फलफुल तथा तरकारी मूल्य शृङ्खला विकास आयोजना
कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय
फोन: +९७७ १ ५०१०२०६
www.np.undp.org/content/nepal/en/home/projects/vcdp/
क. भूमिका:

नेपाल एउटा कृषि प्रधान देश, जहाँ ६५% जनताको मूल जीवन-आधार कृषि हो र हाल कूल गार्दो उत्पादनको करिब २८% हिस्सा कृषि क्षेत्रबाट लागू गरिएको छ। जनसङ्ख्याको दूरावर्तन हिस्सलाई रोजगारी दिन सकिने, अन्य व्यवसाय (उद्योग, कल, काराखाना, व्यापार, पर्यटन आदि) मा भन्दा न्यून लगानीमा व्यवसाय सञ्चालन गर्न सकिने, तुलनात्मक लाभका र माध्यमिक अवसर भएका देशको आदि विकासका माध्यममा विकासका लागि कृषि क्षेत्रले अहम भूमिका खेल्न सकदछ। त्यसैले हालको व्यवस्थामा हाम्रो देशको समग्र विकासका लागि कृषि क्षेत्रले अहम्भूमिका खेल्न सक्दछ। त्यसैले हालको अिस्थामा हाम्रो देशको समग्र विकासका लागि कृषि क्षेत्रले अहम भूमिका खेल्न सक्दछ।
यो सबै कुराहरूले गरी हाम्रो जस्तो कृप्ण प्रधान देखभाल कृप्ण विकास अनि खाद्य तथा पोषण सुरक्षाको सातलाई गर्नेछ र सहभागिताको लागि कृप्ण विकासलाई ग्रामीण विकासको मुख्य आधारका रूपमा लिन जस्तै भएको हो।

यो आदि सातलाई आत्मसात गर्दै राज्यको पुनःसंरचनापूर्ति स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ माफैत कृप्ण विकासको जिम्मेदारी स्थानीय तहलाई सुधारित छ र सो ऐसो कै तै पकाट आधार बन्ने सक्ने पाइन सकेको छ। त्यसकारण यस आलेखमा गाउँपालिका तथा नगरपालिकाहरूको कृप्ण विकास कार्यक्रमले साथकै पाउन सक्ने देखिन्छ। त्यसकारण यस आलेखमा गाउँपालिका तथा नगरपालिकाहरूको कृप्ण विकासका लागि स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ ले गरेको व्यवस्थालाई जस्तै को तत्काल र सो अनुसार पालिकाहरूले गर्दै पनि मुख्य कार्यहरू व्यवस्थित एवं प्रभावितको बनाउन तसले तेवा पुर्याउँछ भन्ने आशा गरिएको हो।

ख. गाउँपालिका तथा नगरपालिकाहरूको कृप्ण विकास सम्बन्धी काम, कॉर्टव्य र अधिकार:
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ - परिच्छेद-३

गाउँपालिका तथा नगरपालिकाको काम, कॉर्टव्य र अधिकार

११. गाउँपालिका तथा नगरपालिकाको अधिकार:

(१) गाउँपालिका तथा नगरपालिकाको एकल अधिकार संविधानको अनुसार - ८ मा उल्लेख भए बमोजिम हुनेछ।

(२) उपदफा (१) को सर्वमात्र तत्कालिन प्रतिकूल असर नपर्न गरी गाउँपालिका तथा नगरपालिकाको काम, कॉर्टव्य र अधिकार देखाउन बमोजिम हुनेछ:

ख. सहकारी संस्था:

(१) सहकारी संस्था सम्बन्धी स्थानीय नीति, कानून, मापदंडको निर्माण, कार्यान्वयन र नियमन;

(२) सम्बन्धित गाउँपालिका तथा नगरपालिकाको भौगोलिक क्षेत्रमा संचालन हुने सहकारी संस्थाको दर्ता, अनुमति, खारेजी र विवेचना,

(३) सहकारी व्यवसाय तथा धारा परिचालन सम्बन्धी स्थानीय मापदंड निर्धारण र नियमन;

(४) सहकारी सम्बन्धी राष्ट्रिय, केन्द्रीय, विषयभूत, प्रादेशिक र स्थानीय संहिता संस्थासँग समन्वय र सहकार्य;

(५) सहकारी सम्बन्धी स्थानीय तथापि व्यवस्थापन र अध्ययन अनुसन्धान,

(६) स्थानीय सहकारी संस्थाको क्षेत्र अभिवृद्धि,

(७) स्थानीय सहकारी क्षेत्रको प्रवर्तित, परिचालन र विकास।
घ) स्थानीय कर, सेवा शुल्क तथा दस्तुर
जगमा राजिष्ट्रेशन शुल्क, भूमिकर (मालपोत संकलन)
च) स्थानीय तथ्याङ्क र अभिलेख संकलन
छ) स्थानीय स्तरका विकास आयोजना तथा परियोजना
ज) स्थानीय बजार व्यवस्थापन, वातावरण संरक्षण र जैविक विविधता
(१) स्थानीय व्यापार, वस्तुको माग, आपूर्ति तथा अनुगमन, उपभोक्ता अधिकार तथा हित सम्बन्धी नीति, कानून, मापदण्ड, कार्यान्वयन र अनुगमन,
(२) बजार तथा हाट बजार व्यवस्थापन,
(३) स्थानीय वस्तुहरूको उत्पादन, आपूर्ति तथा निकासी प्रक्षेपण, मूल्य निर्धारण र अनुगमन,
(४) स्थानीय व्यापार र वाणिज्य सम्बन्धी पूर्वाधार निर्णय,
(५) स्थानीय वस्तु र सेवा व्यापारको मूल्य तथा गुणात्मकको अनुगमन र निर्णय,
(६) स्थानीयस्तरका व्यापारीक फर्मको दर्ता, अनुमति, नवीकरण, खारेज, अनुगमन र निर्णय,
(७) स्थानीय व्यापारको तथ्याङ्क प्रणाली र अध्ययन अनुसन्धान,
(८) निजी तथा गैरसरकारी क्षेत्रसेत  समन्वय र सहकार्य,
(९) स्थानीय व्यापार प्रबंधन, सहजिकरण र निर्णय,
(१०) स्थानीय बौद्धिक सम्पत्तिको संरक्षण, प्रबंधन र अभिलेखाङ्कन,
(११) उपभोक्ता सघेतना अभिलेख, लक्षित उपभोक्ताको लगत व्यवस्थापन र स्थानीय वस्तु तथा सेवाको गणुस्तर परीक्षण,
(१२) वातावरण संरक्षण र जैविक विविधता सम्बन्धी स्थानीय नीति, कानून, मापदण्ड, योजना तर्जुमा तथा त्यसको कार्यान्वयन, अनुगमन र निर्णय,
(१३) स्थानीय स्तरमा वातावरणीय जोखिम न्यूनीकरण
(१४) स्थानीय स्तरमा जनस्वास्थ्यमा प्रतिकूल असर पर्ने किसिमका उपभोग्य वस्तुको बेचविधि र उपभोग तथा वातावरणीय प्रदूषण र हानिकारक पदार्थहरूको नियन्त्रण, अनुगमन तथा निर्णय,
(१५) स्थानीयस्तरमा न्यून कार्बनमूडी तथा वातावरणमै विकास अवलम्बन,
(१६) स्थानीयस्तरमा हरित क्षेत्रको संरक्षण र प्रबंधन,
(१७) स्थानीयस्तरमा वातावरण संरक्षण क्षेत्र निर्धारण र व्यवस्थापन,
(१९) स्थानीय बजार व्यवस्थापन, वातावरण संरक्षण र जैविक विविधता सम्बन्धी अन्य कार्य।

ढ. स्थानीय सडक, ग्रामीण सडक, कृषि सडक र सिंचाई

१) स्थानीय, ग्रामीण तथा कृषि सडक र सिंचाई सम्बन्धी नीति, कानून, मापदंड तथा सो सम्बन्धी योजना तर्जुमा, कार्यान्वयन, अनुगमन र नियमन,

२) स्थानीय कृषि सडक, झोलुङ्गे पूल, पुलेसा, सिंचाई र तटबन्धन सम्बन्धी गुरूरर्थीनाको तर्जुमा, कार्यान्वयन, मर्मत, सम्बार र नियमन,

३) स्थानीय स्तरमा सिंचाई प्रणालीको निर्माण, सञ्चालन, रेखदेख, मर्मत सम्भार, स्तरोन्नति, अनुगमन र नियमन,

५) स्थानीय सडक, ग्रामीण सडक, कृषि सडक सम्बन्धी अन्य कार्य।

ढ. स्थानीय अभिलेख व्यवस्थापन

ढ. जग्गा धनी दर्ता प्रभावणुली वितरण

ण. कृषि तथा पशुपालन, कृषि उत्पादन व्यवस्थापन, पशु स्वास्थ्य, सहकार

१) कृषि तथा पशुपालन, कृषि उत्पादन व्यवस्थापन र पशु स्वास्थ्य सम्बन्धी स्थानीय नीति, कानून, मापदंड, योजना, कार्यान्वयन, अनुगमन र नियमन,

२) कृषि तथा पशुपनिछ बजार सूचना, बजार तथा हाटबजारको पूर्वाधार निर्माण, साना सिंचाई निर्माण, तालिम, प्रविधि प्रसार, प्रविधिक टेबा, कृषि सामग्री आपूर्ति र कृषक क्षमता विकास कार्यक्रमको सञ्चालन, अनुगमन र नियमन,

३) कृषि तथा पशुपनिछजन्य प्राकृतिक प्रकोप तथा महामारी रोगको नियन्त्रण,

४) पशुपनिछ चिकित्सा सेवाको व्यवस्थापन,

५) कृषि वातावरण संरक्षण तथा जैविक विविधता संरक्षण र प्रवर्धन,

६) पशुपनिछ सूचना पर्यावरणको विकास र व्यवस्थापन,

७) उच्च मूल्ययुक्त कृषिजन्य वस्तुको प्रवर्धन, विकास तथा बजारीकरण,

८) स्थानीय चरण तथा खर्च विकास र व्यवस्थापन,

९) पशुआहारको गणनिष्ट्र नियमन,

१०) स्थानीयस्तरमा पशुपनिछ सम्बन्धी तथ्याङ्कको व्यवस्थापन र सूचना प्रणाली,

११) पशुवधालाला र शीत भण्डारणको व्यवस्थापन र नियमन,

१२) पशुपनिछ सम्बन्धी बीमा र काम सहजीकरण,

१३) पशुपालन तथा पशु स्वास्थ्य सम्बन्धी अन्य कार्य।

ढ. कृषि प्रसारको व्यवस्थापन, सञ्चालन र नियन्त्रण
(१) कृषि प्रसार सम्बन्धी स्थानीय नीति, कानून, मापदंड, योजना, कार्यान्वयन, अनुगमन र नियमन,
(२) कृषि प्रसार तथा जनशक्तिको प्रश्नांश, व्यवस्थापन र परिचालन,
(३) कृषकहरूको क्षेत्रमा अभिवृद्धि, प्राविधिक सेवा, टेक्नो, सीप विकास र सशक्तीकरण,
(४) कृषि वीआईजन, नशल, मलखाद र रसायन तथा औषधीहरूको आपूर्ति, उपयोग र नियमन,
(५) कृषि समूह, कृषि सहकारी र कृषि सम्बन्धी स्थानीय संस्थाहरूको समन्वय, व्यवस्थापन र नियमन,
(६) स्थानीय स्तरमा कृषि सम्बन्धी प्रविधिको संरक्षण र हस्तान्तरण,
(७) कृषि सम्बन्धी सूचनाको प्रचारप्रसार,
(८) स्थानीय स्तरको स्रोत के खराब को विकास र व्यवस्थापन,
(९) पानी संरक्षण र जलाधार व्यिस्थापन,
(१०) जलाधार, खन्नु, खानी तथा खतन जपाधिको संरक्षण,

प. जलाधार, वन्यजन्तु, खानी तथा खिलज पद्धति को संरक्षण
(१) जलाधार, . . . . . . . समबन्धी स्थानीय नीति, कानून, मापदंड तथा योजनाको कार्यान्वयन र नियमन,
(२) पानी मुहानको संरक्षण,
(३) सामुदायिक भू-संरक्षण र सो मा आधारित आय आर्जन कार्यक्रम,
(४) भू-संरक्षण र जलाधार व्यवस्थापनजन्य सामुदायिक अनुकूलन,

(३) गाउँपालिका तथा नगरपालिकाले सदृ तथा प्रदेश्रेखनको सहकार्यमा प्रयोग गर्न साझा अधिकार संविधानको अनुसूची-९ मा उल्लेख भएको देखिएको हुनेछ।
(४) उपदफा (३) को सर्वसामान्यतमा प्रतिकूल असर नपने गरी देखायो विषयमा सदृ तथा प्रदेश कानूनको अधिनमा रही गाउँपालिका तथा नगरपालिकाको काम, कर्त्य र अधिकार देखाय भन्ति हुनेछ:

ग. विद्युत, खाने-पनी तथा सिंचाई जस्ता सेवाहरू
(३) स्थानीय साना सतह तथा भूमिगत सिंचाई प्रणालीको सञ्चालन तथा भर्ती सम्भार, सेवा शुल्क निर्धारण र सञ्चालन समबन्धी व्यवस्थापन।

च. सामाजिक सुरक्षा र गरीबी निवारण
(१) सामाजिक सुरक्षा तथा गरीबी निवारण समबन्धी स्थानीय नीति, कानून, मापदंड, नियमन र अध्ययन अनुसन्धान,
(२) लक्षित समूह समबन्धी स्थानीय योजना, कार्यक्रम, सोत परिचालन र व्यवस्थापन,
(३) सामाजिक सुरक्षाको कार्यान्वयनको लागि सदृ, प्रदेश र स्थानीय सदृ संस्थान्त सम्बन्धी संबंध, समन्वय र सहकार्य,
(४) सामाजिक सुरक्षा सम्बन्धी स्थानीयता तथ्याङ्क र सूचना व्यवस्थापन,
(५) गरीब घरपरिवार परिचय सम्बन्धी स्थानीय सर्वेक्षण, सूचना व्यवस्थापन र नियमन,
(६) स्थानीय सामाजिक सुरक्षा योजना र व्यवस्थापन।

ञ. सुकृम्बासी व्यवस्थापन
(१) सुकृम्बासीको पहचान र अभिलेख व्यवस्थापन,
(२) सुकृम्बासी सम्बन्धी जिविको पालन र बसोबास व्यवस्थापन।

(५) उपदफा (४) र (३) मा उल्लेखित अधिकारका अतिरिक्त गाउँपालिका तथा नगरपालिकाको अन्य काम, कर्त्तव्य र अधिकार देहात बमोजिम हुनेछः-

क. भूमि व्यवस्थापन
(१) सड़कीय तथा प्रदेश कानूनको अधीनमा रही स्थानीयस्तरको भू उपयोग नीति, योजना, कार्यक्रम तर्जुमा र कार्यान्वयन,
(२) सड़कीय तथा प्रदेश कानूनको अधीनमा रही व्यवस्थित बस्ती विकासका कार्यक्रमको तर्जुमा र कार्यान्वयन, एकीकृत वस्ती विकासका लागि जग्गाको एकीकरण तथा जग्गा विकास र व्यवस्थापन,
(३) स्थानीयस्तरमा अव्यवस्थित बसोबास व्यवस्थापन।

ग. वडातहबाट कृषि विकास कार्यक्रमः
पालिका तह तह कायहक्रम र पनेतै कृषि विकासका कार्यहरूलाई पनि जल्दी समेट्ने प्रयास गरेको छ, जुन निम्न अनुसार छः-

१२. वडा समितिको काम, कर्त्तव्य र अधिकार :
(१) वडा समितिको काम, कर्त्तव्य र अधिकार कार्यपालिकाले तोके बमोजिम हुनेछ।
(२) उपदफा (१) बमोजिम कार्यपालिकाले वडा समितिको काम, कर्त्तव्य र अधिकार तोक्दा कम्तीमा देहात बमोजिम हुने गरी तोक्नु पर्ने छः

क. वडाभित्रका योजना तर्जुमा, कार्यान्वयन तथा अनुगमन
(१) सहभागितामूलक योजना तर्जुमा प्रणाली अनुसार बस्ती र टोलस्तरबाट योजनालाई तर्जुमा प्रक्रिया अवलम्बन गरी बस्ती तथा टोलस्तरीय योजनाको माग सहकर, प्राथमिककरण तथा छानौट गर्न,
(2) टोल विकास संस्थाको गठन र परिचालन तथा वडाभित्र सञ्चालन हुने योजनाहरूका लागि उपभोक्ता समितिको गठन तथा सोको अनुमगन गरेँ।

(3) वडाभित्रका योजना तथा भौतिक पूर्वधारको संरक्षण, मर्मत सम्भार, रेखदेख तथा व्यवस्थापन गरेँ।

ख. तथ्याङ्क अद्यावधिक तथा संरक्षण

ग. विकास कार्य

(6) पोषण कार्यक्रमको सञ्चालन तथा समन्वय गरेँ।
(10) वडास्तीरीय सामुदायिक धाराको प्रबन्ध, कुवा, इनार तथा पोखरीको निर्माण, संरक्षण र गण्य स्थान नियमन गरेँ।
(12) कृषि तथा फलफुल नरसङ्गको स्थापना, समन्वय र प्रवर्धन तथा वडास्तीरीय अगुवा कृषक तालिमको अभिमुखीकरण गरेँ।
(13) कृषि बीउ विज्ञ, मल तथा औषधीको माग, संरक्षण गरेँ।
(14) कृषिका लागेर रोगहरूको निवरण संरक्षण गरेँ।
(15) पशुपन्निव विकास तथा छाडा घामाहयोको व्यवस्थापन,
(16) वडाभित्रको मन्दिर क्षेत्र संरक्षण तथा व्यवस्थापन गरेँ।
(31) वडाभित्रको सामुदायिक वन, जनजाति सम्पदा र जैविक विविधताको संरक्षण र प्रवर्धन गरेँ।
(38) वडा, टोल, बस्तोस्तरमा हरियाली क्षेत्र बिस्तार गरेँ, गराउने,
(39) वडालाई वातावरण मैत्री बनाउने,
(40) प्राङ्गणार्थक कृषि .......... जस्ता प्रवर्धननालग्ने कार्यहरू गरेँ, गराउने,
(41) वडाभित्र घरबास पर्याटन (होम स्टेस्ट) कार्यक्रम प्रवर्धन गरेँ।

घ. नियमन कार्य:

(3) खाद्यान्न, माछा, मासु, तरकारी, फलफुल, पेय पदार्थ तथा उपभोक्ता संगणकीको गुणस्तर र मूल्यसूची अनुगमन गरी उपभोक्ता हित संरक्षण गरेँ।
(4) वडाभित्रका उद्योग धन्दा र व्यवसायको प्रवर्धन गरी लगात राखे,
(5) हाट बजारको व्यवस्थापन गरेँ, गराउने।

घ. योजना तर्जुमा:

फलफुल तथा तरकारी मूल्य शृङ्खला विकास आयोजना
योजनावधार विकास र व्यवस्थित सेवा प्रवाहका लागि बढाइए पालिकाको दीर्घकालिन नीति, रणनीति तथा आवश्यक योजना बनाई अवधि बढ्नु पर्ने हुन्छ। यसका लागि स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले गरेको व्यवस्था निम्न अनुसार छ:

परिच्छेद-६ योजना तर्जुमा तथा कार्यान्वयन:

२४. योजना बनाई कार्यान्वयन गर्नः

(१) गाउँपालिका तथा नगरपालिकाले आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्रको विषयमा स्थानीयस्तरको विकासका लागि आवधिक, वारिस्क, रणनीतिगत विषय क्षेत्रमा मध्यकालिन नीति र दीर्घकालिन विकास योजना बनाई लागू गर्नु पर्नेछ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम योजना बनाउँदा नेपाल सरकार र प्रदेश सरकारको नीति, लक्ष्य, उददेश्य, समयसीमा र प्रक्रियासेगुना अनुकूल ढुंगे गरी सुसम्बन्धण, वातावरण, बालैजी, जलवायु परिवर्तन अनुकूलन, विपद व्यवस्थापन, लैडूगीक तथा सामाजिक समावेशिकरण जस्ता अन्तरसम्बन्धित विषयलाई ध्यान दिनु पर्नेछ।

(३) गाउँपालिका तथा नगरपालिकाले उपदफा (१) बमोजिमको योजना बनाउँदा देहायका विषयलाई प्राथमिकता दिनु पर्नेछ भने:

(क) आर्थिक विकास तथा गरिबी निवारणमा प्रत्यक्ष योगदान पुग्ने,
(ख) उप्पादनमूलक तथा छिटो प्रतिफल प्राप्त गर्न सक्ने,
(ग) जनताको जीवनस्तर, आपदानी र रोजगार बढ्ने,
(घ) स्थानीय बासिन्दाहरूको सहभागिता बढ्ने, स्वयं सेवा परिवारण गर्न सकिने तथा लागू कर्ता लाग्ने,
(ङ) स्थानीय सौत, साथर र सीपको अधिकतम प्रयोग हुने,
(च) महिला, बालबालिका तथा पिछडिएको बाटो, व्यय र समुदायलाई प्रत्यक्ष लाभ पुग्ने,
(छ) लैडूगीक सामाजिक समावेशिकरण अभिवृद्धि हुने,
(ज) दिग्गज विकास, वातावरणीय संरक्षण तथा सम्बद्ध गर्न सघाउ पुर्याउने।

ढ. उपसंहारः

छोटकरिमा भन्नु पदाङ्ग गाउँ तथा नगरपालिकाहरूले कृषि विकासका लागि लिम्न मुख्य कामहरू गर्नु पर्ने भएको छ:

• बीउ, बेनी तथा नशल सुधार (सांदे, रांगो, बोका), मौरी घार, च्याउ बीउ आदिका लागि श्रेणकेन्द्र व्यवस्थापन,
• मल बीउ आपूर्ति व्यवस्थापनको लागि एनिमेट स्थापना तथा प्रवर्धन,
• प्राविधिक प्रमाणीकरण तथा अवलंबन प्रवर्तक द्वारा (उन्नत खेती तथा पशुपंजी पालनको लागि प्राविधिक सरसलाह तथा सेवा टेवा),

• कृषि विकासका लागि पूर्वीधारिक विकास (जस्तै सिंचाई, कृषि सडक, हाट बजार, संकलन केन्द्र, प्रशोधन तथा भण्डारण घर, सञ्चार आदि),

• कृषि सामग्री (उन्नत बीउ विजन, नश्ल, मलखाद, विषाढी, औषधी, कृषि औजार उपकरण, मेमसहदी आदि) को व्यवस्थापन,

• प्राविधिक तथा प्रयोगशाला सेवा टेवा। प्राविधिक सेवा टेवा अन्तर्गत कृषि समूह तथा सहकारीहरूको आवधिक योजना र वार्षिक कार्यक्रम निर्माणमा समेत सहयोग गर्नु पर्ने,

• खाद्यपदार्थहरूको कृषि-प्रौद्योगिकी नियन्त्रण तथा नियमनकारी कार्य,

• कृषि विकासमा संगठन जनशक्तिको स्वास्थ्यको सुसाइटी, किसान, कृषि समूह, सहकारी आदिको क्षमता विकास तथा पुनर्ताजीकरण,

यस हिसाबले हेदाहै कृषि विकासका लागि गराउँ पालिका तथा नगरपालिकाहरूको नृत्यादि महत्त्वपूर्ण छ । जुन कुरा स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ ले निर्देशित गरेको कुरा माध्यम उल्लेख गरिसकिएको छ । उपरोक्त क्रियाकलापहरू ठेकेदार सञ्चालन गरी कृषि विकासमा अथातील स्पाइन्टरण गर्दै किसानहरूको जीवनस्तरमा सुधार गर्न, देशलाई मुख्य कृषि उपजहरू आत्मनिर्भर बनाउन र तुलनात्मक लाभका बाली (मुख्यतः तरकारी तथा फलफुल बालीहरू) तथा वस्तुहरूको निर्यात प्रवर्तक गराउँ देशको आर्थिक सम्रृद्धि हासिल गर्नका लागि पालिकाहरूमा आवश्यक जनशक्ति र सो जनशक्तिको प्रभावकारीता तथा कार्यक्षेत्रका बढाउने उपायकारामा अधिक बढ़िन जस्ती छ ।

सम्पर्क:
फलफुल तथा तरकारी मूल्य शृङ्खला विकास आयोजना
कृषि विभाग, हरिहरभवन
फोन: +९७७ १ ५०१०२०६
www.np.undp.org/content/nepal/en/home/projects/vcdp/