्यवस्थापन तर हामी उद्योगलाई आवश्यक नसकेको यकिन गरी श्रम विभागमा श्रम स्वीकृतिको लागि सिफारिस गरुँ पनछ।

(५) उपदफा (२) बमोजिम कुनै उद्योगमा विदेशी नागरिक नियुक्त भएमा निजले प्रासर गरिएको पारिश्रमिकको सत्ता प्रधानत रकम परिवर्त्य विदेशी मुद्रामा नेपालबाट हिंदुन पाउनेछ।

(६) उद्योगमा कार्यरत श्रमिकले उद्योगको सञ्चालन तथा त्यस्तो उत्पादन धान्य र अर्घध पुराने गरी कुनै प्रकारका गतिविधि गर्न पाउने हुन्छन्। उद्योगमा कार्यरत श्रमिकले आफ्ना मास्टर प्रावधिकता श्रम सम्बन्धी कानूनले निर्धारित गरिएको त्यस्तो पूरा गरी शान्तिपूर्ण चाँड व्यवस्थापन तर हामी आस्था समझदारीमा समाधान गरुँ पनछ।

(७) उद्योगमा काम गरेका श्रमिक र उद्योगबीच उत्पत्ति व्यक्तित्व र सामुहिक विवादको समाधान तर हामी उद्योगको मानवता र जनशक्ति प्रावधिकता कानून बमोजिम गरिएको हो।

(८) श्रमिकको कारणो उद्योग सञ्चालन तथा त्यस्तो उत्पादन धान्य र अर्घध पुराने गरी कुनै प्रकारका गतिविधि भर्ले उद्योग बन्द भएमा त्यस्तो उद्योग बन्द गर्नेछन् र काम गर्नेका श्रमिक तथा कर्मचारीलाई श्रमिक तथा कर्मचारीलाई श्रमिकको आवश्यकता परिश्रमिक उपलब्ध राख्ने सम्बन्धित उद्योग र प्रतिष्ठान भर्ने हुने छैन।

50. कार्यरत गरी उत्पादहरु संख्या: (१) प्रावधिकता कानून बमोजिम दर्ता भर्ले तथा उद्योगको मुख्य उत्पादन बाहेर आफ्नो उत्पादनको कुनै भाग र उद्योगलाई आवश्यक पुरान सहायक वस्तु र सेवा अन्य उद्योगसँग कार्यरत (कन्ट्रोलिङ्कट) र उपकारी (सब–कन्ट्रोलिङ्कट) गरी उत्पादन गरेको संख्या हुनेछ।
(२) कुनै निर्यातमुलक उद्योगको लागि तोकिए बमोजिमको मापदण्ड पुरा गरी उपदफा (१) बमोजिम करार (कंट्रस्ट्रक्ट) वा उपकरार (सल्व-कंट्रस्ट्रक्ट) का आधारमा निश्चित परिमाणमा बस्तु वा सेवाको उत्पादन गरिएका त्यस्तो उद्योगलाई पनि तोकिए बमोजिमको प्रोत्साहन, छुट, सुविधा र सहलियत उपलब्ध गराउन सकिनेछ।

(३) करार (कंट्रस्ट्रक्ट) वा उपकरार (सल्व-कंट्रस्ट्रक्ट) गरी उत्पादन गर्न सकिने सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ।

५१. औद्योगिक तथा लगानी प्रवर्धन कोषः (१) नेपाल सरकारले मुलुकको औद्योगिक लगानी प्रवर्धन तथा संरक्षणका लागि एक औद्योगिक तथा लगानी प्रवर्धन कोष स्थापना गरेको छ।

(२) उपदफा (१) बमोजिमको कोषमा देहाय बमोजिमको रकम रहेको छः-

(क) नेपाल सरकारबाट प्राप्त रकम,
(ख) स्वदेशी संघ, संस्था वा व्यक्तिबाट प्राप्त रकम,
(ग) यो ऐन प्रामाण्य हुँदैका बक्त कायम रहेका लघु, घरेलु तथा साना उधवम विकास कोष, लघु, घरेलु तथा साना उधवम कर्जा प्रवाह कोष, प्रबिधि विकास कोष, महिना उधवमैलाता विकास कोष, जोखिम पूंजी (भेङ्ख क्यापिटल) कोष, रुग्ण उधवम पुनस्थल, पुनर्निर्माण तथा व्यवस्थापन कोष र औद्योगिक लगानी संरक्षण तथा प्रवर्धन कोषबाट भएको लगानी फिर्ता वापत प्राप्त वा त्यस्तो कोषमा रहेको रकम,
(घ) विदेशी सरकार, अन्तराष्ट्रिय संघ संस्थाबाट प्राप्त हुने द्विपक्षीय वा बहुपक्षीय अनुदान वा सहयोग रकम,

तर विदेशी सरकार, अन्तराष्ट्रिय संघ संस्थाबाट अनुदान वा सहयोग प्राप्त गरुनुअधि नेपाल सरकार अर्थ मन्त्रालयको स्वायत्त लिनु पनेछ।

(३) उपदफा (१) बमोजिमको कोषमा रकम देहायको कार्यमा खर्च गर्न सकिनेछः-

(क) लघु उधवम, घरेलु तथा साना उधवम विकास,
(ख) प्रबिधि विकास,
(ग) औद्योगिक प्रवर्धन,
(घ) रुग्ण उधवम पुनस्थल, पुनर्निर्माण तथा व्यवस्थापन,
(३) महिला उद्यमीलता विकास।

(४) कोषको रकम उपदफा (३) बमोजिमको कार्यमा खर्च गर्दै कोषको स्वीकृत वार्षिक कार्यक्रमको अधीनमा रही लगानी तथा खर्च गर्नु पर्ने।

(५) कोषको सञ्चालन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिएक्षण्ठ नै।

५२. प्रदेश ओषधिक तथा लगानी प्रबर्धन कोष: (१) प्रदेश सरकारले प्रदेशको ओषधिक लगानी प्रबर्धन तथा संरक्षणका लागि एक प्रदेश ओषधिक तथा लगानी प्रबर्धन कोष स्थापना गर्न सकेको छ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम स्थापना हुने कोषको सञ्चालन तथा व्यवस्थापन प्रदेश कानून बमोजिम हुनेछ।

(३) उपदफा (१) बमोजिमको कोषको रकम दफा ५१ को उपदफा (३) मा उल्लिखित कार्यमा खर्च गर्न सकिनेछ।

५३. दोहोरो सुविधा प्रदान गर्न नहुने: (१) यस एन बा प्रचलित कानून बमोजिम नेपाल सरकार बा प्रदेश सरकारले कुनै उथोगलाई सेवा, सुविधा बा सहलियत प्रदान गर्दै दोहोरो पनने गरी कुनै सेवा, सुविधा बा सहलियत प्रदान गर्न हुँदै।

(२) नेपाल सरकारले यस एन बमोजिम कुनै उथोगलाई प्रदान गरेको सेवा, सुविधा बा सहलियतको जानकारी त्यस्तो उथोग रहेको प्रदेशको सम्बन्धित मन्त्रालय बा निकायलाई र प्रदेश सरकारले प्रदेश कानून बमोजिम कुनै उथोगलाई प्रदान गरेको सेवा, सुविधा बा सहलियतको जानकारी विभागलाई दिनु पनेछ।

५४. व्यावसायिक सामाजिक जिम्मेबारी सम्बन्धी व्यवस्था: (१) मझौला, ठूला उथोग बा वार्षिक पन्नु करोड रुपैयाभन्दा बढी कारोबार हुने धेरैलाई सा नाश उथोगले व्यावसायिक सामाजिक जिम्मेबारी बहन गर्न प्रयोजनको लागि प्रत्येक आर्थिक वर्षमा वार्षिक खुद मुनाफाको कम्तीमा एक प्रतिशत रकम छुट्याउनु पनेछ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम छुट्याउनेको रकम वार्षिक योजना तथा कार्यक्रम बनाई तोकिए बमोजिमको अन्तमा खर्च गर्नु पनेछ।

(३) उथोगले उपदफा (२) बमोजिम प्रत्येक आर्थिक वर्षमा सम्पन्न गरेको कार्यक्रम र त्यस्तो कार्यक्रममा खर्च गरेको रकमको विवरण आर्थिक वर्ष व्यवस्थित भएको छ महिनाभित्र सम्बन्धित उथोग दर्ता गरेको निकाय सम्बन्ध पेशा गर्नु पनेछ।

(४) उपदफा (१) बमोजिम व्यावसायिक सामाजिक जिम्मेबारीका लागि छुट्याउनेको रकम आयकर प्रयोजनार्थ खर्च कट्टी गर्न पाइनेछ।
५४. उद्योग ग्राम, औद्योगिक क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र, विशेष आर्थिक क्षेत्र वा औद्योगिक करिडोर घोषणा गर्न सक्ने: (१) नेपाल सरकारले नेपाल राज्यवर्तमा सूचना प्रकाशन गरी औद्योगिक विकासको लागि फन्यास सम्भावना र अवसर उपलब्ध रहेको देखाउँु भएवा स्थानलाई मापदंड बनाई उद्योग ग्राम, औद्योगिक क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र, विशेष आर्थिक क्षेत्र वा औद्योगिक करिडोर घोषणा गर्न सकेको।
(२) उपदफा (१) वमोजिम घोषणा गरिएका उद्योग ग्राम, औद्योगिक क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र, विशेष आर्थिक क्षेत्र वा औद्योगिक करिडोर यो एन तथा प्रचलित कानून वमोजिम अन्य उद्योगले पाउँन सेवा, लुभित्व तथा सहूलित उपलब्ध गराइने।

५५. भक्ति बनाउन र बस्ती बसाउन नहुने: (१) यो ऐन प्रार्थना भएपछि स्थापना हुने उद्योग ग्राम, औद्योगिक क्षेत्र र विशेष आर्थिक क्षेत्रको नेपाल सरकारले नेपाल राज्यवर्तमा सूचना प्रकाशन गरी तकेको क्षेत्र र दृष्टिभएको भने निम्न भने भएसाउन दुईस।
(२) उपदफा (१) वमोजिम तलकाईको क्षेत्र र दृष्टिभएको निदै जगामा आवासीय भवन र अन्त्र भवन नबिको तालिका गर्न र दृष्टिभएसाउन जसमा त्यसर वमोजिमको प्रक्रिया पूरा गरी सम्पन्न व्यक्तिलाई मनाउँदै भन्नै पनै।

५६. विद्युतीय माध्यमको प्रयोग गर्न सक्ने: उद्योग दता गर्न निकायले यस एन वमोजिम उद्योग प्रसारण सम्बन्धी तोकेको वमोजिमका काम विभागीलाई सरल र सहज बनाउन विद्युतीय कारोबार बनाउन सम्बन्धी प्रचलित कानून वमोजिम विद्युतीय माध्यमबाट सम्पादन गर्न सकिने गरी आवशक्य व्यवस्था गर्न सकेको।

५७. स्वचालित स्वीकृति प्रक्रिया सम्बन्धी व्यवस्था गर्न सक्ने: (१) नेपाल सरकारले उद्योग प्रसारण सम्बन्धी प्रक्रियालाई सरल, सहज र अनुमानयोग्य बनाउन यस एन तथा प्रचलित अन्य कानून वमोजिम उद्योग दतादिर खोजीसम्मका प्रक्रिया सम्बन्धी सेवाहरू, उद्योगको किसिम, उद्योगको प्रवक्रिया र लगायतको सीमा लगायतका विषयहरू तोकी स्वचालित मार्ग (अटोमेवटक रुट) बाट कार्यान्वयन गर्न सकेको।
(२) उपदफा (१) वमोजिम स्वचालित स्वीकृति प्रक्रिया सम्बन्धी व्यवस्था तोकेको वमोजिम हुनेको।

५८. अवक्ष्यानामा दिन सक्ने: (१) यस एन वमोजिम कुनै उद्योग र सो उद्योगमा स्वामित्व भएको प्रक्रिया तीनौं र दृष्टि-आसुल गर्नु पर्ने केही र सबै काम गर्नको निम्नलिए कुनै प्रक्रियालाई अवक्ष्यानामा दिन सकेको।
(२) उपदफा (१) वमोजिम दिइएको अवक्ष्यानामा वमोजिम काम गर्न त्यसो अवक्ष्यानामाको प्रतिलिपि नोटीर परिलक्षित गराइ उद्योग दता ।
गणेका निफायमा उपलब्ध गराउँनु पर्‌नेछ। उद्योग दर्ता गणेका निफायले आवश्यक ठानेमा त्यस्तो अनिष्ठारनामाको सकल हर्न सकनेछ।

60. स्मार्ध ध्यान बा पुनः दर्ता सम्बन्धी विषयमा व्यवस्था: (१) यो ऐस आवश्यक हुँदैका बर्यौ तकलित कार्यक्रममा उद्योग दर्ता भएको सम्बन्धी व्यवस्थाको सम्बन्धमा वा व्यावसायिक उत्पादन बा कारोबार अवधी गणेका स्मार्थ बा सम्बन्धमा वा सम्बन्धी उद्योग दर्ता भएको स्मार्थ बा कारोबार अवधी गणेका नसकेको उद्योगहरू बा यहाँ अवधी त्यस्तो अपलब्ध गणेका स्मार्थ बा कारोबार अवधी गणेका नसकेको स्मार्थ गुजराइको उद्योगको निवेदन दिन पाउने गरी एक पटकका लागि यो ऐस आवश्यक भएको तीन महत्त्वपूर्ण व्यतिरिक्त व्यतिरिक्त दर्ता गर्ने कार्य निफाय सम्पन्न निवेदन दिन सकनेछ।

(२) उपर्युक्त (१) बमोचजम प्राप्त निवेदन जौनौहुँदै गर्नु उद्योग दर्ता गणेका निफायले स्मार्थ ध्यान बा सम्बन्धी मनाधिकार सम्बन्धमा यस ऐस बमोचजमको प्रतिक्रिया पूरा गरी देखाइ बमोचजमको विलम्ब शुल्क लिइ स्मार्थ ध्यान गर्न सकनेछः-

(क) लघु उद्यमको हकमा प्रतिवर्ष पौंच हजार रुपैयाँका दरले,
(ख) घरेलु तथा साना उद्योगको हकमा प्रतिवर्ष पन्थ्र हजार रुपैयाँका दरले,
(ग) मझौला उद्योगको हकमा प्रतिवर्ष फसास हजार रुपैयाँका दरले,
(घ) ठूला उद्योगको हकमा प्रतिवर्ष एक लाख फसास हजार रुपैयाँका दरले।

(३) उपर्युक्त (२) बमोचजम कुनै उद्योगको स्मार्थ ध्यान सम्बन्धी निफायको जानकारी सम्बन्धित निवेदकलाई निफाय भएको सात कार्य निफाय दिन पर्नेछ।

61. स्थानीय तहले उद्योग प्रशासन सम्बन्धी कार्य गर्न सकनेः: लघु उद्यम तथा प्रदेश कानूनमा तोकेक बमोचजमको रकमसम्म अधिक खरी भएका घरेलु तथा साना उद्योगको दर्ता, प्रशासन तथा नियमन सम्बन्धी कार्य सहाय प्रदेश कानून व्यवस्था भएको बमोचजम स्थानीय तहले गर्न सकनेछ।

62. निवेदन दिन सक्नेः: बोर्ड, प्रदेश तथा स्थानीय तहको क्षेत्रस्थित निवेदकलाई निफाय भएको सात कार्य निवेदन दिन पर्नेछ।

63. अधिकार प्रतियोजन: (१) यो ऐस बा यस ऐस अन्तर्गत वनेको निमाइको लागि बमोचजम बोर्डलाई प्रास अधिकार भएको केही अधिकार बोर्डले आवश्यकता अनुसार मन्त्रालयको सनिधि, विभागको महानिर्देशक बा नेपाल सरकारको राजनीतिक अधिकृत कर्मचारी बा प्रदेश सरकार बा स्थानीय तहलाई प्रतियोजन गर्न सकनेछ।

(२) यो ऐस बा यस ऐस अन्तर्गत वनेको निमाइको लागि बमोचजम विभागलाई प्रास अधिकार भएको केही अधिकार आवश्यकता अनुसार नेपाल सरकारको 309
राजपत्रांशित कर्मचारीलाई प्रत्यायोजन गर्न सकिनेछ।
64. बाधा अडकाउ फुकाउने अधिकार: यस ऐनको कायान्वयन गर्दा कुनै बाधा अडकाउ परेमा नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशण गरी त्यस्तो बाधा अडकाउ फुकाउ सक्नेछ।
65. अनुसूचीमा हेतुफे वा धपपट गर्न सक्ने: नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशण गरी अनुसूचीमा आवश्यकता अनुसार हेतुफे, धपपट वा परिमाज्रन गर्न सक्नेछ।
66. यसै ऐन बमोजिम हुने: यस ऐनमा लेखिएको कुरामा यसै ऐन बमोजिम र अन्यमा प्रविधित कानून बमोजिम हुनेछ।
67. नियम बनाउने अधिकार: यस ऐनलाई कायान्वयन गर्न नेपाल सरकारले आवश्यक नियम बनाउन सक्नेछ।
68. विद्युतीय, कार्यविधि वा मापदंड बनाई लागू गर्न सक्ने: (१) नेपाल सरकारले यो ऐन र यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियममा लिने र अन्येको रही उद्योग प्रशासन सम्बन्धी काम कार्यालयलाई सहज र सरल बनाउन देखाउका विपरित आवश्यकता अनुसार निदेशिता, कार्यविधि वा मापदंड बनाई लागू गर्न सक्नेछः-
   (क) उद्योग दर्ता तथा नियमन,
   (ख) स्थिरैसी उत्पादनको प्रवर्धन गर्न,
   (ग) उद्योगलाई उपलब्ध गराउने प्रोत्साहन, छुट, सुविधा र सहृदयत,
   (घ) रुपण उद्योग सम्बन्धी,
   (ड) वैशिष्टक श्रेणी, वैशिष्टक कार्डोर, वैशिष्टक कल्पन र वैशिष्टक ग्राम सम्बन्धमा,
   (च) कोषको सञ्चालन र व्यवस्थापन,
   (छ) सेवामा प्रवर्धन विधुतीय माध्यमको प्रयोग,
   (ज) लगानी स्थिरैसीको स्वचालित प्रक्रिया,
   (झ) नेपाल व्यवसाय मजदूरको कार्य सञ्चालन,
   (ञ) एकल विन्दु सेवा केन्द्र सञ्चालन सम्बन्धी,
   (ट) व्यवसायीक चालनातील सम्बन्धी सम्बन्धी।
   (२) उपदफा (१) मा जुनौतै कुनै लेखिएको भए तापन सामान्यलाई विधुतीय सेवा प्रवाहको प्रक्रिया सम्बन्धमा आवश्यक कार्यसञ्चालन कार्यविधि (राष्ट्रिय अप्लाउड प्रोसिडियोप) बनाई लागू गर्न सक्नेछ।
69. खोरेजी र बचाउ: (१) वैशिष्टक व्यवसाय ऐन, २०७३ खोरेज गरिएको छ।
   (२) वैशिष्टक व्यवसाय ऐन, २०७३ अन्तर्गत भए गरेका सम्पूर्ण काम कार्यालयहरू यसै ऐन बमोजिम भए गरेको मानिन्छ।
अनुसूची-१
(दफा ८ सैंग सम्बन्धित)
अनुमति लिनु पर्ने उद्योगहरू

१. हातहतियार, गोलियाँ, बाह्रद बा विस्फोटक पदार्थ उत्पादन गनेउ उद्योग,
२. सुरक्षात्मक छपाई (सेक्युरिटी प्रिन्टिंग), मुद्रा तथा सिक्का उत्पादन गनेउ उद्योग,
३. चुरोट, चिड़ी, खेनी, सिगार तथा सुरैजनय पदार्थ मुख्य कच्चा पदार्थ हुने बस्तु एवं बिध्युतीय चुरोट उत्पादन गनेउ उद्योग,
४. माइक्रोब्रूनरी, नियर, मथरा बा मथराजनय पदार्थ उत्पादन गनेउ उद्योग,
५. ढुंढा गिर्दी, बालुवा उत्खनन, प्रशोधन गनेउ उद्योग,
६. रेडियो समार समवन्धी उपकरण उत्पादन गनेउ उद्योग,
७. बहुमूल्य खनिज तथा पेट्रोलियम पदार्थ उत्खनन जस्ता उद्योग,
८. लिक्वीड पेट्रोलियम ग्यास (एल.पी.जी.) रिफिलिंग गनेउ उद्योग,
९. ड्रोन उत्पादन बा ड्रोनको माध्यमबाट सेवा प्रबाह गनेउ सबै प्रकारका उद्योग,
१०. प्रचलित कानून वमोजिम अनुमति लिनु पर्ने अन्य उद्योग।
अनुसूची-२
(दफा १७ को उपदफा (१) को खण्ड (ख) संग सम्बन्धित)
चरंतम उद्योग

१. हात वा खुट्टा चलाने र अर्धस्वाचतालित तान (ह्याण्ड्लूम, पेडल लूम, सेमी-अटोमेटिक लूम), कपडा बेनें (न्यापिंड), पर्याब्जर विधिनित गरिने रज्जै, छुपाई, सिलाई (तयारी पोशाक बाहेर) र चुनाई,

२. ऊन र रेशममा आधारित हाते चुनाईका राडी, पाखी, गलेचे, पश्चिमा, पोशाक, हातक्राण र सोमा आधारित वस्तु,

३. पर्याब्जर ठाडा आधारित वस्तु,

४. पर्याब्जर मूर्तिकला,

५. तामा, पिटल, झारो, कौंस र जर्मनसिल्मर जस्ता धातुबाट हस्तनिर्मित भौंडा वर्तन तथा हस्तकलाका सामान,

६. फलामबाट बनेका हस्तनिर्मित भौंडा वर्तन तथा घराई सूची प्रयोगका चक्र, चुलेसी, खुकरी, हैंसिया, कुटो, खोलारा जस्ता पर्याब्जर औजारहरू,

७. सून वा चौडीबाट हस्तनिर्मित गरगहना, वस्तु, भौंडा वर्तनहरू (बहुमूल्य, अर्थ-बहुमूल्य तथा साधारण पत्थर ज्ञान भएका समेत),

८. स्वेतार्थ उपलब्ध क्रिमित, अर्थ क्रिमित तथा साधारण पत्थर कटाई उद्योग, प्रामाण ट्यारिंड, छालबाट हस्त निर्मित वस्तुहरू,

९. जुट, सवाइ घीस, चोया, वापियो, सुती धापो, अल्लो आदि प्राकृतिक रेशमा आधारित उद्योग,

१०. पत्थरकला (दुझा खुलेहर बनाइएका सामानहरू),

११. पोत्ता, ताप्ता चित्र र अन्य पर्याब्जर कला,

१२. मुकुँडो (मास्क) तथा पर्याब्जर संस्कृति दर्शाने पुतली र खेलौना,

१३. पर्याब्जर संस्कृति, बाजाराजा र कला दर्शाउने विविध प्रकारका हस्तकलाका वस्तु,

१४. काठ, हाड तथा सिड, माटो, चट्टान र खनिजका कलात्मक वस्तुहरू, सेरामिक्स तथा माटाका भौंडाकुडा,

१५. हातले छाने ईंटा उद्योग।
अनुसूची-३
(दफा १७ को उपदफा (२) को खण्ड (क) संग सम्बन्धित)
ऊर्जामूलक उद्योग

१. जलस्रोत, बायो, सौरेंर्गति, कोइला, प्राकृतिक तेल र इन्द्रिय वा ग्यास, वायोमास वा अन्य स्रोतहरूबाट ऊर्जा उत्पादन गरेको उद्योग, त्यस्तो ऊर्जा उत्पादन गर्ने प्रयोग गरिने मेशन/उपकरण निर्माण गर्ने उद्योग,

२. विद्युत प्रसारण लाइन,

३. विद्युत वितरण प्रणाली,

४. वायो ग्यासमा आधारित ऊर्जा,

५. चिनी उद्योगको सह-उत्पादनको रूपमा उत्पादन हुने विद्युतीय ऊर्जा,

६. ऊर्जाको सम्भाव्यता अध्ययन गरिने।
अनुसूची-४
(दफा १६ को उपदफा (२) को खण्ड (ग) संग सम्बन्धित)
कृषि तथा वन पैदावारा आधारित उद्योग

1. फलफूल खेती वा फलफूल प्रशोधन,
2. खाद्यवस्तुको उत्पादन र प्रशोधन तथा भण्डारण,
3. पशुपालन, पक्षीपालन (अश्रुच समृद्धि), पशुपक्षी प्रजनन, चर्म काइले व्यवसाय र मासु उत्पादन तथा प्रशोधन,
4. दूध उत्पादन तथा दूध मुख्य पदार्थ प्रशोधन उद्योग (दूधजन्य परिकार उत्पादन समृद्धि),
5. मौलिक पालन, मास्तिक उत्पादन, प्रशोधन र व्यावसाय,
6. कृषि प्रमुख कच्छा उत्पादन तथा प्रशोधन,
7. रेखाम खेती तथा रेखाम प्रशोधन,
8. चिया बगान, चिया प्रशोधन,
9. कफी खेती, कफी प्रशोधन,
10. जटिलक खेती, जटिलक प्रशोधन,
11. तर्कारी बीउ विजय उत्पादन,
12. तर्कारी खेती, तर्कारी प्रशोधन,
13. हरित गृह (प्रिंट हाउस) स्थापना र सञ्चालन,
14. मौलिक पालन (मौलिक प्रजनन, मह उत्पादन र प्रशोधन),
15. पुप्प खेती, पुप्प प्रशोधन (माला बनाउने, सजाउने गरेँ, गुच्छा बनाउने र बीउ विजय उत्पादन समृद्धि),
16. नर्सी व्यवसाय, बस्तोत उद्यान स्थापना, संरक्षण तथा व्यवसाय, बस्तोत प्रजनन व्यवसाय (टिस्कु कल्चर समृद्धि),
17. रबर खेती, रबरको प्रारम्भिक प्रशोधन र सञ्चालन,
18. शीत भण्डार, कृषि बजार सञ्चालन तथा व्यवसाय,
19. सामूहिक, कुललित र साझेदारी, निजी बन तथा कृषि बनको स्थापना र व्यवसाय, अन्य नै दान योजना बन पैदावार,
20. नर्सीको व्यवसायिक खेती तथा प्रशोधन (जस्तैः ऊखु, कपास, सनपाट, सजिन, स्वीट सर्दियो, स्टर्मिया याउक्टियॉन, सुती, जुट, बलैणी, अनुया, केशार, तेलहान, मसला बाली, ललाहन आदि तथा निजको बीउ उत्पादन),
21. चेत, बास्स खेती, बेच बास तथा अन्य प्राकृतिक रेखाजन्य उत्पादनहरु,
22. बीउ विजय प्रशोधन,
23. सामिल, फर्किर लमायतका काठ उद्योग,
24. पाकोस्टेट, सिजनिट, ट्रिप्लेंट प्लाउड, प्लाइउड, कंपोजिट, बोर्ड जस्ता काठजन्य उद्योग,
25. कागज, रेजिन लमायत अन्य नै दान योजना बन पैदावारमा आधारित उद्योग,
26. च्याउ, नयाँ प्रविधिद्वारा विस्तार उत्पादन गरेँ उद्योग (टिस्कुक्लिबर, एप्रोफरेंस),
27. कपास खेती, कपास र कपासको बीउ उत्पादन तथा प्रशोधन गरेँ।

२१४
अनुसूची-५
(दफा १७ को उपदफा (२) को खण्ड (इ) संग सम्बन्धित)
पूर्वाधार उद्योग

१. सडक, पुल, सुरुङ्ग,
२. रेलवे, रेलवे, ट्राम, ट्राइक्स, मॉनोरिल र स्लाइडिङ्गकार,
३. हवाई धारण मार्ग, विमानस्थल,
४. आईटीसी महत्त्व एवं पूर्वाधार कम्पलेक्स,
५. सम्मेलन केन्द्र,
६. खाने पाने आपूर्ति तथा वितरण,
७. सिंचाई पूर्वाधार,
८. खेलकुद घर, रश्माला,
९. स्थानी पार्किङ्ग स्थल, पार्किङ्ग गृह,
१०. निर्यात प्रशासन क्षेत्र,
११. विशेष आर्थिक क्षेत्र,
१२. कार्य कम्प्लेक्स,
१३. प्रौद्योगिकी पानी प्रशासन उद्योग (बेयेट बाटर ट्राइमेंट प्लांट),
१४. टेलिफोन टावर, अंटेंडर फाइबर नेटवर्क, भु-उपग्रह, भु-उपग्रह प्रसारण केन्द्र,
१५. घर तथा आवास भवन,
१६. फिल्म सिटि निर्माण, फिल्म स्टूडियो निर्माण,
१७. व्यापारिक कम्प्लेक्स,
१८. स्निज बेयर हाउस,
१९. इलेउट तथा प्रयास आपूर्तिको पाइप लाइन जडानको पूर्वाधारको निर्माण, व्यवस्था तथा सञ्चालन,
२०. उर्जा घर तथा उर्जा प्रसारण लाइनको पूर्वाधार निर्माण व्यवस्था तथा सञ्चालन।
अनुसूची-६
(दफा १७ को उपदफा (२) को खण्ड (च) सैंग सम्बन्धित)
पर्यटन उद्योग

१. पर्यटक आवास, मोटेल, होटेल, रिजोर्ट, बार तथा रेस्तरां,
२. ट्रावल एजेंसी, ट्रावल ऑपेटर, हिलिङ्ग सेंटर, क्यासिनो, मसाज, स्पा,
३. साहसिक पर्यटन: ट्रेकिंग, स्किंग, पाराग्लाइडिंग, वाटर रेफिंटिंग, हट एयर व्यालुनिंग, क्यानोनिंग, प्यारासेलिंग, घोड़वाड़ी, हालीवड़ी, बजी जंपिंग, हिमाल आरोहण,
जिपस्लाइड, अल्ट्रालाइट, स्काइबाकिंग, स्काइडाइडेंस र यस्ते प्रकार का अन्य साहसिक खेल,
४. केबुलकारको निर्माण गरी सञ्चालन गरेका उद्योग,
५. ग्लैफ कोर्स, पोलो, पोनी ट्रेकिंग, पदयात्रा, साइकिलिंग,
६. ग्रामीण पर्यटन, होम स्टेट तथा पर्यावरणीय पर्यटन, कृषि पर्यटन,
७. सांस्कृतिक, प्रार्थिक, सभा सम्मेलन तथा खेलकुद पर्यटन,
८. मनोरंजन पार्क, वाटर पार्क,
९. बन्युजन्तु आरक्ष,
१०. संग्रहालय।

印度
अनुसूची-७
(दस्तावेज १७ को उपर्युक्त (२) को खण्ड (छ) संग समवाहित)
सूचना प्रविधि, सच्चार प्रविधि तथा सूचना प्रसारण प्रविधिया आधारित उद्योग

खण्ड (क)

सूचना प्रविधि उद्योग:
(१) टेक्नोलोजी पार्क,
(२) आई.टी. पार्क,
(३) वायोटेक पार्क,
(४) साइटेवर विकास,
(५) कंप्यूटर तथा सॉफ्टवेयर समवाहित सेवाहरु,
(६) साइटेवर क्रयाक,
(७) डिजिटल म्यापिंग,
(८) विज्ञान एवं तकनीक प्रोशेस आउटसोर्सिंग (ओ.पी.ओ.), नतेज प्रोशेस आउटसोर्सिंग (के.पी.ओ.)
(९) डाटा सेंटर, डाटा माइनिंग, क्लाउड कम्प्यूटशन,
(१०) डिजिटल साइंटिस्ट एजेंटी, एनजीसी,
(११) वेब पोर्टल, वेब डिजाइन सेवा, वेब होस्टिंग, अनलाइन वर्गीकृत विज्ञापन सेवा।

खण्ड (ख)

सच्चार प्रविधिया आधारित उद्योग:
(१) इंटरनेट सर्विस प्रोब्लेम्स (आई.एस.पी.),
(२) टेलिफोन, मोबाइल फोन, मोबाइल स्याटलाइट फोन अपरेटर सेवा,
(३) टेलिफोन सेवा,
(४) भू-उपग्रह (स्याटलाइट) स्थापना एवं संचालन, भू-उपग्रह प्रसारण केन्द्र स्थापना, मिस्साय सेवा,
(५) ब्रोडब्यूड टेलिकम, डाइवेनट-टू-होम (डी.टी.एच.) स्याटलाइट सेवा, एम.एम.धड.एस नेटवर्क, डिजिटल टेलिकम नेटवर्क,
(६) सामाजिक संगठन, अनलाइन स्टूडीज, बिडियो कल, कल्पकला।

खण्ड (ग)

प्रसारण प्रविधिया आधारित उद्योग:
(१) एफ.एम. टेलिकम, डिजिटल टेलिकम सेवा,
(२) डिजिटल भू-सतही टेलिकम, स्याटलाइट टेलिकम, केबल टेलिकम,
(३) आई.टी. टेलिकम नेटवर्क, अनलाइन सेवा,
(४) डिजिटल केबल टेलिकम, नेटवर्क, डाइवेनट-टू-होम (डी.टी.एच.) स्याटलाइट सेवा, एम.एम.डि.एस नेटवर्क, डिजिटल टेलिकम (डी.टी.टिमी) नेटवर्क,
(५) रेडियो स्टुडीज, प्रसारण स्टुडीज,
(६) छापा सच्चार (प्रिंट मिडिया) उद्योग, श्रव्य-दृष्टि (डिडियो मिडिजियल) सामाजिक सामग्री उत्पादन उद्योग, विज्ञापन निर्माण उद्योग,
(७) चलचित्र वा वृत्तचित्र उत्पादन।

२१७
अनुसूची-५
(दफा १७ को उपदफा (२) को खण्ड (ज) सँग सम्बन्धित)
सेवामूलक उपयोग

1. यात्रिक कार्यालया (वर्कशाप),
2. छापाखाना तथा छपाई सम्बन्धी सेवा,
3. पेशागत अनुसूचना तथा विकास, व्यवस्थापन, ईनजिनियरिङ्ग तथा डिजाइन, कानूनी, लेखा, लेखाप्रतीक्षण, शिक्षण प्रशिक्षण, मैत्रिक तथा प्राविधिक परम्परा सेवाहरु,
4. जिनिङ्ग तथा वेलिङ्ग व्यवसाय,
5. प्रदर्शनी सेवा,
6. सांस्कृतिक तथा मनोरञ्जनात्मक व्यवसाय,
7. निर्माण व्यवसाय,
8. सार्वजनिक यातायात व्यवसाय,
9. फोटोग्राफी,
10. अस्पताल,
11. नरसिङ्ग होम, क्लिनिक, पोलिक्लिनिक, पुन:स्थापना गृह सञ्चालन, फिजियोथेरापी क्लिनिक, आयुर्वेद तथा अन्य वैज्ञानिक अस्पताल,
12. शहरीक व्यापार, योग-ध्यान तथा अभ्यास केन्द्र सञ्चालन,
13. शिक्षण एवं प्रशिक्षण संस्था,
14. पुस्तकालय, अभिलेखालय तथा संग्रहालय सेवा,
15. प्रयोगशाला,
16. हाउस यातायात सेवा,
17. केल्कुद सेवा, स्वीमिङ्ग पुल,
18. शीतल भिडियाल सञ्चालन,
19. हाउस वायरिङ्ग इलेक्ट्रिकल फिटिङ्ग र मर्मत,
20. फोटोरैल सञ्चालन तथा सरसभाई, फोटोरैल पुन: प्रयोधन,
21. घर जगा खिद गरी मूमि विकास गरी विक्री गर्ने व्यवसाय,
22. निर्माण सम्बन्धी भारी उपकरण (हेबी ड्वीपमेंट) भाडा, मर्मत तथा सञ्चालन,
23. पशु चिकित्सा सेवा,
24. व्यावृत्त रिचार्जिङ्ग,
25. स्वास्थ्य परीक्षण (एक्स-रे, सिटी रेड्यान, एम.आर.आई, अल्ट्रासाउंड जस्ता सेवाहरु) तथा स्वास्थ्य परीक्षण प्रयोगशाला,
26. निर्माण भक्तिवेदनका पुरातात्त्वक भर्ती सञ्चालन गरेँ (जस्तेस: सम्प्रदेश भए, धार्मिक/भारतीय आर्थिक तथा इन्जिनियरिङ्ग र विद्युत-इन्डस्ट्री वेदना आयुर्वेदिक पाइप लाइन, गोदामपालक तथा भंडारण, विवाहचार, वानस्पतिक, विज्ञान, विपुल प्रभाव, विस्तुल गृह, रेलवे सेवा, तिर्यां कॉम्प्लेक्स, इन्स्ट्रीक्षन किलोमिटर्स डियो
27. खाद्यान्नकुटानी, पिसानी, पेलानी र प्याकिल्ल गर्ने कायाहरु,
28. कपडा तथा धानी रहाई, साइज़िङ्र र कपडा छुपाई (कपडा जुने उद्योगले आफ्नो प्रयोजनको लागि गर्नेको बाहेक),
29. घुलानी तथा कागज व्यवसाय वा सेवा,
30. भन्सार एजेण्ट सेवा,
31. प्याकिल्ल, रिफिलिङ्ग सेवा (एल.पी.जी. र ग्यास रिफिलिङ्ग र सबको र्ग्यास रिफिलिङ्ग गर्ने स्टेशन समेत),
32. कुरियर सेवा,
33. ड्राइबिलिनिङ्ग व्यवसाय,
34. व्यूटी पत्रिका,
35. आयारिक सजावट (इप्टेरियर डेकोरेशन),
36. सूरजा सेवा प्रदान गर्ने व्यवसाय,
37. प्रकाशन सेवा,
38. विज्ञापन सेवा,
39. विज्ञापन सामग्री तयार गर्ने सेवा,
40. आम सबार सेवा,
41. टेलिभिजनबॉट प्रसारण गर्ने बनाइएका कार्यक्रम र डकमेंट्री टेलीफिल्म उत्पादन तथा प्रसारण,
42. माटो परीक्षण (स्वाइंट टेस्टिङ्ग) सेवा,
43. पानी प्रशोधन, घुलानी तथा वितरण सेवा,
44. स्वास्थ्य (हेल्थ) कला,
45. प्राणीशास्त्र सम्बन्धी (जूलोजिजल), भूमास्त्र सम्बन्धी (जियोलोजिजल), जीवप्रतिभिय (वायोटेक) सम्बन्धी ब्याख्या (पार्क) सजालन,
46. व्यवसाय सम्बन्धी सेवा (बिजजेस इन्फ्रास्ट्रक्चर सर्विस),
47. व्यापारिक परिसर (ट्रेडिङ्ग विजेजन्स कम्पलेक्स) सजालन,
48. वैदेशिक रोजगार सेवा,
49. सिनेमा हल (मल्टिलेक्स समेत),
50. थिएटर (मल्टिलेक्स समेत),
51. सिलाई बुनाई (बुनिक समेत),
52. विचुत सर्विस,
53. खनिज अध्ययन तथा अनुसन्धान,
54. अनुसन्धान तथा विकास सेवा,
55. सरसफाई सेवा,
56. थोक तथा खुद्रा व्यवसाय सेवा,
५७. विद्युतीय व्यापार (ई-कमर्शी), विद्युतीय माध्यम (अनलाइन वा सस्त्रेबाह चा एप्स चा यस्तै अन्य प्रकारको माध्यम) को प्रयोग गरी सर्वसाधारणलाई सेवा उपलब्ध गराउने उद्योग व्यवसाय,

५८. मेशिनरी उपकरण भाडामा उपलब्ध गराउने (लिजिड) सेवा,

५९. प्रशोधन वा प्रक्रिया नगण्य रुपमा हुने बट कु लेन्ठ सिट, फोटो फिल्म स्लिटिंग, फोटो, पेपर स्लिटिंग, टिस्यु पेपर स्लिटिंग, बल वियरिङ एस्मल्टी तथा बलक रुपमा तयारी समान आयात गरी रिप्याकिङ्ग गर्ने जस्ता सेवा व्यवसायहरु,

६०. कपडा तथा यान्व झाइन, यान्व साइजिङ्ग र कपडामा प्रिन्टिङ गर्ने व्यवसाय (कपडा बुझे उद्योगले अपनै प्रयोजनको लागि गरेकोमा बाहेक)

६१. व्यवसायिक रुपमा गरिने पशु चिकित्सा सेवा,

६२. सूचनास अपार्टमेंट,

६३. फुड कोर्ट, क्याटरिङ्ग, घुम्ती खाद्य स्टल,

६४. उपकरण मरम्त तथा जडान, रेडी मिक्स कंक्रिट, नियात गृह, प्रबिधि तथा आविष्कार केन्द्र, सुविधायुक्त कार्यलयस्थल प्रदान गर्ने सेवा।
अनुसूची-९
(दफा १९ सेंग सम्बन्धित)

राष्ट्रिय प्राथमिकताप्राप्त उद्योग

१. घरेलू उद्योग,
२. ऊर्जामूलक उद्योग,
३. कृषि तथा वन पैदावार के आधारित उद्योग,
४. पूर्वाधिक उद्योग,
५. नियुत्तमूलक उद्योग,
६. पूर्वाधिक सहितको साहासिक पर्यावरण, आर्थिक पर्यावरण, पर्यावरणीय पर्यावरण, नगर कोट्यो, पोल, पोली टेक्नो, पदयात्रा पर्यावरण, व्यापार, संस्कृत विकास, ऐक्सकॉटिक पर्यावरण, सांस्कृतिक पर्यावरण, मनोरंजन पार्क निर्माण तथा सुविधा, वन्यजन्तु आरोग्य,
७. खानी तथा खनिजजन्तु उद्योग, पेट्रोधलयम तथा प्राकृतिक रसायन तथा इन्द्रधनुष अन्वेषण तथा उत्पादन,
८. स्वदेशी चुनुङ्गा प्रयोग गरी किंलकर तथा सिमेंट उत्पादन गरेको उद्योग, तेलो रेसिन (पल्व) तथा कामाङ, भनिन, रासायनिक मल (भिक्षण बाहेक), प्राणीरुक मल, जुंगा कपडा, सांस्कृतिक उत्पादन मद्दत, पुष्पमाल, माछा मल, कु खुरा मल र मौरि मल सम्बन्धी, पून हेती (फ्लोरिक लैर्स), स्वदेशी कक्षा पदयात्रा मा आधारित रहस्य को प्रारम्भिक प्रशोधन र रहस्य बननुको उत्पादन, धूलो डूथ, औषधि उत्पादन, फोहोलाला तथा खेते गरेको बस्तुको प्रशोधन, इन्द्रधनुष बननुको उपकरण उत्पादन गरेको उद्योग, प्रदूषण कम गरेको उपकरण उत्पादन गरेको उद्योग र अपात्रहले प्रशोधन गरेको साधन तथा उपकरण उत्पादन गरेको उद्योग, कृषि विकल्प उपकरण तथा औषधि मेलेनी बनाउने उद्योग, विज्ञानवाद चलने सवारी साधनहरू उत्पादन गरेको उद्योग, सर्विसको औषधि बनाउने उद्योग, औषधि कृति लेन्स उत्पादन गरेको उद्योग,
९. काठमाडौं उपत्यका, महत्त्वपूर्ण पर्यावरण तथा तराई क्षेत्रका उपमहत्त्वपूर्ण पर्यावरणको विकासमा सहयोग हुनेका स्थल, सन्तीह, पूल, अस्थायी एवं चिकित्सालय, स्वास्थ्य परीक्षा सेवा, स्वास्थ्य प्रशोधन, जैविक अनुसंधाननगरिक तथा शिक्षण एवं प्रशिक्षण संस्थाओँ,
१०. सूचना प्रबिधि उद्योग,
११. निजी क्षेत्रवाद निर्माण र सुविधा हुनेका औषधि क्षेत्र, विषय आर्थिक क्षेत्र र उद्योग ग्राममा व्यापार भएका उद्योग,
१२. नेपाल सरकारले आब्जक्रमय स्थापित भएको माइपाइन बनाउने उद्योग, सूचना तथा आपूर्तिको एन.टी.आई.एस. भएका मालिका खुल्ला र मूल तौल, आयतन (हाई प्रिस लो बेटेजला को हाई प्रिस लो बेटेजला) भएका प्रोटोकाल गरी नेपाल राजस्वमा सूचना प्राप्तवार्ता गरी लोकमान्दिका बस्तु उत्पादन गरेको उद्योग,
१३. नेपाल सरकारले स्वस्थकृत गरेको राष्ट्रिय एकीकृत व्यापार रणनीति (एन.टी.आई.एस.) ले निर्माण गरेका बस्तु वा सेवाको उत्पादन गरेको उद्योग,
१४. चलचित्र निर्माण।
अनुसूची-१०

औद्योगिक विकासको आधारमा जिल्लाहरूको वर्णनकरण
(दफा २४ को उपदफा (२) को खण्ड (ग) संग सम्बन्धित)

(क) अति अविकसित क्षेत्र

<table>
<thead>
<tr>
<th>नंबर</th>
<th>जिल्ला</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>१.</td>
<td>दाचुँला</td>
</tr>
<tr>
<td>२.</td>
<td>वैटडी</td>
</tr>
<tr>
<td>३.</td>
<td>बझाङ्ग</td>
</tr>
<tr>
<td>४.</td>
<td>बाजुरा</td>
</tr>
<tr>
<td>५.</td>
<td>अछाम</td>
</tr>
<tr>
<td>६.</td>
<td>डोटि</td>
</tr>
<tr>
<td>७.</td>
<td>मुगु</td>
</tr>
<tr>
<td>८.</td>
<td>डोल्या</td>
</tr>
<tr>
<td>९.</td>
<td>हुम्ना</td>
</tr>
<tr>
<td>१०.</td>
<td>जुम्ला</td>
</tr>
<tr>
<td>११.</td>
<td>कालीकोट</td>
</tr>
<tr>
<td>१२.</td>
<td>जाजरकोट</td>
</tr>
<tr>
<td>१३.</td>
<td>रोत्या</td>
</tr>
<tr>
<td>१४.</td>
<td>पूर्वी रुकुम</td>
</tr>
<tr>
<td>१५.</td>
<td>पौडम रुकुम</td>
</tr>
<tr>
<td>१६.</td>
<td>मृस्ताङ्ग</td>
</tr>
<tr>
<td>१७.</td>
<td>मनाङ्ग</td>
</tr>
<tr>
<td>१८.</td>
<td>सोलुखुम्बु</td>
</tr>
<tr>
<td>१९.</td>
<td>खोटाङ्ग</td>
</tr>
<tr>
<td>२०.</td>
<td>ओखलढुङ्गा</td>
</tr>
<tr>
<td>२१.</td>
<td>ताप्ले-जुङ्ग</td>
</tr>
<tr>
<td>२२.</td>
<td>भोजपुर</td>
</tr>
<tr>
<td>२३.</td>
<td>पाँचथिङ्ग</td>
</tr>
</tbody>
</table>

(ख) अविकसित क्षेत्र

<table>
<thead>
<tr>
<th>नंबर</th>
<th>जिल्ला</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>१.</td>
<td>डडल्युरा</td>
</tr>
<tr>
<td>२.</td>
<td>पूर्वान</td>
</tr>
<tr>
<td>३.</td>
<td>म्याग्दी</td>
</tr>
<tr>
<td>४.</td>
<td>दैलेख</td>
</tr>
<tr>
<td>५.</td>
<td>पर्वत</td>
</tr>
<tr>
<td>६.</td>
<td>लमजुङ्ग</td>
</tr>
<tr>
<td>७.</td>
<td>सन्यान</td>
</tr>
<tr>
<td>८.</td>
<td>गुलमी</td>
</tr>
<tr>
<td>९.</td>
<td>बाँचुङ्ग</td>
</tr>
<tr>
<td>१०.</td>
<td>गोरखा</td>
</tr>
<tr>
<td>११.</td>
<td>दोलखा</td>
</tr>
<tr>
<td>१२.</td>
<td>रामेचाप</td>
</tr>
<tr>
<td>१३.</td>
<td>सिन्धुपुली</td>
</tr>
<tr>
<td>१४.</td>
<td>सिन्धुपाल्योक</td>
</tr>
<tr>
<td>१५.</td>
<td>रसुवा</td>
</tr>
<tr>
<td>१६.</td>
<td>धनकुटा</td>
</tr>
<tr>
<td>१७.</td>
<td>संखुसाम्भा</td>
</tr>
<tr>
<td>१८.</td>
<td>तेह्रथुम</td>
</tr>
</tbody>
</table>

(ग) कम विकसित क्षेत्र

<table>
<thead>
<tr>
<th>नंबर</th>
<th>जिल्ला</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>१.</td>
<td>कच्चनपुर</td>
</tr>
<tr>
<td>२.</td>
<td>केलाली</td>
</tr>
<tr>
<td>३.</td>
<td>बर्दिया</td>
</tr>
<tr>
<td>४.</td>
<td>दाड़</td>
</tr>
<tr>
<td>५.</td>
<td>सुखेत</td>
</tr>
<tr>
<td>६.</td>
<td>पाल्या</td>
</tr>
<tr>
<td>७.</td>
<td>अर्घाँवीरी</td>
</tr>
<tr>
<td>८.</td>
<td>स्याङ्गा</td>
</tr>
<tr>
<td>९.</td>
<td>कपिलवस्तु</td>
</tr>
<tr>
<td>१०.</td>
<td>तनहुँ</td>
</tr>
<tr>
<td>११.</td>
<td>नुवाकोट</td>
</tr>
<tr>
<td>१२.</td>
<td>धारिङ्ग</td>
</tr>
</tbody>
</table>

३२२
13. काभ्रेपलाञ्चोक 14. रोतहट
15. सराही 16. महोत्तीरा
17. सिरहा 18. ससरी
19. उदयपुर 20. इलाम

संख्यासंबंध
- वर्तमान मिति:-२०७६/०१/१०
- प्रतिनिधि सभाको बैठकद्वारा संशोधनसहित पारित मिति:-२०७६/०५/१८
- राष्ट्रिय सभाको बैठकद्वारा संशोधनबिना पारित मिति:- २०७६/०६/०१
- प्रमाणीकरण मिति:- २०७६/१०/२८