तिला गाउँपालिकामा विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन गर्न बनेको २०७५

२०७५ सालको ऐन न...२..

प्रमाणिकरण मिति: २०७५/०३/२५

प्रस्तावना:
तिला गाउँपालिका क्षेत्र भित्र प्राकृतिक तथा गैरप्राकृतिक विपद्वरत सर्वसाधारणको जीवन र सार्वजनिक, निजी तथा व्यक्तिगत सम्पत्ति, प्राकृतिक एवम् सैन्यकृत सम्पदा र भौतिक संरचनाको संरक्षण गर्नका लागि विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापनका सबै क्रियालाई समन्वित प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयनका लागि कानून बनाउन वाग्च्छिन् भएकोले,
नेपालको संविधानको धारा २२१ को उपधारा (१) बमाएसिम तिला गाउँसमाले यो ऐन बनाएको छ।

परिच्छेद-१
प्रारम्भ

१. संक्षिप्त नाम र प्रारम्भ: (१) यस ऐनको नाम "गाउँ विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन, २०७५" रहेको छ।
(२) यो ऐन तुरुण्ट प्रारम्भ हुनेछ।

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

(क) "अद्यक्ष" भन्नाले गाउँपालिकाको अद्यक्ष समझनु पर्छ।
(ख) "कोष" भन्नाले दफा १२ बमोजिमको विपद व्यवस्थापन कोष समझनु पर्छ।
(ग) "गैरप्राकृतिक विपद" भन्नाले महामारी, अनिकाल, डेढलो, कीट र सूक्ष्म जीवाणु आतंक, पशु र च्याचुरुङ्गीमा हुने फ्लू, प्यान्डममक फ्लू, सर्पिल, जनावर आतंक, खानी, हवाई, सडक, जल र औद्योगिक दुर्घटना, आगलगी, विषाक्त ग्यास, रसायन वा विकर्षण चुहाव, ग्यास विष्फोटन, विषाक्त खाद्य सेवा, वातावरणीय प्रौद्योगिकी, वन विवाह र भौतिक संरचनाको क्षति तथा प्रकोप उद्धार कार्यमा हुने दुर्घटना र यसै अन्य गैरप्राकृतिक कारणले उत्पन्न विपद समझनु पर्छ।

1
“जिल्ला विपद व्यवस्थापन समिति” भन्नाले संघीय ऐनको दफा १६ बमोजिम लिए गापा र जुम्लामा जिल्लामा गठन भएको जिल्ला विपद व्यवस्थापन समिति सम्झानु पर्छ।

“तोकिएको” चा "तोकिए बमोजिम” भन्नाले यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियममा तोकिएको चा तोकिए बमोजिम समझानु पर्छ।

“प्रदेश विपद व्यवस्थापन समिति” भन्नाले संघीय ऐनको दफा १४ बमोजिम कर्णाली प्रदेश विपद व्यवस्थापन समिति समझानु पर्छ।

“प्रमुख ” भन्नाले गाउँ पालिकाको प्रमुख समझानु पर्छ।

“प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत" भन्नाले गाउँपालिकाको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत समझानु पर्छ।

“प्राकृतिक विपद” भन्नाले इम्पेसर, असिमा, हिमपहिरो, हिमताल विस्फोटन, अतिवृद्धि, आनाकृति, बाढी, पहिरो तथा भू-स्खलन, दुबान, खडेशी, ओढियो, हुरी बतास, शीतलहर, तातो हावाको लहर, चट्याङ्ग, बुकमप, ज्वालामुखी विस्फोट, डडेलो बा यसै अन्य प्राकृतिक कारणले उत्त्तर जुनसुकै विपद समझानु पर्छ।

“राष्ट्रिय कार्यकारी समिति” भन्नाले संघीय ऐनको दफा ६ बमोजिमको कार्यकारी समिति समझानु पर्छ।

“राष्ट्रिय परिषद” भन्नाले संघीय ऐनको दफा ३ बमोजिमको विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन राष्ट्रिय परिषद समझानु पर्छ।

“राष्ट्रिय प्राधिकरण” भन्नाले संघीय ऐनको दफा १० बमोजिम गठन भएको राष्ट्रिय विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण समझानु पर्छ।

“विपद” भन्नाले कुमे स्थानमा आप्तका अवस्था सिर्जना भई जन र धनको क्षतिको साथै जीवनयात्रा र वातावरणमा प्रतिकृत असर पाँच प्राकृतिक र गैरप्राकृतिक विपद समझानु पर्छ।

“विपद खोज तथा उद्धार समूह” भन्नाले विपदको अवस्थामा खोजी तथा उद्धार गर्न ख्रिस्तिश साघै र विपद व्यवस्थापनको लागि परियोजना गर्न तयार गरिएर विशिष्टीकृत खोज तथा उद्धार समूह समझानु पर्छ र सो शबदले तालिम प्राप्त मानवीय रहस्यताकालिक समेत जनाउँछ।

“विपद जोखिम न्यूनीकरण” भन्नाले विपदसूचना गरिने जोखिमको विश्लेषण तथा मूल्यांकन, विपद रोकथाम र विपदबाट हुने क्षतिको न्यूनीकरण तथा विकासका कार्यमा विपद जोखिमकाली कम गर्न सम्भवनीय कार्य समझानु पर्छ।

“विपद चुनाव” भन्नाले विपदमा घटनापछि गरिने पुनर्निर्माण एवम् पुनस्थापनासागर समझानुपर्छ।
(Ⅲ) "विपद् प्रतिकार्य" भन्नाले विपदको घटना घटनासाथ तत्काले गरिने खोज, उद्धार एवम् राहतसङ्ग सम्बन्धित कार्य सम्झनु पर्छ र सो शब्दले विपद् प्रतिकार्यको पूर्वतयारीलाई समेट जनाउँछ।

(Ⅳ) "विपद् व्यवस्थापन" भन्नाले विपद् जोखिम न्यूनीकरण, विपद् प्रतिकार्य र विपद् पुनलोभसङ्ग सम्बन्धित सम्पूर्ण क्रियाकलाप समझनु पर्छ।

(Ⅴ) "व्यवसायिक प्रतिष्ठान" भन्नाले उद्धार, कलकारिया, सिनेमा, घर, सपिङ्ग, मल, बहुउद्देश्यीय व्यापारिक भवन जस्ता व्यवसायिक प्रतिष्ठान समझनु पर्छ।

(Ⅵ) "समिति" भन्नाले दफा 3 बमोजिमको जोखिम न्यूनीकरण तथा विपद् व्यवस्थापन समझनु पर्छ।

(Ⅶ) "संपूर्ण ऐन" भन्नाले नेपाल सरकारको विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन, २०७४ समझनु पर्छ।

(Ⅷ) "संपूर्ण मन्त्रालय" भन्नाले नेपाल सरकारको विपद् व्यवस्थापन हेम गरी तोकिएको मन्त्रालय समझनु पर्छ।

(Ⅸ) "सार्थक निकाय" भन्नाले सरकारी निकाय, सरकारको पूर्ण र आंशिक स्वाभिमान भएको संस्था, प्रतिष्ठित कानून बमोजिम स्थापना भएका समावेश संस्था र सबै प्रकारका स्वास्थ्य तथा शैचिक संस्था समझनु पर्छ।

परिच्छेद - २
गाउँ विपद् व्यवस्थापन समितिको गठन तथा काम, कार्य र अधिकार

3. गाउँ विपद् व्यवस्थापन समिति: (१) गाउँपालिका भित्रको विपद् व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्यलाई प्रभावकारी रूपमा समझालन गर्नएक गाउँ विपद् व्यवस्थापन समिति रहेको छ।

(२) समितिको गठन देखाय बमोजिम हुनेछौँ-

(क) गाउँपालिका अध्यक्ष-संयोजक
(ख) गाउँपालिका उपाध्यक्ष-सदस्य
(ग) प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत-सदस्य
(घ) विषयगत समितिका संयोजकहरु-सदस्य
(ङ) प्रतिनिधिक जिल्ला प्रशासन कार्यालय-सदस्य
(च) सामाजिक महाशिखा/शिखा प्रमुख-सदस्य
(छ) बौद्धिक विकास महाशिखा/शिखा प्रमुख-सदस्य
(ज) तिला गाउँपालिका भौगोलिक क्षेत्र भित्र रहेका संघीय सुरक्षा निर्माण कार्यालय प्रमुख र प्रतिनिधि-सदस्य
(झ) तिला गाउँपालिकाको भौगोलिक क्षेत्र भित्र रहेका
प्रदेश प्रहरी कार्यालयको प्रमुख वा प्रतिनिधि सदस्य
(३) नगर प्रहरी प्रमुख सदस्य
(४) राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त दलका गाउँपालिका स्थानीय प्रतिनिधि सदस्य
(५) नेपाल रक्षक सोसाइटीको समस्थानीय प्रतिनिधि (१ जना) सदस्य
(६) निजी क्षेत्रको उद्योग वाणिज्य सम्बन्धी मान्यताप्राप्त संस्थाको गाउँ तहको अध्यक्ष वा निजी लोकेको प्रतिनिधि (१ जना) सदस्य
(७) गैरसरकारी संस्था महासंघका स्थानीय प्रतिनिधि (१ जना) सदस्य
(८) नेपाल पत्रकार महासंघका स्थानीय प्रतिनिधि (१ जना) सदस्य
(९) विपद व्यवस्थापन हेतु गरी तोकिएको महाशास्त्र/शास्त्र प्रमुख - सदस्य सचिव

३. उपदफा (२) मा जनुमुक्त कुरा लेखिएको भएतापनि क्रम संख्या (३), (४), (५), (६) र (७) का सदस्यहरू उपलब्ध नभएको अवस्थामा पल्ट समिति गठन एवं काम कारवाही गर्नौ असा गर्ने छैन ।

(४) उपदफा (२) बमोजिमको समितिले संचिय ऐनको दफा १७ बमोजिमको स्थानीय विपद व्यवस्थापन समितिको रूपमा समेत काम गरेको छ।

४. समितिको बैठक समस्थानीय व्यवस्था: (१) संयोजकले लोकेको प्रतिनिधि, समय र स्थानमा समितिको बैठक बस्नेछ।

(२) समितिको सदस्य-सचिवले समितिको बैठक बस्ने प्रतिनिधि, समय र स्थान तोकी बैठकमा छालफल हुने विषयसूची सहितको सूचना बैठक बस्ने समयमा धैर्य घटना अगाडि सबै देखि बाटो गरी पर्नुभएको हुनेछ।

(३) समितिका पचास प्रतिशतमा बढी सदस्य उपस्थित भएमा बैठकले लागि गणपुरुष सड़क घुइँएको पुगेको माज्ञानेछ।

(४) उपदफा (२) र (३) मा जनुमुक्त कुरा लेखिएको भएतापनि समितिको बैठक तत्काल बोलाउन आवश्यक भएमा अध्यक्ष ले जनुमुक्त बाट प्रतिनिधिले समितिको बैठक बोलाउन सकेनेछ र त्यस्तो अवस्थामा अध्यक्ष र घटिमा १ जना सदस्य सहित सदस्य समावेश उपस्थित भएमा समितिको बैठक बस्न सकेनेछ।

(५) समितिको बैठक संयोजकले अध्यक्षमा बस्नेछ।

(६) समितिको निर्णय बहुमतद्वारा हुनेछ र मत बराबर भएमा संयोजकले निर्णयक मत दिनेछ।

(७) समितिले आवश्यकता अनुसार समबाट निकाय वा सड़क संस्थाका प्रतिनिधिर विज्ञलाई बैठकमा आमलाई गरेको हुनेछ।

(८) समितिको बैठक समस्थानीय अन्य कार्यविधि समिति आफैले निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ।

(९) समितिको निर्णय सदस्य सचिवले प्रभावित गरी राखेको हुनेछ।
५. समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार: समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार देखाउँ भमोजिम हुनेछः-

(क) विपद व्यवस्थापन सम्भन्धी राष्ट्रिय परिषदबाट स्वीकृत राष्ट्रिय नीति तथा योजना एवम् राष्ट्रिय कार्यकारी समिति र प्रदेश विपद व्यवस्थापन समितिबाट स्वीकृत एकीकृत तथा क्षेत्रगत नीति योजना र कार्यक्रम अनुसार हुने गरी गाउँ विपद व्यवस्थापन नीति तथा योजना तर्जुमा गरी कार्यपालिका समक्ष पेश गर्नेछ।

(ख) गाउँभागात स्वीकृत नीति तथा योजनाको अधिनिमा रही विपद जोखिम न्यूनीकरण, विपद प्रतिकार तथा विपद पूर्वाञ्चल सम्भन्धी एकीकृत तथा क्षेत्रगत नीति, योजना तथा कार्यक्रम स्वीकृत गरी लागू गर्नेछ, गराउँन।

(ग) गाउँपालिकाबाट सम्भालन हुने विपद व्यवस्थापन सम्भन्धी कार्यक्रम तथा बजेट प्रस्ताव तयार गर्ने, गराउँन।

(घ) विपद व्यवस्थापनका सम्भन्धमा गाउँपालिकाको संस्थान गराउने त्यसः गाउँ कार्यकारीसदा विपद व्यवस्थापन सम्भन्धमा प्रशिक्षण पिर व्यवस्था गरिन।

(ङ) विपदका घटनामा हुनासार खोज, उद्धार र राहत लगायतका प्राथमिक कार्यहरू तकाल गर्नको लागि संस्थागत संयंत्र स्वतः परिचालित हुने गरी आवश्यक कार्यविधि तथा मापदंड तर्जुमा गरी लागू गर्ने, गराउँन।

(च) विपद व्यवस्थापनका सम्भन्धमा संचारी तथा प्रादेशिक कानूनको अधिनिमा रही सार्वजनिक, निजी, गैरसरकारी लगायत सबै निकाय तथा संस्थाले निर्वाह गर्नु पर्ने भूमिका निर्धारण गर्न तथा त्यस्ता संस्था वा निकायलाई आफ्नो र योजना र कार्यक्रमका विपद व्यवस्थापन सम्भन्धी विषय समावेश गर्न लगाउँछ।

(छ) विपदको समयमा स्थानीय आमसंगठनका माध्यमहरूको भूमिका सम्भन्धी आवश्यक मापदंड तयार गरी कार्यान्वयन गर्ने, गराउँन।

(ज) सरकारी, निजी एवम् गैरसरकारी संस्था, स्थानीय स्वयंसेवक, सामाजिक परिवालक लगायत सम्भन्धित सबै पक्षको समन्वय र संलग्नतमा विपद व्यवस्थापन सम्भन्धी कार्य गर्ने, गराउँन।

(झ) भौगोलिक संरचना निर्माण गर्नी भवनसंरचना लगायत अन्य स्वीकृत निर्देशिका वा मापदंडको पालना गराउँछन्।

(ञ) स्थानीय सार्वजनिक पूर्वाधार सम्भन्धी संरचनाको विपद जोखिम मूल्याङ्कन गर्ने, गराउँन।

(ञञ) दर्दी क्षेत्रका वर्ग र वर्ग, पहिरो जान सक्ने मिश्रित जित्वा र जुन्डाम हुने क्षेत्र वा विपद जोखिमको सम्भावना भएका अम्लरित क्षेत्रमा बसोबास गर्न व्यस्त तथा समुदायलाई सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण गराउँन उपयुक्त स्थानको खोजी कार्यमा सहयोग गर्ने तथा सुरक्षित स्थानमा बसोबास सम्भन्धी सचेतना गराउँछ।
(६) विपद्वशेष स्थानीय स्तरमा निजी तथा सार्वजनिक क्षेत्रबाट भ्रूङ्खलको सेवा प्रवाहमा अवसरध
आइपरेमा सोको पुनःसंचालनका लागि सेवा निरंतरताको योजना तर्जुङ्खला तथा
कार्यवाहन समस्तबन्धी कार्य गरेँ।
(७) स्थानीय समुदायलाई विपदपृति जागरूक बनाउन, विपदेंग सम्बन्धित योजना तथा
कार्यक्रम तर्जुङ्खला गरन तथा विद्वद्वो घटना हुनासाध प्रतिकार्यका लागि परिचालित हुन बढ़ा
तथा समुदायस्तरमा समावेशी विपद पूर्वार्थारी तथा प्रतिकार्य समिति गठन गरेँ,
(८) विद्यालय तहको शैक्षिक पाठ्यक्रममा विपद व्यवस्थापन समस्तबन्धी विषय समावेश गरेँ
फल गरेँ,
(९) विपद प्रतिकार्यका लागि नमूना अभ्यास गरेँ, गराउने,
(१०) विपदको समयमा प्रयोग गर्न सकिने गरी वारणयन्त्र लगायतका अन्य उपकरणहरू तयारी
हालतमा राख लगाउने,
(११) स्थानीय स्तरमा आपत्तिकालीन कार्यसञ्चालन केन्द्रको स्थापना र सञ्चालन गरेँ,
(१२) गाईपालिकामा विपद व्यवस्थापन सूचना प्रणाली तथा नूतनहेतावनी प्रणालीको विकास र
सञ्चालन गरेँ, गराउने,
(१३) विपद प्रायोगित क्षेत्रमा तत्काल उद्धार तथा राहतको व्यवस्था मिलाउने,
(१४) विपदमा परिसङ्ग हराएका, वियोजक वा नष्ट भएको कागजातको यथावत तथाहक अद्यावधिक
गरी राख लगाउने,
(१५) विपदबाट प्रभावित घरपरिवारको पहिचान, स्तर निर्धारण तथा परिचयपत्र वितरण गरेँ,
गराउने,
(१६) विपदको समयमा जीवनमा रहेको समूह विशेषगरी महिला, बालबालिका, किशोरी,
अमाइकहा भएका व्यक्तिउपर हुन सबै घटना (वेडिग्न हिसाब, वेचविशेष तथा अन्य
कुनै पति किसिमका शोषण) रोक्षकमा लागि विशेष सतर्कता अपनाई सरचतनामूलक
कार्यक्रम सञ्चालन गरेँ,
(१७) विपद प्रभावितहरूको प्रत्यक्ष र सक्रिय सहभागितामा विपद प्रभावित क्षेत्रमा आर्थिक
क्रियाकलापको पुनर्चरित्रण, रोजगारीको अवसरको सुजन्ता तथा जीवनप्रञालिका लागि आय
आर्जन कार्यक्रम सञ्चालन गरेँ, गराउने,
(१८) विपदको जीवनमा रहेका महिला, बालबालिका, जेप्ह नागरिक, दलित, सीमान्तकृत वर्ग
तथा समुदाय, अशक्त तथा अपाहित भएका व्यक्तिहरूको लागि विशेष योजना तथा
कार्यक्रम बनाई कार्यवाहन गरेँ, गराउने,
(२०) विपद व्यवस्थापन सम्बन्धमा सार्वजनिक संस्था तथा व्यावसायिक प्रतिष्ठानले प्रचालित
ऐतिहासिक कार्य गरे नगरको अनुगमन गरेँ,
(3) विपद व्यवस्थापन सम्बन्धी राष्ट्रिय कार्यकारी समिति, प्रदेश विपद व्यवस्थापन समिति तथा जिल्ला विपद व्यवस्थापन समितिको निर्णय अनुसार विपद व्यवस्थापन सम्बन्धी अन्य कार्य गर्न, गराउने,

(4) विपद व्यवस्थापनका सम्बन्धमा नेपाल सरकार तथा प्रदेश सरकारका मन्त्रालय, विभाग तथा अन्य निकायसँग सहकार्य गर्न,

(5) विपद व्यवस्थापन सम्बन्धमा नेपाल सरकार क्जल्ला विपद व्यिस्थापन सममत को तनिवय अनुसार विपद व्यिस्थापन सम्बन्धी अन्य कार्य गर्न, गराउने,

(6) विपद व्यवस्थापन संघीय तथा प्रादेशिक कानूनको प्रतिकूल नहुने गरी गाउँ अर्थव्यवस्थापनलाई तोके बमोजिमका अन्य कार्य गर्न, गराउने,

(7) विभिन्न संघसंस्था, व्यक्तिगत प्रप्ति हुने राहत तथा पुनर्निर्माण र पुनर्निर्माणका विषयवस्तुलाई स्थानीय विपद व्यवस्थापन समितिले तोके स्थान र मापदण्ड अनुसार गर्न, गराउने।

परिच्छेद - 3

वडा स्तरीय विपद व्यवस्थापन समितिको गठन तथा काम, कर्त्तव्य र अधिकार

6. वडा स्तरीय विपद व्यवस्थापन समिति: (१) गाउँपालिकाको प्रत्येक वडामा एक वडा स्तरीय विपद व्यवस्थापन समिति गरिन्छ।

(२) वडा स्तरीय विपद व्यवस्थापन समितिको गठन देखाइ बमोजिम हुनेछ- 

(क) वडा अध्यक्ष - संयोजक
(ख) वडा सदस्यहरू - सदस्य
(ग) वडा भित्र रहेका विषयवस्तु शाखा/इकाई कार्यालय प्रमुखहरू - सदस्य
(घ) वडा भित्र रहेका सुरक्षा निकायका प्रमुखहरू - सदस्य
(ङ) राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त दलका वडास्थित प्रमुख वा प्रतिनिधि - सदस्य
(च) स्थानीय रेडक्रस - सदस्य
(छ) गैरसरकारी तथा सामूहिक संघसंस्था तथा युवा कल्याण संघसंस्था तथा युवा कल्याण संघमा संयोजकले तोके बमोजिम न्यूनतम २ महिलाहरू सहित ४ जना - सदस्य
(ज) वडा सचिव - सदस्य सचिव
(झ) उपवडा विपद व्यवस्थापन समितिको सयोजन तथा बैठक सो उपवडाको सचिव, समय र स्थानमा बस्नेछ।

(३) उपवडा (२) बमोजिमको समितिको बैठक र सयोजनको सयोजनले तोके गर्ने, समय र स्थानमा बस्नेछ।

(४) सयोजनको सदस्य-सचिवले समितिको बैठक बस्ने मिति, समय र स्थान तोके बैठकमा छलफल हुने विषयसूची सहितको सूचना बैठक बस्ने समयबन्धित चाँबीस घण्टा अगाध सबै सदस्यले गरी पठाउनु पर्नेछ।

7
(९) समितिका पचास प्रतिष्ठानमा बढी सदस्य उपस्थित भएमा बैठकको लागि गणपूरक सडङ्ख्या पुगेको मानिएको छ ।

(१०) उपदफा (९) र (११) मा जनसूचक बुझाएको भएता पनि सो समितिको बैठक तत्काल बोलाउन आवश्यक भएमा संयोजकले जनसूचक बुझाएको बैठक बोलाउन सक्नेछ ।

समितिका बैठकको अध्यक्ष कार्यान्तरित गर्नेछ ।

(१२) समितिको निर्णय बहुमतवारा हुनेछ ।

(१३) समितिले आवश्यकता अनुसार सम्बन्धित निकाय वा सडङ्ख्या संस्थाको प्रतिनिधि र विज्ञापन बैठकमा आमन्त्रण गर्न सक्नेछ ।

(१४) समितिको निर्णय सदस्य सचिवले प्रमाणित गरी राखेछ ।

(१५) समितिको बैठकको अन्य विषयको साथ अन्य कार्यविधि गर्न सक्नेछ ।

(१६) समितिको बैठकको अन्य कार्यविधि गर्न सक्नेछ ।

(१७) समितिको प्रक्रिया प्रत्येक तालिका कान, कर्तव्य र अधिकारेय देखाउन बार्षिक हुनेछ ।

(१८) विद्युत व्यवस्थापन कार्यक्रमको काम, कर्तव्य र अधिकार देखाउन विद्युत व्यवस्थापनको काम, कर्तव्य र अधिकार देखाउन विद्युत व्यवस्थापनको काम, कर्तव्य र अधिकार देखाउन विद्युत व्यवस्थापनको काम, कर्तव्य र अधिकार देखाउन ।

(१९) समुदायमा विद्युत व्यवस्थापनका सम्बन्धी कार्यक्रमको गठन र कार्यविधि समुदायमा विद्युत व्यवस्थापनका सम्बन्धी कार्यक्रमको गठन र कार्यविधि समुदायमा विद्युत व्यवस्थापनका सम्बन्धी कार्यक्रमको गठन र कार्यविधि समुदायमा विद्युत व्यवस्थापनका सम्बन्धी कार्यक्रमको गठन र कार्यविधि ।

(२०) विद्युत व्यवस्थापनमा विद्युत व्यवस्थापनमा विद्युत व्यवस्थापनमा विद्युत व्यवस्थापनमा ।

(२१) समुदायमा विद्युत व्यवस्थापनका सम्बन्धी काम गर्न समुदायमा विद्युत व्यवस्थापनका सम्बन्धी काम गर्न समुदायमा विद्युत व्यवस्थापनका सम्बन्धी काम गर्न समुदायमा विद्युत व्यवस्थापनका सम्बन्धी काम गर्न ।

(२२) समुदायमा विद्युत व्यवस्थापनका सम्बन्धी काम गर्न समुदायमा विद्युत व्यवस्थापनका सम्बन्धी काम गर्न समुदायमा विद्युत व्यवस्थापनका सम्बन्धी काम गर्न समुदायमा विद्युत व्यवस्थापनका सम्बन्धी काम गर्न ।

(२३) समुदायमा विद्युत व्यवस्थापनमा विद्युत व्यवस्थापनमा विद्युत व्यवस्थापनमा विद्युत व्यवस्थापनमा ।

(२४) समुदायमा विद्युत व्यवस्थापनमा विद्युत व्यवस्थापनमा विद्युत व्यवस्थापनमा ।

(२५) समुदायमा विद्युत व्यवस्थापनमा विद्युत व्यवस्थापनमा ।

(२६) समुदायमा विद्युत व्यवस्थापनमा विद्युत व्यवस्थापनमा ।
(७) विपदको घटना हुनासाथ खोज, उद्धार र राहत लगायतका प्राथमिक कार्यक्रम तत्काल गर्नेको लागि समन्वय गर्न।
(८) आपत्तकैलीन नमूना अध्ययन गरेका, गराउने।
(९) विपदवाट प्रभावहित घरपरिवारको पहिचान, स्तर निर्धारण तथा परिचयपत्र वितरणमा गाउँ विपद व्यवस्थापन समितिका सहयोग गर्न।
(१०) विपदको समयमा जोखिममा रहेका समूह विशेषगरी महिला, बालबालिका, किशोरी, अपरागत भएका व्यक्तिउपर हुन सक्ने घटना (लैङ्गिक हिंसा, बेचविन्न तथा अन्य कुनै पति किसिमका शोषण) रोकथामका लागि विशेष सतर्कता अपनाइ सचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्न।
(११) गाउँ विपद व्यवस्थापन समितिको निर्णय अनुसार विपद व्यवस्थापन सम्बन्धी अन्य काय गर्न, गराउने।

परिच्छेद - ४
सुरक्षा निकाय तथा अन्य निकायको परिचालन

8. सुरक्षा निकाय तथा अन्य निकायको परिचालन तथा सहयोग र समन्वय: (१) गाउँकार्यपालिकाले विपद व्यवस्थापनको काममा नेपाल सरकार तथा प्रदेश सरकारले परिचालन गरेका संघीय तथा प्रादेशिक सुरक्षा निकायहुँलाई सहयोग र समन्वय गरेछ।
   (२) सुरक्षा निकायले विपदको समयमा खोज तथा उद्धार कार्यका लागि गाउँकार्यपालिकाको सहयोग अवश्यक समयमा माग गरेको अवस्थामा गाउँकार्यपालिकामा उपलब्ध भएसम्म त्यस्तो सामाजिक तत्काल उपलब्ध गरेछ।
   (३) विपद प्रतिकारका लागि गाउँपालिकाले ऑफिसियन रहेको नगर प्रहरीलाई परिचालन गरेछ।

9. वाणिज्यन्त्र तथा अन्य सेवा प्रदायक निकायको काम, कर्तव्य र अधिकार:
   (१) वाणिज्यन्त्र, एम्बुलेंस तथा त्यस्तो अन्य सेवा प्रदायकले आपत्तकैलीन खोज, उद्धार तथा राहत उपलब्ध गराउँ समितिको दिएको निर्देशनको पालना गर्नु पर्नछ।
   (२) आपत्तकैलीन कार्य सम्पादन गर्दै समितिको आदेश बमोजिम कुनै पति स्थानमा प्रवेश गर्न सक्ने प्रयत्न गर्दै सक्ने स्थानमा साधन र स्रोत उपयोग गर्न अधिकार वाणिज्यन्त्र सेवा प्रदायकलाई हुनेछ।

10. सार्वजनिक संस्था तथा व्यवसायिक प्रतिष्ठानको दायित्व: (१) विपद व्यवस्थापन सम्बन्धमा गाउँपालिका भित्रका सबै सार्वजनिक संस्था तथा व्यवसायिक प्रतिष्ठानको दायित्व देखाउ बमोजिम हुनेछ।
(क) आफ्नो भवन, उद्योग, कार्यालय वा व्यावसायिक केन्द्रमा विपदका घटना हुन निदन विपद, सुरक्षा औजार, उपकरण, समाधी, आपत्तिकालीन निकास लगायत तोकिए बमोजिमका अन्य व्यवस्था गर्न,

(ख) तथ्याङ्क साक्षात, क्षतिको मूल्याङ्कन, राहत, पुनस्थापना तथा पुनरनिर्माण समेतका सम्पूर्ण कार्यमा आवश्यक सहयोग गर्न,

(ग) आफ्ना कर्मचारी तथा कामदारालाई विपद, व्यवस्थापन सम्बन्धमा आधारभूत अभिमुखीकरण गर्न गराउने,

(घ) विपद व्यवस्थापन कार्यमा उपयोग हुने स्रोत साधनलाई तयारी हालतमा राखे,

(ङ) आफ्ना भवन लगायत अन्य संरचना आपत्तिकालीन प्रयोजनका लागि आवश्यक परेमा आदेशानुसार उपलब्ध गराउने,

(च) सम्बन्धित अधिकारीको सुपरव्यवस्था उद्यार तथा राहत वितरण कार्यमा सहयोग पुरुषाने,

(छ) विपद होकिन सूचनाकरण संयंत्रको व्यवस्था गरी तयारी अवस्थामा राखे,

(त) फोटोसेंसिला तथा प्रदुषणको यथोचित व्यवस्थापन गरी यसबाट वातावरण र जनजीवनमा पर्न सक्ने नकारात्मक प्रभावलाई न्यूनीकरण गरनेउपायहुँ अपनाउने,

(झ) विपदको घटना घटेलाई तक्तल नजिकको सुरक्षा निकाय र स्थानीय आपत्तिकालीन कार्य सञ्चालन केन्द्रलाई खबर गर्न।

(२) गाउँपालिका भिडिका सार्वजनिक संस्था तथा व्यावसायिक प्रतिष्ठानले गाउँपालिकाको विपद व्यवस्थापन सम्बन्धी योजनाको अभियान रही विपद व्यवस्थापन योजनाको तजुमा गरी अनिवार्य रूपमा लागू गर्नु परेछ।

11. विपद व्यवस्थापनमा सहयोग गर्नु परेछ: गाउँपालिका भिडिका सरकारी कार्यालय, गैरसरकारी संस्था, स्थानीय सहक संस्था, समुदाय, स्वयंसेवक, नागरिक समाज, निजी क्षेत्र तथा व्यक्तिले विपद व्यवस्थापन कार्यमा गाउँपालिकालाई देखाय बमोजिम सहयोग गर्नु परेछ।

(क) तथ्याङ्क साक्षात, क्षतिको मूल्याङ्कन, राहत, पुनस्थापना तथा पुन:निर्माण लगायतका विपद व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्यमा सहयोग गर्न,

(ख) विपद व्यवस्थापन सम्बन्धी जनचे ना अभिव्वलृधि गर्न,

(ग) क्षमता विकास, आपत्तिकालीन नमूना अभ्यास तथा विपद व्यवस्थापन सम्बन्धी प्रशिक्षण कार्यमा सहयोग गर्न तथा भाग लिने,

(घ) खोज, उद्यार तथा राहत वितरण सम्बन्धी कार्यमा सहयोग गर्न।

परिचय द विपद व्यवस्थापन कोष सम्बन्धी व्यवस्था
१२. विपद्व व्यवस्थापन कोष : 

(१) विद्यव व्यवस्थापनका लागि गाउँपालिका छुट्टी एक आकस्मिक कोष रहनेछ।

(२) कोषमा देहाय बमोजिमका रकमहरू रहनेछन्:

(क) गाउँपालिकाको वार्षिक बजेटबाट विद्यव व्यवस्थापन कोषमा जम्मा गर्न गरी स्वीकृत रकम,

(ख) प्रदेश सरकारबाट विद्यव व्यवस्थापनका लागि प्राप्त रकम,

(ग) नेपाल सरकारबाट विद्यव व्यवस्थापनका लागि प्राप्त रकम,

(घ) स्वदेशी कुली सङ्कुच संस्था वा व्यक्तिबाट दान, दातादेव वा उपहार स्वारूप प्राप्त रकम,

(ड) अन्य कुली सोतबाट प्राप्त रकम।

(३) विद्यव व्यवस्थापनका लागि गाउँपालिकाले कानून बमोजिम विशेष शुल्क वा दस्तुर संकलन गरन सक्नेछ।

(४) कोषको सञ्चालन लोकल बमोजिम हुनेछ।

(५) कोषको रकम विद्यव व्यवस्थापन सम्बन्धी कामका लागि प्रयोग गरिनेछ।

(६) उपदफा (५) मा जुनकु उमा लेखिएको भए तापलि कोषको रकम नियमित प्रशासनिक कार्यको लागि खर्च गरिने छन्।

(७) कोषको लेखपरीक्षण महालेख परीक्षकबाट हुनेछ।

(८) समितिले कोषको वार्षिक आय व्ययको प्रतिवेदन तयार गरी कार्यपालिका फाैदा गाउँसभा समक्ष पेश गरिएको छ।

परिच्छेद - ६
कसूर तथा सजाय

१३. कसूर र सजाय : कसूले विपदको घटना घटन सक्नेले गरी लापरवाही गरेमा वा त्यस्तो घटना घटाउन प्रत्यक्ष संलग्न भएमा वा घटना घटेको अवस्थामा नाजायज फाइडा लिने गरी वा आफुँलाई मात्र फाइडा पुग्ने किसिमको कुनै काम गरेमा वा यस सम्बन्धमा संघीय कानून बमोजिम कसूर जन्य भनिने कुनै काम गरेमा तत्त्व सम्बन्धी कार्यको प्रयोगित संधीय कानून बमोजिम हुनेछ।

परिच्छेद - ७
विविध
१४. विपद सडकधारूक्षार क्षेत्र घोषणाको पालना र समन्वय : (१) नेपाल सरकारले गौर्त्तालिका भित्र कुनै ठाउँमा गाउँवाहिको प्रकृतिमा विपद उत्पन्न भएको विपद सडकधारूक्षार क्षेत्र घोषणा गरी प्रचलित कानून बमोजिम कुनै काम गर्न गराउन आदेश दिइएमा सोको पालना गर्नु गराउनु गौर्त्तालिकाको कर्तव्य हुनेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम घोषणा गरिएको क्षेत्रमा नेपाल सरकारले प्रचलित कानून बमोजिम कुनै काम गर्न गराउन गौर्त्तालिकाभित्र कुनै व्यविधि, संस्था वा अधिकारीलाई आदेश दिइएमा सोको पालना गर्न गराउनु गौर्त्तालिकाको आवश्यक समन्वय गरेनु हुनेछ ।

(३) उपदफा (१) बमोजिम घोषणा गरिएको क्षेत्र सम्बन्धी सूचनाको प्रसारणमा गौर्त्तालिकाले सहयोग र समन्वय गरेनु हुनेछ ।

१५. नेपाल सरकारको स्वीकृती नातक प्रवेश गर्नु : (१) विपद व्यवस्था अवसर राखेको कुनै क्षेत्रमा विदेशी नागरिक वा संस्थाले प्रवेश गर्नु भएका नेपाल सरकारको स्वीकृति लिएको क्षेत्र भनि गर्नौ कार्यालयले सोपखोज गरेनु हुनेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम सोपखोज गर्दै त्यस्तो नागरिक वा संस्थाले नेपाल सरकारको स्वीकृति लिएको नादेहिएको निजको प्रवेशलाई रोक लगाइ, तत्त्व सम्बन्धी सूचनाको प्राप्त गरेनु हुनेछ ।

१६. मानवीय तथा अन्य सहायता र समन्वय : (१) गौर्त्तालिका भित्र उत्पन्न विपदको विपदको अवस्थालाई तत्काल समाप्त गर्न आत्मिक सोत र साधनबाट नभ्याउने भएमा मानवीय तथा अन्य सहायता र समन्वयका लागि जिल्ला समन्वय समिति, प्रदेश सरकार तथा नेपाल सरकारलाई अनुरोध गरिएको हुनेछ ।

(२) विपद उत्पन्न स्थिति निर्यन्त्रण गर्न भेज्दै नेपाल सरकारले अत्यंत सामेल थालो, अन्य सहयोग प्रदान गर्दै अवस्थामा नेपाल सरकारको निर्देशमा राहि तत्त्व सम्बन्धी कार्यमा सहयोग र समन्वय गरेनुहुनेछ ।

(३) घिेम्भेको स्थानीय तहमा कुनै विपद उत्पन्न भए प्रवेशको व्यवस्थापनको लागि घिेम्भेको स्थानीय तहमा, जिल्ला समन्वय समिति र प्रदेश सरकार, मानवीय नारोध गरेको उपलब्ध भएको सहयोग पूर्याउनु गौर्त्तालिकाको दायित्व हुनेछ ।

१७. तत्काल खिर्द तथा निर्माण र प्रयोग गर्न सकिनन् : (१) विशेष परिस्थितिको भित्र विपद विपदको व्यवस्थापन भएको खोज, उद्धार तथा राहत उपलब्ध गराउन भएको खिर्द भएको विपद व्यवस्थाको थप क्षति हुन नदिनका लागि तत्काल राहजात खिर्द र निर्माण, कार्य गर्न आवश्यक भएमा सार्वजनिक खिर्द सम्बन्धी प्रचलित कानूनमा रहेको विशेष परिस्थितितमा खिर्द गर्न सम्भन्धी व्यवस्था बमोजिम गाउँ विद्यमान गर्न अनुरोध गरिएको कार्यमा निर्माण गर्न सकिनन् ।

(२) विपदको प्रभावित क्षेत्रमा खोज, उद्धार तथा राहत उपलब्ध गराउन भएको शक्ति हुन नदिनका लागि गौर्त्तालिका क्षेत्र भित्र कुनै गौर्त्तालिको सहयोग र अन्य संघ संस्था र
व्यक्तिको चल, अचल सम्पति तथा सवारी साधन उपयोग गर्न आवश्यक भएको सोको अभिलेख राखी तोकिएको अवधिभरो लागि अस्थायी तदनले प्राप्त गर्न सकिनेछ।

(3) विपदबाट प्रभावित क्षेत्रमा तक्कं राहत उपलब्ध गराउन गाउँपालिका क्षेत्र भित्र कुनै गैरसरकारी कार्यालय र अन्य संघ संस्था र व्यक्तिको खाद्यभंजन, ललाकपडा, औषधि र अन्य वस्तु आवश्यक भएमा सोको अभिलेख राखी नियन्त्रणमा लिन र सम्बन्धित प्रभावित पश्चात वितरण गर्न सकिनेछ।

(4) गाउँपालिकाले उपदफा (2) बमोजिम कुनै सम्पति अस्थायी रूपमा प्राप्त गरेमा र उपदफा (3) बमोजिम कुनै वस्तु नियन्त्रण र वितरण गर्न त्यस्तो सम्पति प्रयोग र वस्तु उपयोग बापूड प्रचलित दर अनुसारको रकम सम्बन्धित कार्यालय, संस्था र व्यक्तिलाई दिनेछ।

१८. राहतको न्यूनतम मापदण्ड सम्बन्धी व्यवस्था: (१) विपद प्रभावित व्यक्तिलाई नेपाल सरकार तथा प्रदेश सरकारले उपलब्ध गराउने राहतको अतिरिक्त गाउँपालिकाले आन्तरिक सोतबाट थप राहत उपलब्ध गराउन सकिनेछ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम गाउँपालिकाले विपद प्रभावित व्यक्तिलाई राहत उपलब्ध गराउन राहतको मापदण्ड बनाइ सोको आपातमा राहत उपलब्ध गराउनेछ।

(३) उपदफा (२) बमोजिमको राहतको मापदण्डमा अन्य विषयको अतिरिक्त देहाइयाका विषय समावेश भएको हल पनि।

(क) विपदबाट प्रभावित व्यक्तिलाई अस्थायी आश्रयस्थलमा राख्दा उपलब्ध गराउनु पर्ने आवास, खाद्यभंजन, खाने पाने, स्वास्थ्य र सरसफाइ सम्बन्धी,

(ख) जीवन रहनु हुन्ने राहतको परवर तथा सम्पति राहतको क्षति हुने व्यक्तिलाई उपलब्ध गराउनु पर्ने न्यूनतम राहत सम्बन्धी,

(ग) महिला, बालबालिका, जोड़ नागरिक, अशक्त र अपाज्ञातमा भएको व्यक्तिको आवश्यकता संपोषनका लागि विशेष राहत राख्दा धारको र वित्तीय निगमको लागि सुरक्षित महिलामैत्री स्थल,

(घ) व्यक्तिगत गोपनिता तथा सुरक्षा सम्बन्धी,

(ङ) न्यूनतम राहत बाहेक स्वरोजगार सम्बन्धी र रोजगारी व्यवस्थापनका माध्यमबाट पीडितको जीविकापार्जन सम्बन्धी,

(च) गैरसरकारी र व्यक्तिगत रूपमा दिदिए राहतको वितरण सम्बन्धी,

(छ) एकदम वित्तीय राहत वितरण गर्न सम्बन्धी,

(ज) राहतसेंग सम्बन्धित अन्य उपयुक्त विषय।
१९. विपदमा परि हराएका वा नष्ट भएका कागजात सम्बन्धमा: विपदमा परि हराई फेला परि नसकेका तथा आश्चिर्क वा पूर्ण सम्प्रेय धर्मति भएका गाउँपालिकाको महत्त्वपूर्ण कागजातहरूको प्रमाणीकरण तथा प्रतिलिपि उपलब्ध गराउने समन्थपथ्य व्यवस्था प्रचलित कानूनले तोके बमोजिम हुनेछ।

२०. निर्देशन दिन सक्ने: समितिले यस ऐनको अधिनीमा रही विपद व्यवस्थापनका लागि कुनै व्यवस्था वा निकायलाई आवश्यक निर्देशन दिन सक्नेछ र त्यस्तो निर्देशनको पालना गर्नु सम्बन्धित व्यवस्था वा निकायको कार्त्तव्य हुनेछ।

२१. उपसमिति गठन गर्न सक्ने: (१) समितिले आवश्यकता अनुसार उपसमिति गठन गर्न सक्नेछ।
(२) उपदफा (१) बमोजिम गठन हुने उपसमितिको काम, कार्त्त्व, अधिकार र कार्यावधि उपसमिति गठन गर्दैका ब्यक्त सङ्ग्राम तोके बमोजिम हुनेछ।

२२. अभिलेख राख्न परि: (१) विपदको समयसम्बन्धि राख्न सम्बन्ध गराउने व्यवस्था निकाय वा संस्थाको नाम, र उपलब्ध गराउने राख्न सङ्ग्राह सहितको विवरणको अभिलेख राख्ने व्यवस्था समितिले मिलाउनुपर्छ।
(२) उपदफा (१) बमोजिमको विवरण राख्नेस विपदसम्बन्धको महिला, बालबालिका तथा जेट्रा नागरिक, विपदको संस्कृति र भाषा र स्थानीय  कारगर र साकारको संख्याको एक्टम दुने विवरण र उनीहरूलाई उपलब्ध गराउने राख्न सम्बन्धित रूपमा राख्नुपर्छ।

२३. पुरस्कार दिन सक्ने: स्थानीय विपद व्यवस्थापन सम्बन्धमा विशेष योगदान पुर्याउने उत्कृष्ट व्यवस्था वा संस्थालाई प्रेतमले स्वरूप समितिको सिफारिसमा गाउँ कार्यालाको/ले सम्मान तथा पुरस्कार दिन सक्नेछ।

२४. वार्षिक प्रतिवेदन: (१) समितिले प्रत्येक वार्षिक वर्षमा गरेको कामको विवरण सहितको वार्षिक प्रतिवेदन तयार गरी कार्यालाका सामान्य गाउँको नगर सभा, जिल्ला विपद व्यवस्थापन समिति तथा प्रदेश विपद व्यवस्थापन समिति समक्ष णै गरू गर्नेछ।
(२) उपदफा (१) बमोजिमको वार्षिक प्रतिवेदन सार्वजनिक रूपमा प्रकाशन गर्नु पर्नेछ।

२५. प्रशासनिक खर्च व्यवस्थापन: समितिको खर्च तथा प्रतिवेदन तयारी लगायतका कार्यस्थान व्यवस्थापन न्यूनतम प्रशासनिक खर्च गाउँकार्यालाको/ले व्यवस्था गर्नेछ।
26. अधिकार प्रत्यायोजन: यो ऐन तथा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियम बमोजिम समितिलाई प्राप्त अधिकारमध्ये आवश्यकता अनुसार केही अधिकार समितिको संयोजक तथा तोकिएको पदाधिकारीलाई प्रत्यायोजन गर्न सकनेछ।

27. नियम बनाउने अधिकार: गाउँकार्यकारिकाले यो ऐन कार्यान्वयनका लागि आवश्यक नियम तथा कार्यविधि बनाउन सकनेछ।