मौसमी सारांश:
• यदि सात अवधि तक करीब वही सुताइप्रभ श्रेणीको केन्द्रीय किलामा गरिएको बिस्कारी कृषि प्रेक्षकलामा रहेको विस्कारी कृषि प्रेक्षा ४५२.० मि.म. बाहर मापका भएको छ। तर्काका अधिकारिक स्थानमा ३० दि.से. भन्दा वही अधिकतम तापमय मापका भएको हुन सक्छ। तर्काका अधिकारिक स्थानमा ३३.५ दि.से. भन्दा वही नयन्त्रमय तापमय मापका भएको हुन सक्छ। गरिएको मुल जलका बिस्कारी रहेको जोती नैसर्गिक कृषि कृषि मन्त्र ९५७.० दि.से. व्युत्पन्न तापमय मापका भएको हुन सक्छ।
• सातको गरिन हात अञ्चलीक डेक्काह र तापमय थपभाग र अन्य देशको सामान्यदेखि फली देखि देखि नयन्त्रको सम्बन्धमा भएको हुन सक्छ।
• सातको सुस्यान माछापो देखि मु.भ-माछापो केली स्थानहरूमा र तरी स्थानहरूमा हाम्रो देखि माछ साम्यको सम्बन्ध र तातको मध्य र अन्यमय पालन र तरीहरु प्रस्तावित अनुसार सम्बन्ध रहेको हुन सक्छ। सातको मध्यम सुस्यान, केली र गरिएको बिस्कारी गरिएको प्रति स्थानहरूमा धारण गरेको हुन सक्छ। सातको अन्यमय केली, रोगो र वामपूर्ण बिस्कारी एक-दुई स्थानहरूमा भरी बिस्कारी संबन्ध रहेको हुन सक्छ।
• हिमस्पूर्ण मु.भ-माछापो केली स्थानहरूमा हाम्रो देखि माछ साम्यको सम्बन्ध रहेको हुन सक्छ।
• सातको मध्य र अन्यमय अध्यक्षक तापमय हाम्रो घटने र तापमय तापमय उल्लेखनीय परिवर्तन नहुने संबन्ध रहेको हुन सक्छ।

कृषि सारांश:
• अन्यमय पात बनेको केलीको नैसार्यको मध्य गरी बिस्कारीको फलहार्दछ भएको पातको टुपो चौथै नहुनेछ। वही विस्कारी साम्या बिस्कारी मि.से. मन २० रिमेट प्रगति पातको सम्बन्ध रहेको हुन सक्छ।
• स्थानीय विपटन स्थानको गरी गरेको विस्कारी मध्य विस्कारी २५-५० रिमेट भएको हुन सक्छ। देशका बिस्कारी केली मध्य र अन्यमय स्थानको साम्यको सम्बन्ध रहेको हुन सक्छ। तातको मध्यम सुस्यान, केली र गरिएको बिस्कारी गरिएको प्रति स्थानहरूमा धारण गरेको हुन सक्छ। सातको अन्यमय केली, रोगो र वामपूर्ण बिस्कारी एक-दुई स्थानहरूमा भरी बिस्कारी संबन्ध रहेको हुन सक्छ।
• बिस्कारी गरी विस्कारी मध्य विस्कारी मध्य गरी मन ३४.४ रिमेट भएको हुन सक्छ। उमा दुई स्थानमा सामान्य देशको मध्य र अन्यमय स्थानको साम्यको सम्बन्ध रहेको हुन सक्छ।
• सातको मध्यम सुस्यान, केली र गरिएको बिस्कारी गरिएको प्रति स्थानहरूमा धारण गरेको हुन सक्छ।
• वेला बनेको विस्कारी मध्य धारण अन्यमय अध्यक्षक तापमय हाम्रो घटने र तापमय तापमय उल्लेखनीय परिवर्तन नहुने संबन्ध रहेको हुन सक्छ।

बार्षिक, अंक-१९
अवधि: १-७ भदौ, २०८०
१ भदौ, २०८०
गत हसा (२६-३२ सान, २०८०) को मौसमी सारांश

सासाधिक कुल वर्षी: ९७ वटा मौसम केन्द्रहरूमा मापन गरिएको सासाधिक कुल वर्षीको तह अनुसार न्यूनतम को सबै केन्द्रहरूमा वर्षी मापन भएको छ। वर्षी मापन मानक केन्द्रहरूमा ब्रेरे केन्द्रहरूमा सर्दर ह्या वर्षी मापन गरिएको छ। गत साता सबैभन्दा न्यूनतम वर्षी सुदूरपश्चिम प्रदेशको महाकाली जिल्लामा रोहेको विस्तार प्रदेश ४६९.० मिमी. वर्षी मापन भएको छ।

नक्साको पूर्वभागमा देखाइएको राङ्गले सासाधिक कुल वर्षी जनाउँछ। विद्युत्संपर्कको नक्सामा मौसमी तथ्याङ्कको देखाउँछ।

सासाधिक अधिकतम तापक्रम: १०५ वटा मौसम केन्द्रहरूमा मापन गरिएको सासाधिक अधिकतम तापक्रम तह अनुसार गत साता देशको ब्रेरे केन्द्रहरूमा सर्दर ह्या अधिकतम तापक्रम मापन भएको छ। तहको अधिकतम स्थानमा झाले ३० डिग्री. म्फा वर्षी अधिकतम तापक्रम मापन गरिएको छ। गण्डकी प्रदेशको मुस्ताङ जिल्लामा रोहेको विसमें त्रिवेय प्रदेश ३४.४ डिग्री. अधिकतम तापक्रम मापन भएको छ।

नक्साको पूर्वभागमा देखाइएको राङ्गले सासाधिक अधिकतम तापक्रम (डिग्री. म्फा) जनाउँछ। विद्युत्संपर्कको नक्सामा मौसमी तथ्याङ्कको देखाउँछ।

सासाधिक न्यूनतम तापक्रम: १०५ वटा मौसम केन्द्रहरूमा मापन गरिएको सासाधिक न्यूनतम तापक्रम तह अनुसार गत साता देशको ब्रेरे केन्द्रहरूमा सर्दर ह्या न्यूनतम तापक्रम मापन भएको छ। तहको न्यूनतम स्थानमा झाले २५.० डिग्री. म्फा वर्षी न्यूनतम तापक्रम मापन गरिएको छ। गण्डकी प्रदेशको मुस्ताङ जिल्लामा रोहेको विसमें त्रिवेय प्रदेश ११.४ डिग्री. न्यूनतम तापक्रम मापन भएको छ।

नक्साको पूर्वभागमा देखाइएको राङ्गले सासाधिक न्यूनतम तापक्रम (डिग्री. म्फा) जनाउँछ। विद्युत्संपर्कको नक्सामा मौसमी तथ्याङ्कको देखाउँछ।

नोट: (क) सर्दर वर्षी भनाइन्छ भन १९९१ त्रेप्ती २००० सम्मको सासाधिकता तहको अधिकतम १० प्रतिशत ब्रेरे कम देखि १० प्रतिशत ब्रेरे वर्षीको वर्षाको जनाउँछ।

(ख) सर्दर अधिकतम/ तापक्रम भनाइन्छ सर १९९१ त्रेप्ती २००० सम्मको सासाधिकता तहको अधिकतम १० प्रतिशत ब्रेरे कम देखि १० प्रतिशत ब्रेरे वर्षीको तापक्रमलाई जनाउँछ।

(ग) वर्षी र तापक्रमको अधिकतम देखि सभी वर्षीको शुक्लवार देखि विभिन्नसम्म र अधिकतम तापक्रमको अधिक गत साता वर्षीको विस्तार देखि कुस्तो वर्षको सम्मको तापक्रमलाई लिएर नक्सा तयार गरिएको छ।
<table>
<thead>
<tr>
<th>प्रेषु</th>
<th>मौगोलिक क्षेत्र</th>
<th>वर्ष/हिमपट</th>
<th>अधिकतम तापमान</th>
<th>न्यूनतम तापमान</th>
<th>बदली हुनेका अवस्था</th>
<th>महत्त्वपूर्ण मौसम</th>
<th>कैफियत (मौसम ब्यालो)</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>नसाँकी प्रेषु</td>
<td>हिमाल/उपच पहाड</td>
<td>हालका वेदिक मध्यम वर्षा/ हिमाल</td>
<td>साताको मध्य तथा अन्तर्गत हालका घटने</td>
<td>उल्लेखनीय परिवर्तन नहुने</td>
<td>साताको सुरुवातमा आश्चर्य देखि समान्य बदली, मध्य तथा अन्तर्गत सामान्य देखि पूर्ण बदली</td>
<td>महादर्शन /टपटप</td>
<td>सताको सुरुवात, मध्य तथा अन्तर्गत केही स्थानहरूमा हालका देखि मध्यम वर्षा/हिमालको संबन्धमा। सताको मध्य तथा अन्तर्गत एक-दुई स्थानहरूमा भारी बालको संबन्धमा।</td>
</tr>
<tr>
<td>पहाड</td>
<td>हालका वेदिक मध्य भूभाग /भारी वर्षा</td>
<td>साताको मध्य तथा अन्तर्गत हालका घटने</td>
<td>उल्लेखनीय परिवर्तन नहुने</td>
<td>साताको सुरुवातमा आश्चर्य देखि समान्य बदली, मध्य तथा अन्तर्गत सामान्य देखि पूर्ण बदली</td>
<td>महादर्शन /टपटप</td>
<td>सताको सुरुवात, मध्य तथा अन्तर्गत केही स्थानहरूमा हालका देखि मध्यम वर्षा/हिमालको संबन्धमा। सताको मध्य तथा अन्तर्गत एक-दुई स्थानहरूमा भारी बालको संबन्धमा।</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>पहाड</td>
<td>हालका वेदिक मध्यम /भारी वर्षा</td>
<td>साताको मध्य तथा अन्तर्गत हालका घटने</td>
<td>उल्लेखनीय परिवर्तन नहुने</td>
<td>साताको सुरुवातमा आश्चर्य देखि समान्य बदली, मध्य तथा अन्तर्गत सामान्य देखि पूर्ण बदली</td>
<td>महादर्शन /टपटप</td>
<td>सताको सुरुवात, मध्य तथा अन्तर्गत केही स्थानहरूमा हालका देखि मध्यम वर्षा/हिमालको संबन्धमा। सताको मध्य तथा अन्तर्गत एक-दुई स्थानहरूमा भारी बालको संबन्धमा।</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>पहाड</td>
<td>हालका वेदिक मध्यम /भारी वर्षा</td>
<td>साताको मध्य तथा अन्तर्गत हालका घटने</td>
<td>उल्लेखनीय परिवर्तन नहुने</td>
<td>साताको सुरुवातमा आश्चर्य देखि समान्य बदली, मध्य तथा अन्तर्गत सामान्य देखि पूर्ण बदली</td>
<td>महादर्शन /टपटप</td>
<td>सताको सुरुवात, मध्य तथा अन्तर्गत केही स्थानहरूमा हालका देखि मध्यम वर्षा/हिमालको संबन्धमा। सताको मध्य तथा अन्तर्गत एक-दुई स्थानहरूमा भारी बालको संबन्धमा।</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>सुदूिपश्चिम</td>
<td>हिमाल/उच्च पहाड़</td>
<td>हन्का देखि मध्यम वर्ग/ हिमाल</td>
<td>साताको मध्यम हन्का छटैने</td>
<td>उलेखनीय परिवर्तन नुहोस्</td>
<td>साताको सुखबाटमा आरक्षक देखि सामान्य वर्तमान, मध्य तथा अन्यमा सामान्य देखि पूर्ण वर्तमान</td>
<td>साताको सुखबाटमा धेिके र मध्य तथा अन्यमा चेहरा स्थानहरूमा हन्का देखि मध्यम हिमाल/वर्षा को संभावना</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>पहाड़</td>
<td>हन्का देखि मध्यम / भारी</td>
<td>साताको मध्यम हन्का छटैने</td>
<td>उलेखनीय परिवर्तन नुहोस्</td>
<td>साताको सुखबाटमा आरक्षक देखि सामान्य वर्तमान, मध्य तथा अन्यमा सामान्य देखि पूर्ण वर्तमान</td>
<td>मेधागृजन /बटाह</td>
<td>साताको सुखबाटमा धेिके र मध्य तथा अन्यमा चेहरा स्थानहरूमा हन्का देखि मध्यम वर्षा को संभावना</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>तराई</td>
<td>हन्का देखि मध्यम / भारी</td>
<td>साताको मध्यम हन्का छटैने</td>
<td>उलेखनीय परिवर्तन नुहोस्</td>
<td>साताको सुखबाटमा आरक्षक देखि सामान्य वर्तमान, मध्य तथा अन्यमा सामान्य देखि पूर्ण वर्तमान</td>
<td>मेधागृजन /बटाह</td>
<td>साताको सुखबाटमा धेिके र मध्य तथा अन्यमा चेहरा स्थानहरूमा हन्का देखि मध्यम वर्षा को संभावना</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

कृषि सल्लाह

खाधात्वाली

- धानवालीमा ज्ञापित व्यवस्थापनको लागि धानाःवाला वित्तीय विस्तारिक (Bispyribac 10 EC, २५ लिटर पानीमा १२.५ मिलिलिटरको दरले मिसाइल प्रति रोपनीमा अथवा १६ लिटर पानीमा ८.३ मिलिलिटरको दरले मिसाइल प्रति कट्टामा धान रोपनीको १५ देखि २५ दिनपछि खेतमा छपा छपापण थाई भएको अवकाशमा फलेट फैन नोजले रेत गर्नुहोस्। पछि ज्ञार आएमा ४०-५० दिनपछि एकपटक हातले गोड्नुहोस्।
- लाइनमा लगाईएको अथवा राइस ट्रान्स-प्लान्टिंग लाईएको धानवालीलाई कोनो बीड़र प्रयोग गरी गोड्नेल गर्नुहोस्।
- धानवालीमा गोड्नेल पथत युरिय मुख्यत्विक लागि नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषदालाई सिफारिस मार्ग (अनुसूची-२) अनुसार प्रयोग गर्नुहोस्।
- सिचाई सुचिक्रमभएको प्रथामा धानवालीभएको अधिकतम गाँज आउन दिन र जराको रामो बिकासको लागि धानवालीभएको भेली दिन सुग सुखा राख (कपलको आकारसम्मको माटोको चिपा पद्धतिमा) पूनः सिचाई गर्नुहोस्। यो कार्य विशेष गरी धानको गाँज आउने र धानको भेली आउने अवस्थामा गर्नुहोस्।
- धानवालीमा महावा राम (Blast disease) व्यवस्थापनको लागि नाइट्रोजननुसार धल जल्द-युरिया भाष बढी प्रयोग गरी फोस्फोरस र फेस्टोस पनि सिफारिस मार्गमा प्रयोग गर्नुहोस्। यो राम पात्रहरूमा देखि एमा कासु-बी (Kasugamycin 3%) २ एम.एल. र बीम (Tricyclazole 75% WP) १ ग्राम देखि एकाको बीजोल २ एम.एल. प्रति लिटर पानीमा वाक्रो दरले २०-१२ दिनको प्राङ्गण थोको लागि महत्वपूर्ण बिधिमा छूलके उच्चर उच्चर गर्नुहोस्।
- धानवालीभएको सुचिक्रमभएको भेलीत भएको नियमित अनुसार गर्नुहोस्। धानमा ५% मूल गुणा र धानेको भेलीमा प्रति मिट्टर कीरको फललाई ईटा झुड र प्रति मिट्टर ईटा व्यस्तको कीरा भएमा भएमा मात्र धानवालीको विधि भएमा गर्नुहोस्।

जस्तै धानबालीमा मरुवा गर्नुहोस्।
- अनुधानमा लगाईएको कारण र धानबालीमा धानको गाँज आउने धुधनको गाँज आउने र धान भेली आउने अबस्थामा गर्नुहोस्।

नेपाल कृषि तत्त्वावधानको वेबसाइट http://www.mfd.gov.np रेडिय मा।
अपनाउनुहोस्। बयस्क गबारो कीरा सौजन्यको समयमा खेतमा राती वर्त्ता कीैरा आसपास देखिन्छ; यिनीहरुले पातको दुर्पोको तल्लो भएगा अण्डा पाने भएकोले आलोकको गरी नष्ट गरुन्छ।

• धानथामा पात बेल्ना कीरा (Leaf folder) को नोक्सानी कम गर्न सौजन्यको फुलहरू भएको पातको दुर्पोको तल्लो भांग भएकोले अण्डाले पातको नष्ट गरुनुहोस्। र नरिकलको झोंरी वा अन्य कार्यकाल पहिले हुने हुने बेल्ना समातेर दुई छिउमा कर्को रतनालाई छुआएको क्रममा: विनिर्दिश सिद्धान्तबाट जान्छौ। यसों नलिका धानको पातमा रहेको पात बेल्नाको लाभ भने सिनीमा खासहरू नष्ट हुन्छ। साथै धानको अनुसार २५-३०% सम्म देखिन्छ।

• मकैको पात डुंडे रोग (ध्वानिे थेग्ले (Gray leaf spot) रोग र उल्ले पात मरुवा रोग (NLB) ] को व्यवस्थापनको लागि मेन्कोज्युकल विखण्ड धाइण एम.१०.-., रक्तक सम्पूण्य ३-५ दिनको फरकमा १०-७४ ग्राम प्रति लिटर पानीको दर्ले ५. पात मिहनेगारी छ्रेकेउ उपचार गरुन्छ।

• तयाए भेसा कोडोबा को लागि केोमोजङ्ग रोप्नुहोस्।

• तराई तथा भिनी मध्यभाग भनेर कीर्तिको सिफारिस जऺहाङ लगाउनुहोस्।

• भदौिे रह भाग महत्त्वको पहिलो हस्साममा लगाउनुहोस्। अग्नि रहरको लागि हार देखिहरु दुवै ४५ से.मि. र घोट देखिहरु दुवै २० से.मि. मध्यम अवधिमा पातको रहरको लागि हार देखिहरु दुवै ५० से.मि. र घोट देखिहरु दुवै २० से.मि. र पछि रहरको लागि हार देखिहरु दुवै ७५ से.मि. र घोट देखिहरु दुवै २५ से.मि. कायम राख्नुहोस्।

• भदौिे, र सासान भक्तिको जरा कुन्ने रोगको व्यवस्थापनको लागि ब्राजिलियन २ साम प्रति लिटर पानीको दर्ले ८-१० दिनको फरकमा जरा भिनेको ब्रिन्जाङ गनुन्छ।

फलफूल बाली

• भएमा इनाचिङ विचियाढ़ (Mango leaf webber) कीर्ति गने उपयुक्त समय भएकोले कलमी गरुनुभएको र नरसीमा उच्च आँध्रा (५०-६० प्रतिशत) कायम गरुन्छ।

• स्टोन/ईकिकोस्टोल विचियाढ़ (Mango leaf webber) कीर्ति ओँको भएमा नरसीमा ५०-६० प्रतिशत भएमा कम आँध्रा भएमा बेला बेलामा पानी छुकिनुभएको। साथै कलमी गर्नेर भागमा तलवार पलाएको मुनाहर हटाउनुहोस्।

• भएमा पातमा बालो बनाउने (Mango leaf webber) कीर्ति नियमित अनुमान गरुन्छ। जालो देखिएमा लहरी वा ब्रको सहायता जालो हटाउनुका साथे कीर्ति भएको पातमा नष्ट गरुन्छ। र नीमजन्य विखण्डहरू प्रयोग गरुन्छ।
केराको बोट/थाममा लागाउने घुन कीराको नैकसानी कम पानी बर्नाको सरसफाई गरे, एउटा गाउला 3 बटासम्म मात्र बोट राख्ने र प्रत्येक गौमा क्लोरफाइरफस (Chlorpyrifos 4% GR) 30 ग्राम गएको बेरिपर रिद आकारमा कुलै बनाउने माटोमा रान्योैल मिलाई दिनुहोस्।

कागतिको जसा कुनिने रोग व्यवस्थापनको लागि बाली तथा नर्सिमा पानी जमा दिनुहोस्।

सुन्तलाजत फलफलमा फल फुहाप्ने अन्याय अधिक नैकसानी हुने भएको लागि नैकसान भएका प्रमत गर्दछ। प्रक्रिया ज्यादा भएमा व्यवस्थापनको लागि प्रामत वेट 1 भागलाई 2 भाग पानीमा मिसाइ प्रयोग गर्नुहोस्। प्रक्रिया ज्यादा भएमा फलफलमा लागि प्रामत वेट 2 भागलाई 1.5 भाग पानीमा मिसाइ प्रयोग गर्नुहोस्।

सुन्तलाजत फलफल बालीमा हरियो गनाउने पत्रेको कीराका बस्तक्त्रहरूले फलको सतह र फलको भेदनुमिर बस्तर रस चुर्न, फल्द्वमुक त्रिकोर रस चुर्नका फलहरू राखेर दिनमिर भूई दिनुहोस्। चुस्का फलहरू परिपक्ष नहुँदै शातक्षिण घट्दछ। यस कीराको व्यवस्थापको लागि कीराको अस्पताल, पहिलो, विदेश र तेस्रो जैविक अवसंस्था रहेका समयमा इमिडाक्लोप्रिड (Imidacloprid 17.8 % SL) नामक विपाक 0.5 एम.एल. प्रति लिटर पानीमा दर्ते मिसाइ 15-15 दिनमा नैटरमा पुरै बोट मिज्जामा छुर्नुहोस्।

स्पायको फल परिपक्ष नहुँदै खिज्जा फलको आकार सानो, स्वाद अमिलो तथा धरै, रह नवर्गको, वासा नभएको तथा फाफडारणमा स्काल बिक्रितमा फल खेती भएर गणुर्दछ असाम्यता फल पूर्णरूपमा खान तयार भएपछि र अब फल नभिदे निम्न भएर भएपछि मात्र दिने गर्नुहोस्।

स्पायको बोक्रा खुंडलिने रोग (Papery bark disease) को व्यवस्थापनको लागि हाइड्रोको समय, जेट र पानीमा दरै बोट मिज्जामा 1% भएको मिसाइ छुर्नुहोस्। रोगी होंदा, कौटिछुट गर्दै विधा र बोटको काण्डमा बोडिपेट (100 ग्राम नीलोतुथो तथा 100 ग्राम चुन प्रति लिटर पानी) बनाउ लगाउनुहोस्।

जुम्ला लागायत स्पाय उद्भवनु हुने िथानहरुमा भुघालाने लागी कीराको प्रक्रिया प्रयोग वर्ध बैशाख देखि काउलोमा हुनाले निम्न अनुगमन गर्नुहोस्। लागी कीराका संक्रमित चोर होगा तथा अन्य हामीले नभ गर्नुहोस्। लजालु स्वाभाविक परजीवी खप्ट (Lady bird beetle) कीराकलेले लागी कीराकाई नियन्त्रण गर्ने मात्रकोले परजीवी खप्टको कीराका संक्रमित गर्नुहोस्। लागीको परजीवी कीरा एफिलिनस माली (Aphelinus maili) को प्रयोग गर्नुहोस्।

स्पायको नर्सिमा फेद फाटने कीरा व्यवस्थापनको लागि विपाक छान (नहुँदै चोकर र छुटो 100 ग्राम, चिनी र सब्जख 10 ग्राम, मालालयिन धुङ्गो 10 ग्राम, पानी 180 एम.एल. सभै मिसाइ केराका बनाउ जसरी मीलबाई सोईकै 1.5 के.जी.. प्रति रोपनीका दरले) बनाउ नर्सिमा छुर्नुहोस् साथै प्रकार पानीको योग गर्नुहोस्।

### तरकारी बाली

- मध्यपाहाडको बारी जन्यमा भद्रीमा रोनकोले लागि जनकदेव, डोरे, काडानल, खुंबल सेतो-१, खुंबल लाम्बी, खुंबल उज्वल, खुंबल उपहार, खुंबल बिकास मध्ये उम्भसह जताको बीउ दुसाउ दिनुहोस्।
- आलुको पुतलीले सामान्यतया आलु माझारामा ज्यादा नैकसानी गर्ने भएको यसको नियन्त्रणको लागि बोजोको गानोको घुलो 2 ग्राम प्रति के.जी. आलुको दरले मिसाउनुहोस् र तीतपातीका टुको आलुको तहांपैकी राखि भद्रारण गर्नुहोस्।
- खुंबल बोजापत, खुंबल रातो पात, माफी चोडापात जस्ता रायोका जातको नसरी पानी नजरन गरी राखुनुहोस्।
- मध्य पाहाडी जिल्लाहरूमा खुंबल ज्यापूर काउलको नसरी राखुनुहोस्। यसहरू जन्यमा माटोमा उच्च गर्नुपरेमा वेमिटीन 6 ग्राम प्रति लिटर पानीमा मिसाइ बीउ राखु 3-4 दिन अगाडी छुर्नुहोस्। नसरी राख्दा 1 बिला (१५-२० से.मी.) अलाया
व्याझ बनाई ४ अङ्गुलको फरकमा लाइन कोर पातलो गरी बीउ राखी हल्का माटोले पुरुषी छापो राखुहोस्। झरी पने समय भएकोले बेरिनलाई जोगाउन प्लाषष्टकको छापो राखुहोस्।

• मूला तथा गाँजर लाइनको स्थाय सान पानी जम्न गई कुषहने समस्या देखिएका छन् हुँदा नीमजन्य विषाड ५ एम.एल. बाईमिडलोप्रिड १६.५ % एस.एल. १ प्रमत लिटर पातलो राखिएका छन् भएको भएबीगरी स्प्रे गर्नुहोस्।

• हरियो सागमा पानी जम्न गई कुषहने समस्या देखिएका छन् हुँदा नीमजन्य ५ एम.एल. बाईमिडलोप्रिड १६.५ % एस.एल. १ प्रमत लिटर पातलो राखिएका छन् भएबीगरी स्प्रे गर्नुहोस्।

• अतिरिक्तर गोलम्बको अगौरे दुःख बाली साने भएकोले रोगको व्यवस्थापनको लागि बालीको ब्यवस्थापनको लागि मनकानु हुनाले उचित निकासको स्प्रे गर्नुहोस्।

• अन्य बालीको जोड, टोल र फलमा फाइटोरोजियक दुःखीको सक्रियता।

• गोलम्बको अगौरे दुःख बाली साने भएकोले रोगको व्यवस्थापनको लागि बालीको ब्यवस्थापनको लागि मनकानु हुनाले उचित निकासको स्प्रे गर्नुहोस्।

• नीमजन्य प्रयोगको साने भएकोले रोगको व्यवस्थापनको लागि मनकानु हुनाले उचित निकासको स्प्रे गर्नुहोस्।

• रोगसम्म तथा विषाडकी बालीमा सेतो श्याङ्गाले आमङ्ग पातेका पानीको दिले पातको प्लाषष्टकको छापो गर्नुहोस्।

• गोलम्बको अगौरे दुःख बाली साने भएकोले रोगको व्यवस्थापनको लागि मनकानु हुनाले उचित निकासको स्प्रे गर्नुहोस्।

अन्य

• बाली काटने र फलमा टिने अवस्थामा रोग र तथा कीराहर लागेमा विनिमयको आर्थिक क्षति भएको हुने भएकोले विषाडी प्रयोग गर्नुहोस्।

• बालीमा छोटिनाको ढुम्ने अवस्थामा रोग र तथा कीराहर लागेमा विनिमयको आर्थिक क्षति भएको हुने भएकोले विषाडी प्रयोग गर्नुहोस्।

• बालीको जोड र फलमा टिने अवस्थामा रोग र तथा कीराहर लागेमा विनिमयको आर्थिक क्षति भएको हुने भएकोले विषाडी प्रयोग गर्नुहोस्।

• बालीमा छोटिनाको ढुम्ने अवस्थामा रोग र तथा कीराहर लागेमा विनिमयको आर्थिक क्षति भएको हुने भएकोले विषाडी प्रयोग गर्नुहोस्।

• बालीको जोड र फलमा टिने अवस्थामा रोग र तथा कीराहर लागेमा विनिमयको आर्थिक क्षति भएको हुने भएकोले विषाडी प्रयोग गर्नुहोस्।

• केरा, अल्ली, अदुवा र बेसार बालीको जोड कुहिने रोगको लागि काँया० जिम्युक्त विषाडी ओमिटिस २ ग्राम प्रति लिटर पानीमा मिसाएँ जरा भिजनेगरी द्रेनिच्छ गर्नुहोस्।
• वर्षाको समयमा मौरी घारमा खाना (मह र पराग) को छैन नियमित अनुमन गर्नेछ। यसमय मौरीलाई चरन कम हुने भएकोले चिन्न चारसी बनाए खुबाउनुहोस्। साथै घार राखेको सबै खुदहरुमा क्वेला/प्लास्टिकको बदलमा पानी राखेउँछ।

• तापक्रम र आंदोलनमा घटने भएको मौरिलाई छाउन मौरीलाई कुनै रोग (Foul brood disease) लागै समाहन हुने भएकोले मौरी घारको नियमित अनुमन गर्नेछ।

• यस मौसममा साँख्यकै सबैलाई नेपालको ताँदै तथा पहाडी क्षेत्रमा तरकारी बाली तथा फलफुलका विस्थापन निके साँख्यकै पुरा गरेको छ। यीनीहरूमा मध्य नैपाउहरू देखि देखिन धारण गर्ने, असार-आर्गरणमा संगठनमा बृहि मात्र अत्यधिक नियामको हुने र मध्य भारत रहेको जाने पाइएको छ। यीनीहरूलाई संक्रेमण कम पार्नको लागि शंघे/चिन्न कीरा हिङ्गन बाटो र बिस्ता/पालोको बार पुनरुत्पादन उष्णको तुलको साथै मानिस अवकाश नामवरको रूप छुनेछ।

• तापमात्राको क्षिप्राबाट घिबड्ने मौरीलाई छाउन मौरीको छाउना मात्र फूलढेबूढेबूढेबूढे।

• यस मौसममा शांति तथा श्चाप्ले कीिल्ले नेपालको ताँदै तथा पहाडी क्षेत्रमा मनोको रोग (Jewel disease) लाग्ने सांभावना हुने भएकोले मौरी घारको नियमित अनुमन गर्नेछ।

• यस मौसममा शांति तथा श्चाप्ले कीिल्ले नेपालको ताँदै तथा पहाडी क्षेत्रमा मनोको रोग (Jewel disease) लाग्ने सांभावना हुने भएकोले मौरी घारको नियमित अनुमन गर्नेछ।

• वर्षाको समयमा मौरी घारमा खाना (मह र पराग) को छैन नियमित अनुमन गर्नेछ। यसमय मौरीलाई चरन कम हुने भएकोले चिन्न चारसी बनाए खुबाउनुहोस्। साथै घार राखेको सबै खुदहरुमा क्वेला/प्लास्टिकको बदलमा पानी राखेउँछ।

• तापक्रम र आंदोलनमा घटने भएको मौरिलाई छाउन मौरीलाई कुनै रोग (Foul brood disease) लागै समाहन हुने भएकोले मौरी घारको नियमित अनुमन गर्नेछ।

• यस मौसममा साँख्यकै सबैलाई नेपालको ताँदै तथा पहाडी क्षेत्रमा तरकारी बाली तथा फलफुलका विस्थापन निके साँख्यकै पुरा गरेको छ। यीनीहरूलाई मध्य नैपाउहरू देखि देखिन धारण गर्ने, असार-आर्गरणमा संगठनमा बृहि मात्र अत्यधिक नियामको हुने र मध्य भारत रहेको जाने पाइएको छ। यीनीहरूलाई संक्रेमण कम पार्नको लागि शंघे/चिन्न कीरा हिङ्गन बाटो र बिस्ता/पालोको बार पुनरुत्पादन उष्णको तुलको साथै मानिस अवकाश नामवरको रूप छुनेछ।

• तापमात्राको क्षिप्राबाट घिबड्ने मौरीलाई छाउन मौरीको छाउना मात्र फूलढेबूढेबूढेबूढे।

• यस मौसममा शांति तथा श्चाप्ले कीिल्ले नेपालको ताँदै तथा पहाडी क्षेत्रमा मनोको रोग (Jewel disease) लाग्ने सांभावना हुने भएकोले मौरी घारको नियमित अनुमन गर्नेछ।

• यस मौसममा शांति तथा श्चाप्ले कीिल्ले नेपालको ताँदै तथा पहाडी क्षेत्रमा मनोको रोग (Jewel disease) लाग्ने सांभावना हुने भएकोले मौरी घारको नियमित अनुमन गर्नेछ।
र उत्ता टाउमा विहरे हेर्दा गनहाउने फिङ्गर सितिएको कालो तरल पदार्थ निस्कने गर्दछ। यसको उपचारको लागि पेनिसिलिन 10,000 युनिट प्रति के.जी. तौल अनुसार मासमा 5-6 दिनसम्म लगातार दिदा निको पार्न सकिन्छ।

- वर्तिको समयमा पशुवस्तुलाई खुबाउने दाणलाई सफा र ओभानो टाउमा भण्डारण गर्नुहोस्। चिसो टाउमा भण्डारण गरेको दाणामा हुनिनी को संक्रमण हुनसक्ष कसल गर्दा पशुवस्तुको पाननिकायामा समस्या आउनुका सार्थै लिक उत्पन भई पशुवस्तु मर्न सकिर्छ। त्यसैरी भण्डारण गरेको परालमा हुनिनी को संक्रमण हुनसक्ने भएको बेला-बेलामा निरीक्षण गर्नुहोस्। दुसी लागेको, कुहिनीको क्वाड्रेको दाणा वा परालमा अफ्लाटनिक्स जी१, जी२, जी४ नामक हुनिनी प्रजाति हुनसक्छ, जसले दीघकालिन रूपमा पशुलाई क्याप्रार्थ गर्नु थिएको सकिर्छ।

- वर्तिको समयमा पशुवस्तुलाई खुबाउने दाणको कापिलिन घाउ हुने, पाप्त्रेको, ओभानो पनेको, खुबाको कुहिनी आदि समस्या देखि सबै हुदा पशुवस्तुको हिङ्डिआलु, छाल आदिको रामो निरीक्षण गरि समयमै बेटीरिनी प्राबलितकोर यस्किर्छ।

कुख्यात, हौस, बंगुर

- हककाका (८ हसा माधी) र आन्दा उत्पादन गरेको खुबाउवा छाडी पालुएका खुबाराहुलाई प्रत्येक महिना गोलो जुका विरुद्ध पिपारिन योगदान ३५ मिलिग्राम प्रति के.जी. तौल दर्ने खुबाउवा।

- यो समयमा खुबाराह्रुमा रात्रे छेनेको, काकिसियिसिर आदिको समस्या देखिएको एम्प्रोलिन १ ग्राम प्रति लिटर पानीको दरले ५-७ दिनसम्म खुबाउवा।

मस्त्पालन

- वर्तिको फाल्ने पोकैरीको खापाअटू (Plankton) चाकाचाक धनुहाइले हुँै फोकीयो पानीको पाल्पितिला हेर्दर हाम लागाई समय पारेर सिरामिस माझ्या मलबाई प्रयोग गर्नुहोस्।

- माझ्या पोकैरीमा धपिलो पानी मिसिन नन्दिभुवा। धपिलो पानी मसिएका माझ्या परजीवी लागेर सभावात भएकोले ३% नुनपानीले बाथ गराउनुहोस् रामबरामबराम समय-समयमा माझ्या गर्नुहोस्। पानीको पिएच. ६.५ बनना कम भएमा १५ के.जी. प्रति कट्टाको दरले प्रयोग गर्नुहोस्। साथै, निकाल्न भए धाँधाले माझ्याको साइज अनुसारको ह्यामलाले बाघ गर्नुहोस्।

- माझ्यालाई खुबाउने दाणलाई सफा र ओभानो टाउमा भण्डारण गर्नुहोस्। चिसो टाउमा भण्डारण गरेको दाणामा हुनिनी को संक्रमण हुनसक्ने र यसो दाणा खुबाउवा क्वाड्रस छुङ्चिने रोग (हेपाटोमा) लागनसक्ने भएको बेला-बेलामा निरीक्षण गर्नुहोस्।

- बादल लागेको दिन र भोलिटेल विहालीखुबाराह्रु पोकैरीमा अवकालोको कमीकार धनु हुँक धनु स्लोही कम धनु प्रति हेक्टर जलाणामा विहान ४-६ बजेसम्म ०.७५ के.मिए. ब्यापारको वायुयन्त्र (Aerator) को प्रयोग गर्नुहोस्।

- तराइको जलालस्मा रह नैनी माझ्याको हाचलिङ तथा भुगो उपलब्ध हुने समय भएकोले निजिको सरकारी मत्स्य कार्यालय वा निजी मत्स्य हाचलिङ चाहिए भुराको वन्दोबाट समयमा गर्नुहोस्।
गोसेळाली

माटोमा प्रारंभिक विद्यालय भएको जरामा नेपियर धाकाको सेटहरु एक लाइनालाई आफ्नो लाईको दृष्टि ९०-१२० से.मी. र एक बिचाबात आफ्नो बिचाबात ६० -९० से.मी. हुनेगरी सान्निध्यात। नेपियरको सेटहरु रोडा २-३ वटा आफ्नो हुन्दै। एक आफ्नो जिमन मुनि, एक आफ्नो जिमनको साथ मा एक आफ्नो जिमन भर्दा माथि रहने गरी छिडके पारिने रोपानीहरु।

तराई तथा मध्य पश्चिम ध्वजाको ध्वज लागाउने समय भएको तथा पारिको जिमन १५ देखि २० के.जी. प्रति हक्टको दरलेका २.५ % गोडावरी बीच रोपानीहरु। हाँगाको कटिया रोडा करिए १० देखि १५ % को कटिया पारिस्थितिक विद्यालय भएका माटोमा कटियाको आधा भाग जिमन भिन्न पने गरी ५० से.मी. को फरकमा रोपानीहरु।

कृषि-मौसम सल्लाह बुलेटिन तयारी गरी विशेषज्ञ समूह

<table>
<thead>
<tr>
<th>क्र.सं</th>
<th>नाम धर</th>
<th>कार्यक्षेत्र</th>
<th>भाषालय</th>
<th>इ-मेल</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>1</td>
<td>अमरदाहल पुत्त मार</td>
<td>भागवानी</td>
<td>राष्ट्रीय कृषि विद्यालय अनुसंधान केन्द्र, छुम्बालाट</td>
<td><a href="mailto:amarpun@gmail.com">amarpun@gmail.com</a></td>
</tr>
<tr>
<td>2</td>
<td>ननित गोपाल प्रधान</td>
<td>भागवानी</td>
<td>राष्ट्रीय वाणिज्य अनुसंधान केन्द्र, छुम्बालाट</td>
<td><a href="mailto:navin.pradhani@gmail.com">navin.pradhani@gmail.com</a></td>
</tr>
<tr>
<td>3</td>
<td>रजेंद्र नारायण भट्टाई</td>
<td>वली विज्ञान</td>
<td>राष्ट्रीय वाणिज्य अनुसंधान केन्द्र, छुम्बालाट</td>
<td><a href="mailto:rkbbhattarai@gmail.com">rkbbhattarai@gmail.com</a></td>
</tr>
<tr>
<td>4</td>
<td>पेत्रा महाबिध</td>
<td>वली रोग</td>
<td>राष्ट्रीय वाणिज्य अनुसंधान केन्द्र, छुम्बालाट</td>
<td><a href="mailto:chetana.manandhar@gmail.com">chetana.manandhar@gmail.com</a></td>
</tr>
<tr>
<td>5</td>
<td>मा. प्रीटी शाह</td>
<td>वली विज्ञान</td>
<td>राष्ट्रीय कृषि विद्यालय अनुसंधान केन्द्र, छुम्बालाट</td>
<td><a href="mailto:pradeep75shah@gmail.com">pradeep75shah@gmail.com</a></td>
</tr>
<tr>
<td>6</td>
<td>सुधीर कुमार उपाध्याय</td>
<td>विवेक विज्ञान</td>
<td>राष्ट्रीय कृषि विद्यालय अनुसंधान केन्द्र, छुम्बालाट</td>
<td><a href="mailto:sudeepdf@gmail.com">sudeepdf@gmail.com</a></td>
</tr>
<tr>
<td>7</td>
<td>मा. नारायण पार्वेंत</td>
<td>पशु वाणिज्य</td>
<td>राष्ट्रीय पशु वाणिज्य अनुसंधान केन्द्र, छुम्बालाट</td>
<td><a href="mailto:narayan.paudyal@narc.gov.np">narayan.paudyal@narc.gov.np</a></td>
</tr>
<tr>
<td>8</td>
<td>मा. ननित राबो</td>
<td>माटो विज्ञान</td>
<td>राष्ट्रीय माटो विद्यालय अनुसंधान केन्द्र, छुम्बालाट</td>
<td><a href="mailto:nabinrawal@yahoo.com">nabinrawal@yahoo.com</a></td>
</tr>
<tr>
<td>9</td>
<td>दिक्क अर्जुन</td>
<td>वली विज्ञान</td>
<td>राष्ट्रीय अल्कुल विश्वविद्यालय केन्द्र, कित्तीपुर</td>
<td><a href="mailto:sivaarayal@gmail.com">sivaarayal@gmail.com</a></td>
</tr>
<tr>
<td>10</td>
<td>खडगर अर्जुन</td>
<td>कृषि सार</td>
<td>राष्ट्रीय कृषि सार्वजनिक सुधा केन्द्र, छुम्बालाट</td>
<td><a href="mailto:adhikari_ishi@yahoo.com">adhikari_ishi@yahoo.com</a></td>
</tr>
<tr>
<td>11</td>
<td>मा. रापा बसोला</td>
<td>पशु आयार</td>
<td>राष्ट्रीय पशु आयार अनुसंधान केन्द्र, छुम्बालाट</td>
<td><a href="mailto:bastola_upa@yahoo.com">bastola_upa@yahoo.com</a></td>
</tr>
<tr>
<td>12</td>
<td>मा. वीरबन्ध रानजन</td>
<td>आलुबाली</td>
<td>राष्ट्रीय आलुबाली अनुसंधान कार्यक्रम, छुम्बालाट</td>
<td><a href="mailto:biru.deep25@gmail.com">biru.deep25@gmail.com</a></td>
</tr>
<tr>
<td>13</td>
<td>सुमित नाथ झा</td>
<td>कृषि इन्जीनियरिंग</td>
<td>राष्ट्रीय कृषि इन्जीनियरिंग अनुसंधान केन्द्र, छुम्बालाट</td>
<td><a href="mailto:muktinath2043@gmail.com">muktinath2043@gmail.com</a></td>
</tr>
<tr>
<td>14</td>
<td>रामेश रिखाल</td>
<td>कृषि-मौसम</td>
<td>राष्ट्रीय कृषि वाणिज्य अनुसंधान केन्द्र, छुम्बालाट</td>
<td><a href="mailto:rameshwarimal@gmail.com">rameshwarimal@gmail.com</a></td>
</tr>
<tr>
<td>15</td>
<td>मा. समुद्र परिसंपार्शी</td>
<td>पशु वाणिज्य</td>
<td>कृषि सुधा तथा प्रियोजनाको केन्द्र, हिमालय विलास, बिलासपुर</td>
<td><a href="mailto:Panditsanjiv2046@gmail.com">Panditsanjiv2046@gmail.com</a></td>
</tr>
<tr>
<td>16</td>
<td>ब्लान्ड मुनि ठाकुर</td>
<td>कृषि-मौसम</td>
<td>जल तथा मौसम विज्ञान विभाग, वलीमाल, कालादाह</td>
<td><a href="mailto:binod.dhakal657@gmail.com">binod.dhakal657@gmail.com</a></td>
</tr>
<tr>
<td>17</td>
<td>विष्णु शाली</td>
<td>मौसम पुनर्पणाम</td>
<td>मौसम पुनर्पणाम महाविद्यालय, गाँव हर, बि. अ. बि.</td>
<td><a href="mailto:mffdhm@gmail.com">mffdhm@gmail.com</a></td>
</tr>
<tr>
<td>18</td>
<td>पुरुषोत्तम भुमिल</td>
<td>माटो विज्ञान</td>
<td>राष्ट्रीय माटो अनुसंधान केन्द्र, सोदाबाटी</td>
<td><a href="mailto:bhusalchuraman12@gmail.com">bhusalchuraman12@gmail.com</a></td>
</tr>
</tbody>
</table>
### Terms used in Weather Forecasting in Nepal

<table>
<thead>
<tr>
<th>बादलको अवस्था (Cloud condition)</th>
<th>सफा (Fair)</th>
<th>No cloud in the sky</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>मुख्यतया सफा (Mainly fair)</td>
<td>1/8 to 2/8 (25%) sky covered by cloud</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>अधिकांश बदली (Partly cloudy)</td>
<td>3/8 (26%) to 4/8 (50%) sky covered by cloud</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>साधारणतया बदली (Generally cloudy)</td>
<td>5/8 (51%) to 6/8 (75%) sky covered by cloud</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>अधिकांश बदली (Mostly cloudy)</td>
<td>6/8 (76%) to 7/8 (88%) sky covered by cloud</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>पूर्ण बदली (Cloudy)</td>
<td>8/8 (100%) or all sky covered by cloud</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

<table>
<thead>
<tr>
<th>वर्षको प्रकृति (Nature of Rain)</th>
<th>Temporary or Brief (संभव वर्षा)</th>
<th>Weather phenomena occur for short span of time usually less than two hour</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td>Continuous (समानांतरको वर्षा)</td>
<td>Weather phenomena occurring regularly and more often throughout the time duration</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Intermittent (रोकियो हुने वर्षा)</td>
<td>Rain occurring and reoccurring at certain intervals</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Widespread (व्यापक वर्षा)</td>
<td>Weather phenomena extensively throughout an area during specified time duration</td>
</tr>
</tbody>
</table>

<table>
<thead>
<tr>
<th>वर्षको संभाव्यता र वर्षको क्षेत्र (Rainfall probability in percentage and its coverage)</th>
<th>&lt;10%</th>
<th>None used</th>
<th>Isolated</th>
<th>at one or two places (एक-दुई स्थानमा)</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>10-30%</td>
<td>Slight Chance</td>
<td>Widely Scattered</td>
<td>at a few places (एको स्थानमा)</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>30-50%</td>
<td>Chance/possible</td>
<td>Scattered</td>
<td>at some places (केही स्थानमा)</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>50-80%</td>
<td>Likely</td>
<td>Fairly widespread</td>
<td>at many places (भरी स्थानमा)</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>&gt;80%</td>
<td>More likely</td>
<td>Widespread</td>
<td>at most places (अधिकांश स्थानमा)</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

संभावित वर्षको मात्रा (%) = आंकलन X क्षेत्र, जहाँ आंकलन भन्नै छैन तथा संभावना (%) जनाउँदछ भन्ना क्षेत्र भनले तोलिएको स्थानको वर्षा हुन सक्ने संभावित भूभाग (%) जनाउँदछ। उदाहरणका लागि कुनै स्थानको ८०% क्षेत्रमा ५०% वर्षको आंकलन गर्ने को अवस्थामा गरी स्थानको संभावित वर्षको मात्रा (%) = ०.५ X ०.५ = २५% हुन आउँछ।

<table>
<thead>
<tr>
<th>वर्षको मात्रा (Rainfall amount based on total accumulated rainfall during 24 hrs)</th>
<th>Light rain (हल्का वर्षा)</th>
<th>less than 10 mm</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Moderate rain (मध्यम वर्षा)</td>
<td>10 mm or more but less than 50 mm</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Heavy rain (भाँती वर्षा)</td>
<td>50 mm or more but less than 100 mm</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Very heavy rain (अधिक भाँती वर्षा)</td>
<td>100 mm or more but less than 200 mm</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Extremely heavy rain (अमत भाँती वर्षा)</td>
<td>200 mm or more</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

<table>
<thead>
<tr>
<th>समयलिखित (Time Period)</th>
<th>Today (आज)</th>
<th>6 AM to 6 PM</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td>Morning (बिहार)</td>
<td>6 AM to Noon</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Afternoon (अपराह्न)</td>
<td>Noon to 6 PM</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Late afternoon (अपराह्नको उत्तरार्ध)</td>
<td>3 PM to 6 PM</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Evening (संध्या)</td>
<td>6 PM to 9 PM</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Night (राती)</td>
<td>6 PM to 6 AM (Next day)</td>
</tr>
</tbody>
</table>

श्रेणी: मौसम पूवायनुमान महाशाखा, जल तथा मौसम विज्ञान विभाग
अनुसूची-२: धानबालीमा टपड़ोसका लागि आवश्यक युरियाको मात्रा

<table>
<thead>
<tr>
<th>क्षेत्र</th>
<th>२५-३० दिनपछि (मायाउँ समयमा)</th>
<th>४५-५५ दिनपछि (छाली पोटाउँ बेला भन्दा अगाडी)</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>पूर्वी तराई (झापा,मोइराड र सुनसरी)</td>
<td>२.९</td>
<td>२.९</td>
</tr>
<tr>
<td>मध्य तराई (पसाई देखि साम्राजी सम्म)</td>
<td>२.९</td>
<td>२.९</td>
</tr>
<tr>
<td>पश्चिम तराई (रुपन्नेटी, कपिलवस्तु र परसी)</td>
<td>३.२</td>
<td>३.२</td>
</tr>
<tr>
<td>सुदूर पश्चिम तराई (बाँके देखि कच्छपुर सम्म)</td>
<td>२.५</td>
<td>२.५</td>
</tr>
<tr>
<td>धार्जित तराई (पितलब्बाम, मक्खानपुर र नवलपुर)</td>
<td>३.०</td>
<td>३.०</td>
</tr>
<tr>
<td>वर्णिंशकर</td>
<td>३.७</td>
<td>३.७</td>
</tr>
<tr>
<td>पहाडी भागमा (क्रि.प्रा./प्रति रोपनी)</td>
<td>३.८</td>
<td>३.८</td>
</tr>
</tbody>
</table>

अनुसूची-३: धुनलो रोगको उपचार विधि

उपचार विधि

• धुन बेला-बेलामा (सामान्य भन्दा धेरै पटक) दुहुनु पर्दछ ताकि कल्नौडीमा पने दराव कम होस्।
• यदि धुन आएको छैन भने किटाणु रहित पार्षदी धुनहरू राख्ने नली (जसलाई Teat syphon/ Teat canula भनिन्छ) धुनमा भित्त धुनाउने र भित्रिएको धुन सवै निकालने।
• सवै धुन निकालिन्छ धुनुलाई बाछिन निकालने, कल्नौडी र धुनलाई विहान बेलुका राजेस्त्र स्वस्थित निकालिन्छ।
• यदि धुन पानी जस्तो रात मिसिएको पिक जस्तो भएको धुनलाई करण्यात धुनेलो भएको रहेछ भनी बुझ्नु पर्दछ। त्यस्तो अवस्थामा धुनलाई एन्वीयोटिक सुई दिने सवै धुन निकालिन्छ धुनमा आँखीरी राख्ने।
• नसुनिन, नदुख्ने सुई दिने र विभिन्न प्रकारका सल्लाह पाइन्छ ती मध्ये कुनै एक लागाईदिने।
• त्यस्तो अवस्थामा धुनलाई रामो दानापानी दिनन।

ध्यान दिनुपने कुराहुः

• धुन दुहुने मान्छेको नेड नपालने र हात सफा राख्ने गने।
• दैनिक धुन दुहुनु भन्दा पहिले कल्नौडी सफा गने।
• प्राकृतिक दिएको सल्लाह पुनर्वापन गरी आयोजिन्छ प्रयोग गने।
• धुनलो रोग लागोले धुन र जनाकपलाई अरु दुहारो धुनस्किपालिन्छ मात्र धुनेलो गरुन्दछ र धुनो पशुको गोठ सफा राख्न पर्दछ।