नेपालमा अपाङ्गता अवस्था र सुधारको पहल ।

**२३ फाल्गुन २०८०, गजेन्द्र बुढाथोकी ।**

कान्तिपुर दैनिकबाट साभार ।

 संविधानले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको कल्याण र हेरचाहको काम तीनै सरकारको दायित्वमा राखेको छ । राजनीतिक प्रतिनिधित्वको अधिकार पनि सुरक्षित गरेको छ । त्यसैले सबै दलले कुनै सर्त नराखी निर्वाचनसम्बन्धी कानुन संशोधन गरेरै भए पनि अपांगता भएका व्यक्तिको राजनीतिक प्रतिनिधित्वको अधिकार सुनिश्चित गर्नुपर्छ । नेपालको अपांगता मामिलाका कुरा गर्दा संख्याकै विषयमा विभिन्न मतभेद पाइन्छ । जनगणना २०७८ ले कुल जनसंख्याको २.२ प्रतिशत जनसंख्यामा कुनै न कुनै प्रकारको अपांगता भएको वा ६ लाख ४७ हजार ७५५ जनामा अपांगता रहेको देखाएको छ । जबकि नेपाल जनसंख्या तथा स्वास्थ्य सर्भे–२०२२ ले कुल जनसंख्याको ६.७ प्रतिशतमा कुनै न कुनै प्रकारको अपांगता विद्यमान रहेको देखाएको छ । यस्तै सेयर कास्ट इनिसिएटिभ नेपालले गरेको सर्भेले ६.७ प्रतिशतमा अपांगताको अवस्था देखाएको छ । पछिल्ला दुई तथ्यांक लक्षित–सर्भे नै भएका कारण जनगणनाले देखाएको विवरणभन्दा बढी जनसंख्या अपांगताको अवस्थामा रहेको स्वयं राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयका अधिकारीहरू स्वीकार गर्छन् । यसको पुष्टि नेपाल सरकारबाट वितरण गरिने सामाजिक सुरक्षा भत्ता (जसलाई पछि सासु भत्ता भनिनेछ) ।

राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागका अनुसार हाल नेपालभर नेपाल सरकारले उपलब्ध गराउने सासु भत्ता लिने अपांगता भएका व्यक्ति २ लाख ४ हजार ५४७ जना छन् । यो सुविधा क र ख वर्गको अपांगता भएका व्यक्तिले मात्र पाउँछन् भने सबैले भत्ता र परिचयपत्रसमेत नलिएको अवस्था छ । ‘क’ वर्ग जसलाई पूर्ण अपांगतामा वर्गीकरण गरिएको छ, ‘ख’ वर्गलाई अतिअशक्त अपांगता भनिएको छ, ‘ग’ वर्गलाई मध्यम र ‘घ’ वर्गलाई सामान्य अपांगता गरी तय गरिएको छ । तर, यो वर्गीकरण नै अवैज्ञानिक भएकाले शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक अशक्तताका आधारमा प्रतिशत निर्धारण गरी फरकफरक वर्गका लागि फरकफरक प्रकृतिको वर्गीकरण, परिचयपत्रसहित राज्यले दिनुपर्ने सामाजिक सुरक्षा भत्ता, सहायक सामग्री, पुनर्स्थापना सुविधालगायतका काम गरिनुपर्ने आवश्यकता बढ्दै गएको छ । यसका लागि पहिले त अपांगता भएका व्यक्तिको वास्तविक तथ्यांक नै हुनुपर्‍यो । यो काम अहिले त्यति गाह्रो पनि छैन । राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालय (एनएसओ) ले स्थानीय पालिकाहरूको सहयोगमा सर्भेक्षण मात्र नभई अपांगता भएका व्यक्तिहरूको वास्तविक अवस्थाको नक्सांकन (म्यापिङ) नै गर्न सक्छ । अनेकथरी राजनीतिक प्रयोजनका कार्यक्रममा बजेट निकासा गर्न सक्ने संघीय र प्रदेश अर्थ मन्त्रालयले यस्ता गम्भीर प्रकृतिका सर्भेक्षण र म्यापिङ गर्नका लागि बजेट निकासा गर्न किन नसक्ने ? कार्ययोजनामै परिसकेको ‘राष्ट्रिय अपांगता स्थिति सर्भेक्षण’ का लागि एनएसओले ‘बजेट छैन,’ ‘अर्थ मन्त्रालयले सहमति दिएन’ भनेर बस्न सुहाउँदैन । यदि अर्थले ‘राष्ट्रिय अपांगता स्थिति सर्भेक्षण’ गर्न सहमति दिँदैन भने किन र केका लागि भनेर संसद्समक्ष खुलाउनुपर्छ । नत्र, यो राज्यले सिर्जना गरेको अर्को गम्भीर विभेद ठहरिनेछ र राष्ट्रिय/अन्तर्राष्ट्रिय न्यायिक निकायसमक्ष उठ्ने विषय बन्न सक्नेछ ।

अन्य विश्वसनीय तथ्यांकको उपलब्धता नभएका कारण यस आलेखमा जनगणना, जनसंख्या तथा स्वास्थ्य सर्भे–२०२२ र सेयर कास्ट इनिसिएटिभको राष्ट्रिय अपांगता सर्भे (नेपाल डिस्याबिलिटी सर्भे–२०२२) का तीनै वटा तथ्यांकलाई विश्लेषण गरिएको छ ।

विद्यमान अवस्था

राष्ट्रिय जनगणना–२०७८ अनुसार देशभरि रहेका करिब साढे ६ लाख अपांगता भएका व्यक्तिलाई सत प्रतिशतको रोटी मानेर हेर्दा सबैभन्दा बढी अपांगताको अवस्था वाग्मती प्रदेशमा देखिन्छ, जहाँ देशभरिका कुल अपांगता भएका व्यक्तिमध्ये १९ प्रतिशत बसोबास गर्छन् । त्यसपछि कोशी र लुम्बिनीमा १८/१८ प्रतिशत, गण्डकीमा १२ प्रतिशत, सुदूरपश्चिममा ११ प्रतिशत र कर्णालीमा ८ प्रतिशत अपांगता भएका व्यक्ति बसोबास गर्छन् । प्रदेशको जनसंख्याको अनुपातबाट हेर्दा कोशीको कुल जनसंख्याको २.४ प्रतिशत, मधेशको जनसंख्याको १.५ प्रतिशत, वाग्मतीको जनसंख्याको २ प्रतिशत, गण्डकीको जनसंख्याको ३.१ प्रतिशत, लुम्बिनीको जनसंख्याको २.४ प्रतिशत, कर्णालीको जनसंख्याको ३.१ प्रतिशत र सुदूरपश्चिमको जनसंख्याको २.६ प्रतिशतमा अपांगताको अवस्था छ ।

पालिकागत आधारमा हेर्दा सहरी पालिकाहरूमा ६० प्रतिशत अपांगता भएका व्यक्तिहरू रहँदा ४० प्रतिशत गाउँपालिकामा रहेको देखिन्छ । यसो हुनुका कारण सहरी क्षेत्रमा अपांगताअनुकूल सेवासुविधा हुने भएकाले गाउँ छाडेर सहरमै बसोबास गर्ने बाध्यता रहेकाले हो । वाग्मतीमा सबैभन्दा बढी अपांगता भएका व्यक्ति बसोबास हुनुको कारण पनि यही नै हो । यस तथ्यलाई राष्ट्रिय जनसंख्या तथा स्वास्थ्य सर्भेले पनि पुष्टि गर्छ । जनसंख्या तथा स्वास्थ्य सर्भेको नतिजाअनुसार वाग्मतीको सहरी क्षेत्रमा देशकै सबैभन्दा बढी (४.५ प्रतिशत) अपांगता भएका व्यक्ति छन् । यसो हुनुको मूल कारण काठमाडौंबाहिर न्यून अपांगता पहुँच भएका कारण शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, आयआर्जन र अन्य जीविकाकै कारण यहाँ बसोबास गर्ने अपांगता भएका व्यक्तिको संख्या बढी भएको हो ।

**अपाङ्गता र साक्षरता**

अपांगता भएका व्यक्तिहरूको साक्षरताको अवस्था हेर्ने हो भने दारुण अवस्था देखिन्छ । पछिल्लो एक दशकमा देशभरिको साक्षरताको अवस्थामा सुधार भई लगभग ७६ प्रतिशत नागरिक साक्षर भइसकेको अवस्थामा आइपुग्दा अपांगता भएका नागरिकमध्ये केवल ५० प्रतिशतमात्र साक्षर छन् । जसमध्ये पुरूष साक्षरता दर ६० प्रतिशत हुँदा महिला साक्षरता दर ३८.५ प्रतिशतमात्र छ । अपांगताको अवस्थाअनुसार हेर्दा सबैभन्दा बढी साक्षर दृष्टिविहीन (६३.४ प्रतिशत) रहँदा शारीरिक अपांगता भएका ६० प्रतिशत, बहिरा ४० प्रतिशत, न्यून श्रवणशक्ति भएका ४१.५ प्रतिशत, न्यून दृष्टियुक्त ४४.६ प्रतिशत, बहुअपांगता भएका ४६ प्रतिशत र सबैभन्दा कम बौद्धिक अपांगता भएकाहरू २० प्रतिशतमात्र साक्षर छन् । यसो हुनुको मूल कारण विद्यालय, वश्वविद्यालयलगायत शैक्षिक संस्था पहुँचअनुकूल नहुँदा अपांगता भएका व्यक्तिहरूले शिक्षाको अवसर नपाउने समस्या छ ।

**अपाङ्गता र गरिबी**

नेपाल जीवनस्तर मापन सर्भेले गरिबीको मापन गरेर त्यसको अवस्थाको विश्लेषण गर्ने गरे पनि हालसम्म भएका चार वटै जीवनस्तर मापन सर्भेक्षणमा गरिबी र अपांगताको अवस्थाबारे विश्लेषण गरिएको पाइँदैन । त्यसैले यस अध्ययनका लागि नेपाल जनसंख्या तथा स्वास्थ्य सर्भे–२०२२ र सेयर कास्ट इनिसिएटिभ नेपालले गरेको राष्ट्रिय अपांगता सर्भेको तथ्यांकलाई आधार लिइएको छ।

नेपाल जनसंख्या तथा स्वास्थ्य सर्भे–२०२२ का अनुसार सबैभन्दा उपल्लो गरिब वर्गका ३.४ प्रतिशत, दोस्रो आय वर्गमा ३.४ प्रतिशत, मध्यम आय वर्गमा २.८ प्रतिशत, चौथो आय वर्गमा २.६ प्रतिशत र धनी आय वर्गमा १.६ प्रतिशत अपांगताको अवस्था छ । यस्तै, राष्ट्रिय अपांगता सर्भे–२०२२ को नतिजाअनुसार मासिक १० हजार रुपैयाँभन्दा कम आय गर्ने वर्गमा ११.२ प्रतिशत, मासिक २० हजार रुपैयाँसम्म आय गर्ने वर्गमा ८.४ प्रतिशत, मासिक ३० हजार रुपैयाँसम्म आय गर्ने वर्गमा ७ प्रतिशत, मासिक ४० हजार रुपैयाँसम्म आय गर्ने वर्गमा ६ प्रतिशत र मासिक ५० हजार रुपैयाँभन्दा माथि आय गर्ने वर्गमा ५.१ प्रतिशत अपांगताको अवस्था छ ।

यी दुई सर्भेको नतिजाले गरिबी र अपांगताको अवस्थाबीच नङ–मासुको सम्बन्ध रहेको देखाउँछन् । जुन परिवारमा गम्भीर प्रकृतिको अपांगता भएका घरमूली हुन्छन्, त्यस परिवारको आयआर्जन कम हुने र गरिबीको अवस्था उच्च हुने तथा खाद्य सुरक्षाको अवस्था कमजोर हुने यस अध्ययनको निष्कर्ष रहेको छ । यसलाई अझ नजिकबाट अनुभवजन्य साक्ष्य विधिबाट हेर्दा गम्भीर प्रकृतिको शारीरिक अपांगता, पूर्ण दृष्टिविहीन, बोली तथा सुनाइजन्य अपांगता, बौद्धिक अपांगता र बहुअपांगता भएका व्यक्तिहरूमा गरिबीको सघनता उच्च देखिएको छ, किनकि उनीहरूले आयआर्जन र रोजगारीका अवसरहरू कम प्राप्त गर्छन् ।

यसलाई कमजोर शैक्षिक अवस्थाले थप प्रोत्साहन गर्छ । नेपाल जनसंख्या तथा स्वास्थ्य सर्भे–२०२२ अनुसार पूर्ण अपांगता भएकाहरूमध्ये विद्यालय शिक्षा नपाएकाहरू १५.१ प्रतिशत, ८ कक्षासम्म पढेकाहरू ३.६ प्रतिशत, १० कक्षासम्म पढेकाहरू १.५ प्रतिशत र १२ कक्षा पास गरेकाहरू ०.१ प्रतिशतमात्र छन् । अपांगताको अवस्था कम हुँदै जाँदा शिक्षाको अवस्था पनि राम्रो देखिन्छ । तर समग्रमा अपांगताको अवस्था (सामान्यदेखि पूर्ण) भएकाहरूमा लगभग ३० प्रतिशतभन्दा माथि नै अशिक्षित रहेको यस अध्ययनले देखाउँछ । यसको सोझो अर्थ के हो भने अपांगता भएका व्यक्तिहरूको शिक्षामा पहुँच अति नै कमजोर छ ।

**छैन अपांगतामैत्री पूर्वाधार**

मानव अधिकारको विश्वव्यापी महासन्धि, अपांगता भएका व्यक्तिहरूको अधिकारसम्बन्धी विश्वव्यापी महासन्धिले नै यस कुरालाई पहिलो प्राथमिकता दिन्छन् । नेपालको हकमा अपांगता भएका व्यक्तिको हक, अधिकार, सेवासुविधा आदिको कुरा गर्दा पहिलो सवालमै अड्किन्छ कि अपांगता भएका व्यक्तिहरूले मानवोचित जीवन जिउन पाउने अधिकार कहाँ सुरक्षित छ ?

बाटोघाटो, भवन, सार्वजनिक स्थान थोरै मात्र पनि अपांगता भएका व्यक्तिको पहुँचअनुकूल छैनन् । २०३४ सालमा नै नेपालले पहिलो अपांगता अधिकार ऐन बनाएको, अपांगता भएका व्यक्तिहरूको अधिकारसम्बन्धी महासन्धि–२००६ मा सुरुमै हस्ताक्षर गर्ने पहिलो मुलुकमध्ये रहेको, अन्तरिक संविधान २०६३ हुँदै नेपालको संविधान २०७२ मा अपांगता भएका व्यक्तिहरूको अधिकार सुरक्षित गरिएको र छुट्टै अपांगता भएका व्यक्तिहरूको अधिकारसम्बन्धी ऐन–२०७४ जारी गरिएको भए पनि अझै पनि अपांगता भएका व्यक्तिहरू आधारभूत समस्याकै लडाइँमा अल्झिइरहनु परेको छ । राष्ट्रिय भवन निर्माण संहिता २०६० ले नै अपांगता पहुँचअनुकूल भवन र अन्य पूर्वाधार बनाउनुपर्ने सुनिश्चित गरी २०७१ को संशोधनमा त्यसलाई अझ परिस्कृत तुल्याइए पनि अझै पनि सार्वजनिक भवन पूर्ण रूपमा अपांगता भएका व्यक्तिको पहुँचयुक्त छैनन् ।

समग्र शिक्षा, स्वास्थ्यदेखि रोजगारीसम्म अपांगता भएका व्यक्तिहरूको पहुँच कमजोर छ । लोकसेवा आयोगले २०६४ सालदेखि समावेशी सिद्धान्त लागू गरी निजामती सेवामा कोटा प्रणालीमा भर्ना गर्न थालिएयता निजामती सेवामा अपांगता भएका कर्मचारीको प्रवेश बढे पनि स्थिति सन्तोषजनक छैन । हाल कुल संख्यालाई १०० मानि त्यसको ४५ प्रतिशत आरक्षण छुट्याइन्छ । त्यस ४५ प्रतिशतलाई १०० प्रतिशत मानी ५ प्रतिशत अपांगता भएका व्यक्तिलाई छुट्याउने प्रावधान छ ।

**अबको बाटो**

अहिलेको अवस्थाले निराशा मात्र देखाउँदैन । थोरै संख्यामा भए पनि निजामती कर्मचारीतन्त्रमा अपांगता भएका व्यक्तिहरूको प्रवेश बढ्दै गएको छ । क्रमशः शिक्षामा पनि पहुँच बढ्दो क्रममा छ । सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण पक्ष– संवैधानिक र कानुनी रूपमा अधिकारहरू सुरक्षित भएका छन् र तिनको कार्यान्वयनका लागि अबको मुख्य दायित्व हुनेछ । शिक्षा, स्वास्थ्य रोजगारी र सामाजिक एकीकरणका लागि थप अवसरहरू सिर्जना गर्नुपर्ने आवश्यकता छ ।

**सरकारको जिम्मेवारी**

नेपालको संविधान २०७२ ले अपांगता भएका व्यक्तिहरूको कल्याण र हेरचाहको काम तीनै सरकारको दायित्वमा राखेको छ । संविधानले तीनै तहमा अपांगता भएका व्यक्तिहरूको राजनीतिक प्रतिनिधित्वको अधिकार सुरक्षित गरेको छ । त्यसैले सबै राजनीतिक दलले बिनाकुनै ‘र’, ‘वा’, ‘यदि’ का सर्त नराखीकन आजैका मितिमा निर्वाचनसम्बन्धी कानुनमा संशोधन गरेरै भए पनि अपांगता भएका व्यक्तिहरूको राजनीतिक प्रतिनिधित्वको अधिकार सुनिश्चित गर्नुपर्छ। जसले अधिकार संरक्षण र कार्यान्वयनमा पहिलो खुड्किलाको काम गर्छ ।

अपांगता समावेशी नीति, कार्ययोजना र कार्यक्रमको समग्र ढाँचा आदिको खाँचो होइन, यस्ता नीति, कार्ययोजना र कार्यक्रम वर्षौंदेखि बन्दै आएका छन् । समस्या हो, कार्यान्वयनको । कार्यान्वयन गराउने निकायको । अपांगता भएका व्यक्तिहरूको अधिकारसम्बन्धी विषय वा मुद्दा हेर्ने निकाय कुन हो ? उनीहरूको गुनासो सुन्ने, सुनाउने आधिकारिक निकाय (नोडल एजेन्सी) कुन हो ? व्हीलचेयर, सेतो छडी, हियर एडजस्ता सहायक सामग्री दिने, दिलाउने निकाय कुन हो ? कुनै एनजीओजस्तो सानो सहायक संरचना देखाएर संघ सरकार उम्किन पाउँदैन ।

अपांगता भएका व्यक्तिको अधिकारसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्र संघको महासन्धि (यूएनसीआरपीडी) को कार्यान्वयनका लागि राष्ट्रिय नीति, योजना, कार्ययोजना, पूर्ण पहुँच, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, रोजगारी र सामाजिक सुरक्षाजस्ता प्रमुख क्षेत्रलाई सम्बोधन गर्न सक्ने कानुनी र अधिकार सम्पन्न एउटा उच्चस्तरीय निकाय बनाउन (उदाहरणका लागि अपांगता मामिलासम्बन्धी राष्ट्रिय प्राधिकरण वा अपांगता अधिकार आयोग) तथा समान प्रकृतिको प्रादेशिक र स्थानीय निकायहरू निर्माणमा पहल गर्न ढिलाइ भइसकेको छ । यस्तो निकायले अपांगता भएका व्यक्तिका कल्याणका लागि नीति, योजना र कार्यक्रम निर्माण र कार्यान्वयन गर्ने, अपांगतासम्बन्धी पहलका लागि प्राथमिक समन्वयकारी निकायको रूपमा काम गर्ने, अपांगता अधिकार र समावेशीकरणका लागि वकालतलगायतका काम गर्नेछ । साथै, सरकारलाई अपांगतासम्बन्धी मुद्दामा सल्लाह दिने, अपांगता भएका व्यक्तिहरूको आवश्यकता र लक्ष्यहरूलाई सम्बोधन गर्ने अनुकूल सहयोग योजना सञ्चालनसमेत गर्न सक्छ । यसका लागि आवश्यक परे विद्यमान कानुन संशोधन गर्न संसद्ले पहल गर्नुपर्ने हुन सक्छ ।

अर्को महत्त्वपूर्ण बजेट हो । अपांगता पहुँच पूर्वाधार निर्माण, शिक्षामा पूर्ण पहुँच, स्वास्थ्य सेवासुविधा, पुनर्बास कार्यक्रम, सहायक सामग्री र सहायक प्रविधि तथा विशेष लक्षित सामाजिक सुरक्षा योजनाका लागि पर्याप्त बजेटसहितको संयन्त्र आवश्यक छ । अहिलेकै जस्तो झारा टार्ने बजेट विनियोजनले अपांगता भएका व्यक्तिहरूको जीवनस्तर सुधार, पुनर्स्थापना र लोककल्याण सम्भव हुँदैन । यसका लागि पहिले त सरकारमा बस्नेहरूले आफ्नो मानसकिता र सोचाइको आधार खुकुलो पार्नुपर्ने हुन्छ । संघ सरकारले अपांगता अधिकार रक्षा समावेशीकरण र जीविकोपार्जन सुधारका लागि विधायिका संरचना बनाउने, शिक्षा, रोजगारी र स्वास्थ्य सेवाजस्ता क्षेत्रमा समान अवसर, गैरभेदभाव र अपांगता अनुकूल पूर्वाधार निर्माणका लागि पहुँचयोग्य मापदण्ड लागू गर्ने, समावेशी शिक्षालाई प्रवर्द्धन गर्ने, सीटीईभीटीजस्ता निकायबाट व्यावसायिक तालिम र रोजगारीको व्यवस्थासागै विद्यमान सामाजिक सुरक्षा योजनाहरूलाई फराकिलो तुल्याउनुपर्छ । प्रदेश र स्थानीय सरकारहरूले आआफ्नो प्रदेशको विशिष्ट सन्दर्भ र आवश्यकताअनुरूप नीति, रणनीति र कार्ययोजना बनाएर लागू गर्नुपर्छ । सबै ठाउँमा एकै खालका समस्या छैनन् भने अपांगता भएका व्यक्तिको संख्या र अवस्था पनि फरक हुन सक्छ । प्रदेशको जनसांख्यिकीय, भौगोलिक र सामाजिक–आर्थिक विशेषतालाई ध्यानमा राखेर पहुँच, स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा, रोजगारी र सामाजिक सुरक्षाजस्ता मुख्य मुद्दा सम्बोधन गर्ने नीति अघि बढाउनुपर्छ ।

महानगरपालिका, उपमहानगरपालिका, नगरपालिका र गाउँपालिकाहरू अपांगता भएका व्यक्तिहरूको सबैभन्दा नजिकका सरकार हुन् । उनीहरूको जीविकोपार्जनमा सुधार, समुदायमा आधारित पुनर्स्थापना र लोककल्याणमा आधारित कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने मुख्य दायित्व पनि स्थानीय सरकारमा नै छ । विडम्बना, अहिले पालिकाहरू केन्द्रले पठाइदिएको सामाजिक सुरक्षा भत्ता बाँडेर आफ्नो दायित्व पूरा भएको ठान्दैछन् । यो सोचाइको दायरालाई नै फराकिलो बनाएर अब स्थानीय सरकारले आफ्नो पालिकाभित्र रहेका अपांगता भएका व्यक्तिको कल्याण र अधिकार सुरक्षाका लागि पहल लिनैपर्छ । सबैभन्दा पहिलो काम अपांगता भएका व्यक्तिको नक्सांकन गर्न सक्छन् । प्रत्येक वडा कार्यालयमार्फत् अपांगता भएका व्यक्तिको प्रोफाइल बनाएर नक्शांकन गरिसकेपछि दिनुपर्ने सुविधा, सेवाका बारेमा पालिकाले कार्ययोजना बनाउन सक्छ । हरेक महिना, तीन महिनामा स्वास्थ्य परीक्षण, औषधोपचारदेखि सहायक सामग्री दिने, शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारीमा सहजीकरण गर्ने काम पालिकाले गर्न सक्छन् ।

स्थानीय सरकारले सामाजिक र आर्थिक समावेशीकरणलाई प्रवर्द्धन गर्न समुदायमा आधारित सहयोग सेवा, व्यावसायिक तालिम केन्द्र र रोजगारीका अवसर स्थापना गर्नुपर्ने व्यवस्थालाई प्रभावकारी तुल्याउनु जरुरी भइसकेको छ । संघ सरकारले राष्ट्रिय कार्ययोजनामा लेखेर मात्र हुँदैन, यसलाई तल्लो तहसम्म नलगेमा प्रभावकारी हुँदैन भन्ने कुरा पुनर्स्थापना केन्द्र निर्माणसम्बन्धी सोचले नै देखाउँछ । स्थानीय अपांगता भएका व्यक्तिलाई आवश्यक सेवामा पहुँच बढाउँदै सीप विकास र आय आर्जनका लागि अवसर प्रदान गर्न, सामुदायिक जीवनमा पूर्ण रूपमा सहभागी हुन र स्थानीय विकास प्रयासहरूमा योगदान दिन सक्षम तुल्याउन पनि स्थानीय सरकारले भूमिका खेल्नुपर्छ । स्थानीय समुदायमा अपांगता भएका व्यक्तिमाथि हुने भेदभावविरुद्ध लड्न सचेतना अभियान र संवेदनशीलता तालिम सञ्चालन गर्नुपर्ने खाँचो उत्तिकै छ ।

**अपाङ्ग आवाज मासिक पत्रिकाका सम्पादक जगदिश प्रसाद अधिकारीले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूका नेपाल सरकार महिला, बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्रालयका सहसचिव रामकृष्ण लामिछानेसँग केहि कुराकानी गर्नुभएको छ । उहाँसँग गरिएको उक्त कुराकानीको केहि अंशलाई अपाङ्ग आवाज मासिक पत्रिकामा यस प्रकार प्रस्तुत गारिएको छ ।**

प्रश्न

अपाङ्ग आवाज मासिक पत्रिकाका पाठकलाई स्पष्ट हुने गरी महिला, बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्रालयले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुका सवालमा के कस्ता कार्यहरु गरिरहेको छ ? बताइदिनुहोस् न ।

उत्तर :-

यस महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको अधिकार सम्बन्धी नीतिगत तथा कानुनी व्यवस्थाहरूको कार्यान्वयन गराउने र त्यसको सहजीकरण गर्ने राज्यको केन्द्रीय निकाय हो । त्यस हिसाबले हामीले सङ्घीय देखि प्रदेश र स्थानीय तह अन्तर्गतका सम्बन्धित निकायहरुसँगको सहकार्य र अपाङ्गता सम्बन्धि काम गर्ने संघ सस्थाहरुसँगको समेत सहकार्यमा यो क्षेत्रमा कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने त्यसको अनुगमन नियमन गर्नुका साथै नीतिगत कार्यहरू गरिरहेका छौँ ।

प्रश्न

अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको राष्ट्रिय नीति पनि आइसकेको अवस्था छ । त्यस नीतिमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुका कस्ता कस्ता सवालहरु समेटिएका छन् अलिकति स्पष्ट पारिदिनुहोस् न ।

उत्तर :-

नेपालको संविधानले नै समावेशी शासन र समावेशी विकासको परिकल्पना गरेको छ । अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई यो शासन प्रणाली विकासका कामहरू र उहाँहरूको अधिकारको प्रत्याभूतिमा पूर्ण सहभागी गराउने सम्बन्धमा पूर्ण स्वामित्व अनुभूति गराउने र उहाँहरूको जीवनयापन मर्यादित बनाउने तर्फ विविध कार्यक्रमहरु गरिने कल्पना गरेको छ । त्यसै अनुरूप यो राष्ट्रिय नीति नेपाल सरकार मन्त्रीपरिषदबाट भर्खरै स्वीकृत भएको छ । नीति स्वीकृत भए सँगै केही दायित्वहरु पनि जोडिएर आएका छन् । जस्तो नीति कार्यान्वयनको लागि हामीले एक वर्ष भित्र नीति कार्यान्वयन कार्ययोजना निर्माण गर्नुपर्ने छ । मन्त्रालयले सरोकारवाला संघसंस्थाहरू र तिनै तहका सरकारका प्रतिनिधिहरूसँगको सहकार्यमा कार्यान्वयन कार्य योजना निर्माण गर्नु छ । जसको नेतृत्व यसै मन्त्रालयले लिने छ । त्यो कार्ययोजना बमोजिम हामीले एउटा तालिका बनाएर नै अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको हक अधिकार सुनिश्चित गर्ने र समावेशी शासन तथा विकास प्रणालीमा योगदान गर्ने किसिमले हामीले कार्य काम कारबाहीहरू अगाडि बढाउने छौँ ।

प्रश्न

महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय अन्तर्गत रहेको अपाङ्गता अधिकार प्रवर्धन शाखाले अपाङ्गता क्षेत्रमा रहेका विभिन्न संघसस्था एवम् महासंघहरुसँग के कस्ता कार्यक्रमहरु सन्चालन भईरहेका छन् ? यस विषयमा पनि थोरै बताइदिनुहोस् न ।

उत्तर :-

मन्त्रालयले वार्षिक कार्यक्रममै समावेश गरेर विगत लामो समय देखि ऐन  नियमावलीले व्यवस्था गरे अनुसारका अपाङ्गता क्षेत्रका विभिन्न वर्गका अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूको हक, हित प्रवर्दन र आवश्यकता बमोजिम असाध्यै प्रभावकारी ढङ्गले कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिरहेको अवस्था छ । त्यसैलाई आधार मानेर हरेक वर्ष त्यस प्रकारका कार्यक्रमहरूलाई हामीले निरन्तरता दिँदै आएका छौँ र यो मन्त्रालयले मात्रै नभएर हामीसँग जोडिएका विभिन्न अन्य अन्तर्राष्ट्रिय, राष्ट्रिय, गैरसरकारी संस्थाहरूसँगको समन्वयमा पनि त्यस्ता कामहरू हुने गरेका छन् । त्यसै गरी प्रदेश तथा स्थानीय तहबाट समेत यस प्रकारका कार्यक्रमहरूमा सहकार्य हुने गरेको छ । मन्त्रालयले यसलाई अझ प्रभावकारी ढङ्गले विस्तार गर्ने र अझै यसको गुणस्तर सुधार गर्ने ता की लक्षित वर्गहरू त्यसबाट प्रत्यक्ष लाभ प्राप्त गर्ने सुनिश्चितता हुने गरेर यस्ता कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने गरिएको छ । आगामी दिनमा पनि त्यही अनुरूप अझ सुधार गर्दै अगाडि बढाउने योजना रहेको छ ।

प्रश्न

अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको लागि सहायक सामाग्री अति नै महत्वपूर्ण कुरा हो । यस्ता सामाग्रीहरुको बारेमा मन्त्रालयले के कसरी कार्यक्रमहरु सन्चालित गरिरहेको छ केहि बताइदिनुहोस् न !

उत्तर :-

अवश्य पनि सहायक सामाग्री अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई एउटा सम्मानजनक, मर्यादित र स्वावलम्बी जीवनयापन गर्नको लागि असाध्यै महत्त्वपूर्ण औजारको रूपमा मन्त्रालयले पहिचान गरेको छ । त्यति मात्र नभईकन अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको आवश्यकतालाई हामीले विश्लेषण गर्दा खेरि उहाँहरूको पहिचान गर्नुपर्यो । त्यसपछि उहाँहरूको सामाजिक सुरक्षाको कुराहरू र सहायक सामाग्रीका कुराहरू अनि शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी आदिसँग जोडिएका विषयहरूको उठान गर्नुपर्छ । त्यसैगरी हाम्रा विभिन्न संरचनाहरू विशेष गरेर सार्वजनिक संरचनाहरू र अन्य संरचनाहरू समेत अपाङ्गतामैत्री हुनु पर्ने र अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको पहुँच हुनुपर्ने हुन्छ । राज्यले अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई उचित व्यवहार गरेको छ भन्ने महसुस गराउने तर्फहामीले प्राथमिकताका साथ विभिन्न कार्यक्रमहरुलाई संयुक्तरुपमा लैजानु पर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता हो ।

प्रश्न

अपाङ्गता राष्ट्रिय निर्देशन समितिको बैठक पनि सम्पन्न भएको छ । बैठकले केहि उत्साहजनक निर्णयहरु अथवा योजनाहरु तय गर्या कि हाम्रा ति पाठकहरुलाई पनि जानकारी गराईदिनुहोस् न ।

उत्तर :-

यो निर्देशक समिति विगत ३/४ वर्ष देखि अवरुद्ध रहेछ । यो अपाङ्गता व्यक्तिहरूसँग सम्बन्धित ऐनले नै व्यवस्था गरे बमोजिमको राष्ट्रिय निर्देशक समिति हो । यसको अध्यक्षता माननीय महिला, बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्री ज्युको अध्यक्षतामा विभिन्न ९ वटा मन्त्रालयका श्रीमान् सचिव ज्युहरू र विभिन्नअपाङ्गता सम्बन्धि संघ सस्थाका प्रतिनिधि सहित ३४ सदस्सीय हुने व्यवस्था छ । त्यो निर्देशक समितिलाई पूर्णता दिने काम हामीले भर्खर सम्पन्न गर्‍यौँ र त्यस पश्चात् राष्ट्रिय निर्देशक समितिको बैठक पनि सम्पन्न गरेका छौँ । उक्त बैठकले विविध विषयहरूमा छलफल गरेर २/३ वटा महत्त्वपूर्ण निर्देशनहरू प्राप्त भएका छन् । जस्तो अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकार सम्बन्धी ऐन र नियमावलीमा गर्नुपर्ने सुधारलाई यथाशीघ्र पूर्णता दिएर त्यसको काम कारबाहीलाई अगाडि बढाउने नेपाल सरकारबाट निर्णय गरेर संसदमा समावेश गर्ने प्रयास गर्ने छौँ । त्यो सँगसँगै जोडिएको अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको वर्गीकरणलाई समिक्षा गर्नुपर्ने अवस्था छ । वर्गीकरण संशोधन गर्नुपर्ने देखिन्छ जसले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूले पाउने परिचयपत्र वितरणसम्मलाई पनि सो कार्यबाट सहजता प्रदान होस् भन्ने हिसाबले त्यसमा पनि हामीले काम गर्नुपर्ने छ । त्यस्तै अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको हक अधिकारको लागि एउटा स्वायत्त संरचना निर्माण गर्नुपर्छ कि भन्ने पनि छ । त्यसमा पनि अब हामी राज्यका अन्य निकायहरूसँग समेत सहकार्य, संवाद, समन्वय गरेर त्यसतर्फ पनि मन्त्रालयले केही कामहरू अगाडि बढाउने छ । यस प्रकारका केही महत्वपूर्ण निर्णयहरू उक्त अपाङ्गता राष्ट्रिय निर्देशन समितिबाट भएका छन् ।

प्रश्न

अपाङ्गताको यत्रो संख्या र विविधता छ अब शाखा महाशाखाले मात्र पनि पुग्दैन होला । समग्र अपाङ्गताको लागि कार्य गर्ने एउटा कुनै सरकारको प्रतिष्ठान, विकास समिति वा आयोग नै किन नहुने ? सबै वर्ग समुदायका आयोगहरू हुँदा खेरि अपाङ्गता आयोग चाहिँ किन नहुँने बन्ने बहस अपाङ्गता क्षेत्रमा हुँदै आएको छ । यति कुरा गर्दै गर्दा हाम्रो अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको अधिकार सम्बन्धी ऐन २०७४ को कार्यान्वयनको अवस्था कस्तो छ ? यहाँले केहि बताइदिनुहुन्थ्यो कि ?

उत्तर :-

संविधानले परिकल्पना गरे बमोजिम अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको मर्यादित जीवनयापन सुनिश्चित गर्नको लागि र विकासको मूल प्रवाहमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई समावेश हुने गरेर ऐनले विभिन्न व्यवस्थाहरू गरेको छ । अपाङ्गता भएकाव्यक्तिहरुको शिक्षा, स्वास्थ्यमा पहुँच देखि अपाङ्गतामैत्री संरचनाका व्यवस्थाहरु त्यसैगरी सामाजिक सुरक्षाको पनि दिगोपनाका कुराहरू र पुनर्स्थापना केन्द्रका व्यवस्थाहरू लगायतका विविध व्यवस्थाहरू अधिकार सम्बन्धि ऐनले गरेको छ । त्यस बमोजिम नियमावलीमा पनि कतिपय व्यवस्थाहरू आएका छन् । भलै ऐनमा अझै केही परिमार्जनका आवश्यकताहरू हामीले देखेका छौँ । नियमावलीमा पनि त्यही बमोजिम परिमार्जनका आवश्यकताहरू छन् । अब यहाँको मुख्य प्रश्न आउँदा अहिले भईरहेका व्यवस्थाहरूको कार्यान्वयनको लागि हामीले सम्बन्धित विषयगत मन्त्रालयले गर्नुपर्ने कार्यक्रमहरू जस्तै स्वास्थ्यले गर्नु पर्ने कार्यक्रमहरू, शिक्षा मन्त्रालयले गर्नुपर्ने कार्यक्रमहरू, श्रम, उद्योग मन्त्रालयसँग सम्बन्धित विषयहरू त्यस्तै यातायात भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयले गर्ने विषयहरू अनि सहरी विकास मन्त्रालयसँग सम्बन्धित सार्वजनिक संरचनाहरू अपाङ्गतामैत्री बनाउने कुराहरू लगायत सम्बन्धित मन्त्रालयसँग समन्वय गरेर काम गरिरहेका छौँ । पहुँचलाई सुनिश्चित गर्नुपर्छ भनेर हामीले विषयगत मन्त्रालयसँग पनि हामी संवाद, सहकार्य गरिरहेका हुन्छौँ । आगामी बजेट निर्माणका क्रममा र कार्यक्रमहरू निर्माण गर्दा खेरि समेत हामीले हाम्रा एजेन्डाहरू प्राथमिकताका साथ सम्बन्धित निकायहरूसँग छलफल गरेर अगाडि बढाउने प्रयत्न गर्ने नै छौँ ।

प्रश्न

अहिले ऐन र नियमावलीको कुरा गर्दैगर्दा नियमावलीमा ऐनमा भएको सुविधा पनि छुटेर आयो भन्ने कुरा छ । नियमावलीले २ प्रकारको अपाङ्गतालाई मात्र चिन्यो । रातो कलरको परिचयपत्र र निलो कलरको परिचयपत्रलाई मात्र तर हामीलाई थाहा छ कि अपाङ्गताको ४ वटा परिचयपत्र छ ति मध्ये पहेलो र सेतोलाई चिनेन भन्ने कुराहरू आएको छ । यस बारेमा मन्त्रालयले ऐन संसोधनको लागि केहि तयारीहरु गरिरहेको छ कि? अलिकति बत्ताइदिनुहोस् न ।

उत्तर :-

पक्कै पनि ऐनका कतिपय दफाहरू हामीले तोकिए बमोजिम हुने गरी भनेर राखेका विषयहरू समेत नियमावलीमा छुटेको पाइयो । त्यसैगरी हामीले ऐन संशोधनको आवश्यकता विशेष गरी ऐनको पनि अनुसूची संशोधनको प्रावधानहरूलाई तुरुन्तै अगाडि बढाउनु पर्ने छ । त्यसलाई हामीले प्राथमिकता दिएर अगाडि बढाइरहेका छौँ । सोहि बमोजिमको यसको प्रतिविम्ब नियमावलीमा आउने हो । नियमावलीको संशोधनको प्रक्रियालाई पनि हामीले सँगसँगै लगिरहेका छौँ । पक्कै पनि हामीले संशोधन गर्नुपर्ने विषयहरूलाई पहिचान गरिएको अवस्था छ र मन्त्रालय ऐनलाई संसोधन गर्ने तयारीमा जुटेको छ ।

प्रश्न

अब अलिकति अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको अधिकारसम्बन्धि अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि जसलाई हामीले छोटोमा सी आर पी डी पनि भन्ने गर्छौँ । यस महासन्धिमा कार्यान्वयन भएका कुराहरूको अब रिपोर्ट लिएर संयुक्त राष्ट्रसंघमा जानु पर्छ । के छ त्यसलाई संयुक्त राष्ट्रसंघबाट दिएको सुझाव सहितको रिपोर्टहरूतयार भईसकेका छन् या हुँदै छ ? यस विषयमा पनि थोरै बताइदिनुहोस् न ?

उत्तर :-

सी आर पी डी अर्थात अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको अधिकार सम्बन्धि अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धिको हामी पक्ष राष्ट्र हो । पक्ष राष्ट्रको हिसाबले हाम्रा कतिपय दायित्वहरू हुन्छन् । हाम्रो प्रतिवेदनको दायित्व र त्यहाँका विषयहरू कार्यान्वयनको दायित्वहरू हुन्छन्। त्यसलाई हामीले स्वीकार गरेर नै नेपाल पक्ष राष्ट्र बनेको हो । त्यही अनुरूपका कार्यक्रमहरू हामीले सञ्चालन गर्नु पर्ने कुराहरूलाई प्राथमिकता दिएर गरिरहेका छौं। अहिले प्रतिवेदन अनुसार गर्नु पर्ने कुराहरूलाई केही अवधि ग्याप पनि हुन गएको रहेछ । २ पटकको यो प्रतिवेदन छुटेको हुँदा त्यसलाई समेत समावेश गरेर हामीले संयुक्त प्रतिवेदन तर्जुमाको कार्य अगाडि बढाई पूर्णता दिन्छौ र हाम्रो अहिलेको अवस्थाको प्रतिबिम्ब हुने गरेर सबैलाई कभर गर्ने किसिमले यसलाई हामी राष्ट्रको प्रतिवेदनको रूपमा सी आर पी डी कमिटीमा पेस गर्ने योजना रहेको छ । मन्त्रालयले त्यससँग सरोकार राख्ने निकायहरूसँग सर सल्लाह गरेर सूचनाहरू सङ्कलन गरेर त्यो प्रतिवेदनलाई पूर्णता दिने कार्यलाई तीव्रता दिएको अवस्था छ ।

प्रश्न

अहिलेको अवस्थामा विगतको तुलनामा बजेट विनियोजनाको सवालमा अन्यौलता अथवा अलि स्पष्ट भएन भन्ने अपाङ्गता वर्गको गुनासो रहदै आएको छ । यस बारेमा अलिकति बताई दिनुहोस् न ।

उत्तर:-

राज्यले आफूले गर्नु भन्दा विभिन्न सङ्घ संस्थाहरू मार्फत गराउँदा प्रभावकारी हुने कामहरूलाई सम्बन्धित संस्थाहरूसँग मिलेर गर्ने राज्यको नीति नै हो। त्यस बमोजिम अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको हक अधिकारको क्षेत्रमा क्रियाशील कतिपय सङ्घ संस्थाहरूले असाध्यै राम्रो काम गरिराख्नु भएको छ । र उहाँहरूलाई नै प्रवर्दन गर्दै उहाँहरूसँगै सहकार्य गरेर कार्यक्रमहरू अगाडि बढाउने हाम्रो सोच छ । त्यही अनुरूप बजेटको व्यवस्था गरेर कामहरू गर्दै आएका थियौँ। अहिले हामीले त्यसलाई अझ स्थानीयकरण गर्न खोजिरहेका छौँ किन भन्दा खेरि यसका धेरै कुराहरू स्थानीय तहसँग जोडिने हुँदा स्थानीय तह मार्फत नै सहकार्य गरेर अगाडि बढाउनु पर्छ भन्ने मान्यता अनुरूप र अहिलेको विद्यमान कानुनका व्यवस्थाहरू समेत पालना गर्दा खेरि स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा यो सँग सम्बन्धित सङ्घ संस्थाहरूले आफ्ना कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्नुपर्ने अवस्था छ । सो बमोजिम हामीले कार्यक्रमहरू बाँड फाँड गरेर सम्बन्धित स्थानीय तहमा रकम पठाउने कामहरू पनि अंगाडि बढाएका छौं । केही विलम्ब भएको विषय चाहिँ गत वर्षको भन्दा अहिलेको तरका काम गर्ने प्रकृतिमा आए‌को परिवर्तनले गर्दा खेरि केही विलम्ब भए‌को छ। तथापि जस्तो राष्ट्रिय स्तरका केही महासङ्घहरूलाई पहिला देखि नै किटान गरिए‌को अवस्था थियो । उनीहरूको स्पष्टता थियो । ती कामहरूलाई हामीले अगाडि बढाउन धेरै पहिले देखि अनुरोध गरिरहेका छौं । बरु उहाँहरूले नै अझै विशिष्ट ढङ्गले आफ्ना कार्यक्रमहरू ल्याउन सकिरहेको अवस्था छैन । अन्य संस्थाहरू जस्तै अन्य वर्गका अपाङ्गता भए‌का व्यक्तिहरूको हकमा कुरा गर्नुपर्दा उहाँहरूले प्रेश पनि गर्नु भएको छ । हामीले त्यसलाई अनुमोदन गरेर अगाडि पनि बढाएका छौं । अब केही प्राविधिक कुराहरू विभिन्न सरोकारवाला निकायहरूमा समन्वयका कामहरू बाँकी छन् । अब त्यो पनि छिट्टै होला भन्ने हाम्रो अपेक्षा छ । तत्पश्चात् उहाँहरूले प्रभावकारी ढङ्गले यसलाई पारदर्शी रुपमा विद्यमान कानुनहरूको पालना गर्दै अगाडि बढाउन सक्नुहुन्छ । त्यो हामीले अपेक्षा गरेका छौं ।

प्रश्न

यतिकुरा गर्दै गर्दा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको आत्मनिर्भर सम्मानित एवम् मर्यादित जीवनयापनका लागि यहाँको दृष्टिकोण कस्तो रहेको छ ? राखिदिनुहोस् न ।

उत्तर:-

केही कुराहरू जस्तो अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको अधिकारका कुराहरू कुनै एउटा दान अथवा कल्याणका विषयहरू होइनन्। यो राज्यको दायित्व हो अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको हक अधिकारको कुरा हो । एउटा सम्मानित नागरिकले प्राप्त गर्नु पर्ने नैसर्गिक अधिकारका कुराहरू हुन । सबै पक्षहरूले त्यसलाई बोध गर्नु जरुरी छ। मन्त्रालयले यसलाई बोध गर्दै उहाँहरूको अधिकतम हित हुने गरेर उहाँहरूको अधिकार सुनिश्चित हुने गरेर एकीकृत कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्नु पर्छ भन्ने मान्यता राख्दछ । त्यो भनेको सामाजिक सुरक्षाका कुराहरू शिक्षासँग जोडिने कुराहरू स्वास्थसँग जोडिने कुराहरू पहिचानै गरेर केन्द्रीय तथ्याङ्क तयार गर्ने कुराहरू साथसाथै त्यहाँबाट सहायक सामाग्रीहरूको प्रत्याभूतिका कुराहरू पनि छन् । त्यसै गरी अझ भन्नुपर्दा असहाय, अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई राज्यले संरक्षण गर्नु पर्ने विषयहरू । उहाँहरूको परिवार, समाजलाई सहायता दिनु पर्ने विषयहरू सबैलाई समेटेर एउटा एकीकृत किसिमको सङ्घ प्रदेश स्थानीय तहको सहयोग सहकार्य तथा राज्य बाहेकका क्षेत्रहरू निजी क्षेत्र गैरसरकारी संस्था अन्तर्राष्ट्रिय संस्था विभिन्न विकास साझेदारहरूसँगको समेत सहकार्यमा एकीकृत कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरियो भने त्यसले उहाँहरुको बहुपक्ष सरकारका विषयहरूलाई समेटेर पहिचान भएको दुई दशमलव दुई प्रतिशत जति अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू अथवा त्यो भन्दा पनि सङ्ख्यामा तल माथि हुन सक्छ । सबैले आफ्नो जीवनलाई मर्यादित बनाएर अगाडि बढाउन पाउने अधिकारको सुनिश्चित गर्न सहज हुन्छ भन्ने लाग्दछ । त्यही मान्यता अनुरूप आगामी वर्षहरूमा आगामी दिनहरूमा हामले सहकार्यको ढाँचामा त्यस्ता खालका कार्यक्रमहरू अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने हाम्रो सोच रहेको छ । साथै तत्कालै गर्न सकिने कुराहरूमा पनि हामीले केही सुधार गर्नु पर्छ कि भन्ने हाम्रो सोच आगामी वर्षका बजेट कार्यक्रमहरू मार्फत सहायता सामाग्रीहरूलाई सबैले प्राप्त गराउन सक्यो भने अरुमा निर्भरता घट्छ । उहाँहरू आफैलाई सक्रिय रुपमा स्वावलम्बी बन्न सहयोग पुग्छ । त्यस्तै हाम्रो शिक्षा प्रणालीहरूलाई अझै पहुँचयोग्य बनाउने विषय र स्वास्थ्य जन्म देखि वा कुनै पनि क्षणमा अपाङ्गता हुँदा खेरि नै स्वास्थ्यबाट हस्तक्षेप गरेर त्यसलाई हेरचाह गर्न सकिने विषयहरूलाई तत्कालै पहुँचयोग्य बनाउने विषयहरू र उहाँहरूलाई स्वावलम्बी जीवन बिताउनको लागि स्वरोजगारी र रोजगारी अथवा उद्धमशिलतासँग जोड्‌ने विषयहरूलाई थप तीव्रता र प्राथमिकता दिएर कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्नु पर्छ भन्ने छ ।

प्रश्न

यहाँलाई थाहा छ अपाङ्गताको सवाल क्रस कटिङ सवाल हो । यहाँले माथि राख्नुभएको विचारलाई यप कार्यान्वयन गर्न सबै मन्त्रालय अथवा निकायहरुसँगको समन्वय एवम् साझेदारी अति आवश्यक देखिन्छ । अन्तर मन्त्रालयसँगको समन्वयका सवालमा महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयले कत्तिको समन्वयात्मक तरिकाले काम गरिरहेको छ ? त्यसको बारेमा पनि अलिकति बताइदिनुहोस् न ।

उत्तर:-

अब समन्वय भनेको असाध्यै महत्त्वपूर्ण र धेरै संवेदनशील अनि जटिल विषय हो। राज्य भनेको त हामी सबै मन्त्रालयहरूको समष्टि स्वरूप हो। त्यस कारणले हामीले महिला मन्त्रालय भित्रको अपाङ्गता सम्बन्धि विषयलाई भन्दै गर्दा खेरि त्यसमा जोडिएका विविध विषयगत मन्त्रालयहरू छन्। उहाँहरू सबैले यो हाम्रै कार्यक्रम हो । हामै विषय हो भनेर त्यसलाई स्वामित्व लिनुपर्छ । त्यसतर्फ हामीले बारम्बार विभिन्न प्रयासहरू गरेका छौं। यसलाई संस्थागत गर्नलाई कानुनले पनि समन्वयका व्यवस्थाहरू गरेको हुन्छ । जस्को फलस्वरुप निर्देशक समिति देखि लिएर अन्य संयन्त्रहरुमा प्रतिनिधित्व गराउने अनि बजेट निर्माण गर्दा खेरि समन्वय गर्नु पर्ने हुन्छ । त्यसमा समन्वयात्मक ढङ्गले काम गर्नु पर्ने कुराहरू छन् । त्यसैगरी अहिलेका नीति, ऐन, कानुनहरूको कार्यान्वयन गर्दा खेरि विभिन्न विषयगत मन्त्रालयहरू जोडिएको हुन्छ । यसलाई पनि हामीले विभिन्न समिति बैठकहरूमा सबैको सहभागितामा छलफल गर्ने विषयहरू समन्वयका विषयहरू हुन । सँगसँगै सङ्घीयताको ढाँचामा सङ्घ प्रदेश स्थानीय तहले सहकार्यमा गर्नु पर्ने विषयहरू तोकिएको छ। हाम्रो संविधानको अनुसूचीमा तोकिएका विषयहरूको कार्यान्वयन गर्दा समन्वय आवश्यक पर्छ । त्यस हिसाबले यो समन्वयलाई व्यवहारमा रूपान्तरण गर्ने किसिमले नै हामीले त्यसलाई पुन: कुराकानी अगाडि बढाईराख्ने हो । त्यसमा हामी समय समयमा बैठक आव्हान गर्ने, विषयगत निकायहरूलाई सम्झाउने दायित्व हो है भनेर सम्झाउने कुराहरू मन्त्रालयले क्रमैसँग गरिरहेको छ र आगामी दिनमा पनि निरन्तरता दिने नै छ ।

अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुले भने - ‘भर्‍याङ चढेर कसरी उक्लिनु’ ?

२५ फागुन २०८०, दाङ । दशरथ घिमिरे ।

गढवा गाउँपालिका–६ खबरी निवासी मानबहादुर नेपाली कार्यपालिका सदस्यको जिम्मेवारीमा हुनुहुन्छ । कार्यालयमा हुने सबै बैठक तथा छलफलहरु भूर्इं तलामा भइदेओस् भन्ने लाग्छ तर पालिका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतसँग भेट गर्नुपरे एक तला उक्लिनुपर्छ । भर्‍याङ चढेर माथि उक्लिन समस्या पर्ने गरेको छ । ‘म त एउटा जिम्मेवारीमा छु । तर म जस्ता धेरै अपांगता भएका व्यक्तिहरु सरकारी कार्यालय जान हिचकिचाउनुपर्छ । त्यसको कारण हो हाम्रा सरकारी कार्यालयहरु सबैको पहुँचमा भएनन्’– उहाँले भन्नुभयो– ‘म कार्यालयमा आउँछु तर सबै छलफलहरु यही भुर्इं तलामा भइदेओस् भन्ने लाग्छ । भ¥याङ उक्लिएर पुग्न कठिन हुन्छ ।’ लमही निवासी धनबहादुर बस्नेतले आफूले निर्वाचित गराएका नगर प्रमुख, उपप्रमुखलाई कार्यालयमा भेट गर्न एक पटक सोच्नुपर्छ । नगर प्रमुखको कार्यकक्ष माथिल्लो तलामा छ । भर्‍याङ उक्लिनुपर्छ । नगरपालिकाले बनाएको सुविधा सम्पन्न प्रशासनिक भवनमा लिफ्टको सुविधा थियो । लिफ्ट चल्दासम्म त कार्यकक्षमा भेट्न कुनै समस्या थिएन तर केही समयदेखि लिफ्ट बिग्रिएको छ । जसले गर्दा धनबहादुर जस्ता अपांगता भएका व्यक्तिहरुको स्थानीय तहले दिने सेवा र जनसम्पर्कमा सहज पहुँच पुग्न सकेको छैन । केही स्थानीय तहमा भने जनप्रतिनिधि भुईं तलामा बस्ने गरे पनि प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत, लेखा अधिकृतको कार्यकक्ष माथिल्लो तलामा राखिएको छ ।

दाङ जिल्लामा दशवटा स्थानीय तह र एक सयवटा वडा कार्यालय छन् । त्यतिकै मात्रामा सरकारी तथा सामाजिक संघ संस्थाका कार्यालय छन् तर अधिकांश कार्यालयका प्रमुख व्यक्ति माथिल्लो तलामा बस्दा सेवा लिन पुग्ने अपांगता भएका व्यक्तिले चरम सास्ती र दुःख खेप्नुपरेको छ । नयाँ बन्ने भौतिक संरचना अपांगता भएका व्यक्तिलाई सहज हुनेगरी बनाउने गरिए पनि त्यस अनुसारको सेवा प्रवाहमा भने ख्याल गरिएको पाइँदैन । तुलसीपुर उपमहानगरपालिका, लमही नगरपालिका, गढवा गाउँपालिका, बंगलाचुली गाउँपालिका, दंगीशरण गाउँपालिकाका, बबई गाउँपालिकाका प्रमुख, उपप्रमुख, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष एवं प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको कार्यकक्ष माथिल्लो तलामा छन् ।

शान्तिनगर गाउँपालिकाका अध्यक्षको कार्यकक्ष माथिल्लो तलामा छ भने उपाध्यक्ष, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको कार्यकक्ष भुईंतलामा छ । राप्ती गाउँपालिका र राजपुर गाउँपालिकाका अध्यक्ष, उपाध्यक्षको कार्यकक्ष भुईंतलामा छ । तर प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको कार्यकक्ष माथिल्लो तलामा छ । घोराही उपमहानगरपालिकाका नगर प्रमुख, उपप्रमुख र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको कार्यकक्ष भुईंतलामा छ । अपांगतमैत्री पूर्वाधार बनाएको दाबी गर्ने स्थानीय तहका प्रशासनिक भवनबाट प्रदान गरिने सेवामा अपांगता भएका व्यक्तिको सहज पहुँच पुग्न नसकेको हो । ‘धेरै स्थानीय तहका कार्यालय पहुँचयोग्य छैनन् । मेयर, उपमेयर, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई भेट गर्न जान खोज्यो भने सजिलै पुग्न सक्ने अवस्था छैन’– राष्ट्रिय अपांग महासंघ लुम्बिनी प्रदेशका उपाध्यक्ष देवा डाँगीले भन्नुभयो– ‘धेरै पालिकाका मेयर, उपमेयर तेस्रो तल्ला, चौथो तल्लामा बस्नुहुन्छ । प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पाँचौँ तल्लामा बस्नुभएको छ कुनै पालिकामा त । त्यहाँसम्म पुग्नको लागि सिँढी छ । लिफ्टको अवस्था छैन । त्यहाँसम्म पुग्न सक्दैनौं ।’

यसमा पनि सबै अपांगता भएका व्यक्तिहरुलाई पहुँच योग्य सुविधा नहुँदा समस्या पर्ने गरेको छ । अपांग सञ्जाल लमहीका अध्यक्ष वेदनिधि धितालले बहिरा तथा सुस्त श्रवण भएका व्यक्तिहरुलाई लक्षित गरेर सांकेतिक भाषामा सेवा प्रवाहको बारेमा जानकारी दिन नसक्दा समस्या रहेको सुनाउनुहुन्छ । ‘एउटा स्थानीय तह, अथवा एउटा सरकारी कार्यालयको मात्रै समस्या होइन । सबैमा बहिरा तथा सुस्त श्रवण भएका व्यक्तिलाई लक्षित गरेर सांकेतिक भाषामा जानकारी दिने विषयमा ध्यान पुगेन’– उहाँले भन्नुभयो– ‘सूचना प्रवाह होस् या हेल्प डेस्कमा यस प्रकारको सुविधा थप्नु आवश्यक छ ।’ नेपाल सरकारले अपांगता भएका व्यक्तिसम्बन्धी राष्ट्रिय नीति, २०८० जारी गरेको छ । महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयलले लामो प्रयासपछि यो नीति ल्याउन सफल भयो । तर यो नीतिको आधारमा अब तीन तहकै सरकारले कार्ययोजना निर्माण गरेर लागु गर्न आवश्यक छ ।

घोराही उपमहानगरपालिकाका उपप्रमुख हुमाकुमारी डिसीले अपांगता भएका व्यक्तिसम्बन्धी राष्ट्रिय नीति कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ । ‘हामीले अपांगता भएका व्यक्तिहरुको सेवामा सहज पहुँचको सुनिश्चितता गर्न खोजेका छौं । कार्यालयको सेवा बारे जानकारी दिन सांकेतिक भाषालाई समावेश गर्ने योजना पनि छ’– उहाँले भन्नुभयो– ‘सोचेर मात्रै भएन, अब कार्यान्वयनमा पुग्नेगरी भूमिका बढाउँछु ।’नीतिले सबै प्रकारका अपांगता भएका व्यक्तिका लागि सेवा सुविधा अपांगतामैत्री बनाई दैनिक क्रियाकलाप गर्न सरल हुने वातावरण निर्माण गर्ने, विमानस्थल, सडक, भवन लगायतका सार्वजनिक भौतिक संरचना, पूर्वाधार तथा यातायातका साधनहरु अपांगतामैत्री र पहुँचयुक्त बनाइने गरी नीतिले समेटेको छ । तर यो अनुसारको कार्यान्वयनको सवाल महत्वपूर्ण रहेको महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयका उपसचिव जमुना मिश्रले बताउनु भयो । ‘यही ऐनलाई टेकेर पुराना कार्यविधिहरु संशोधन गर्ने बाटो खुलेको छ’– उहाँले भन्नुभयो– ‘यो नीति कार्यान्वयनको लागि सबै निकायहरुमा मन्त्रालयले पत्राचार गरेर जानकारी दिन्छ । त्यसपछि कार्यान्वयको लागि केही सहजता आउने थियो ।’ अपांगता भएका व्यक्तिहरुका अधिकार एवं विद्यमान नीति, ऐन कानुनहरुको बारेमा समेत मन्त्रालयले सरोकार राख्ने निकायहरुलाई जिल्ला तहमा समेत जानकारी दिने गरेको छ ।

स्थानीय सरकारले अपांगता भएका व्यक्तिको जीविकोपार्जनका लागि समेत कामहरु गर्न सक्ने र घोराही उपमहानगरपालिकाले यसमा हातेमालो गरेको बताउनुभयो । ‘अपांगता भएका व्यक्तिहरुलाई लक्षित गरेर एकमुष्ठ बजेट विनियोजन हुँदा कार्यान्वयनमा भने जटिलता पक्कै छ । आगामी दिनमा बन्ने बजेटहरु कसका लागि हो तोकेर बनाउन सकियो भने कार्यान्वयनमा समस्या आउनेछैन’– उहाँले भन्नुभयो– ‘केही तथ्यांकगत समस्या पनि छन् । हामीले अध्यावधिक पनि गर्दै आएका छौं ।’

बर्दिबासमा अपाङ्गता सम्बन्धि अभिमुखिकरण कार्यक्रम सम्पन्न ।

२९ माघ २०८०, धनुषा । नबराज सोती ।

अपाङ्गता अवधारणा, अपाङ्गता समन्वय समितिको काम कर्तव्य र अधिकार तथा अपाङ्गता समावेशी विकास सम्बन्धि अभिमुखिकरण कार्यक्रम बर्दिबासको गौतम होटलमा सम्पन्न भएको छ ।

राष्ट्रिय अपाङ्ग महासंघ नेपाल, मधेश प्रदेशको आयोजना र स्थानीय सरकार सबलिकरण The Asia foundation को सहयोग तथा मिथिला नगरपालिका धनुषाको समन्वयमा सम्पन्न भएको कार्यक्रममा राष्ट्रिय अपाङ्ग महासंघ नेपालका संघीय कोषाध्यक्ष कुमार रेग्मीको अध्यक्षता रहेको थियो भने मिथिला नगरपालिकाको उपप्रमुख सुनीता सिंह बुढाथोकीको प्रमुख आतिथ्यता रहेको थियो ।

कार्यक्रममा मिथिला नगरपालिका भित्रका वडा अध्यक्ष, पालिकाका सम्बन्धित शाखाका प्रतिनिधि, अपाङ्गता समन्वय समिति सदस्यहरु लगायत अपाङ्गता भएका ब्यक्तिहरुको सहभागीता रहेको थियो । कार्यक्रमको सहजकर्ता अपाङ्ग महिला संघ सिन्धुलीका अध्यक्ष देव कुमारी देवकोटाले गर्नुभएको थियो ।

अपाङ्गता समावेशी विकास सम्बन्धि २ दिने अभिमुखीकरण सम्पन्न ।

१ फागुन २०८०, काठमाण्डौँ । नबराज सोती ।

राष्ट्रिय अपाङ्ग महासंघ नेपाल (NFDN) को आयोजना र द एशिया फाउन्डेशनको आर्थिक सहयोगमा संचालित स्थानीय सरकार सबलीकरण परियोजना अन्तर्गत १५ वटा साझेदारी संस्थाका कर्माचारिहरुलाई अपाङ्गता समावेशी विकास बिषयक अभिमुखीकरण कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ ।

पहिलो दिनको कार्यक्रमको उद्देश्यको बारेमा राष्ट्रिय अपाङ्ग महासंघ नेपालका महासचिव सुगम भट्टराईले गर्नु भएको थियो । उक्त कार्यक्रम संचालन राष्ट्रिय अपाङ्ग महासंघ नेपालका परियोजना संयोजक रोशन न्यौपानेले गर्नु भएको थियो । अपाङ्गता समावेशी विकास सम्बन्धि २ दिने अभिमुखीकरणमा सहजीकरण अपाङ्गता विज्ञ डा. विरेन्द्र राज पोख्रेल, बौद्धिक अपाङ्गताका अभिबावक महासंघ नेपालका अध्यक्ष राजु बस्नेत र नेपाल सरकार, महिला विकास का उप सचिव नीरा अधिकारिले गर्नु भएको थियो ।

अभिमुखीकरणमा नेपालमा अपाङ्गता विकासक्रम, अपाङ्गताको परिभाषा र वर्गीकरण, परिचय पत्रको व्यवस्था, सेवा सुबिधाको वितरण, सिद्दान्त, सार्थक समावेशीकरण, अन्तर वर्गीय विभेदीकरणको अवस्था, अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको मानव अधिकार राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय कानुन, अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको अधिकार सम्बन्धि अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि, दिगो विकास लक्ष्यमा अपाङ्गता भएका व्यक्ति सम्बन्धि राष्ट्रिय नीति २०८०, अपाङ्गता समावेशी परियोजना निर्माणका आधारहरु, ध्यान दिनुपर्ने सवाल र अपाङ्गताको अन्तरवर्गीय सवालहरु, विकास साझेदारहरुले अपाङ्गता विकासका लागि अवलम्बन गर्नुपर्ने उपायहरु, अपाङ्गता समावेशी कार्यस्थल तथा न्युनतम पहुन्चायुक्तताको अवस्था, उपयुक्त अनुकुलता, जवाफदेही बजेट, समावेशी तथ्यांक संकलन र वाशिंगटन ग्रुप सेट प्रश्नावलीकको बारेमा सहजकर्ताहरूले सहजीकरण गर्नु भएको थियो । अभिमुखीकरण छलफल, प्रस्तुतीकरण, समूह कार्य, खेलको माध्यमबाट गरिएको थियो । दुई दिने कार्यक्रममा राष्ट्रिय अपाङ्ग महासंघ नेपालका संघिय अध्यक्ष देवीदत्त आचार्य र वरिष्ठ उपाध्यक्ष राम बहादुर कार्कीको समेत उपस्थिति रहेको थियो । उक्त अभिमुखीकरणमा ३२ जनाको सहभागिता रहेको थियो ।

 अपाङ्गता भएका महिलाहरुको महासंघ-नेपालद्धारा १६ बुँदे ज्ञापनपत्र ।

२ फागुन २०८०, काठमाण्डौँ । नबराज सोती ।

अपाङ्गता भएका महिलाहरुको महासंघ-नेपालले अपाङ्गता समावेशी ऐन, कानुन, नीति तथा योजना निर्माणका लागि नेपाल सरकार, कानुन, न्याय तथा संसदीय मामला मन्त्रालयका निवर्तमान मन्त्री धनराज गुरुङ्गलाई विभिन्न १६ बुँदे माग राख्दै ज्ञापन पत्र पेश गरेको छ । अपाङ्गता भएका महिलाहरुको महासंघ-नेपालका अध्यक्ष निर्मला धितालको नेत्रृत्वमा अपाङ्गता क्षेत्रमा कार्यरत अधिकारकर्मीहरुको सहभागितामा मन्त्री गुरुङ्गलाई नयाँ बन्ने ऐन तथा कानुनका मसौदा र अनुसूचीमा उल्लेखित क्लस्टरलाई ध्यानमा राखी अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अनिवार्य समानुपातिक र समावेशी सिद्दान्तका आधारमा सहभागिता हुने गरि सुनिश्चित गर्नुपर्ने, हरेक ऐन, कानुन, नीति तथा कार्यक्रम निर्माण गर्दा अपाङ्गता भएका नागरिकहरुलाई केन्द्रमा राखी बनाउनु पर्ने, अपाङ्गता भएका महिलाहरुको सवाललाई नीतिगत रुपमा नै सम्बोधन गरि समावेसी कानुन निर्माण गर्नुपर्ने लागयतका १६ बुँदे मागहरु समेटेर ज्ञापनपत्र पेश गरिएको थियो ।

बौद्धिक अपाङ्गताका अभिभावक महासंघ नेपालको १२ औँ बार्षिक साधारण सभा सम्पन्न ।

५ फागुन २०८०, बुटवल । अपाङ्ग आवाज संवाददाता।

बौद्धिक अपाङ्गताका अभिभावक महासंघ नेपालको १२ औँ बार्षिक साधारण सभा बुटवलमा सम्पन्न भएको छ । बुटवल उपमहानगरपालिकाको प्रमुख खेलराज पाण्डेयको प्रमुख आतिथ्यतामा सम्पन्न कार्यक्रममा तनहुँ घिरिङ गाउँपालिकाको उपाध्यक्ष राधादेवी अधिकारी, राष्ट्रिय अपाङ्ग महासंघका निवर्तमान अध्यक्ष मित्रलाल शर्मा, राष्ट्रिय अपाङ्ग महासंघ नेपाल लुम्बिनी प्रदेशका अध्यक्ष हुमनाथ अधिकारी, आइएल वुमन रुपन्देहीबाट रजिता रेग्मी, राष्ट्रिय शारीरिक अपाङ्ग महासंघ लुम्बिनी प्रदेशका अध्यक्ष नेत्र प्रसाद सापकोटा, नेपाल नेत्रहिन संघ लुम्बिनी प्रदेश अध्यक्ष कृष्ण बहादुर जिसी, नेपाल नेत्रहिन संघ काठमाण्डौँबाट शिला घिमिरे, बौद्धिक अपाङ्गता संघबाट सन्तोष जि.सी. लगायतका अतिथीहरुको उपस्थिती रहेको थियो ।

उद्घाटन सत्रलाई सम्बोधन गर्दै प्रमुख अतिथी पाण्डेयले बौद्धिक अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई सीप बिकास तथा व्यवसायिक तालिम गर्नका लागि छिटै नै बिभिन्न योजनाहरु गर्ने बताउनुभएको छ । उहाँले बौद्धिक अपाङ्गता भएका व्यक्तिको व्यवसायिक सीपको बिषयमा जापानमा अवलोकन गर्न जाने मौका प्राप्त गरेको बताउनुहुँदै उनीहरुको व्यवहारिक र व्यवसायीक सिप बिकास सहित आर्थिक सशक्तिरण गर्नु चुनौती भएतापनि सो को सम्बोधन गर्न स्थानिय सरकारले सक्दो पहल गर्ने बताउनुभयो ।

यस्तै राष्ट्रिय अपाङ्ग महासंघ नेपालका निवर्तमान अध्यक्ष मित्रलाल शर्माले बौद्धिक अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुका अभिभावकहरुले उनीहरुको सवालहरुमा राज्य र सरोकारवालाहरुसँग पैरवी गर्दै अधिकारको लागि अभिभावकहरुलाई जागृत गरिरहेको बताउनुभयो । उहाँले शहरी क्षेत्रमा मात्र नभई ग्रामिण दुरदराजमा समेत महासंघले आफ्नो पहुँच वृद्धि गरि सचेतना जगाउँदै अभिभावकहरुलाई हेरचाह सम्बन्धी तालिम, स्थानिय सरकारसँग प्रमाणमा आधारित वकालत लगायत पैरवीका क्रियाकलाप मार्फत बौद्धिक अपाङ्गताका सवालहरुलाई स्थापित गरिरहेको बताउनुभयो । उहाँले बौद्धिक अपाङ्गताका अभिभावक महासंघले बौद्धिक अपाङ्गता भएका व्यक्तिका सवालहरुको मात्र नेतृत्व गरिरहेको मात्र नभई अपाङ्गता आन्दोलनमा दरिलो खम्बाको रुपमा आफूलाई उभ्याइरहेको बताउनुभयो ।

तनहुँ घिरिङ गाउँपालिकाको उपाध्यक्ष राधादेवी अधिकारीले अपाङ्गता भएका व्यक्तिको वर्गभित्र पनि बौद्धिक अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुले सबैभन्दा बिभेद र बहिष्करणमा परेको महसुस गरिरहेकोले उनीहरुको सवाललाई मूल सवालको रुपमा स्थापित गर्न आफू निरन्तर रुपमा प्रयासरत भइरहेको बताउनुभयो । उहाँले बौद्धिक अपाङ्गता भएका व्यक्तिको सवाल सम्बोधन गर्न स्थानिय सरकारले हेलचक्रयाईँ गरिरहेकोले सवालहरु स्थानिय सरकार र प्रतिनिधीहरुलाई बुझाउन अझै बढी पैरवी गर्न आवश्यक रहेको बताउनुभयो । यस्तै राष्ट्रिय शारीरिक अपाङ्ग महासंघ नेपाल लुम्बिनी प्रदेशका अध्यक्ष नेत्र प्रसाद सापकोटाले बौद्धिक अपाङ्गताका अभिभावक महासंघ नेपालले स्थापनाको १२ औँ बर्षमा आइपुग्नका लागि महासंघले गरेको अथक मेहनतका प्रतिफल देखा पर्न थालेको भन्दै बौद्धिक अपाङ्गता भएका व्यक्तिको वर्गीय सवाललाई मूलधारमा स्थापित गर्न महासंघले अभिभावक र स्ववकालतकर्ता मार्फत गरेका कार्यक्रमहरु अन्य वर्गका अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुलाई पनि प्रेरणा दिएको बताउनुभयो । यसैबिच उद्घाटन सत्रमा सुस्तमनःस्थिती बाल बिद्या मन्दिर रुपन्देहीको छात्रा अनिशा भट्टराईले शिरैमा शिरबन्दी बोलको गीतमा नृत्य प्रस्तुत गर्नुभएको थियो ।

उद्घाटन सत्रमा महासंघका महासचिव राम नारायण श्रेष्ठले महासंघले ११ औँ साधारणसभा पश्चात् १२ औँ साधारण सभासम्म आइपुग्दासम्मको समग्र प्रगति समेटिएको प्रगती प्रतिवेदन वाचन गर्नुभएको थियो । यसैबिच आजै सम्पन्न महासंघको साधारण सभाको बन्द सत्रमा महासंघको कोषाध्यक्ष गोकर्ण प्रसाद आचार्यले प्रस्तुत गर्नुभएको आर्थिक प्रगति तथा लेखा प्रतिवेदन सर्वसम्मत रुपमा पारित गरेको छ ।

 नेपाल मेडिकल कलेजमा श्रवण सम्बन्धी निःशुल्क स्वास्थ्य जाँच ।

६ फागुन २०८०, काठमाडौं । तारानिधि प्याकुरेल ।

नेपाल मेडिकल कलेजले कानको श्रवण सम्बन्धी निःशुल्क जाँच गरेको छ । कलेजले विश्व श्रवण दिवसको अवसरमा नाक कान घाँटी विभाग अन्तरगत ओपिडी शुल्क र कानको श्रवण सम्बन्धी परिक्षण निःशुल्क गरेको हो ।

आइतबार आयोजित निःशुल्क श्रवण परीक्षण तथा नाक कान घाँटी निःशुल्क ओपिडीमा ९७ जनाले ओपिडी सेवा लिएको तथा ३० जनाको कानको श्रवण परिक्षण गरिएको नाक कान घाँटी रोग विभागको विशेषज्ञ चिकित्सक डा. सुमेध मिश्रले जानकारी दिए ।

सो क्रममा धेरैको नाक कान घाँटी सम्बन्धी र कानको श्रवण सम्बन्धी समस्याहरुले देखिएको छ । चिकित्सकहरुले कानको श्रवणमा समस्या देखिएकाहरुलाई आवश्यक परामर्श सहित कानको श्रवणको उपचार गर्न सल्लाह दिएका थिए । परिक्षणमा वयस्क महिला पुरुष, ज्येष्ठ नागरिक र बालबालिकाहरु पनि सहभागी थिए । चिकित्सकहरुले नेपालमा कानको श्रवण सम्बन्धी जस्तोसुकै समस्याको उपचार हुने, ज्येष्ठ नागरिकमा श्रवण सम्बन्धी समस्या आइपरेपछि देखिने शारिरीक र मानसिक अवस्थाका बारेमा सचेतना समेत दिएका थिए ।

विश्व स्वास्थ्य संगठनले प्रत्येक वर्ष मार्च ३ लाई विश्व श्रवण दिवसका रुपमा मनाउने गरेको छ । नाक कान घाँटी रोग विशेषज्ञ चिकित्सक डा. सुमेश मिश्राका अनुसार गर्भावस्थामै गर्भको शिशुको श्रवण शक्तिको परीक्षण गर्ने विधिहरु आइसकेको छ । पेटमा रहेको शिशुको श्रवण क्षमताको परीक्षण गरी शिशु जन्मिएको ६ महिनासम्ममा श्रवण समस्याको उपचार गर्न सकिने डा. मिश्राको भनाई छ । ‘गर्भावस्थामै धेरै यस्ता संक्रमणहरु छन् जो आमाबाट बच्चामा पास हुँदैगर्दा जन्मजात नै श्रवण सम्बन्धी समस्या हुने गरेको छ । त्यस्ता संक्रमणको रुटिन प्रोफाइलहरु हरेक प्रसुति तथा स्त्री रोग विशेषज्ञले गर्नुहुन्छ ।’ डा. मिश्रा भन्छन् ।

गर्भवती अवस्थामा अत्याधिक मात्रामा औषधीहरु खासगरी प्रसुति रोग विशषज्ञ चिकित्सकले सिफारिस नगरीकन सेवा गर्दा पाठेघरमा रहेको बच्चाको स्वास्थ्यमा असर गर्दछ । ‘धेरै औषधीहरु हुन्छन् जसलाई अटो टक्सिस गुण भन्छौं । त्यसले पछि गएर बच्चाको कानमा असर गर्नसक्ने भएकोले कुशल र अनुभवी प्रसुति तथा स्त्री रोग विशेषज्ञको सल्लाहमा औषधी सेवन गर्नुपर्छ ।’ नेपाल मेडिकल कलेजमा श्रवण सम्बन्धी तथा नाक कान घाँटी सम्बन्धी जस्तोसुकै समस्याको उपचार हुने भन्दै डा. मिश्राले भने ।

कान नसुन्ने समस्या बालबालिका र ज्येष्ठ नागरिकमा बढी मात्रामा हुने भन्दै डा. मिश्राले ज्येष्ठ नागरिकहरुमा ‘म कान सुन्दिन’ भन्दा अरुले कमजोर ठान्ने वा सामाजिक, पारिवारिक हिनताभाव महशुष गर्ने भएकाले उनीहरुले खुलेर भन्न नसकेको जिकीर गरे । ‘हामी कहाँ आउने अधिकांश बा आमाहरुमा हेयरिङ एड लगाउँदा कसैले केही भन्ने होकि, गिज्याउने हो कि भन्ने चिन्ता देखिएको छ । कान नसुन्ने समस्यालाई आजको दिनमा उपचार गरेर निको पार्न सकिन्छ । कान नसुन्दैमा समाजमा बाच्न सकिँदैन भन्ने भ्रमबाट मुक्त गर्नु अपहिरहार्य छ ।’ यसका लागि परिवारका ज्येष्ठ नागरिकलाई कानको समस्या छ वा कान नसुन्ने समस्या देखिएको छ भने उनीहरुको उपचार गर्न ध्यान दिनुपर्ने भन्दै भने । कलेजले श्रवण सम्बन्धी सचेतना फैलाउन तथा आम नागरिकलाई सर्वसुलभ रुपमा गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा प्रवाह गर्न निःशुल्क ओपिडी तथा श्रवण सम्बन्धी परिक्षण सेवा दिइएको जनाएको छ ।

विश्व सामाजिक मञ्च २०२४ मा अपाङ्गताको सवालमा पनि विभिन्न अन्तरक्रिया ।

७ फागुन २०८०,काठमाण्डौँ । नबराज सोती ।

 विश्व सामाजिक मञ्च २०२४ को सम्मेलन पहिलोपटक नेपालमै विश्का ८८ देशका हजारौ प्रतिनिधि सहभागि हुने सम्मेलन यहि २०८० फागुन ३ देखि ७ गते सम्म काठमाण्डौमा सम्पन्न भएको छ । अर्को विश्व सम्भव छ भन्ने नाराका साथ आयोजना गरिएको सम्मेलनमा अ अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुका सवालमा पनि विभिन्न कार्यक्रम सम्पन्न भएका छन् ।

पहिलो कार्यक्रमका रुपमा Handicap International र राष्ट्रिय अपाङ्ग महासंघ नेपालको साझेदारीमा अपाङ्गता सम्बन्धि कार्य गर्ने अन्तराष्ट्रिय संघसस्थाहरुको क्षमता विकास गरी सामाजिक समावेशीता र अपाङ्गता अधिकारको सवाललाई थप शसक्त बनाउने उदेश्यले प्यानल छलफल भएको थियो । उक्त छलफलमा नेपाल, बंङगलादेश, श्रीलंका र भारतका अपाङ्गता क्षेत्रमा कार्य गर्ने संघसस्थाका प्रमुखहरुले भाग लिएका थिए ।

छलफलको निश्कर्ष साउथ एसियामा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको सवालहरु बारे अध्ययन अनुसन्धान मुल्याङ्कन र अनुगमन गर्ने अपाङ्गता संगठन निर्माण गर्ने रहेको थियो ।

त्यसैगरी चौथो दिनको मध्यान्तरमा ल क्याम्पस भित्र भएको अर्को कार्यक्रममा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुका विभिन्न सवालहरु बारे Handicap International का जर्मनी प्रतिनिधि, Handicap International नेपालका MEAL Officer रिना शाक्य र राष्ट्रिय अपाङ्ग महासंघ नेपालका कार्यक्रम संयोजक अन्जना श्रेष्ठ बिच प्यानल छलफल भएको थियो ।

त्यसै गरी चौथो दिनको अन्तिम कार्यक्रमका रुपमा “अपाङ्गता समावेशी सामाजिक विकासका लागि नागरिक समाजको पहल” शिर्षकमा विभिन्न अपाङ्गता क्षेत्रका अधिकारर्मीहरुले प्रस्तुतीकरण गर्नुभएको थियो ।

प्रस्तुतीकरणको सन्दर्भमा राष्ट्रिय अपाङ्ग महासंघ नेपालका वरिष्ठ उपाध्यक्ष राम कार्कीले द्धन्दमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको सवालमा पनि कार्य गर्न आवश्यक भएको जिकिर गर्नुभएको थियो ।

त्यसैगरी अपाङ्गता भएका महिलाहरुको महासंघ नेपालका अध्यक्ष निर्मला धितालले अन्य महिलाहरुको तुलनामा अपाङ्गता भएका महिलाहरुको न्यायमा पहुँचको अवस्था अत्यन्तै न्युन भएकाले यस विषयमा सम्बोधन नगरी अर्को विश्व सम्भव नहुने धारणा राख्नुभएको थियो ।

प्रस्तुतीकरणकै दौरान स्ववकालतकर्ता निश्चल केसीले बौद्दिक अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुलाई आयआर्जनमा जोड्नपर्ने बताउनुभएको थियो । उहाँले भन्नुभयो "हामी बौद्दिक अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुलाई केहि पनि गर्न सक्दैन्न् भन्ने भाष्य निर्माण गरिएको छ । हामीलाई अवसर दियो भने हामी विभिन्न काम गर्न सक्छौँ । हामीलाई काम गर्ने अवसर त दिनुहोस्"। राष्ट्रिय अपाङ्ग महासंघ नेपाल र अपाङ्गता अधिकार र विकासका लागि कृयाशील नेपाल ADRAD को आयोजना अपाङ्गता भएका महिलाहरुको महासंघ नेपालको सहआयोजना र Handicap International को साझेदारीमा उक्त कार्यक्रम आयोजना भएको हो ।

 अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको राष्ट्रिय गणना सञ्चालनका लागि सोधिने प्रश्नावली निर्माण बारे अन्तरक्रिया ।

७ फागुन २०८०, काठमाण्डौँ । नबराज सोती ।

राष्ट्रिय अपाङ्ग महासंघ नेपालको आयोजना तथा युयानडिपि (UNDP) नेपालको साझेदारीमा सन् २०२४ मा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको राष्ट्रिय गणना सञ्चालनका लागि सोधिने प्रश्नावली निर्माण बारे अन्तरक्रिया कार्यक्रम पेन्सनबास्ना होटेल, डिल्लीबजार काठमाडौँमा सम्पन्न भएको छ । कार्यक्रममा राष्ट्रिय अपाङ्गता गणनाका लागि सोधिने प्रश्नावली बारे अपाङ्गता क्षेत्रमा कार्य गर्ने संघसस्थाका प्रतिनिधिहरु बिच गहन छलफल भएको थियो ।

 नेत्रहीन क्रिकेट प्रतियोगिता २०२४ को उपाधि कञ्चनपुरलाई ।

८ फागुन २०८०, बाकेँ । उपेन्द्र श्रेष्ठ ।

\नेत्रहीन क्रिकेट प्रतियोगिता २०२४ को उपाधि कञ्चनपुरले जितेको छ । बर्दियालाई ८० रनले पराजित गर्दै कञ्चनपुरले उपाधि जितेको हो । बर्दियाले टस जितेर व्याटिङ्ग रोजेको थियो । कन्चनपुरले बर्दियाको लागि ३ विकेटको क्षतिमा २१८ रनको लक्ष्य दिएको थियो । बर्दियाले जबफी व्याटिङ्ग गर्दै ४ विकेटको क्षतिमा निधारित २० ओभर खेल्र्दै १३७ रन बनाएको थियो । ८० रनले बर्दियालाई पछाडी पार्दै कन्चनपुर नेत्रहीन क्रिकेट प्रतियोगिता, २०२४ को विजेता भएको छ । १०६ रन बनाउदै कन्चनपुरका दुर्गा दत्त पौडेल प्लेयर अफ दि म्याच भएका छन् । नेत्रहीन क्रिकेट प्रतियोगिता २०२४ को प्लेयर अफ दि सिरिज ३१२ रन तथा ४ विकेटको साथमा पदम वहादुर बडैला भएका छन् । पुरस्कार वितरण समारोहमा प्रमुख अतिथि कोहलपुर नगरपालिका कार्यवाहक प्रमुख लाल बहादुर रानाले विजेता तथा उप विजेता खेलाडीहरुलाई सिल्ड, मेडल तथा नगद पुरस्कार वितरण गर्दै आगामी नगरपालिको बजेट तथा कार्यक्रममा अपाङ्गता खेलकुदलाई बजेट विनियोजन गर्ने प्रतिवद्धता समेत गरेका छन् ।

सानिमा रिलायन्स लाइफद्वारा कृत्रिम हात र खुट्टा प्रदान ।

९ फागुन २०८०, काठमाण्डौँ । तारानिधि प्याकुरेल ।

सानिमा रिलायन्स लाइफ इन्स्योरेन्सले जन्मजात अथवा कुनै भबितब्यमा परी आफ्नो हात वा खुट्टा गुमाउन पुगेका असहाय व्यक्तिहरुलाई रु १ लाख बराबरको कृत्रिम हात र खुट्टा प्रदान गरेको छ । रोटरी क्लब अफ नारायणगढले आयोजना गरेको उक्त कार्यक्रममा कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत शिब नाथ पाण्डेले उक्त सामग्रीहरु हस्तान्तरण गरेका हुन् । कार्यक्रममा कम्पनीको डेपुटी सिइओ नीराजन कंडेल, एरिया म्यानेजर ईशा प्रधान लगाएतको उपस्थिति रहेको थियो । संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तर्गत कम्पनीले ५ वटा कृत्रिम खट्टाहरू र ३ वटा कृत्रिम हातहरू प्रदान गरेको थियो । जनताको दुखमा कम्पनीको साथ रहेको र यस्ता खालका कार्यक्रमले कम्पनी सामाजिक उत्तरदायित्व बहन गर्ने एक जिम्मेवार कम्पनीको रूपमा प्रस्तुत हुँदै आइरहेको छ ।

 अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुका सवालमा बनेका कानुनहरुको कार्यान्वयन अवस्था बारे कार्यशाला सम्पन्न ।

१० फागुन २०८०, काठमाण्डौँ । नबराज सोती ।राष्ट्रिय समावेशी आयोगको आयोजनामा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुका सवालमा बनेका कानुनहरुको कार्यान्वयन अवस्था बारे कार्यशाला गोष्ठि पुलचोक ललितपुरमा सम्पन्न भएको छ । राष्ट्रिय समावेशी आयोगका अध्यक्ष डा. राम कृष्ण तिमल्सेनाको अध्यक्षतामा सम्पन्न भएको कार्यशालामा हालसम्म अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुका सवालमा बनेका कानुनहरु र तिनिहरुको कार्यन्वयन अवस्था बारे अध्ययन प्रतिवेदनमा छुटेका विषयहरुलाई समावेश गर्नलाई अपाङ्गता अधिकारकर्मीहरुसँग आग्रह गरिएको थियो । उक्त अध्ययन प्रतिवेदनलाई नेपाल सोसियल रिसर्च एण्ड डेबलमेन्ट फाउन्डेशन नामक सस्थाले तयार पारेको हो । अपाङ्गता सम्बन्धिका सबै सरोकारवालाबाट सुझावहरु प्राप्त गरि प्रतिवेदनमा समावेश भएपछि नेपाल सरकारलाई हस्तान्तरण गर्ने समावेशी आयोगको तयारी रहेको आयोगका अध्यक्ष डा. राम कृष्ण तिमल्सेनाले बताउनुभएको थियो । कार्यक्रममा राष्ट्रिय समावेशी आयोगका सदस्यहरु बिष्णुमाया ओझा, हरि दत्त जोशी, पुष्पराज तिमिल्सिना र मान प्रसाद खत्रीको पनि उपस्थिति रहेको थियो । उक्त कार्याशाला गोष्ठिमा वरिष्ठ अधिवक्ता डा. चन्द्रकान्त ज्ञवालीले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको राजनितिक सहभागिता सुनिश्चितताको सवालमा आफुले समेत प्रत्यक्ष बहस गरेर सर्वाच्च अदालतबाट राजनितिक दलहरुलाई अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुलाई पनि समावेशी क्लष्टरमा अनिवार्य समावेश गर्न निर्देशनात्मक आदेश जारी भएको र यसको कार्यान्वयनको लागि सबैले आवाज उठाउन जरुरी रहेको बताउनुभएको थियो । कार्यशालामा विभिन्न अपाङ्गता सम्बन्धि कार्य गर्ने संघ सस्थाका प्रतिनिधिहरु सहित ४० जना भन्दा बढिको सहभागिता रहेको थियो ।

अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुलाई रोजगारीमा समावेश गरेका नीजि सस्थाहरु सम्मानित ।

१७ फागुन २०८०, काठमाण्डौँ । नबराज सोती ।

नेपाल अपाङ्ग मानव अधिकार केन्द्रको आयोजना तथा डिडिपि युकेको साझेदारीमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुलाई रोजगारीमा समावेश गरेका केहि नीजि सस्थाहरुलाई सम्मान कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ । नेपाल सरकार महिला बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्रालयका निवर्तमान मन्त्री सुरेन्द्र राज आचार्यको प्रमुख आतिथ्यता र राष्ट्रिय सभाका निवर्तमान सदस्य प्रकाश पन्थको विशेष आतिथ्यतामा राजधानीमा सम्पन्न भएको कार्यक्रममा ६ वटा नीजि र ३ वटा गैरनाफामुलक सस्थाहरुलाई सम्मान गरिएको हो । सम्माननित हुने सस्थाहरुमा मेरोजब लिमिटेड, प्रभु म्यानेजमेन्ट प्रालि.,होटेल हार्दिक, CloudFactory Nepal, सुबिसु केबलनेट र T-21 Cafe र गैरनाफामुलकबाट बिआईए इन्स्टिट्युट, काठमाण्डौँ मोडल अस्पताल र कोथिना मिठो छ स्कुल अफ हस्पिटालिटि रहेका छन् । नेपाल अपाङ्ग मानव अधिकार केन्द्रका अध्यक्ष तारा बदन सेढाईले अध्यक्षता गर्नुभएको कार्यक्रममा प्रतिनिधिसभा सदस्य कालुराम राई (केआर खुम्बु), बागमती प्रदेश सभा सदस्य लक्षमी घिमिरे, महिला बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्रालयका सहसचिव रामकृष्ण लामिछाने, उपसचिव एवम् अपाङ्गता अधिकार प्रवर्धन शाखाका शाखा प्रमुख जमुना मिश्र र राष्ट्रि अपाङ्ग महासंघ नेपालका अध्यक्ष देवीदत्त आचार्यको आतिथ्यता रहेको थियो भने अपाङ्गता क्षेत्रमा कार्य गर्ने संघ सस्थाहरुका प्रमुख एवम् प्रतिनिधि, सम्मानित संघ सस्थाका प्रमुख सहित प्रतिनिधि गरी ६० जना भन्दा बढिको सहभागिता रहेको थियो ।

 १६ औँ अन्तर्राष्ट्रिय व्हीलचियर दिवस भव्यताका साथ सम्पन्न ।

१८ फागुन २०८०, काठमाण्डौँ । नबराज सोती ।

१६ औँ अन्तर्राष्ट्रिय व्हीलचियर दिवस नेपाल सरकार महिला बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्रालयका मन्त्री निवर्तमान सुरेन्द्रराज आचार्यको प्रमुख आतिथ्यतामा भव्यताका साथ सम्पन्न भएको छ ।

हरेक वर्ष मार्च १ तारिकका दिन विश्वभरि मनाइने यसदिवसको अवसरमा नेपालमा पनि “व्हीलचियर पहुँच हाम्रो हक, उपयुक्त व्हीलचियर हाम्रोअधिकार” भन्ने मुल नाराका साथ मनाइएको हो । १६ औँ अन्तर्राष्ट्रिय व्हीलचियर दिवसलाई सम्बोधन गर्नुहुदै प्रमुख अतिथि समेत रहनुभएका निवर्तमान मन्त्री आचार्यले नेपालमै व्हीलचियर उत्पादनका लागि सरकारले योजनाबद्द रुपमा काम गर्ने प्रतिबद्दता व्यक्त गर्नुभएको थियो । १६ औँ अन्तर्राष्ट्रिय व्हीलचियर दिवसमा सयौँ व्हीलचियर प्रयोगकर्ता अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुले विभिन्न नारा लेखिएका पेलेकार्ड बोकेर टुडिखेल परिक्रमा गरेका थिए ।

 राष्ट्रिय ह्विलचियर बास्केटलमा पुरुषतर्फ एपीएफ र महिलातर्फ सुदुरपश्चिम च्याम्पियन ।

२२ फागुन २०८०, पोखरा । नबराज सोती ।

पोखरामा भएको विकास शिल्ड राष्ट्रिय ह्विलचियर बास्केटबल च्याम्पियनसिपको उपाधि सशस्त्र प्रहरी बलको एपीएफ क्लब र सुदुरपश्चिम प्रदेशले जितेका छन् ।

पोखरा रंगशालाको बास्केटबल कोर्टमा भएको फाइनल खेलमा एपीएफले अर्को विभागीय टोली नेपाली सेनाको त्रिभुवन आर्मीलाई र सुदुरपश्चिमले लुम्बिनी प्रदेशलाई पराजित गर्दै उपाधि जितेका हुन् । निकै रोमाञ्चक फाइनल खेलमा एपीएफले आर्मीलाई २९–२८ स्कोरले पराजित गरेको हो । लुम्बिनीलाई हराउँदै बाग्मती प्रदेशले तेस्रो स्थान प्राप्त गर्न सफल भयो । महिलातर्फको फाइनल खेलमा सुदुरपश्चिमले लुम्बिनीलाई हराउँदै उपाधि जितेको छ । सुदूरपश्चिमले लुम्बिनीलाई ८–४ स्कोरले जित हात पारेको हो । बाग्मतीलाई कोशी प्रदेशले पराजित गर्दै तेस्रो स्थान पक्का गरेको छ । प्रतियोगितामा महिला पुरुष दुवै विधाका विजेता, उपविजेता र तेस्रो हुने टोलीले क्रमशः ५० हजार, ४० हजार र ३० हजार रुपैयाँसहित ट्रफी, मेडल र प्रमाणपत्र प्राप्त गरेका छन् । सुन्दर ढोका साथी सेवाका संस्थापक कार्यकारी निर्देशक स्वर्गिय विकास अधिकारीको स्मृतिमा प्रतियोगिता आयोजना गरिएको आयोजक सस्थाले जनाएको छ ।