भरतपुर महानगरपालिका सहकारी ऐन, २०७५

नगर सभावाद स्वीकृत मिति: २०७५/०३/१२
प्रमाणिकरण मिति: २०७५/०५/०४

२०७५ सालका ऐन नं. ४

प्रस्तावना: सहकारी मूल्य, मान्यता र सिद्धान्त अनुरूप स्थानीय स्तरमा छाः रहेको पूँजी, प्रबिधि तथा प्रतिभालाई स्वायत्तम र पारस्परिकताका आधारमा एकीकृत गर्दै सदस्यहरूको आर्थिक, सामाजिक तथा साँस्कृतिक उन्नयन गर्न, समुदायमा आधारित, सदस्य केन्द्रित, लोकतान्त्रिक, स्वायत्त र सुशासित संगठनको धारणा सहकारी संस्थाहरूको प्रवर्धन गर्दै, सहकारी खेती, उद्योग र वस्तु तथा सेवा व्यवसायका माध्यममा सामाजिक न्यायसः आधारमा आत्मनिर्भर, तीन एवं दिनो रूपमा स्थानीय अर्थतन्त्रलाई सुदृढ बनाउन सहकारी संग संस्थाहरूको दर्ता, सञ्चालन एवं नियमन सम्बन्धी व्यवस्थागर्न वाच्चनीय भएको, स्थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ को दफा १०२ (१) बमोजिम भरतपुर महानगरपालिकाको नगरसभाले "भरतपुर महानगरपालिकाको सहकारी ऐन, २०७४" लाई परिवर्तन गरी यो ऐन बनाएको छ।

परिच्छेद-१
प्रारम्भिक

१. संक्षिप्त नाम र प्रारम्भ : (१) यस ऐनको नाम "भरतपुर महानगरपालिकाको सहकारी ऐन, २०७५" रहेको छ।
   (२) यो ऐन तुरुत्र प्रारम्भ हुनेछ।

२. परिभाषा: विषय वा प्रसंगले अर्को अर्थ नलागेमा यस ऐनमा,
   (क) "अन्तरिक कार्यविधि" भनाले सहकारी संस्थाले दफा १८ बमोजिम बनाएको अन्तरिक कार्यविधि सम्झनुपर्छ।
   (ख) "कसूर" भनाले दफा ७९ बमोजिमको कसूर सम्झनुपर्छ।
   (ग) "तोकिएको" वा "तोकिए बमोजिम" भनाले यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियममा तोकिएको वा तोकिए बमोजिम सम्झनुपर्छ।
   (घ) "परिवार" भनाले सदस्यको पति वा पत्नी, छोरा, बुहारी, छोरी, धर्मपुत्र, धर्मपुत्री, बाबु, आमा, सौतेनी आमा, सासु, समुर्य र आफूले पालन पोषण गर्न पर्ने दाजु, भाउजु, भाइ, बुहारी र दिदी, बहिनी सम्झनुपर्छ।
तर सो शब्दले अर्शावण्डा गरी वा मानो छुट्टै आ-आफनो पेशा व्यवसाय गरी बसेको परिवारको सदस्यतालाई जनाउँदै छैन।

(इ) "बर्चक" भनाले सदस्यले सहकारी संस्थामा जम्मा गरेको रकम सम्झनुपर्दछ।

(घ) "मन्त्रालय" भनाले सहकारी समन्वय विवाह हाँ पूर्वी मन्त्रालय सम्झनुपर्दछ।

(ञ) "सञ्चालन" भनाले सहकारी सम्बन्ध विवाह सम्झनुपर्दछ।

(ट) "विभाग" भनाले संघको सहकारी विभाग सम्झनुपर्दछ र सो शब्दले मन्त्रालयले सहकारी नियमन गर्न तोकेको महाशाखा समेतलाई जनाउँछ।

(ठ) "शैक्षा" भनाले सहकारी संस्थाको शैक्ष अंश सम्झनुपर्दछ।

(ट) "सञ्चालन" भनाले सहकारी समितिको सदस्य सम्झनुपर्दछ र सो शब्दले समितिको अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव र कोषाध्यक्ष समेतलाई जनाउँछ।

(ड) "संस्था" भनाले सहकारी संस्थाको सदस्यताप्राप्त गरेका व्यक्ति सम्झनुपर्दछ।

(ड) "संस्था" भनाले दफा ३० को उपदफा (१) बमोजिमको सञ्चालक समिति सम्झनुपर्दछ।

(ण) "सहकारी मूल्य" भनाले स्वावलम्ब, स्व-उत्तरदायित्व, लोकतन्त्र, समानता, समता, ऐक्यव्यवस्था, इमानदारिता, खुलास, सामाजिक उत्तरदायित्व तथा अनुक्रम हर्चाह लगायत अन्तरराष्ट्रीय मान्यता प्राप्त सहकारी सम्बन्ध मूल्य सम्झनुपर्दछ।

(त) "संस्थाको व्यवसाय" भनाले विनियममा व्यवस्था भए बमोजिम सञ्चालित व्यवसायिक क्रियालाप सम्झनुपर्दछ।
(३) "सहकारी सिद्धान्त" भनन्ति तथा खुला सदस्यता, सदस्यहरू लोकतान्त्रिक नियन्त्रण, सदस्यहरू आर्थिक सहभागिता, स्वयंतता र स्वतन्त्रता, शिक्षा, तालिम र सूचना, सहकारी-सहकारी बीच पारस्परिक सहयोग र समुदाय प्रतिको छासो लगायत अन्तरराष्ट्रिय मान्यता प्राप्त सहकारी सम्बन्धी सिद्धान्त सम्पन्न पूर्णै।

(४) "संस्था" भनन्ति दफा ३ बमोजिम गठन भए दफा ६ बमोजिम दता भएको विषयक र बहुउद्देश्य सहकारी संस्था सम्झनु पूर्णै।

(५) "साधारण सभा" भनन्ति सहकारी संस्थाको साधारण सभा सम्झनु पूर्णै।

(६) "प्राथमिक वृत्तीको कोश" भनन्ति शैक्षणिक पूजी र जगेडा कोष सम्झनु पूर्णै।

(७) "दर्ताले गरेको अधिकारी" भनन्ति दफा ६९ बमोजिमको दर्ताले गरेको अधिकारी सम्झनु पूर्णै।

(८) "मूल ऐन" भनन्ति नेपालको संस्थापन सहकारी ऐन, २०७४ सम्झनु पूर्णै।

(९) "संघहरू" भनन्ति मूल ऐन बमोजिम गठित संघहरूलाई सम्झनु पूर्णै।

(१०) "व्यवस्थापक वा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत" भनन्ति संघ/संस्थाको व्यवस्थापक राज्यमद्वारी प्राप्त कर्मचारी सम्झनु पूर्णै।

(११) "सहकारी विकास समिति" भनन्ति महानगरले सहकारी विकास र विकासका लागि गठन गरिएको समिति सम्झनु पूर्णै।

परिच्छेद-२
सहकारी संस्थाको गठन तथा दर्ता

३. संस्थाको गठन : (१) क्रमितमा तीस जना नेपाली नागरिकहरू आपसमा मिली विषयक र बहुउद्देश्य सहकारी संस्था गठन गरेको सम्झनेछ।

(२) उदाहरण (१) मा जुनमुकै खुसलाई भएता पनि तोकिए बमोजिम योयिता पुर्खा श्रमिक, पुर्खा, कृषक लगायतले आफू श्रम र सीमा आधारित भए व्यवसाय गरेको सहकारी संस्थाको हकमा पनि जना नेपाली नागरिकहरू भए पनि संस्था गठन गरेको सम्झनेछै। तर यससँग भएको सस्थाले बचत तथा धारण गर्नु लागेछ।

(३) यस दफा अन्यत्र जुनमुकै खुसलाई भए तापन नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार, स्थानीय तह र त्यस्ता सरकार र तहसको अनुसार र स्थानीयवादी संचालित विचारालय, विश्वविद्यालय र संगठित संस्थाबाट पारग्राहितमाइ पाउने पदमा वहाँ रहेका क्रमितमा एकसय जना कर्मचारी, शिक्षक र प्राध्यापकहरुले
आपसमा मिली प्रचलित कानून बमोजिम दर्ता भएको आफ्नो पेशागत संगठनका आधारमा सदस्यता, प्रतिनिधित्व र सेवा संचालनमा तोकिए बमोजिमका शर्त बन्देजहुँै पालना गरेको गरी संस्था गठन गर्न सकिएको छ।

तर एकस्य जनाभन्दा कम संख्या से हो एउटै कार्यालयका कम्तीमा तीसजना कम्चारी, शिक्षक वा प्राध्यापकहरूले आपसमा मिली सदस्यता, प्रतिनिधित्व र सेवा संचालनमा तोकिए बमोजिमका शर्त बन्देजहुँै पालना गर्न गरी संस्था गठन गर्न सकिएको छ।

(४) यस दफामा अन्यत्र जुनसै कुरा लेखिएको भए तापिन कुनै समान प्रकृतिको व्यवसायिक संघमा आबाद रहेका कम्तीमा एकसै जना व्यवसायीहरूले आपसमा मिली प्रचलित कानून बमोजिम दर्ता भएको आफ्नो व्यवसायिक संघका आधारमा सदस्यता, प्रतिनिधित्व र सेवा संचालनमा तोकिए बमोजिमका शर्त बन्देजहुँै पालना गरेको गरी संस्था गठन गर्न सकिएको छ।

(५) सहकारी संस्थाले सदस्य सेवा केन्द्र खोल्न चाहेनसकिए बमोजिम सेवा केन्द्र संचालन अनुमति दिन सकिएको छ। तर कुनै सहकारी संस्थाहरूले एकीकरण भएको अवस्था एकीकरण भएका संस्थाहरूसँग नबड्ने गरी माग अनुसार सेवा केन्द्र स्वीकृति दिन सकिएको छ।

(६) यस दफा बमोजिम संस्था गठन गराै एक परिवार एक सदस्यका दर्ता उपदफा (१) या (२) मा उल्लिखित संख्या पुगेको हुन पन्नेछ। तर संस्था दर्ता भइसकेपछि एक परिवारका एकमात्र बढी व्यक्ति सो संस्थाको सदस्यता दिन वातिल पन्नेछ।

(७) उपदफा (१) मा जुनसै कुरा लेखिएको भए तापिन वातिल तथा ऋणको कारोबार गर्न संस्था गठन गर्दा कम्तीमा एकसै जना नेपाली नागरिकहरूले सहभागिता हुन पन्नेछ।

४. दर्ता नगरी सहकारी संस्था संचालन गर्न नहुनेको: कसैले पनि यस ऐन बमोजिम दर्ता नगरी सहकारी स्थापना तथा संचालन गर्न पाइने छ।

५. दर्ताको लागि दरखास्त दिनु पनेको: (१) यस ऐन बमोजिम गठन भएका सहकारी संस्थाले दर्ताको लागि दर्ता गर्न अधिकारी समक्ष अनुसूची -१ को ढाँचा दरखास्त दिनु पनेछ।

(२) उपदफा (१) बमोजिमको दरखास्त साथ देखाय बमोजिमका कागजातहरू संलग्न गर्न पन्नेछ :–
(क) सहकारी संस्थाको प्रस्तावित विनियम,

(ख) सहकारी संस्था सञ्चालनको सम्बन्धित अध्ययन प्रतिवेदन,

(ग) सदस्यले लिन स्वीकार गरेको शेयर संख्या र शेयर रकमको विवरण।

(घ) तोिकिए बमोजिम सहकारी संस्था गठन आवश्यकताको अध्ययन प्रतिवेदन।

६. दर्ता गर्नु परेँ : (१) दफा ५ को उपदफा (१) बमोजिम प्राप्त दर्खास्त सहितको कागजातहरु छानबिन गर्दा देहात बमोजिम भएको पाइएमा दर्ता गर्ने अधिकारीले दर्खास्त परेको मितिले तीस दिनभित्र त्यस्तो सहकारी संस्था दर्ता गरी अनुसूची - २ को ढाँचामा दर्ता प्रमाणपत्र दिनु परेछ।

(क) दर्खास्त साथ पेश भएको विनियम यो ऐन तथा ध्वस ऐन अन्तर्गत बनेको नियम बमोजिम रहेको,

(ख) प्रस्तावित सहकारी संस्था सहकारी मूल्य, मान्यता र सिद्धांत अनुसार सञ्चालन हुन सकेको आधार रहेको,

(ग) सहकारी संस्था समुदायमा आधारित एवम् सदस्य केन्द्रित भई सञ्चालन र नियन्त्रण हुनसकेको आधार रहेको,

(घ) तोिकिए बमोजिमको सहकारी संस्था गठन आवश्यकताको अध्ययन प्रतिवेदन।

(२) उपदफा (१) बमोजिम छानबिन गर्दा प्रस्तावित सहकारी संस्थाको विनियमको कुनै कुरा लागू गर्नु परेको देखि एका दर्ता गर्ने अधिकारीले त्यस्तो संशोधन गर्नुमा व्यनाउँ सुन्चालित प्राप्त भएको मितिले पन्ध्र दिनभित्र निवेदकलाई सूचना गर्नु परेछ।

(३) यस ऐनमा अन्तर्गत जुनेको कुरा लागू गर्ने भएको पाइएको ऐन ऐन प्रारम्भ हुँदैका बज्यत दर्ता भई सञ्चालनमा रहेको महानगरपालिकाभित्र कार्यक्षेत्र कायम गरिएको सहकारी संस्था यसै ऐन बमोजिम दर्ता भएको मानिनेछ।

(४) यस दफा बमोजिम सहकारी संस्था दर्ता गर्दा दर्ता गर्ने अधिकारीले त्यस्तो सहकारी संस्थाले पालना गर्नु परेको गरि कुनै शर्त तोकन सकेको शर्त दर्ता गर्नु परेछ।

(५) उपदफा (४) बमोजिम शर्त तोिकिएकोमा सोको पालना गर्नु सम्बन्धित सहकारी संस्थाको कर्तव्य हुनेछ।

(६) मूल ऐनमा व्यक्तिभए भएकोमा सोही बमोजिम र अन्य संस्था दर्ता र अध्यावधिक सम्बन्धी व्यवस्था तोिकिए बमोजिम हुनेछ।
७. दर्ता गर्न अस्वीकार गर्न सक्ने : (१) दफा ६ को उपदफा (१) मा उल्लिखित अवस्था
भएमा, सोही दफा बमोजिम विनियम संस्थाधिकरणले लागि सूचना दिएको अवधि भित्र
निवेदकले संस्थाधिकरण गर्न अस्वीकार गरेमा त्यस्तो सूचना पाएको मिति तीस दिन भित्र
बिनियम संस्थाधिकरण नगरपालिका बोका सूचना उल्लेख भए बमोजिम हुनेगरी विनियम संशोधन
नगरपालिका दर्ता गर्न अधिकारीले त्यस्तो सहकारी संस्था दर्ता गर्न अस्वीकार गर्न सक्नेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोजिम सहकारी संस्था दर्ता गर्न अस्वीकार गरेको दर्ता गर्न अधिकारीले
कारण खुलाई तीन दिन भित्र सोहो जानकारी सहकारी संस्था निवेदनलाई दिनु परेछ।

८. सहकारी संस्था संगठित संस्था हुने : (१) सहकारी संस्था अविचिन्तन
उत्तराधिकारियाले एक स्वशासित र संगठित संस्था हुनेछ।
(२) सहकारी संस्थाले काम कारावाहीको लागि एउटा छैप हुनेछ।
(३) सहकारी संस्थाले यस ऐनको अधीनमा रही व्यक्ति साथ चल अचल सम्पति
प्राप्त, उपभोग, विक्री र अन्य व्यवस्था गर्न सक्नेछ।
(४) सहकारी संस्थाले व्यक्ति सरह आफ्नो नामबाट नालिस उजार गर्न र सो उपर पनि
सोही नामबाट नालिस उजार लागन सक्नेछ।
(५) सहकारी संस्थाले व्यक्ति सरह कारार गर्न सक्नेछ।

९. सहकारी संस्थाको कार्यक्षेत्र : (१) दर्ता हुनाका बख्त दर्ताको संस्थाको कार्यक्षेत्र
देखाउ बमोजिम हुनेछ:
(क) बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्न संस्थाको हकमा एक वडा,
(ख) अन्य संस्थाको हकमा एक वडा वा देखाउका आधारमा तीन वडा (३) तयार सङ्कोच
(१) सदस्यहरूचिन स्वाभाविक अभ्यासको लागि आफ्नो साँझा वन्धन (क्रम्बन बताउँछ),
(२) व्यवसायिक स्थरमा सेवा साराण्य गर्न आवश्यक सदस्य संख्या,
(३) संस्था साराण्यमा सदस्यको सहभागितामूलक लोकतान्त्रिक नियन्त्रण काममा
हुने गरी पार गर्न स्थान
(२) उपदफा (१) मा जुनमुखकै कुरा लेखिएको भएतापि संस्थाले दर्ता भई व्यवसायिक
सेवा प्रारम्भ गरेको एक वर्ष पछि देखाउको आधारमा साधनको कार्यक्षेत्रसेतृ जोडीएको भौगोलिक क्षेत्र काममा रहने गरी आफ्नो कार्यक्षेत्र विस्तार गर्न सक्नेछ।
(क) संस्थाको व्यवसायिक क्रियाकलापको विकास क्रममा सदस्यता बढाउन
थप कार्य क्षेत्र आवश्यक परेको,
(ख) संस्थाको कार्य संचालनमा सदस्यको प्रवृत्त नियन्त्रण कायम राख्नुका रचनात्मक उपायहरू अवलंबन गरीएको।

(२) उपदान (१) र (२) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापि संस्थाको कार्यक्षेत्रका व्यवसायिक सेवा सञ्चालन नभएको वा जम्मा कारोबारको तोकिएको रकम वा अनुपात भन्दा कम रकम वा अनुपातको व्यवसायिक सेवा सञ्चालन भएको देखिएको खण्डमा दर्ता गर्नेका अधिकारिले व्यवसायिक सेवा सञ्चालन भएका व्यापार मात्र कार्यक्षेत्र कायम गर्नेका विनियम संशोधन गर्ने निर्देशण दिन सक्नेछ।

(३) उपदान (३) बमोजिम दर्ता गरेको अधिकारिले निर्देशण दिएको सहकारी संस्थाले एक वर्ष भित्र विनियम संशोधन गरी आफ्नो कार्यक्षेत्र पुन:निर्धारण गर्नुपरेछ।

(४) यस दफामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापि सहकारी संस्थाले स्वेच्छाका रूपमा जुनसुकै समय कार्यक्षेत्र घटाउने गरी पुनःनिर्धारण गर्ने विनियम संशोधन गर्न सक्नेछ।

(५) कार्यक्षेत्र पुन: निर्धारण सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ।

१०. जानकारी दिनुपयोगः एक स्थानीय तह भन्दा बढी कार्यक्षेत्र कायम राख्ने तथा भई महानगर (सांचे/संस्थाहरूले सञ्चालित सेवाको विवरण सहित महानगरका दर्ता गरेका अधिकारिलाई जानकारी दिइने) तोकिए बमोजिमका विवरण बुझाउनु परेछ।

११. विषयरूप आधारमा वर्गीकरणः (१) सहकारी संस्थाको वर्गीकरण देखि बमोजिम हुनेछ:

(क) उत्पादक संस्था: कृषि, रुग्ण, चिकित्सा, कर्म, उखु, फूल, फल्फुल, केका, तरकारी, जडिबुटी, मह, पशुपति, र माछालिएका संस्था, उत्पादन योजना समेतका आधारमा अन्य उत्पादनलाई रूपमा संस्थामा विभिन्न संस्था;

(ख) उपभोक्ता संस्था: उपभोक्ता (भण्डार, व्यवस्था, उपभोक्ता र सहकारी विविधता व्यवस्था विशेषका विवरण र प्राथमिक आवश्यकता एवम् सेवाको योजना समेतका आधारमा अन्य उपभोक्ता र संस्था;

(ग) श्रम र संस्था: हस्तकला, खाद्य परिवार, भोजनलाई एवम् स्वरोजगारीको योजना समेतका आधारमा अन्य श्रम आधारित संस्था;
(६) बहुउद्देशिक संस्थाः उत्पादन, उपभोग र ब्रह्म र सीमामा आधारित स्वरोजगारिका सेवा समेत सञ्चालन गर्न अन्य बहुमुखी संस्था ।

(२) उपदफा (६) को खण्ड (क), (ख) र (ग) मा उल्लेखित विषयविशेष्यकरण, आफू प्रचलन र अभ्यासको विकासक्रम समेतको आधारमा तोकिए बमोजिमका विषयहरू थप गर्न सकिनेछ ।

(३) उपदफा (६) र (२) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापमा उपदफा (६) बमोजिम अन्य संस्थाहरू गठन गर्न बाधा परेछेन ।

१२. कारोबार, व्यवसाय, उद्योग र परियोजना सञ्चालन गर्न सक्ने : (१) दफा ६ बमोजिम दर्ता प्रमाणपत्र प्राप्त गरेपछि संस्थाले आफू उद्योग प्राप्तिका लागि वस्तै नेको र विनियमको अधिनीमा रही आवश्यक कारोबार, व्यवसाय, उद्योग र परियोजना सञ्चालन गर्न सक्नेछ ।

(२) प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापमा संस्थाले उपदफा (६) बमोजिम कारोबार, व्यवसाय, उद्योग र परियोजना सञ्चालन गर्न छुट्टै संस्था दर्ता गरुँदै छ । तर त्यस्तो कारोबार, व्यवसाय, उद्योग र परियोजना सञ्चालन गर्न प्रचलित कानून बमोजिम अनुमतिपत्र, स्वीकृति र इजाजतपत्र लिनु पनि रहेको भने सो बमोजिम अनुमति पत्र, स्वीकृति र इजाजत पत्र लिए मात्र कारोबार, व्यवसाय, उद्योग र परियोजना सञ्चालन गर्नु परेछ ।

(३) उपदफा (२) बमोजिम संस्थाले प्रचलित कानून बमोजिम अधिकार पाएको निकाय र अधिकारीबाट अनुमति पत्र, स्वीकृति र इजाजत पत्र प्राप्त गरेमा पन्ध्र दिनभित्र सोको जानकारी दर्ता गरेमा अधिकारीलाई दिनु परेछ ।

(४) दुई र दुईभन्दा बढी संस्थाले संयुक्त र साझेदारीमा आफू उत्पादन र सेवाको बजारीकरणको लागि वस्तै एनको अधीनीमा रही आवश्यक कारोबार, व्यवसाय, उद्योग र परियोजना सञ्चालन गर्न सक्नेछन् ।

(५) उपदफा (५) बमोजिमको कारोबार, व्यवसाय, उद्योग र परियोजना सञ्चालन गर्न समबन्धी अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ ।

१३. दायित्व सीमित हुने : (१) सहकारी संस्थाको कारोबारको सम्बन्धमा सदस्यको दायित्व निजले खिरिद गरेको र खिरिद गर्न स्वीकार गरेको शेयरको अधिकतम रकमसम्म मात्र सीमित रहेको ।
(२) सहकारी संस्थाको नाममा "सहकारी" र नामको अन्त्यमा "लिमिटेड" भने शब्द राख्नु पर्नेछ।

१४. सहकारीको मूल्य, मान्यता र सिद्धान्त पालना गर्नुपर्ने: सहकारी संस्थाको गठन तथा सञ्चालन गर्दा सहकारीको मूल्य, मान्यता र सिद्धान्तको पालना गर्नु पर्नेछ।

परिच्छेद-३
संस्थाको उद्देश्य तथा कार्य

१५. संस्थाको उद्देश्य : कार्यक्षेत्रमा आधारित र सदस्य केन्द्रित भई आफ्नो सदस्यहरूको आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक उन्नयन गर्नु संस्थाको मुख्य उद्देश्य हुनेछ।

१६. संस्थाको कार्य : संस्थाको कार्यहरू देखाउँ बमोजिम हुनेछन्:

(क) सहकारीको मूल्य, मान्यता र सिद्धान्तहरूको पालना गर्न सर्दै समाधान गरेको गर्नु गराउने,

(ख) सदस्यहरूको हित प्रवर्धन गर्न गरी व्यवसायिक सेवाहरू प्रदान गर्ने,

(ग) सदस्यहरूलाई नियमित शिक्षा, तालिम र सूचना प्रदान गरेको गर्ने,

(घ) संस्थाले गर्न उत्पादन तथा सेवाको मापदण्ड निर्धारण गरी गुणस्तर सुधार, आर्थिक स्थापना र जोखिम व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्य गरेको गर्ने,

(ड) आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली लागू गरेको गर्ने,

(च) संस्थाको व्यवसायिक प्रवर्धन तथा विकास सम्बन्धी क्रियाकलापहरू सञ्चालन गरेको गर्ने,

(झ) मन्त्रालय, राजिस्तार, प्राविधिक राजिस्तार, स्थानीय तह र दर्ता गर्न गरी अधिकारीको निर्देशन पालना गरेको गराउने,

(ञ) संस्थाको व्यवसायीकरण, गुणस्तर विकास र सुसाधन काम राज्यका लागि विभिन्न राष्ट्रिय एवं अन्तरराष्ट्रिय संबंध विकासका लागि मूल ऐन बमोजिम गठित विभिन्न संघर्षमा आबद्ध हुने र प्रतिदिनित्व गराउने।

(ञञ) महानगरस्तरमा तोकिए बमोजिम स्थापना हुने सहकारी संजालमा आबद्धता जनाउने।

(ञञ) विनियममा उल्लिखित कार्यहरू गरेको गर्ने।

परिच्छेद-४
विनियम तथा आन्तरिक कार्यविधि

१७. विनियम बनाउनु पर्ने : (१) संस्थाले यो ऐन, यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियम, निर्देशिका, मापदण्ड र कार्यविधिको अधीनमा रही आफ्नो कार्य सञ्चालनको लागि
(२) उपदफा (१) बमोजिमको विनियम दर्ता गर्ने अधिकारीबाट स्वीकृत भए पछि लागू हुनेछ।

१८. आन्तरिक कार्यविधि बनाउन सक्ने: (१) संस्थाले यो ऐन, यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियम, विदेशिका, मापदंड, कार्यविधि र विनियमको अधीनमा रही आवश्यकता अनुसार आफ्नो आन्तरिक कार्यविधि बनाउन सक्नेछ।

(२) उपदफा (१) बमोजिमको आन्तरिक कार्यविधि सम्बन्धित संस्थाको साधारण सम्भाबाट अनुमोदन गरी दर्ता गर्ने अधिकारीलाई जानकारी गराउने छ।

१९. विनियम र आन्तरिक कार्यविधिमा शंघोधन : (१) संस्थाको साधारणसभाको कुल सदस्य संख्याको बहुमतबाट विनियम शंघोधन हुन सक्नेछ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम शंघोधन भएको विनियम दर्ता गर्ने अधिकारीबाट स्वीकृत भएपछि लागू हुनेछ।

(३) संस्थाको साधारणसभाको बहुमतबाट आन्तरिक कार्यविधि शंघोधन हुन सक्नेछ।

परिच्छेद-५

सदस्यता

२०. संस्थाको सदस्यता: (१) १६ वर्ष उमेर पूरा गरेका देखाय बमोजिमका नेपाली नागरिकहरु संस्थाको सदस्य हुन सक्नेछन्:

(क) संस्थाको कार्यक्षेत्रभित्र स्थायी बसोबास गरिरहेको,

(ख) संस्थाको विनियममा उल्लेखित शर्तहरुलाई पालना गर्न मन्त्री गरेको,

(ग) संस्थाको जिम्मेवारी पालना गर्न मन्त्री भएको,

(घ) संस्थाले गरेको कारोबारसँग प्रतिस्पर्धा हुने गरी कारोबार नगर्नेको,

(ड) संस्थाको सदस्यता तिन योग्य रहेको स्वाधीनता गरेको,

(ढ) संस्थाको कम्पनीमा एक शेयर खरीद गरेको।

(२) यस ऐनमा अन्तर्य हुनसुकै कुरा लेखिएको भएतापि नेपाल सरकार, प्रदेश सरकारका निकायको स्थानीय तहमा साथै संस्थाको कार्यक्षेत्र भिन्नका सामुदायिक वा सहकारी विधालय, गुटी, स्थानीय क्लब, स्थानीय तहमा गठन भएका उपभोक्ता समूहहरु संस्थाको सदस्य हुन बाधा पनि छैन।

(३) यस दफामा अन्तर्य हुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि स्वास्थ्य सहकारी
भरतपुर महानगरपालिका स्थानीय राज्यक कॉटल १ संख्या २, दिनित्त: २०७४/०५/व०
संस्थामा सहकारी संस्थाले सदस्यता लिन बाधा पर्ने छैन।

२१. सदस्यता प्राप्त गर्न निवेदन दिनु पनि: (१) संस्थाको सदस्यता लिन चाहने सम्बन्धित व्यक्तिले संस्थाको समिति समक्ष निवेदन दिनु परेछ।
(२) उपदफा (१) बमोजिम निवेदन पेको मितिले पैतिस दिनिभित्र समितिले यो ऐन, यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियम तथा विनियमको अधीनमा रही सदस्यता प्रदान गरेको नगर्न निर्णय गर्नु परेछ।
(३) उपदफा (२) बमोजिम निर्णय गर्दा समिति सदस्यता सदस्यता प्रदान गरेको निर्णय गरेका सोको कारण खोली सात दिनिभित्र निवेदकलाई जाणकारी गराउँ परेछ।
(४) उपदफा (३) बमोजिम जाणकारी पाएको मितिले तीस दिनिभित्र सम्बन्धित व्यक्तिले त्यस्तो संस्थानी सर्स्यता दर्ता गरेको अधिकारी समक्ष उजूर गर्न सकेको छ।
(५) उपदफा (४) बमोजिम प्राव सूचना गर्दा सदस्यता प्रदान गरेको सोको जाणकारी त्यस्तो संस्थालाई जाणकारी गराउनु परेछ।
(६) उपदफा (५) बमोजिम जाणकारी प्राप्त उजूरी छानविन गर्दा सदस्यता प्रदान गरेको सोको जाणकारी त्यस्तो संस्थालाई सर्स्यता प्रदान गरिएको नगर्न अधिकारीलाई गराउँ परेछ।

२२. सदस्य हुन नपाउने : (१) कुनै व्यक्ति एक स्थानीय तहको एक प्रकृतिको एकभन्दा बढी संस्थाको सदस्य हुन पाउने छैन। तर यो ऐन प्रारम्भ हुनु अधि कुनै व्यक्ति एक प्रकृतिको एकभन्दा बढी संस्थाको सदस्य रहेको भए यो ऐन प्रारम्भ भएको मितिले तीन वर्षिदित्र कुनै एक संस्थाको मात्र सदस्यता कायम राख्नु परेछ।
(२) यो ऐन प्रारम्भ हुँदा के तुल्य कुनै संस्थामा नेपाल सरकारको निकाय वा दफा २० को उपदफा (२) मा उल्लेख भएको अन्य कुनै कृषिम व्यक्ति सदस्य भएको भए पाँच वर्षिदित्र सदस्यता अन्त्य गर्नु परेछ।
(३) साधारण सम्बाहो मिति घोषणा भएपछि साधारण सम्बन्ध नभए सम्म संस्थाको सदस्यता प्रदान गरिएको छैन।

२३. सदस्यताको समालन: (१) कुनै सदस्यतादेहाँको अवस्थामा समाप्त हुनेछ:—
(क) सदस्यले आफ्नो सदस्यता त्याग गरेका,
(ख) लगातार बार्षिक साधारणसम्बन्ध भएमा सूचना तीन पटक सम्म अनुपस्थित भएका,
(ग) यो ऐन, यस ऐन अनतर्गत बनेको नियम वा विनियम बमोजिम सदस्यले पालना गरुँपन्े प्रावधानको बारम्बार उल्लंघन गरेमा,
(घ) संस्थाको सदस्यको हकमा दफा २० बमोजिमको योग्यता नभएमा।

(२) उपदेश (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तपस्नि कुनै सदस्यले संस्थाबाट प्राप्त वा भुक्तान गर्नु पर्नु कुनै रकम भएमा सो फर्कारक नभएसम्म वा निजले लिएको कृण, तिरुङ पर्नु कुनै दायित्व वा अन्य कुनै सदस्यको तर्कबाट धितो वा जमानत बसेको राखी दायित्व फर्कारक नभए सम्म निजले सदस्यता समाप्त हुने छैन।
(३) यस दफा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तपस्नि साधारण सभा बोलाउने निर्णय भइसकेपछि साधारण सभा सम्पन्न नभए, सम्म कसैलाई पनि सदस्यताबाट हटाउन सकिने छैन।

२४. सुविधा प्राप्त गर्न नसकिने: कुनै सदस्यले सहकारी संस्थालाई तिरुङ पर्नु कुनै दायित्व निर्धारित समस्तिति भुक्तान गर्ने या यो ऐन, यस ऐन अनतर्गत बनेको नियम तथा विनियम बमोजिम सदस्यले पालन गरुँपने व्यवस्थाको बारम्बार उल्लंघन गरेमा त्यस्तो सदस्यले अन्य सदस्य सरहको सुविधा प्राप्त गर्न सकिने छैन।

परिच्छेद —६
साधारण सभा, समिति तथा लेखा सुपरविवेक नसमिति

२५. साधारण सभा: (१) सहकारी संस्थाको सार्वभौम अधिकारको रूपमा साधारण सभा हुनेछ।
(२) सहकारी संस्थाको सबै सदस्यहरू साधारण सभाको सदस्य हुने छन्।
(३) सहकारी संस्थाको साधारण सभा देखाय बमोजिम हुनेछ:—
(क) प्रारंभिक साधारण सभा,
(ख) वार्षिक साधारण सभा,
(ग) विशेष साधारण सभा।

२६. प्रारंभिक साधारण सभाको काम, कर्त्तव्य र अधिकार: प्रारंभिक साधारण सभाको काम, कर्त्तव्य र अधिकार देखाय बमोजिम हुनेछ :—
(क) प्रारंभिक साधारण सभा हुने अधिक्तो दिनसम्मको काम कारबाही र आर्थिक कारोबारको जानकारी लिने,
(ख) चालु आर्थिक वर्षको लागि वार्षिक कार्यक्रम तथा बजेट स्वीकृत गर्ने,
(ग) प्रतिवेदन तथा वित्तीय विवरण अनुमोदन गर्ने,
(घ) विनियममा उल्लेख भए बमोजिम समिति र लेखा सुपरीवेक्षण समितिको निर्वाचन गर्न।
(ड) आन्तरिक कार्यविधि पारित गर्न।
(च) लेखा परीक्षकको नियुक्ति र निजको पारिश्रमिक निर्धारण गर्न।
(छ) विनियममा तोकिए बमोजिमका अन्य कार्यहरू गर्न।

२७. वार्षिक साधारण सभाको काम, कर्तव्य र अधिकार : वार्षिक साधारण सभाको काम, कर्तव्य र अधिकार देख्न समीक्षक र तह्नीको पारित गर्न।
(क) वार्षिक कार्यक्रम तथा बजेट स्वीकृत गर्न।
(ख) वार्षिक लेखा परीक्षण प्रतिवेदन अनुमोदन गर्न।
(ग) समिति र लेखा सुपरीवेक्षण समितिको निर्वाचन तथा विघटन गर्न।
(घ) सजन्यालक र लेखा सुपरीवेक्षण समितिको संयोजक र सदस्यलाई पदबाट हटाउने।
(ड) समिति र लेखा सुपरीवेक्षण समितिको वार्षिक प्रतिवेदन पारित गर्न।
(च) विनियम संशोधन तथा आन्तरिक कार्यविधि पारित गर्न।
(छ) लेखा परीक्षकको नियुक्ति र निजको पारिश्रमिक निर्धारण गर्न।
(ज) संस्था एकीकरण र विघटन सम्बन्धी निर्णय गर्न।
(झ) पारिश्रमिक लगायतका सुविधा तोक्ने।
(ञ) ऋण र अनुदान प्राप्त गर्न सम्बन्धमा निर्णय गर्न।
(ट) सदस्यको दाखिला मिनाहा दिन।
(ठ) समितिलाई आवश्यक निर्देशन दिन।
(ड) विनियममा तोकिए बमोजिमका अन्य कार्यहरू गर्न।

२८. साधारण सभाको बैठक : (१) समितिले सहकारी संस्था दर्ता भएको मिति तीन महिनाभित्र प्रारम्भिक साधारण सभा बोलाउनु पर्नेछ।
(२) समितिले प्रत्येक वर्ष समाप्त भएको मिति छ महिना भित्र वार्षिक साधारण सभा बोलाउनु पर्नेछ।
(३) समितिले देखायको अवस्थामा विशेष साधारण सभा बोलाउनु पर्नेछ।
(क) संस्थाको काम विशेषता विशेष साधारण सभा बोलाउनु पर्न समितिबाट निर्णय भएका।
(ख) दफा २८ को उपदफा (१) को खण्ड (छ) बमोजिम लेखा सुपरीवेक्षण।
समितिको सिफारिसमा,
(ग) कुनै सञ्चालकले विशेष साधारण सभा बोलाउन पेश गरेको प्रस्ताव समितिद्वारा पारित भएमा,
(घ) विशेष साधारण सभा बोलाउनु पनि कारण खुलाइ पन्चिस प्रतिशत सदस्यले समिति सम्म निवेदन दिएमा,
(ङ) दफा २९ को उपदफा (१) बमोजिम दर्ता गरेका प्रस्ताव भएमा,
(ण) उपदफा (३) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापसी संस्थाको सञ्चालक या ध्वजस्थापकबाट आफ्नो जिम्मेवारी पूरा नगरी संस्था सञ्चालनमा समस्या उत्पन्न भएको अवस्थामा दर्ता गरेका प्रस्ताव भएमा,
(ट) उपदफा (२) मा उपर्ण (१) भएका प्रस्ताव भएमा, र निर्देशनका रीतिको सिफारिसमा दर्ता गरेका प्रस्ताव भएमा,
(घ) उपदफा (३) को उपदफा (२) भएमा,
(क्ष) उपदफा (१) भएमा,
(छ) सहकारीलाई तर भएका समस्या प्रस्ताव दिएका प्रस्ताव भएमा,
(ग) दर्ता गरेका प्रस्ताव भएमा,
(घ) उपदफा २९ को उपदफा (२) भएमा,
(ङ) उपदफा (१) भएमा,
(घ) उपदफा २९ को उपदफा (२) भएमा,
(ण) उपदफा (२) भएमा,
(घ) सहकारीलाई तर भएका समस्या प्रस्ताव दिएका प्रस्ताव भएमा,
(ङ) उपदफा (१) भएमा,
(घ) उपदफा अथवा (२) भएमा,
(ण) उपदफा (१) भएमा,
(घ) उपदफा (२) भएमा,
(ङ) सहकारी संस्थाको साधारण सभाको लागि गणपूर्व संख्या तकनाल कायम रहेको सदस्य संख्याको एकाउन प्रतिशत हुनेछ ।
तर पहिलो पटक डाकिएको साधारण सभामा गणपूर्व संख्या नयौँ ल्यसको
सात दिनभित्र दोसो पटक साधारण सभा बोलाउँदै पनें र यस्ती दोसो पटक बोलाइएको साधारण सभामा संचालक समितिको बहुसंख्य सहित एक तिहाई साधारण सदस्यहरुको उपस्थिति भएमा साधारण सभाको गणपूर्वक संख्या तुगेको मानिनेछ।

(५) उपदफा (४) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तपाईं दफा २८ को (४) मा भएको व्यवस्था सोही अनुसार हुनेछ।

(६) दुई हजार वा सोभन्दर बढी सदस्य भएको संस्थाले साधारण सभा गर्दै समान कार्यसूचीमा तोकिए बमोजिम सदस्य संख्याको आधारमा बडा-बडा वा अन्य पालकको स्थानमा संचालक सदस्यहरूलाई पठाई साधारण सभा गर्न र त्यस्तो सभाको निर्णय प्रमाणित गर्न प्रतिनिधिहरूले छनौट गरी त्यस्ता प्रतिनिधिहरूको उपस्थितिको सभामा अनितम निर्णय प्रमाणित गरेको व्यवस्था मिलाउन सक्नेछ।

३०. सञ्चालक समिति : (१) सहकारी संस्थामा साधारण संघात निर्वाचित एक सञ्चालक समिति गरिने। तरौँ, एउटै व्यक्ति लगातार एउटै पदमा दुई पटकभन्दा बढी सञ्चालक हुन पाउने छैन।

(२) उपदफा (१) बमोजिमको समितिमा कम्तीमा तत्त्वेति प्रतिशत महिला सदस्यको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्नु पर्ने।

(३) एउटै परिवारको एकभन्दा बढी सदस्य एकै अवधिमा सञ्चालक तथा लेखा समितिको पदमा उमेदवार बनन र निर्वाचित हुन सक्ने छैन।

(४) कुनै संस्थाको सञ्चालक सोही संस्थाको कर्मचारी वा आफ्नो संस्थाले सदस्यता लिएको सहकारी संघ बाइक्व्यायेको र्थाइरको उमिमेर्िार ्बनन र सहकारी रहन सक्ने छैन।

तर वार्षिक दुई करोड रुपैँभन्दा कम्को कारोबार गरन सहकारी संस्थाको सञ्चालकले त्यस्तो सहकारी संस्थामा कर्मचारीको रूपमा काम गर्न वाधा पनें छैन। वार्षिक दुई करोडभन्दा बढी कारोबार गरन संस्थामा कुनै संचालक कर्मचारी रहेको भए यो ऐन प्रारम्भ भएको मितिले दुई वर्षभित्र त्यस्तो संचालकले कर्मचारीको पद ल्यान गरी अर्को कर्मचारीको व्यवस्था गर्नु पर्ने।

(५) यो ऐन प्रारम्भ हुनुअधि कुनै व्यक्ति एकभन्दा बढी संस्थाको सञ्चालक वा सोही वा अर्को संस्थाको कर्मचारी भएकोमा यो ऐन प्रारम्भ भएको मितिले एक वर्षभित्र कुनै एक संस्थाको मात्र सञ्चालक वा कर्मचारी रहनु पर्ने।
(६) समितिको कार्याविधि चार वर्षो अनिवार्य हुनेछ।

3१. सञ्चालन समितिको निर्वाचन: (१) समितिले आफ्नो कार्याविधि समाप्त हुन भन्ना अधिकारीहरूलाई सम्वित गराउनु पर्नेछ।
(२) उपदफा (१) बमोजिम समितिको निर्वाचन नगराएको जानकारी प्राप्त भएमा त्यस्तो जानकारी प्राप्त भएको मिलिते तीन महिनाभित्र समितिको निर्वाचन गराउन दर्ता गरेको अधिकारी सम्बन्धित समितिलाई आदेश दिन सक्ने।
(३) उपदफा (२) बमोजिम दर्ता गर्ने अधिकारीले आदेश दिएकोमा सम्बन्धित समितिले सो आदेश बमोजिमको समावाहित भिन्न समितिको निर्वाचन गराई दर्ता गरेको अधिकारलाई जानकारी गराउनु पर्नेछ।
(४) उपदफा (३) बमोजिम समितिको निर्वाचन नगराएमा दर्ता गरेको अधिकारले त्यस्तो संस्था संस्थाधीन लक्ष्यको माध्यमले संघ भए सो संघको प्रतिनिधि समेतलाई सहभागी गराई समितिको निर्वाचन सम्बन्धी समूहकार्य गरेको गराउनेछ।
(५) उपदफा (४) बमोजिमको निर्वाचन कार्यमा सहयोग पुर्याउनु सम्बन्धित संघ र समितिको पदाधिकारीहरूको कर्तव्य हुनेछ।
(६) उपदफा (५) बमोजिम निर्वाचन गराउँदा लागेको समस्त ख्यात सम्बन्धित संस्थाले व्यक्तिलाई पन सक्ने।
(७) यस दफा बमोजिम समितिको अर्को निर्वाचन नभएसम्मको लागि समितिले विनियममा व्यवस्था भए बमोजिम आफ्नो कार्य सञ्चालन गरेको।

3२. समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार:: यस ऐसमा अन्यत्र उल्लिखित काम, कर्तव्य र अधिकारका अतिरिक्त समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार देखाउनु पर्नेछ।
(क) सहकारीका मूल्य, मान्यता र सिद्धान्त बमोजिम सहकारी संस्थाको सञ्चालन गरेने,
(ख) आर्थिक तथा प्रशासनकी कार्य गरेने, गराउने,
(ग) प्रारंभिक साधारण सभा, वार्षिक साधारण सभा तथा विशेष साधारण सभा बोलाउने,
(घ) साधारण सभाको निर्णयहरू कार्यान्वयन गरेने, गराउने,
(ड) संस्थाको नीति, योजना, बजेट तथा वार्षिक कार्यक्रमको तर्जुमा गरी साधारण सभा समक्ष पेश गरेने,
(च) संस्थाको सदस्यता प्रदान गरेने तथा सदस्यता बाट हटाउने,
(३) शेयर नामसारी तथा फिरा सम्बन्धी कार्य गरेन,
(ज) सम्बन्धित संस्थाको सदस्यता लिने,
(झ) विनियम तथा आन्तरिक कार्यविधि तयार गरी साधारण सभामा पेश गरेन,
(ञ) संस्थाको कार्यक्षेत्रभित्र संस्थाको कारोबार र व्यवसायको हित प्रवर्धितको लागि आवश्यक कार्य गरेन, गराउने,

33. सञ्चालक पदमा बहाल नरहेन: देखाउ जुन अवस्थामा सञ्चालक आफ्नो पदमा बहाल रहन सक्ने छैन:

(क) निजले दिएको राज्यनामा समितिबाट स्वीकृत भएमा,
(ख) निजलाई दफा ३४ को उपदफा (१) बमोजिम सञ्चालकबाट हटाउने निर्णय भएमा,
(ग) निज अको संस्थाको सञ्चालक रहेमा,
(घ) निज सोही वा अको संस्थाको कर्मचारी रहेमा,

तर दफा ३० को उपदफा (४) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशमा लेखाएको कुरामा सोही बमोजिम हुनेछ।
(ड) निज सोही वा अको संस्थाको लेखा सुपरीवेक्षण समितिको पदमा रहेमा
(च) निजको मृत्यु भएमा।

34. सञ्चालकलाई पदबाट हटाउन सक्ने: (१) साधारण सभाले बहुमतको निर्णयबाट देखाउ जुन अवस्थामा सञ्चालकलाई समितिको सञ्चालक पदबाट हटाउन सक्नेछ:

(क) आधिक हिन्नामानी गरी सम्बन्धित संस्थालाई हामी नोकसानी पुन्नामा।
(ख) अनन्यकृत तबाले सम्बन्धित संस्थाको कारोबार सम्बन्धी विषयको गोपनियता भड्डमा गरेमा।
(ग) सम्बन्धित संस्थाको कारोबार र व्यवसायसङ्ग प्रतिस्पर्धा हुनेगारी समान प्रकृतिको कारोबार र व्यवसाय गरेमा।
(घ) सम्बन्धित संस्थाको अहिल हुने कुनै कार्य गरेमा।
(ड) निज शारीरिक वा मानसिक रुपमा काम गर्न सक्ने भएमा।
(च) कुनै सञ्चालकलाई यो ऐन, यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियम वा विनियममा उल्लिखित योजना नरहेमा。

(२) कुनै सञ्चालकलाई समितिको पदबाट हटाउने निर्णय गर्नु अधित त्यस्तो सञ्चालकलाई साधारण सभा समक्ष सफाई पेश गर्न मनासिब माफिकको मौका दिइनेछ।
(३) उपदफा (२) बमोजिमको अवधिभित्र कुनै सञ्चालकले सफाई पेश नगरेमा वा निजले पेश गरेको सफाई संतोषजनक नभएका साधारण सभाले त्यस्तो सञ्चालकलाई पदबाट हटाउन सकेन।

(४) उपदफा (३) बमोजिम सञ्चालकको पदबाट हटाइएको सदस्य समितिको दुई कार्यकालसम्मको निर्वाचनमा उमेदवार बन पाउने है।

(५) उपदफा (३) बमोजिम कुनै सञ्चालक पदबाट हटेमा त्यस्तो पदमा साधारण सभाले बाँकि अवधिको लागि अर्को सञ्चालकको निर्वाचन गरेन।

35. निजी स्वार्थ समावेश भएको निर्णय प्रकृयामा संलगन हुन नहुन: (१) सञ्चालकले आफो निजी स्वार्थ समावेश भएको निर्णय प्रकृयामा संलगन हुनुहै।

(२) सञ्चालकले आफूलाई मात्र व्यक्तिगत फाइडा हुनेगरी संस्थामा कुनै कार्य गर्न गराउन हुै।

(३) कुनै सञ्चालकले उपदफा (१) को विपरित हुने गरी वा आफो अधिकार श्रेणीभन्दा बाहि गई कुनै काम कार्यबाहित गरे गराएका त्यस्तो काम कार्यबाहित भएको त्यस्तो सञ्चालक व्यक्तिगत रूपमा उत्तरदायी हुनेक र त्यस्तो काम कार्यबाहित त्यस्तो संस्थाको सदस्य व अन्य कुनै व्यक्तितलाई हामी नोकसानी हुनाएको रहेक भने त्यस्तो हामी नोकसानी निजिको जायजेकार अमूल उपर गरिनेछ।

36. समितिको विघटन: (१) साधारण सभाले देहाऊको अवस्थामा समितिको विघटन गर्न सकेन:-

(क) समितिको बदनियतपूर्ण कार्यबाट संस्थाको कारोबार जोखिममा परेका।
(ख) संस्थाले तिर्पुमे दायित्व तोकिएको समस्याभित्र भुक्तान गर्न नसकेका।
(ग) विनियममा उल्लिखित उद्देश्य र कार्य विपरितको काम गरेका,
(घ) समितिले आफो जिम्मेको पूरा नगरेका,
(ङ) यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियमावलीमा उल्लिखित शर्त वा दर्षी गर्न अधिकारीले दिएको निर्देशनको बारबार उल्लिखित गरेका।

(२) उपदफा (१) बमोजिम समिति विघटन भएका साधारण सभाले नयाँ समितिको निर्वाचन गरेन।

(३) समितिले यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियम बमोजिम दर्षी गर्न अधिकारीले दिएको निर्देशन पालना नगरेका वा दफा २९ को उपदफा (२) बमोजिम पेश भएको प्रतिवेदन समेतको आधारमा दर्षी गर्न अधिकारीले समितिलाई उज्ज्वल वा
निरीक्षणको क्रममा देखिएका विषयवस्तुको गम्भीरताको आधारमा बढीमा छ महिनाको समय दिन सुधार गरें मौका दिन सकंदु त्यस्तो समयावधिभित्र पनि सुधार नगरेमा त्यस्तो सम्मति विघटन गरेँछ।

(४) उपदेश (३) बमोजिम सम्मति विघटन भएमा त्यसरी विघटन गरिएको मितिले तीन महिनाभित्रिमा अर्को समितिको निर्वाचन सम्पन्न गराउन र त्यस्तो निर्वाचन नभएमा संस्थाको दैनिक कार्य सञ्चालन गर्न दर्ता गरें अधिकारीले तोकिए बमोजिमको एक तदर्थ सम्मति गठन गरुँ पनेछ।

(५) यस दफा बमोजिम अर्को समितिको निर्वाचन गराउँदा लागेको सम्पूर्ण खर्च सम्बन्धित संस्थाले व्ययानेछ।

३७. लेखा सुपरीविक्षण समितिको गठन : (१) संस्थामा आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीलाई सुदृढ गर्न एकजना संयोजक र दुईजना सदस्यहरू रहने गरी साधारण सम्भाले निर्वाचनबाट लेखा सुपरीविक्षण सम्मति गठन गरेँछ।

(२) एउटै परिवारको एकभन्दा बढी व्यक्ति एकै अवधिमा एउटै संस्थाको सञ्चालक वा लेखा सुपरीविक्षण समितिको संयोजक वा सदस्य पदमा उम्मेदवार बन र निर्वाचित हुन सक्ने छैन।

३८. लेखा सुपरीविक्षण समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार : (१) लेखा सुपरीविक्षण समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार देखाय बमोजिम हुनेछः --

(क) प्रत्येक उपाधिकर्म प्राय संस्थाको आन्तरिक लेखापरीक्षण गरेको गराउने तर बारिक र करोड भन्दा बढीको कारोबार गर्न संस्थाको मासिक आन्तरिक लेखापरीक्षण गरुँ पनेछ।

(ख) आन्तरिक लेखापरीक्षण गर्दा लेखापरीक्षणका आधारभूत सिद्धान्तको पालना गरेको, गराउने,

(ग) वित्तीय तथा आर्थिक कारोबारको निरीक्षण तथा मूल्याङ्कन गरेको, गराउने,

(घ) समितिको काम कारबाहीको नियमित सुपरीविक्षण गर्न र समितिलाई आवश्यक सुझाव दिने,

(ङ) साधारण सभाको निर्देशन, निर्णय तथा समितिका निर्णय कार्यान्वयन भए नभएको अनुममन गरेको,

(च) लेखा सम्बन्धी प्रतिवेदन र समितिको काम कारबाहीको सुपरीविक्षण सम्बन्धी वारिक प्रतिवेदन साधारण सभा समस्त पेश गरेको,
(२) आफूले पटक पटक दिएका सुझाव कार्यान्वयन नभएको कारणबाट संस्थाको हितमा प्रतिकूल असर परमा वा त्यस्तो संस्थाको नगद वा जिनसी समपत्तिको व्यापक रूपमा हिनामिन वा अनियमितता भएको वा संदेह गमभीर आर्थिक संकटमा पन्न लागोकोमा सोको कारण खुलाई विशेष साहायण सभा बोलाउन समिति समध सिफारिस गरेको।

(३) आफूले आनन्द र निवृत्त लेखापरीक्षक नियुक्तिका लागि तीन जनाको नाम सञ्चालक समितिमा सिफारिस गरेको।

(४) लेखा परिवेशकण समितिको संयोजक वा सदस्य संस्थाको दैनिक आर्थिक प्रशासनिक कार्यमा सहभागी हुन पाउने हुन।

परिच्छेद-७
बचत तथा ऋण परिचालन

३९. सदस्य के नित्र भई बचत तथा ऋणको कारोबार गर्नु पने: (१) संस्थाले अफङ्गा सदस्यहरूको मात्र बचत स्वीकार गर्न, सोको परिचालन गर्न र सदस्यलाई मात्र ऋण प्रदान गर्न सकेन।

(२) उपदान (१) मा जुनसुकै कुरा लेखएको भएतापि बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्न गरिर दर्ता भएको संस्था बाहिर अन्य विषयगत वा बहुउद्देशीय संस्थाले बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्न पाउने हुनेछ।

तर यो ऐन प्रारम्भ हुनु अधिक बहुउद्देशीय वा विषयगत संस्थाको रूपमा दर्ता भई मुख्य कारोबारको रूपमा बचत तथा ऋणको कारोबार गर्नेको भएको भए त्यस्तो संस्थाले तीन वर्षभित्रमा बचत तथा ऋण संस्थामा रपान्तरण र तीन वर्षभित्रमा दर्ता हुँदाका बचतमा उल्लेख गरिएको मुख्य कारोबार गर्न गरिर संस्था सञ्चालन गर्नुपनेछ। रपान्तरणको लागि दर्धास्त परेको मितिले तीस दिनभित्र बिगतको मुख्य कारोबार हेरी दर्ता गर्नेको अधिकारीले रपान्तरण गरिदिनु पनेछ।

(३) संस्थाले सदस्यलाई प्रदान गर्नेका ऋणमा संस्थाको कार्यविधिको तोकिए बमोजिम बढीमा एक प्रतिशत ऋण व्यवस्थापन शुल्क लिन पाउनेछ।

(४) बचत र ऋणको व्याजलाई बीचको आसन्न अन्तर ६ प्रतिशत भन्दा बढी हुनेछ।

(५) संस्थाले प्रदान गरेको ऋणमा लाने व्याजलाई मूल ऋणमा पूँजीकृत गरी सोको आधारमा व्याज लगाउन पाउने हुनेछ।
(६) संस्थाले कुनैपनि कम्पनीको शेयर खरिद गर्न सक्दै छैन।

(१) संस्थाले दाबित्र प्रति प्रतिकूल नहुने गरी संस्थाले स्वप्रयोजनको लागि अचल सम्पति खरीद तथा पूर्वाधार निर्माण एवं संस्था र सदस्यहरूको हितमा उत्पादन र सेवाको क्षेत्रमा प्राथमिक पूँजी कोष परिचालन गर्न बाधा पाने छैन।

(२) यो ऐन प्रारम्भ हुनु अधि कुनै संस्थाले कुनै कम्पनीको शेयर खरीद गरेको भएमा त्यस्तो शेयर यो ऐन प्रारम्भ भएको मिति एक वर्ष अवधिभित्र हस्तान्तरण गरिसकनु परेछ।

(३) उपल्ब (२) मा जुनसुके कुरा लेखएको भए तापनि संस्थाले यो ऐन प्रारम्भ हुनुअधि दर्ता भएका साना किसानद्वारा प्रवर्तित वित्तीय संस्थाले शेयर खरिद गर्न बाधा पनैछैन।

(५) सहकारी संस्थाले प्राथमिक पूँजी कोषको १५ गुणासम्प वचत संकलन गर्न सकेछ।

(७) संस्थाले दर्ता गर्नका बढायतका सदस्य बाहेक अन्य सदस्यलाई सदस्यता प्राप्त गरेको तीन महिना अवधि व्यतित नभई त्रुण लगानी गर्न सकेछ।

४०. सन्दर्भ व्याजदर सम्बन्धी व्यवस्था: (१) संघीय कानून बमोजिम रजिस्ट्राले वचत तथा ऋणको सन्दर्भ व्याजदर तोका सकेछ।

(२) उपल्ब (१) बमोजिम तोकिएको सन्दर्भ व्याजदर संस्था लागि निर्देशक व्याजदर हुनेछ।

४१. व्यक्तिगत वचतको सीमा: संस्थामा सदस्यलाई व्यक्तिगत वचतको सीमा संस्थाको विनियममा तोकिए बमोजिम हुनेछ।

परिच्छेद –८
आधिक स्रोत परिचालन

४२. शेयर बिक्री तथा फिर्तासम्बन्धी व्यवस्था: (१) संस्थाले आफ्नो सदस्यलाई शेयर बिक्री गर्न सकेछ।

(२) उपल्ब (१) मा जुनसुके कुरा लेखएको भए तापनि संस्थाले एकै सदस्यलाई आफ्नो कुल चुका शेयर पूँजीको बीमा प्रतिशतानुसार बढी हुने गरी शेयर बिक्री गर्न सकेछैन।
तर नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहको पूर्ण वा आशिक स्वामित्व वा निवन्त्रण भएको संस्था वा निकायको हकमा यो बन्देज लागू हुनेछैन।

३) संस्थाको शेयरको अंकित मूल्य प्रति शेयर एक सय रुपैँ छैन।

४) संस्थाको शेयरपूँजी विनियममा उल्लेख भए बमोजिम हुनेछ।

५) संस्थाले खुला बजारमा शेयर बिक्री गर्न पाउँछै।

६) संस्थाको मूलधनको रुपमा रहेको कुनै सदस्यको शेयर सोही संस्थाको ऋण वा दायित्व बाहेक अन्य कुनै ऋण वा दायित्व वापस लिलाम बिक्री गराउँछ।

४३. रकम फिर्ता तथा खाता सज्ज्ञालन सम्बन्धी व्यवस्था : (१) कुनै सदस्यले संस्थाको सदस्यता त्याग गरी रकम फिर्ता लिन चाहेमा निजको कुनै दायित्व भए त्यस्तो दायित्व भुक्तान गेको मिलिए एक महानाथिनत्व निजको बाँकक रकम तोकिए बमोजिम निजलाई फिर्ता गरुँ पर्नेछ।

(२) कुनै सदस्यले संस्थामा जम्मा गरेको बचत फिर्ता माण गरेको निजको कुने दायित्व भए त्यस्तो दायित्व कदा गरी बाँकी रकम तोकिए बमोजिम निजलाई फिर्ता गरुँ पर्नेछ।

(३) संस्थाको कारोबारको लेखा प्रचलित कानुनको अधिनमा रहेको दोहोरो लेखा प्रणाली अनुसूच राखणु पर्नेछ। यसीलेखा अभिलेख व्यवस्थापन गर्दा सम्बन्धित निकायबाट व्यवस्थापन गर्दा सम्बन्धित निकायबाट प्राप्त स्वीकृत प्राप्त कम्युनिटीज्ञ लेखा प्रणाली अधिक राखण सकिनेछ। कम्युनिटी प्रविधिमा राखिएका अभिलेखहरूको प्रारम्भिक अभिलेख (गोष्ठारा भोजीर) प्रत्येक दिनको अन्त्यमा सुदृढ गरी प्रमाणित गराउँगा राख्ने व्यवस्था मिलाउँ गरेछ।

४४. ऋण वा अनुदान लिन सकनेः (१) संस्थाले विदेशी बैङ्क वा विदेशी संस्था वा अन्य निकायबाट ऋण वा अनुदान लिन वा त्यस्तो निकायसँग साझेदारीमा काम गर्न संघीय कानून बमोजिम स्वीकृति लिनु पर्नेछ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम विदेशी बैङ्क वा निकायबाट ऋण वा अनुदान लिन स्वीकृतिको लागि तोकिए बमोजिमको विचरणहरू सहित दर्ता गर्नेका अधिकायी समक्ष निवेदन दिनु पर्नेछ।

(३) उपदफा (२) बमोजिम निवेदन प्राप्त भए दर्ता गर्नेका अधिकायीले नगर कार्यपालिकामा प्रस्ताव पेश गरुँ पर्नेछ।

(४) उपदफा (३) बमोजिमको प्रस्ताव नगर कार्यपालिकाले उपस्थित देखेका स्वीकृतिको लागि मन्त्रालयमा सिफारिस गरी पठाउनेछ।
४५. नेपाल सरकारको सुरक्षण प्राप्त गर्न सक्नेको संस्थाले विदेशी बैंक वा निकायसँग लिने क्रममा सुरक्षण प्राप्त गर्ने भएमा संस्थालाई कानून बमोजिम स्वीकृतिको लागि दर्ता गर्ने अधिकारी सम्बन्ध तथा सहायता निवेदन दिनु परेको छ।

(२) दफा (१) बमोजिम प्राप्त प्रस्ताव उपयुक्त देखिएका नगर कार्यालयले संस्थालाई कानून बमोजिम स्वीकृतिको लागि मन्त्रालयमा सिफारिस गरी पठाउनु परेको छ।

परिच्छेद - ६
संस्थाली कोष

४६. संस्थाली कोष : (१) संस्थाली कोषमा देखाई बमोजिमको रकम रहनेछः-

(क) शेयर बैंकबाट प्राप्त रकम,
(ख) बचतको रुपमा प्राप्त रकम,
(ग) क्रमको रुपमा प्राप्त रकम,
(घ) नेपाल सरकारबाट प्राप्त अनुदान रकम,
(ङ) विदेशी सरकार वा अन्तर्राष्ट्रिय संघसंस्थालाई प्राप्त अनुदान वा सहायतालाई रकम,
(च) व्यवसायिक कार्यबाट आर्थिक रकम,
(छ) सदस्यता प्रवेश शुल्क,
(ज) संस्थाली नाममा प्राप्त हुने अन्य जुनसुकै रकम।

४७. जगेडा कोष : (१) संस्थामा एक जगेडा कोष रहनेछ।

(२) उपदफा (१) बमोजिमको कोषमा देखाई बमोजिमका रकम रहेको छन् :–

(क) आर्थिक वर्धको खुद बचत रकमको कम्युनिटी परिवार प्रतिशत रकम,
(ख) कुनै संस्था, संघ वा निकायले प्रदान गरेको पूँजी अनुदान रकम,
(ग) स्थायी सम्पत्ति विक्रीबाट प्राप्त रकम,
(घ) अन्य सोटबाट प्राप्त रकम।

(३) उपदफा (१) बमोजिमको जगेडा कोष अभिभावक हुनेछ।

४८. संरक्षित पूँजी फिर्ता कोष : (१) संस्थामा एक संरक्षित पूँजी फिर्ता कोष रहनेछ।

(२) दफा ४७ बमोजिमको जगेडा कोषमा सो दफाको उपदफा (२) को खण्ड (क) बमोजिमको रकम छुट्टै बैंकी रहेको रकमको कम्युनिटी परिवार प्रतिशत रकम उपदफा (१) बमोजिमको कोषमा वार्षिक रुपमा जम्मा गर्नु परेको छ।
०३. उपर्ण (०१) बमोजिमको रकम सदस्यले गरेको तोकिए बमोजिम वार्षिक कारोबारको आधारमा सामन्त्रित सदस्यतालाई उपलब्ध गराउन पर्नेर।

४९. सहकारी प्रबह्ट कोषसम्बन्धी व्यवस्था: (०१) संस्थाले सहकारी व्यवसायको प्रबह्ट गर्न जग दक्षग्रंथ बमोजिम जस्तु कोषमा सो दफाको उपर्ण (०२) को खण्ड (क) बमोजिमको रकम छुट्टाइ बाँकी रहेको रकमको शून्य दशमलब पाँच प्रतिशतले हुन आउने रकम संघीय कानूनमा व्यवस्था भए बमोजिमको सहकारी प्रबह्ट कोषमा वार्षिक रुपमा सम्बन्धित संग्रह पर्नेर।

०२. उपर्ण (०१) बमोजिमको कोषको उपयोग संघीय कानूनमा व्यवस्था भए बमोजिम हुनेर।

५०. अन्य कोष सम्बन्धी व्यवस्था: (०१) दफा ४६, ४७, ४८ र ४९ मा उल्लिखित कोषका अतिरिक्त संस्थामा सहकारी विभागको कोष, शेर लाभाङ्गको कोष लगायत तोकिए बमोजिमका अन्य कोषहरु रहन सकेन।

०२. उपर्ण (०१) बमोजिमको कोषको रकम सो कोषको उदेश्य पूर्तिका लागि विनियममा तोकिए, बमोजिम उपयोग गर्न सक्नेछ। तर एक वर्षको शेर लाभाङ्गको रकम शेर पूँजीको १८ प्रतिशत भनेका ५० प्रतिशत पुनरूपात हुनेछ।

०३. सहकारी विकास कोष : -

(क) महानगरस्तरमा एक छुट्टि सहकारी विकास कोष स्थापना हुनेछ।

(ख) कोषको उपयोग सहकारीको प्रबह्ट, विकास, क्षमता अभिवृद्धि जस्ता गर्ने छ।

(ग) यो कोष योगदानमा आधारित हुनेछ।

(घ) यो कोषको परिचालनबाट महानगरमा सहकारी प्रशिक्षण के नद्र सञ्चालन गर्न सकेन।

(ङ) यो कोषको परिचालनबाट महानगरमा सहकारी संस्थाहरुको मुनिस्तार कायम गर्न प्रयोग गर्न सक्नेछ।

(्) कोषको स्थापना र सञ्चालन संबन्धी अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ।

परिच्छेद –६०
अभिलेख र सूचना

५१. अभिलेख राख्नु पर्ने : (०१) संस्थाले साधारणसभा, समिति तथा लेखा सुपरिवेक्षण समिति बैठकका निर्णय तथा काम कार्यकारीको अद्यावधिक अभिलेख सुरक्षित साथ राख्नु पर्नेछ।
(२) संस्थाले कारोबारसँग समबाधित तथा अन्य आवश्यक अभिलेखहरू तोकिए बमोजिम सुरक्षित साथ राख्नु पनेछ।

५२. विवरण उपलब्ध गराउनु पने: (२) संस्थाले देखायका विवरणहरू सहितको प्रतिवेदन आर्थिक वर्ष समाप्त भएको तीन महानिर्भर दर्ता गर्दै अधिकारी समक्ष पेश गर्नु पनेछ:-
(क) कारोबारको चौमासिक र वार्षिक प्रतिवेदन तथा लेखाप्रस्ताव प्रतिवेदन,
(ख) बार्षिक कार्यक्रम, नीति तथा योजना,
(ग) खुद बचत सम्बन्धी नीति तथा योजना,
(घ) सञ्चालकको नाम तथा बाँकी कार्यान्वितिक सूची,
(ङ) साधारण सम्बन्धी बैठक सम्बन्धी जानकारी,
(च) शेयर सदस्य संख्या र शेयर पूँजी,
(छ) सञ्चालक वा सदस्यले लिएको ऋण तिर्न बाँकको रकम,
(झ) दर्ता गर्नेछ अधिकारीले समय समयमा तोकिदिएको अन्य विवरण।

परिच्छेद - १९
लेखा र लेखाप्रस्ताव

५३. कारोबारको लेखा: संस्थाले कारोबारको लेखा दोहोरो लेखा प्रणालीमा आधारित र कारोबारको यथार्थ स्थिति स्पष्ट रूपमा देखिए गरी संचिकी कानून बमोजिम रजिस्ट्रारले लागू गरेको लेखामान (एकाउंटेड स्टार्टअपस्क्रीन) र यस ऐस बमोजिम पालना गर्नेछ अन्य शर्त तथा घरस्था बमोजिम राख्नु पनेछ।

५४. लेखाप्रस्ताव: (१) संस्थाले प्रत्येक आर्थिक वर्षको लेखाप्रस्ताव सो आर्थिक वर्ष समाप्त भएको मिलिए तीन महानिर्भर प्रचलित कानून बमोजिम इजाजतपत्र प्राप्त र महानगरमा सूची अध्याविधिक भएका लेखाप्रस्तावका गराउनु पनेछ। यस प्रयोजनको लागि महानगरले लेखाप्रस्तावकहरूको सूची अध्याविधिक गरेछ।
(२) उपदफा (१) बमोजिमको अधिविधित कुनै संस्थाले लेखाप्रस्ताव नगराएको पाइएको दर्ता गर्ने अधिकारीले त्यस्तो संस्थाले लेखा प्रस्ताव इजाजतपत्र प्राप्त लेखाप्रस्तावका गराउन सक्नेछ।
(३) उपदफा (२) बमोजिम लेखाप्रस्ताव गराउँदा लेखाप्रस्तावकलाई दिनुन पारिश्रमिक लगायतको रकम समबाधित साथ लेखा प्रस्ताव व्यस्त गरेको लेखाप्रस्ताव प्रतिवेदन
(४) उपदफा (१) वा (२) बमोजिम लेखाप्रस्तावकले गरेको लेखाप्रस्ताव प्रतिवेदन
अनुमोदनको लागि साधारण सभा समक्ष पेश गर्नुहोस् ।

(५) उपदफा (४) बमोजिम पेश भएको लेखापरीक्षण प्रतिवेदन साधारण सभाभाट अनुमोदन हुन नसकेमा पुनः लेखापरीक्षणको लागि साधारण सभाले दफा ५५ को अधीनमा रही अर्को लेखापरीक्षक नियुक्त गर्नेछ ।

५५. लेखापरीक्षकको नियुक्ति : (१) संस्थाको लेखापरीक्षण सम्बन्धी कार्य गर्न प्रचलित कानून बमोजिम इजाजतप्राप्त नाम लेखापरीक्षकहरू मध्येबाट साधारणसभाले एकजना लेखापरीक्षक नियुक्ति गरी पारिपाय विभाग समेत तोकेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम लेखापरीक्षक नियुक्त गर्दै एउटै व्यक्ति, फर्म वा कम्पनीलाई लगातार तीन वर्षबाट बढी हुने गरी नियुक्त गर्न रक्षेपुरूँ ।

५६. लेखापरीक्षकमा नियुक्त हुन नसक्ने : (१) देहातका व्यक्ति लेखापरीक्षकमा नियुक्त हुन तथा नियुक्त भिकस्को भए सो पदमा बहाल रहन सक्नेछन् :-

(क) सहकारी संस्थाको सचिवालाक,
(ख) सम्बन्धित संस्थाको सदस्य,
(ग) सहकारी संस्थाको नियमित पारिपाय पाउने गरी नियुक्त सल्लाहकार वा कर्मचारी,
(घ) लेखापरीक्षण सम्बन्धी कसूमा सजाय पाउने तीन वर्षको अवधि भुक्तान नभएको,
(ड) दामासहायी पधेको,
(च) भ्रष्टाचार, ठगी वा नैतिक पतन हुने अन्य फौजदारी कसूमा सजाय पाउने पाँच वर्ष भुक्तान नभएको,
(ज) सम्बन्धित संस्थासँग स्वार्थ बाङ्गलाको व्यक्ति ।

(२) लेखापरीक्षकले आफू नियुक्त हुन अधि उपदफा (१) बमोजिम अयोग्य नभएको कुराको संस्था समक्ष स्वार्थ बाङ्गलाको गरुँनेछ ।

(३) कुनै लेखापरीक्षक आफनो कार्यकाल समाप्त नभएको कुनै संस्थाको लेखापरीक्षण गर्न अयोग्य भएमा वा संस्थाको लेखापरीक्षकहरूको पदमा कायम रहन नसकने स्थिति उत्तम भएमा निजले लेखापरीक्षण गरुँनेछ वा गरिस्कै वाला तक्षकाल रोकी सो कुराको जानकारी लिखित रूपमा संस्थासँग दिनु पर्नेछ ।

(४) यस दफाको प्रतिकूल हुनेगरी नियुक्त भएको लेखापरीक्षकले गरेको लेखापरीक्षण मान्य हुने छेन ।
परिच्छेद—१२
छुट, सुविधा र सहुलियत

५७. छुट, सुविधा र सहुलियत: (१) संस्थालाई प्राप्त हुने छुट, सुविधा र सहुलियत संबंधी कानुन बमोजिम हुनेछ।

(२) उपदफा (१) मा उलेखित छुट, सुविधा र सहुलियत बाहेक संस्थालाई प्राप्त हुने अन्य छुट, सुविधा र सहुलियत तोबिए बमोजिम हुनेछ।

परिच्छेद—१३
ऋण असुली तथा बाँकी बक्यीता

५८. ऋण असुल गरेँ: (१) कुनै सर्स्यले संस्थामा गरेको ऋण सम्झौता वा शर्त कबूलियतको पालना नगरेमा, लिखको भाखा भित्र ऋणको सावाँ, व्याज र हर्जाना चुका नगरेमा वा ऋण लिएको रकम सम्बन्धित कानुन नलगाई हिनामिना गरेको देखिएमा त्यस्तो संस्थाले ऋण लिंदा राखेको थितोलाई सम्बन्धित संस्थाले आफनो जिम्मामा लिनेछ। संस्थाले थितो सकार गरी जिम्मा लिएको मितिदेखि १ वर्षभित्र ऋणीले साँवा व्याज र हर्जाना भुतान गरी थितो वापतको सम्पति फिर्ता लिन सकेनेछ। सो अबिध भित्र पनि ऋणीले ऋणको सावाँ, व्याज र हर्जाना चुका नगरेमा संस्थाले लिलाम बिक्री गरी वा अन्य कुनै व्यवस्था गरी आफनो साँवा, व्याज र हर्जाना असूल उपर गर्न सकेनेछ।

(२) कुनै सदस्यले संस्थामा राखेको थितो कुनै क्रिसिमले कसैलाई हक छोडिदिएमा वा अन्य कुनै कारणबाट त्यस्तो थितोलाई मूल्य घट्न गएमा त्यस्तो ऋणीलाई निम्तिएको थप थितो सुरक्षण राख्न सकेनेछ।

(३) उपदफा (२) बमोजिम ऋणीले थप थितो नराखेमा वा उपदफा (१) वा (२) बमोजिमको थितोबाट पनि साँवा, व्याज र हर्जानाको रकम असूल उपर हुन नसक्नेछ। त्यस्तो ऋणीको हक लाग्ने अन्य जायजेथाबाट पनि साँवा, व्याज र हर्जाना असूल उपर गर्न सकेनेछ।

(४) यस दफा बमोजिम साँवा, व्याज र हर्जाना असूल उपर गर्दै लागेको खर्चको रकम तथा असूल उपर भएको सावा, व्याज र हर्जानाको रकम कहा गरी बाँकी रहन आएको रकम सम्बन्धित ऋणीलाई फिर्ता दिनु पनेछ।

(५) यस दफा बमोजिम कुनै संस्थाले ऋणीको थितो वा अन्य जायजेथा लिलाम बिक्री
गर्दै लिताम सकानेलाई व्यक्तिको नामको नाममा सो धितो वा जायजेथा प्रचलित कानून बमोजिम रजिस्ट्रेशन वा दाखिल खारेज गर्नको लागि सम्बन्धित कार्यालयमा लेखी पठाउनेछ र सम्बन्धित कार्यालयले पनि सोही बमोजिम रजिस्ट्रेशन वा दाखिल खारेज गरी सोको जानकारी सम्बन्धित संस्थालाई दिनु पनेछ।

(६) यस दफा बमोजिम धितो राखेको सम्पत्ति लिताम बिक्री गर्दा कसैले सकार नगरेमा त्यस्तो सम्पत्ति सम्बन्धित संस्था आफैले सकार गर्न सकनेछ।

(७) उपदफा (६) बमोजिम आफैले सकार गरेमा त्यस्तो सम्पत्ति सम्बन्धित संस्थाको नाममा रजिस्ट्रेशन वा दाखिल खारेज गर्न सम्बन्धित कार्यालयमा लेखी पठाउनेछ र त्यस्री लेखी आपसमा सम्बन्धित कार्यालयले सोही बमोजिम रजिस्ट्रेशन वा दाखिल खारेज गरी दिनु पनेछ।

५९. कालो सूची सम्बन्धित व्यवस्था: संस्थाबाट क्राण लिई रकमको अपचलन गर्न वा तोकिएको समायादिधित्त्र क्राणको साँथा व्याज पिता नगरी व्यक्तिको नाम नामेशी सहित कालोसूची प्रकाशन सम्बन्धित व्यवस्था संघीय कानून बमोजिम हुनेछ।

६०. कर्जा सूचना केन्द्र सम्बन्धित व्यवस्था: कर्जा सूचना केन्द्र सम्बन्धित व्यवस्था संघीय कानून बमोजिम हुनेछ।

६१ बाँकी बक्याउँ असूल उपर गर्न: कसैले संस्थालाई तिउँ बुझाउनु पनि रकम नतिरी बाँकी राखेको त्यस्तो रकम र सोको व्याज समेत सहकारी संस्थाको नियमानुसार आफे वा दर्ता गर्न अधिकारीले त्यस्तो व्यक्तिको जायजेथाबाट असूल उपर गरिदिन सकनेछ।

६२. रोकका राखन लेखी पठाउनेछ: (१) संस्थाले दर्ता गर्न अधिकारीले दफा ५८ र ६१ को प्रयोजनको लागि कुनै व्यक्तिको खाता, जायजेथाको स्वामित्व हस्तान्तरण, नामसारी वा बिक्री गर्न नपाउने गरी रोकका राखन सम्बन्धित निकायमा लेखी पठाउन सकनेछ।

६३. अन्यायाधिकार रहनेछ: कुनै व्यक्तिले संस्थालाई तिउँ पनि क्राण वा अन्य कुनै दायित्व निर्माता त्यस्तो व्यक्तिको जायजेथाको नेपाल सरकारको नुका हक दाबी भए त्यसको लागि रकम छुट्टुराई बाँकी रहन आएको रकममा संस्थाको अन्यायाधिकार रहनेछ।

६४. कार्यवाही गर्न बाधा नपनेछ: संस्थाले क्राण असुली गर्न संबन्धित कुनै व्यक्ति वा सहकारी संस्था उपलब्धिको कुनै कार्यवाहीका कारणबाट त्यस्तो व्यक्ति वा संस्था
उपर यस ऐन तथा प्रचलित कानून बमोजिमको कुनै कसूरमा कारवाही चलाउन रोक लगाएको मानिने छैन।

परिच्छेद—१४
एकीकरण, विघटन तथा दर्ता खारेज

६५. एकीकरण समबन्धी व्यवस्था: (१) यस ऐनको अधिनमा रही दुई वा दुईभन्दा बढी संस्थाहरू एक आपसमा गाई एकीकरण गर्न सकिनेछ।
(२) उपदफा (१) बमोजिम एकीकरण गर्दा समबन्धित संस्थाले कूल कायम रहेका सदस्य संख्यालाई दुई तिहाई बहुमतबाट निर्णय हुन परेछ।

(३) उपदफा (२) बमोजिम एकीकरण गर्न निर्णय गर्छ एकीकरण शर्त र कार्यविधि तोक्कत्र बमोजिम हुनेछ।

६६. विघटन र दर्ता खारेज: (१) कुनै संस्थाले देहातको अवस्था बिधानालय भएमा साधारण संस्थाले तत्काल कायम रहेका दुई तिहाई बहुमत सदस्यको निर्णयबाट त्यस्तो संस्थाले विघटन गर्न निर्णय गरी दर्ता खारेजको स्वीकृतिका लागि समितिले दर्ता गर्नेका अधिकारी समक्ष निवेदन दिन सकिनेछ :—

(क) बिनियमितौ उल्लिखित उद्देश्य तथा कार्य राखिन गर्न सम्भव भएमा,
(ख) सदस्यको हित गर्न नसकेको भएमा।

(२) उपदफा (१) बमोजिम प्राप्त निवेदनमा छानबिन गर्दा त्यस्तो संस्थाले विघटन गर्न उपयुक्त देखिएमा दर्ता गर्नेका अधिकारीले त्यस्तो संस्थाले दर्ता खारेज गर्न सकिनेछ।

(३) उपदफा (२) मा जुस्तमुके कुनै एक लेखिएको भए तापिन दर्ता गर्नेका अधिकारीले देहातको अवस्थामा मात्र संस्थाले दर्ता खारेज गर्न सकिनेछ :—

(क) लगातार दुई वर्षसम्म कुनै कारोबार नगरी निष्कृत रहेको पाइएमा,
(ख) कुनै संस्थाले यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियमावली विपरितको कार्य बाबसार गरेमा,
(ग) बिनियमितौ उल्लिखित उद्देश्य विपरित कार्य गरेमा,
(घ) सहकारी मूल्य, मान्यता तथा सिद्धान्त विपरित कार्य गरेमा।

(४) उपदफा (२) वा (३) बमोजिम दर्ता खारेज गर्नु अधिकारीले त्यस्तो संस्थालाई सुनवाईको लागि पन्ध्र दिनको समय दिनु परेछ।
५. उपदफा (२) वा (३) बमोजिम संस्थाको दर्ता खारेज भएमा त्यस्तो संस्था विघटन भएको मानिने।

६. उपदफा (२) वा (३) बमोजिम संस्थाको दर्ता खारेजी भएमा त्यस्तो संस्थाको दर्ता प्रमाणपत्र स्वतः रह भएको मानिने।

६७. लिक्विडेटरको नियुक्ति: (१) दफा ६६ बमोजिम कुनै संस्थाको दर्ता खारेज भएमा दर्ता गरेको अधिकारीले लिक्विडेटर नियुक्त गरेका छ।

(२) उपदफामा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भएतापनी संधिय कानुनमा तोकिएको सीमा सम्मको सम्पत्ति भएको संस्थाको हकमा दर्ता गरेको अधिकारीले कुनै अधिकृतस्तरका कर्मचारीलाई लिक्विडेटर नियुक्ति गर्न सकेका छ।

६८. लिक्विडेशन प्रकीको सम्पत्तिको उपयोग: कुनै संस्थाको लिक्विडेशन पथात सबै दायित्व भुक्तान गरी बाँकी रहेको सम्पत्ति उपयोग संधिय कानुनमा तोकिए बमोजिम हुनेछ।

परिच्छेद - १५
दर्ता गरेको अधिकारी

६९. दर्ता गरेको अधिकारी: (१) यस ऐन अन्तर्गत दर्ता गरेको अधिकारीले गरूरी कार्यहरू भरतपुर महानगरपालिकाको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले गरेका छ।

(२) उपदफा (१) बमोजिमको दर्ता गरेको अधिकारीले यस ऐन बमोजिम आफूमा रहेको कुनै र यस असभल्ल्य असिका आफू मातहतको कर्मचारीलाई प्रत्यायोजन गरेको सकेका छ।

७०. काम, कर्त्यव र अधिकार: यस ऐनमा अन्यतर उल्लिखित काम, कर्त्यव तथा अधिकारको अतिरिक्त दर्ता गरेको अधिकारीको काम, कर्त्यव र अधिकार तोकिए बमोजिम हुनेछ।

परिच्छेद - १६
निरीक्षण तथा अनुगमन

७१. निरीक्षण तथा अभिलेख जौंग गरेको: (१) दर्ता गरेको अधिकारीले संस्थाको जुनसुकै विवरणले निरीक्षण तथा अभिलेख परीक्षण गरेको, गराउन सकेको छ। यस प्रयोजनको लागि दर्ता गरेको अधिकारीले आवश्यक अभिलेख, विवरण वा सूचनाहरू लागि निरीक्षण तथा सुपरीविष्क्षण गरेको सकेका छ।
(२) नेपाल राष्ट्र बैड्रकले जुमसुके बढित तोकिएको भन्दा बढी आर्थिक कारोबार गर्न संस्थाहरू खिसाउ निताव वा वित्तीय कारोबारहरू निरीक्षण वा गाँव गर्न, गराउन सक्नेछ ।

(३) उपदफा (२ को प्रश्नमतले लागि नेपाल राष्ट्र बैड्रकले आफ्ना कुनै अधिकारी वा विशेषज्ञ खटाई आवश्यक विवरण वा सूचना सह सहायत्ता जोखिम निरीक्षण तथा सुपरीवेक्षण गर्न सक्नेछ ।

(४) उपदफा (१) वा (२) बमोजिम निरीक्षण वा हिसाब गाँव दर्ता गर्न अधिकारी वा नेपाल राष्ट्र बैड्रकलो अधिकार प्राप्त अधिकृतले माग गरेको जानकारी सम्बन्धित संस्थाले उपलब्ध गराउनु पनेछ ।

(५) उपदफा (१) वा (२) बमोजिम निरीक्षण वा हिसाब गाँव दर्ता कुनै संस्थाहरू कामकाज बाहरी यो ऐन, यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियम, निर्देशिका, मापण्ड वा कार्यविधि बमोजिम भएको नपाइएमा गर्दा गरेको अधिकारी वा नेपाल राष्ट्र बैड्रकले सम्बन्धित संस्थालाई आवश्यक निर्देशन दिन सक्नेछ र त्यसतो निर्देशनको पालना गर्नु त्यसलो संस्थाहरू कर्त्तौ स्तन ।

(६) नेपाल राष्ट्र बैड्रकले यस दफा बमोजिम संस्थाहरू निरीक्षण तथा सुपरीवेक्षण गर्दा नेपाल राष्ट्र बैड्रकले प्रचारित कानून बमोजिमको अधिकार प्रयोग गर्न सक्नेछ ।

(७) यस दफा बमोजिम संस्थाहरू निरीक्षण तथा सुपरीवेक्षण गर्दा प्राप्त हुन आएको जानकारी नेपाल राष्ट्र बैड्रकले भरतपुर महानगरपालिकाका, नगर कार्यवाहीकालाई सुपरीवेक्षण गराउनु पनेछ ।

(८) संस्थाहरू निरीक्षण तथा अनुगमन मूल ऐन बमोजिम सम्बन्धित निकायहरू, संघहरू, नेपाल राष्ट्र बैड्र वा तोकिए बमोजिमको संयुक्त नृत्य हुनेछ ।

(९) एक भन्दा बढी स्थानीय तह कार्यक्षेत्र भएका संस्थाहरूले अनुगमन महानगररूपका एकल वा संयुक्त अनुगमन संयुक्त गर्न हुनेछ ।

७२. छान्निवन गर्न सक्नेछ : (१) कुनै संस्थाहरू व्यवसायिक कारोबार संस्थोपनिक नभएको, सदस्यहरूहरू हित विपर्याय काम भएको वा सो संस्थाहरू उद्देश्य विपर्याय कार्य गरेको भनी त्यसलो संस्थाहरू कम्चिमा पाँच प्रतिपक्ष सदस्यहरू छान्निवनको लागि निवेदन दिएमा दर्ता गर्न अधिकारीले त्यस पुस्तको छान्निवन गर्न, गराउन सक्नेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम छान्निवन गर्दा माग गरेको विवरण वा कागजात उपलब्ध गराई सहयोग गर्नु सम्बन्धित समितिको कर्त्तौ स्तन ।
(३) उपदफा (१) वा (२) बमोजिम गरिएको छानविनको जानकारी समबन्धित संस्थालाई लिखित रूपमा दिनु परेछ।

७३. बचत तथा ऋणको कारोबार गरेको संस्थाको निरीक्षण तथा अनुगमन सम्बन्धी विशेष व्यवस्था: (१) बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गरेको संस्थाले तोकै बमोजिम अनुगमन प्रणाली अवलम्बन गरेको परेछ।
(२) दर्ता गरेको अधिकारीले बचत तथा ऋणको कारोबार गरेको संस्थाको तोकै बमोजिमको अनुगमन प्रणालीमा आधारित भई निरीक्षण तथा अनुगमन गरेको परेछ।
(३) उपदफा (२) बमोजिम संस्थाको निरीक्षण तथा अनुगमन दर्ता गरेको अधिकारीले आवश्यकता अनुसार नेपाल राष्ट्र बैंक लागायतका अन्य निकायको सहयोग लिन सकेको परेछ।

७४. वार्षिक प्रतिवेदन पेश गर्नुपर्ने: (१) दर्ता गरेको अधिकारीले आर्थिक वर्ष समाप भएको मितिले तीन महिना भित्र संस्थाको निरीक्षण सम्बन्धी वार्षिक प्रतिवेदन भरतपुर महानगरपालिका, नगर कार्यालयका सम्बन्धित पेश गर्नुपर्ने।
(२) उपदफा (१) बमोजिमको प्रतिवेदनमा देहायका विविधहरू खुलासो परेछः—
(क) सञ्चालनमा रहेका संस्थाको विचार,
(ख) अनुगमन गरिएका संस्थाको संस्थात तथा आर्थिक कारोबारको विचार,
(ग) संस्थामा सहकारी सिद्धान्त र यो ऐन, यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियम, विनियम तथा आन्तरिक कार्यविधिको पालनाको अवस्था,
(घ) संस्थामा सदस्यले प्राप्त गरेको सेवा सुविधाको अवस्था,
(ङ) संस्थाको क्रियाकलापमा सदस्यको सहभागिताको स्तर अनुपात,
(च) संस्थालाई भरतपुर महानगरपालिकाकारूँ प्रदान गरिएको वित्तीय अनुबंध तथा कुट सुविधाको स्तरमात्र भएको सम्बन्धित अवस्था,
(छ) संस्थामा आर्थिक क्रियाकलाप तथा वित्तीय अवस्था सम्बन्धी तोकै बमोजिमका विचार,
(ज) संस्थामा आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीको अवस्था,
(झ) संस्थामा सुशासन तथा जिम्मेदारीको अवस्था,
(ञ) संस्थामा रहेका कोषको विचार,
(ट) संरक्षित पूँजी फिर्ता कोष वितरणको अवस्था,
(ठ) सहकारीको नीतिनिर्माणमा सहयोग पुनरे आवश्यक कुराहरू,
(२) सहकारी संस्थाको दर्ता, खारेजी तथा विघटन सम्बन्धी विचार,
(ढ) संस्थाले संचालन गरेको दफा १२ बमोजिमको कारोबार, व्यवसाय, उद्योग वा परियोजनाको विवरण,
(ण) तोकिए बमोजिमका अन्य विवरण।

७५. आपसी सुरक्षण सेवा संचालन सम्बन्धी व्यवस्था: (१) संस्थाले संघीय कानुनमा व्यवस्था भए बमोजिम आफना सदस्यहरूको जिउधन, बालीनाली वा वस्तुभावमा भएको क्षतिको अंशपूर्ति गर्ने गरी आपसी सुरक्षण सेवा संचालन गर्न सक्नेछ।

७६. स्थिरीकरण कोष सम्बन्धी व्यवस्था: (१) बचत तथा क्रम विषयक संस्थाहरू सम्भावित जोखिमबाट संरक्षणका लागि संघीय कानुनमा व्यवस्था भए बमोजिम खंडा हुने स्थिरीकरण कोषमा सहभागी हुनेपन्छ।

परिच्छेद १७
समस्याग्रस्त संस्थाको व्यवस्थापन

७७. संस्था समस्याग्रस्त भएको घोषणा गर्न सकिने: (१) यस ऐन बमोजिम गरेको निरीक्षण वा हिसाब जोखिमबाट कुनै संस्थामा देखाइको अवस्था विद्यमान रहेको देखिएको कार्यपालिकाले त्यस्तो संस्थालाई समस्याग्रस्त संस्थाको रूपमा घोषणा गर्न सक्नेछ:-

(क) सदस्यहरू को विभिन्न निरीक्षण गरी कुनै कार्य गरेको,
(ख) संस्थाले पूरा गर्नुपर्ने वित्तीय दायित्व पूरा नगरीको वा भूकम्प गर्नुपर्ने दायित्व भूकम्पी गर्न नसकेको वा भूकम्प गर्न नसकने अवस्था भएको,
(ग) सदस्यहरूको व्यवस्थापन निरीक्षण रूपमा फिर्ता गर्न नसकेको,
(घ) यो ऐन, यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियम तथा विनियम विपरित गर्न गरी संस्था संचालन भएको,
(ङ) संस्था तथा मासान्तरका भएको अवस्था भएको वा उल्लेखनीय रूपमा गम्भीर आर्थिक कठिनाइ भोगी रहेको।
(च) कुनै संस्थाले सदस्यहरूको व्यवस्था रक्षा फिर्ता गर्नुपर्ने अवधिमा फिर्ता नगरीको भन्ने त्यस्तो संस्थाका कम्तीमा बीस प्रतिशत वा बीस जना मध्ये जुन कम हुन्छ सो वरारको सदस्यहरूले दर्ता गर्ने अधिकारी समाज निवेदन दिएको छानविन गर्न खण्ड (क) देखि (ड) सम्मको कुनै अवस्था विद्यमान भएको देखिएको।
(२) उपदफा (१) मा जुनसूकै कु रा लेखिएको भए तापनी प्रचलित कारून बमोजिम
गठन गरेको आयोगले कुनै संस्थालाई समस्याग्रस्त संस्था घोषणा गर्न सिफारिस गरेमा वा समस्याग्रस्त भनी पहिचान गरेको वा त्यस्तो आयोगमा परेको उजुरी संख्या, ओौचिन्त समेतको आधारमा कार्यपालिकाले त्यस्तो संस्थालाई समस्याग्रस्त संस्था घोषणा गर्न सक्छन्।

७८. व्यवस्थापन समितिको गठन: (१) दफा ७७ बमोजिम समस्याग्रस्त संस्था घोषणा भएको त्यस्तो संस्थाको सम्पत्ति व्यवस्थापन तथा दायित्व भुक्तानी सम्बन्धी कार्यका लागि व्यवस्थापन समितिको गठन गर्न दर्ता गर्नेछ अधिकारीले कार्यपालिका समक्ष सिफारिस गर्नेछ।
(२) उपदफा (१) बमोजिम सिफारिस भई आयोग कार्यपालिकाले देखाउ बमोजिम व्यवस्थापन समितिको गठन गर्न सक्छन्।
(क) सम्बन्धित क्षेत्रमा विज्ञात हासिल गरेको वा योगदान गरेको वा कानुनी क्षेत्रमा अनुभव प्राप्त गरेको मध्यबाट एक-अध्यक्ष।
(ख) महानगर व्यापक समितिले तोकेको १ जना सदस्य।
(ग) सहकारी विकास समितिले सिफारिस गरेको २ जना सदस्य।
(घ) दर्ता गर्नेछ अधिकारी सदस्य-सचिव।
(३) उपदफा (२) बमोजिम गठित व्यवस्थापन समितिको काम, कर्त्तव्य र अधिकार तौकिए बमोजिम हुनेछ।

परिच्छेद-१८
कसूर, दण्ड जरिवाना तथा पुनराब्रेदन

७९. कसूर गरेको मानिने: कसैले देखाउ यस आयोग गरेका यस ऐन अन्तर्गतको कसूर गरेको मानिने।
(क) दर्ता नगरी वा खोरेज भएको संस्था सञ्चालन गरेमा वा कुनै व्यक्ति, फर्म वा कम्पनीले आफ्नो नाममा सहकारी शब्द वा दो शब्दको अंग्रेजी रूपाधारण राखी कुनै कारोबार, व्यवसाय, सेवा प्रवाह वा अन्य कुनै कार्य गरेमा,
(ख) सदस्यको वचत यस ऐन र यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियम, विनियम बमोजिम बाहेक अन्य कुनै पनि प्रयोजनको लागि प्रयोग गरेमा,
(ग) तौकिएको भन्दा बढी रकम ऋण प्रदान गर्दा जमानत वा सुरक्षण नराख्न ऋण प्रदान गरेमा,
(घ) सम्मिलको सदस्य, व्यवस्थापक वा कर्मचारीले संस्थाको सम्पत्ति, बचत वा शेयर रकम हिन्नामिना गरेमा,
(ड) क्रण असूल हुन नसकेको गरी सम्मिलका कुनै सदस्य, निजको नातेदार वा अन्य व्यक्ति वा कर्मचारीलाई क्रण दिइ रकम हिन्नामिना गरेमा,
(घ) सम्मिलका कुनै सदस्यले एकले वा अन्य सदस्यको मिलोमतोमा संस्थाको शेयर वा बचत रकम आफू खुशी परिचालन गरी संस्थालाई हानी नोक्सानी पुन्याएमा,
(छ) झुङ्गा वा गलत विवरण पेश गरी कर्मा लिएमा, राखेको दिनो कच्चा भएमा वा क्रण हिन्नामिना गरेमा,
(ज) संस्थाले यस ऐन र यस ऐन अन्तर्गत बनेका नियम, विनियम विपरित लगानी गरेमा वा लगानी गरेको उद्देश्यले रकम उठाएमा,
(झ) कृतिम व्यवसाय खडा गरी वा गराई क्रण लिएमा वा दिएमा,
(ञ) धितोको अवसाधारित रूपमा बढी मूल्याङ्कन गरी क्रण लिएमा वा दिएमा,
(ट) झुङ्गा विवरणको आधारमा परियोजनाको लागत अवसाधारित रूपमा बढाई बढी क्रण लिएमा वा दिएमा,
(ठ) कुनै व्यस्ति वा संस्थालाई एक पटक दिइसकेको सुरक्षण रीतपूर्वक फुकु वा भएका वा सो सुरक्षणले खामेको मूल्यभन्दा बढी हुनेगरी सोही सुरक्षण अन्य संस्थामा गरेको नुल्ला: क्रण लिए वा दिएमा,
(ट) संस्थापत्र जुन प्रयोजनको लागि क्रण सुविधा लिएको हो सोही प्रयोजनमा नलगाई अन्तर्गत प्रयोग गरेका गराएमा,
(ठ) संस्थाको कुनै कागजात वा खातामा लेखिएको कुनै कुरा नसकेको तरिकाले हटाउ वा उढाइ अवै अर्थ नसकेर व्योदा पारी मिलाई लेखेने वा अर्थ मिलेर भनेको नैस्ता राखने जस्ता काम गराउन आफू लाई वा अस केसलाई फाइदा वा हानि नोक्सानी गर्ने उद्देश्यले फिर्त गर्ने वा अर्थको हानि नोक्सानी गर्ने उद्देश्यले नगरे वा नक्सलको झुङ्गा कुरा गरे वा भएको हो भन्ने वा मिति, अड्रक वा व्योदा फलक पारी सहीछाप गरी गराई कागजात बनाउन वा बनाउन लगाउन जालसाजी गरे वा गराएमा,
(ण) क्रणको धितो स्वरूप राखिने चल अचाल सम्पत्ति लिताम बिक्री वा अन्य प्रयोजनको लागि मूल्याङ्कन गर्दै मूल्याङ्कनकर्ताले बढी, कम वा गलत मूल्याङ्कन गरी संस्थालाई हानी नोक्सानी पुन्याउने कार्य गरे वा गराएमा,
(त) संस्थालाई हानी नोक्सानी पुन्याउने उद्देश्यले कसैले कुनै काम गराउन वा नगराउन,
मोलाहिजा गर्न वा गराउन, कुनै किसिमको रकम लिन वा दिन, बिना मूल्य वा कम मूल्यमा कुनै माल, वस्तु वा सेवा लिन वा दिन, दान, दातव्य, उपहार वा चन्द्र लिन वा दिन, गलत लिखित तयार गर्न वा गराउन, अनुसूच गर्न वा गराउन वा गैरकानूनी लाभ वा हानी पुनःउगर्ने बदनियतले कुनै कार्य गरे वा गराएमा,

(थ) कुनै संस्था वा सोको सदस्य वा बचनकर्ता वा ती मध्ये कसैलाई हानी नोकसानी पुने गरी लेखापरीक्षण गरे गराएमा वा लेखापरीक्षण गरेको झुटिो प्रतिवेदन तयार पारेमा वा पानालगाएमा।

80. सजायः (१) कसैले दफा ७९ को कसूर गरेमा देखाय बमोजिमको सजाय हुनेछ :-

(क) खण्ड (क), (ग), (ड) र (थ) को कसूरमा एक वर्षसम्म कैद र एक लाख रुपैँ्यासम्म जरिवाना,

(ख) खण्ड (ढ) को कसूरमा दुई वर्षसम्म कैद र दुई लाख रुपैँ्यासम्म जरिवाना,

(ग) खण्ड (घ) को कसूरमा विको बराबरको रकम जरिवाना गरी तीन वर्ष सम्म कैद,

(घ) खण्ड (ङ), (च), (छ), (ज), (झ), (ञ), (ट), (ण) र (त) को कसूरमा विको भए बराबरको बमोजिम जरिवाना गरी देखाय बमोजिमको कैद हुनेछ :-

(१) दश लाख रुपैयोसम्म बिगो भए एक वर्षसम्म कैद,

(२) दश लाख रुपैयोभंद्रा बढी पत्तामा लाख रुपैयोसम्म बिगो भए दुई वर्षसम्म तीन वर्षसम्म कैद,

(३) पत्तामा लाख रुपैयोभंद्रा बढी एक क्रोड रुपैयोसम्म बिगो भए तीन वर्षसम्म चार वर्षसम्म कैद,

(४) एक क्रोड रुपैयोभंद्रा बढी दश क्रोड रुपैयोसम्म बिगो भए चार वर्षसम्म चार वर्षसम्म कैद,

(५) दश क्रोड रुपैयोभंद्रा बढी एक अर्ब रुपैयोसम्म बिगो भए च वर्षसम्म आठ वर्षसम्म कैद,

(६) एक अर्ब रुपैयोभंद्रा बढी जत्सुके रुपैयाँ बिगो भए पनि आठ वर्षसम्म दश वर्षसम्म कैद,

(ड) खण्ड (ड) को कसूरमा दश वर्षसम्म कैद।

(२) दफा ७९ को कसूर गर्न उद्योग गर्न वा त्यस्तो कसूर गर्न मद्दत पुनःउगर्ने व्यक्तिलाई मुख्य कसूरदारलाई हुने सजायको आधार सजाय हुनेछ।
(३) दफा ७९ को कसूर गर्न गर्नेला त्यस्तो पुनःकान्त गर्न महत्त्वपूर्ण कुनै निकाय संस्था भए त्यस्तो निकाय संस्थाको प्रमुख कार्यकारी वा पदाधिकारी वा कार्यकारी हैसियतमा कार्य सम्पादन गर्ने व्यक्तिलाई यस एन बमोजिम छैन सजाय छुनेछ ।

८९. जरिवाना हुने : (१) दफा ८७ बमोजिम कसैले उजैरी परिवार वा संस्थाको निरीक्षण अनुगमन वा हिसाब निरीक्षण को जाँच गर्न वा अन्य कुनै व्यहोराबाट कसैले देखायको कुनै कार्य गरेको पाइएमा दर्ता गर्ने अधिकारीले त्यस्तो कार्यको प्रकृति र गामभीरताको आधारमा त्यस्तो कार्य गर्ने व्यक्तिलाई पौच लाख सौँभाङ्ग जरिवाना गर्ने ।

(क) यो एन वा यस एन अन्तर्गत बनेका नियम विपरित सदस्यसङ्ग ब्याज लिएमा,

(ख) संस्थाले प्रदान गर्न भित्र र श्रेणीको व्याजबंद बीचको अन्तर छ प्रतिशत भन्ना भयो कायम गरेमा,

(ग) संस्थाले प्रदान गरेको श्रेणिमा लागेको ब्याजलाई मूल कर्त्तिमा पूर्णीकृत गरी सोको आधारमा व्याज लगाएमा,

(घ) कुनै सदस्यलाई आफ्नो पूर्णीकृत नै दर्णको प्रक्रिया बगैर बमोजिमको प्रतिष्ठ भन्ना भयो हुने गरी श्रेणिमा प्रदान गरेमा,

(ङ) संस्थार दर्ता गर्नका लागतका सदस्य बाहेक अन्य सदस्यलाई सदस्यता प्राप्त गरेको तीन महिना अवधि व्यतित नभई श्रेणि लगानी गरेमा,

(झ) प्राथमिक पूर्णी नै दर्णको दश गुणा भन्ना भयो हुने गरी बचत संकलन गरेमा,

(झ) शेयर पूर्णीको १२ प्रतिशत भन्ना भयो शेयर लापर्न वितरण गरेमा,

(ज) संस्थाले आफ्नो कार्यक्षेत्र बाहेक एक कारोबार गरेमा वा गैर सदस्यसङ्ग कारोबार गरेमा,

(ञ) संस्थाले यो एन विपरित कृत्रिम व्यक्तिलाई आफ्नो सदस्यता दिएमा ।

(२) उपदफा (१) मा लेखिएको व्यहोराबाट कसैले देखायको कुनै कार्य गरेको दर्ता गर्ने अधिकारीले त्यस्तो त्यस्तो कार्यको प्रकृति र गामभीरतको आधारमा त्यस्तो कार्य गर्ने व्यक्तिलाई तीन लाख रुपैँ भन्ना जरिवाना गर्ने सक्नेछः-

(क) यो एन वा यस एन अन्तर्गत बनेको नियम बमोजिम दिएको कुनै निर्देशन र तोकिएको माध्यमको पालना नगरेमा,

(ख) यो एन वा यस एन अन्तर्गत बनेको नियम बमोजिम दिनुपर्ने कुनै विवरण, कागजात, प्रति, सूचना र जानकारी नदिएमा,
(ग) यस ऐन बमोजिम निर्वाचन नगरी समिति तथा लेखा सुपरविधान समितिका पदाधिकारीहरु आफू खुशी परिवर्तन गरेमा।
(घ) कुनै संस्थाले दफा ६ को उपदफा (४) बमोजिमको तोकिएको शर्त पालन नगरेमा,
(ङ) यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियम विपरित अन्य कार्य गरेमा।
(३) उपदफा (१) वा (२) बमोजिमको जरिवाना गर्नु अधि दर्ता गर्ने अधिकारीले सम्बन्धित व्यक्ति वा संस्थालाई सफाई पेशा गर्न कमितिमा पन्ने दिनको समयावधि दिनु पर्ने।

८२. रोकका राखने: (१) दर्ता गर्ने अधिकारीले सम्बन्धित संस्थालाई दफा ८९ बमोजिम जरिवाना गर्नुका अतिरिक्त तीन महिनासम्म त्यस्तो संस्थाको कारोबार, सम्पति तथा बेडूक खाता रोकका राखने तथा सम्पति रोकका राखन सम्बन्धित निकायलाई सिफारिस गर्न सक्नेछ।
(२) उपदफा (१) बमोजिमको सिफारिस प्राप्त भएको त्यस्तो संस्थाको कारोबार, सम्पति तथा बेडूक खाता रोकका राखी सो को जानकारी दर्ता गर्ने अधिकारीलाई दिनु पर्ने।

८३. दोब्बर जरिवाना हुने: (१) दफा ८९ बमोजिम जरिवाना भएको व्यक्ति वा संस्थाले पुनः सोही कसूर गरेमा त्यस्तो व्यक्ति वा संस्थालाई दर्ता गर्ने अधिकारीले दोस्रो पटकदेखि प्रत्येक पटकको लागि दोब्बर जरिवाना गर्नेछ।

८४. अनुमन्थानको लागि लेखी पटाउन सक्ने: दर्ता गर्ने अधिकारी वा नेपाल राष्ट्र बेडूकले यस ऐन बमोजिम आफू अपनो काम, कर्तव्य र अधिकारको पालना गर्दै कसैले दफा ७९ बमोजिमको कसूर गरेको थाहा पाएमा त्यस्तो कसूरका समन्धामा यस ऐन बमोजिम अनुमन्थान गर्नको लागि सम्बन्धित निकायलाई लेखी पटाउन सक्नेछ।

८५. मुहा सम्बन्धी व्यवस्था: दफा ८० बमोजिम सजाय हुने कसूरको मुहा सम्बन्धी व्यवस्था संघीय कानून बमोजिम गर्नेछ।

८६. मुहा हेतू अधिकारी: दफा ८० बमोजिमको सजाय हुने कसूर सम्बन्धी मुहाको कारवाही र किनारा जिल्लासंग अदालतबाट गर्ने छ।

८७. उज्जवल दिन: हदम्याद: (१) कसैले दफा ८० बमोजिमको सजाय हुने कसूर गरेको वा गर्न लागेको थाहा पाउने व्यक्तिले त्यस्री थाहा पाएको मितिले नब्बे दिनाभिनु दर्ता गर्ने अधिकारी समक्ष उज्जवल दिन पर्नेछ।
(२) कसैले दफा ८० बमोजिम जरिवाना हुने कार्य गरेको थाहा पाउने व्यक्तिले त्यसी थाहा पाएको मितिले नबे दिनभित्र दर्ता गरेको मितिले अधिकारीको निर्णय उपर कार्यपालिका समक्ष पुनरावेदन गर्न सक्नेछ।

८८. पुनरावेदन गर्न सक्ने: (१) दफा ६ बमोजिम संस्था दर्ता गर्न अस्वीकार गरेको वा दफा ६६ को उपदफा (२) बमोजिम संस्था दर्ता खारेज गरेकोमा चित्र नबुझिने सो निर्णयको जानकारी पाएको मितिले पैतीस दिनभित्र दर्ता गरेको अधिकारीको निर्णय उपर कार्यपालिका समक्ष पुनरावेदन गर्न सक्नेछ।

(२) दफा ८० बमोजिमको जरिवानामा चित्र नबुझिने व्यक्तिले त्यसी निर्णयको जानकारी पाएको मितिले पैतीस दिनभित्र देहाय बमोजिम पुनरावेदन गर्न सक्नेछ:

(क) दर्ता गर्ने अधिकारी र कार्यपालिकाले गरेको निर्णय उपर सम्बन्धित जिल्ला अदालतमा,

(ख) नेपाल राष्ट्र बैंकको निर्णय उपर सम्बन्धित उच्च अदालतमा।

८९. असूल उपर गरिने: यस परिच्छेद बमोजिम कुनै व्यक्तिले तिनू पर्रे महिला जरिवाना बा कुनै रकम नस्तिरी बाँकी रहेकोमा त्यसी जरिवाना बा रकम निजबाट सरकारी बाँकी सरह असूल उपर गरिनेछ।

परिच्छेद-१९

विविध

९०. माताधिकारको प्रयोग: कुनै सदस्यले संस्थाको जतिस्कृत शेर खरिद गरेको भए तालिन समन्वित संस्थाको कार्य सज्जालामा एक सदस्य एक मतको आधारमा आफ्नो माताधिकारको प्रयोग गर्न सक्नेछ।

९१. सामाजिक परीक्षण गराउन सक्ने: (१) संस्थाले विनियममा उल्लिखित उदेश्य प्राप्त गरेका लागि समितिबाट भएका विनियम र कार्य, सदस्यहरूले प्राप्त गरेका सेवा र सन्तुष्टिको स्तर, सेवा प्राप्तिबाट सदस्यहरूको जीवनस्तरमा आएको आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक र वा वातावरणीय पक्षमा सकारात्मक परिवर्तन लगायतका विषयमा सामाजिक परीक्षण गराउन सक्नेछ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम भएको सामाजिक परीक्षणको प्रतिवेदन छलफलको लागि समितिले साधारण सभा समक्ष पेषा गरेको छ।

(३) उपदफा (२) बमोजिम पेषा भएको सामाजिक परीक्षण प्रतिवेदन छलफल गरी साधारण सभाले आवश्यकता अनुसार समितिलाई निर्देशन दिन सक्नेछ।
७४. यदि दफा बमोजिमको सामाजिक परीक्षण प्रतिवेदनको एक प्रति सम्बन्धित संस्थाले दर्शाएता गरेको अधिकारी समस्त पेश गर्नु परनेछ।

७५. सहकारी शिक्षा: सहकारी क्षेत्रको प्रवर्तकहरूले लागि विघटन तहको पाठ्यक्रममा आधारपूर्वी सहकारी सम्बन्धी विषयवस्तुलाई समावेश गर्न सकिनेछ।

७६. आर्थिक सहयोग गर्न नहुने: सहकारी संस्थाले रकम सदस्य बाहेक अरु कसैलाई सामाजिक कार्यमा बाहेक अन्य कार्यककालाको लागि आर्थिक सहयोग गर्न पाइने छैन।

७७. स्पष्टीकरण: यस दफाको प्रयोजनमा लागि सामाजिक कार्य भनाले शिक्षा, स्वास्थ्य, वातावरण संरक्षण, मानवीय सहायता, सहकारी प्रबर्तन सम्बन्धित कार्यलाई जनाउँछ।

७८. अन्तर सहकारी कारोबार गर्न सकने: (१) संस्थाहरूले तोकिए बमोजिम एक आपसमा अन्तर सहकारी कारोबार गर्न सकिने छैन।

७९. (२) अन्तर सहकारी कारोबारको प्रक्रिया तोकिए बमोजिम हुनेछ।

८०. ठेकाप्रदिक दिन नहुने: संस्थाले आफनो समितिको कुनै सञ्चालक वा लेखा सुरुवातको समितिको संयोजन वा सदस्य वा आफनो कर्मचारिलाई ठेकाप्रदिक दिन हुनेछैन।

८१. सरकारी बाँकी सरह असूल उपर हुने: कुनै संस्थाले प्राप्त गरेको सरकारी अनुदान वा कुनै सवात्रांक पूर्योग गरेको पाठेमा प्रचलित कानून बमोजिम सरकारी बाँकी सरह असूल उपर गरिनेछ।

८२. कम्पनी सम्बन्धी प्रचालित ऐन लागू नहुने: यस ऐन अन्तर्गत दर्शाएको बिनेको संस्थाको हकमा कम्पनी सम्बन्धी प्रचलित ऐन लागू हुनेछ।

८३. प्रचालित कानून बमोजिम कारवाही गर्न बाधा नपने: यस ऐनमा लेखिएको कुनै कुराले कुनै व्यक्ति उपर प्रचलित कानून बमोजिम अवलोकन वाला पूर्याएको मानिने छैन।

८४. सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण सम्बन्धी कानूनी व्यवस्थाको पालना गर्नु: संस्थाले सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण सम्बन्धी संदर्भ/प्रदेश कानूनमा भएका व्यवस्थाको साथै तल्ल सम्बन्धमा मनाल्यले जारी गरेको मानदंड र नेपाल राष्ट्रीय बैंकको वित्तीय जानकारी ऐकाइबाट जारी भएका निर्देशिकाहरूको पालना गर्नुपर्नु।

८५. सहकारी प्रबर्तन समिति सम्बन्धी व्यवस्था:

(क) सहकारी संस्था दर्शाए, प्रबर्तन, एकीकरण, नियमन, व्यवस्थापन लागायतको सुशासनसँग सम्बन्धित विषयमा नीति निर्माण र आवश्यक योजना कार्यक्रम तय
गर्न कार्यालीकाले तोकेको कुनै एक कार्यालीका सदस्यको संयोजकल्पमा विषय विविध सहितको एक सहकारी प्रबंधन समिति गठन गरिनेछ।
(ख) सहकारी प्रबंधन समिति गठन लगायत अन्य विषयहरू तोकिए बमोजिम हुनेछ।
(ग) यो समिति नगरकार्यालीका मातहत रहने छ।
(घ) समितिले स्थानीय सहकारी संस्थाहरू स्थापना, प्रबंधन र विकास सहयोग पुर्याउने छ।

१०१. नियम बनाउने अधिकारः यस ऐनको कार्यान्वयनको लागि कार्यालीकाले आवश्यक नियम बनाउन सकनेछ।

१०२. मापदण्ड, निर्देशिका वा कार्यविधि बनाई लागू गर्न सकने: (१) यो ऐन र यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियमको अधीनमा रही संस्थाहरु दर्ता, सञ्चालन, निरीक्षण तथा अनुसूचन लगायतका काम कार्यवा लागू गनिनको अनुसार मापदण्ड, निर्देशिका वा कार्यविधि बनाई लागू गर्न सकनेछ।
(२) उपर्फा (१) बमोजिमको मापदण्ड बनाउँदा आवश्यकता अनुसार रजिस्ट्रार, नेपाल राष्ट्र बैंक, भ्रमण र सम्बन्धित अन्य निकायको परामर्श लिन सकिनेछ।

१०३. खारीजी र बचाउः (१) भरतपुर महानगरपालिकाको सहकारी ऐन, २०७४ खरेज गरिएको छ।
(२) भरतपुर महानगरपालिकाको सहकारी ऐन, २०७४ बमोजिम भए गरेका काम कार्यवाही यसै ऐन बमोजिम भए गरेको मानिनेछ।
अनुसूची १
(दफ़ा ५ को उपदफ़ा (९) सँग सम्बन्धित)

dर्ता दरखास्तको नमुना

मिति : ......................

श्री प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतज्ञ,
भरतपुर महानगरपालिका, नगर कार्यपालिकाको कार्यालय,
भरतपुर, चितवन।

विषय: सहकारी संस्थाको दर्ता।

महोदय,

हामी देहायकका व्यक्तिहरू देहायकको कुरा खोली देहायकको संस्था दर्ता गरी पाउन निवेदन गर्दछौं। उद्देश्य अनुरूप संस्थाले तत्काल गर्ने कार्यहरूको योजना र प्रस्तावित संस्थाको विनियम दुई प्रति यसैसाथ संलग्न राखी पेश गरेका छौं।

संस्था सम्बन्धी विवरण

(क) प्रस्तावित संस्थाको नाम :-
(ख) ठेगाना :-
(ग) उद्देश्य :-
(घ) मुख्य कार्य :-
(ड) कार्यक्षेत्र :-
(च) दायित्व :-
(छ) सदस्य संख्या :-

(१) महिला ........ जना
(२) पुरुष ........ जना

(छ) प्राप्त सेवा पूँजीको रकम :- र. ....
(ज) प्राप्त प्रवेश शुल्कको रकम :- र. .....।

........................................................

tदर्ता सम्बन्धालक समितिका अध्यक्ष
अनुसूची २
(दफा ६ का उपदफा (१) सांग सम्बन्धित)
संस्था दर्ता प्रमाण-पत्रको नमूना
भरतपुर महानगरपालिका
नगरकार्यालयका कार्यालय भरतपुर, चितवन
दर्ता प्रमाण-पत्र

dर्ता नं. : संस्था / २०........../२०........
भरतपुर महानगरपालिका सहकारी ऐन, २०७५ को दफा ६ (१) बमोजिम श्री ............
............................................लाई सीमित दायित्व भएको संस्थामा दर्ता गरी स्वीकृत विनियम
सहित यो प्रमाण-पत्र प्रदान गरिएको ५।

वर्गीकरण:.........................................

dर्ता गरेको मिति:

dर्ता गर्नेआधिकारीको नाम:

कार्यालयको छाप:

आज्ञाले
नेट्र प्रसाद सुबेदी
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत