1. సభా కార్కక్రమం : :
ఏడుగురు నేరస్థుల కช్కు పోరీసులు
 అనుమతั గురించి.267
2. ప్రశ్నలు - దాగ్రూప సమాధానమాలు. ..... 268
3. 1997-98 సంవత్సరమునకు బट్జైక ..... 306
సమర్పించబడిని.

ఆ0ధ్ర ప్రేశ్ శాసనసభ
பరధాన అధికారుల

సభాపతి
ఉప ことాపతి
అఫ్యక్ష

W్రీక sార్యదర్యి ：
సంలుక్ర కార్యదర్ళ్లు ：

ఉa sro్jరగ్ష్యe

సయాల్ కార్యదర్యులు
§ఫ్ Oపోర్తర
（8）రనమల రామకృష్ణుడు
（8）ఎన్．మహమ్మ్ర్ ఫరూక్
（8，మతి వై．సీతారేవి
（8）జి．అప్పల సూర్యనారాయణ
（8）మతి కె．ప్రతిభా एారతి
（8）కరా సుబ్టారెడ్డి
（8）డ．ఎన్．రెడ్యానాయక్
（8，డ．రాజగోపాల్
（8）సి．దెంకేేశన్
（8）ఒ．సుబ్బారావు
（8，ఎస్．డ．కమలాకర్
（ 2．2．శర్మ
（8）ఎ5్．ఎ－్．కేశవరావు
8．క．తుల్జానందసింగ్గ
艮 అమవ్ అతావుల్గా
f（మతి టి．అంజనిబాయి
（8）E．D．సత్యనారాయణ
－．క．వ．ేేవిడ్ జ్రానకన్
（8）ఖా心మొయునుర్దీన
8．ఆర్．భాస్కరన్
（8）లెక్ర్ రెహమాన్ అన్సారి
（8）ఆర్．అంజడ్యు
（8）సయ్యద్ అహమద్ ．
（8）ఎస్క．వ．రామిరెడ్డ
ళీమతి వి．జయకుమారి
（8）మజి ఇందిరాగాంధి
（8，పి．కాశిరాజు
（శ）వ．లక్క్రీనారాయణ

 కంట కాపు పోవడంపై యుచ్చిన వాం૭దా తీర్మ్మనం గురించి.



 మీరు దాన్ని కన్సం చదవండి?
2స్ల్ర డీ్jృ మొషన్ ఇబ్చారు. జిస్ఎలా చేశాము.
 చేశ్రు కదా ! చదివ వినిపించండి.

(5) డ. చగున్లయ్య (ఇందుత్) :- మేము దానిని ఎంతో ఇంపార్రైంు అసి ఇచ్చుల 0 ిన


 (8) సె పెచ. వఁల్రై డిన్ఎలా చేఝడం జరిగింది.
8. డి. פననుల్లత్య :- పరిశీలన చేయండి? దానిపై విచారణ ఉందా లేదా?

మిస్టర్ Zప్యాీీ స్పీకర :- డిన్ఎలౌ చేశాషు. క్కశ్చన్ అవర్......
 చేయండి? .....

2ిస్ర డప్యూయ స్తీకర్ :- పరిశిలిస్తాను...
(హశ్లు $=$ వాగ్రా సమాధానకులు
జొంకరాయి జలనద్న్యత్ కేంద్రం పనివారలకు జీతాలు 21-
*3544- (8, ఎస్. వెలకేప్య్రరరావు (ఎల్లవరం) :- ముఖ్యమంతి దయచేసి * (కెంది విషయములు తెలిపెదరా:
(అ) శ్రంరాయు జలఖిక్యుత్ కేంద్రంలోని రోజువారి కూలీ పనివారలకు గత సంవత్సరకాలంగా జీతాలు చెల్లించని విషయం వాస్తవమేనా;
(ఆ) అయినచో, అంగుకు గల కారణాలేమి?;
 (选 ※మ్మల నాగేత్రరరావు):- (అ) లేవండి.
(ఆ) (ప్రశ్నకు తావు లేదు.
(\%) ఎస్. వెకట్యరరరాన్ :- అధ్యక్షా, డాంకరాయు జలవిద్యుత్ కేంద్రంలో రోజువారీ కార్మీకులకు గత సంవత్సరం నుంచి జీతాలు చెల్లించడం లేగు అంతే, లేదండి అంమున్నాకు. దారు సరాహోరదీక్షా చేశారు. జీతాలు సరిగా చెల్లించలేదు. ఇప్రు ఏమొ చెల్లిస్తున్న భావంతో చెప్పారు. కాని చెల్లించడం లేదనే మాట వాస్తనం. గారవనీయులైన మంత్రిగారికి అధికారులు తష్పరు సమాచారం ఇచ్చినట్లు వున్నది. భవిష్యుత్తులో రోజువారి వర్కర్సుకు సరిగా చెర్లించడానికి సరైన చర్యలు తిసుకోవాలని మీ ద్వారా కోరుతున్నాను.
(8) ఓుక్మల నాగేశ్రరరావు :- డొంకరాయి జలవిగ్యుత్తు ప్రాజెక్టులో కోయల్ డామ్ పని చేయడానికి కాంట్రాక్లులను పిలవడం జరిగింది. కాంట్లాక్టరు దగ్గర పనిచేసే నిమిత్తం వారు ఏర్పాటు చేసుకున్న వర్కర్సుకు ప్రభుత్వానికి సంబంధము లేదు. - ప్రభుత్వపరంగా, ఎలక్టిసిక్ బోర్డు కొంట్రాక్టు పని అయిపోడున తరుదాత కాంటాక్టు బిల్లులు ెెల్లంచడం జరుగుతుంది. కాంట్టకక్ట ర్లకు సంజంధించిన కోజువార్ కూరీలకు, ప్రభుత్నానికి సంబంధం లేదని గౌరవ సభ్యులకు మనవి చేస్తున్నాను.
 కేంద్రంలో ఎంతమంది పెర్మనైటు కార్మికుల పని చేస్తున్నారు? తుుాత,


 ఇవ్వడం లెదని చెపుతున్నారు, కొంట్రూష్టు పని చేయుంచుకుని కార్మికులకు




 నికి

40-50 ముంక వర్కర్సును 500ట్టాక్షు పెట్టుకుంటారు שయునా యూ
 ఎలక్కిసిటీ డిపార్ట్రెంటు ఇంజనీరుగార కాంటల్ సెన్ తా జీతాలు ఇప్పించాలని ప్రభుత్వురంగ ఆదేశాలు ఇచ్చావు, ఆ ప్రకారంగ జరుగుతుందని కునవి చేస్తున్నాను.









 నెలల పని చేస్తు. దానికి ఇిల్లు బోర్డు జైలు

 జరుగతుందని మ,ని చేస్తున్నాను.


 నరికి జీछాలు సరిగా పేచేనడంలేదు．గూ． $5 ;$ రా． 10 మాత్రమ ఇస్తున్నారు．కాంతమందికి రెండు నెలలకు ఒకసార యుస్తున్నారు．తెలుగుటేశం （ప్రుత్వ ఫ ఫచ్చిN తరుదాత కార్మికులకు అన్యాయుం జరుగుతూవుంది．క్వశ్చన్ వేసిన తరుదాత మంత్రిగారు ఎందుకు ఓ－టలల్స్ తెప్పింకుకోలేదు．క్వశ్చన వేసి ఒక నెల అలునా క్రా దారి దగ్గర రికార్డు లేదు．ఎందుకు లేదు రికార్డ్డ？

令 జక్ము అనాగేశ్యరరాపు ：1991－92，1992－93，1994－95 ఇయర్ పైజ్గా ఓtుల్స్ ఉన్నాయి．గౌరవసభ్యుకు అందచేయడానికి సిద్దంగా ఉన్నాయి． 1993－94；1995－96 సంజంధించి（ప్రుత్వం దృష్టిక రాగానే，1995－96లో జర్యలు తినుకున్నాము．ప్రభుత్వం దగ్గర ฉిల్లులు పెండింగులో లేవు．కాంటా క్టరు పే tీజిన్ష్టు．కాంటాక్టర వర్కర్సుకు పే చేయడం జరిగిందని మనవి చ్ర్తున్నాను．
（\％）む．zనార్ధన్రిడ్డ ：－దానికి సంబంధించిన పేపర్సు అన్నీ పంపించండి？ ＊రోజే పంపిచండి？

మిస్ట్ డప్యూటీ స్ప్కర ：－పంపిస్తామన్నారు．
B ప．జనార్రన్రై్డి ：－1994లో పే చేయలేరు，పే చేయమని చెప్పంః？
 ప్రభుత్వం ，చెల్లించింది．అవసరం అయితే వివరాలతో సహో గౌరవ సభ్యులకు


$$
\begin{gathered}
\text { ఇంరుర్తి నియోజకవర్గంలో ప్రత్యేక } \\
\text { ఆర్.ఆర్. కార్యక్రమాలు }
\end{gathered}
$$

22－
 ఉ．శాఖమంతి రయచే ఈే క్రింది ఎిషయములు తెలిపదదరా：
（అ）పత్యేక ఆర్．ఆర్．కార్యకకమం కింద ప్రతి నియెజకవర్గానికి 30 లక్షల రూపాయల మొత్తాన్ని కేటాయించిన విషయం వాస్తవమేనా；
（ఆ）కరీంనగర్జిల్గా，ఇందుర్తి నియొజకవర్గానికి 30 ఇక్షల 】లువగల పతి． పారనలు－పంపిన్పట్క ఇంతవరకా ఆమోదము తెల్పని పషయం కూడా వాస్తవమేనా；అయిన్మభా，అందుకు కారణాలేమి；
（ఇ）కరీంనగర్ జిల్లా，ఇందుర్తి నియోజకవర్గంలో జవపార్ రోజ్గార్ యోజన （క్రింద దెబ్చతిన్న రో飞్ల్ అఫివృద్దిక మంజూరు చేసిన 20 eక్షల రూపాయల

నుండి 16 లక్ష్ల రాపాయలను సుందరగి - దుద్దెనపల్లి రోగ్డు అఫివృర్డికి మంజూరు చేసిన విషయం వాస్తవమేనా;
(ఈ) సదరు రోળ్డు పనులను ప్పారంభించిన తరువాత కుంజూరు చేసిన్ మొత్రాన్ని నిరిపివేసిన విషయం కూడా వాస్తవమేనా; అఱునచో, అందుకు కారణాలేమి?
 ళవ్రసారరావ) :- (ఱ) లేదండి.
( $(\mathrm{s})$ ฮేฉండి.
(ఇ) అవునండి.
(ఈ) లేదండి. 1995 వ సంవత్సరం మార్షి నెలలో (ప్రభుత్న ఆదేశాల (ప్రకారం ఫ్వని ప్రారంభం కాలేదు.
(శ \&. ฉినముల్లయ్య :- అధగ్క్షా, శాసన సభ్యుల ఆవేదన అరణ్య రోదన కాకాడదు. జవాబు రాబట్టడానికి ప్రశ్న దేస్తాము. కాని జదాబులో అవాస్తవాలు చెబితే ఎలా? (్రభుత్వయంత్రాగం ఏమి చేస్తున్నదని బాధ పడవలసి వస్తుంది. నేను ఏమీ క్టిటిసిజం వేయడం లేదు. దీని పైన క్ష్ణణంగా ఆలోచన చేయలేదని ఆవేవన వ్యక్తం చేస్తున్నాను. ప్రతి నియొ"జకవర్గానిక స్పెషల్ ఆర్.ఆర్.ఏం. పోగ్రామ్ [క్ంద రూ. 40 లక్షలు (పపోజల్స్ పంపామని ఇక్క్ర నుంచి ఉత్తర్వులు వచ్చాయి. ఉత్తర్వుల ప్రకారం మేము పంపాము. పంపించిన తరువాత ప్రతి నియోజకవర్సానికి రూ. 30 లక్షల బాప్పన 240 నియోజకవర్సాలకు ఇచ్చినట్ల్లుగా తెలిసెంది. నా నియోజకవర్గానికి మాతం రూ. 30 లక్ష్మల రాలేదు. మా ఏరియా మంచి ఏరియా కాదు, రోడ్లు అర్వాన్న పరిస్థితిలో క్రన్నాయు. ఏ్రఙలు మమ్ములను వెంటాడుతున్నారని నేను, పెద్దిరెళ్డిగారు ఆనాడు వున్న మం(తిగారి దగ్గరికి వెథ్ళి పరిస్థితి వివరించాము. ప్రి్ నియోజు వర్గానికి అలా ఇవ్వాలని లేదు. మా ఇష్టం వుంటే ఇస్తాము, లేకపోతే లేదు, మోరోసారి చూద్దామని మంతిగారు చెప్పారు. .పరిస్థితులు మంచిగా లేవని చెప్పి ఒక శాసన సభ్యుడిని తిసుకొని వెఫ్లిన తరువాత ఇలా అనరం అనేరి ఎంతవరకు సకుంజసం? ఒక సియోజకవర్గానికి రూ. 30 లక్షలు అనే కాదు, ఇంకొక సియోజకవర్గానికి రూ. 60 घక్షలు కాడా ఇచ్చారు. ఇల తరతమ భేదాలు వున్నవని శాసన సభ్యుడిగా ప్రశ్న వేస్తే ‘నో’ అని జవాబు వస్త్రే ఏమి కానాఠి? దినిని శాసన సభ్యులు, బయట , పజజల ఆలోచించారి. నేను వాన్తవ విషయం చెబుతున్నాను. జవపర్ రోజ్గారు యోాజన స్రోగ్రామ్ క్కింద 20 శాతం ఆనారు చెడిపో యిన సుందరగిరి-డుదెనపల్లి రోడ్లను బాగు చేతడం కోసం రూ. 16 లక్షలు

కలకక్టరుగారు మంజూరు చేశారు. పని పారంభించారు. అంతలోనే జిల్లా పరిషక్ర ఎన్నికలు అయిపోయాయు. జిల్లా పరిషత్ మెంబర్ల్ల మంజూరు ఇచ్కిస తరుదాత నాట్ స్టార్టెడ అని దీనిని కొట్ట వేస్తే నేను డానిపైన పిట్టన్ పెట్టాను. చర్చలు జరిగన తరువాత కా, ${ }^{\circ}$ ప్రశ్న వే ఏమి వున్నది? అంగుచేత ఇప్పటికి అరునా వెనుకబడిన ప్రాంతాల అగివృక్రి కోసం సమాన ప్రాతిదికైన జవహర్ రోక్గార్ నిధులט కేటాయుంచినవి తిరిగి యధావిధిగా ఇస్తారా? నా నియోజకవర్గానికి కూడా గూ. 30 eక్షలు కేటాయుంచి రోష్డ్ బాగెగుల కారక తోడ్పడతారా?

డా. కోడెల 8వప్రసాదరావు :- అధక్షక్ష, స్పెషల్ ఆర్.ఆర్.ఎం. టోగాం క్రింద ప్రతి నియోజకవర్సానికి రూ. 30 eక్షల వంతున పనులు ఇప్పించబడిన మాట అవాస్తవం అని $\hat{గ} ర వ ~ స భ ్ య ు ల ు ~ మ న వ ి చ ే స ్ త ు న ్ న ా ర ు . ~ అ ం త ్ ర ీ గ ా క ు ం డ ా ~$ వెనుకబడిన వాటిని తేకఉోతే జిల్గ పరిషత్ స్దాయిల్ మంజూరుగాకుండా
 మంజూరు చేశారు. కాని నియోజకవర్గానికి ఇన్ని ఉబ్లులు అని మంజూరు చేయలేదు. గౌరవ సభ్యుడు చెప్పిన సుందరగిరి - దుదెనపర్లి రోష్డు స్పెష.ల్ర్ ఆర్.ఆర్.ఎం. (కింద మంజూరు అయున పని కాదు. 1994వ సంవత్సరంలా

 అడిషనల్ జ్జరై క్రింద తీసుకోమని చెప్పడం జరిగింి. దానలో సుండర8ి - దుదెనపల్లి గోగ్డు వస్తుంది. డిసెంబర్ లోపల పని పూర్రి చేసుకొనేదుట్లు
 ప్రభుత్వం చెప్పింది. అంతలోన అక్టోబర్ సైలో ఎన్నికల ఎనాన్స్మెంట్క రావడం జిగింది. అందుచేత ఏ పనుల "5 (ప్రభుత్వం నుంచి ఆదేశాలు రావడం వలన ఎనులన్నీ ఆగిసోయాయు. షని

 డబ్లులు కేం|ద్ ప్రభుత్నం తేవని చెప్పడం జరిగంది. జనవరి నెలలో స్జేట్ర రెవ్య్ కమిటస్ పనులు మొదలు పెట్లలేదు కాబగ్రై స్ట్ర ఫండ్ క్రండ ఖర్సు పెట్టడానికి అవకాశం లేదు కాబట్టై షనులన్ని ఆప్పేయాలని నిర్ల్రఁ ఆిసుకోవడం జరిగింది. మార్ష్ నెలలో ఆర్డర్ ఇవ్వడం జరిగంది. ఆరే విధంగ గౌరవసభ్యులక: తెలియశ్సేసది ఏమనగా ఏదయునా సరే ఎవక్తత తేకుండా గారవ (ప్రజా ప్రతినిధులు ఇచ్రే పనులను వాట అవసరాలను బట్టె మంజూరు చేస్తాము. అదే విధంగా రా ష్రంలో స్పెషల్ ఆర్ఆళ్ ఏం ప్రోగాం కిలన కరీంనగర్లో

57 పనులు ఇన్వడం జరిగింది. అంగులో ఇంగుర్తి నియోజకకర్గానికె రూ. 10.75 eక్షల విలువైన మూడు రోష్లు కూడా మంజూర చేయడం జరిగింది.
 సంబంధించి (గాంట్స్స్ యివ్రడంలో రాష్య్రంలా పంచాయతిరాజ్ శాఖామTత్యులు, Kట్రైా ఎవరు ిం్రజెంట్ చేస్తారో, లేదా ప్రభుత్వాన్ని ప్రతిపాదించే ఇంజన్ర్ల్ల, కాంట్రాక్టర్లు కుమ్మ్క్కైన పనులకే ఇవ్రడం జరుగుతున్నదనేది ఐాస్తవం. శాసన సభ్యుల ద్వారా వచ్చిస ప్రతిపాదనలు పట్టించుకోకుండా కేవలం ఇష్టం వచ్చినట్లు చేయఁం వలన ఇలాంటి సంఘటనలు జరుగుతున్నాయు, ఈ విషయంలో అందరిని సమానంగా చూసే బాధ్యతను ముఖ్యమంత్రిగారు వహించాలి. పేరుకు ఇంగుర్తి గానీ, ఇది రాష్ర్రం అంతటా పక్షపొత వైఖరి వున్నద. ఫ్త్రక్షాలు వుంేే చోట కాడా ప్క్షపాత ధోరణ వున్నది. ఇది సముచితం కాడు.

## (అంతరాయం)


డా. కోడెల శివ్రసాదరావ్ :- అధక్షా, స్పైల్ ఆర్.ఆర్.ఎం. పోగ్రాం క్ంం షిస్ట్రిక్ర్ లైల్లో పనులు మంజూరు అనేది కాక అనసరమైన పనులు ప్రా్రుపినిధులు ప్రభుత్వం దృష్జికి తీసుకవ స్తే మంజూర చేయడం జరిగింది. తప్పితే వేరు కారు. సభ్యుల ఊహజనితమైన ఏ్న్నలకు సనాధానం చెప్పడం కష్డం. జిల్లా స్లాయులో మంజూరు కాని పనులు గౌరవ ఏ్రజా ఏ్రతినిభులు (్రభుత్వం దృష్టికి తెచ్చిన వాటిని తప్పకుండా చేయడం జరుగుతుంది. మిత్రప క్నొలి గాకుండా ప్రతిష్ష్మాలు ఎవ్వరు చేసీనా కాడా అందులి అవసరాన్ని బట్రి ఇవ్వడం జరుగుతుంది. ఎంగుకంటే ఏ నియోజకవర్గం ఎవరికి స్వంతం కాగు. అవసర (పాతిపదికను బట్టి ఇస్తున్నాము.

 ఆర్.ఆర్.ఎం. ప్రోగ్రాం క్కింద పనులు శాంక్షన్ చేయడం, జిల్లా పరిష త్తులకు పంపించఁం, జిల్లా పరిషత్లో శాంక్ష్ క్వడం అనేది అనదాయుతి. కానీ ఒక సర్బ్లులర్ ఇష్య్ చేశారు. ప్రతి నియోజకనర్గంలో సంబంధిత శాసన సభ్యుడిని అడిగి రూ. 30 లక్షల విలువ చేసే పనులు సెలెక్ట్ చేయమని సర్క్యులర్ పంపించారు. శాసన సభ్యులందరు లిన్ట్ ఇచ్చారు. కానీ మేము ఇచ్చిన వర్క్స్ లిన్ట్ర్ల కనబడఁ్యం లేదు. తక్కిన అధికారులు, శాసన సభ్యులు


నాబార్ట్ ద్వారా వచ్చిన రోદ్స్ మేము ఏదయుతే ిిర్రజంగ్ చేసినా మో డానికి సంబంధము లేకుండా పెన రాజకీతుంగా ఆలోలచించి నిర్యయాలు చేలుడం మంచిది కాదు. శాసన్ సభ్యులందరి సపాకారం కానాలస్ ముఖ్యమంత్రిగారు చెబుతూనే కాంగ్రెన్ శాసన సభ్యులు కానీ, ప్రతిపక్ష సభ్యులు 5ాసీ, మిత్ర షక్షలలు కానీ సం[్రదించకుండా విరంగా చేలుడం న్యాయం కాగు. ధర్మెఁ కాడు. రోడ్డ్ శాaక్షన్ చేయడంలో నాబార్డ్ కోస్, ఆర్.ఆర్.ఎం.కాస్,
 కింద కానీ ఒక పాలసీ ప్రోగ్రాంగ \&ినైడ్ చేయకపోతే చాల కన్ప్యూజన్
 ఈ వినయంలో పభుత్వ విధానం ఏమిటో?

డ. కోలి Pక్ర్రసాదరావు :- అధ్యక్ష ముందే చెస్పాను. ఏ $ఓ క ్ క ~ న ి య ో జ క వ ర ్ గ ం ~ ఏ ~ ఒ క ్ క ~ ప ా ర ్ ట ీ ~ స ్ వ ం త ం ~ క ా ద న ి ~$ చెప్పాను. అక్కఁ అవసరాలను బట్టె (్రడా ప్రతినిధులు ఇచ్చిన ప్రపోజల్స్లా ఎలకేషన్కు అవకాశం వున్న మేరకు ఇచ్చామని మనవిచేస్తున్నాను. అదే విధంగా నాబార్డ్ కూాడా అంతి. అధికారుల ద్వారా వచ్చిన (ప్రతిపాదనలను దృష్జలో వెట్టుకాని మంజూరు చేయడం జరిగింది. భిిష్యత్తులో కూాడా జిల్లా స్థాయిలో కాన్న్ పనులు శాసన సభ్యులు చెప్పినవి జరగనప్పుడు, లేకపోతే ఇంకో చోట జరగనప్పరు, పార్లమెంట్ సళ్యులు చెప్పనని జరగనప్పుడు, ఆ విధంగా వచ్చిన వాటస్ తీసుకాని చేయడం జరుగుతొంది.
(అంతరాయం)

ఎక్కున భాగం గౌరవ శాసన సభ్యులు, పార్లమెంట్ సభ్యులు, ఇచ్చిన ప్రితి పాదనలను ర్ర్షైలా పెట్టుకాని మంజుగు చేయఁం జరింది. ఏ మాతం షక్షపాతం వుండదని మనవిచేస్తున్నాను,




 - వషయంలా चాల మంది నా దగ్గరకు కాడా వస్తున్నారు న్నా

 కొంత మందికి వచ్చి వుండవచ్చు. కొంత మందికి తక్కువ రావచ్చు. కాంత

కుందికి ఎక్కున రావచ్చు. కాని తెలుగుదేశం పార్టీ ఎం.ఎల్.ఎ.లు అండరికి సమానంగా రూ. 30 లక్షలు ఎక్కడా రాలేదు. అదే మాదిరిగ మిత్రక్షలల
 Nా దగ్గరకు వచ్చినప్పుడు, నేను చాల మందికి స.ఎం. రలేప్ ఫండ్నంచి ఇచ్చ్న సందర్భాలు వున్నాయు. పెద్ద జిస్కృమునేషన్ లేదు. కాసీ నారి ఆవేదనను నేను అర్ల్రం చేసుకొన్నాను. ఎం.ఎల్.ఎ.లకు ఇంకా ఎక్కువుగా కావాలని ప్రతి ఓక్కరికి కోరక పున్నది. వీలైనంతవరకు ఏ ఫరంగా అకామిడేట్ చేఝవలఝునో అలా చేయడానికి ప్రుత్నం చేస్తాను.

2ుస్టర్ డపప్యూటీ స్పీకర్ :- క్వశ్రన్. సెం. 2914 మినిస్టర్ ఫర్ పంచాయతి రాజ్.
(అంతరాయం)

మసస్టర డప్యూటీ స్పీక区్ :- సజ్జు్ర్ అయుపోయుంది.
(8) పి. జనార్రన్ రెడ్డ్ ఒక్క నిమిషం సర్.

 మాకు న్యాయం జంరగฺడం లేదు.
8. 20.N. గЕూర్ (కర్న్న్న్) :- ఒక పాలసీ అనేది వ్రండాలి.
(1) న0. ఆంజనేయులు :- అధ్యక్సా, ముఖ్యమం(తిగారు కూాడా చెబుతున్నారు. పంచాయతీ రాజ్ శాఖామాత్యులు కాడడ చెబుత:న్నారు. జస్కి, $మ ి$ న్షన్ లేదని చెబుతున్నారు. నాకు తెలిసినంతవరకు.....
 డిస్కృ షన్ వున్నద. వ్్క్స్ సెలక్షన్ పైన, నెసిసెట ెైన, బ్యాక్ర్ర్ ఏరియా పైన, అక్కడున్న ిిప్రజెంటేషన్స్ పైన జస్క్ర్షన్ వున్నద. బాని (పకార్ష చేశామని మనవిచెస్తున్నాను.
 ఈ బెస్న్ మీదనే డిస్క్ర9షన్ వుంలే అభ్యంతరం లేదు. కానీ 290 కి ైన రున్న నియోజకవర్గాలలో 240 నియోజకవర్గాల గురింి అయునా ఇచ్రితంగా చెప్పండి. జిల్లాల విషయాలు చెబుతున్నారు. నియైజకవర్నాలక కీటాయuంక బడిన స్పెష్ష ఆర్.ఆర్.ఎం. దానిలో 240 నిహైఃకవర్గాల అంt అర్బన్

నియోజకవర్సాలను మినహాయుంచి మిగతా రూరల్ నియోజకవర్గాలకు ఇవ్వబడ్డాయని చెప్ప్ వాటిలా కూాడా తప్పనిసరిగా పాలిటెకల్ డిస్కృమినేషన్ వున్నద. 9.30 హాటిలా కూాా తప్పకుండా పొలిటికల్ డిస్క్, మిన్షన్ ఉంది. విశాఖ ఉ. పట్నం జిల్లాకు సంబంధించినంత వరకు నానియోజకవర్గంలో చింతపల్లి నియోజకవర్గం చాడవరం నియోజకవర్గం ఝ మూడు నియోజకవర్గాలు మినహా యుంపబడ్డ్లు. వెనుకబడినతనం, శారల్ ఏరియాస్ అంలే నాకు అభ్యంతరం లేదు. २రే పద్దతిలా एా ్రు అలతా కూడా చెప్పబడింది. మా జిల్లాలో 50 , 60 నియోజకవర్గాలలో, పాలిటికల్ గా మితష్కాలు అనే 34 నియోజక వర్సాలలా నాకు తెలిసి 6, 7 నియెజక వర్గాలకు మ్త్మే ఇవ్వబడినాయు. మిగతా నియోజకవర్గాలు తాలగించబడినాయు. చూాండి. ఇరి పాలిటికల్ డిస్కుమినేషన్. బాम్యులే చిప్పారు. మా ఇష్షం, డిస్కియషన్ ఉంద కాబట్టి ఇవి చేపడతామా అని బాధ్యులే చెప్పొరు. అన్ జస్టెఫైడా. జస్టెఫైడా అని కాకుండూ, ఏ కారణఁ లేకుండా, 'మా ఇష్జం' అనే పద్రతిలో నడుస్తోంిి. ఇరి మాతం న్యాయఁ కాదు. దినిని ముఖ్యమంత్రిగారు సమర్థిస్త్ మాకు రక్షణ ఏమిటో తెలియుదు.
 కాడు. డెవలప్మెంట్స్ బట్టి. 22 జిల్లాలలో ఏ జిల్లాలో ఏ ఏ నియోజజ వర్గాలకు ఇచ్చారనేది స్ప్ప్రంగా ఉంది. సభ్యులు కానాలంటి వివరాలు ఇస్తాను. మిత్తక్షంకాని, కాంగ్రై్ కానీ ఏ షక్నైనా కానీ ఎలిజిబుల్ నర్స్ర్ ఉంే: తప్పకుండా బ్యాక్ వర్డ్ నెస్కి బట్టి ఇస్తాము.
(ఇంటరప్పన్స్)
(8) ప. జనార్దన్ రై్డ :- అధ్యక్షా, నాకు అవకాశం ఇవ్వండి.
(8) గానె వెంకఉరెడ్డి :- అవకాశం ఇవ్వండి.

మిస్ల్ క్ డ్న్యూ స్పీకర్ :- ఆల్రెడీ ఇచ్చాను. క్లియర్ ఆన్సర్ వచ్చింది. నెక్స్ క్వశ్చన్.
(ఇంటరప్సన్స్)
8. ఉ3.ఎస్. 2 . నాడక్ర (సంపర) :- అధ్యక్సా, నాకు అవకాశం ఇవ్వండి.

. చేస్తున్నా రేమిట??
ిసస్టర డప్యూటీ స్పీకర్ :- ఆల్ రిషి ఆన్సర్ ఇచ్చారు. కూర్చోండి.

ష్న్రు－నాగ్రు నమారానములు．
 కార్చున్న్ను．ఇవ్వకపోత్త ఎట్లా？ఇవ్నండి．

మిస్టర్ ైస్యీీ స్పీకర్ ：－ఎన్ని సార్ల్ల ఇస్తారు అవకాశం？నాకు అర్రం కావడం లేదు．

క్ జె．సె．దివాకర రెడ్డి（తాడిత్రి）：－నాకు ఖవ్యండి అధ్యక్షా．
（\％）ష．జనార్రన్రై
మిస్తర్ డెప్రూటీ స్పీకర ：ఆల్రెరీ మీకు ఇచ్రాను．రికార్క్ Mぃండ． ఈ ప్న్ మీద ఇస్తాను．కూర్సౌండి．
 మిస్టర్ డెప్యూీ స్న్కర ：－కూర్స్రండ．
（\％）む．జనార్రన్రెడ్డ ：－మీకు అర్ష్రం కారు．మాకు అవకాశం ఇవ్యండి． తరువాత ఎట్లా ఇస్లారు？క్వశ్న్ అయిపోయందిగా．
（8）గారె వెంకీ రెడ్డ ：－అధ్రక్షొ，అవకాశం ఇవ్వండ．వారు మిస్లిడ్డ చేస్తున్నారు అని చెప్సిన తరువాత కాడా క్వశ్చన్ ఎలవ్ చెయ్యకએేతె ఎట్లా？ ఇదేం న్యాయం ？દโ్కృమినేషన్ ఉంద．సి．ఎం．రీలీఫ్ ఫంE నంంి ఇచ్చామంటే，కాన్సర్కో，గుండెజబ్కుకో పేష్యేట్స్కి ఇవ్వాలి．డెవలచెమెంట్ యాక్టివికీన్కి ఏముంది？
 కూర్చోండి．
（8）ప．జనార్రనొరెడ్డి ：－నాకు ఇవ్వలేగు，రికార్డ్ سూడండ．


 ఎక్కరుంరి？
(ఇंంటర్పషన్స్ )

ఇరి మంచి పద్రతి కాదు，కిస్కృృమినేషన్ బూపుతున్నారు．
（8，む．జనార్రన్రెర్డి ：－ఏమిఁై తమాషా？


2స్ట్ర జెపూ ${ }^{2}$ క స్పకర్ :- దయచేసి కూర్చోండి. కిష్ణారెడ్డిగారూ మొన్నట దాకా బాగున్నారు. ఇప్పుడేమిటి?
(8) ష. జనార్డన్ రెడ్డి :- రికార్డ్ చూడండి సర్. నాకు ఇవ్వలేదు.

2ిస్ర్ డెవ్యూట స్పూకర్ :- ఇట్లా మాట్లాడితే ఎట్లా? పద్దతి లేకుండా. బెదిరిస్తే ఎట్లూ? నాకు తెలీదా? క5ార్సోండి. ఇచ్చాను. ిివాకరరెడ్డిగారూ మాట్సాడండి.
(3) జ. జనార్దన్ర్రి్డ్ :- మాలో మాకు తగాదాలు పెడతారా? ఇవ్వలేదు. రికార్డ్ తెప్పెంచుకుని చూడండి.

మిస్టర్ తెష్యూ స్లీకర్ :- ఇచ్చాను. నాకు తెలుసు. రెంగు సార్లు ఎట్లా ఇస్తును.
(\%) జ.సే. ిివాకరరెడ్డి :- ఆయనకు ఇవ్వండి. నేను ఒప్పకుంటున్నాను కదా?
(8) జ. జనార్దనరెళ్డి :- మీరు నాకు ఇవ్యలేదు. కావాలంటు చూడండి. ఇచ్చానంటే కూరర్చుంటాను. పురు మర్చిపోతారు.
(ఈ దశలో గా. సభ్యురు §్ వై. కిష్టారెడ్డి (ఇండిపెండింట్) తనక అవకాశం ఇవ్నాలని డిమాండ్ చేస్తూ 'వెల్'లౌకి [ప్రవేశించారు.
( వై కిష్టారెడ్డి :- మహబబూబ్ నగర్ జిల్లా వెనుకబడిన ప్రాంతం. మాకు అవకాశం ఇవ్వకపోతే ఎట్లా?

2:స్టర్ డపప్యూ స్సీకర్ :- ముందు మీరు మీ సీటుకి వెళ్భి కూర్చోండి. (发 వై. కిష్టారెడ్డి తమ స్దానానికి కార్చున్నారు.)
(1) సిపౌచ్. 2రల్ర్డడ్డి :- (ప్న్న వాయుదా వెయ్యండి. రేపు తిసుకోండి. వివరాలు రాలేదు.
(ఇంటరప్పన్స్)
2iస్
జర్ డెం్య్యూటీ స్పీకర్ :- మళ్ళీ వాయుదా ఎందుకు ? ఇంత సేపు చర్చ (బెల్)
 ఆసుకున్న పనుల విషయుంలో కొన్ని సియోజకవర్గాలకు ఇచ్చారు, కాన్నిటెకి ఇవ్వలేరు. ముఖ్యంగా ముఖ్యమంత్రారు కాడా విధంగా మాట్లాడడం

సబబుగా లేదు. డిస్కృమినేషన్ అని, నూ ఇష్షం వచ్చినట్లు ఇస్తాము అనడం సరైంది కాదు.
(a00టరష్షన్స్)
సి.ఎం.రిలీఫ్ గురించి చెబుతున్నారు. సి.ఎం. రిల్ఫ్ ఫండ్ కింర కాన్సర్, గుండె ఆఎరేషన్స్కి పేషెంట్స్ వ స్తే ఎo.ఎల్.ఏ. उెటర్ రిఫర్ చేస్తొరు. దానికి, దినికి రలంక చయ్యఁం సరైంది కాడు. 20 సంవత్సరాల పాటు పరిపాలన చస్తానని సి.ఎం. గారు చెప్పూరు. జ్యీిబసులాగా చేస్తానన్నారు. ఇరేనా మర పరిసాలించే పద్రతి? ఇద ముఖ్యమంతిగారి జగగంరా, తకు ఇష్రం వచ్చినట్లు పంచుతాము ఆనడానికి నియోజకవర్గం వారీగా ఇచ్చిన రిస్జు టుబుల్ మీద పెట్టుమునండి.
 మేము డిస్కి 9 మినేషన్ ఇవ్వడం కారు. డిస్క్ర్నన్ ఉంది. బ్కాక్వర్డ్
 ఆఆసుకాని, సెల్ట్ట్ చేశాము. యూనిఖార్మ్గ $గ$ అందరికీ ఇవ్వలేదు. 240
 ఎక్కున ప్రయారిీ ఇచ్యాము.
(8) గారె వెంకీరెడ్డి :- అట్లా జరగలేదు.
(ఇంటురప్షన్)
(8) ఎన్. కంర్రణ్ఱునాయుగ :- నేను అనేది మిగతా పార్టీల వార్ నాట్లాడవచ్చు. కాం[గెన్ పార్టీ దిని మిద మTట్లాడడం చాలా శ్చనీయం. ఎందుకు అంటున్నానం ేి, ముము అజ゙జిషన్ల 75 మందిమి ఉండి కూడా [ప్రిరోజూ అడిగాము, ఎం.ఎల్.ఎ.లకు ఇన్వవలసిన డబ్బు] ఇవ్వమసి అడిగాము. మితషక్షగలు కూొడా పోరాడాయి. న్యాయంగా ఇవ్వకసోతే, కోర్ట్రు ద్వారా డై రెక్ష్న వస్త్ అప్పడు ఇచ్చారు. ఆ సంxతి మరచపోతున్నారు.
(ఇoటురఫ్జన్ )

ఈ రోజు మేము ఎక్కడ డెనలప్మెంట్ కావాలో, పీలయినంతవరకా అందరికీ ఎకామ్డేట్ చెయ్యాలని భావిస్తుస్నొము. అటువంటివి ఏవలునా ఉంట్ తిసుకురండి. పరిస్థ్రితిలోనూ బట్టై తప్పకుండ కన్సిడర్ చేస్తాము. దయచేసి దినిని కాడా రాజక్ీయం చేస్ (ప్యత్నం చెయ్యనండి. న వద్దక వచ్చి కారగగస్ పార్టీ వారు కూడా చెప్పారు. పాటిలో కాన్ని కౌన్ని ఇచ్బాము. అన్నీ
 న్యాయంగా ఉంసి, అక్కి పరిస్థితులను బట్ట యాక్ట్ చేస్తాము. ఆ విధంగా

కంసే నాకు ఇవ్వండి. తప్పకుండా కన్సిడర్ చేస్తాను అని [్రతి 2క్కరికి విజ్ష్జి చేస్తున్నాను.
(ఇంటుష్ష్స్ )
ร. \%. జనార్దన్రైడ్డి :- నియోజకవర్గంవారిగా వివరాలు .ుబుల్ మీద పెట్టమననండి.


¥మ్మి జిల్లాలో ఇ.ఎ.ఎస్. నిధుల క్ర్నినితోగగ
23-
*2914-సర్వ (8, ఎన్. నరసింహోరెడ్డి (నర్గాండ) బ. వెంకటేశ్రరరావు (మధిర), ఎస్. వెంకట వీరయ్య (పాలేరు), ఎన్. రాఘవరెడ్డి (న[కెకల్) కుంజ బొజ్జి (భరాచలం) :- పంచాయతి రాజ్ శాఖమంత్రి దయచేసి ఈ (కెంది విషయుములు తెిపెదరా: 1993-94, 1994-95 వ సంవత్సరాలలో ఖన్ముంజిల్లాలో ఇ.ఎ.ఎస్. నిధులు గుప్వినియోగము చేయబఁిన ప్యయం వాస్తవమేనా;
(ఆ) ఆ నిధుల వినియోగ సర్టిఫికెట్స్ను ఎం.బి. పుస్తకాలలా తప్పగా నమోఁు (ికార్డు) చేసిన פిషయం కాడా వాస్తవమేనా;
(ఇ) అయినచో, అందుకు బాप్యులెన వారివై తీసుకున్న చర్యయేమి?
డా. కోడెం ఖ్ర్రసాదరావు :- (అ) అవునండి. शమ్మంజిల్లాలోని 3 మండలాల్లో అంటే సింగరేశి, ఎల్లందు, టకులపల్లిలో నిధులు గుర్వి నియోగం అఝెనట్లు వెల్లడయుంది.
(ఆ) ฝిచారణ పూర్తి అయిన తర్యాత మాత్రే, ఎం.చ. ప్పస్తకాలలో తప్పగా రికార్డు అఱున వివరాలు వెల్లడికాగలవు.
(ఇ) అవునండి. సంబంధిత అసి స్టెంబు ఇంజనీర్లు ఇద్రరిని సస్పెంగు చేయడం ะOిROA.
 కుర్విన్యోగం జరిగిందని అన్న్రు. ఎంత మేరకు జరిగింది? ఎంక్వంలి అఫైర్ని ఎప్పుడు వేశారు? ఏ స్థాయు అధికారిని వేశారు? ఎప్పటకి ప్రా చేస్రారు? వర్స్ర్ ఇన్స్స్పెక్టర్ కనిసోయాఙు. అతని వేరుతో రూ. 50,000 అడ్నాన్స్ చెల్లించినట్ల్లు చెహ్పారు. ఇది నాస్తవమా, కాదా? వాస్తవం
 ఇవ్వవપ్చునా? లేదా?

已కులపర్లిలో శూ．1，69，124 ల మేరకు నికులు దుర్వినియోగం అయునట్లుగా ప్రళుత్వ దృష్ష కి తినకురావడం జరిగింది．ถิనికి సంబందించి డ．ఎ．ఎన్．రాజు， ఎ．ఇ．ని సన్పెండ్ చేయుం జిగింది．ఆరున 0 Eైర్ లయ్యూరు．ఎంక్వడుల్ర జరుగుతోంద్．అరే విధంగా వహాయుష్దిన్，ఎ．ఇ．గారిని సస్పండ్ చేశాము． అదే వింగా భద్రాచలం దగ్గర కూననవరంలో శంకరయ్యు，2．ฉ．పైన ఈ సందర్చంగానే చర్య తీసుకుంటున్నాము．ఇతను రూ．3，13，21ँ 6 ల రుర్వినియోగం చేసినట్లు పిితమైంది．రూ． 40 వేల మేరకు అతని దగ్గర నుంచి రకకీ చేవుఁం జరిగింది．అలుత్త ఇంకా ఎంక్వడురి జరుగుతోంది． ఎంక్వఱిళి ిపోర్టు రాగానే ఖర్దర్గా వారి ముద చర్య తిసుకుంటాము．పోలీసు కేసులు కీరి కుద కూడా నహోదు చేయుడం జరిగందని మనవి చేస్తున్నాను．
 ఎప్పటిలోగా పూర్తి చేస్తారు？
 ఎస్．ఇ．స్థాలు ఆఫసర్ని ఎంక్ృయుకి చేయడం కోసం అపాయుంట్ర చేయడం జరిగింది．
（1）25．రాझువరళ్డ్ర ：－ప్రశ్న వేసి సంవత్సరం అయుంది．ఇంత కాలానికి కూడూ దాని మీద బర్య తిుకునే స్థాయులోన్ ఉంది．సస్పెన్షన్ కాడు కదా？ ธూ． 50 లక్షలు గల్లంతు అయుతే గూ． 50 లక్షల రకవరీ చేయఁానికి గాను రూ． 3 లక్షలు రాబట్టారంటున్నారు．ఆ రూ． 3 eక్షలకు కూడా రూ． 40 వేం ఆస్థుల రాబట్టారంగున్నారు．దిని వల్ల（్ర్లుత్వ पనం రుర్విని యో०గం అవుతుం
 సంబంధిత అధికారుల దగ్రర ఉన్న ఆస్థులను జప్తు చేసి 飞బ్ణు రాబట్టడానికి ఏమి చర్యలు తీసకుంటారు？
 ల్కలు కాడు．సుమారు రూ． 15 లక్షలు దుర్వినియోగం జిగింది．ఎమౌంటు అని కాకుండా వారి కుద కరినమైన చర్య తెసుకోవలసేన అవసరం ఉంది．


జాక్టర కో 2చారణ రపోర్తు రానారి．ప్రిస్క్ర్య్్డ్ ఏాసిజర్ ఉంది．ఎట్లా పడితే అట్లా చేతడానికి అవకాశం లేదు．అుపులో ఒకరు ిిలైర్ అయ్యూరు．ఒకం దగ్గర

రికవరీ చేశాము. ఏ ఒర్యలు తిసుకోవాలన్నా ¿ిలుయుల్డ్ ఎంక్వంురీ రిపోర్టు రానాలి. రాగానే తిసుకుంటలాము.
(8, ఎన్. రాఘవరెడ్డ్డి :- ఏ తేదిన ఎంక్వయిరీ ఆఫీసర్ని వేశారు? ఎంత కాలం పట్టెంది?

డాక్ర్ర కోడల శవ్ర్రసారరావు :- కంఫ్ణయుంట్ర 1995 డిసెంబరులో వచ్చింది. రాగానే రెండ నెలల్లోసే ఎంక్వంురి ఆఫీసర్ని వేయడం జరిగింది. అరే విధంగా నవంబరు, 1995 లో వహాయుద్దీన్ అనే వారి మీద రావడం జరిగింది. వారి మీద కూడా వెంటనే చేయడం జరిగింద. వారికి మోమొ కూడా ఇవ్వడం జిిగింద. అయుతే వహియుద్ద్న్ అనే ఆఫీసర్ అబ్స్క్రాండ్లో ఉన్నారు. అందుకని వారి మీద పూర్తి చర్యలు తిసుకోవడానికి వీలు కాలేదు. ఎక్కడా ఆచూకే దొరకడం లేదు.
(8) د5. రాష్వరెడ్డి :- 1995లో వేశారు. 1996 కిసెంబర్ అంుహోఱుంది. ఇప్పుడు ఫిబ్రవి, 1997 కి వచ్చాము. ఒక సంవ త్సరం రెండు నెలలు అయుంది. ఇంత కాలం ఏం చేస్తున్నారు? గవర్న మెంట్ డబ్బు రుర్వినియోగగం అఱుంది కదా?

డక్టర్ కోడల ిన్రసారరావ్ :- 1995 నవంజరులో కంప్లయుంట్ . రావడం జరిగింa. వచ్చిన తరునాత మెంటనే రెంగు నెలల్లో వారి మీద ఎంక్వయిరికి ఆదేశింนัడం జరిగింి. రిసోర్టు इంకా పూర్తిగా రావలసి ఉంది. రెంగు, మూర నెలల్లో ప్రార్తిగా కర్యలు తిసుకుంటాకు.
విద్యానగర్ లోని భూమి ఆనధికృత ఆకమణ

24-

 చేసి (కింది విషయములు ెెలి పెదరా:
(ఱ) విద్యానగర్లోని జ్యోతిబాలమందిరం పారశాల సమీపాన పురపాలక సంస్ధకు చెందిన ఐగు ఎకరాలభూమ్ కాందరు భూకక్షారారుల అనధికృత అఫ్,నంలోనున్న పిషయం వాస్తవమేనా;
(ఆ) అప్ృట ఎం.సె. పాచ్. కమీషనరు అనధీకృత అక్ణణదారులను తాలగించుఙనక శశ్ర తీసుకొని, ' భూమి دం.సె. హోచ్. కు చెందినది' నోటోసు బోర్డులను పెట్టినారా;
(ఇ) భూ కబ్జాదారులు ఒక నెల కీతం ఎం.స. హౌచ్. బోర్డులను తిసివేసిన విషయం కారా వాస్తవమేనా;
(み) అఱునకో, అందుపై తీసుకున్న చర్యజేతి?
మునిసిపలు పరిపాలనా ాాఖామంక ( (అ) ฮేదండి.
(ఆ) అవునండి.
(ఇ) • అవునండి.
(ఈ) ప్రస్తుతం భూమి హైదరాబాదు మునిసిపలు కా్రోరేషను స్నాధినంలోనే ఉన్నది. సదరు స్రలంలో అన్యాయాక్రమణలు / అనఫేక్ృత కట్టడాలు ఏమీ లేవు.

డాక్ర్ జి. విజకురామారాప్ :- మం(తిగారి సమాధానాల్లో ఏ సవాధానాక్లో నిశ్చలత కనిపించడం లేదు. ఏ సమాధానంలో తేదు అన్నారు. 'బ" కి 'సి' ఔొను అన్నారు. హ ప్న్న సై్టెంబర్లో వేయబడింది. ెె ప్రైబరులా నెల కితం ఆ భూమి కన్జాలో ఉంరి. ఇరి ఆడిక్ మేట్ ప్రాంతంలో విద్యానగర్ ఏపాంతంలో ప్రధానమైన స్థ్రలంలో ఉన్న భూామి కబ్జాకు గురయుంది. మునిసిపల్ కార్పారేష. 5 హారు పెసిన బోర్డు కారా తిసి వేయడం జరిగింి. అయుతే అంx్లా 3. ఆన్సర్ లో ఔాను అంటున్నారు. మొదటె ప్రశ్నకు లేదు అంటున్నారు. చురకు ఇప్పుడు మాతం మునిసిపల్ కార్పోరేషన్ అథినంలో ఉంద అంటున్నారు. ఒకఓ మాతం మనకు ఫాక్త్యుయల్గా కనిపించేద ఏమంే This particular land is under continuous threat of encroachement, Sir. చాలా రోజుల నుంచి చాల మంది ఆ భూమి ైనన కన్నువేసి ఉంచారు. ఇప్పుగున్న పరిస్ట్రిలా ఆ భూమిని కాపాడి చుట్లూ కాంపౌండ్ వాల్ కగ్తె ఫ్స్సింగ్ చేసి అఁ્న:నా మునిసిపల్ కార్పోరేషన్ ారు ఆ భూమిని కాపాడతారా? లేదా?
 దానికి ఔనండి అన్నారని అంటున్నారు దీనిలో రెండు పశ్నలున్నాయు. ఒకటి ఆనధీకృత ఆక్రమణాదారులను తాలగింకడానికి, రెండవది బెర్డు పెల్టారా అన్నది. 'బోర్డు పెట్టారా అంటే కాను అన్నాను. వాస్రవంగా అయితె మొనిసెపల్ కార్త్రేషన్ వారు అక్కడ బోర్డు పెట్టారు. ఒక రాఱికి రాతి \& బోర్డు
 బోర్డు పెట్లారు. సర్వే నెం. 24 हో 3 ఎకరాల 40 సెట్లు, నర్వే

 యార్డ్గా వాగుతున్నాము. అీీ కాకుండ ఫెస్సింగ్ గురించి అరుగుతున్నురు. ఇష్పరు బుల్డోజర్స్తో లెవల్ప్ చేస్తున్నాము. లెకలింగ్ పూర్తి చేసెన వెంటనే ఫెన్సింగ్ పెట్టె అది ప్రార్తిగా మునిసిపల్ కార్రేరేషన్ స్వాధినంలో వారుకోవడం జరుగుతాంది.
J. 24-3

ష్నళలు - ఎాగ్రాప సమాధానములు.
 రెండవ దానికి, మూడవ దానికి 'డానండి' అన్నారు. దీనికి అర్థం ఏమిటె? ముసిసిప్ యొక్క భూమి ఎవర ఆ(కమణలో లేదు అన్నారు. మఫ్ఫ్రీ తరుదాత ఉన్నద అన్నారు. మఫ్సీ బోర్డ్ తిసుకుసోయునట్లు చెప్పారు. \&నివల్ల స్పష్జంగ అర్ఠం అవుతున్నదేమం है ఇది స్పష్టంగా భామిని ఆకమాశ చేస్తున్నారు ఇప్పురు

 మీరు చూడండి. నోటసెసు బోర్డులు ఉంచార్ అన్నది ఒకట; భూమి ఆకమణ చేశారా అన్నది మరొకటి. భూమి అకమణ లేదన్నాము. బోర్డు పెట్సెన
 జరిగందేమం ేి, మునిసిపల్ కార్పోరేషర్కు చెందిన ప్ల్లల అని బోర్డు పెట్టారు. ఒక రాతి బోర్డ్ర కిసి వేశారు. ఆ భూమిని ఎక్వయుర్ చేయలేదు. ఒక్క బోర్డు మాతతమే ర్తికి రాతి తొలగించారు. తరువాత మఫ్ఫీ మేము బోర్డు లేకపోవడం చూసుకుని మఫ్ళీ మా అఫీనంలోకి తిసుకున్నాము. డంపింగ్గ్ యా్్డ్గా వాడుతున్నాము. దాని పైన కాంపొండ్ వాల్ కట్టాలి.


(\% సైచ్. విఠల్రెర్డి :- మునిసిపాలిీ భూమి అఱునప్ప్రు వారిని తొలగించడానికి ఏమి చర్యలు ఆసుకుంటారు?
 తొలగంచారు.

 లోక్ ఉంది.
 లోనే ఉందా? ఉంt సంతాషం.
 అధికారుల్ వెళ్లి చూసి వచ్చారు. ఇప్పటికి అది మా అధినంలోనే ఉంది.
 నియోజక వర్గంలోని. అడికిమెట్కలో ఉన్న స్థలం. ఇది ప్రుత్న భూమి. బాల
 కుట్జు ప్ర్కల ఉన్న స్య్ల్స్ ఆ [పాంతంలో నివసించే వారు కంప్లంయంట్ర

 ఛౖర్మన్గా ఉన్నప్పడు మునిసెపల్ కార్పోరేషన్ కపీషనర్ జన్నత్ హుస్న్న్ గారితో అక్కడకు పోయు ఇన్నెక్షన్．చేస్ బుల్డోజ్స్ పెట్రి లెవక చేశాము．చేసెన తరువాత గేటు వెట్టె మునిసిపల్ కార్పోరేషన్ సం సంబดధించిన బోర్డు ఒకల3 పెట్టారు， 1994 లో．కాని మ మవ్యన నేను మఖ్ళి ఒకసారి పాద యూ（ひక వెల్ఫినవ్పుదు మునిసిపల్ కార్పోరేషన్ బోర్డును తాలగించి ఒక पై వేట్ వ్కి బోర్డు పెట్టారు．పెట్ర ఆ భూమిని అమ్ముకున్నాడు．డబ్లు తిసుకున్నాడు．
已లఫోన్ చేసి మాట్లాడాను．ఎవరో ఎన్ కోచ్ చేస్తున్న్నున్న మాల వార దృష్షి తెచ్చాము．దాని మిది అధికారులను పంపించి యాక్షన్ తిసుకున్నారు．こక్క్ర నాల మాతం వాస్తవం．విజయరామారావు గారి ఏదలుతే డ్ర్న ，వేశారో అది రోజుకు కొడడా దానిని అక్రమించుకుని ఉన్నారు．ఏమి కట్లడాల జరగలేదు కాని ఆకమించి డబ్లు వసూలు చేస్తున్నారు．రానిని కాళేచుుడానిక్ర ప్రయుత్నం చాలా గట్టిగా తిసుకుగ్నారు．దాన్ ప్రై మంతి గాిి మనన చేస్తున్నాను．గట్టె జర్య తిసుకోకహోత కష్షం దానిని పార్క్ చేయాల．నిర్ణवుం తిసుకున్నారు．
9.50 అది కార్పో $ే ష ్ క క ు ~ చ ె ం ద ి న ~ గ ా ర ్ చ ు జ ి ~ స ్ ట ్ ర ల ం . ~ మ ీ క ు ~ స మ ా చ ా ర ం ~ ఉ ం ద ో, ~$ ఉ．లేదో కాని，దానిని ఆక్రముంచుకోకడానికి కాంత మంద ప్రయు్్న్ు
 చేయాలని మంత్తిగరిని కోరుతున్నాను．


 స్వాధినంలోనే ఉండే విధంగా చర్యలు తీసుకోవడం జరుxుతుంగి తమర ద్వార గౌరవ సభ్యులకు మోమీ ఇస్తున్నాను．
 ప్రభుుల్వానికి చెందిన సునారు రెండ ఎకరాల భూమి ఉంది．అ స్థలాన్న్ కూడ అక్రించుకోవడానికి ప్రుుత్నం చేస్తున్నార్ ఆరు నెలల నుండ
 లేదు．కొంతమంది ఆక్కమణారారులు అక్కడ బోర్డులు పెట్ట్ర స్లలాన్ని ిిజిఁ్తేషన్ చేయడానికి ప్రరుత్నం చేస్తున్నారు．ఇహ్పుఙు అక్కడ వ్్క్స్ జరుగుతున్నాయు． కాలట్టె వెంటన్ అధికారృలను అక్కడకు పంపించి，పాగకి ఆసించి，（చ్రభుత్వ అధినంలోకి తిసుకొంటారా అని మి ద్వారా మం（తెగారి అడుగుతున్నాను．
（8）ఎ．స్యనారాఠ్లుకుre ：－గౌరవసళ్యులు అంగుకు సంబంధించిన వవవాలిచ్చినట్లంుత్ర్，తప్పకుండా యాక్షన్ తీసుకొంటాం．
 స్థలాల గాని, ప్లే గ్రాండ్స్ గాని, పా్్ర్ స్ఠలాల గాని భూఆక్రుణదదారులు ఆూకమింకుకాంటుల్నారు. కార్పోరోషన్ ${ }^{6}$ ఉండే స్టాండింగ్ కమిటీ ఫిష యంలో సరిగా పనిచ్రుడం లేదన్నద వాస్తవమా, కాదా? ఇప్పుగు మంత్రిగారు చెప్పిన సవూరానంలో ఆక్రమణదారులు పవరో చెప్పలేదు. సెటిలో దాదాపు 75 శాతం పార్కులు, ప్ల్ గౌంద్లు ఆకకులకు గురవుతున్నాయు. హాబన్నింఆకి కార్పోరెషన్ స్వాదినంలోకి తిసుకోవడానికి చర్యలు తీసుకొంటారా లేదా? ఆ భూముల్ని కాపాడటలనికి వాటి చుట్టూ కాంపాండ్ పాల్స్ గాని, ఫెన్సింగ్ గాని వేస్తారా? అదో రకంగా యొక్క భూముల్న్ కాపాడటంలో కార్పోరేషన్ వూర్తిగా ఎఫలమవుతున్నది. గౌరవ ముఖ్యమంత్రిగారిని నేను కోరేది - మున్సిపల్ స్లలాలకు చుట్టూ కాంపౌండ్ వాల్స్ కల్లడానికి మీ ద్వారా ఆదేశాలు ఇవ్యాలని కోరుతున్నాను.
 గారు, కోనండరెడ్డగారు ఏదబుతే చెప్పొకో అవన్నీ పాస్తవాలు. హారదరాబా ద్లో ఇవ ఒక ప్యాపారంగా తయారయుపాయుంది. కాంత మంది ఇంగులో ఏాఫెననల్స్గా తయారయుషోయు, ప్రభుత్వ బూమి ఎక్కడ ఉంtే, ఆ భూమిని
 రజి స్ట్ర్జన్స్ చేుకం, పాత డాక్యు మెంట్స్ తినుకొని, నిజాం పీరియుడ్కు సంబం ధించిన భూములకు కూాడ రిజిస్ట్ర్యన్న చేసి, ల్యాండ్ ఎన్కోచ్ చేసి, ఆ విరంగా తష్పుడు డాక్యుమెంట్స్ సృష్షిస్త్ బ్యాపారం చేసుకొంటున్నారని ఏీకు తెలియచేసక్రానున్నాను.
 ఆరేశాలివ్వఁం జరిగిది - ఎం.ఆక.ఓ., ఆర్.డి.వో.ల ఒక " ప్రోహిదిలర్ బుక్" పెల్లుకాని, ఇటువంటి ల్కాం్్స్ ఉన్నట్లలుత్త, వాట వివరాలను అన్ని ంకార్డు చేయుం, ఫిజికల్ వెరెఫేకేన్ను వారు చేయవలసిన ఱవసరం ఉంది. ఒకవ్ళ ఆ అరికారి టలన్స్ఫర్ అయునట్లషుతే, వేరే ఎం.ఆర్.ఓ.కు గాని, ఆర్.డి.వా. కు గాని ఫిజికల్గా బుక్ను హ్యండోవర్ చేసిన తరువాతనే
 इవ్వఁం జిిగంద్. అయుతే హెదాాబాద్లో మీరు చెప్పినట్లుగా, మున్సిప్ల్ల కార్పోరేష్న్కు చెందిన కన్సర్న్డ్ రెస్పాన్స్లుల చేస్తాం. (్రంుల్వేట్ ఖూముల్ని ఏ వింగా సూపర్ వై క్ చ్సుకోంటాహో, అదే విదంగా ప్రభుత్వ భూముల్ని

 తెనుకాంటామని కాఁ మీకు తెలియచచనుకొంటున్నాను.

ఎక్కడక్కడ లయుతే గవర్నమెంట్ ే్లే గ్రాండ్స్, పాక్క్లు ఉన్నాయో,

స్న్లు - నాగ్రావ సమారానములు.
$14^{\prime} \$(u \leq s), 1997$
వాటి చుట్లూ కాంపొండ వాల్స్ కట్లడానికి, ఫెన్సింగ్ వేయడానికి వీలెనంత వరకు డబ్బులు శాయక్షన్ చేస్తాం. అవసరమయితే ఒక ప్రాపర్తీని అమ్కి, మిగిలిన (పాపర్టీస్ను సౌైక్ట్ చేయడానికి చర్యలు తీతుకొంటామని కూడ మీకు నేను తెరియచేసుకాంటన్నాను.
'నెE్కాస్' లో నిధుల గురుసయూగం
25-
 (నాగూర్), జి. అప్పల సూర్యనారాయకీఁ ( క్కొవం):-ముఖ్యమంతి దయచేసి ఈ (కింది విషయములు తెలి పెదరా:
(అ) 1992-93, 19993-94 సంవత్సరాలలో " నెడ్ క్యాప్" లో పెధ్ద ఎత్తున నిధుల దురుపయోగము, అవినీతి జరిగిన విషయుం వాక్తవదేనా;
(ఆ) అయునచో, అవినీతిపరుల్నన అధికారులపై తీసుకోదలచిన చర్యయేమి;
(ఇ) "నెడ్క్యాప్"" ను పునర్నవీకరించుటకు తినుకుంటన్న చర్యలేమి?
(8. తుమ్మల నాగేశ్వరరావు :- (అ,ఆ,ఇ) 1990-92 సంవత్సరా కాలంలో కృష్ణాజిల్లా, అదిలాబాద్ జిల్లా లోని రెండు వేర్వేరు కేసులలో రూ. 30,522/-ల మొత్త్న్ని అధికంగా చెల్లించినట్లుగా కనుగానడమయుంది. రెంరు కేశులలోనూ బాధ్యతగల సంబంధిత అధికార్లను గుర్తించి, దారి జీతాలనుండి పై మొత్న్న్ని రాబట్టడానికె ఉత్తరువులు జరీచేయడం జరిగింి. వసూలు చేయడం జరుగుతున్నది.

కృష్ణా జిల్లాలో చేసిన అధిక చెల్లింపుల కేసుతో సంబంధం ఉన్న
 చేయడమయింది. కానీ అయన హైకోర్ట్రుకు వెఫ్లి 1-9-1993 న స్టే ఉత్తరువులు పాంరారు. ఈ విషయంలా నెడ్ర్యాప్ లిమి ేుE కౌంటరును దాఖలు చేసింది. కేసు విచారణకు రావలసి ఉన్నది.
(8) క. చిట్రనాయురు :- అధ్యక్ష మం(తిగార ఇచ్చిన సమాధానంలో 1990-92 సంవత్సరాల కాలంలో నెడ్క్యాప్ ద్వారా పెద్ద ఎత్తున అవినీతి జరిగిందని మంత్తిగార చెప్పారు. అయునచో, అంరుకు తిసుకాన్న చర్య ఏమిటసి? ఈ నెడ్క్యాప్ ద్వారా ముఖ్యంగా గిరిజన ऐాంతాల్లోని అనేక ప్రంతాల్లో సాలార్ లెట్స్ సరిగా పనిచేయడం లేగు. అందులో అనేక అవకతవకలు జరిగాయు. అంలుత ఇప్పరు మంత్తిగార లేదంటున్నారు. కాబట్కి విషయ మై హాస్ కమిట్ వేసినట్లులుతే, కొస్న్ లక్షల రూపాయల కుంభకోణం బయటకు వస్తుంది.
 రెండు కేసులకు సంబంధించిన అవినితి. కార్యకకులు. అంరుకు బాధ్యులెన

అฤికారులకు ఇ్క్ష వేడుడం జరిగింది．దారి దగర నుండి కబ్చు రికవరీ చే๘డం జరిగింద．అయుతే చెట్టినాయుగుగారు వేగే సోలార్ సిన్టమ్ గురించి అ๘ుగుతున్నారు．దాని గురించి సోమవారం క్వశ్చన్ కాఁ మస్తున్నది．ఆ రోజు చర్చించి，తగు చర్యలు ఆీసుకోవడం జరుగుతుంది．

 ఓక్న్రెషఝన్ మీద యాక్షన్ తీసుకొన్నామని కొడ మంత్తిగారు చెపుతున్నారు． లన్ని ఐషయాలు తెలియచచసినప్పటెకీ కాడ，య యెక్క కేసుల్లో గవర్న మెంట్ తとపున కారఎర్స్ వేయడంల్రా చల ఇన్డిస్కెమినేట్క డిలే అవుతున్నది．\％ రేజున జ్యిడిప్ర్లు యాక్టినిజమ్ పెరిగితోతున్న తరుణంలో గవర్నమెంట్ తర
 అచే విధంT స్టే ఆర్డర్స్ వచ్చినప్పుడు，ఆ స్టైను వెకేట్ చేయించడానికి క్డ （ప్రత్వంపరంగా బాల టైమ్ తిసుకాంలున్నారు．కాబట్టై ఒక నిర్ణీత గగువులో వెంటనే కాంటర్స్，ఆప్పిల్స్ వేయాలని ప్రభుత్వం ఒక డై రెక్షన్ అన్ని డిపా む్ముంట్స్కు ఖవ్నవలససన అవసరం ఉంది．1993లో ఆ అధికారిని స స్పెండ్ చేశార．ఇంతఎరకు కాంటర్ వేయలేదు．ఇప్ప్రు అసెంస్లీలో క్వణ్కన్ వచ్చ్రంది కాబట్ట アంటర్ వేస్తామంటన్నారు అని నా అభిప్రాయం．
（8）తుక్మల నాగేశ్కరరాద్పు ：－అప్పలసూర్యనారాయణగారు చెప్పింది వాస్తవం． జ్రిషం゙ల్ లో లేట్ అవుతున్న మాట వాస్తవం．1993－94 కు సంజంధించిన కేసుల్న్న సం సంవత్సరం హेయరింగ్కు కస్తున్నాయు．కేసు కూూడ వచ్చే
 చేయఉం 心ర：గుతుందని గౌరవసభ్యులక తెలియచేసుకాంటున్నాను．
（8）ఎన్．రాఖ్జైడ్డ్డ ：－డుర్వినియోగం చేసిన అధికారుల నుండి కాంత మైత్తం రాబట్టాకుని చెప్పారు．వసూలు చేయడం జరుగుతున్నదన్నారు．ఎంత వసూా చేశారు？వాశ్లు తిన్నది ఎంత，మీరు వసూలు చేసింది ఎంత？ అసలు，వసూలు చేయుడానిక 亡ర్చలు పప్రారంఫించారా？
 డుగం అయుంగన్ చెస్పోను．ఒక అధికారి దగ్గర నుండి ఆయన జీతం నుండి ఢూ．13，600 లు వసూలు చేతడం జరిగింది．రెండవ ఆధికారి నుండి ైకు 500 రూ．ఱు చొప్పన ఆయన జీతం నుండ వసూలు చేయమని ఆర్డర్స్ १క్చైం జరిRంది．

26－




 విద్యాశాఖమంతి దయచేసి（కింది విషయుులు తెలి పెదరా：
（అ）రాష్జ్రుంలోని ఏై వేటు విద్యాసంస్థలకు గ్రాంట్－ఇన్－ఎంుడ్డ లో 10 శాతం కోత విించుటకు（ప్రభుత్వమునకేరేని ప్రతిపాదన కలదా；
（ఆ）అయునచో，అంరు పై తిసుకున్న చర్యయేమి？
 ఏదీ తేదండి．
（ఆ）ఏ ప్రకు తావు లేదు．

 వరకు గాంట్ర－ఇన్－ఎయుడ్ ఇెచ్చే పరిస్థితి ఉన్నది． 1985 తరుదాత దానిని తిసివేసారు．అదే విధంగా కొత్తగా సెక్షన్స్ వస్త్ పాటికి గాంట్స్స్ ఇవ్పడం మానివేశారు．ఇప్పరు కంప్యూలు్స్ వంట లే టస్ట్ట్ ఓక్నికల్ స్క్షన్స్ వస్తున్నాలు．వాటికి కూఒడ ఎదుక్డ ఇవ్రడానికి నిరాకరించడం జరిగింది． కాబట్రె ఒకటి，ఏమైనా మాడిఫై చేసి，ైక్నికల్ ఎడ్యుకేషన్కు సంబం ధించినంత మరకు ఇన్స్టిట్యూషన్స్ పెడితే ప్రతి సెక్షన్ కొత్తగా ఓపెన్ చేసినట్లఱత［గాంట్స్－ఇన్－ఎయిడ్ ఇవ్వడానికి అవకాశం ఉందా？ఇక రెండవది，

 ప్రభుత్వం కేలగగారిక్ల గా ఎష్యూరెన్సు యివ్యాలి．Modifications and revised policy of the Government regarding institutions so far as Colleges are concerned and Sections are concerned－దీనిలో Eెక్నికల్ కu సంబంధించి మాడిఫై చే太 ఆలోచన ఏదైనా వుందా？
 సభ్యులందరికీ उెలిసిందే．ఫస్టు మార్క్ర 1985 నాకికి మొదలు పెట్లిన కాలేజీలు రాష్ర్రం మొతత్రం మీద 199 డ్రీ కాలేజీలకు గాంట్－ఇన్－ఎఱుడ్ యుస్తున్నాము． 210 జూనియర్ కాలేజీలకు కూడా గగంట్ర－ఇన్－ఎఱుక్ ఎడ్మిట్క కావడం జరిగింద． 3 కాలేజీలు（పభుత్వం వద్ద పెండింగున్నాయు．పెండింగ అంగే－

ఒక కాలేజీ పెండింగు వృంది. రెండవ కాలేజీ ఫార్మాలిఓసస్ పూర్తి చేయలేదు. మూడవకి, సికెందరాబాగు వెస్లీ కాఠేజీ తమకు గాంట్-ఇన్-ఎయుడ్ అవసరం లేదని చెప్పడం జరిగింది. 14 కాలేజీలు అడిషనల్ సెక్షన్సు గాంట్ప్-ఇన్ఎబుక్ అడ్మిట్ కానడం కోసం పెండస్సీలా ప్రభుత్వం వర్ద వున్నాయు. ఈ 14 కూడా గకర్నమెంటు రూల్సుకు వ్యతిరేకంగా స్క్షన్సు పెల్టారు. వీకి రాటహఫికేషను కొరకు โ్రభుత్వం వద్ద పెండింగు వున్నాయు. వారు చెప్పిన 10 శాతం కట్ విషయుమై ప్రభుత్వం వద్ద ప్రతిపాదన ఏీి లేదు.
(\%) గాదె దెంకటరెడ్డి :- గాంట్ ఇన్ ఎంుక్ చాలా లిమిట్గగ వుంది. చేసే రానిలే 55 డా డిస్కిమినేట్ చేసి, కొన్నిటెక యుస్తున్నారు. వాి అభేష్టం మేరకు ఱస్తున్నారే తప్ప ఒక โకై టరరియూ అంట్య లేదు. ఒక (పిన్సిపుల్ పెట్టుకాస్, కండిషన్సు పుల్ఫిల్ చేస్తే $\}$ కాలేజీలన్నింటికీ యుస్తామని జి.ఓ. యువ్వడానికి (్రంుత్నం చేస్తారా?
(8) జి. دe.సె. थాలయెగ :- ఇనస్ట్రక్షన్సు క్లియర్గా వున్నాయు. 1985వ సంవత్సరం నౌకికి స్ట్ర్ అలు, 5 సంవత్సరాలు పూర్తి చేసి, కండషనన్సు పుల్ ఫల్ చేసిన కాలేజిలకు గగంట్ర-ఇన్- ఎంుల్ చేయడం జిగిగిది. తగినంత విద్యార్దుల సంఖ్య, కర్క్లలోదు, ఓల్డింగ్సు ఉండి, కార్పస్పండు కట్టి ఓైములో వచ్చెన 5 లేజ్లీలు గాంట్క-ఇన్-ఎంిక్క్రు ఎడ్మిట్ చేయడం జరిగింది. ఇందులో ఎటువంటి డస్కిమినేషనూ లేదు.

## PAYMENT OF SALARIES TO DOCTORS

27--
*3601-(F)-Q.- Sarvasri Asaduddin Owaisi (Charminar) and M.A. Gafoor:- Will the Minister for Medical and Health be pleased to state:
(a) whether it is a fact that 500 M.B.B.S. Doctors were taken into service in batches in the State in the years 1986, 1989, 1991 and 1993 on a honourarium of Rs. 50/- per day;
(a) whetehr it is also a fact that they had claimed for full salary and their cases were rejected by the Government and they went in appeal in Tribunal and then the Supreme Court;
(c) whether it is also a fact that the Supreme Court in its final judgement in November, 1995 ordered for payment of arreas of salary to be Frid to them from 01-04-1990;
(d) if so, the period by which judgement will be implemented; and
(e) if not, the reasons therefor?

Minister for Health, Mrdical and Family Welfare (Dr. N. Janardhana Reddy): (a) It is a fact that about 450

Doctors were appointed on Daily wage Honourium basis in batches in the State on an honororium of Rs. $50 /$ - per Non-Tribal and Rs. $75 /$-for Tribal per day for those working in Rural and Tribal areas respectively during 1986. No daily honororium Doctors appointed afresh during the years 1989, 1991 and 1993.
(b) It is a fact that they have represented for regularisation of their services from the date of their joining as Daily Honororium Doctors and requested for allowing full pay and allowances on par with regular Civi Asst. Surgeons which was not accepted by the Department as these doctors have joined on Daily Fionororium basis. Théreon they have approached the APAT/High Court and the Supreme Court oi India.
(c) Yes. The Supreme Court of Indiain their Judgement have directed that the applicants in C.A. No. : 4919/89 as well as Writ Petitioners whose services were regularaised from 01.04 .1990 should be given regular pay scales of Civil Assistant Surgeon with effect from 01.04.1990 along with arrears.
(d) The Judgement of Honourable Supreme Court of India wherein it is ordered for payment of arrears of salary to the applicants who approached the APAT High Court and the Supreme Court of India from 01.04.1990 till the date of their regularisation is under active consideration.
(e) Does not arise.
(Interrruptions from Sri N. Raghava Reddy and Sri Ch. Vittal Reddy insisting the answer to be read out in Telugn)
Dr. N. Janardhan Reddy :- Sir, this is a question put ly Sri Asaduddin Owaisi. That is why I am giving answer in English Otherwise it will be difficult for the Hon'ble Member who has put the question to understand the reply.

Sxi Asaduddin Owaisi :- Sir, I thank the Hon'ble Minister for being kind enough to speak in English.

Sir, since the pronouncement of the judgement by the Supreme Court, this issue is pending in the Medical and Health Department. The Supreme Court has categorically said that the services of the doctors should be regularised and they should be paid for the services they have rendered, but so far, the answer says that, the issue is under active consideration. It is a matter pertaining to nerarly 450 doctors, whose livelihood is at stake. Since merely stating that the issue is under active consideration is not enough, I request that the judgement of the Supreme Court should be implemented immediately and whatever arrears are due to them should be paid to them immediately. Sir, this is an important issue which we cannot procrastinate and it should be dealt with immediately.

Dr. N. Janardhan Reddy :- Sir, the.suggestion of the Hon'ble Member is under active consideration.

## పోలవరం పాజెక్రు

28-
 సీటిపారుదల శాఖమంత్రి దయుచేసి క్రింది విషయములు తెలిపెదరా:
(ఱ) పోలవరం పాజెక్టు విషయంలో కేంద్ర జలసంఘము (సి.డబ్య్ల్ల.సి.) వారు పరిశీలించి చెప్పిన అంశాలను అమలు చేసిన పిమ్మట సవరించిన ప్రాజెక్టు నేవేలికను రాస్ర్రుప్ుభ్వం సమర్పించవలసియున్న విషయం వాస్తవమేనా;
(ఆ) అయునచే, కేంద్రజల సంఘము వారు సూచించిన మార్పులేమి;
(ఇ) కేల్రజల సంఘం వారు పరిశిలించి చెప్పిన అంశాలకు, అభ్యంతరాలకు సంజంధించి రాష్ర్ర ప్రభుత్వం ఇప్పLి వరకు తమ అమలు నివేదికను పంపినదా?
(8, జక్మ్ల నాగేశ్యరరాప్రు :- (అ) అన్రునండి.
(ఆ) కేంర్రజల కంఘం 1983 నుండి 1995 వరకుగల కాలంలో 71 సెట్ల ञ్యాభ్యానాలను పంపించింది. అన్ని సెట్ల్ల వ్యాఖ్యానాలకు సమాధానాలను కేంద్ర జలసంఘానికి పంపించడం జరిగింది. పైన పేర్కాన్న వ్యాఖ్యానాలకు అదనంగా, పంల నీటి అవసరాలు, జల్పణాఠిక, సంయుక్త వినియోగం మున్నగువంటి అంతర్ రాష్య్ర వషషయాలపై 1996 డిసెంబర్లో కేంద్రజజలసంఘం నుండి ుురి కొన్ని ద్యాఖ్యానాలు.అందాయి. ఈ ద్యాఖ్యానాలకు సమాధానాలను సకుర్పించేందుకు చర్య తిసుకోవడమవుతున్నది.
(ఇ) అవునండి. పస్తుత 1996-97 ఎస్.ఎస్.ఆర్. ను అనుసరించడం ద్వారా 1996, డిసెంబరు వరకు లందిన (కింద జల సంఘం వ్యాఖ్యానాలను పరిశీలిస్తూ మార్పుచేసిన పాఔెక్టు నివేదికను తయారు చేయ๘మవుతున్నది.
( వి వంకా సత్యనారాయకణ :- సార్, మంత్తిగారు తమకు న్యాఖ్యానాలు అందాయని వాటికి సమాధానాలను పంపించామని అంటున్నారు. అవి వ్యాఖ్యానాలు కావు, వివరణలు కోరారంతే. అవి పంపించారు. 'సి" (పశ్రకు జ్ాబు చెబుతూ 'The modified Project Report is under preparation considering the comments of the Central Water Commission received up to 12/96 by adopting the current S.S.R. 1996-97.' అని అన్నారు. కాని అది ఈనాటికి కాాడా పంపించలేదు. అసలు ఏాశెక్టు విషయంలో కేంద్రం మంచి మన మీద కంప్లయుంటు ఏమిటంటే, కాంగగెసు అధికారంలో వున్నప్పుడు వారు రిపోర్టు ఏ今ి పంపించలేము. ప్రాశ్తు వస్తుందని రెండు మూడు సార్లు శంకుస్థాపన చేశారు. మనం - అంలే మా మిత్త్క మైన తెలుగుదేశం అగికా రంలోక్ వచ్చేక కూడా $000 త వ ర క ా ~ ఫ ె ౖ న ల ్ గ ా ~ ి ప ో ర ్ ట ్ ర ు ~ ప ం ప ె ం చ క ప ో వ డ ం ~ వ ల ్ ల, ~$ జేప్యం చేయడం ద్వారా యుబ్బందులు ఎదుర్కొంటున్నాము. ఇది వాస్తవము కాదా? 2క వవరళాత్మకమైన రిపోర్టు हుంబౌండు ప్రోగ్రాం ప్రకారం పంపలేరు.

డీని మీద ఎప్పురు చర్యలు తిసుకోబోతున్నారు?
 ఉ. ఆన్సర్ చెశాము. పోయిన కిసెంబరులా వచ్చ్న మూడు కాషెంగ్స్స్కు ఇంకా కౌంత .సమయం కావాలని ఆ ఏజెస్సీని అడిగాము. మాకు నివేదిక అందిన తరువాత రాబోయే సెస్టెంబరు ఆక్టోలరులో కేంద్ర జు సంఫాసి మోేఫైడ్ ిపోర్టు పంపడం జరుగుతుందని తలియస్తున్నును.

29-



 తలిప్రరా:
(అ) ఆంధ్రప్రదేశ్లో సముద్రపు కౌతకు, తుఫానుకు గురౌవున్న్న కాస్ గ్రామాలెన్ని;
(ఆ) తార్పు గోదావరి జిల్లా, ఉప్పాడ కాత్తపల్లి మండలం, ఉప్పాడ [ాాకం సమ్రద్రపు కోతకు గురౌచున్న విషయం నాస్తపత్నా;
 విషయం కూాడా వాస్తవమేనా;
(ఈ) అయినచో, ఆ గ్రాన్నాన్ని సముద్రపు కోతనుండ, తుఫాను :ుcడ రక్షించుటకు ష్రభుత్నం తీసుకున్న జర్యలేమి?
 నీటక కాతకు గురవుతున్నాయు. తూర్న్ గోదావం జిల్లాలో ఆరు एానాలు, కృష్ణాజిల్లాలో ఒక గ్రాకుం స్టె కోతకు గురవుతున్నాలు.
(ఆ) అవునండ.
(ఇ) ฮేరండి.
(ఈ) సముద్రపు సీటి కోతకు గురవ్తున్న గానాలలో సంరక్షణ పనులను జేపట్టడంకోసం, ప్రాకెక్టు నిమేదికలు తయశరవుతున్న్యులు
 తుఫానులు మస్తున్నాయి. $22.11 .95 \mathrm{~s}, 31.7 .9 \mathrm{t}$ న, 6.11 .06 స్తికుండ
 మంత్రిగారిని రెండు (పశ్నలు అగుగుతాను ఉప్పాడ గామంలో ఈ మారు తుఫానులకు $150 \dot{1}$ ఇండ్ల్లు సముద్రగర్యంలో కలిసోపాయాయి, అంతే కాకుండా

జీ్ఁిషి. గ్స్ట్ర్గ్ కూడా కొలాప్ప్ అయుంది. ఆర్. అండ్ ఫి. రోడ్డు కాడా కాల్ప్ప్ అయున మాట వాస్తవమేనా? గ్రాషానికి కాంకీ\} చేసే ఏషయం ప్రఫుత్పదృష్టి వచ్చిన మాట నాస్తవమేనా? నివేదిక తయార చేస్తానుని అన్నారు. అది గవర్న ముంట్కు పంపారా? కాంకీీటుగోడకు రెండు కోట్లి, రోష్డుకు 1 కోట రాపాయలు మొత్తం 3 కోట్లుకు గవర్న మెంగ్కు [สతిసాదన పంపిత్ అి పెండింగులో వున్న మాల వాస్తవమేనా? సుమారు 18 కేల జనాభా కలిగి ఆ గ్రామాన్ని పోటుక్ట్ చేయడానికి ఎటువంటి చర్యలు తైకొంలారు?
 অాస్తనలే. రినికి సంబంధించి ఒక నిదేదిక తయారుచేశాము. తయార చేసినా, కాక్నాడ పోర్రు వద్ద ఉన్న ఇసుకను ఆ గ్రాముం వద్ద ఉంచితే తగు చర్యలు హైకొవడానికి అవకా\%ం ఉంటుందని బొర్డు సూచించింది. ఆ ఇసుక తిసుకాని వెश్రి ఉప్పాడ గ్రామసమీపంలో ఉంచాలనీ, సముద్రం $ి$ ర్ట్ అక్రిడాకా వచ్చి ఇజుక అక్కడ గిపోవడం వలన తరువాత ఉన్న గ్రామం కోతకు గురవు త్రేంరని కమిటి నివేదిక ఇచ్చింది. నివేదిక కేంద్రప్రభుత్యానికి పంపేందుకు జ్కుత్మపరంగా అన్ని చర్యలు తిసుకొంటామని తెలియక్రు్తున్నాను. నగరాలల్ మొక్కలు నా ేీ కార్యక్మము

$$
30-
$$

*3535- (8. 20. కోవంకరెడ్డి :- పురపాలక శాఖమంతి దయచేసి ఈ (కిందీ . విషయములు ెెలి పెదరా:
(అ) పైదరాబాదు, విశాఖపట్బణం, విజయవాడ నగరాలలో మొక్కలు నాటు కార్యకమ మేరైనా చేపట్జినారా;
(ఆ) అలునచో, ఆ కార్య(కమాన్ని ఏ శాఖ' పర్యషేక్షించుచున్నది;
(ఇ) క కార్యకకమానికి విరే8 నిధులేమైనా అందుతున్నాయా?
选 పత్యనారాయక్ మూం్తి:- (అ) అవునండి.
(ఆ) నంజంధిత కార్పోరేషనులాని ఉద్యానవన వభాగం హాదారబాదులోని హ-రరాబారు పట్టణాధివ్రీ్రి సంత్ర యం்టల ఉద్యానవన విభాగం కార్యకమాన్ని హర్య షేక్షిమ్తున్నాయు.
(ఇ) మొత్తం రూ. 996 లక్షల వ్యయంతో, నెధర్ ల్కాండ్స్ సహకా రంతో ఇండ్-ఁక్ హైదారాబాదు గ్ర్న్ బెల్ట్ పాశెక్టును చేపట్సడం జరిగంంి. * మొత్తంలా నెథర్ల్యాండ్స్ నుండ అందిన గాంటు రూ. 751 eక్షలు ఎల్రవాకీ, ఎశాఖపట్నం నగరాలకు సంబంధించి విదేశ్ నిధులు ఏప అందలేదు.
(2ర. కోరండరెడ్డૂ :- అధ్యక్ష గౌరవ మంత్రిగారు ఇచ్చిన సమాధానంలో

నెదర్లాండ్స్ గవర్నమెంట్ర 7 కోల్ల్ల 51 లక్షలు ఇస్తారని అన్నారు. 10 కోట్ల
 వున్నప్పడు వచ్చిన నిరుర్. ఇది 5 సంవత్సరాల కార్రకకుం సంవత్సరం కార్యక్రుంలో నెదర్లాండ్స్ ఏబుత్నం 7 కోట్ల 51 eక్షలు ఇచ్చిందా? మున్
 ఇర్చు పెట్టారు? మూడవది. చెల్లు నాటే కార్ర(క్మం ఏ ఏ ఓపిర్ట్ర్ మెంట్స్ నిర్వటిస్తున్నారు? మునిసిపల్ కార్పోరేషన్, హుడా కాకుండా ఇంకా ఏ ఇతర
 చెట్లు నాటుకానేంరుకు ఎవరయునా స్వ్చ్రందంగా ముందుకువస్తే చెట్టుకు ఎంత వసూలు చేస్తున్నారు, టగగార్డుకు ఎంత వసూల చేస్తున్నారు? రకంగా ఈ సంవత్పరంలో స్వచ్ఛంగంగా ముంగుకు వచ్చినహారికి ఎన్ని చై్లు ఇచ్చారు? (ట్రగార్డులు ఎన్ని ఇచ్రారు? మునిసిపల్ కార్పోరేమన్ గాని, హుడా గానీ, కుడా,
 అర్బన్ అధారిట్ర ఏియాలో కౌర్యకకుు ఎంతఇరకు కొనసాగుతోంది అనే ప్రశ్నలకు మంత్రిగారు సమారానం చెప్పాలని కోరుతనన్నాను.
 బాద్ మైక్ వాటర్వ్్క్స్ అండ్ సినరేక్ బోర్డు, హారారబూద్ మునిసెపల్
 ఆరింటకక నెదర్లాం్్స్. ప్రాజెక్ట్ వర్క్ డిస్ట్రబ్య్యూట్ చేశాము. ఇంతవరకు 4 కోట్ల 72 జ్కలు ఖర్చు అయుంది. నెదర్లాండ్ నుండి ఇంతవరకు 2 కోట్ల్
 కూడా 80 నుండి 90 శాతం వరకు బబతికాలు. కార్పోరేష్ ద్వారానే ఈ మొక్కల సంపై్ జరుగుతూ, మొత్తం పైన తెలిపినట్లుగా 6 సంస్థల ద్వారా ఈ కార్యక్రమం చేపడుతున్నాము.
 న్నారు. అప్పక్లో రూ. 25 లకు చెట్టు టటేగార్డ్ ఇచ్చేవారు. ఇవ్పుడు చాలా పంచి ఇస్తున్నష్లు కంష్లదుంట్స్ వస్తున్నాయు. ప్రస్తుతం ఏ దరకు ఇస్తున్నారు.?
 ఇస్తున్నాము. ఇందులో నెదర్లాండ్ప్ 75 శాతం, హుడా 25 శాతం భరిస్తోంది.

## జీరో ఆవర్

1. 20. కోrocరిడ్డి:- అధ్కక్న, హైదరాబాద్ సెటిలో, జంట నుగరాలకు సంబంధించ చాల బాధాకరమఁున వషయం తనుద్ప్టికి తెస్తున్నాను. ము్్ మంత్రిగారు ఆక్కిక తనిఖెల చేస్తున్నారు. ఎక్కడ అవసరం వస్త్ అక్కడకు వెశుతున్నారు. పీము కూరా పత్రికలలో జు:చి సంతోషపడుతున్నాము.
(ప్జజల బాధలు నివారణ అవృతాయని అనుకాన్నాము. ఎందుకో ఈ (ప్రభుత్వం ఎవరికీ చెప్పొ పెట్టకకుండ ఎన్నడూ లేనివిధంగా ఒక నిర్ణయం ఆసుకొంది. పాౖదరాబాద్ సిటస్టల కిరోసిక్ కోటా తగ్గించారు. ఈ ప్రభ్తం చాలా సందర్లాలలో పేదనారి గురించే ఉందని చ్పృృం జరిగింది. కిరోసిన్ కోటా తగ్గించడం వలన పుట్సాత్ల మీద జీవనభృతి చేసుకొనేవారు, అంటే ఏమన్నా తినుబండారాలు తయారు చేసుకాని లమ్ముకానే వారు, స్ల్్ ఏరియాలో ఉన్న పేదలు కొఁడరు $\delta^{6}$ వు వరకు కిరోస్న దీపాలే పెట్టుకౌంటున్నారు. వివిధ క్రుత్తు వాడు కూడా కిరోసిన్ ఎక్కువగా వాడుతుంటారు. మరి ఫ విషయం
 ఇక్కడ వున్న చాలాకుంద శాసనసభ్యులు వుంటున్నారు. హైదరాబాద్ జిల్లాకు
 10.20 एావు గారు వినాఠి, మేకు చెప్పే ఇస్యూ గురింిి ఒకసారి వినండి. ఉ. పేదవారు, స్త్రీలు చలా ఇబ్బంది పడుతున్నారు. ఎంగుకు? ముఖ్యమంతి గారిక విషఝుం తెలియదా? జిల్ల్ ప్రణావికా సంఘం మీటకంగులో మేము యునానిమన్గ ఒక ిజజల్యూషన్ పాస్ చేశాము. ఏ్రభుత్వము తీసుకున్న నిర్ణయాన్ని వెంటనే విరమించుకొని కిరసనామియులు కోటా యధావిధిగా ఇవ్నా లని ఇక్కడడ ఉన్న జిల్లా ఇన్ఛార్జ్ మంత్రిగారికి రిజల్యాషన్ ఇచ్చాము. కాని ఈ రాజు వరకా ప్రుత్క ష్క్షంగా ఏ నిర్ణలుము తిసుకోలేదు. సివిల్ సప్లయిన్ మినిస్టర్గారు ఇక్క్ర ఉన్నారు. వారు వెంటనే చెప్పారి. జంట నగరాలను (ప్రతి విషయంలోనూ మీరు న్ర్ల్క్యం చేస్తున్నారు. ఇది ఏ మాత్రూ తగని పని కాబట్రై మంత్తాగారు ఏ ఆదేశాలు ఇస్తారా ఇచ్చి, యధాలిధిగా కిరసనాయులు హైదరాబాదు సెటెలా అందరికే లందేల చూడాలని కోరుతున్న్ను.

 ె.ఎం.గారు నిర్కృుం తీసుకొవడం జరిగంది. హైలు సర్క్యులేట్ చేయడం జంRిం日. \& (ङకారంగ జిస్ట్రిల్యూల్క చేస్తాము.
(అంతరాయము)
 ఏంఠకు ముందు ఎన్ని లీలుర్సు ఇచ్చేనారు. ఇప్ప్రు ఎన్ని లీటర్యు ఇస్తున్నారు.


 ర్ప్కు 10 రీఎర్స్ల, డబుల్ సిలిండర్ టన్న పింక్ కార్డ్ హోల్డర్స్కు 5 రీబర్ల్ చాప్పన

ఇవ్వడం జరిగింది. ఇప్పురు వైట్కార్డ్ హోల్లర్స్కు 23 లీటర్ల చొప్పన ఇన్వడానికి సి.ఎం.గారు . డెసెషన్ తీసుకున్నారు.
(త్ర అంతరాయం)
§. పి. జనార్రన్ రెడ్డి :- మిర్చిలజ్జ్రేలు వేసుకునే దారికి, పుట్ పాత్ల పై తిను బండారాల వ్యాపారం చేసుకునే హారికె ఇంతకు ముందు మీరు కిరసనాయుల్ ఇచ్చేవారు. మరి ఇప్పుడు వారి గతి ఏమిక??

菅 జి. పానుమంతరాన్ :- అల్ ఇన్వడానికి వీలు లేదని గనర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా డైక్షన్ ఇచ్చింది.
(కాంగ్రస్ సభ్యుల నుంచి అంతరాయం)

కిరసనాయిల్ డిస్ట్ర్యూ్యూషన్ మీద ట్రిన్ సిటస్లో ఉండే ఎం.ఎల్.ఎ.లతో ఒక వారం రోజులలో మీటింగ్ కండక్ట్ర చేయడం జరుగుతుంది, అప్పుడు మీ సలహాలను కోరడం జరుగుతుంది.
 నగర్ హాసింగ్ కన్స్ట్రక్షన్ కోపరేటీట్ సొసైటకని గత [్రభుత్వం ఏర్ృాటు చేసింది. అందులో దఖిత వర్నాలకు చెందినవారు, మైనారిటీలు, పేదదారు మొత్తం 66 ఫ్యామిలీల వారున్నారు. దారికి ఇళ్లు లేవు. $1988 ల^{5}$ వరరికి
 సోసైటక వీరికి వ్యతిరేకంగా హాకోర్ట్కు బోవడం జరిగిది. హోకోర్ట్ తీర్పు ఇచ్చిన తరువాత వారు దానిమిద సుప్ర్రం కోర్ట్రుకు వెจితే రిట్ పిక్ష్న్ డిస్మిన్ చేస్తూ మీరు హైకోర్టుకు వెళ్రండని సుప్రెం కోర్టు రి-డైరెక్ట్ చేస్తూ, వరిి తిరిగి పునరావసం కల్ప్ంచేందుకు అప్లయు చెల్యూలని చెప్ప్ంది. ఆ ప్రకారం వారు హాకోర్టులో $ి ట ్ క ్ ర ి ట ి ష న ్ ~ వ ే శ ా ర ు . ~ అ ล ~ వ చ ా ర ణ ల ో ~ ఉ న ్ న ద ి . ~ ర ో జ ు ~ త ి ర ్ స ు ~$ రాబోతున్నది. కన్స్ట్రక్షన్ సొసైట్ హొక్జ్ సెట్న సర్టిఫికెట్స్ ఉన్నహారి గుడిసెలను తాలగించడానికి ప్రయత్నం చేస్తున్నారు. రెవిన్యూ మంృత్రారు వారిని కాపాడవలసిన బాఫ్యత ఉన్నం.

ఒకవేవ త్ర్లలం పార్క్కు ఇచ్షినల్లులతే వారికి వేరే స్రలం ఉచితంగా ఇప్పించి, పునరాదాసం కల్పెంచవలసిన బాధ్యత ప్ుత్వం పైన ఉన్నది. నిన్ననే వారు స్త్రీలు, పురుషులు, పెల్లలు అందరూ సి.ఎం.గారి దగ్గరకు వెల్లి కోరడం జరిగింది. సిం.ఎం.గారు హారిక్ వేరే స్థలం ఇచ్చేవరకూ అక్కడదారి గుడిసెలను తొలగించడం ఇరగఁని వాగ్రానం చేశారు. కాబట్టై నేను రెవిన్యూ మంత్రిగారికి ప్రే్యకంగా విజ్ఞప్తి చేసేదేమంలే అక్క ఉండేహారందరూ దจితులు, పేదబారు, బలసానవర్గాల పారా కాబట్రై వారికి వేరే మంచి స్ల్రలం చ్డించండ, ఆ విధంగా ప్రునరాదాసం కల్పంచేవరక్ వారిని అక్క్ నుంచి కదలించవర్దని కోరుతున్నాను.


 కూసి，దానికి సంబంధించిన వివరాలన్నీ తెప్పించుకుని，పేదవారికి అన్యాయం ఇరగకుండా చర్య తిసుకుంటాం．
（8）ఎం．ఎ．గఫ్రూర్：－అధ్యక్షా，ముఖ్యవంత్రిగార సభలో ఉంటారనే ఉర్దే శ్యంతో మాల్లాడాలని అనుకున్నాను，ఇది రాష్ర్ర［ప్రభుత్నానికి సంజంఫించినం కాదు．మా రాడులసీమ［పబజల，ప్రత్యేకించి కర్న్లు జిల్ల ప్రజల యొక్క అందోళనపై కేంద్ర｜ప్రభుత్వంమీద こత్తిడ తెచ్చే సమస్య．
 వాత్ మా జిల్లాలో 2 ముఖ్య మైన రై త్వ లైన్లున్నాయు．బంగాళాఖాతం అరేబియా
 నంద్యాల－గుంతకల్ మార్గం．సికింద్రాబాదు－గుంతకల్ లై మ్టర్ గేజ్లో
 పూర్తి చేస్తిమని ఆరోజ్జు శంకుస్రాపన చేశారు．శంకుస్దాపన చేసి 5 సం．లు అయుంది．కేవలం సికิంద్రాబాదు నుంచి మహబూబ్ నగర్ వరక మొత్రే ఆనాడు మంతి మల్లిఖార్టున్గారు చొరవ తిసుకాబట్టి（బాడ్గేజ్జా కన్వర్షస్ అయుంది．మహబూబ్ నగర్ నుంచి దాణాచలం వరక厂 గల 184 కิ．మิ．
 117.00 కోట్లతో పనుల పూర్తి చ్యాలని చెహ్పారు．రైల్వే బేర్డ్ర వారు నానుకが బడ్జైల్లో ఫండ్స్ అలొకేట్ చేతారు． 3 సం．ల నుంచి ర్ష （్రభుత్నానికి అన్యాయం జరుగుతాంది．ఈ（బాడ్గేక్ కన్వర్షన్ ఫండ్స్



మన రాష్ర్రంలోనేద్ ముఖ్య న్నాంు．ఆనాడ్ 3 సం．లా చేస్తుని అన్నారు．గద్వాల్ నురిచి ద్రాణాచలం వరక్ ఎలాంట పనులూ చేపట్టడం లేదు．రైల్వేాారు సంవత్సరం ష్రి చేప్తామని అంటన్నారు． 16 శౌతం న్తై్ పనులు అయ్యాయు．ఎుతా 24 శాతం పనులా ప్ర్త చేయవలసి ఉంa．
10.30 ముఖ్యకంత్రి గారు మ మధ్య రైల్వేశాఖామాత్యులు కలిసారు．అ ఉ．సందర్ృంలో

ముఖ్యనంత్రిగరు క్శ్నులుకు కస్తే అన్ని పార్టీలు

 మార్నాలకు సంజంధింి，కఖ్యనంత్రగరు మాట్లాడనం పేఃర్లలో వచ్చింది．మొ


చెప్పమనండి．ప్రల్యేకించి కృష్శ్రా，తుంగఖ్ర నదుల మీద ఇంతకుముందు（బిడ్జిలు డిజైన్ చేశారు．ఇప్పడు మార్కారు．రిడైన్ చేసిన ఫైల్స్ ఢిల్లీకి పంపి ఒక్క సంవత్సరం అయ్యుంది．ఇంతవరకూ పెండింగ్రలానే డన్నాలు．ముఖ్యమం（త్ర గారు టేకప్ చేస్తేతప్ప రాయeసీమ ప్రాంతంలో రైల్వే కన్నర్నన్ సాధ్యం కాదు．నిధులు ఉద్దేశ్యప్రార్వకంగా కర్ణాబక రా ష్ట్ర్నికి తరలిస్తున్నాకు．నంధ్యాల－ గుంతకల్ లైన్ కాని，గర్హృ－ద్రోణాచలం ల్న్ కాన్ పట్టిచుకోవడం లేదు．ఆ రోజు పెంజేగ్厂－గుత్తి మధ్య రై＂్ఫ Doక్ వెస్తానన్నారు． దాని గురించ పట్టెంచుకోలేదు．ఇవన్న్ రావణం లేదు．18వ శేస్ మన రాష్ట్రినికి సంబంధించిన రైల్వీ నమీక్ష సమాజేశం ఉంది．అంగులా మన రా ష్ట్రినికి సంబంధించిన మంతి ఎవరు హోజరవుతారో కాని మా ఆవేదనను అદ్రం చేనుకాని సమ్క్షా సమావేశంలో మా సమస్యని పస్తావిచమని కోరతున్నాను． ఈ సంవత్సరంలో రై ల్వే లైన్స్ పూర్తి చేయమనండి．రేపు మా జిల్లాలో రైల్ రోకో ఆందోఫన జరగబ్తోంది．కాబట్రై పూ ఆ వేదనను కేంద్రానికి రిప్రజెంట్ చేయమని తమద్యారా కోరుతున్నాసు．

8．ట．రేవేంనర్గాE：－వషయాన్ని ముఖ్యమంతి ర్షిషి తసుకువె ళతాను．ఇది రైల్వేకి సంఙంధించిన అంశం．రైల్యే మినిస్ట్రత మాట్లాడే

 సంబంధించిన సమస్య．రా ష్ర్ర పురోగతిక సంలంధించిన సమస్య．
 （ప్రుత్వంతో మాట్లాడే విధంగా తప్పకుండా చర్య తిసుకుంటગను．
 సంజంధించిన సమస్య ఇది． 59 సబ్ క్య్క్ల్లక సంబంధించిన రిజర్వేషన్ విషయుం．దీనికి సంజంధించి ఒక క山్షన్ని ఏల్పాలు చేయఊం జరిగింది． ＊కులాలలో ఏ．బి．సి．亡．వర్గీకరించాeని ఉద్్కుం రాకగం జిిగంస．మాగిగ
 ఈ విషయం ప్రస్తావనక వచ్చింది．షెడ్యాల్డు కులాల్లో పరస్ృర అనగాపాన కోసం వైరుధ్యం రాకుండా ఉండడం కోసం నంఘీభావన కమిక మాదిగ，మాల．తదితర
 కర్యల వల్ల ఈ వర్గీకరణ చేలుడంలో కమీషన్ జొప్యం చేయడం వల్ల ఈ వైరుధ్యం ఎక్కువ అవుతాంద．ఈనాడు ఒక ذర్సానికి అన్యాయు జరుగుతోందనే
 జనాభా పాతిపదికగా కినుకావార． 1991 జనాభా వకారంగా చూసినట్లుతత మాదిగ 47.75 శాతం，మాల 40.48 శాఱం ఉన్నట్లు స్పష్టమయున లెక్రలు ఉన్నాయు．గతంలో నంజీవయ్యగారు ముఖ్యమంత్రిగ ఉన్నప్పరు మెముకబిక్న

తరగతులకు సంబంధించి ఏ.ది.సి.డి. అని వర్గీకరణ చేయడం జరిగింది. అప్పటె నుండి ఇప్పటివరకు అ వర్సాలకు చెందినవారు ఉర్యోగ, ఇతర సాంఘిక, సంక్షే కార్యకకమాల్లో లబ్ది పాందుతున్నారు. 1991 జనాభా ప్రాతిపదికగా తిసుకొని వెంటననే ఏ.చ.పి.డి. లుగ షెడ్యూల్డు కులాల వర్గికరణ చేయడంలో ఎలాంటి జాప్యం అవసరం లేదు. ప్రభుత్వం దగ్గర లెక్కలు ఉన్నాయు. (ప్రుత్వం సూచన పాయంగా అంగికరిస్తే సమస్య పరిష్కారం అవుతుంది. ఒక (్రభుత్వ ఉత్తర్వుతో వర్గీకరణ చేయవచ్చు. కమీషన్ ని నిఠమించిన వెంటనే అశించిన విధంగా వర్గీకరణ జరుగుతుందన్ భావించాము కాని ఇంతవరకా జప్యం జరుగుతూనే ఉంది. అంబేద్క5 ఆశించిన ఆశయాలకు ఫిన్నంగా జరుగుతోంది. శాస్త్రీయ దృక్పధంతో వెంటనే వర్గీకరణ చేయాలంటే జనాభా [పాతిపదిక అన్నిటికన్నా (ప్రానమయునది. గతంలో మనం పంచాయతిరాజ్ ఎన్నికలు జరిపినప్ప్రు బ..సి.ల పాపులేషన్ ఎంత ఉందనే అంశానికివ స్తే, ఒక రౌండాఫ్ ఫిగగ్ర్ తిసుకాని ఉత్తర్వు జూరీ చేలుడం ※రిగింది. దానికి అప్పరు కక్ష్న్ని నియమించలేదు. ప్రభుత్యకే జనాభాలే బి.సి. శాతాన్ని తీసుకాని ఉత్తర్కు జూరి చేసింది. ఈనాదు వర్గికరణ చేయకుండా ప్రభుత్వం కమీషన్ని వేసి జాష్యం చేస్తోంది. లక్షలాది మంది దจిత సోదరుల హక్కులను కాలరాయడం కోసం (ప్రయత్నం జరుగుతోంది. కావాలనే జాప్యం జరుగుతోంది. వెంటనే ప్రభుత్వం వర్గీకరణ చేస్తూ ఒక ఉత్తర్వు ణోరీ చేయాలని కోరుతున్నాను. ఈ వర్గీకరణ చేస్తామని ప్రభుత్వం శాసనసభలో హోము ఇవ్నాలని తమ ద్వారా మంత్రిగికి మునవిచేస్తున్నాను.

Sri P. Ashok Gajapathi Raju :- Deputy Speaker Sir, there was an apprehension that there was injustice going on this issue. That is why the Government has appointed a Commission. Whatever the Hon'ble Member feels he can certainly bring it before the Commission. The Commission is expected to consider the views expressed before it. The Hon'ble Member is free to express his views before the Commission and the Government will take its decision when the Commission submits its report.

骨 సే హోచ్. విద్యాసాగరరావు :- మంత్రగారు నేను చెప్పనది అర్థం చేసు కోలేదు. ఏ.చి.సి.డ. గా వర్గీకరించడానికి ప్రభుత్నం సూత్రపాయంగా ఓప్పకుం టోందా? కమీషన్ వేసి ఈనాడు కావాలనే జొవ్యం చేస్తున్నారని తమద్వారా మనవ ణేస్తున్నాను. కమీషన్ ఎర్స్స్ ఆఫ్ రెఫరన్పెలో... Whether this Government is committed to divide this?

1. む. అรోక గజపతిరాజు :- ప్రభుత్వం కమీషన్ని జాప్యం చేయమని ఏ రోజూ అనలేదు. This is a complete misrepresentation of fact. The fact remains that the Commission has been put into operation. The Commission has to decide it and the Government should not interfere
with the working of the Commission, other wise, there is no need for the constitution of the Commission.

> (1) సిపౌచ్. ఎద్యాసాగరరావు :- కమీషన్ని నేను ఏమీ అనడం లేదు.

Sri P. Ashok Gajapathi Raju:- Whatever the Hon'ble Member feels he is free to raise it before the Commission. Sir, now the matter is subjudice and the Government cannot comment on it.
 కమీషన్ చేసిన తరువాత కమీషన్ మీద นత్తిడి తస,కువచ్చి వర్గీకరణว చేడ్మన్ అనడం లేదు. మిస్రిప్రజెలేషన్ చేతడం లేదు. జొప్యం జరిగిం కాబట్ట అంటున్నాను. ప్రభుత్యం తరప్న కమిషన్ రిపో్్ర్ట్ ఇచ్చినంతమాతాన ఏ్రభుత్వం ఇన్టాటోగా దాన్ని యాక్స్ట్ర చేయాలని తేలు. కమిషన్ దాని పని అప చేసూ పోతుంది. రాష్త్రంలో ఎన్నికలు జరిగనప్పడు బేసం $్$ అన్ 8 పాప్యుతేషన్ జి.సి. రిజర్వేషన్ చేశారు. సుప్రీంకోర్ట్, ఏ కోర్టులో ఛాలెంజ్ చేయబడలేదు. అదే విధంగా 59 కులాలకు సంబంధించి ఏ, ి,సి,డి వర్గీకరణ చేస్తామని ప్రభుత్వం చెబితే అడ్డు లేదు.

ఏ,ఙి,సి,డి గా వర్గీకరించడానికి సిర్ధంగా ఉన్నారా లేదా? స్వాతంత్య్రం వచ్చి 50 సంవత్సరాల అయినా కూాడా 59 కులాలకు సంబంధించి కమిక్ మెంట్ లేదు. నేను కకుషన్ గంరించ అసడం
10.40 Sri P. Ashok Gajapathi: Raju :- Sir, he has agdin said the A. same thing. What he has said is repetation. All these matters have been referred to the Conmission. The interition is that they should be looked into objectively. We are awaiting the Commission's report. Once the report comes out, whatever action we feel necessary ought to be taken. Through you, I appeal to the Hon'ble Member that if he has anything to raise in this regard he may raise it before the Commission so that the Commission will take it into cognizance and give its report accordingly.
 గారు నన్ను కమీషన్ ముంగుకుషోంు చై్పుుంణున్నారు. రిజర్వేషన్కు సంబంధించి, పావులేష్న్ కు సంబంధించి, వర్గీకఁణకు సంబంధించి కమీషన్ ముందుకుపోయు చెప్పమంటే చెప్పగలను. ఎంత లోపల చేస్లారు అనేఁి అడిగేంగుకు కమీషన్ ముంగుకు పోవడం అనేడ సభా హా్్క్ ఉల్లంఘన క్రిందికి వస్తుంది. అధ్రక్సొ శా పాక్కులను కలలరాస్తున్న్రు. కమీషన్ జొప్యం చ్చే ప్ర్రభుత్వం వేరే రకంగా కర్యలు ఆసుకోవాల్ కమీషన్ను డైర్ట్ చేయమనండి. కమీషన్ను ఆదేశంచలేం నిర్రేశించలేరా? 8పోర్తును త్వరగా యివ్వవలసిందిగా అఁిగ అవకాశం ప్రభుత్న్నిక మాతమే వుంది. ఎ, ి,సి,డి వర్గికరణణ గురించి కప్షన్ ముందు బరక్స్ ఆఫ్ ిఫరెన్సు వుంది. (ప్రస్తుతం


కృంటుంది．స్రభుత్వం $ఎ, ~ \#, ~ స ి, ~ \& ~ ల ు గ ా ~ వ ర ్ గ ీ క ర ి ం చ డ ా న ి క ి ~ స ి ద ్ ధ ం గ ా ~ వ ు ం ద ా, ~$ Eేదా？గతంలో సంజీవయ్యగారి హయంలో బ．స్．కులాల వర్గికరణ చేయడం జరిగిది．మనం ఎన్నికలను జరిపించాము．కావాలని ప్రభుత్వం జాప్యం చేస్తోంది． $2, ~ 2, ~ స ి, ~ డ ి ~ వ ర ్ గ ీ క ర ణ ~ క ా క ు ం డ ా ~ ద ా న ్ న ి ~ వ మ ్ మ ్ ~ చ ే య డ ా న ి క ి ~$ ఇాంతా చేస్తున్నారు．నేను కమీషన్ ముండు చెప్పవలసిన అవసరం లేదు． むభుత్న పరంగా నిర్ణమం తీసుకోవలసి వుంటుంది．
（ ఏ．అశోక గะపతరాజు：－అఫ్యక్షా，సభ్యులు చెప్పెందే చెబుతూ，ఒక （కాత్త అంశాన్ని ．లేవనెత్రారు．హాస్లో ప్రభుత్వం సభ్యుని హూక్కులను కాల రాస్తోందని అన్నారు．అధక్ష్ is at judicial level．We are not expected to influence the decision of the Commission，much less judicial matters are not expected to be raised in this August House．రూల్స్లోనే వుంది．గౌరవ సభ్యులకు తెలిసీ లేవనెత్తు త：న్నారు．అధ్యక్షా，తమ ద్వారా గౌరవసభ్యులకు మనవి చేసేది ఏమంస్త దయుచేసి అన్ని వెషయాలను ప్పభుత్వం ముంగుకు తీసుకురండి．Let us help the Commission．Let us try and get something out of it．

 క్నాక్ట్స్కు సంబంధించి అనేక వర్గాలలో，వారికి న్యూహ మైనటువంటి，రాజ్యాం గబబ్రంగా యువ్వబడిన పౌకర్యాలు అందరికీ పంపకం కావాలని ఒక వర్గం అంరావన చేస్తున్నది．ఫిి చాలా న్యాజనమ్మతమైన అందోవన．ఒక్క ఆంధ్ర ప్రదేశ్ రాష్ర్రం కూత్రే కాకుండా లావత్ భారతరేశంలో రాజ్యాంగబద్దంగా గుర్తించవలసిన అవసరం వుందన విషయం గౌరవ మంత్రిగారికి గుర్తుచేస్తున్నాను．廿 విషయంలో రాజ్యాగగానికి సంబంధించిన మౌలక సవరణ అవసరం．ఆ అదికారం కేవలం ఒక ర్ స్ట్రినికి లేచు అంగువల్ల వెంటనే మన రాష్ర శాసననభలో షెడ్యూల్డ్ క్న్స్క్ర్ సు సంజంధించిన ఒక ప్ర్యేకమైన దవిత వర్గానికి కూడా ఎ，ది，స，$ి$ పాతిపదిక ముద సొకర్యాలను సంగకమంపజేయాలి， అం స్యాయబద్ధమన，దాన్ని ఏమాత్రం తాఱ్పారం చేయకూాడదని కేంద్రానికి సెఫారసు చేసి，రాజ్యాంగ సవరణ కారకు పతిపాదించవలసిందిగా కోరుతున్నాను． ఏదో కమీషన్ వేసి，ఎ，ిి，సి，డి వర్సికరణ ఈ ప్రభు్వం చేయవలసింది కొదు． ェకరు ఎ，ఎ，సి，డి వర్గీకరణ చేస్తే వేరోకర ఎక్ప్，వై，జడ్ అంటూ చేస్తారు． ఇరంతా• మన వల్ల కాదు．మనం దిని ప్రాముఖ్యతను తీర్మానం ద్వారా కేంద్రానికి ెెలియజేయాఠి．కేంద్రం పార్లమెంటులో చర్చించి，రాజ్యాంగాన్ని నవరణ చేతడానికి అఫ్యక్షునికి అవకాళం యివ్వడానికి సంబంధించిన సోతైన సముస్య．కమీషన్ వేసి，డేటా సంపారించి，ఎ．ి．సి．డ．వర్గికరణ అంట్య తాత్పారం చేసే వద్దతి మంచిది కాదు．త్వరగా శాసనసభలో త్ర్మ్మానం చేసి కంం్రానికి పంపాలని కోరుతున్నాను．

受 J．అశోక Kజపతిరాజు ：－అధ్యక్సా，This is the Constitutional matter． గౌరవ సభ్యులు చెప్పింది మేము అర్థం చేసుకున్నాము．Because it is the Constitutional matter，there are implications．We have asked the Commission to look into it．The Commission is looking into it．As soon as Commission＇s report is available，necessary action will be taken．That is the position．

$$
\begin{aligned}
& \text { మిస్టర్ డవ్యూc స్ప్రీకర్:- అమానుత్లూఖాన్ గారూ, మాట్లాడండి. }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { (ఇంటురప్షన్స) }
\end{aligned}
$$

2ిస్టర లప్యూల స్పీకళ్：－దయచేసి కూరోృంఁి．నో క్లాఫిఫేనన్స్．
（1）సై్క．Dవ్యాసాగరరావు：－అధ్యక్షా，రాసేశ్రరరావుగారు అన్న దానికి సమాధానం సర్．ఒక్క సఔషన్ సర్．
 ๘ండి．
 ఆందోళన చెందుతున్నాము．నేను ఎక్కువ సవయం తిసుకోను．గౌరవసభ్యులు రాశ్క్రరరాాుగారు చెప్పినట్స్ కమీషన్కు సంజంధం లేదు．రాజ్యూంగ సవరణ కావాలనే ప్రానాంశం వారు లేవనెత్తినప్పుడు，స్రభుశ్వంపరంగా కషిషన్ నియా మకం ఎంతవరకు సమంజసం అనేది ఆలాచింజవలసి వుంఙుంషి．శాసనసభల అంరరూ ఏక్రగీవంగా తిర్మానం చేయాలని చెప్పారు．తమద్వారా మంతిగారికి ఒక ఏషషయం మనవి చేస్తున్నాను．తమ ఛాంబర్లో ఆల్ పార్టీన్ రీడర్ప్లో నమాదేశం ఏర్పాటు చేస్ రాజ్యాంగపరమైన నిర్లయం తిసుకోవడానికి ప్రయత్నం చేయ్రి．శాననసభలో నాకు అఙ్డుతగలినంత మాతాన సమస్య పరిష్కారం కాదు． ర్రధానంగా రాఙ్యాంగబద్ధమైన సమస్య కనుక తమ ఛాంబర్ లో సమావేశం ఏర్సాటు చేయండి．

Sxi P．Ashok Gajapathi Raju：－Is he allowed to go on record？ Government is not supposed to say anything without understanding it． We have lot of complications in the matter．That＇s why the Commission has been appointed．


Sri P．Ashok Gajapathi Raju：－Once Commission is appointed at a judicial level，Government is not expected to influence its decision．This is exactly I am trying to say．Even the rules of this House that are sub
judice are not expected to be raised．They have raised it in Zero Hour． They are mis－using the Zero Hour．If they are interested in helping those people，they should go before the Commission．
 ఒక చిన్న సజెషన్．షెచ్యూల్డ్ కులాల రజర్వేషన్కు సంజంధించి ఎ，బి，సి， \％తెగలను చేయాలని కొంతమంది ఆందోళన చేసిన సందర్ఛంగా，$ఎ$, లి，సి，డి కే $\omega \times ర ె$ జేషన్ ఏ విధంగా చేయాలి，చేయవలసిన అవసరం వుందా，లేరా， వృంటిల ఏవిధంగా చేయూలనే అంశాలకు సంబందించి ప్రభుత్పం ఒక కమిషన్ను ఎపాయుంట్ చేయడం జరిగింది．కమీషన్ రిపోర్టును మూఁడు మాసాల్లో సబ్ మిట్రే చేయవలసిందిగా గతంలో ప్రభుత్వం ఉత్తర్వులు యిచ్చింది．అదనంగా మరాక మూడు మాసాల గడువు కానాలని కమీషన్ అడగడంవల్ల మరొక మూడు మాసాలు గగువు పెంచుతూ తాజాగా ఉత్తర్వులు జూరి చేయుం జరిగింది．అది మన పరిధిలో వుందా，లేక కేంద్ర（పభుత్వానికి పంపవలసిన అవసరం వృందా అనేద సభ్యులు సూచన చేశారు．అయితే దానిని మనం 10.50 ప్రుత్నానికి పంపించవలసీన అవసరం లేదని తెలియజే్తున్నాను．రాష్త్ర ఉ．ప్రభుత్వం రిజ్వేషన్స్కు లోబడి ఏవిధంగా చేయాలని వుందో అలా చేయడం జరుగుతుంది．అది కూడా కమీషను ిిపోర్టు వచ్చిన తరుపాత తగ విధమైన చర్యలు తీసుకోవడం జరుగుతుందని తమ ద్వారా గౌరవ సభ్యులకు తెలియజేసుకుంటున్నాను．
 డరీ دడ్యు కేషన్కు సంబంధించిన వషయుం．ఉర్దూ టికర్స్ అప్పాయింట్ మెంట్ కు సัంబంధెంచిన విషయ．There are about 4000 Urdu Teachers＇posts vacant through－out the state for the last so many years．పోయునసారి అం లే
 మినిస్తరుగార్ స్పందించి విషయంలా స్．ఎం．ఛాంబర్లో మీకెంగు పెట్ర సమస్ర పరిష్కారం చేస్తామని చెప్పారు．అది వారు మిిచిహోయినట్లున్నారు． 4000 పైగా ఉర్దూ టీకర్స్ పోస్టులు మొత్తం రాష్త్రంలానూ， 1200 పాస్టులు
 పానై，డిసార్టెంట్ లో స్కీ

 ఉర్దూ టచచ్స్సోస్టులు వుంt ముగ్గురు మాతయే పని చేస్తున్నారు．మరి ＊విషయాన్ని సెకండర ఎడ్యుకేషన్ మినిస్టర్గారు గమనిం్చాలి．స్పీకర్ గార．ఛాంబర్లా మిపిస్టరగారితో మాట్లాడి ఈ పోస్థుల నిమిత్రం ప్క్రనింగ



పరిస్థితులున్నాయి. కనుక వారం రోజులలోగా సకస్యను పరిష్కరించనలసిందిగా తమ ద్వారా కోరుతున్నాను.
 వున్నాయో చూసి వాటిని బర్తీ చేసేందుకు తప్పకుండా (్రభుత్యం చర్యలు తిసుకుంటుంది.
(మిస్టర్ స్పీకర్ అధ్యక్ష స్థానములో ఉన్నారు)
8. మపొమ్ముర్ అన్ననుల్లాఖాన్:- పోఁునసారి మినిస్టరుగారు సి.ఎం. ఛాంబ రులో మీటిగు వెడతామన్నారు. పెట్టలేదు. వాళ్ళకు ఏజ్జ్ బార్ అవుతున్నది. మీటింగు ఎప్పుడు పెడతారో తెలుపండి?
f. క.శ. ప్ాకర్:- అధ్యక్ల త్వరలో మీటింగు పెడతాము. మీటింగు పెట్టే తేదీని త్వరలో తెలియజ్తేస్తు.

Sri Asaduddin Owaisi (Charminar):- Speaker Sir, recently the Government of Andhra Pradesh has writen to the Education Dept. that Telugu should be made compulsory from 3rd class onwards in Urdu Medium Schools. This is against National educational policy. This is also against Three Language Formula which says that a student is entitled to study in his mother-tongue unto th class. No other language can be imposed on him. Secondly, the Government has made Urdu as Second Official Language whereas it has made Telugu compulsory to get a Degree. Does the Government want to finish off Urdu completely? Or does it want to continue Urdu as Second Official Language. Recently, the Education Department has written a letter to the Urdu Academy to form a consensus regarding this. I request the Government through you to take it back immediately as this is against National Educational policy and Three Languages Formula and Telugu cannot be made compulsory to get Degree, otherwise it snowballs into a major controversy.

Mr. Speaker:- Anything from the Government?
క. క.ఇ. ప్రాాకర్:- అధ్యక్షా, సభ్యులు చెప్పిన దానిని పరిగణనలోకి తిసుకుని త్వరలో ఈ సమస్యను పరిష్కరించడానికి ప్రయత్నం చేస్తాము.

Sri Asaduddin Owaisi:- Sir, preparations are being made for the ensuing academic year. They cannot impose Telugu from 3rd Class. It is only, after fth class it can be imposed. This is against National Educational Policy.
(8) క. ฉ. త్భాకర్:- సభ్యులు చెప్పెంది తప్పకుండా పరిశీలించ సమస్య పిిష్కారం చేతడానికి ప్రయత్నం చేస్తాము.
 వెల్త్రీకు సంబంధించిన అంశం. గతంలో దిపిక షారూం అన్నద (19890 వృరెడేది. అరి పమెన్ లంళ్రైల్డ్ చెల్తేక్కు సంబంధించినది. అయుతే

1989లో పెట్టబబడన ఝోరూంప 1991-92లో కొన్ని ఎరిగషన్స్ వచ్చాయు. అందులో 25,30 थక్షల ఠూపొడుల మిస్అప్రాప్రియేషన్ జరిగిందని దానిని మూసి వేయడం జరింది. అయుతే దానిని పునక ప్రారంధించాలనుకుంలున్నట్లుగా మాకు తెలసిం日. అయుతే విషయులో మంత్రివర్యులను కోరేదేమిటం ేే
 రపోర్టును చూసె దోషైలు తగు విదంగా శిక్షి,ంచారా లేదా అన్నది . తమ ద్వారా కోరుతున్నాను. వెండనే తగు చర్యలు తిసుకోవలసెందిగా కోరుతున్నాను.
 తక్షణం సంబంధిత ఫైలను తెప్పించుకుని దోష్షులు శ్ష్షిచకం జరుగుతుందన్, తమద్వా తెలిరుజేస్తున్నాను.
1997-98 సంవత్సరమునకు బడ్స్జైక్

Sri P. Ashok Gajapathi Raju:- Sir, I rise to present the Budget of the Government of Andhra Pradesh for the year 1997-98.
2. From the point of view of economic and financial management, the current year has been a very formidable challenge. Honourable members are aware of the fiscal adjustment measures undertaken by the Government during the year based on the feedback to the white papers, including the mature counsel of this August House. What we have done so far is, however, only the beginning of a difficult process of adjustment. We have a long way to traverse in ensuring sustainable development and an acceptable quality of life for each and every citizen of the state. I need hardly remind the honurable members that no single issue will shape our future as a state and as a people as profoundly and as extensively as our economic progress. It is to achieving such all round economic progress that our Government is dedicated. Honourable members will have several opportunities during this budget session to test our Government's dedication to this task. I only want to say that we will deeply value your suggestions and your constructive criticism.

## ECONOMIC AND FINANCLAL RESTRUCTURING

3. With the consent and cooperation of the Government, the World Bank has done a detailed study of our economic performance and financial management. The World Bank report has taken a long term view dating back to the early 80 s and the broad findings are quite disturbing. The study has revealed that despite the state's rich resource base and physical and geographical advantages, the gross state domestic product has grown only by 4.6 per cent per year since the early 80 s which is lower than the national average of 5.2 per cent and considerably below the aggregate average growth rate of 5.7 per cent recorded by the country's 6 fastest growing states. This growth gap has widened the disparity in the living
standards between us and the rest of the country. Social development in the state has also lagged behind the national level.
4. The World Bank's assessment corroborates our own internal findings as indicated in the white papers. At heart of our economic under performance is the state's inability to deliver essential infrastructure and social services. Over the years, the expenditure structure of the Government has evolved in such a way as to allocate increasingly larger funds for salaries, loosely targeted subsidies and welfare programmes, where marginal productivity and cost effectiveness are low and declining. This has diverted scarce public resources away from productive uses in economic and social infrastructure, and has consequently inhibited private investment and curtailed growth. The impact of this is reflected in the following structural weaknesses in the state finances :

Deteriorating public finance situation characterized by growing revenue deficits and increasing cost of debt:
Decline in the pace of capital formation;
Inadequate provision for physical infrastructure;
Insufficient allocations and inadequate emphasis on human resource development, especially primary education and public health;

> Inefficiency in resource uitlisation characterized by (a) spreading resources thinly over several projects; (b) outlays on new projects preempting maintenance expenditure even though expenditure on maintenance yields a greater return for every rupee spent than expenditure on new projects; and (c) disproportionately large expenditure on wages and salaries of maintenance staff as opposed to nonwage $O \& M$ expenditure; and

Loosely targeted poverty alleviation programmes.
5. The Government is deeply conscious of the need to reverse these trends. Failure to do so will mean that growth and social development will stagnate further widening the gap between the State and the rest of the country.
6. Government intends to make the necessary fiscal adjustment in order to transit to a higher and sustainable growth path. The main thrust of this programme will be to strike a judicious balance between a social safety-net programme aimed at poverty alleviatioin and a development strategy aimed at poverty eradication which, in turn, targets not just on supplementing the incomes of the poor through subsidies but at enhancing their income earning capacity.
7. The economic impact of fiscal restructuring is expected to be substantial. State finances will become resilient with increrased revenues, radically changed expenditure composition and reduced fiscal deficit. The
sestructuring programme will create a virtuous circle in which fiscal and accompanying sectoral reforms will enable the state to rebuild its infrastructure, stimulating private investment, accelerating growth and creating employment and income for a larger segment of the population. The growth rate of our GSDP is expected to exceed the average growth rate of the nation, gradually reducing the gap between AP and the country as a whole in economic and social development. Our Government has the will, determination and commitment to put through what will be a difficult, but certainly desirable, adjustment programme. I assure the honourable members that we will take this House into confidence as soon as we firm up details with the World Bank.

## FISCAL FEDERALISM

8. In accordance with the Common Minimum Programme, the United Front Government at the Centre has launched a vigorous debate on furthering the resilience of 'our fiscal federalism. It is our firm belief that the process of reforms cannot be meaningfully pursued wihtout the active involvement of the states. It is also important that the impact of reforms on state finances is comprehensively factored into the future reform agenda. Reflecting the need for a paradigm shift in Centre-state fiscal relations, our Chief Minister proposed a 10 -point formula at the meeting of the Inter State Council in October 1996. As it has been hailed as intellectually the most comprehensive statement on fiscal federalism in the context of economic reforms, I will, with your permission Sir, reiterate it to this House.
(i) Centrally sponsored schemes (CSS) should be abolished. The money presently earmarked for CSS should be transferred to states as untied grant as part of tax devolution. States are in a better position to design and implement schemes reflecting local needs, priorities and problems.
(ii) All central taxes are to be pooled for devolution to the states as recommended by the Tenth Finance Commission. 50 per cent of the total pool is to be devolved to the states as per a broad formula to be approved by the NDC with fine tuning left, however, to the Finance Commission.
(iii) 50 per cent tax devolution as above, whcih is significantly higher in quantum than at present, will subsume flows currently coming under tax shares, CSS, plan grants and grants under Article 275.
(iv) The tax rental arrangement providing for additional excise duties on sugar, tobacco and mill made textiles should be
annulled．The power to levy sales tax on these commodites should be reverted to the states．
（v）The role and responsibilities of the Planning Commission should be downsized．The Commission should be restricted to giving loans for specific projects to be negotiated by each State． The terms and conditions of loans in various sectors could be used by Centre to signal national priorties．
（vi）The Tenth Finance Commission recommended a scheme for marginal debt relief to the states linked to fiscal performance and disinvestment in public enterprises．This should be supple－ mented by a second scheme of debt relief linked to investment of the resultant savings for human resources development such as primary education，female literacy and primary health．
（vii）The Centre must take the lead and initiative in fulfilling the Mahatma＇s dream of total prohibition．The hands offf policy pursued so far by the Centre is regressive．States that implement prohibition should be compensated for the revenue sacrificed to the extent not taken into account by the Finance Commission．
（viii）The restriction on borrowing by the states under Art 293 of the Constitution is anachronistic and should be removed．States should be allowed to tap the market as they like．In a market driven economy，the market can be depended upon to impose the necessary checks and balances to keep borrowing at purdent levels．
（ix）Consequent on the removal of the restriction on states borrowing as above，the states should also be free to raise external commercial loans subject to regulations governing ECB as may be in force from time to time．
（x）Even as infrasuructure is the critical bottleneck inhibiting economic activity，we have not so far been able to formulate clear policy guidelines governing foreign participation in even the major infrastructure sectors．We suggest that the Centre should study the porblem comprehensively and formulate policy guidelines for foreign participation in infrastructure sectors．

## EFFECTIVE AND RESPONSIVE

## ADMINISTRATION

The task of development，as I had said in my previous budget soeech， is much more than designing schemes and providing resources for them． No enduring results can be achieved unless we complement them with an efficient and responsive delivery system．Our Government＇s commitment to administrative reforms reflects this understanding．In his address to
this House earlier this week，His Excellency the Governor outlined in detail our Government＇s approach to administrative reforms and utiliza－ tion of information technology．I will not therefore repeat that．But to give the Honourable members an idea of our perspective on this issue，I request your permission，Sir，to quote from our Chief Minister＇s speech on effective and responsive administration delivered at a national level Retreat for Coallectors and Superintendents of Police last month．The Chief Minister said：＂In three years from now，we will be entering the next millennium as the world＇s most illiterate，underfed，underclothed and undernourished nation．Successful societies of the next century， as the Times of India said in a recent editorial，will be those than can adopt themselves to changing life styles，changing technologies chang－ ing environment and changing methods of governance．How does one manage change of such a complex nature in a society that is so illiterate and ignorant that it cannot even grasp the dynamics of change，let alone make informed choices within the constraints of space and time？This is the enormity of the collective challenge confronting the political and administrative leadership as India heads into the twenty－first century．＂ Our aproach to administrative reforms will be designed to squarely meet this challenge．

## REVIEW OF ECONOMIC TRENDS

10．As per quick estimates，the Net State Domestic Product for 1995－ 96，at current prices，is Rs．62，036 crores as against Rs． 55,230 crores for 1994－95 registering an increase of 12.3 percent．At constant（1980－81） prices，this estimate of NSDP for 1995－96 translates to Rs．13，777 crores as against Rs．13，027 crores for 1994－95 showing an increase of 5.8 per cent．

11．The per capita state income at current prices increased from Rs． 7798 in 1994－95 to Rs． 8615 in 1995－96 registerin an increase of 10.5 per cent．At constant（1980－81）prices，the per capita income increased from Rs． 1839 in 1994－95 to Rs． 1913 in 1995－96 recording an increase of 4.0 per cent．

## ANNUAL PLAN

12．The planning Commission approved an outlay of Rs． 2989 crores for the Annual Plan 1996－97．The budget provision for the Plan was originally fixed at Rs． 2988.77 crores．The revised outlay for 1996－97 has，however，been reduced marginally to Rs． 2773.13 crores in keeping with the revised estimate of resources．

13．The budgetary allocation for the Annual Plan 1997－98 has been stepped up to Rs． 3809 crores reflecting an increase of 27.4 percent． Significant increases in allocation have been made in Social Services
sectors, Agriculture and in infrastructure sectors like Irrigation, Energy and Transport.

## JANMABHOOMI

14. Our Government is deeply sensitive to the challenges that we face in our quest for social renewal and economic resurgence. Challenges of these dimensions warrant a multi faceted response at several levels and in several forms. For far too long we have depended on top down administration - designing and implementing development programmes with an elitist outlook and patronizing atitude. We need to make a quantum departure from the past and involve people every step of the way - in designing, implementing and evaluating development programmes.
15. Reflecting this new ethos of governance, our Government has launched the historic and innovative 'Janmabhoomi' programme, whose overriding purpose is to involve people in the growth and development of their villages. Through the programme, we hope to nurture and foster the spirit of hard work and dedication and make individuals look at themselves as members of their community and to harmonize their individual interest with the collective well being of the community. The Janmabhoomi programme conceived by our Chief Minister, therefore, is an atempt to give a vigorous thrust to economic resurgence with the village as the unit for planning and entrusting the design and implementation of those plans to the villagers themselves. And may I add that the Janmabhoomi programme is a genuine atempt at giving a concrete shape to the Mahatma's concept of making every village a resilient economic and social unit.
16. The Janmabhoomi programme has 3 components: Prajala Vaddaku Palana, aimed not only at taking administration to the door steps of the people but also to giving practical manifestation to the concept of social audit; Shramadanam involving voluntary community work so as to build solidarity and a sense of belonging to the community; and finally participatory micro-level planning to design development schemes in response to the felt needs at the grass roots.
17. The first phase of this pathbreaking JANMABHOOMI programme was launched on 1st January, 1997. The programme evoked spontaneous and enthusiastic support of millions of people, especially the youth, across the State.
18. The achievements under the Sramadanam component have been impressive. People have taken up a large number of works at the village level on their own initiative. But what is even more heart warming is that theyhave also come forward to share the cost of a number of works. About 26 lakh people partieipated in the programme taking up 4.5 lakh works on $100 \%$ community contribution basis. The value of work turned
out across the State is well over Rs. 50 crores. In addition, offers have been received, on $50 \%$ contribution basis, for 23,000 works valued at Rs. 132 crores.
19. Under the participatory planning component of the programme, 4 lakh students and 8 lakh youth, in teams of 8 to 10 members, under the leadership of a lecturer/teacher, gathered basic information about the 48000 habitations and also carried out socio-economic survey of 27 lakh households, building in the process, a valuable data base besides enriching their own learning.
20. I must say, and do so with considerable pride, that the Janmabhoomi programme has received very complimentary notice both nationally and internationally. Enthused by our success, many other states are planning to launch similar programmes in their states. Many NRIs too have come forward to contribute to the programme both through resources as also their physical participation. Government intends to build on the programme based on the feedback and promise of support.

## CYCLONE AND FLOOD RELIEF

21. Honourable members are aware of the colossal loss to life and property caused by repeated ravages of nature over the year. There was heavy loss on account of torrential rains in June, August and September while the loss due to the floods in October and the cyclone in November was much more extensive. The total loss on account of rains and cyclone during the year is estimated at Rs. 7577 crores, besides loss of 1743 human lives and part or full damage to 8.07 lakh houses. Paddy and other crops over an extent of 22.57 lakh hectares were lost or damaged. Tragic as this devastation has been, the loss would have been much heavier but for the timely intervention of the administration in taking precautionary action.
22. The Government swung into action with the utmost alacrity to provide relief to the unfortunate victims. The relief operations were notable not only for the scale of the operation but also for their sensitivity to the plight of the victims as well as the speed and precision with which they were launched. The Chief Minister had personally camped at Rajahmundry to direct and supervise the relief operations and reconstruction activity. This 'hands on' leadership style, leading from the front as they say in the army, is not only unprecedented but also ensured that the entire operation was conducted with military precision and efficiency. The Air Force and the Army were pressed into service to supplement the effort of the local administration to rescue marooned villagers and also to reach out food to the affected people. Rice and kerosene were distributed free of cost to the victims until normalcy was completely restored. Top priority was accorded to restoring communications as that
is vital for the relief and rescue operations. Both power and drinking water supply were restored in a record time, while road communication was reestablished on a war footing. Government authorised the district administrations to engage temporary workers to remove garbage and restore sanitation. A record number of medical and veterinary teams were despatched from outside to supplement local efforts in maintaining health care and preventing the outbreak of epidemics.
23. Government extended relief @ Rs. 1000 for each fully damaged house and @ Rs. 500 for each partially damaged house. Ex gratia @ Rs. 1 lakh was given to the next of kin of the deceased without any restriction on age or income. Families of missing persons were paid Rs. 5000 each as a measure of temporary relief. Owing to coordinated action and intensive effort by the revenue, police and naval authorities, the number of missing persons has been minimized. Insurance claims in respect of 832 missing persons are being vigorously pursued.
24. Relief assistance was provided @ Rs. 625 per hectare as input subsidy to small and marginal farmers while an amount of Rs. 2500 per hectare was provided for reclamation of sand cast and eroded lands. Arrangements were put in place for timely supply of quality tested inputs like seed, fertilizer and pesticides. Government have sent a proposal to the Centre with an outlay of Rs. 63 crores to provide relief to farmers who lost their coconut and cashew crop. The Centre has agreed, in principle, to support this proposal and the amount is expected to be released shortly. To provide succour to the weaver community, one month requirement of yarn was supplied through the yarn linkage scheme of the NHDC.
25. Government have so far released Rs. 269.73 crores towards relief and rehabilitation and towards repairs and reconstruction of properties. In response to the effective case put forward by the State Government, Government of India released Rs. 142 crores from the National Calamity Relief Fund. There has also been spontaneous and widespread response to the appeal made by the Government for contribution to the Chief Minister's Cyclone Relief Fund which enjoys full exemption from income tax under Section 80 ( $G$ ) of the Income Tax Act. The total contribution to the fund so far has been Rs. 58.82 crores. I want to take this opportunity to thank all the people who have so generously come forward to help the Government to mitigate the hardship of our less fortunate brothers and sisters.
26. The task ahead of reconstructionis much more challenging. Moving extremely quickly, Government formulated a comprehensive project aimed at providing permanent protection against natural calamities and posed it for World Bank assistance. The World Bank too responded promptly by fielding an Identification Mission in the month of December 1996. The Aide Memoire furnished by the Mission indicates that the

Bank is willing to consider a total project size of US $\$ 170$ million which translates roughly to Rs． 600 crores．As per the aide memoire， 70 per cent of this is likely to be assistance from the Bank while the remaining 30 per cent would have to come by way of counterpart funding by the State Government．Detailed project proposals are being finalized for the following 15 districts：East Godavari，West Godavari，Prakasam，Nellore， Ananthpur，Kurnool，Cuddapah，Chittoor，Adilabad，Karimnagar，Kham－ mam，Warangal，Medak，Rangareddy and Hyderabad．A World Bank Appraisal Mission is scheduled in the current month for finalization of the proposals relating to this reconstruction project．

## IRRIGATION AND COMMAND AREA DEVELOPMENT

27．It is now agreed even by economic pundits that the agriculture sector will continue to be the backbone of our economic progress．It is therefore our Government＇s intention to＇drought proof＇our agricultual economy．According jto rough estimates，against the irrigation potential of 217 lakh acres，only an extent of 121 lakh acres has been exploited．We will endeavour to bring the remaining area also underirrigation．With this aim，Government has given top priority to the early completion of ongoing projects．The outlays for SRSP and SRBC have been stepped up from Rs． 48 crores and Rs． 45 crores during 1996－97 to Rs． 108 crores and Rs． 83 crores respectively during 1997－98．Sufficient allocation is being made for all major projects like Telugu Ganga，SLBC，Galeru Nagari Srujala Sravanthi（GNSS），Hendri Niva Srujala Sravanthi（HNSS），SRSP－II， Veligonda，Vamsadhara stages I and II and Pulichintala Project to name just a few．Government is also keen on implementing the Polavaram project．Keeping in view the huge investment involved，we are in process of working out the means of finance．The implications of the Polavaram project for inter－state water sharing are also being studied．

28．Early completion of the ongoing medium irrigation projects has been given a new fillip under the RIDF programme．I am proud to say that our State has been able to secure the maximum assistance under this project．Out of the 74 projects taken up with assistance from NABARD under the RIDF Programme of Rs． 207 crores in the first phase，as many as 71 projects are expected to be completed by June 1997 creating an additional irrigation potential of 98596 hectares．In recognition of the State＇s efficient utilization of assistance under the first phase，NABARD has come forward to give further assistance of Rs． 122.53 crores to execute ＊ 74 more projects during 1997－98．

29．Work nuder KC canal modernization with assistance from OECF of Rs． 555 crores has been taken up in right earnest．A World Bank team
has recently apprased our proposal for a loan of US $\$ \mathbf{3 0 0}$ milliouss for tine AP III project. Works under the Sriramsagar project in Warangall district are being taken up under the Accelerated Irrigation Beneft Pragramome with an outlay of R. 300 crores which will create an irrigatiom pastentiral of a lakh hectares.
 acres are currently under implementation with NABARD assistamce of Rs. 35.1 crores under the RIDF-I programme. All these warlis are scheduled to be completed by the end of June 1997. 59 news sctemer
 crores have been sanctioned under RIDF-II We have formulated a provect covering 484 new minor irrigation schemes and stabilization off aracut under 435 existing minor irrigation schemes with an outhay of Ris 504 crores. This project will be posed for World Bank assistance.
31. It is Government's endeavour to ensure that irrigationn develoupment is not constrained by resource availability. In order to awgment resources for the huge investments required in the irrigation sectur, Government intends to access the market with a bond issue. Ass finust step in this direction, Government have recently established the APP KTr ter Resources Development Corporation with responsibility for exeraticar of important irrigation projects.
32. Maintenance of our irrigation systems has historically hem off the weakest links in our irrigation sector. In tune with our Gowermmentis inclination towards people's participation, we intend $亠 \mathbf{t s}$ entrust thes repains and maintenance of the systems to water users associations (WUAs). As a beginning in this direction, Government have appointed a somesmitisant each for 6 of our major commands who will guide and advise the farmen s: The WUAs will be entrusted winh the responsibility of stabilionation of ayacut as also repairs and maintenarce of branch canals, flistriltertorim and drains. The proress of decentralization will be disequad till fue course by entrusting the maintenance of main car is as cilimerstriow

 in efficient utilization of irrigation potential and eliminate the trajeringaz tailender problem.

## ENERGY

33. Across the country there is great awareaess today of the curgenit imperative to focus attention on the power sector. Our state wixim math be found wanting in effort or in achievement of results in this stectar. Skix developers have been awarded letters of intent for establisshumg am aggregate capacity of 1623 MW under short-gestation projects. Puanter purchase agreements with these developers are expected to be frumblimad
shortly. Of the 3 fast track projects in our state, 2 projects - The fegurupadu ( 216 MW ) project established by M/s GVK and the Kakinada ( 208 MW ) project set up by M/s SPGL have already been commissioned and have added 156 MW capacity to the state electricity grid. Further both these plants are expecied to go into combined cycle operation by July 1997 when their full gencration capacities would be achieved. The above initiatives are in addition to the continuing efforts of the Government for setting uj of bigger size power stations. The power purchase agreement for the 1000 MW Simhadri Power Project proposed to be set up by NTPC was signed last week while a corresponding agreement for the 1040 MW Ifinduja National Power Project is awaiting clearance of the Centre. Techno-economic clearance for the BPL sponsored 500 MW Thermal Power station at Ramagundam is pending with the CEA. 31 mini power plants have also been approved to provide dedicated generating capacity at industrial load centres.
34. The Government remains committed to completing the ongoing Kothagudem Power Station stage-V and Srisailam Left Bank Power House at the earliest. It is expected that 250 MW capacity of KTPS-V will be achieved by March 1997 and the balance 250 MW by October 1997.
35. I am proud to place on record the remarkably impressive plant load factor of $88.53 \%$ achieved by APSEB in January 1997 which is perhaps the best in the country. This is a tribute to the personnel at APSEB as also to the leadership and systematic management provided by the Chief Minister.
36. On the distribution front, despite several constraints, we are able to ensure a minimum of 9 hours of uninterrupted supply to the agriculture sector. We have also achieved considerable success in our target of ensuring replacement of damaged transformers within 48 hours.
37. To improve the quality of service to the consumers, energy audits are being undertaken to identify the specific points in the distribution chain where pilferage and heavy line losses occur. The crack down on unauthorized connections and pilferage has helped to improve the revenues of the Board. As many as 5929 cases were registered between April and December 1996. In order to strengthen the detection machinery to curh pifferage of energy, 4 additional police stations have been sanctioned for the districts of Medak, Guntur, Kurnool and in Hyderabad city.
38. In a further effort towards curbing the practice of unauthorized tapping of electricity and pilferage of power, a ascheme had been evolved for the regularization of unauthorized pump sets on payment of Rs. 1000 per HP in two equal installments. The scheme was kept open till 15 danuary 1997 and the Board has regularized 1,16,038 unauthorized agricultural connections.
39. Due to better inflows into the Srisailam reservir and improved performance of the Thermal Power Stations, the power generation position up to December 1996 improved and 24383 MU (up to December 1996) of power was supplied to the stale grid against. 23560 MU supplied during 1995-96.
40. I want to assure this House that we will spare no effort in revitalizing our power sector. The several initiaives launclied wer the
 already made towards furtber euharicenoni of gffi:ency and euting dman of loss and pillerage Several proposals for capacity averyertation (tur rently in the pipeline will be acselerated. We have also initurec disesgl with the World Bank for comprehensive pon'er sector restructuring.

## WOMEN, EMPOWERMENT AND CHIED WELFARE

41. The Government initiated strategic policy shifts in the arca of women empowerment and girl child development during 1996-97 by giving a new direction and depth to interventions in this sector.
42. The Government introduced a bill fur establishment of a State Commission for women in the last Asscmbly session with a view to providing an institutional framework for redressal of grievaneas ins ofving violence against women and to examine the existing laws and procedures which are violative of the principle of gender equality. The Commissionwill also be mandated to suggesi amendments to exasting laws and advise in framing new strategies and policies conducive to empowerment of women and removal of gender disparities. We are awaitiug concurrener of Government of India to pursue the legislation of this hill.
43. Hon'ble members are already aware of the Gover nment's decision of reservation of $331 / 3 \%$ of all avaitable vacancies for direct recruitunent for women. Furthermore, to protect full utilization of this reservation, the principle of 'carry forward' of vacancies has been made applicalie in situations where eligible women are not available. This will go a long way in promoting the social development and econonnic independence of women. Since education is the key to employment, we have eitended the rule of reservation for women to educational institutions as well, including professional education.
44. Recognizing the need to focos on the girl child, Government introduced a scheme called "The Girl Child Protection Scheme" which ains at ensunng removal of prejudice againet the ginl child. The scheme envisages maintaining a long term depnsit in the name of the beneficiary girl child and periodic disbursements at specified stages viz., enrolment in primary, middle and secondary stages to enccurage her to pursues her
ectucertion, delay the age of her marriage, and also enable her to setle Hicurm im life with a lumpsum terminal benefit of Rs. 20,000 .
45. The intervention of the State Government in the area of child mustinicion and health through the comprehensive ICDS programme cunvently reaches out to 16.48 lakh children and 3.88 lakh women. 17 mew ICDS projects have been operationalised during the year covering 223 nakh children under improved nutrition and health care. Under the WWorld Bank assisted ICDS projects covering 110 blocks, 2100 women groups lhave been assisted with revolving fund to a tune of Rs. 1.3 cromes. Under the income generating activities scheme 42,000 women werended benefits.
46. Organization of women into DWCRA groups has enabled effective antifulation of the strategic and practical gender interests of the rural wromen. DWCRA has been instrumental in shifting focus from the often minsplared and overemphasized thrust of gender equality of the ruban wommer to her rural counterpart which is where gender bias manifests祖selfif in deep prejudice and deprivation.

4Th. Currently, our state has 70,000 DWCRA groups covering 10.5 women. It is proposed to organize 25,000 more groups during 7-98 with a total allocation of Rs. 31.50 crores towards state share.

## YOUTH WELFARE

48. Our governemnt is deeply conscious of the need to tap the vast pademainal for nation building resting in the youth who constitute $35 \%$ of the sheres popalation. In order to constructively channelize the energy amd enthusiasm of the youth, Government fromulated a comprehensive poath policy in Febraary 1996. The policy envisages activisation of proath associations at the village and mandal levels aimed at endowing youth with skalls-for self-employment. Training will be imparted in the local ITIs and Polytechnics. The Chief Minister's Empowerment, of Youth (CMEE) Programme was formally launched on 1 December 1996. Aimed at benefiting 20,000 youth associations during 1996, a breget provision of Rs. 150 crores was earmarked for the purpose, Rs. TVis crores coming from the Youth Service Department and the balance fram SC/BC/Minorities/Women Finance Corporations, KVIB and IRDP.
49. To support their career advancement, youth appearing for in-作wiews conducted by the Andhra Pradesh Public Service Commission amil various State Government departments and udnertakings are being smomed free travel by APSRTC anywhere in the State. The youth will also be paid a daily allowance of Rs. 25 and provided rent free or concessional accomanodation in youth hostels at district headquarters.
50. Government's Youth Policy received an overwhelming response from the youth groups. The training and grounding of projects will commence shortly. Apart from two villages per Mandal to be taken up in the first phase, youth associations in all villages in the State which have actively participated in nation building and social service activities such as Janmabhooomi and Shramadan will also be considered for inclusion under CMEY. During 1997-98, the CMEY programme will be expanded and intensified to cover more youth groups, and for this purpose budget allocation of Rs. 76 crores has been proposed for the Youth Service department. This budget allocation will be complemented by allocations from welfare corporations, IRDP and KVIB.

## SOCLAL WELFARE

51. Welfare of the weker sections is considered a moral obligation by our Government. Unhenitatingly, our emphasis will be on promotion of education of the weaker sections which alone can provide a lasting solution to their economic and social development. About 64 percent of the total budget of this sector is being spent on educational development of scheduled castes for providing facilities such as fee concessions, scholarships, hostel facilities, free supply of text books, note books, dresses to the boarders etc. Special hostels for SC boarders studying IX and X classes have been organized. 2209 hostels, 115 residential schools, 4 residential ITIs, 3 residential polytechnics and 6 residential junior colleges have been continued. Further, 84 residential schools have been upgraded as residential junior colleges. 23 college girl hostels have been opened at the rate of one in each district. As hostels constitute the main support base for educating these deprived children, special steps have been taken to strengthen the infrastructure facilities of the hostels by providing additional funds and enhancing mess charges. As we find that the achievement levels of children in residential schools are decidedly superior, Government proposes to convert all hostels to residential schools in a phased manner. This is a unique scheme not taken up anywhere else in the country.
52. As an effort towards human resources development, various types of vocational training programmes are being imparted to enable weaker section candidates secure gainful employment. Coaching of dalit youth has been under implementation through the AP Study Circle, Hyderabad and the pre-examination training centres in the districts.
53. Social security schemes comprising running of 45 children homes, 14 beggar children homes, social security pensions to poor widows, rehabilitation of bonded labour, jogin women and scavengers are under implementation.

54． $2,32,176$ house site pattas at a cost of Rs． 35.61 crores were distributed to the weaker sections．Further，an extent of 96674.38 acres of agricultural land was assigned to 61,680 beneficiaries over the last year and a half．

55．During 1997－98，we intend continuing the ongoing schemes with renewed vigour．Government proposes to introduce a new scheme for compulsory education of SC children and enrol about 6 lakh SC children in order to enhance their literacy rate to at least 75 percent by the end of the Ninth Five Year Plan．Enthused by the innovativeness of our programme，Government of India have agreed，in principle，to support it on a 50 per cent matching basis．Government also intend to create a corpus fund of Rs． 10 crores for helping poor dalit students pursue higher studies with financial assistance in the form of soft loans to supplement the scholarship／stipend amounts already being sanctioned．

## BACKWARD CLASS WELFARE

56．In order to neutralize generations of disadvantage suffered by backward classes，Government has already enunciated a comprehensive policy for the economic and social advancement of BCs．

57．Conversion of BC hostels into BC residential schools in a phased manner is contemplated in order to improve the quality of education． Study circles for BCs will also be established in a phased manner in all the districts in order to enable them to compete for Central／State services effectively．

58．Our government has taken a fresh initiative in providing an amount or Rs． 2.40 crores through the BC Finance Corporation to $\mathrm{M} / \mathrm{s}$ ．Nizam Sugars Ltd（NSF）to purchase and distribute 2400 acres of agricultural land belonging to the Nizam Sugar Factory to landless poor BCs who had worked earlier in these fields．

59．For the welfare of washermen，the Government has obtained a term loan of Rs． 80 lakhs from the National Backward Classes Finance and Development Corporarion．This will be supplemented by a budgetary provision of Rs． 72 laths by the Government to implement the mini－ laundry scheme to benefit 5333 washermen families．The government intends to implement the special occupational project for the benefit of poor artisans belonging to backward classes engaged in traditional occupations in order to raise their income levels and improve their quality of life．

60．The welfare of fishermen has been given a major thrust．Apart from construction of pucca houses for fishermen and continuance of Group Accident insurance Scheme as a social security cover，modernisation of fishing equipment has been engaging our attention．Accordingly，a scheme
for motorization of tranditional crafts and supply of modern FRP crafts with NCDC assistance has been launched. An amount of Rs. 1.06 crores has been provided for a new fishing harbour at Machilipatnam, which will provide landing and berthing facilities to 2000 mechanized fishing vessels. 2000 fishermen in 25 reservoirs will get benefited under the World Bank assisted programme.
61. In order to enhance their incomes, the Government is taking steps to upgrade the skills of weavers through large scale training programmes with a thrust on quality and design development by dovetailing these with training programmes under the rural development sector. This will enable the weavers to produce marketable and value-added projects. It is proposed to establish 91 Handloom development Centres at a cost of 910 lakhs and 21 Dyeing Units at a cost of Rs. 90 lakhs. 24 Project Package Schemes are proposed to be implemented ata cost of Rs. 10.60 crores. Further, 10 villages are proposed to be assisted under the Integrated Fandloom Village Development Scheme at a cost of Rs. 2.50 crores. During 1997-98, 5000 weavers are proposed to be assisted under workshed-cum-housing scheme with a financial outlay of Rs.11.25 crores.
62. With the objective of providing minor irrigation facilities to small and marginal farmers belonging to backward classes, it is programmed to provide assistance for 10000 borewells with an outlay of Rs. 50 crores. Government will provide marging for this scheme which will be matched by subsidy from DRDA, loan assistance from the National Backward Classes Finance \& Development Corporation and contribution from the beneficiary. The Government have already sanctioned its share of margin money to the state Backward Classes Finance Corporation.
63. Based on the official resolution adopted in this House on 13.12.1996, our Government addressed Government of India to reserve $331 / 3$ percent of seats for BC communities in State Assemblies and Parliament. Besides, the carry forward principle has been made applicable to the reservation of jobs for backward classes in the Government and public undertakings.
64. Margin money loans to the extent of $331 / 3$ per cent for $B C$ women beneficiaries and 50 percent for the youth are being earmarked. 50,000 families are proposed to be provided with financial assistance during the year 1997-98. The Plan allocation for BC welfare for 1997-98 is Rs. $\mathbf{3 5}$ crores.

## TRIBAL WELFARE

65. The success of the IFAD assisted Andhra Pradesh Tribal Participatory Development Programme (APTDP) has once again proved that provision of food security and environmental improvement through
participatory processes can make a positive impact on the well being of tribals．The APTDP（I\＆II）are being implemented in the tribal areas of Srikakulam，Vizianagaram，Vishakapatnam，East Godavari，West Godavari，Khammam，Warangal，Adilabad and in the villages and habi－ tations covered by the ITDA（Chenchu），Srisailam．Government have issued orders making it obligatory to entrust execution of all the works in the tribal areas to the tribals themselves．

66．Since any lasting solution to backwardness is only through literacy，our Government has laid stress on opening new Ashram schools and Residential Junior Colleges． 3000 posts of teachers have been filled up during the year．

67．The health standards of tribals are，in general，inferior to the rest of the population reflecting their lower nutritional levels．Improving the health cover to tribals is therefore extremely crucial．The establishment of an exclusive tribals health service is a big step in bridging this vital gap． 500 ANMs and 200 medical officer posts have been filled up to strengthen the health delivery system in tribal areas．

68．In order to ensure effective implementation of all tribal develop－ ment programmes，a High Power Committee has been constituted at the state level，with the Chief Minister as the chairman，for planning and monitoring of tribal development programmes．

## MINORITIES WELFARE

69．Our Government has given a new thrust to fostering the social and economic development of the minorities．We are aware of the fact that minorities in general，and their women in particular，are trapped in a vicious circle of illiteracy，unemployment，and economic backwardness． In order to combat this，the Government announced during 1995－96 a comprehensive policy for their multi－faceted advancement．

70．During the current year a concerted atempt has been made to implement the policy in its letter and spirit．These efforts were aimed at removal of illiteracy and backwardness，promotion of cultural heritage， removal of the sense of discrimination and providing minorities access to the development programmes administered by the Governemnt．As a part of the exercise，the official language Act has already been amended for declaring Urdu as the second official language in 8 districts in response to a long pending demand to this effect．In order to make it more effective，Government have prepared a draft bill for according statutory status to the AP Minorities Commission and sent it to Government of India for concurrence．Similarly，we have formulated a draft．Wakf Bill to provide adequate executive powers to officials of the Wakf Board for more effeicient management and development of wakf institutions．
71. Being deeply sensitive to the feminization of the backwardness of minorities, our government have formulated a comprehensive scheme for the development of minority women and children in urban arcas, which would be implemented by the department of Women Welfare. It is also proposed to seek a matching central grant for the expansion of this scheme.
72. Special emphasis has been given for the promotion of entrepreneurship among minorities by enhancing the budget of the $A P$ State Minorities Finance Corporation from Rs. 2.5 crores during 1995-96 to Rs. 10 crores during 1996-97. Of this, an amount of rs. 3 crores has been released for purchasing the Nizam Sugar Factory lands for distribution among minority entrepreneurs in order to strengthen their asset base. Similarly, Government enhanced the budget allocations for improving the quality of education in Urdu medium schools, imparting vocational skills to minority women and for-repairs and development of wakf properties.
73. The 1997-98 budget steps up the allocation for minorities welfare to Rs. 25 crores. While implementing all the ongoing Plan schemes, the Government proposes to put accent on anti-poverty schemes which would include assistance to voluntary organizations for conducting health camps, educational rehabilitation of minority destitutes, women, orphans, child labour, etc.

## WELFARE OF HANDICAPPED

74. Hon'ble members are aware that Government have ordered reservation of $3 \%$ posts in favour of handicapped in Governemnt departments and public undertaking and also ordered for trifurcation of $3 \%$ reservation (1:1:1) for visually handicapped, hearing handicapped and orthopedically handicapped. As part of our resolve to implement this reservation effectively, a special recruitment drive has been launched which is operative til the ned of March 1997. Government have also issued orders amending the provision of General Rule 22 making it compulsory for all departments to follow the $3 \%$ reservation. Orders have also been issucd for filling up the backlig vacancies of teachers reserved for the physically handicapped before 31.3.1997.

## EDUCATION

75. Andhra Pradesh is categorized as one of the most educationally backward states in the country. This is a matter of great concern as also a pointer for concerted action. 25 percent of children in the school going age are still outside the school network and the dropout rate is as high 40 percent. On the other hand, education is the variable that will have the single largest influence on our future as a state. We believe that universal
education empowers people in a more immediate and decisive way than even universal franchise. Achieving such universalization is, in fact, a collective challenge before us. Access, retention and minimum levels of achievement should be the three pillars of our education campaign. We are open to sluggestions from this august House on improving the quality and reach of our education campaign.
76. With the assistance of the ODA, we launched the District Primary Education Programme with a total outlay of Rs. 240 crores spread over 7 years in Kurnool, Warangal, Karimnagar, Vizianagaram and Nellore districts in 1996-97. The Village Education Committees contributed resources to supplement budgetary allocations for improving school infrastructure. Mothers Associations are being promoted to take on the responsibility of planning and implementing programmes to promote the education of girl children with assistance coming under the Tenth Finance Commission. The implementation of midday meal programme is being improved to ensure sustained supply of 3 kgs of rice to all the school going children.
77. Government recruited about 25000 teachers in 1996-97 to strengthen the quality of education, particularly in the primary schools. A school monitoring information system was introduced to monitor the enrolment and retention, coverage of syllabus, conduct of tests and performance of students. The teacher training modules have been modernized and training programmes are being organized at Mandal Headquarters.
78. The Adult education programmes in the campaign mode generated a lot of enthusiasm in the villages and brought about awareness among people about the benefits of literacy. To sustain the programme, there is need to promote viliage level community structures. Efforts are accordingly being made to promote and support the village communities , to manage the literacy programme. A continuing education project with a total outaly of Rs. 33.70 crores was launched in 1996-97 and will be continued through next year. A post literary campaign was launched in Prakasam district earlier this year while a similar project will be launched in Nalgonda district shortly and in Anantapur and Guntur districts as soon as sanction is received from Government of India. Government of India also sanctioned an open basic education project, on a pilot basis, with a total outlay of Rs. 85 lakhs for implementation during 1997-98.
79. Government also plan to reorient the quality of vocational and technical education. We will design a scheme for linking the technical institutions with industrial units, with arrangements for students geting practical training in the industry. The linking with industry will also help in designing the curriculum and syllabus to suit the emerging demand pattern for employment. This linkage, we hope, will benefit the students as also the industry.

## MEDICAL AND HEALTH

80. Primary health care ranks pari passu with education as the key to our economic progress. We are accordingly deeply conscious of the need to improve the quality and quantum of Government intervention in the health sector.
81. It is estimated that an additional 880 Primary Health Centres ( PHCs ) would be required to adequately cover the entire population of the state. To meet this shortfall, Government have been endeavouring to pool resources from several rural development programmes. We have made a proposal to Government of India to allow us to utilize funds under EAS also for this purpose.
82. In the secondary health care sector, the World Bank assisted Andhra Pradesh First Referral Health System Project, with an outlay of Rs. 608 crores, is under active implementation. The project involves physical upgradation of Community Health Centres, Area Hospitals and District Hospitals besides augmenting manpower and equipment commensurate with the physical upgradation. The project has also developed an effective and meaningful system of referral protocols so as to make the best use of facilities created in primary, secondary and tertiary health sectors.
83. Of the several interventions in health care is our emphasis on maintenance, repairs, hygiene and sanitation in medical institutions. Rs. 50 lakhs has been alloted to each district for maintenance of hospitals.
84. The Government of India have recently formulated a scheme called 'State Ilness Assistance Fund' whereunder a Corpus Fund will be established under an indenpendent society in order to provide assistance to poor people in geting specialized treatment for life threatening illnesses. Government of India will contribute 50 percent of the allocation made by the State Government towards this fund subject to a maximum of Rs. 5 crores per year. The state government have initiated steps to implement the scheme this year itself.
85. To develop and improve infrastructure facilities in the Indian Systems of Medicine, proposals worth Rs. 11 crores have been sent to Government of India for Central assistance. We are actively canvasing the proposals with them.

## FAMILY WELFARE

86. The population of Andhra Pradesh, placed at 6.65 crores in the 1991 census, is expected to reach around 8 crores by 2000 AD . I need hardly overemphasize the fact that population control is as important as all our other development initiatives for sustainable economic progress. Although Andhra Pradesh has achieved a marginal decline in fertility
in recent years, notwithstanding our low female literacy and high infant mortality, the state is not as favourably placed as its neighbouring states in terms of population stabilization. In fact, Andhra Pradesh has recorded the most rapid population growth amongst the four southern states during the decade of the 80 s . Our endeavour will therefore be not only to catch up with other southern states but even to surpass them in terms of population stabilization. Our Government will shortly come out with a comprehensive policy in this regard that will aim at making family wlefare a people's movement transcending the barriers of religion, caste, cree and political affiliations.
87. Although there will be commonalities of approach in the general contours of the population stabilization programme across the country, specific interventions and strategies are to be designed to suit the diverse demographic, socio-cultural and socio-economic factors specific to each State. An effective population stabilization programme must be state specific, and within the state it must be district, sub-district and Gram Panchayat Specific. Our policy for population stabilization reflects this specificity and defines in clear, measurable and tangible terms the demographic goals to be achieved in a time bound manner as also the intervention and new strategies proposed to atain these goals. We propose to allocate Rs. 15 crores from State funds for the implementation of the State Population Policy.
88. No endeavour requiring social change can be successful without the wholehearted participation of the community. In order to motivate such community participation, it is proposed to institute incentives for good performance under the Family Welfare Programmes at the gram panchayat, mandal and district level which can be used for community works. We have also urged the Government of India to earmark a percentage of funds under JRY and EAS to he given as community incentives for outstanding performance under the Family Welfare Programme.
89. The India Population Project VI is being implemented in the rural areas of the state with World Bank Assistance. The similoarly assisted IPP VIII is being implemented in the jurisdiclion of the Municipal Corporation of Hyderabad. The focus is on improving the quality of service delivery through trained personnel and fully equipped primary health institutions. With improvement in the quality of service delivery, it is expected that the health of mothers and children will improve, which will, in turn, have a positive multiplier impact on the demographic indicators in our State.

## DRINKING WATER

90. Provision of safe drinking water to every habitation at the earliest is on top of our development agenda. The 1991 survey identified 4055. no-source habitations and 1692 partially served habitations. We have
since covered all the no-source habitations, and all but 36 partial source habitations with safe drinking water. However, on account of depletion of ground water due to inadequate recharge, there has been a subsequent reemergence of 380 no-source habitations and 14356 partially served habitations. We have sent a proposal to Government of India with an outlay of Rs. 714 crores to completely cover both the no source and partial source habitations as identified in the updated survey.
91. 19825 schemes covering 12550 habitations under rural water supply are currently under various stages of implementation and are targeted for completion in all respects by the end of next yed.
92. Flouride and brackish water contamination is a major problemi in some districts. The latest survey indicated 7228 flouride and 3937 brackish water affected habitations. To correct this deficiency, 24 projects covering 1419 habitations with an outlay of Rs. 146.94 crores are under various stages of implementation. We have also secured central support for an additional 17 projects for quality improvement with an estimated cost of Rs. 178 crores. 30 more projects with an outlay of Rs. 749 crores are pending clearance by Government of India.
93. In keeping with the dimensions of the problem, Government have recently formulated a major scheme for providing drinking water or augmenting the existing supply to 4887 habitations at an estimated cost of Rs. 2157 crores. The proposal is currently under process in Government of India and is expected to be posed to the World Bank shortly.
94. Currently hand pumps and comprehensive water supply schemes are being maintained by Government while individual PWS schemes are being maintained by the respective Gram Panchayats. In order to decentralize this task as also to involve the people, Government is proposing to transfer the maintenance of hand pumps to the concerned Gram Panchayat and the maintenance of the comprehensive water supply schemes to the concerned Mandal Parishad or Zilla Parishad.
95. To augment urban water supply, Rs. 87 crores is provided under the 1997-98 Plan which includes the Krishna water supply project. Government intends to complete all. ongoing water supply projects in urban areas with plan funds and HUDCO loan. An amount of Rs. 112 crores is provided to improve water supply within twin cities and the 9 surrounding municipalities through the Hyderabad Metro Water Supply and Sewerage Board. The Board will raise HUDCO loan to the tune of 50 per cent while the balance 50 per cent will come out of budgetary allocation.
96. To augmentwater supply in municipalities, water supply schemes with an outlay of Rs. 438 crores are under implementation in 66 municipal towns.

## INDUSTRIES

97. As we noted arlier, the process of liberalization has triggered a vigorous competition among states to atract investment. To succeed in this competition, Government will have to concentrate efforts in two directions. First, we need to build a robust infrastructure network. Second, we need to provide a friendly and proactive interface to the investors. Government's efforts atindustrial promotion have made significant progress in both these directions.

98 Besides construction of general industrial estates for SSI units ir various potential areas of the State, certain special Industrial Parks like tie Information Technology Park at Hyderabad will also be encouraged or extending technology support and other specialized services. Mega industrial infrastructure projects are also planned for Wadapally, Krishnapatnam Vishakapatnam, Tirupati and Kaknada.
99. Government have appointed Feedback Ventures, a consultant firm, to prepare a report on the potential for private investment and to prepare a strategy for realizing that potential.
100. In view of the need for improving the management of the co-operative sugar factories, a decision has been taken to hand over the management of 8 viable and well functioning co-operative sugar factories to the farmer members under the purview of the Mutually Aided Cooperative Societies Act.
101. The proactive policies pursued for creating an investor-friendly environment have resulted in the state atracting 2419 proposals since the beginning of the reform process for establishing new industries involving an investment of Rs. 72162 crores and an employment potential of more than 4.26 lakh persons.
102. An international Investment Conference will be held during 19-20 February to promote foreign investmentin the State.
103. In order to give a further boost to industrial investment, our Government have announced a New Industrial Policy "Target-2000" which gives significant fiscal incentives to entrepreneurs planning to invest in Andhra Pradesh. The decision making process for clearances of large projects has been streamlined with the formation of the State Investment Promotion Council chaired by the Chief Secretary and the State Investment Promotion Board chaired by the Chief Minister. Both SIPC and SIPB not only accord single-window clearance for projects but also monitor the implementation of the projects every step of the way.

## AGRICULTURE

104. Our government is acutely aware that agriculture sector alone can provide resilience to our economy and employment to the vast millions. The twin programmes of "Prajalavaddaku Palana" and "Sramadanam" sensitized the Department of Agriculture to the needs of the farmers, as shown by their quick and concerted efforts in checking spurious seeds, fertilizers and pesticides in the market and by their quick response to the needs of the calamity affected farmers during the year.
105. Improving the efficiency of water use at the field level by popularizing modern irrigation systems continued to be a priority with targets of 6750 hectares under sprinkler irrigation system and 10465 hectares under drip irrigation system at a cost of Rs. 13.50 crores and Rs. 7.47 crores respectively. Government recognizes the enormous benefits that can be reaped by scientific micro-shed water management We intend to launch this as a major thrust area and will design our programme based on nation-wide experience in this regard.
106. An intensive campaign has been launched to correct the adverse nutrients ratio obtained in the recent past, while popularizing organic farming methods like vermicomposting. Integrated Pest Management has been one of the major planks of our extension strategy, especially in cotton, groundnut and paddy which has yielded positive results as evidenced by reduced pesticide consumption per unit area over the last 2 years.
107. Horticulture is a sunrise sector with an enormous potential for employment and export. We intend to exploit our comparative advantage in this area. Governent proposes to give an impetus to hitech horticulture by establishing a floriculture park. The are under oil palm cultivation which is presently about 50000 acres will be stepped up substantially during the Ninth Plan period. Our thrust will be on providing the necessary forward and backward linkages to support the growth and expansion of the horticulture sector, especially in mushrooms, fruits, vegetables, chillies, cutflowers tissue culture plants as also in value added processing of vegetables and fruits to take advantage of the emerging opportunities in both domestice and external markets.
108. We made considerable gains both in terms of production and productivity in the sericulture sector as evidenced by the increase in the yield of cocoons from 20 kg to 40 kg per 100 DFLS. Forther down the chain, 9.2 kg of cocoons are now yielding $1 \mathbf{~ k g}$ of raw silk as against 11 kg earlier which is further evidence of increased productivity. The World Bank assisted National Sericulture Project and Indo-Swiss Sariculture Project, both launched in 89-90, have since been completed. We are negotiating further assistance under the Indo-Swiss Cooperation

Programme to maintain and enhance our thrust in this area. In view of the potential of the sericulture sector for employment as well income enhancement, Government will continue its focus on this sector with accent on skill enhancement, technology upgradation and bulding the forward and backward linkages in terms of raw material, storage and marketing.

## CO-OPERATION AND MARKETING

109. Our initiative in legislating the Andhra Pradesh Mutually Aided Cooperative Societies Act 1995 is being hailed actoss the country as a pathbreaking effort towards revitalizing the cooperative movement. Many other states are, in fact, following our lead. 134 societies have been registered under the new Act so far. In order to further popularize the new Act, district, level workshops are being organized.
110. For strengthening the primary societies, integrated cooperative development projects are under implementation in 5 districts with assistance from the National Cooperative Development Corporation (NCDC). During the current year 2 more projects for Nalgonda and Kurnool have been sanctioned with outlays of Rs. 7.74 crores and Rs. 7.67 crores respectively. NCDC assistance of Rs. 3.75 crores has been availed during the current year for strengthening the district cooperative marketing societies.
111. Cooperative credit institutions in the state play an important role in meeting the credit requirements of the farm sector. During the current year the credit cooperatives disbursed an amount of Rs. 828.50 crores as against the target of Rs. 775 crores during Kharif ' 96 under crop loans. For Rabi 96-97, an amount of Rs. 91.71 crores has been disbursed by now. Towards providing relief to the cyclone and flood affected farmers, APCOB has taken steps for conversion of short term crop loans into medium term loans and postponement of long term loans. Additional loaning to an extent of Rs. 158.30 crores under crop loans and Rs. 66.04 crores under investment credit is envisaged under the cyclone relief programme. For the year 1997-98, an amount of Rs. 1100 crores is the target under crop loans and Rs. 250 crores under investment credit.

## RURAL DEVELOPMENT

112. It is Government's endeavour to redesign all rural development programmes with a more pronounced anti-poverty focus. While programmes such as IRDP, TRYSEM, DWCRA aim at increasing the income levels of the targeted poor, programmes like DPAP, DDP and IWDP aim at ensuring integrated approach to land and water management.
113. Four centrally sponsored schemes viz., JRY, EAS, MWS and IAY are being implemented on a cost sharing basis with the Cenire. Under the Jawahar Rojgar Yojana, an amount of Rs. 328.02 crores is earmarked for providing wage employment opportunities for the rarel landless poor and for strengthening rural infrastructure. EAS, under implementation in the 275 erstwhile blocks, will be expanded to cover all the 330 erstwhile blocks starting next financial year.
114. During 1997-98 we will make a provision of Rs. 588.46 crores for employment generation programmes. Should the Centre increase their contribution, the State share would accordingly be enhanced.

## URBAN DEVELOPMENT

115. It is our endeavour to improve clearliness, sanitation andgenerai upkeep of our urban areas. Privatization has been selectively introduced for garbage collection and disposal. A special programme, "Clean and Green Hyderabad" has been launched in the Municipal Corporation of Hyderabad.
116. Under the Hyderabad Mega City project, special emphasis has been laid on streamlining traffic movement. Government have sanctionel 16 fly overs at an estimated cost of Rs. 119.5 crores in different parts w the twin cities. The works are under progress.
117. Government have sanctioned the National River Conservation Plan (NRCP) at a cost of Rs. 34.19 crores to be shared equally by the Central and state governments. Works under NRCP will be implenented at Rajahmundry, Mancherial, Ramagundam and Bhadrachalam towns.

## HOUSING

118. We continue to maintain our leadership position across the country under weaker sections housing. During the carrent year, we programme to sanction about 7 lakh houses. Of this, 4 lakh houses are under rural permanent housing and 1 lakh houses urban permanent housing with a budgetary outlay of 243.30 ciores towards subsidy. Further, 1 lakh houses will be taken up under IAY with matching stats: contribution. 43,000 houses will be constructed in cyclone affected areas with funding of Rs. 45 crores from the CM's Cyclone Relief Fund matched with contributions from voluntary service organizations. Furding gaps, if any, will be filled with HUDCO assistance. Over 30,000 houses are being sanctioned for special groups like beedi workers, fishermen and weavers.
119. Apart from the normal subsidy of Rs. 4750 per unit of rural permanent house, an additional subsidy of Rs. 1000 has heen provided during the year towards extra cost of foundations in treacherous and
difficult soils. The income criterion for eligibility has been enhanced from Rs. 6000 to Rs. 11000 per annum.
120. The pioneering role of the state in implementing and propagating cost-effective technologies has received wide acclaim at the national Level. Efforts are being made to increase the spread of this cost-innovative technology by establishing more building centres and imparting training to masons, women groups, voluntary organizations and unemployed youth.
121. The AP Urban Development \& Housing Corporation will be merged with the AP State Housing Corporation to give an integrated approach to the housing programme. LLG houses are being taken up in 8 Municipal Corporations. Reflecting the need for higher outlay in these areas, the outaly of LIG houses has been raised to Rs. 30000, of which Rs. 25000 is the loan component and Rs. 5000 is the beneficiary contribution.

## FORESTS AND ENVIRONMENT

122. One fourth of the recorded forest area of the State of 63,813 Sq. Kms is either blank, degraded or encroached upon by cultivation. To achieve the twin objectives of restoring these forests and ensuring the food, fodder and fuel security of the forest dependent communities, a massive programme of Joint Forest Management has been launched by progressively enlisting the participation of the people in the management of forests. The institutional fulcrum of this effort is the vana Samrakshana Samithis formed in villages having interface with forests. The members of the Samithi plan and implement the protection and development of forests, with technical assistance provided by forest officials, NGOs and experts. For the first time in the country, the State Government announced that the rights to the entire usufruct resulting from the efforts of the Samithis will be passed on to the members themselves to meet their consumption needs as also for reinvestment.
123. The response to the programme has been extremely positive as nearly 15 lakh acres of degraded forests are now under the protection of these Samithis. We propose to cover 35 lakh acres under this concept of greening degraded lands with people's participation over a period of 3 years. While a large part of the treatment of these areas is funded under the AP Forestry Project supported by the World Bank, resources from schemes such as the Employment Assurance Scheme and the Integrated Watershed Development Project are also harnessed for treatment of watersheds in forests.
124. The Hyderabad Waste Management Project is under implementation with Australian Aid. Work on a treatment, storage and disposal facility for hazardous industrial wastes generated in Hyderabad, Medak and Rangareddy districts, the first of its kind in the country, is expected
to commence shortly. The World Bank assisted industrial pollution control project which aims at upgradation of the technical capability of the Pollution Control Board is also expected to get under way very soon. The Environment Protection, Training and Research Institute, which has emerged already as a modern and sophisticated facility of its kind in the region, will be expanded with Swedish assistance.

## ROADS AND PORTS

125. Roads and Ports is another infrastructure sector crucial to economic progress. We are making concrete efforts to improve the quality of our state highways and district roads and to widen the road network.
126. Under externally aided projects, improvements to the Hyderabad-Karimnagar-Ramagundam Road with loan assistance from the Asian Development Bank of US $\$ 37.9$ million will be completed during the year 1997-98. The improvement of the Kakinada-Rajanagaram Road with ADB loan assistance of US $\$ 10.51$ million has been successfully completed. The Vishakapatnam - Anakapally reach of NH-5, also being implemented with ADB assistance, is programmed to be completed by March, 1997.
127. 4-laning of the Chilakaluripeta-Guntur-Vijayawada stretch of National Highway 5 is proposed to be taken up at an estimated cost of Rs. 322.50 crores with loan assistance from the OECF of Japan. Strengthening of the National Highway covering Nandigama-VijayawadaEluru was sanctioned by the Ministry of Surface Transport under an ADB loan programme and the work is being executed by National Highway Authority of India.
128. The State Highway Project for improvement of 1350 kilometers of important high density corridors of the State is at an advanced stage of preparation for World Bank assistance. We expect that this project will be launched early next financial year.
129. There is need for private initiative to supplement Governemnt effort in this area. State Road Projects are being offered to private entrepreneurs to develop them udner the Build Operate and Transfer (BOT) scheme. Work on the Puttur bye-pass has commenced while the Chittoor bye-pass is going to complete by June, 1997. Construction of 2 road overbridges on the outer-Ring Road of Hyderabad city has also been awarded and the work is likely to commence shortly. In addition, 6 bridges on NH- 5 between Kavali and Medarametla are reported to be in the process of being awarded by the Ministry of Surface Transport.
130. Experience so far indicates that a major botleneck in involving private initiative has been financial unviability. In order to rectify this, Government are now formulating a scheme to supplement private investment with Government financial support with suitable arrangement for apportioning returns. Privatization will not be confined to new road works: it will be extended also to maintenance of roads and bridges on contracts that will be awarded for reasonably long periods. Privatization for both construction and maintenance will be done on a patently transparent basis so that we get the best and most efficient packages at competitive prices.
131. The completion of 3 berths in Kakinada Deep Water Port financed by the Asian Development Bank will give a major fillip to industrialization in the region. In order to promote efficient operation of the Deep Water Port at Kakinada, its operation and management are being privatized.
132. The Krishnapatnam minor port is being developed as a deep water industrial port with private investment of $\mathrm{M} / \mathrm{s}$. KPCL. The process of privatization of the development of Gangavaram/Muthyalammapalem port in Vishakapatnam district into a deep water port has also begun. Vadarevu will be developed to handle ship breaking industry. Development of Nizampatnam, Kalingapatnam, Bhavanapadu, Bheemunipatnam minor ports is also being posed for private initiative. Machilipatnam Port is proposed to be revived to handle cement and clinker. The foregoing schemes will help us exploit the vast geographical advantage of our east coast and pave the way for the development of industry and commerce in the state.

## ACCOUNTS 1995-96

133. The final accounts for 1995-96 reveal a revenue deficit of Rs. 738.78 crores. After taking into account the transactions on capital as well as public accounts, the year closed with an overall surplus of Rs.232.27:

## REVISED ESTIMATE 1996-97.

134. Transactions as per the revised estimate of 1996-97 indicate a revenue deficit of Rs. 576.09 crores as against the budgeted revenue deficit of Rs. 604.55 crores. The overall transactions of the year are estimated to result in a net deficit of Rs. 334.23 crores. After taking into account the opening cash balance of Rs. 73.42 crores, the year end balance is estimated to be (-) Rs. 200.81 crores.

## BUDGET ESTIMATE 1997-98

135. During the financial year 1997-98, we have programmed for an expenditure of Rs. $13,097.05$ crores under Non-Plan and Rs. $3,809.60$ crores under State Plan. This will result in a revenue deficit of Rs. $1,181.45$ crores. After taking into account the overall transactions of the year, we will have a net deficit of Rs. 301.27 crores. With the opening balance of $(-)$ Rs. 260.81 crores, the financial year is expected to end with a negative balance of Rs. 562.08 crores.
136. With these words, I now commend the budget to the august House for approval.

## JAI HIND

Mr. Speaker:- The House is now adjourned to meet again on 17-2-1997 at 9.00 a.m.
(The House then adjourned at 12.36 p.m. to meet again at 9.00 a.m. on Monday, the 17 th February, 1997)
"Published under Rule 310 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Andhra Pradesh Legislative Assembly and printed at the Assembly Press, Public Gardens, Hyderabad."

