**नेपालका लागि निःशुल्क तथा आर्थिक-अवस्था आधारित शिक्षा नीति (नीति मस्यौदा)**

**१. प्रस्तावना:** नेपालमा सबै नागरिकलाई गुणस्तरीय, समावेशी, व्यवहारिक र निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध गराउने उद्देश्यले यो शिक्षा नीति तयार गरिएको हो। नेपालको आर्थिक अवस्था, सामाजिक विविधता, तथा स्रोतहरूको प्रभावकारी उपयोग सुनिश्चित गर्दै दीगो शिक्षा प्रणाली निर्माण गर्नु यस नीतिको प्रमुख उद्देश्य हो।

**२. लक्ष्यहरू:**

* कक्षा १ देखि १२ सम्म पूर्ण रूपमा निःशुल्क र सर्वसुलभ शिक्षा उपलब्ध गराउने।
* व्यवहारिक, रोजगारमुखी र प्राविधिक शिक्षा प्रणालीको विकास।
* आर्थिक रूपमा कमजोर वर्गलाई विशेष सुविधा र छात्रवृत्ति।
* डिजिटल प्रविधिमा आधारित शिक्षा प्रणाली विस्तार।
* शिक्षाको गुणस्तर सुधार गर्दै राष्ट्रका लागि सक्षम जनशक्ति उत्पादन।

**३. प्राथमिक शिक्षा (कक्षा १–८):**

* सम्पूर्ण बालबालिकालाई विद्यालयसम्मको पहुँच सुनिश्चित गर्न स्थानीय तहसँग सहकार्य।
* पाठ्यपुस्तक, पोशाक, स्टेशनरी, खाजा कार्यक्रम सरकारद्वारा निःशुल्क।
* मातृभाषामा शिक्षाको प्रारम्भिक चरण सुनिश्चित।

**४. माध्यमिक शिक्षा (कक्षा ९–१२):**

* व्यवहारिक तथा स्थानीय स्रोतमा आधारित पाठ्यक्रमको विकास।
* हरेक विद्यालयमा ICT प्रयोगशाला स्थापना।
* कृषि, पर्यटन, सीपमूलक विषयहरू अनिवार्य बनाइने।

**५. उच्च शिक्षा:**

* स्थानीय क्याम्पसहरूमा छात्रवृत्ति कोटा वृद्धि।
* विश्वविद्यालयमा अनुसन्धानलाई प्राथमिकता दिने।
* विज्ञान, प्रविधि, शिक्षा, स्वास्थ्य र व्यवस्थापन क्षेत्रलाई विशेष प्राथमिकता।

**६. प्राविधिक र व्यवसायिक शिक्षा:**

* प्रत्येक जिल्लामा एकवटा प्राविधिक तथा व्यवसायिक शिक्षालय स्थापना।
* ‘Community Skill Centers’ मार्फत स्वरोजगार तालिम कार्यक्रम।
* निजी क्षेत्रसँगको साझेदारीमा तालिम केन्द्रहरू सञ्चालन।

**७. शिक्षक व्यवस्थापन:**

* शिक्षकको योग्यता, दक्षता र समर्पणका आधारमा नियुक्ति र पदोन्नति।
* निरन्तर शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालन।
* शिक्षक मूल्याङ्कन प्रणाली लागू।

**८. डिजिटल शिक्षा:**

* सबै विद्यालयमा इन्टरनेट पहुँच, स्मार्ट कक्षा, कम्प्युटर प्रयोग सुनिश्चित।
* डिजिटल पाठ्यपुस्तक, अनलाइन तालिम र मोबाइल एप प्रयोग प्रोत्साहन।

**९. वित्तीय व्यवस्था:**

* कुल बजेटको कम्तीमा १५% शिक्षा क्षेत्रमा विनियोजन।
* शिक्षा कोषको स्थापना (सरकार + निजी + प्रवासी नेपाली)।
* सार्वजनिक–निजी साझेदारी (PPP) मोडेलबाट विद्यालयको पूर्वाधार सुधार।

**१०. समावेशिता र समान पहुँच:**

* आर्थिक, जातीय, लैंगिक र भौगोलिक आधारमा उत्पन्न असमानता अन्त्य।
* अपांगता भएका विद्यार्थीहरूका लागि विशेष शिक्षा योजना।
* सीमान्तकृत समुदायमा 'मोबाइल शिक्षण' कार्यक्रम सञ्चालन।

**११. नीति कार्यान्वयन र निगरानी:**

* संघीय, प्रदेश र स्थानीय सरकारको समन्वयमा नीति कार्यान्वयन।
* शिक्षा मन्त्रालयअन्तर्गत अनुगमन तथा मूल्याङ्कन इकाइको गठन।
* प्रत्येक विद्यालयमा वार्षिक सामाजिक अडिट अनिवार्य।

**१२. निष्कर्ष:** यो नीति नेपालको आर्थिक यथार्थमा आधारित, समावेशी, व्यवहारिक र डिजिटल युगसँग समन्वित शिक्षा प्रणाली निर्माण गर्ने प्रयास हो। शिक्षालाई अधिकार र अवसर दुवैका रूपमा विकास गर्दै, समृद्ध नेपालको आधार बनाउने लक्ष्य लिइएको छ।

**"शिक्षित नेपाल, सक्षम नेपाल — समृद्ध नेपालको आधार"**

**🛠️ सबैका लागि निःशुल्क रोजगार योजना (Work for All – Free Employment Program)**

**🎯 लक्ष्य (Objective):**

सबै नेपाली नागरिकलाई उनीहरूको सीप, योग्यता, तथा उपलब्ध स्रोतअनुसार सम्मानजनक र निःशुल्क रोजगारको अवसर उपलब्ध गराउने।

**📍 १. राष्ट्रिय कार्यदिशा निर्माण**

* सरकारद्वारा **"रोजगारको अधिकार ऐन"** ल्याउने।
* प्रत्येक नागरिकले **कुनै न कुनै किसिमको काममा योगदान गर्न पाउने ग्यारेन्टी** हुने।

**🏘️ २. स्थानिय रोजगार केन्द्र (Local Employment Hubs) स्थापना**

* प्रत्येक नगरपालिका/गाउँपालिकामा **स्थायी रोजगार सूचना तथा सेवा केन्द्र** स्थापना।
* त्यहाँबाट निःशुल्क तालिम, रोजगार सिफारिस, साना व्यवसाय सहयोग आदि सेवा उपलब्ध गराइने।

**🧠 ३. सीप विकास तथा व्यवहारिक तालिम**

* **'एक घर, एक सीप'** कार्यक्रम सञ्चालन।
* कृषि, निर्माण, सिलाई, काठकाम, मोबाइल मर्मत, खाना पकाउने, ICT जस्ता क्षेत्रमा **१० देखि १२ हप्ता लामो निःशुल्क तालिम**।
* तालिमपछि **रोजगार वा स्वरोजगारको ग्यारेन्टी**।

**🏗️ ४. सार्वजनिक कार्य योजनाबाट रोजगार सिर्जना**

* सडक, सिंचाइ, शिक्षा, स्वास्थ्य, हरियाली, पर्यटन क्षेत्रका सार्वजनिक योजनामा स्थानीयलाई **स्थायी वा अस्थायी रोजगार** दिइने।
* **"काम गर, पैसा पाऊ"** नीति लागू गरिने।

**💼 ५. स्वरोजगार प्रोत्साहन कार्यक्रम**

* उद्यम गर्न चाहने युवाहरूलाई **बीउ पूँजी, उपकरण, र सल्लाह निःशुल्क**।
* बैंंकहरूसँग सहकार्य गरेर **ब्याजरहित कर्जा प्रणाली** लागू।

**🌐 ६. डिजिटल प्लेटफर्मद्वारा रोजगार पहुँच**

* 'रोजगार बैंक' नामक डिजिटल प्लेटफर्म (वेबसाइट/एप) जहाँ काम खोज्ने र काम दिने दुवैले **निःशुल्क सेवा लिन सक्ने**।
* ग्रामीण क्षेत्रसम्म स्मार्टफोनबाट सेवा पहुँच।

**🤝 ७. निजी र सामुदायिक क्षेत्रको सहकार्य**

* निजी क्षेत्रसँग **प्रशिक्षण–रोजगार सहमति (Training to Hiring Model)**।
* सहकारी, महिला समूह, युवा क्लबसँग मिलेर सामूहिक उत्पादन/सेवा प्रणाली सञ्चालन।

**📊 ८. अनुगमन र प्रभाव मूल्याङ्कन**

* रोजगार उपलब्धिको **दर्ता प्रणाली** लागू।
* प्रत्येक महिनाको **रोजगार विवरण सार्वजनिक**।
* काम नपाएका नागरिकको पहिचान र **प्राथमिकताका साथ समायोजन।**

**✅ निष्कर्ष**

नेपालमा स्रोत र जनशक्ति छ, तर व्यवस्थापनको खाँचो छ। यदि सरकार, समुदाय र निजी क्षेत्र मिलेर अगाडि बढे भने —

**"रोजगार सबैका लागि सम्भव छ – मात्र इच्छाशक्ति, नीति र समन्वय चाहिन्छ!"**

## 🏡🎓 ****सर्वसाधारणका लागि निःशुल्क आवास र उच्चस्तरीय शिक्षा योजना****

“समान अवसर, समृद्ध नेपाल”

### 🎯 ****उद्देश्य****

* सबै नेपाली नागरिकलाई सुरक्षित, स्वच्छ र निःशुल्क आवासको सुविधा दिनु।
* आधारभूतदेखि उच्च शिक्षासम्म निःशुल्क, गुणस्तरीय र व्यवहारिक शिक्षा सुनिश्चित गर्नु।
* सामाजिक समावेशिता, गरिबी निवारण र आत्मनिर्भरतामा योगदान पुर्‍याउने।

### 🏘️ ****१. निःशुल्क आवास योजना (Free Housing Plan)****

#### 📌 लक्ष्य:

* गरिब, अपांगता भएका, एकल महिला, सुकुम्बासी, विपन्न परिवारलाई घर बनाइदिने।
* सहर–गाउँ दुवैतर्फ सुरक्षित र वातावरणमैत्री 'Smart Housing Communities' निर्माण।

#### 🚧 कार्यान्वयन उपायहरू:

* प्रत्येक प्रदेशमा "जनआवास ग्राम" विकास।
* घर निर्माणको लागि सरकारले **जग्गा, भवन डिजाईन, निर्माण सामग्री र मजदूरी सहायता** उपलब्ध गराउने।
* **स्थानीय सामग्री** र **हरित प्रविधि** (solar, water harvesting) को प्रयोग।
* घरसँगै **पिउने पानी, बत्ती, इन्टरनेट र सरसफाइ सुविधा अनिवार्य।**
* परिवारको संख्या अनुसार २ देखि ४ कोठे घरको व्यवस्था।

### 🎓 ****२. उच्चस्तरीय निःशुल्क शिक्षा योजना (Quality Free Education Plan)****

#### 📌 लक्ष्य:

* कक्षा १ देखि स्नातक (Bachelor’s) स्तरसम्म निःशुल्क र गुणस्तरीय शिक्षा।
* अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको पाठ्यक्रम, शिक्षक र प्रविधिको प्रयोग।
* प्राविधिक, व्यवसायिक र डिजिटल शिक्षामा जोड।

#### 📖 कार्यान्वयन उपायहरू:

* **'एक गाउँ – एक गुणस्तरीय विद्यालय' नीति** लागू।
* विद्यालय र क्याम्पसहरूमा **ICT प्रयोगशाला, पुस्तकालय, विज्ञान प्रयोगशाला** निर्माण।
* ग्रामीण क्षेत्रका शिक्षकहरूलाई **प्रोत्साहन भत्ता र तालिम।**
* **समावेशी छात्रवृत्ति**: जातीय, लैंगिक, आर्थिक आधारमा।
* **ई-शिक्षा प्लेटफर्म**: भिडियो कक्षा, मोबाइल एप्स, अनलाइन टेस्ट।

### 🧩 ****३. एकीकृत विकास मोडेल (Integrated Community Model)****

* घर र विद्यालय एउटै आवासीय क्षेत्रभित्र हुने।
* विद्यार्थीहरूका लागि **दैनिक खाजा, पोशाक र यातायात सेवा।**
* समुदायकै सहभागिता र स्वामित्व आधारित सञ्चालन।
* युवाहरूलाई निर्माण, शिक्षा, कृषि, सेवा क्षेत्रमा काम दिएर योजना कार्यान्वयनमा समावेश गरिने।

### 💰 ****४. आर्थिक स्रोत व्यवस्थापन****

* **शिक्षा र आवास कोष** स्थापना (सरकारी बजेट + निजी क्षेत्र + दातृ निकाय + प्रवासी नेपाली)
* **PPP मोडेल** प्रयोग गरी पूर्वाधार निर्माण।
* स्वदेशी उद्योगको प्रोत्साहन गरी निर्माण लागत घटाउने।

### 🔍 ****५. निगरानी र मूल्याङ्कन प्रणाली****

* हरेक आवास र विद्यालयमा वार्षिक **सामाजिक अडिट।**
* स्थानीय सरकारद्वारा अनुगमन र नियमित सार्वजनिक विवरण।
* समुदायको फिडब्याक प्रणाली।

### ✅ ****निष्कर्ष****

"सुरक्षित घर र उच्चस्तरीय शिक्षा" कुनै सपना होइन – यो आधुनिक र न्यायपूर्ण नेपाल निर्माणको आधार हो।  
सरकार, समुदाय र प्रविधिको सहकार्यले गर्दा  
**"सबैका लागि घर, सबैका लागि शिक्षा"** सम्भव छ। 🇳🇵

### नेपालको प्राकृतिक स्रोतसाधनहरू

नेपाल एक प्राकृतिक स्रोतले भरिपूर्ण देश हो, जहाँ विविध प्रकारका स्रोतसाधन पाइन्छन् जसले देशको समृद्धि र विकासमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्छ।

#### १. **जलस्रोत (Water Resources)**

* नेपाल विश्वको दोस्रो धनी देश हो जलस्रोतको दृष्टिले।
* नेपालमा ६,००० भन्दा बढी नदीहरू छन्, जसमा कर्णाली, गण्डकी, र कोशी मुख्य हुन्।
* जलविद्युत उत्पादनको अपार सम्भावना छ – करिब ८३,००० मेगावाट।
* सिँचाइ, खानेपानी, जलविद्युत्, पर्यटन र जलयात्राका लागि उपयोग गर्न सकिन्छ।

#### २. **वनजंगल (Forest Resources)**

* नेपालको करिब ४०.३६% भू-भाग वनले ढाकिएको छ।
* काठ, जलाउने दाउरा, जडिबुटी, बास र बाँसका थुप्रै प्रजातिहरू पाइन्छन्।
* जैविक विविधता र पारिस्थितिक सन्तुलनको लागि वन अत्यन्त महत्त्वपूर्ण छ।

#### ३. **खनिज स्रोत (Mineral Resources)**

* नेपालमा फलाम, सिसा, जस्ता, तामा, सुन, चूनो ढुङ्गा, म्याग्नेसाइट, कोइला लगायतका खनिज पाइन्छन्।
* यस्ता स्रोतको खानी अन्वेषण र उत्खननले आर्थिक वृद्धि सम्भव छ।

#### ४. **माटो र कृषि स्रोत (Soil & Agricultural Resources)**

* उपजाऊ माटो विशेष गरी तराई क्षेत्रमा पाइन्छ।
* चामल, गहुँ, मकै, आलु, तरकारी र फलफूलहरूको उत्पादन सम्भव छ।
* जैविक कृषिको प्रवर्द्धनले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा व्यापारको ढोका खोल्न सक्छ।

#### ५. **पशुपालन र मानव स्रोत (Livestock & Human Resources)**

* गाई, भैंसी, बाख्रा, कुखुरा आदि पालेर ग्रामीण जनजीविकामा सहयोग पुग्छ।
* नेपाली युवा जनशक्ति संसारभर रोजगारीमा छन्, रेमिटेन्स प्रमुख आर्थिक स्रोत हो।