प्रदेश सभाको बैठकमा
माननीय प्रदेश प्रमुख श्री तिलक परियार ज्यू द्वारा प्रस्तुत
आ.व. २०७७/७८ को
प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रम

प्रदेश सरकार
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय
प्रदेश नं. २
जनकपुर धाम
मिति: २०७७/०२/२५
माननीय सभामुख,
माननीय सदस्यहरु ।

१. विश्वमा ने कोभिड १९ को महामारीले भ्रष्टाधिक परेको यस कठिन परिस्थितिमा प्रदेशको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्नु परेको छ ।

२. जनआन्दोलन, सशस्त्र जनयुद्ध, मधेश जनविद्रोह र मधेस आन्दोलन लगायत विभिन्न लोकतान्त्रिक आन्दोलनहरुबाट स्थापित नेपालको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना बिशिष्ट योगदान पुनःयाई जीवन अर्पण गर्नभएका सम्पूर्ण वीर शाहिदहरुका हार्दिक श्रद्धान्जलि अर्पण गर्दछु ।

३. कोभिड १९ को यस महामारीबाट विश्वमा लाखौ मानिसहरुले ज्यान गुमाएका छन् भने लाखौ मानिसहरु संक्रमित भएका छन् । यस महामारीबाट स्वदेश तथा विदेशमा ज्यान गुमाएका नेपाली नागरिक र विदेशी नागरिकहरु प्रति श्रद्धाजली व्यक्त गर्दछु । साथै शोक सन्तति परिवारजनप्रति हार्दिक सम्बोधन प्रकटगर्दै संक्रमितहरुको शीघ्र स्वास्थ्यलाभको कामना गर्दछु ।

४. यस कठिन परिस्थिति मा आफ्नो ज्यानको जोखिमलाई परबाह नगरी मानवीय सेवामा समारोह चिकित्सक, स्वास्थ्यकर्मी, सुरक्षाकर्मी, सज्जाकर्मी, सफाइकर्मी, एम्बुलेन्स चालक लगायत यस क्षेत्रमा अहिरात्र सेवारत सम्पूर्ण जनप्रतिनिधि, राष्ट्रसेवक एवम सामाजिक संघसंस्थाहरुलाई हार्दिक धन्यबाद दिन चाहन्छ ।

५. विश्वको इतिहासमा घटित यस्ता घटनाहरुबाट अपूर्णीय मानवीय तथा आर्थिक क्षति भएपनि अन्ततोगल्ला यस्ता माहामारीहरु माधि मानिसले जीत प्राप्त गरेको इतिहास साक्षी छ । तस्रथ, हाम्रो हाम्रो लगानशीलता, धैर्यता तथा कर्तव्यनिष्ठाले यस्ता माहामारीलाई अवश्य जितेछौं भन्ने ।
आशा राखेको छु। यस्तो परिस्थितिमा प्रदेश सरकार हरसम्भव जनताको साथ तन, मन तथा सोतले सदैव एक्यवद्ध रहेको छु।

6. प्रदेश सरकारको यो नीति तथा कार्यक्रम नेपालको संविधान, नेपाल सरकारको आर्थिक नीति, नेपाल सरकारको आवश्यक योजना तथा दीर्घकालिन क्षेत्रकालीन नीतिहरु, सहश्राब्दी विकास लक्ष्य र दिगो विकास लक्ष्य लगायत नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा गरेका प्रतिवद्धताहरु, कोभिड १९ ले परेका प्रभाव नूनीकरण, प्रदेश सरकारको प्रथम पंचवर्षिक योजना, मध्यकालिन खर्च संरचना, चालु आर्थिक क्षेत्रमा ल्याएको नीति तथा कार्यक्रम र योजनाहरुको कार्यन्वयन गर्न तथा दिगो विकास लक्ष्य अन्तर्गत प्रादेशिक पारामिकताहरु तय गर्ने सो हासिल गर्न अग्रसर रहेको छु।

माननीय सदस्यहरु,

7. कोभिड-१९ माहामारीले यस प्रदेशमा ल्याएको र आगामी वर्ष अझ थपिन सकेको जनस्वास्थ्यको जोखिममा नूनीकरण गर्न, प्रभावित जनतालाई राहत प्रदान गर्न तथा यस माहामारी र सोका कारण प्रदेशभरी लगाईएको बन्दाबन्दीले गर्दै सुस्त बनेको आर्थिक-सामाजिक क्षेत्र एवं गुमेको रोजगारीको अवसरहरुलाई सम्बोधन गर्न र प्रदेशमा ठुलो संख्यामा फकिदै गरेका नागरिकहरुका कारण थपिएको चुनौतिहरुको सामना गरी अर्थतन्त्रमा चलायिएको अवसरहरुलाई पुनरुद्धार गर्न आगामी वर्ष अवलम्बन गरिने रणनीतिहरु तथा कार्यक्रममा प्रस्तुत गरेको छु।

8. कोभिड-१९ माहामारीको जनस्वास्थ्यसंग सम्बन्धित जोखिमक मम गर्न स्वास्थ्य क्षेत्रको लगानी देख्न गरिनेछ। आवश्यकता अनुसार गुणस्तरयुक्त क्वारानटाइन केन्द्रहरु र आईसोलेशन केन्द्रहरु स्थापना
गर्दै लगिनेछ । जोखिममा रहेका व्यक्तिहरूको पहिचान, पी.सी.आर. विधिको टेस्टिङ्ग र रोग संक्रमित व्यक्तिको उपचार कार्यमा प्रदेश सरकारले सबै खालको सहयोग पुन्याउने छ । संघ र स्थानीय सरकारसंग निरन्तर समन्वय गरी प्रदेशमा कोभिड-१९ को जोखिम न्यूनीकरण गर्न उपयुक्त व्यवस्थापकीय प्रबन्धनहरू मिलाइनेछ ।

9. कोभिड-१९ माहामारी नियन्त्रण र उपचारका लागि आवश्यक स्वास्थ्य सामग्रीहरू, अस्पताल संरचनाहरू तथा उपकरणहरूको यथासमय खरिद, निर्माण र सर्वसुलभ उपलब्धतामा जोड दिइनेछ । कोरोना मात्रको उपचार गर्न अस्पतालहरू छूट्याउने, अरु अस्पतालमा कोरोना बेड छूट्याउने, ज्वीलिनिकहरू छूट्याउने, आई.सी.यू. बेडहरू थप्ने, रेस्पिरेटर र ब्लंटिलेशरहरू पुढ़ो मात्रामा उपलब्ध गर्ने र स्वास्थ्य संकट टार्न तात्कालिक उपचार केन्द्रहरू/अस्पतालहरू निर्माण गर्ने कार्यमा प्रदेश सरकार दत्तत्त्त रहेखाउ ।

10. स्वास्थ्य क्षेत्र र कोरोना जोखिमसंग जुडर्ने जिम्मेवारीमा रहेका सबै राष्ट्रसेवकहरूका लागि बिमा सुविधा, पी.पी.ई. किटको उपलब्धता, आवासीय सुविधा लगायत मनोविकल बढाई बहाँखुल्ले पुन्याउने सेवामा प्रभावकारिता ल्याउन आवश्यक प्रबन्धनलाई सुदृढ़ बनाइनेछ । यस कार्यमा तत्काल सेवामा जुट्न सकने दक्ष जनसंख्यक र स्वयंसेवकहरूको आवृत्ति निजी र गैरसरकारी क्षेत्रहरूबाट पनि गरिनेछ । कोरोना नियन्त्रण र उपचारमा निजी क्षेत्रका स्वास्थ्य संस्थाहरूको प्रभावकारी उपयोग गरिनेछ ।

11. नियमित खोप सेवा, नियमित स्वास्थ्य परीक्षण र उपचार सेवालाई रोकिन नदिन सजगता अपनाई प्रभावकारी उपयोग अवलम्बन गरिने छ । आवश्यक तथ्याङ्क एवं सूचना संकलन गरी कोभिड १९ बाट
प्रभावित आम नागरिक र खासगरी बालबालिका, महिला, किशोरीहरू, बृहदबृह्दातथा अन्य जोखिममा रहेका व्यक्तिहरूका लागि मनोसामाजिक रामको सेवा (psycho-social-counselling) कार्यक्रम स्थानीय तहसौंगको समन्वय एवं सहकार्यमा संचालन गरिनेछ ।

12. गुणस्तरीय स्वास्थ्य परीक्षणको लागि प्रदेशिक प्रयोगशालालाई अत्याधुनिक बनाइएको गरिनेछ ।

13. सरुवा रोग तथा आक्रमक माहामारीबाट बचन एकीकृत स्वास्थ्य नीतिको साथै २०० शैक्षणिक सहितको प्रदेशिक सरुवा रोग नियन्त्रण अस्पताल बारा जिल्लाको कलैया उपमहानगरपालिका बडा नं. १६ झिटकैया र महोत्तरीको जलेश्विमा निर्माण गरिनेछ ।

14. शल्यक्रिया सुविधा सहितको घुम्ती विशिष्टकृत स्वास्थ्य र ल्याव सेवा सिविर नियमितरूपमा संचालन गरिनेछ भने माहामारी तथा आक्रमक रोगहरुको उपचारलाई लागि अस्पतालभित्र विशेष व्यवस्थ भिन्त्र भिद युक्त गरिनेछ । त्यस्तै प्रदेशलाई पूर्ण खोपुक बिक्रिया घोषणा गरेको अभियानको रूपमा सघन कार्यक्रम संचालन गरिनेछ ।

15. पोषणयुक्त भोजन, व्यक्तिगत सरसफाई, सामाजिक दूरी, मास्कको र योग, आयुर्वेदिक-यूनानी जस्ता वैज्ञानिक उपचार विधिहरुको उपयुक्त प्रयोग गरी नागरिकहरुको रोग प्रतिरोधात्मक क्षमतामा वृद्धि ल्याउने कार्यक्रम संचालन गरिनेछ ।

16. कोहिड-१९ माहामारीले जनजीवन र जनजीविकामा परेको असरलाई न्यून गर्न राहतका विशेष योजनाहरू संचालन गरिनेछ । चालु वर्षमा उपलब्ध गराइएको राहतलाई आगामी आर्थिक वर्षको प्रथम तीन महिना सम्म आवश्यक स्थान र आवश्यक समुदायमा निरंतरता दिदै
अहिलेसम्मको अनुभवको आधारमा स्थानीय तहको सहयोगमा संचालित राहत सहयोग योजनालाई पुनर्संरचना गरिनेछ। रोजगार विहीन दैनिक ज्यालादारीमा काम गरेको मजदूरहरू, खेतीहरू मजदूरहरू, भारत र तेस्रो मुलुकबाट फर्कने वेभरी श्रमिकहरू र लिनका आश्रित तथा विपस्थ वर्गका नागरिकहरूलाई खाद्यात्मक सहायता राहत तथा समुदाय स्वयंले संचालन गरेको निशुल्क भोजन कार्यक्रमहरूलाई निरन्तरता दिइनेछ।

17. प्रदेश सरकारले प्रदेशमा गर्ने खाद्यात्मक, दलहन, तेलहन, तरकारी, दूध र माछा मासुको उत्पादन, पैठारी, भण्डारण तथा सार्वजनिक वितरण प्रणालीमा सुदृढीकरण गरी खाद्य सुरक्षाको प्रत्याभूति गरेको हो। यस कार्यको लागि साना र विपन्न किसानलाई विउ, मल र अन्य कृषि सामग्रीको लागि अनुदान प्रदान गरिनेछ। विपिल्ली केला कृषि उत्पादनको बजार पहुँचका लागि कृषि एम्बुलेन्स, न्यूनतम मूल्यको प्रत्याभूति र खरिद तथा उपयुक्त भण्डारणमा प्रदेश सरकारले लगानी गरेको हो।

18. कोभिड-१९ को प्रभावले नगरी विपन्नतामा पुगेको थप जनताको पहिचान गर्न स्थानीय सरकारलाई सहयोग पुन्यान्तिनेछ। विदेशबाट फर्कनेको र साविकमा प्रदेशमा रहेका यस्ता विपन्न परिवारहरूको पहिचान गरी परिचयपत्र ततकाल उपलब्ध हुने व्यवस्था मिलाईनेछ। तीनै तहको सरकारहरूद्वारा उपलब्ध हुने राहत र विशेष रोजगारीको कार्यक्रमहरूको एकीकृत, समन्वयतमक र प्रभावकारी कार्यन्वयनद्वारा यी परिवारहरूलाई राहत र रोजगारी उपलब्ध गराईनेछ। एकल महिलाहरू, बुढौढौढाहरू, अनौपचारिक र निर्माण क्षेत्रमा रहेको दैनिक ज्यालादारीमा काम गरेको मजदूरहरूलाई थप लक्षित कार्यक्रमहरू संचालन गरिनेछ।
१९. मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रम संचालन गरी स्वरोजगारद्वारा आफ्नो शीघ्र प्रयोग गरी जीवनयापनको नवीन अवसरहरू प्राप्त गरेको युवाहरुका लागि तात्कालिक शीघ्र/दक्षता तालिम, लघु कर्म, औजार खरिद गरन अनुदान प्रदान गरी निजी क्षेत्र समेतको सहभागितामा स्वरोजगारीका अवसरहरूको पहिचान गरी वजारमा आधारित रोजगारी श्रृजना गरिने छ। साथै कृषि र गैर कृषि क्षेत्रसंग सम्बन्धित साना सिंचाई, कुलो निर्माण, नदी नियन्त्रण, कृषि सडक, सामुदायिक भवन, विद्यालय भवन र अन्य संरचनाहरूको निर्माण र सम्भारमा ५० हजार युवाहरुलाई रोजगारी दिइनेछ।

२०. साना, मझौला तथा परम्परागत पेशागत उद्योगहरुलाई विशेष पुनरुत्थान अनुदान उपलब्ध गराइ रोजगारीका थप अवसरहरू श्रृजना गरिनेछ।

२१. शिक्षा क्षेत्रको पुनस्थापना गर्न बढी विद्यार्थी संख्या भएका विद्यालयहरूमा थप कक्षा कोटा निर्माण, थप अस्थायी/स्वयंसेवी शिक्षक भर्ना, दूर शिक्षा, र समुदायमा आधारित शिक्षामा लगानी गरी कोरोनाले गर्दा शैक्षिक सत्र खेर जान दिनवाट बजाइने र विद्यालय शिक्षाको गुणस्तरीय सिकाई सुनिश्चित गरी विद्यालय शिक्षामा विपण वर्गका वालबालिकाको पहुँचलाई सुनिश्चित गरिनेछ। अनलाईन शिक्षा, रेडियो, टि.भी. कार्यक्रम माफित शिक्षा, वालबालिकाको मनोसामाजिक उपचार, दिवा खाजा र आधुनिक प्रविधिमा लगानी गरी कोरोनाको शिक्षा क्षेत्रमा परेको नकारात्मक असर न्यून गर्न विशेष कार्यक्रम संचालन गरिनेछ। प्रदेशभित्र रहेका घरपरिवारहरूको तथ्याङ्क संकलन गरी निर्धक व्यक्ति लक्षित लागिने शिक्षा कार्यक्रम (Flexible schooling program) तथा अनौपचारिक शिक्षा (Non-formal education) कार्यक्रम संचालन गरी प्रदेशलाई “साक्षर प्रदेश” बनाउने गरी साक्षरता कार्यक्रम अभियानको रूपमा सञ्चालन गरिने छ।
कोविड-१९ को कारण वन्दावन्दीया परेको आर्थिक क्षेत्र, कलकारखाना, पर्यटन, सेवा क्षेत्र, यातायात, बजार, मालवस्तुको आपूर्ति, व्यापार, सामाजिक प्रतिष्ठान र सामाजिक कृयाकलापहरू, समग्र निजी क्षेत्रका व्यवसाय एवं आर्थिक कृयाकलापहरू यथाशीर्ष पुन:चलायमान गरी आर्थिक सामाजिक गतिविधिको पूर्णत: पुनस्थापन गरी आर्थिक बृद्धि हासिल गर्न जरुरी छ। तर कोविड-१९ पश्चातको जनजीवन यसपूर्वको जनजीवन जतिको सहज हुन अझै कठिन छ। सामाजिक दूरी कायम राख्दै र व्यक्तिगत सरसफाई लगायत मानवीय सुरक्षाको न्यूनतम प्रत्याभूति नगरी बन्द व्यवसाय खुल्न पनि सक्दैनन्। साथै बजारमा आपूर्तिको सहजता मात्र होइन, वस्तु र सेवाको माग पुनःस्थापित हुन नागरिकसंग रोजगारी हुन, नगद प्रवाह हुन र खर्च गनेमनस्थिति फर्किन पनि जहुँरी छ। यसका लागि संघ र स्थानीय सरकारसंग समन्वय गर्दै प्रदेश सरकारले आर्थिक कृयाकलाप पुनःस्थापित गर्दै निम्न कुराहरूमा जोड दिदै विशेष आर्थिक कार्यक्रम संचालन गरेकि:  

(क) साना, मझौला उद्योग र सहकारी क्षेत्रका संस्थापनहरूलाई कर र शुल्क छूट, ऋणमा सहलियतपूर्ण सुविधा तथा साना अनुदान कार्यक्रम;  

(ख) कृषि र गैर कृषि उत्पादनहरूलाई वजार पहुँच तथा विचौलियाको चंगुलवाट बचाउन कृषि एम्बुलेन्स सेवा, न्यूनतम मूल्य निर्धारण र सार्वजनिक खरिद, दुवानी नगद अनुदान, प्रदेश र स्थानीय सरकारले प्राथमिकतायुक्त दरमा खरिद तथा किसान र उपभोक्ताका सहकारी संस्थाहरूलाई अनुदान;  

(ग) पर्यटन र होटल व्यवसायको पुनरुत्थान कार्यक्रम, कर र शुल्क सहलियत एवं आन्तरिक पर्यटन प्रबंधन विशेष कार्यक्रम;
(घ) औद्योगिक क्षेत्र र औद्योगिक करिडोरमा रहेका उद्योगहरू लगायत प्रदेशमा रहेका सम्पूर्ण उद्योगहरू यथाशृङ्ग पूर्ण क्षमतामा संचालन हुन श्रमिक आपूर्ति र श्रमिकको सुरक्षा, कच्चा पदार्थको आपूर्ति र दुवानी सहजता एवं अन्य सुविधाहरूको प्याकेज प्रदान गर्दै थप लगानी ल्याउन वातावरण निर्माण;

(ड) प्रादेशिक औद्योगिक व्यवसाय ऐन र तदनुरुपको नियमावली यथाशृङ्ग निर्माण गरी कार्यान्वयन लगायत मध्यकालीन सुधारहरूको घोषणाद्वारा प्रदेशमा औद्योगिक संस्थापनहरूको संरक्षण र प्रवर्धन

(च) सामाजिक दृढ़ कायम गर्दै र मानवीय सुरक्षाका दृष्टिले व्यवित्तिकत सरसफाई र स्वास्थ्य सुरक्षामा लगानी गरी व्यवसाय संचालन गर्न प्रोत्साहन कार्यक्रम; तथा

(छ) व्यापार, आपूर्ति, यातायात एवं निर्माण क्षेत्रको पुनर्स्थापन, संरक्षण र सम्बद्धकालका लागि सहजीकरण कार्यक्रम। विपत्ति, गरिब, भूमिहरू तथा सामाजिक रूपमा पिछलिएका साना कृषकहरू, एकल महिला, मधेस आन्दोलनका सहित र घाइते परिवारको आय आर्जन तथा जिवकोपार्थयनमा टेवा पुर्णाउन “मुख्यमन्त्री किसान उत्थान कार्यक्रम” लगायतका स्वरोजगारमूलक विशेष कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइनेछ। यो योजनाको निर्देशिका र कार्यान्वयनको योजना समेत तयार भैसकेकोले आ.व को प्रथम चौमासिकमै यो योजनाको शुभार्थभ गरिनेछ। यो योजना अन्तर्गत दश कटासम्म जरगा भएका तथा आफै कृषि कर्म गरेका सम्पूर्ण किसानका बैक खाता खोली सो खातामा वर्षीय दस हजार नगद राखिने छ। सो अनुदानको नगद किसानले बीउ, मल, सिंचाईमा प्रयोग गरुन् पनेछ।
२३. कोरोना माहामारीका कारण वैदेशिक रोजगारीवाट पक्रेका वा स्वदेश मे उद्धम गर्नै उत्साहित युवा वर्गलाई प्रोत्साहन गर्ने किसान कार्यालयलाई आधारित "नवप्रवर्तन कृषि रोजगार तथा व्यवसाय प्रवर्तन कार्यक्रम" कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ । साथै एकीकृत कृषि उत्पादन प्रणालीमा समेत जोड दिइनेछ ।

२४. संसदीय लोकता निर्माण प्रणालीमा प्रदेश स्वयम गरिने उच्च राष्ट्र समाकू निर्माण क्षेत्र विकास योजना आगामी आर्थिक वर्षान्तिक प्रारम्भ गरिनेछ ।

२५. कौमिदा १९ को प्रभाव बढिरहेको वर्तमान अवस्थालाई मध्यजस गरेछ सूचना तथा साज्जीर प्रविधिको प्रयोग गरी स्रोत साधन सम्पत्त बनाई प्रदेश स्वयम समकालीक कार्यलाई प्रभावकारी बनाइनेछ ।

२६. तरकारी, फलफुल, दूध, अण्डा, मासू, माछा, च्याउ आदी जस्ता नाशवान उपजहरुको बजार सुनिश्चित र सहज आन्तरिक वितरणका लागि सरकारी, सहकारी र निजी संघ संस्थाहरुसँग सहकार्यमा उत्पादन थोरोवाट उपज खरिदी तथा सुप्रभाव जल बिक्री व्यवसाय निर्धारित उपयुक्त र भरपूर संयन्त्रक विकास गरिनेछ । यस्ता संयन्त्रको विकास गर्दै कृषि उत्पादन मूल्य श्रृंखलामा कृषकहरूको भूमिका (Leverage) बढाइनेछ ।

२७. सहकारी खेती (Cooperative farming) र करार खेती (Contract farming) र सहकारी करार खेती (Cooperative Contract farming) प्रणाली मार्फत कृषि उपजहरु आन्तरिक र बाह्य वजार बिक्री व्यवस्थापनको लागि सहजीकरण गरिनेछ ।
२८. सहकारी र निजी कम्पनी, उत्पादक समूह तथा संगठनलाई प्रतिफलमा 
आधारित प्रोत्साहन (Performance based incentives) प्रदान गरी कृपि 
वजार सेवा प्रवाहतर्फ आकर्षण गरिनेछ।

२९. "Farm to Fork" को अवधारणामा आधारित स्वच्छ, स्वस्थ्य र 
सुरक्षित खाद्वस्तुको नमूना पसलहरुको स्थापना गर्न पहल गर्नुको 
साथै पूर्व स्थापित पसलहरुको नियमन तथा व्यवस्थापन कार्यलाई 
अभियानको रूपमा संचालन गरिनेछ।

३०. रोजगार प्रबद्धन गर्न पूर्व-पश्चिम राजमार्गिक जिल्लाको सदरमुकामसम्म 
जोडने सडक, प्रत्येक जिल्लाको कोरिडोरलाई कृपि उपज प्रशोधन 
उद्योग स्थापना गर्न निजी, सहकारी र प्रदेश सरकारको सहकार्यमा 
विषेष कार्यक्रम ल्याइनेछ।

३१. साना कृषक उत्थान तथा प्राकृतिक प्रकोप (रोग, माहामािी) सृजित 
आपत्ति विपदका कारण कृषकले बेहोनु परेको क्षतिको प्रभाव 
न्यूनीकरण राहत तथा पुन:स्थापना कार्यक्रमको लागि “कृषि विकास 
कोष” स्थापना गरिने।

३२. “पशु स्वास्थ्य घम्ती कोष” लाई पुन:स्थापना गरी ग्रामिण क्षेत्रमा सेवा 
पुन:याउन पशु स्वास्थ्य कार्यकर्ता तथा जे.टि.ए.को सेवा उपलब्ध गराउने 
र विना व्याज ऋण उपलब्ध गराई रोजगारी प्रबद्धन गरिने।

३३. कृषि यान्त्रिकीकरणलाई प्रबद्धन गर्न विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। 
यस कार्यलाई व्यवस्थित गर्न १३६ वटै पालिकामा कृपि आधुनिक 
उपकरण केन्द्रको स्थापना गरिने छ यसबाट कृषकहरुले न्युनतम भाडा 
तिर्रें कृपि उपकरणहरू प्रयोग गर्न सक्ने छन्।
34. कृषिको आधुनिकीकरणका लागि मोबाइल एप्सबाट जानकारी प्राप्त गर्न सकिने “Hello tractor” सेवाहरुमा छुटको व्यवस्था हुनेछ।

35. सहकारीलाई आधारित कृषि उपज व्यवस्थापन तथा सहकारी सुपथ मूल्य पसल (कोप शाप) प्रबन्धनका लागि विशेष प्याकेजको व्यवस्था गरिनेछ तथा एकीकृत व्यवसाय सञ्चालनको लागि पहल गरिनेछ।

36. स्वरोजगारका अवसर सृजना गरी युवाहरुलाई आत्मनिर्भर बनाउन एवम् वैदेशिक रोजगारीवाट स्वदेश फर्केका युवाहरुको ज्ञान, सीप, क्षमता र पुंजीलाई प्रभावकारी रूपमा उपयोग गर्न आवश्यक व्यवस्था गरिनेछ।

37. कोभिड १९ को कारणले रोजगार सुमाएका युवाहरुको लागि “युवा स्वरोजगार तथा उद्यम विकास” कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ।

38. रोजगारी सिर्जना गर्न स्थानीय तहसँगको सहकार्य र समन्वयमा घरेलु तथा साना उद्योग प्रबन्धन गर्ने कार्यक्रम प्राथमिकता दिइनेछ। गरीबी निवारणका लागि लघु उद्यम विकास कार्यक्रमलाई प्रदेश अनुकूल परिवारलाई रोजगारीको अवसर सृजना गरिनेछ।

39. आन्तरिक पर्यटनलाई प्रबन्धन गर्न सार्वजनिक निकायका पदाधिकारी र कर्मचारीहरुलाई प्रोत्साहन गरिनेछ।

माननीय सदस्यहरु,

40. कोभिड-१९ को प्रभाव न्यूनीकरण गर्न ल्याइने तात्कालिक प्रकृतिका उपरोक्त कार्यक्रम र प्रणालीले मानव जीवनको रक्षा र जनजीवनकालाई पुनर्जीवित गर्दै प्रदेशको अर्थतन्त्रलाई पुन: सुदृढीकरण गर्न सहयोग
मिलने विधास लिएको छ । उपरोक्त विशेष रणनीति र कार्यक्रमका अतिरिक्त प्रदेश सरकारले क्षेत्रगतरूपमा विभिन्न विकास नीति र कार्यक्रमहरू संचालन गरेका छ।

४१. प्रदेशमा समाजिक रूपान्तरणका लागि सुरुवात गरिएको बेटी पढाउ बेटी बचाउ अभियान अन्तर्गत छोरी मुद्रण विवाह योजना अन्तर्गत लगभग २५ हजार छोरीहरूको खाता खोलिएको छ । हालको व्यवस्था अनुसार बीस वर्ष पश्चात ती छोरीहरू न्युनतम ३ लाख नयाँ प्राप्त गर्न छैन । समाजिक रूपान्तरणको यस अभियानलाई अझ परिष्कृत र सशक्त ढंगले अगाडि बढाइएको छ। यस अभियान अन्तर्गत छोरी शिक्षा, छात्रवृत्ति, छोरी लोकसेवा तयारी कक्षा, आर्द्र विवाह, साइकल वितरण र छोरीहरूको राज्य संरचनामा प्रचार प्रतिष्ठान सहभागिता का लागि संरचनात्मक व्यवस्था गरिएको छ।

४२. मुख्यमन्त्री दलित गरीब आवास योजना अन्तर्गत आठवटै जिल्लामा दलित गरीवहरूको लागि निशुल्क आवास निर्माण कार्यको प्रारम्भ भैइसकेको छ। नमूना दलित गरीब आवास योजना लाई निरन्तरता दिननेछ।

४३. आगामी आर्थिक वर्षमा चालु खर्चमा मितव्ययीता अपनाई अर्थतन्त्रमा सरकारी क्षेत्रको अतिरिक्त निजी र सहकारी क्षेत्रको साधन श्रोतको उपयोग गरी उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी बढाउन उत्पादन, उत्पादकत्व तथा रोजगारी वृद्धि जोड दिइनेछ।

४४. प्रदेशको समृद्धिका लागि आर्थिक, समाजिक विकास तथा पूर्वाधार निर्माण गर्न आवश्यक पर्ने आर्थिक ध्रुव जुटाउन नेपालको संविधानले निर्दिष्ट गरेको सुल्ख, करको संकलन, आन्तरिक राजद्वारको सदृढीकरण र संकलित श्रोतको प्रभावकारी रूपमा परिचालन गरिएको छ।
45. संबंधित व्यवस्था अनुसार प्रदेशमा विकास सहायताको प्राप्ति र परिचालन गर्न वैदेशिक सहायता परिचालन सम्बन्धी कानून निर्माण गर्न तथा प्रदेश तहका विकास सहायतामा सन्तृलित परियोजना प्रदेशलाई हस्तान्तरण गर्न सही सरकारसेंग सहकार्य गरिनेछ।

46. प्रदेशको आर्थिक वृद्धि, राजकीय वृद्धि एवम् पूँजी निर्माण र परिचालनमा निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहित गरिनुका साथै अर्थतन्त्रको एउटा खम्बाको रुपमा रहेको सहकारी प्रणालीलाई समेत प्रोत्साहन गरिनेछ।

47. नेपालको संबंधित प्रदेशको एकल तथा साझा अधिकार अन्तर्गत वित्तीय तथा विप्र संस्था व्यवसाय र व्यवस्थापनका लागि आवश्यक प्रदेश कानूनको तर्जुमा गरिनेछ।

48. प्रदेश अन्तर्गत उद्योग व्यवस्था गर्न इच्छुक लगान जहूलाई प्रदेश सरकारले निर्धारण गरे अनुसारको विशेष सुविधा प्रदान गरिने छ। विधान औद्योगिक कोरिडोको अतिरिक्त सम्भाव्यकोरिडोको पहिचान गरी व्यवस्थापन गरिनेछ।

49. आगामी आर्थिक वर्षमा विस्तृत परियोजना प्रतिष्ठित सहितको प्रदेश आयोजना बैंक को निर्माण गरी प्रादेशिक गौरवका आयोजनाहरूको पहिचान गरिनेछ। प्रादेशिक गौरवका आयोजनाहरूको विकासको लागि निजी, सार्वजनिक र सहकारी क्षेत्रको अवधारणा अनुसार लगानी सम्मेलन आयोजनाको लागि आवश्यक स्रोत तथा पूँजीको व्यवस्थापन मिलाई आयोजनाहरूको कार्यान्वयन गरिनेछ।
५०. प्रदेशका जनताहरूको वित्तीय पहुँच अभिवृद्धि गरी पूँजी निर्माणमा सहयोग पुन-याउन “प्रदेश विकास बैक” स्थापनाका लागि आवश्यक प्रक्रिया पुरा गरी संचालन गरिनेछ ।

५१. निजी, सहकारी तथा सार्वजनिक साझेदारी लगानीमा उद्योग व्यवसाय संचालन गरेपछि वातावरण बनाउनको लागि प्रदेश लगानी प्रबंधन बोर्डको स्थापना गरिनेछ । प्रदेश सभामा विचाराधिक प्रदेश औद्योगिक व्यवसाय विभेदक शीर्ष पारित गराइ सोको नियमावली पनि तयार गरी कार्यनिर्णय गरिनेछ । यसले प्रदेशमा औद्योगिककरणका लागि वातावरण निर्माणका लागि धप मदत पुरनेछ ।

मानैय सदस्यहरु,

५२. "पूण सुरक्षित मातृत्व प्रदेश" बनाउने गरी परिवार नियोजन र सुरक्षित मातृत्व सम्बन्धी कार्यक्रमलाई अभियनकै रूपमा संचालन गरिने छ । साथै प्रदेशमा विशिष्टिकृत मातृ शिशु अस्पतालको स्थापना तथा संचालन गरिनेछ ।

५३. प्रादेशिक अस्पताल जनकपुरधामलाई ५०० शैय्या सहितको अत्याधुनिक विशिष्टिकृत अस्पतालमा स्तरोत्सत्तिर गरी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको रूपमा विकास गरिने छ । साथै स्वास्थ्यमा सबैको पहुँच सुनिश्चितताका लागि प्रत्येक जिल्लामा प्रदेश मातहत रहेका जिल्ला अस्पतालहरूलाई अत्याधुनिक सेवा सहितको विशिष्टिकृत अस्पतालको रूपमा स्तरोत्सत्तिर गरिनेछ । पथलैया स्वास्थ्य तालिम केन्द्रलाई ट्रामा अस्पताल बनाइने छ ।

५४. क्यान्सर रोगको उपचारका लागि प्रदेशभित्र प्रादेशिक क्यान्सर अस्पतालको स्थापना गरिने छ भने प्रादेशिक क्यान्सर अस्पतालमा ६०
वर्ष उपर काठिसको क्यान्सर रोगका बिरामीहरुलाई स्वास्थ्य उपचारमा लागै सम्पूर्ण खर्च प्रदेश सरकारले व्योहोने छ। त्यसै मुटु तथा मृगौला रोगका बिरामीहरुको उपचारका लागि विशेष व्यवस्था गरिनेछ। नारायणी उपक्षेत्रीय अस्पताल, बिरांजमा मुटु रोग उपचारका लागि क्याथ ल्याउँछ।

55. आयुर्वेद, योग, प्राकृतिक चिकित्सा, होमियोप्याथिक तथा अन्य परस्परागत उपचार पद्धतिको अध्ययन अनुसंधान तथा विकास गरिनेछ। यसका लागि प्रादेशिक आयुर्वेद तथा बैकलिपिक चिकित्सा अनुसंधान केन्द्र स्थापना गरिनेछ। आयुर्वेद अस्पतालको सेवालाई प्रभावकारी र गुणस्तरीय बनाईनेछ।

56. नसने रोगहरुको बढ्दो प्रकोपको रोकथाम तथा जनमानसलाई सचेत पार्नीको लागि हरेक स्थानीय तहसंगको समन्वयमा स्वास्थ्य तथा आरोग्य केन्द्र (health and wellbeing center) संचालन गर्न चालु आर्थिक वर्षमा सम्भाव्यता अध्ययन गरिनेछ।

57. कुपोषणबाट प्रसिद्ध महिलाको तथा बालबालिकाहरुको लागि बहुक्षेत्रीय पोषण कार्यक्रमलाई निर्माण दिदै सन्तुलित, पोषण र विभिन्न खानाको लागि सचेतनामुलक कार्यक्रम तथा प्रदेशीयहरु संचालन गरी पौष्टिक खाने मुख्य खाने वा बालीको विकास गरी प्रदेशलाई कुपोषणमुक्त प्रदेश बनाउने अभियानको शुभावत गरिनेछ।

58. संयोजी सरकारसँग समन्वय र सहकार्य गरी प्रदेशभित्रका सबै जिल्लाहरूमा स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम विस्तार गरी प्रभावकारी रुपमा लागू गरिने छ। स्वास्थ्य बिमामा जनताको पहुँच पुनयाउन तथा प्रदेशका सबै नागरिकद्वारा भूतम स्वास्थ्य बीमा गर्नका लागि सम्मानित
सदनमा प्रदेश स्वास्थ्य बीमा विभेदक आगामी आर्थिक वर्षको प्रथम 
चौमासिक मै पेस गरिने छ ।

५९. अस्पतालहरूको न्यूनतम सेवा मापदंड समेतका आधार र तथा 
कार्यसम्पादनमा आधारित व्यवस्थापन प्रणाली लागू गरि गुणस्तरीय 
सेवा प्रवाह हुने व्यवस्था मिलाइने ।

६०. बालबालिकाहरुलाई शिक्षाको मूलप्रवाहमा ल्याउनका लागि विशेष 
शिक्षा अभियान कार्यक्रम सञ्चालन गरिने । साथै प्रदेश प्रमुख नैतिक 
शिक्षा कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइने ।

६१. माध्यमिक तहमा अध्ययननरत बालबालिकाहरुको रुची, सीप र 
अंतरनिहित प्रतिभा पहिचान गरी सो अनुसूच रोजगारमूलक सीप एवं 
क्षमता अभिवृद्धिका कार्यक्रममा संचालन गरिने।

६२. सामुदायिक, संस्थागत, सहकारी तथा धार्मिक प्रकृतिका विद्यालयहरूमा 
समेत सरकारबाट स्वीकृत मूल पाठ्यक्रम पठनपाठन हुने व्यवस्था 
मिलाइ शैक्षिक गुणस्तरमा एकुणपता कार्य गरेँ नैतिक अवलम्बन गरिने 
छ । साथै शैक्षिक संस्थाहरुमा आवश्यकता अनुसार ऐच्छिक विषयको 
पाठ्यक्रम निर्माण गरी लागू गरिने ।

६३. प्रदेश सरकारको शैक्षिक नैति तर्जुना गरी कार्यनिवयनमा ल्याइने। 
साथै गुणस्तरीय शिक्षाको प्रवद्र्दनका लागि प्रदेशमा नमुना आवासीय 
बालमैत्री विद्यालय व्यापना गरी संचालनमा ल्याइने ।

६४. प्रदेशभित्र रहेका सम्पूर्ण शैक्षिक संस्थाहरुमा आधुनिक प्रविधिमा 
आधारीत बालमैत्री विद्यालय अध्ययन अध्ययन गरेँ व्यवस्था 
मिलाइने ।
६५. प्रदेशभित्र रहेका सम्पूर्ण शैक्षिक संस्थाहरूको शैक्षिक तथ्याङ्क र सूचकाङ्क अध्यावधिक गरी अनुगमन मुल्यांकन प्रणाली साफत समग्र शैक्षिक व्यवस्थापनमा सुधार ल्याईनेछ ।

६६. परम्परागत तथा आधुनिक खेललाई प्रोत्साहन गरेको गरी खेलकुद विकास कार्यक्रम संचालन गरेको साथै खेलकुदको विकासका लागि “प्रादेशिक खेलकुद विकास प्राधिकरण गठन” गरी कार्य अगाडि बढाईनेछ । रौँहट राइस मीलको जग्गालाई आवश्यक प्रूक्त रुप गरी प्रदेश सरकारको स्वामित्वमा ल्याइ प्रदेशस्तरको जनचाहना बमोजिमको उपयुक्त संरचना निर्माण गरिने छ । यसको लागि स्थानीय तहसंग सहकार्य र समन्वय गरी यसै वर्ष कार्य प्रारम्भ गरिने छ । साथै एक जिल्ला एक विशेष खेल अभियान संचालन गर्न सम्भाव्यता अध्ययन गरिने छ । हाल सल्हीको मलग्नलाई रहेको रंगशाललाई स्टरोश्चित गरिने छ ।

६७. शिक्षालाई व्यवहारमुखी र प्रविधिमुखी बनाउन प्रत्येक प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रमा एक प्रविधिक विद्यालयको स्थापना तथा संचालन गर्न कार्यलाई निरन्तरता दिइनेछ । साथै प्रदेशका मुख्य शहरहरूलाई शैक्षिक क्षेत्रको रुपमा क्रमशः विकास गर्न पहिलो चरणमा जनकपुराधम लाई शैक्षिक क्षेत्रको रुपमा विकास गर्न नीति लिइएको छ ।

माननीय सदस्यहरू,

६८. समयानुकूल स्तरीय जनशक्ति आपूर्तिलाई दृष्टिगत गरेको बीरगंजमा प्रबिधि विद्विद्यालय स्थापना गरिनेछ । साथै सस्तरी जिल्लामा कृषि कलेज स्थापना गरी क्रमशः कृषि विद्विद्यालय स्थापना गरिनेछ ।
६९. प्रदेशभित्रका युवाशक्तिहरूको ध्यमता र योग्यताको कदर स्वरूप प्रदेश युवा परिचालन नीति तथा कानुनको निर्माण गरिनेछ।

७०. विदेश पलायन हुने श्रम तथा युवा जनशक्तिलाई उद्धम, कृषि व्यवसाय, तथा अन्य रोजगारीका अवसर उपलब्ध गराउन स्थानीय तहसंग समन्वय र सहकार्य गरिनेछ।

७१. प्रदेशभित्रका विभिन्न स्थानमा जेस नागरिक पार्क निर्माण गर्नुको साथै स्वास्थ्य र परीक्षणको लागि विशेष सहयोगको कार्यक्रम ल्याईने। यस्तै हरेक किसिमका उपाधिका भएका नागरिकहरूको लागि प्रदेशले विशेष संरक्षणको कार्यक्रम संचालन गरेनेछ।

७२. विभिन्न जातीय तथा सामुदायिक पहिचानलाई संरक्षण गर्न "प्रदेश भाषा, कला र संस्कृति प्रतिष्ठान" स्थापना गरिनेछ। भने प्रदेशभित्रका मौलिक सांस्कृतिक सम्पदाहरूको संरक्षणका लागि प्रादेशिक संग्राहलय स्थापना गरिनेछ। साथै प्रदेशको सामाजिक-सांस्कृतिक विविधतालाई सम्पदाको रूपमा आत्मसात गर्दै यी विविधताहरूको पहिचान, संरक्षण र उत्थान मार्फत बहुजातीय, चहुभाधिक, चहुधाधिक, चहुहास्तुकृतिक सामाजिको सामाजिक तथा राष्ट्रिय एकतालाई मजबूत पारिनेछ।

७३. अनाथ बालबालिकहरूलाई लक्षित गरी विशेष संरक्षण एवं सशक्तिकरणको कार्यक्रम संचालन गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ। साथै बालबालिकाको वृहत्तर विकासका लागि शिशु सदन तथा बाल उद्यान निर्माणका कार्यलाई निरन्तरता दिइनेछ।

७४. महिला सशक्तिकरणका लागि "प्रादेशिक महिला आयोग" गठन गरिनेछ।
७५. मधेश आन्दोलनका शहिद परिवारको सम्मान तथा संरक्षणको लागि स्वरोजगार, रोजगार, स्वास्थ्य र शिक्षामा पहुँच सुनिश्चित गरिने छ।

७६. दलित, जनजाती, आदिवासी, मुखिम एवं पिण्डिएका वर्गको सशस्त्रकर्मका लागि विशेष कार्यक्रम संचालन गरिने छ। साथै दलित तथा विपण वर्गहरूको सामाजिक तथा आर्थिक रुपान्तरणको लागि प्रदेशका आठ वटै जिल्लाहरूमा "प्रदेश प्रमुख रोजगार कार्यक्रम" संचालन गरिने छ। साथै प्रदेश प्रमुख नैतिक शिक्षा कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइने छ।

७७. प्रदेश दलित शाश्त्रीयकरण ऐनको कार्यवन्यनमा जोड दिइने छ। यसका लागि दलित विकास समिति र उच्च स्तरीय जातीय छुपाहुन कार्यक्रमको समूह समेत गठन गरिने छ। दलित छात्रवृत्ति र दलित रासन कार्य योजना कार्यवन्यनमा ल्याउने र यसका लागि प्रदेशका डोम, हलखोर, मेस्टर र मुसहर जातिका परिवारलाई जीविकोपार्जनका लागि प्रति महिनामा रु ५,००० हजारको दर्ले उपलब्ध गराइने छ।

७८. सर्पंदेखको उपचारका लागि जिल्लामा अवस्थित प्रदेश मातहतका अस्पतालको सहकार्यमा सर्पंदेख उपचार केन्द्रको स्थापना तथा संचालन गरिने छ।

७९. गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा प्रवाह र प्रदेशभित्र नर्स जनशक्तिकृत उत्पादनको लागि प्रदेशको स्वास्थ्य सेवा कलेक्टरको स्तरूपति गरी स्नातक तहको नर्सिंग क्रशा संचालन गरिने छ। प्रदेशभित्र उपलब्ध जनशक्तिकृत आवकारिक क्रशा र आइसियू (ICU) संचालन समवन्धि तालिम दिइने छ।
20. सामुदायिक विद्यालयहरूमा स्वच्छ खानेपानी, शौचालय, तथा सरसफाईको उचित व्यवस्थाको लागि विशेष कार्यक्रम ल्याईनेछ।

माननीय सदस्यहरू,

२१. साझेदारी बन, सामुदायक बन, राष्ट्रिय बन, निज बन र कृषि बन लगायतका बनहरूको दिगो वैज्ञानिक बन व्यवस्थापन र बनजन्य उद्यम विकास कार्यक्रम मार्फत बन क्षेत्रबाट उल्लेख्य रोजगारी र आय आर्जनका अवसरहरू सिर्जना गरिने छ।

२२. “संरक्षण हाम्रो मन, प्रदेशको बन प्रदेशकै धन” भने मार्गदर्शनलाई मूर्त रूप दिन बन क्षेत्रका लागि प्रदेश स्तरीय गुरुयोजना तर्जुमा गरी कार्यान्वयनमा ल्याईनेछ।

२३. “जहाँ बाटो त्यहाँ रुख, त्यसले ल्याउँछ परम सुख” को नारालाई चरितार्थ गराउन स्थानीय तह समेतको सहकार्यमा सडकका दुरै किनारमा बिरुधा रोप्ने नीति लिङ्केछ।

२४. प्रदेशलाई हरित प्रदेश बनाउन गुणस्तरीय बहुवर्षिय विस्वाहू उत्पादन गर्न प्रत्येक जिल्लामा कमिटिमा एक हाइटेक नसरी स्थापना गरिएको भएको निजी श्रेणी क्षेत्रलाई निजी नसरी स्थापना गरी गुणस्तरीय विस्वाहू उत्पादन र वृक्षारोपणका लागि प्रोत्साहित बनाइने नीति लिङ्केछ।

२५. पर्यालोक राष्ट्रिय निकुञ्जलाई पर्यटकको गन्तव्य बनाउने गुणस्तरीय पर्यटकको संख्यामा वृद्धि गर्न सहयोग गरिएको। यस्तै जैविक विविधताको संरक्षण तथा सम्बद्धको लागि धनुषाधाममा एउटा विविधियाङ्गको निर्माण गरेको नीति लिङ्केछ।
८६. प्रदेशकै गौरवको रुपमा रहेको सागरनाथ वन विकास परियोजना लगायतका उत्पादनमूलक वन क्षेत्रहरूलाई सघन व्यवस्थापन अन्तर्गत ल्याउँदै तथा वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनको कार्य गरिनेछ । स्थानीय तह र वनसंगम सम्बन्धित सरोकारवालाहरूको सहकायमा वन विकासलाई जोड दिनेको नीति लिङ्गे ।

८७. प्रदेश अन्तर्गत रहेको जैविक विविधताको दृष्टिकोणले महत्वपूर्ण वन क्षेत्र, सिमसार क्षेत्र वा अन्य भौगोलिक क्षेत्रहरू पर्यावरणीय हिसाबले हट स्पट घोषणा गरी व्यवस्थापन गर्न विशेष कार्यक्रम ल्याउँदै ।

८८. वनमा आधारित कार्यन व्यापारका लागि अन्तराष्ट्रिय संयंत्र माफिक भूमिकाका लागि संगीय सरकारसङ्ग समन्वय र सहकार्य गरिनेछ । काष्ठजन्य वन पैदावरको स्वदेशी उत्पादन र आपूर्ति बढाउँदै विदेशलाई हुने आयातलाई प्रतिस्थापन गर्न योगदान पुर्याउँदै ।

८९. प्रदेशमा निजी वनको विकास, संरक्षण तथा व्यवस्थापन गर्न एकीकृत कृषि वन प्रणली (Agro Forestry System) बमोजिम निजी जगामा कृषि वन कार्यक्रम प्रभावकारी रुपमा लागू गर्न आवश्यक ऐन नियम तर्जुमा गरिनेछ ।

९०. प्रदेश सरकारको “चुरे जोगाउ, मधेश बचाउ” अधियान्तलाई स्थानीय तहसङ्गको सहकार्यमा प्रभावकारी रुपमा संचालन गरिनेछ ।

९१. चुरे जलाधारको उपल्लो तट, मध्य तट र प्रभावित तल्लो तटबीचको अन्योन्याशिर्त समन्वय कायम गरेको नदी प्रणाली प्रभावित योजना तर्जुमा देखि कार्यन्वयनसम्म संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच सहकार्य र समन्वय गरेको रणनीति लिङ्गे ।
९२. ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा जस्ता नदीजन्त्य पदाथयको प्रयोगलाई बातावरण र उपभोग वीच सन्तुलन हुने गरी व्यवस्थापन गरिने छ। चुने क्षेत्रमा जलाशय निर्माण तथा सम्भत सम्भरण गरी माटो कटान कार्यलाई नियन्त्रण, पुनर्भरण र भूमिगत जलस्तरलाई उठाउने कार्य गरिनेछ।

९३. गजेन्द्रनारायण सिंह आौैगिक क्षेत्रलाई आधुनिकीकरण गरी पुनः सञ्चालन गर्न योजना तर्जुमा गरिनेछ।

९४. इन्दनको आयतलाई प्रतिस्थापन गर्न र बातावरणीय अनुकुलता बढाउन इन्डक्शन चुल्हो निर्माण गर्ने उद्घमलाई प्रोत्साहन गरिनेछ।

९५. उद्योग सम्बन्धिको प्रदेशस्तरीय नीति तथा कानुन तर्जुमा गरी सो सम्बन्धी कानूनी तथा संस्थागत व्यवस्थालाई सुदृढ बनाईनेछ। सबै प्रकारका उद्योगहरूको अभिलेखलाई सूचना प्रविधिमा आधारित बनाईव संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा आवश्यक गरिनेछ।

९६. प्रदेशभित्र पर्यटकीय गन्तव्यहरूको पर्यटन र विकास गरी प्रत्येक जिल्लामा पर्यटकको पहुँच पुन्यापुन विद्येक निर्माण गरी आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटन प्रबन्धन गरिनेछ।

९७. पर्यटन पूर्वाधारको संस्थागत सुदृढिकरणको लागि पर्यटन सम्बन्धी प्रदेश स्तरीय कानूनी र संस्थागत संरचना निर्माण गरिनेछ। पर्यटन प्रबन्धनमा महत्वपूर्ण भूमिका रहेको होटल व्यवसायको प्रबन्धनका लागि आवश्यक सहयोग गर्ने नीति लिइनेछ। प्रदेशस्थित खोला, नदी, ताल, तलैँहरुको समभाव्य अध्ययन गरी जलाशययुक्त मनोरञ्जन स्थल बनाईने छ।
98. प्रदेशका ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, पूरातात्विक र प्राकृतिक सम्पदाहरुको पहिचान, संरक्षण, प्रवर्धन एवं प्रचार प्रसार माफत प्रदेश अर्थतन्त्रको महत्वपूर्ण आधारको रूपमा पर्यावरणमैत्री पर्यटन उद्योगको विकास गर्ने र पर्यटन सांस्कृतिको विकास गर्न आवश्यक नीति लिइनेछ ।

99. बारा जिल्लाको निजगढ्मा निर्माणाधीन दोस्रो अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थलको व्यवसायिकतालाई ध्यानमा राख्दै कोशी टप्पु, पर्सी नेशनल पार्क रटलाई केन्द्रमा पने गरी पूर्व पश्चिम राजमार्गसँगी फास्ट ट्रायल जोडिने स्थानको दायाँबाट मनोरञ्जनात्मक सांस्कृतिक बगैँबाट सम्भाव्य आवश्यक सम्बन्धमा अध्ययन गरिनेछ ।

100. दुर्घटनात्मक महेन्द्रनगर करिडोरलाई धार्मिक पर्यटकीय करिडोरको रूपमा विकास गरिनेछ । साथै रामायण सर्मिटको विकासलाई यस वर्ष पनि निरन्तरता दिइनेछ ।

101. वाणिज्य क्षेत्रसङ्ग सम्बन्धित आवश्यक प्रदेश नीति तथा कानुनको तर्जुमा गरी लागू गरिनेछ ।

102. वाणिज्य र व्यापार पूर्वीधारको विकासका लागि आवश्यक भौतिक संरचना निर्माण लगायतका कार्य गर्ने सम्भाव्यता अध्ययन गरिनेछ । प्रदेश मात्रलाई नियम गरिने व्यापारिक फार्मिका अभिलेखहरुलाई सूचना प्रविधिमा आधारित बनाइनेछ ।

103. प्रदेश, संघ र स्थानीय तहको समन्वयमा बजार अनुगमन गरिनेछ । उपभोक्ता हीत विपरितका क्रियाकलापलाई पूर्ण रूपमा नियन्त्रण गरिनेछ ।
१०४. सरकारले स्वच्छ र सफा प्रदेश अभियान लागू गरेको छ । स्थानीय तहसँग सहकार्य गरी जिल्लाका सदरमुकामहरूलाई हरित तथा स्वच्छ सफा शहरमा रूपान्तरण कार्यक्रम सञ्चालन निर्माण गरिने कार्यरत बसेको छ ।

१०५. भूसंरक्षण कार्यलाई स्थानीय सीप र प्रवन्दिको प्रयोग गरी प्रभावकारी रूपमा संचालन गरिनेछ । साथै नदी किनारमा वृक्षारोपणको कार्यक्रम सञ्चालन गरी रोजगारीको सिर्जनाका साथै नदी तटीय वातावरण स्वच्छ तथा सुन्दर बनाईएको छ । फोहोर्मैलाको व्यवस्थापनका लागि उचित प्रबन्ध मिलाइएको छ ।

१०६. संघीय सरकारसँग सहकार्य गरी बायु प्रदूषण मापन केन्द्र स्थापनामा जोड दिइएको छ । प्रदेशमा सञ्चालित उद्योगहरू उपलब्ध सङ्केतको प्रदूषण तथा फोहोर्मैला विशेषजनाका लागि वातावरणीय मापदण्डको नियमन कार्यलाई प्रभावकारी बनाइएको छ ।

माननीय सदस्यहरु,

१०७. प्रदेशलाई कृषि प्रधान प्रदेशको रूपमा विकास गरेको अवधारणा अन्तर्गत "खेत खेत मे पानी, हाथ हाथ मे काम" को अभियानलाई थप प्रभावकारी ढंगले संचालन गरिनेछ । यसको लागि भूमिगत जलको प्रयोग गरी डिप टिब्बेल जडानको कार्यलाई अझ सघनताका साथ अगाडि बढाइएको प्रत्येक बडा सम्म पुर्याइएको छ । साथै बाँध, पडङ्गी, नहर, हेड बक्स र नदीखोलाको व्यवस्थापन गरी खेत खेतमा सिंचाईको व्यवस्थापन गरिनेछ । सिंचाईको निमित्त सोलार र विद्युतीय टिब्बेललाई थप प्रोत्साहित गरिनेछ ।

१०८. अबिरल वर्षाको कारणले हुन सकेको नदी कटानको कारणबाट बाढीको उच्च जोखिममा रहेका गाउँ वस्ती संरक्षण गरेको कार्यलाई उच्च
प्राथमिकता दिइने छ । वर्षेकी बागमती, लालकेयः, कमला, रातो, विघही, जंघाह, मराह, खुटी, जलाइद, लखनेदी, वताह, मैनावती, धुङ्ङी झिम, खाँडो, महुली, पसाह, दुधाहिः, भैरव-भलुवाही-मदुवाही खोलावाह प्रभावित पालिकाहरूमा तटबन्ध निर्माणका लागि आवश्यकता अनुसार काम र विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन तयार गरिने छ । यसका लागि संघीय र स्थानीय पालिकाहरुसँग समन्वय सहकार्य गरी कार्य अगाडि बढाइने छ ।

90. नयाँ प्रविधिमा आधारित सिंचाई प्रणालीको विकास गर्न फोहोरा सिंचाई, पोखरी सिंचाई र थोपा सिंचाई जस्ता कार्यलाई संचालनमा ल्याइनेछ ।

90. सतह सिंचाईको सुविधाउनुभर्जमा उपलब्ध गराउन नसकिने क्षेत्रहरूमा भूमिगत जलको उपलब्धता तथा भौतिक अवस्थाको आधारमा प्रदेशका आठ वटै जिल्लामा कम्तिमा ९/१ वटा डिप टयुवेल क्लस्टर तथा २/१ वटा विद्युतीकरण सहितको पावरट्रिल टयुवेल क्लस्टर र स्थानीय टयुवेल क्लस्टर बनाई टयुवेल सिंचाई प्रणाली जङ्गान गरी सिंचाई सुविधा पुर्याउनेछ ।

91. सतही तथा भूमिगत सिंचाई प्रणालीहरूको सुदृढीकरण तथा आधुनिकीकरण गरी विवरण सिंचाई प्रणालीहरूको क्षमता अभिवृद्धि गरिनेछ । स्थानीय स्तरमा रहेका साना सिंचाई पूर्वाधारहरू (हाल बन्द तथा संचालनमा रहेको नहर एवं बाँधहरू) लाई समुदायबाट व्यवस्थापन हुने गरी संचालनमा ल्याइने छ । जिल्लामा रहेका पानी सरबि तथा नदीनालाहरू (perennial/seasonal water sources) मा बाघ र पुलमुनि सुलिस गेट बनाई कुलो पहिनी माफिक सिंचाईको प्रवन्ध गरिनेछ । वर्षाको पानी संकलन र उपयोग गर्न गरि कार्यक्रम तर्जुमा गरिनेछ ।
112. प्रदेशका आठवटै जिल्लाहरूमा घरघरमा स्वच्छ खानेपानी सुविधा पुर्याइनेछ।

113. “राष्ट्रिय खानेपानी गुणात्मक मापदंड २०६२” कार्यरत्न गरी प्रत्येक जिल्लाका सदरमुकाममा खानेपानी गुणात्मक परीक्षण प्रयोगशाला स्थापना गरिने कार्य अगाडि बढाउँछ।

114. बालावरणीय सरसफाइ एवं स्वच्छता प्रवर्धन गर्न बालावरणीय सरसफाइ कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइनेछ। यसका लागि आठवटै जिल्लाका सदरमुकाम तथा मुख्य हाट वजारमा आवश्यकता पहिचान गरि सार्वजनिक शौचालयको निर्माण एवं व्यवस्थापन गर्नेछ खुलादिसामुक्त प्रदेशको अवस्थालाई सुदृढ एवं दिवस वनाउँदै लगाउँछ।

115. नदी तथा खोलाहरूमा चुरे क्षेत्रबाट आएको बालुवालाई तन्त्रण गर्न एकीकृत जलाधार व्यवस्थापन प्रणालीलाई प्राथमिकता दिइनेछ।

116. प्रदेश सरकारले आत्मसात गरिएको “हाम्रो प्रदेश, उज्यालो प्रदेश” को नारालाई सार्थकता प्रदान गर्न बैकलम्प उर्जालाई प्रवर्धन गरि आगामी वर्ष निजी साहित्यारी योजना अन्तर्गत प्रदेशको आठवटै जिल्लामा सौर उर्जा प्लांट निर्माणको कार्यलाई अगाडि बढाउँछ।

117. सौर उर्जा सम्बन्धी पाउर प्लांट स्थापना गर्नु, मझौला तथा मध्यमस्थानको विद्युतीकरण लाई प्रमुख महत्व दिइन्छ। साथै विद्युमान ग्रिड तथा प्रसारण लाई बन्धु गरि वितरण लाई समेट सुधार गरिएको कालिफोर्निया, अमेरिका जीवन रक्षणको क्षेत्रमा अगाडि बढाउँछ।

118. गरिबीको रेखामुनि रहेको जनतालाई घर परिवारको संख्याको आधारमा परिचय पत्र उपलब्ध गराउने कार्यलाई निरन्तरता दिइ न्यूनतम।
शुल्कमा इन्धन उपलब्ध गराउन आवश्यक व्यवस्था मिलाइनेछ। निर्मन आय भएका परिवारलाई विशेष अनुदान दिइ बायोग्यास, सोलार, विद्युतीय चुल्ला आदि प्रयोग गर्ने कार्यलाई प्रभावकारी बनाइ निरंतरता दिइनेछ।

९९९. विभिन्न जिल्लाहरुमा विस्तृत संभाव्यता अध्ययन गरी प्रदेश लोकमार्ग, प्रदेश सहायक मार्ग र स्थानीय सडकहरुको विस्तृत इम्येंटरी बनाइनेछ।

१००. भर्सी जिल्लादेखि सस्ती जिल्लासम्मको करिब २५० किलोमिटर सडकलाई “मधेशी शहिद राजमार्” को विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन तैयार गरिनेछ।

१११. जहाँ सडक त्यहाँ विकासको अवधारणा लाई अवलम्बन गर्दै प्रदेश सभाका प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा न्युनतम ५ किलोमिटरको दरले कालोपन्ने सडक निर्माण कार्यलाई प्रारम्भ गरिनेछ।

१२२. प्रत्येक पालिकालाई सदरमुकामसँग जोडने प्रमुख सडकहरु कालोपन्ने गरेका कार्यलाई थप निरंतरता दिइनेछ। एक पालिकालाई अर्को पालिकासँग र पालिकालाई जिल्ला सदरमुकामसँग जोडने सडकहरुको स्तरौत्त्तति गरिनेछ।

१२३. प्रदेशभित्र प्रस्तावित वा संचालित रहेको राष्ट्रिय गौरवका योजनाहरु देशमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निजगढ, हुलाकी सडक, जनकपुर धाम जयनगर रेल्वे, सुनकोशी-मरीन र कमला डाइवर्सन तथा रासी दुधौलाई संधीय सरकारसँग समन्वय गरी निर्माण कार्यलाई अगाडि बढाउन जोड दिइने छ।
२४. धार्मिक तथा पर्यटकीय महत्वका सडकहरुको निर्माणलाई प्राथमिकता दिइनेछ ।

२५. प्रदेश सरकारले प्रदेशिक परिवहन सेवा संचालन गर्ने नीतिलाई निरन्तरता दिइदै पहिलो चरणमा हाल संचालनको प्रक्रियामा रहेको विराङ्ग-जनकपुरधाम र जनकपुरधाम-राजविराज बस सेवा संचालन गरी क्रमश प्रदेश भरी विस्तार गरिनेछ ।

२६. आपत्तकालिन वाहन, यन्त्रहरुलाई उद्धारको लागि परिचालन गर्ने वृद्धिकोण राख्न यस प्रदेशभित्र रहेको प्रत्येक सार्वजनिक सडकहरुमा प्रदेशिक सडक गुरुयोजना बनाइ सोही अनुसार सडक स्टरोजैति गर्ने नीतिलाई कायम राख्ने सोही अनुसार आवास व्यवस्थापनको कार्यलाई निरन्तरता दिइनेछ ।

२७. प्रत्येक गाउँ शहरको वसोबासलाई व्यवस्थित गर्दै लेजाने नीति लिइनेछ । सो अनुसार सार्वजनिक सडकको चौडाई तोकी ३० ठल निकास, खाने पानी, शौचालयको व्यवस्था, प्रत्येक पालिकामा एउटा दलाई एवं सार्वजनिक खुला ठाउँको व्यवस्था, आवासीय भूमिलाई सदुपयोग गर्न बहुतले घरहरुको निर्माण, वृद्धियोग्य भूमिलाई ब्याउन गाउँ शहरहरुको सीमा तोकी सोही क्षेत्रभित्र घरहरु निर्माण गर्ने, शिक्षा स्वास्थ्य, सडक, वजार आदिको व्यवस्थापन गर्ने, रोजगारीको लागि सो गाउँ शहर नजिक औद्योगिक क्षेत्र स्थापना गर्ने नीति अखिलयाँ गरिएको छ ।

२८. प्रत्येक जिल्ला सदरमुकाममा संचालित दलित छात्रावास र जेठ नागरिक आवास कार्यक्रमलाई यस आर्थिक वर्षमा पनि निरन्तरता दिइने छ । यो योजनालाई क्रममा: महानगरपालिका, उप महानगरपालिका तथा नगरपालिका र गाउँपालिकामा समेत विस्तार गरिनेछ ।
१२९. नमुनाको रूपमा प्रत्येक जिल्लामा १/९ वटा आदर्श बस्ती विकास कार्यक्रम संचालन गरि उक्त स्थानहरूमा एकीकृत पूर्वाधार विकास कार्यक्रम संचालन गरिनेछ।

१३०. सेटलाइट सिटीको अवधारणालाई निरन्तरता दिइनेछ। चालू आर्थिक वर्षमा प्रस्तावित नौ सेटलाइट सिटी पोखरीया, रसोई, सिम्रालागढ, गौर, रोली, जलेश्वर, गोलबजार, कल्याणपुर विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदनको आधारमा आगामी आर्थिक वर्षमा निर्माण कार्य प्रारंभ गरिनेछ।

१३१. बाराको गढीमाईस्थानमा प्रादेशिक गौरवको धर्मशाला र विवाह मण्डप निर्माण कार्यलाई आगामी वर्ष पनि थप तिर्त्रा दिइ निर्माण कार्य सम्पन्न गरिनेछ।

१३२. विभिन्न करिडोरहरू सखडा कंकालनी, सिराह सल्हेस, धनुपादाम जनकपूरधाम, विद्यापति डिइ, मडई मांडव्य ऋषिप तथा परिक्रमा स्थल, रोजामजार, मेट्टानी जलेधर, परिक्रमा सडक, सिम्रालागढ माहागढीमाई करिडोरलाई धर्मिक करिडोरको रूपमा विकास गरिने कार्यलाई थप निरन्तरता दिइनेछ।

१३३. हाल प्रथम चरणमा जनता आवास कार्यक्रम अन्तर्गत संचालित डोम, मेस्तर, हलखोर र मुसहर जातिको घर निर्माण कार्यलाई निरन्तरता दिइ धर्मश: अन्य दलित, लोपोन्मुख लगायतको लक्षित वर्गमा यो आवास कार्यक्रम पुर्याउँदै।

१३४. प्रदेश सरकारद्वारा निर्माण गरिने भौतिक संरचनाहरू लैगिक तथा अपाइमैत्री बनाइने नीतिलाई थप प्रभावकारी बनाउन विशेष जोड दिइनेछ।
१३५. प्रदेशको आठवटै जिल्ला सदरमुकाममा प्रदेश अतिथि गृह निर्माण गर्ने नीतिलाई निर्देशन गरी एक गरिनेछ ।

१३६. प्रदेशभित्रका सडकहरुको संरक्षण, सम्बद्ध, व्यवस्थापनको कार्य, नीति तर्कात्मक लगायतको कार्यलाई व्यवस्थित गर्न प्रदेशिक सडक बोर्ड गठन गर्ने कार्य प्रारम्भ गरिनेछ ।

१३७. जनकपुरधाम रेलवे स्थल जोडीने गरी ड्राइपोर्ट निर्माणका लागि थप विस्तृत अध्ययन गरिनेछ ।

१३८. जनकपुरधाममा आउटर रिजर्वोरको सम्भाव्यता अध्ययन र निर्माण कार्यलाई निर्देशन दिदी केम्सः सबै जिल्लाको सदरमुकाममा लागू गरिनेछ ।

१३९. स्मार्ट सावारी चालक पहिचान पत्र प्रदेशवाट नै वितरण गर्ने कार्यलाई थप प्रभावकारी बनाउँदै निर्देशन दिदीहेछ ।

१४०. सावारी यातायातलाई थप व्यवस्थित बनाउन यस प्रदेशभित्र कम्तिमा २ (दुई) स्थानमा आधुनिक सुविधा सहितको रिफ्रेस सेन्टर स्थापना गरिनेछ ।

१४१. प्रदेशका स्थानीय निकायसंगको समन्वयमा प्रत्येक जिल्लामा कम्तिमा १/१ स्थानमा फोहोर मैला व्यवस्थापनको लागि ल्याण्ड फिल्ड साइटको विस्तृत अध्ययन कार्य गरिनेछ ।

१४२. कृपि उत्पादन तथा बजारीकरणको निम्न प्रमुख रूपमा हुने स्थानहरुमा सडक निर्माण कार्यलाई उच्च प्राथिमिकता दिइनेछ ।
१४३. मधेशी जनताको हक, अधिकारका लागि आजीवन संघर्ष गर्नभएका अथवा योद्धा स्व.गजेन्द्र नारायण सिंह र गणतन्त्र स्थापनाको लागि जीवनपर्यन्त संघर्ष गर्नु भएका गणतन्त्रवादी नेता स्व.रामराजा प्रसाद सिंहको शालिक स्थापना कार्यलाई निर्माण र विकास गरिएको छ।

१४४. प्रदेशमा विद्युत आपूर्तिलाई नियमित तथा व्यवस्थित गर्ने प्रदेश विद्युत बोर्ड गठन गरिएको छ।

१४५. संविधानले दिएको प्रदेशको अधिकार सुनिश्चित गराउनले लागि आवश्यक संविधानिक तथा कानुनी उपायहरूको अवलम्बन गरिएको छ।

१४६. प्रदेशभित्र रहेका गरिव, विपन्न, असहाय नागरिकलाई निःशुल्क कानुनी सहयोग दिने कार्यलाई अझ बढी प्रभावकरी रूपमा निर्माण र विकास गरिएको छ।

१४७. प्रदेशको १३६ वटै स्थानीय तहमा रहेका न्यायिक समितिका पदाधिकारीहरूको क्षमता अभिवृद्धि तथा न्याय निरुपण कार्यमा सहयोग गरेको छराई क्षमता बढी रहेको छ।

१४८. प्रदेशभित्रका अदालत तथा सरकारी वकील कार्यलयहरूको संस्थागत विकासवाट न्याय सम्पादनको कार्यलाई प्रभावकारी बनाउन ती कार्यलयहरूमा इजाजत, समन्वय र सहयोगलाई यस वर्ष पनि निर्माण र विकास गरिएको छ।

१४९. प्रचलित प्रदेश कानुनको कायान्वयनको अवस्था, विधान र प्रदेश कानुनमा गर्नुपने संशोधन वा नयाँ कानुन बनाउनुपने आवश्यकताका बारेमा अध्ययन गरी सम्बन्धित मन्त्रालय माफिक प्रदेश सरकार समक्ष
सिफारिस गर्न् “कानून अध्ययन तथा सिफारिस समिलि” गठन गरिने छ।

१५०. प्रदेशको कारागारहरूमा रहेका कैदीहरूको सामाजिक पुनस्थायपना तथा एकीकरण गर्ने कार्यमा सहयोग पुनःयुवानका लागि “प्रदेश प्रोवेशन तथा प्यारोल बोर्ड” गठन गर्न आवश्यक पहल गरिने छ।

माननीय सदस्यहरू,

१५१. भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी सम्बन्धी राष्ट्रिय र अन्तरराष्ट्रिय नीतिसँग सामृद्ध्य सुनेरी प्रादेशिक नियम, एन कानून, कार्यनीति, निर्देशिका, कार्यविधि, मापदंडको तर्जुमा तथा संस्थागत र संगठनीक पुनस्सरचना गरिने छ। विशेषकृत बोर्डहरू गठन गरिनेछ।

१५२. कृषीको तथा कृषि मजदूर र श्रमिकको वर्गिकृत प्रतिच्छा र अभिलेखिकरण गर्ने कार्यको ठालनी गरिनेछ। यसको लागि तथ्याङ्क व्यवस्थापन गर्न कृषि एप निर्माण e-agriculture को प्रयोगलाई किसानको हातमा पुर्याउँछन्।

१५३. व्यवसायीकृत कृषिलाई टेवा पुनःयुवान बैंकको ऋण, मल, विउ, सिमेन, कृत्रिम गर्मिदाहन, बिधुत, सिंचाई आदिमा अनुदान प्रदान गरिनेछ। साथै कृषि ऋण, सहलित दरमा मल, खाद, वीउको उपलब्धता सुनिश्चित गरिनेछ।

१५४. उत्पादित कृषि उपजलाई सहकारी तथा स्थानीय तहको समन्वय र सहकार्यमा संकलन, संचय, दुवामी, खरिद विक्री र वितरणको व्यवस्था मिलाउँछन्। संघीय सरकारको समन्वयमा समर्थन मुल्य लोकी
कृषकको चचत, खाद्य वा उपजलाई खरिद गरेँ व्यवस्था मिलाईनेछ। साथै कृषि सडको निर्माणमा जोड दिइनेछ।

:\[155.\text{ प्रदेश सरकारबाट सन्चालन गरिने कार्यक्रममा मूलत: खाद्य बालीमा धान, गाँठ र मकैलो उत्पादन र बजारीकरणलाई विशेष प्राथमिकता दिइनेछ।}\]

:\[156.\text{ धान, गाँठ र मकैलो उत्पादकत्व र उत्पादन वृद्धि गर्न मल, विउ, सिंचाई, बिमा, यान्त्रिकीकरणमा सहयोग र सहजीकरणमा जोड दिइनुका साथै संघीय सरकार, स्थानीय तह र सहकारी संस्थाको सहकार्यमा समर्थन मूल्य तोकी संचय गरी बजारीकरण गरेँ, राइस पोलिसिङ, ब्रांडिंग र प्याकेजिङ गरी विक्री वितरणका लागि विशेष कार्यक्रम संचालन गरिनेछ।}\]

:\[157.\text{ धान र साइलेजका लागि उत्पादन गरिने मकै खेतीलाई करार खेती, चक्लाबन्दी, सहकारी खेतीमा जोड दिइनेछ।}\]

:\[158.\text{ चैतमा धान उत्पादन गर्न कृषकलाई सहयोग गर्न सामुदायिक खाद्य भवन्दारण निर्माण, ड्रायर बेल्टहरू र संचालन गरिनेछ। प्रदेशका रैथाने बाली प्रबंधन कार्यक्रम संचालन हुनेछ।}\]

:\[159.\text{ बालीहरूको उत्पादन लागत कम गर्न कृषि यान्त्रिकीकरण कार्यक्रमलाई एकै थलोबाट सुविधा (कृषि यान्त्रिकीकरण, सामाग्री) र निजी क्षेत्रसँग सहकार्यमा कृषि सेवा प्रदायक संस्थाहरूको स्थापना गरी बाली व्यवस्थापनमा सहजीकरण र प्रतिस्पर्धा बनाईनेछ।}\]

माननीय सदस्यहरू,
160. हुलाकि मार्ग लक्षित दृग्ध मिसन कार्यक्रम अन्तर्गत भैंसपालनलाई व्यवसायीकरण गरिने, साना किसानलाई समेटिने गरि दृग्ध सहकारी गठन गरेँ, सहकारीहरुबाट संचालन गरेँ गरि दृग्ध संकलन केन्द्र, विस्थापन केन्द्र, सामुदायिक प्रजनन केन्द्र, घाँसेबाल, साईलेज एवं पशु स्वास्थ्यका एकीकृत कार्यक्रम संचालन हुनेछ ।

161. पशुपालनबाट न्यूनतम “एक परिवार, एक दिनको एक हजार” आम्दानी हुने गरि कार्यक्रम संचालन गरिनेछ ।

162. निजी, सहकारी साझेदारिमा एक पालिकाका कम्तीमा एक व्यवसायी कृषि तथा पशुपालन फार्महरुको विकास गरिने छ ।

163. प्रदेशको विशिष्ट “मल्स्यपालन” कार्यक्रमलाई व्यवसायीकरण गरेँ, हाचरी सुधार गरेँ, पोखरी प्रवर्धन र बजार स्थल निर्माण एवं फ्रिजर दुवामामा विशेष प्राथमिकता दिइ कार्यक्रम संचालन गरिनेछ । प्रदेशलाई माछा जोनको रूपमा विकास गर्न तथा किसानहरुको आर्थिक सशक्तिकरणका लागि माछा पालनका लागि पोखरी खन्नका विशेष अनुदान दिइनेछ ।

164. “बारा माछा व्यवसाय” लाई स्राणिंग गरी फ्रोजन र लाईभ माछा विक्री वितरणमा जोड दि र नेछ ।

165. प्रदेशको अनुकूलता वमोजिम व्यवसायिक महत्वका उखँ, तरकारी, च्याउ, मसला र पुष्पखेतीका लागि विशेष कार्यक्रम संचालनमा जोड दिइनेछ ।
१६६. तरकारी र फलफूल बजारस्थल निर्माण, संचयको लागि बेयरहाउस, कोल्ड स्टोरेज, ढुङ्गादीनीको लागि वाहनमा कृषक र उद्यमीलाई सहयोग प्रदान गरिनेछ。

१६७. तरकारी, मसला, बाली, माछ्य, मासु, खाडाङ्ङ, जडिबुटी, दाना आदिमा विषादी अवशेष, एण्टिभायोटिक अवशेष लगायत जाँच गर्न र असल कृषि अभ्यास प्रमाणिकरणको लागि प्रदेश सरकारले एकीकृत प्रयोगशाला स्थापना गरिनेछ।

१६८. संबिधानले प्रत्यावृत गरेको खाना सम्प्रभुको सुनिश्चितता गरिनेछ। साथै प्राकृतिक आपदविषयक बेलमा खाडाङ्ङ उपलब्धता तथा सार्वजनिक वितरण प्रणाली (Public distribution system) लाई व्यवस्थित गर्न आवश्यक संस्थागत तथा संगठनात्मक व्यवस्थापन तथा सहजीकरण गरिनेछ।

१६९. प्रदेशभित्र कृषि प्रसार सेवाको सुरुवातकरण गर्न स्थानीय तहहरूलाई सबलीकरण गर्ने कार्य गरिनेछ। स्थानीय तहका कृषि प्रसार कार्यकर्ता तहहरूलाई कृषक पाठशाला सहजिकरण तथा समसामयिक प्राविधिक विपयबस्तुसँग सम्बन्धित दक्षता अभिवृद्धि गर्न सहकार्य गरिनेछ। “कृषि कर्म” रेडियो कार्यक्रम मार्फत कृषि उत्पादनसँग सम्बन्धित ज्ञान तथा सेवा प्रदान गरिनेछ।

१७०. सरोकारबालाहरूको समन्वयमा प्रदेशभित्र राष्ट्रिय कृषि यान्त्रिकीकरण मेला तथा अन्य कृषि महोत्सव, खाडाङ्ङ मेला र विशेष विषय दिवस (विशेष खाडाङ्ङ दिवस, ओरहा दिवस, दुर्घट दिवस, सहकारी दिवस, आदि) कार्यक्रम आयोजना गर्न पहल गरिनेछ।
१७१. हासोनमुख रहेको माटोको उर्वराशक्ति व्यवस्थापन गर्न माटो स्वास्थ्य प्रबन्धन (Soil Health Promotion program) कार्यक्रम संचालन गरी रासायनिक, प्राणालिक तथा जैविक मलको न्यायोत्सिफ प्रयोगको लागि आवश्यक क्षमता तथा पूर्वाधार प्रबन्धनका कार्यहरु गरिनेछ।

१७२. बाली र वस्तु परिवेशमा सन्तुलन कायम राखन एक्रिकृत शान्तजीव व्यवस्थापन, भकारी व्यवस्थापन तथा बाली पोषण प्रणाली सुदृढिकरण, जलवायु मैत्री, कृषि जैविक विविधता, प्राकृतिक जलाशय संरक्षण कार्यक्रमहरु संचालनमा जोड दिइनेछ।

१७३. चूरे भावर लगायत समभाव्य क्षेत्रहरुमा संघ र स्थानीय तहसँग सहकार्य गरी भूमिगत जल सत्तिकरण अभिबृद्धि गरेको उपयुक्त कार्यक्रमहरुको तर्जुमा गरन पहल गरिनेछ।

१७४. प्रदेशभित्रका सरकारी फॉर्म तथा श्रोत केन्द्रहरुको लक्ष्य तथा सेवा विस्तार गर्न पूर्वाधार सुदृढिकरण, आधुनिकीकरण गरिने छ। यस्ता श्रोतकेन्द्रहरू क्रमशः थप गरिदै लगिनेछ।

१७५. प्रदेशका सबै जिल्लामा मत्स्य बीज तथा पशुपन्त्छी आहारा र घाँसखेती लगायत आौं, लिथी, कागती, केरा, मेघा लगायतका उष्ण प्रदेशीय फलफुल र पुष्पको गुणस्तरीय व्यवसाय र कलमी विश्वविद्यालय सामग्रीको सहज उपलब्धताको लागि सरकारी तथा निजी क्षेत्रका नसरीहरुलाई प्रबन्धन गरिनेछ।

१७६. पर्यावरणीय सुधार र हरित क्षेत्रिय टेबा दिन निजी तथा सार्वजनिक जगाहरुमा एक लाख फलफुलका विश्ववाहरू रोपिनेछ। आवश्यकता अनुसार फलफुलका विश्वविद्यालय एवं खाद्यात्म तरकारी, घाँसखेती बीज
प्रवर्धनको लागि पालिका स्तर बीच बैंक र नसरी स्थापनामा जोड दिइनेछ ।

177. कृषक स्तरमा छरिएर रहेका पुँजी, शीप तथा श्रोत साधन र साना परिमाणको उपजलाई व्यवसाय योग्य स्वरूपमा लैजान र लागत प्रभावी बनाउन लगानी मैत्री बातावरण भूजना गर्न पहल गरिनेछ ।

178. ऐलानी र पत्री वा बगर खेती प्रवर्धन गर्न छुट्टै कार्यविधि मर्फत विशेष सहयोगी कार्यक्रम संचालन गरिनेछ ।

179. पशुपन्त्छी र मत्स्य व्यवसाय र वालीनालीमा रोग किरा माहामारीका कारण हुने क्षति न्यूनीकरणका लागि माहामारी तथा सर्वा रोग नियन्त्रण, भ्याकिसनेशन तथा वाली संरक्षण कार्यलाई अभियानको रूपमा संचालन गरिनेछ ।

180. हनिकारक रोग, माहामारी र कीराहरुको प्रकोप फैलिन नदिइ तत्काल स्थलगत रूपमा माहामारी नियन्त्रणका लागि मोबाइल भ्यान सहितको रैपिड रिपोज्विट्स टिमको परिचालन गर्न स्थानीय तहसंग सहकार्य गरी आकर्षिक व्यवस्थापन गर्न पहल गरिने छ ।

181. माछा, मासु, अण्डा, दुध तथा दुग्धजन्य पदार्थको उत्पादनमा वृद्धि गर्न पशुपन्त्छी तथा मत्स्य नक्श सुधार कार्यलाई निरंतरतादिन उभैन नक्शका पशुपन्त्छी तथा माछा भूरा र सिमेनको आयात गरी कृषकस्तरमा सेवा सुनिश्चित गरिनेछ ।

182. निर्माणाधीन भेटिएरीय नमूना अस्पताल, धनुपालाई निरंतरता दिदै पशुपन्त्छी, मत्स्य क्षेत्रमा गुणस्तरिय विज्ञ सेवा पुण्याउन नगरपालिकाैहुर्मा भेटिएरीय अस्पतालहरू स्थापना गरिनेछ । यस्ता
अस्पतालहरुमा पशु उपचार सेवा, प्रयोगशाला सेवा, मोबाइल र आकास्मिक सेवाको व्यवस्था हुनेछ।

183. प्रदेश अन्तरगतका तालिम केन्द्रहरूको सुदृढ़करण गरी नवप्रवर्तन केन्द्र (Technical Innovation Centre) तथा प्रयोगशालाहरूलाई परीक्षण, अन्वेषण तथा विश्लेषण केन्द्र (Examination, Invention and Analysis center) को रूपमा विकास गरेँ लगिनेछ। हाल संचालित प्रयोगशालाहरूलाई व्यवस्थित र सुदृढ़करण गर्न आवश्यक मैशिन्री, इलेक्ट्रिक र इलेक्ट्रॉनिक्स ओजार, उपकरण आदि को व्यस्थापन र जनशक्तिको क्षमता अभिवृद्धि गरी सेवाको स्वरूपान्तरण गरिने छ।

184. माछाको उत्पादन बुढि लागि घुम्ती मत्स्य क्लिनिक सेवा संचालन गरिनेछ। मासु छुवानी र बजारिकरणको लागि फ्रिजर भ्यान उपलब्ध गराइनेछ।

185. प्रदेशको आन्तरिक स्रोत साधनमा आधारित मत्स्य तथा पशुपत्नी दाना र आहारा प्रशोधन प्रांगण, जैविक तथा गड्चौली मल उत्पादन गरेँ कृषिजन्य उद्योग, डेरी उद्योग व्यवसाय स्थापना तथा संचालनमा आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोग प्रदान गरिनेछ।

186. सहकारी चिनी मिल तथा धुलो दुध उत्पादन गरेँ उद्योग स्थापनाको लागि आवश्यक वातावरण तयार गरिनेछ। डी.डी.सी. ढलकेवरको सहकार्यमा दुध छुवानीको लागि ट्याङ्कर उपलब्ध गराइनेछ।

187. प्रदेश सरकार तथा इष्टुलक बैंक र वित्तीय संस्था, सहकारी र कृषिकेन्द्रको सह-वित्तीयकरणमा सहकारी व्यवसायको ढाँचामा विराज चीनी कारखाना र कृषि ओजार कारखानालाई नयाँ ढंगबाट पुनः संचालन गर्न आवश्यक पहल गरिनेछ।
अध्याय १८६. संघ मातहत रहेका सरकारी कृषि फार्महरू (मत्स्य मानव संसाधन विकास तथा प्रबिधि परिक्षण केन्द्र जनकपुरधाम, उपा प्रदेशीय बागवानी केन्द्र नवलपुर सर्लाही, कृषि यातन्त्रिकीकरण प्रबिधि केन्द्र नकटाङ्गै धनुषा, राइजोवियम तथा घोंसेवाली बीउ विजन प्रयोगशाला जनकपुरधाम, निगौल गाई गोशाला सहोतरी, पशुपन्नी रोग अन्वेषण प्रयोगशाला जनकपुरधाम, राष्ट्रिय पशु प्रजनन कार्यलय लहान सिरहा, घोंसेवाली आग्राबाष्ठ रोग केन्द्र रक्षतपुर सर्लाही, खाद्य प्रबिधि तथा गुण नियन्त्रण कार्यलय जनकपुरधाम) लाई प्रदेश सरकार, भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय मातहत ल्याउन आवश्यक पहल गरिनेछ।

अध्याय १८७. सिरह जिल्लाको गोबरजार्मा गुणस्तरीय बीउ/बेना/नक्सको उत्पादन तथा बीउ विजन, बाली संरक्षण, माटो परिक्षण एवं खाद्य प्रबिधि गुण नियन्त्रणका लागि प्रदेश स्तरमा सुविधा सम्पत्ति एककृत प्रयोगशाला सहितको एक बृहद कृषि फार्म तथा अनुसन्धान केन्द्र स्थापना कार्य प्रारम्भ गरिनेछ।

अध्याय १८८. कृषि यन्त्र उपकरण संचालन तथा सिंचाई कार्यलाई लागत प्रभावी बनाउन कृषि विद्युतीकरणलाई प्राथमिकता दिन्छ सहलित दरमा कृषि मिटर उपलब्ध गराउन पहल गरिनेछ।

अध्याय १८९. साना उत्पादक किसानहरुलाई ग्रीन हाउस, ठुला कपोरिट उत्पादकहरुलाई ग्रीन हाउस र नेट हाउस स्थापना मा सहयोग गरिनेछ।

माननीय सदस्यहरू,
१९२. भूमिको उत्पादकत्व वृद्धिको लागि जगणा बाझो राखे प्रवृत्तिलाई निर्यात्साहित गर्न स्थापित गरिने भूमि बैकलाई सवलीकरण र व्यवस्थित वस्ती विकास गरौं छौरिएर रहका तथा खण्डकृत कृषि भूमिको एकत्रितकरण गरि जोतको आकार बढाई सहकारी एवं सामूहिक खेतीलाई प्रोत्साहित गरिने छ। साथै जमिनको उत्पादन क्षमता वृद्ध गर्न कृषि भूमिको चक्लाबन्दी कार्यको लागि विज्ञ छूलफल तथा विभिन्न विकल्पहरूको पहिचान गरी आवश्यक कानून तयारी तथा चक्लाबन्दी कार्य प्रारम्भ गरिनेछ।

१९३. कृषि उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्ध गर्न चक्लाबन्दी खेती (समुहमा कम्युनिटीमा ९० विगाह जर्गालाई चक्लाबन्दी गरी) संचालन गरिने नीति लिङ्को छ। यस्री चक्लाबन्दीका खेती गर्न समुहमा आवश्यक भई आउने किसानलाई कृषि पकेट क्षेत्रको रूपमा कृषि अनुदान कार्यीविधि अनुसार विशेष सहलित प्रदान गरेका नीति लिङ्को छ।

१९४. विभिन्न प्रकारका प्राकृतिक प्रकोप तथा कृषिजन्य रोगका कारण कृषि बालीमा हुने क्षतिलाई परिपूरण गर्न कृषि बीमा कार्यक्रम सज्जालाई तथा व्यवस्थापन गरिनेछ।

१९५. पतृका, सार्वजनिक जर्गा, नदी किनार, मठ मन्दिर, गुरु, सामुदायिक बन तथा निजी गैंचाको जर्गालाई उत्पादनशील बनाई कृषि उपयोगिताको लागि विशेष कार्यक्रम लागू गरिनेछ।

१९६. कृषि भूमिको बैजनामिक उपयोगको लागि प्रदेशिक भू-उपयोग नीतिको तर्जूमा गरिनेछ। साथै आधुनिक प्रविधिको प्रयोग गरी प्रदेशिक भू-सुचना प्रणालीको विकास गर्न आवश्यक कार्य गरिनेछ।
91. वर्तमानमा बसोबास गर्दै आएका तथा भूमिमा स्वामित्व नपाएका बसोबासीहरूलाई संघीय सरकारसँग देखिएको समन्वय र सहकार्यको व्यवस्थित बसोबास तथा लालपूर्जा उपलब्ध गराउन प्रदेश तर्की भूमिस्वामित्व समस्या सामाधान आयोग गठन गरी समस्या सामाधान गरेको नीति लिइएको छ।

92. जग्गा प्रशासनलाई चुस्ट दुरुस्त बनाई सेवा र सूचना प्रवाहमा सूचासन कायम गर्न, लगतक्राम प्रभावकारी र व्यवस्थित रूपमा समपत्र गर्न तथा जग्गाको मूल्याङ्कनलाई वास्तविक बनाई एकरुपता कायम गर्न स्थानीय तहहरुको समन्वयमा प्रदेशभित्रका सम्पूर्ण सरकारी, सार्वजनिक र गुटी जग्गाको अभिलेखिकरण गरी त्यस्ता जग्गाहरुको संरक्षण र समुचित व्यवस्थापनको लागि स्थानीय तहहरुसँग आवश्यक समन्वय र सहकार्य गरिनेछ।

93. शहरीकरण र जग्गाको खण्डीकरण नियन्त्रण गर्न प्राथमिकताका आधारमा छूट किता नापीको कार्य अगाडि बढाउने छ।

94. विकास निर्माणको लागि गरिने नापनक्षेत्रालाई राष्ट्रीय नियन्त्रण बिन्दुको संन्यालामा आवश्यक गराउन आवश्यकता अनुसार नियन्त्रण बिन्दुहरू स्थापनाको लागि प्रदेश स्तरमा संयन्त्र तयार गरी कार्य अगाडि बढाइने छ।

95. प्रदेशमा सहकारी प्रवर्धनको लागि प्रदेश सहकारी प्रवर्धन कोषको स्थापना गरिनेछ। त्यस्तै प्रदेशको सहकारी तलिम केन्द्रको स्थापनाको लागि पहल गरिनेछ।

96. साबिक साझा सहकारी संस्थावाहित्र ऋण लिएका ऋणीहरुको जग्गा फुकुवा सम्बन्धी मापदंड निर्धारण तथा कार्यनिर्णय गरिनेछ।
203. उपाधि दलित संस्थाको विकास सहकारी एन विभिन्न नियामक तर्जना गरिनेछ र प्रदेश सहकारी रजिस्ट्रीको कार्यालय स्थापना गरिनेछ ।

204. मासु र माछाको गुणस्तरीय उत्पादन प्रबंधनको लागि बाख्मा पालन, पाडा पालन, बंगुर पालन, केज र पिंजंडा प्रविधिमा माझ्रामालकामा बृद्धि गर्दै वधुशलाला, मासु विक्री कक्ष र मिट मार्ट स्थापनामा विशेष सहयोग पुनः आयोजन गरिनेछ । कुखुरामालकामा विशेष जोड दिइनुको साथै दाना उद्योग, ह्याँची र अण्डा उत्पादन बृद्धि गरिनेछ ।

205. मासु एन तर्जना गरी स्वच्छ र स्वस्थ मासुमा छाप लगाई बेचिनेछन् गरेको व्यवस्था मिलाइनेछ।

206. दानाको गुणस्तर नियन्त्रणको लागि प्रयोगशलाला स्थापना गरिनेछ र केकच्चा पदार्थको उत्पादनमा प्रोत्साहन दिइनेछ।

माननीय सदस्यहरू,

207. प्रदेशभित्र शान्ति सुरक्षा तथा प्रदेशको सेवामा समर्पित प्रहरीहरूको आत्मसुरक्षाको व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउन प्रहरी अन्तर्दृश्यहरूको भवन तथा पूर्वाधारको निर्माण कार्यलाई निरन्तरता दिइनेछ । यस्तै प्रहरी कार्यलयहरूमा आवश्यक उपकरणहरूको व्यवस्था मिलाइनेछ।

208. प्रदेशभित्र अपराधिक गतिविधि नियन्त्रण गर्न विभिन्न श्वासनहरूमा प्रहरी तथा स्थानीय तहहरू संगठनको सहकार्यमा CC camera जडान गरी अनुगमन तथा अपराध नियन्त्रण गरिनेछ । यस्तै गस्ती तथा अपराधिक
गतिविधि नियन्त्रको लागि अत्यावश्यक सवारी साधनको व्यवस्थापन गरिने छ ।

२०९. सुरक्षित बेटी अभियान, चाल हिंसा, घरेलु हिंसा विरुद्ध प्रतिरोधात्मक तथा उपचारात्मक कार्यक्रममहरू प्रहरी, स्थानीय तह तथा विद्यालयहरूको सहकार्यमा संचालन गरिनेछ।

२१०. प्रदेशका सबै जिल्लामा लागू औपचारिक दुर्घटना रोकथाम तथा नियन्त्रणको रोकथाममूलक र प्रवर्तनात्मक कार्यक्रम लागू गरिने छ।

२११. सीमा क्षेत्रमा निगरानी तथा अपराधिक घटना नियन्त्रणका लागि संधीय सरकारसँग अपराधिक घटना न्युनीकरण गर्न सहकार्य गरिने छ।

२१२. विपत व्यवस्थापन योजना अनुसार प्रदेशभित्रका विपतका संभावित जोखिम न्युनीकरण गर्न सचेतनमूलक तथा विपद पश्चात राहत, उद्दार तथा पुनर्स्थापनाका कार्यक्रममहरू संचालन गरिने छ।

२१३. प्रदेश अन्तर्गतका कारागारहरूको सुधार तथा सुधार गृहको निर्माण गरिनेछ।

२१४. प्रदेशभित्र महिला मैत्री सेफ हाउसको निर्माण गरिनेछ।

२१५. प्रविधिमैत्री सुचना तथा संचारको विकासको लागि सहकार्य गरिनेछ।

२१६. प्रदेशभित्र सुविधा सम्पन्न विधिविज्ञान प्रयोगशाला (Forensic lab) स्थापना गरिनेछ।
२१७. नीतिगत अध्ययन तथा अनुसन्धान गरी आवश्यक प्रादेशिक नीति, रणनीति, मार्गदर्शन, कार्यविधि तथा योजनाको निर्माणलाई निरन्तरता दिइनेछ ।

२१८. प्रदेश तथा स्थानीय तहबीचको समन्वय र सहकार्यलाई नियमित संवाद तथा छुटफलको माध्यमबाट बिलियो बनाई प्रादेशिक तथा स्थानीय तहको योजनामा जनसमुदायको आकांक्षा पहिचान गरी कार्यन्वयनको लागि आवश्यक प्रक्रियाको धारण गरिनेछ ।

२१९. प्रादेशिक गौरवका आयोजना तथा प्रदेशभित्र संचालन हुने आयोजनाहरुको प्रभावकारी कार्यन्वयन तथा आइपने समस्याहरू समयमै समाधान गर्न अनुगमन तथा मुल्यांकन गर्ने प्रणालीको धारण गरिनेछ ।

२२०. E governance को अवधारणा अन्तर्गत प्रदेशका काम कारबाहीमा आम नागरिकहरुको सहज पुन्यादुन डिजिटल सूचनामैत्री सूचना प्रविधिको विकासलाई अझ प्रभावकारी ढंगले कार्यन्वयन गरिनेछ । website तथा सूचनामैत्री Apps बाट सूचनाहरू प्रभावकारी रूपले प्रवाहित गरिनेछ ।

२२१. प्रेश स्वतन्त्रतता का सर्वमान्य सिद्धान्त अनुसार आम संचारलाई स्वतन्त्र, निप्पक्ष, मर्यादित, जिम्मेवार, अनुशासित बनाउन आवश्यक नीतिगत व्यवस्था गरिनेछ । आम संचार क्षेत्रलाई व्यापक र प्रभावकारी बनाउन अपेक्षित सहयोग र सहकार्य गरिने छ ।

२२२. कार्यक्रमको कार्यन्वयन पक्षलाई प्रभावकारी बनाउन कार्यसम्पादन करार समझौता गरिने कार्यप्रणालीको धारण आगामी आर्थिक वर्षदिखि गरिनेछ ।
भ्रष्टात्मक शून्य सहनशीलताको नीति लिइनेछ। सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई जनमुखी, पहुँच नतिजामुखी, जवाबदेही र पारदर्शी बनाई सुशासनको प्रत्याभूति गराइनेछ। यसका लागि सार्वजनिक प्रशासनको संस्थागत तथा सरचनात्मक सुधार, जनशक्ति व्यवस्थापन र पूर्वाधार विकासमा जोड दिइनेछ।

प्रदेश लोकसेवा गठन भैसकेको र प्रदेश निजामती सेवा विधियक यस सम्मानित सदनको समितिमा तयारी अवस्थामा रहेकोले आगामी आर्थिक वर्षमा प्रदेश निजामतीको गठन र प्रदेशको आफ्नै चुस्त दुरुस्त प्रशासनको सांगठनीक सरचना रहेको। रहेको। साथै संघीय सदनले प्रहरी समायोजन र प्रदेश प्रहरीसंग समन्वयको कानून पास गरी कार्यवन्यनमा समेत लगिस्त्रीको अवस्थामा प्रदेश प्रहरीको गठन तथा प्रदेश प्रहरी मातहतका भौतिक पूर्वाधार निर्माणमा जोड दिइनेछ।

प्रदेश जनलोकपाल विधियक यस सम्मानित सदनवाट पास भैसकेको अवस्थामा प्रदेशमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन कायम गर्न प्रदेश जनलोकपाल गठन गरिनेछ। प्रदेश जनलोकपाललाई स्वतन्त्र-पूर्वक कामकाज गर्न तथा भ्रष्टाचार गर्ने जो कोहीलाई पनि निष्पक्षकाको साथ अनुसनधान गरेने गरी स्वायत्त तथा साधन श्रीतम समपत्र बनाइने छ।

जनगुनासो तथा विकासका अवरोधलाई अविष्कार सुनुवाई गर्न "जनताको साथ मुख्यमन्त्री" कार्यक्रमको साथ हुने गरि गुणासो तथा सुझाव संकलन तथा सामादान गरिने कार्यको शुरुवात गरिनेछ।

स्थानीय, राष्ट्रिय तथा अन्तरराष्ट्रिय गैरसरकारी संघ संस्थाहरूको नियमन गरेका निकायको गठन गरी प्रदेशको प्राथमिकता अनुसार यस्ता
संस्थाहरुलाई विकास तथा स्वंयसेवाको क्षेत्रमा लगाइने नीति लिहिएको छ।

२२८. “मुख्यमन्त्री स्वच्छता अभियान” अन्तर्गत प्रत्येक प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रमा कम्तिमा १/१ वटा पोखरीको सौन्दर्यीकरण गरी पर्यटकीय स्थलको रूपमा विकास गरिनेछ। यसका साथै प्रदेशभित्रका ऐतिहासिक तथा धार्मिक सम्पदाहरुको संरक्षण तथा संरक्षण गरी वातावरण संरक्षणमा योगदान पुनःयाउने र पर्यटकीय गन्तव्य स्थल बनाई स्वदेशी तथा विदेशी तीर्थयात्रीहरुलाई प्रदेशभित्र धुम्न आर्थिक गर्ने कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइनेछ।

२२९. छात्रा शिक्षा छात्रबृति माफित छात्राको शैक्षिक स्तर अभिवृद्धि गर्नका कक्षा १ देखि ८ सम्मका अति विपन्न दलित तथा मुस्लिम छात्राहरुलाई छात्रबृतिले माध्यमवाट प्रोत्साहन गरी शैक्षिक स्तर बुढि गर्न छात्रा शिक्षा छात्रबृति कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइनेछ।

२३०. मौजुदा कानूनमा आवश्यक सुधार गरी नयाँ कार्यविधि अनुसार स्थानीय तहमा पठाइने स्थायी अनुदान वितरण गरिने छ।

२३१. प्रदेश सरकारको विकास रकम प्रदेश सरकार तथा स्थानीय तहका निकायहरुलाई प्रदान गर्ने व्यवस्थालाई प्राथमिकता दिइनेछ।

२३२. प्रदेशको अस्थाई राजधानीको रूपमा रहेको जनकपुर धामको धौतिक सम्पदाहरुको विकास एवं सौन्दर्यीकरणलाई विशेष प्राथमिकता दिइने छ।

२३३. जिल्ला समन्वय समितिलाई स्थानीय तहसंगको समन्वयात्मक तथा अनुगमनको भूमिका प्रभावकारी बनाउन नीतिगत व्यवस्था गरिने छ।
२३४. वर्षमा हुने प्राकृतिक प्रकोप तथा माहामारीसँग जुड्नको लागि प्रदेश विपत्त व्यवस्थापन प्राधिकरण गठन गरिनेछ । यसका लागि आवश्यक कानूनमा संशोधन तथा आवश्यक व्यवस्थापकीय प्रबन्ध मिलाइनेछ ।

२३५. प्रदेशको स्थायी राजधानी र नामकरणको प्रक्रिया अधि बढाउन सरकारले आवश्यक पहल गर्नु छ ।

२३६. प्रदेशको समग्र विकासका लागि प्रदेशिक विकास प्राधिकरण स्थापना गरिनेछ ।

माननीय सदस्यहरु

२३७. आ.व. २०७५।०७६ मा सम्पन्न आयोजनाहरुको भुक्तानी निर्देश समयमा गर्न नसकी भुक्तानी दिन वाँकी रहेको उत्क वक्योंता रकम आ.व. २०७७।०७८ दरिए बजेटमा समावेश गरी सम्बन्धित पक्षलाई भुक्तानी दिइनेछ ।

२३८. यस नीति तथा कार्यक्रमले प्रदेशको सोच "उच्च मानव विकास र पहिचान, समृद्ध मधेश समाज" लाई साकार गरी आर्थिक वृद्धिमा महत्वपूर्ण योगदान दिन रोजगारको अवसर सृजना गर्न, गरिरी न्यूनीकरण गर्न र कोभिड १९ को सामाजिक आर्थिक परिवेशको प्रभावलाई न्यून गर्न मद्दत गर्नेछ ।

अन्त्यमा, कोभिड १९ को माहामारी विरुद्ध एकबद्ध भएर सम्पूर्ण चुनौतिहरु सफलतापूर्वक सामना गर्न प्रदेश सरकार प्रतिवद्ध रहेछ । साथै यस नीति तथा कार्यक्रमको सफल कार्यान्वयनको लागि सम्पूर्ण सरकारवालहरुको सक्रिय सहयोगको अपेक्षा राखेको छु ।

धन्यबाद ।

४७