**नेपालको संविधान, २०७२ अनुसार महिला अधिकार**

**१. वंशजको समान अधिकार:**

* **प्रावधान:** प्रत्येक महिलालाई बिना कुनै लैङ्गिक भेदभाव वंशजको समान अधिकार हुनेछ।
* **स्पष्टीकरण:** यसले सुनिश्चित गर्दछ कि महिलाहरूलाई आफ्ना आमाबाबुको सम्पत्तिमा समान अधिकार छ र लैङ्गिक आधारमा भेदभाव हुँदैन।

**२. सुरक्षित मातृत्व र प्रजनन स्वास्थ्यको अधिकार:**

* **प्रावधान:** प्रत्येक महिलालाई सुरक्षित मातृत्व र प्रजनन स्वास्थ्यको अधिकार हुनेछ।
* **स्पष्टीकरण:** यो अधिकारले सुरक्षित मातृत्व र प्रजनन स्वास्थ्यको लागि आवश्यक स्वास्थ्य सेवा र सुविधाहरूमा पहुँचको ग्यारेन्टी गर्दछ, गर्भावस्था, प्रसव र प्रसवपछिको अवधिमा महिलाको कल्याण सुनिश्चित गर्दछ।

**३. हिंसा र शोषणबाट संरक्षण:**

* **प्रावधान:** कुनै पनि महिलालाई धर्म, सामाजिक, सांस्कृतिक परम्परा, अभ्यास वा अन्य कुनै पनि आधारमा शारीरिक, मानसिक, यौनजन्य, मनोवैज्ञानिक वा अन्य कुनै पनि प्रकारको हिंसा वा शोषणमा पर्नु हुँदैन। यस्ता कार्यहरू कानूनद्वारा दण्डनीय हुनेछन् र पीडितलाई क्षतिपूर्ति प्राप्त गर्ने अधिकार हुनेछ।
* **स्पष्टीकरण:** यो प्रावधानले महिलाहरूलाई सबै प्रकारको हिंसा र शोषणबाट जोगाउँछ र सुनिश्चित गर्दछ कि अपराधीहरूलाई कानूनद्वारा दण्डित गरिन्छ। यसले पीडितहरूलाई उनीहरूले भोगेको हानिको लागि क्षतिपूर्ति माग्ने अधिकार पनि प्रदान गर्दछ।

**४. राज्यका निकायमा सहभागिता:**

* **प्रावधान:** महिलालाई समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तको आधारमा राज्यका सबै निकायमा सहभागी हुने अधिकार हुनेछ।
* **स्पष्टीकरण:** यसले सुनिश्चित गर्दछ कि महिलाहरूलाई विभिन्न राज्य निकायहरू र निर्णय प्रक्रियाहरूमा प्रतिनिधित्व गर्ने अवसर छ, शासन र सार्वजनिक प्रशासनमा लैङ्गिक समानतालाई बढावा दिन्छ।

**५. विशेष अवसरको अधिकार:**

* **प्रावधान:** महिलालाई शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी र सामाजिक सुरक्षामा सकारात्मक विभेदको आधारमा विशेष अवसर प्राप्त गर्ने अधिकार हुनेछ।
* **स्पष्टीकरण:** यो प्रावधानले ऐतिहासिक र प्रणालीगत असमानतालाई सम्बोधन गर्दै शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, रोजगारीका अवसरहरू र सामाजिक सुरक्षामा महिलाको पहुँच सुधार गर्न सकारात्मक कार्यलाई समर्थन गर्दछ।

**६. सम्पत्ति र परिवारमा समान अधिकार:**

* **प्रावधान:** पति र पत्नीलाई सम्पत्ति र परिवारमा समान अधिकार हुनेछ।

**स्पष्टीकरण:** यसले सुनिश्चित गर्दछ कि विवाहमा दुवै साझेदारलाई सम्पत्ति स्वामित्व र पारिवारिक मामिलामा समान अधिकार छ, घरभित्र समानतालाई बढावा दिन्छ।

यहाँ नेपालमा लैङ्गिक हिंसासँग सम्बन्धित विशिष्ट ऐन, धारा र खण्डहरूको विस्तृत विवरण दिइएको छ:  
  
**१. मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार (नियन्त्रण) ऐन, २०६४**

यो ऐनले मानव बेचबिखन र ओसारपसारका अपराधहरू विरुद्ध लड्ने लक्ष्य राखेको छ। मुख्य प्रावधानहरूमा:

* **परिभाषा:** मानव बेचबिखनमा कुनै पनि प्रयोजनको लागि व्यक्तिलाई बेच्ने वा किन्ने, वेश्यावृत्तिमा संलग्न गराउने, शोषण गर्ने वा नेपालभित्र र बाहिर मानिसहरूको गैरकानूनी ओसारपसार गर्ने कार्य पर्दछ।
* **सजाय:** बेचबिखनकारीहरूका लागि दीर्घकालीन कारावास र जरिवाना सहित कठोर सजाय।
* **पुनर्स्थापना:** पीडितहरूका लागि पुनर्स्थापना केन्द्रहरूको स्थापना।
* **पीडित संरक्षण:** पीडितहरूका लागि सुरक्षित आश्रय, कानूनी सहायता, चिकित्सा उपचार र पुनर्स्थापनाको व्यवस्था।
* **गोपनीयता:** पीडितहरूको गोपनीयता र पहिचानको संरक्षण।

**२. घरेलु हिंसा (कसुर र सजाय) ऐन, २०६६**

यो ऐनले घरभित्रको हिंसालाई सम्बोधन गर्ने र घरेलु दुर्व्यवहारबाट व्यक्तिहरूलाई जोगाउने उद्देश्य राखेको छ। मुख्य प्रावधानहरूमा:

* **परिभाषा:** घरेलु हिंसामा परिवारका सदस्यद्वारा हुने शारीरिक, मानसिक, यौनजन्य, आर्थिक र भावनात्मक दुर्व्यवहार पर्दछ।
* **उजुरी र संरक्षण आदेश:** पीडितहरूले उजुरी दर्ता गर्न र दुर्व्यवहारकारी विरुद्ध संरक्षण आदेश माग्न सक्छन्।
* **सजाय:** अपराधीहरूका लागि कारावास र जरिवाना।
* **परामर्श र मध्यस्थता:** पीडितहरूका लागि परामर्श सेवा र विवाद समाधानका लागि मध्यस्थता विकल्पहरू।
* **पीडित सहायता:** पीडितहरूका लागि चिकित्सा उपचार, आश्रय र कानूनी सहायता।

**३. जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत (कसुर र सजाय) ऐन, २०६८**

यो ऐनले जातीय भेदभाव र छुवाछूत प्रथालाई उन्मूलन गर्ने उद्देश्य राखेको छ। मुख्य प्रावधानहरूमा:

* **परिभाषा:** सार्वजनिक वा निजी क्षेत्रमा जाति वा छुवाछूतको आधारमा हुने भेदभाव निषेध गरिएको छ।
* **सजाय:** जातीय भेदभाव गर्नेहरूका लागि कारावास र जरिवाना सहित कडा सजाय।
* **पीडित अधिकार:** पीडितहरूलाई उजुरी दर्ता गर्ने र क्षतिपूर्ति माग्ने अधिकार।
* **जनचेतना र शिक्षा:** जातीय भेदभावको बारेमा जनचेतना जगाउने र जनतालाई शिक्षित गर्ने पहल।

**४. कार्यस्थलमा यौनजन्य दुर्व्यवहार (निषेध) ऐन, २०७२**

यो ऐनले कार्यस्थललाई यौनजन्य दुर्व्यवहारमुक्त सुरक्षित वातावरण बनाउने उद्देश्य राखेको छ। मुख्य प्रावधानहरूमा:

* **परिभाषा:** यौनजन्य दुर्व्यवहारमा अवांछित शारीरिक सम्पर्क, प्रस्ताव, टिप्पणी वा यौन प्रकृतिको कुनै पनि व्यवहार पर्दछ।
* **उजुरी संयन्त्र:** कार्यस्थल भित्र उजुरी संयन्त्रको स्थापना।
* **सजाय:** अपराधीहरूका लागि जरिवाना र कारावास सहित सजाय।
* **निवारक उपायहरू:** रोजगारदाताहरूले दुर्व्यवहारमुक्त कार्यस्थल सिर्जना गर्ने, तालिम सञ्चालन गर्ने र नीतिहरू कार्यान्वयन गर्ने दायित्व।
* **पीडित समर्थन:** पीडितहरूका लागि समर्थन, गोपनीयता र सुरक्षाको व्यवस्था।

**५. सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार ऐन, २०७५**

यो ऐनले सुरक्षित मातृत्व र प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार सुनिश्चित गर्ने उद्देश्य राखेको छ। मुख्य प्रावधानहरूमा:

* **सेवा र अधिकार:** सुरक्षित मातृत्व र प्रजनन स्वास्थ्य सेवामा पहुँचको अधिकार।
* **मातृ स्वास्थ्य सेवा:** निःशुल्क प्रसवपूर्व, प्रसव र प्रसवपछिको हेरचाह सेवाहरू।
* **शिक्षा र जनचेतना:** प्रजनन स्वास्थ्य र सुरक्षित मातृत्वमा सार्वजनिक शिक्षा।
* **गोपनीयता:** स्वास्थ्य जानकारीको गोपनीयता सुनिश्चित गर्ने।
* **उल्लंघनको सजाय:** सेवा प्रदान गर्न वा बिरामीको अधिकार उल्लङ्घन गर्न असफल हुने स्वास्थ्य सेवा प्रदायकहरूलाई सजाय।

**६. अपराध पीडित संरक्षण ऐन, २०७५**

यो ऐनले अपराधका पीडितहरूको अधिकार र संरक्षणमा केन्द्रित छ। मुख्य प्रावधानहरूमा:

* **पीडित अधिकार:** सूचनाको अधिकार, आपराधिक न्याय प्रक्रियामा सहभागिता र उचित व्यवहार।
* **समर्थन सेवाहरू:** पीडितहरूका लागि कानूनी सहायता, चिकित्सा हेरचाह, मनोवैज्ञानिक समर्थन र क्षतिपूर्तिको व्यवस्था।
* **पीडित क्षतिपूर्ति:** अपराधका पीडितहरूलाई क्षतिपूर्ति दिनको लागि कोषको स्थापना।
* **गोपनीयता:** पीडितहरूको गोपनीयता र पहिचानको संरक्षण।
* **कार्यान्वयन संयन्त्र:** पीडितहरूको अधिकार र संरक्षण उपायहरूको कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्न संयन्त्रको स्थापना।

**७. राष्ट्रिय महिला आयोग ऐन, २०६४**

* **स्थापना:** राष्ट्रिय महिला आयोग (NWC) लाई वैधानिक निकायको रूपमा स्थापना गर्दछ।
* **कार्य:** NWC लाई लैङ्गिक हिंसाका घटनाहरूको छानबिन गर्ने, कानूनी कारबाहीको सिफारिस गर्ने, महिला अधिकारको वकालत गर्ने र लैङ्गिक सम्बन्धित कानूनहरूको कार्यान्वयनको अनुगमन गर्ने अधिकार दिन्छ।
* **पीडितलाई समर्थन:** लैङ्गिक हिंसाका पीडितहरूलाई कानूनी सहायता र समर्थन सेवाहरू प्रदान गर्दछ।

**८. बालबालिका ऐन, २०७५**

* **बालिका संरक्षण:** बालिकालाई यौन दुर्व्यवहार, शोषण र बाल विवाह जस्ता हानिकारक परम्परागत अभ्यासबाट जोगाउने प्रावधानहरू समावेश गर्दछ।
* **सजाय:** बालबालिका विरुद्धको कसुर, यौन हिंसा र शोषण सहितको लागि सजाय तोकिएको छ।

**९. सामाजिक व्यवहार (सुधार) ऐन, २०३३**

* **हानिकारक अभ्यासहरू:** दाइजो, सामाजिक कार्यहरूमा अत्यधिक खर्च र लैङ्गिक हिंसामा योगदान गर्ने अन्य अभ्यासहरू जस्ता हानिकारक सामाजिक अभ्यासहरूलाई निषेध गर्दछ।
* **सजाय:** त्यस्ता अभ्यासहरूमा संलग्न हुने वा प्रोत्साहन गर्नेहरूका लागि जरिवाना र कारावासको व्यवस्था छ।

**१०. तेजाब तथा अन्य खतरनाक रसायन (नियमन) ऐन, २०७७**

* **उद्देश्य:** तेजाब आक्रमण, लैङ्गिक हिंसाको एक रूपलाई रोक्न तेजाब र खतरनाक रसायनहरूको बिक्री र वितरणलाई नियमन गर्दछ।
* **इजाजतपत्र र अनुगमन:** यी पदार्थहरूको बिक्रीको लागि इजाजतपत्र आवश्यक छ र कडा अनुगमन अनिवार्य छ।
* **पीडितलाई समर्थन:** तेजाब आक्रमणका पीडितहरूलाई चिकित्सा उपचार र क्षतिपूर्ति प्रदान गर्दछ।

**११. सार्वजनिक अपराध (सजाय) ऐन, २०२७**

* **दायरा:** महिला विरुद्धको हिंसा सहित विभिन्न सार्वजनिक अपराधहरूलाई समेट्छ।
* **सार्वजनिक उपद्रव:** सार्वजनिक उपद्रव, हैरानी र हिंसाका कार्यहरूलाई निषेध गर्दछ, जसले सार्वजनिक स्थानहरूमा लैङ्गिक हिंसालाई सम्बोधन गर्न कानूनी ढाँचा प्रदान गर्दछ।

**१२. मुलुकी ऐन (सामान्य संहिता) – संशोधित प्रावधानहरू**

* **भर्खरका संशोधनहरू:** सामान्य संहिता (मुलुकी ऐन) लाई यौनजन्य दुर्व्यवहार, घरेलु हिंसा र वैवाहिक बलात्कार सहित लैङ्गिक हिंसा विरुद्धका प्रावधानहरू समावेश गर्न धेरै पटक संशोधन गरिएको छ।
* **सजाय:** अपराधीहरूको कानूनी जवाफदेहिता सुनिश्चित गर्दै लैङ्गिक हिंसाका विभिन्न रूपहरूका लागि सजाय तोकिएको छ।

**१३. श्रम ऐन, २०७४**

* **कार्यस्थल सुरक्षा:** यौनजन्य दुर्व्यवहार रोक्न र कार्यस्थलमा महिलाको सुरक्षा र मर्यादा सुनिश्चित गर्न प्रावधानहरू समावेश गर्दछ।
* **रोजगारदाताको दायित्व:** रोजगारदाताहरूलाई सुरक्षित कार्य वातावरण सिर्जना गर्न, तालिम सञ्चालन गर्न र दुर्व्यवहार विरोधी नीतिहरू कार्यान्वयन गर्न आवश्यक छ।

**१४. राष्ट्रिय अपराध संहिता, २०७४**

* **व्यापक ढाँचा:** राष्ट्रिय अपराध संहिताले यौन आक्रमण, घरेलु हिंसा र हैरानी सहित विभिन्न प्रकारका लैङ्गिक हिंसालाई अपराधिक बनाउँछ।
* **सजाय:** अपराधीहरूका लागि विस्तृत सजाय प्रदान गर्दछ र पीडितहरूको अधिकारको रक्षा गर्दछ।

**१५. बोक्सी प्रथा (कसुर र सजाय) ऐन, २०७१**

* **बोक्सीको आरोप निषेध:** बोक्सीको बहानामा महिलाहरू विरुद्धको आरोप र हिंसालाई अपराधिक बनाउँछ।
* **सजाय:** बोक्सीको आरोप लगाउने, हैरानी गर्ने वा हानि पुर्‍याउनेहरूलाई कडा सजाय दिन्छ।
* **पीडित संरक्षण:** बोक्सी प्रथा सम्बन्धी हिंसाका पीडितहरूको संरक्षण र क्षतिपूर्तिको सुनिश्चित गर्दछ।