

(2)
Satellite Collaring of Snow Leopards Should be Part of Discussion

Dr. Ganesh Pant


SLC Focuses on the Five Priority Areas for Protecting the Snow Leopards

\author{

- Ashleigh Lutz-Nelson
}


## Save the Guardian of the Himalaya!

# EDiTORIILL This is How We Can Save Snow Leopard 

Snow leopard is included in the Appendix-1 of the Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora (CITES). It is listed as "Vulnerable" in the IUCN Red List of Endangered Species. Nepal's National Parks and Wildlife Conservation Act 1973 has included snow leopard as a protected priorities species. According to the Act's provisions, anyone who kills or injures the animal or engages in illegal trade of snow leopard's parts is liable for either a fine of Rs $5,00,000$ to Rs $10,00,000$, or is jailed for 5 to 15 years or faces both the punishments. However, despite the strong legal protection and tireless efforts from Nepal government along with local, national, and international allies, stakeholders and individuals, the deaths and killings of snow leopards haven't stopped. It is imperative for the Government to take each incident of snow leopard deaths and murders seriously, learn from it, and move forward by taking lessons.
Snow leopard, which is found in only 12 countries in Central Asia and south Asia, including Nepal, is an indicator of a healthy Himalayan ecosystem. Increasingly there needs to be concerted efforts to save this endangered species.
Farmers in the Himalayan belt, who are engaged in animal husbandry for a living, need assistance to construct predatorresistant corrals, and a livestock insurance scheme. This would have a vital role in minimizing human-snow leopard conflict. If this doesn't happen, the snow leopard will continue to suffer retaliatory
killing through various ways. In addition, participation of locals in ecotourism that rely on snow leopards, homestays, and small-scale businesses should be prioritized.
By regulating the crowd of cordyceps (yarsagumba) pickers, educating them, and increasing surveillance, snow leopard habitats should be protected from unwanted disturbance.
In Nepal, blue sheep and Himalayan tahr are the main natural prey species for snow leopard. These prey species sometimes suffer from contagious diseases such as itching eyes and mange. Scientific study regarding this and regular monitoring of wildlife is increasingly necessary. The grazing area of livestock, which is also prime habitat of wildlife, must be regulated, and the herders should be provided with education. The grazing area should be managed through a rotational basis.
Subjects about snow leopards should be introduced in school curricula and students should be taken for excursions and engaged in extra-curricular activities; this helps students understand the predator's habitat and prey species and fosters positive attitudes among children toward wildlife. Besides this, the drive to prepare citizen scientists at the local level should be prioritized by those who are knowledgeable about snow leopards, their habitat and prey species, and their geographical distribution. They would be the first line of resource in the scientific study of snow leopards.
Another frontier of snow leopard conservation will be the the regular monitoring of their potential habitats and carrying out a census and their conservation related comparative study.

## गुनानतीज्य

## यसरी बचाउन सकिन्ठ हिं वितुवा

तिंठ वितुवा, कुर्जभ वन्यनान्तु तथा वनस्पतिको अन्तर्शाष्किय व्यापार नियक्र्रण वहासन्यी (साइठिस) को अवुसूवि एकठा पर्वंठ । यसलाई आइयूसीएनको रातो सूविमा "संवेदनशील"को रुपमा सूवीवद्ध गरिष्ठको ह। केपालको राद्टिर्य निकुइ्ज तथा वन्यनान्तु संरक्षण ऐेन, २०२९ अन्तर्गत तिंड वितुवा प्राथणिकताठा परेको संरक्षित वन्यनन्तुको श्रेणीमा पर्वङ । यस छेनले कसेले पनि हिंड चितुवालाईं गैर कानुणी तरिकाले मारे, घाइते बनाए वा यसको शारिर को कुणेपनि अंगको किनबेव गरे $\downarrow$ लाखवेखि $१ ०$ लाख रुपैयाँ जरिवाजा वा श वर्षदेखि १श वर्षसक्न कैव वा ढुवे सजाय हुण सक्ने कठा व्यवस्था गरेको छ । काणुजी रुपमा यति संरक्षित छँचाहैंदे र केपाल सरकार, संरक्षणणका स्थाणीय, राष्ट्रिय तथा अन्तर्टाष्ट्रिय साकेकार छवं सरोकारवाला संस्था छवं व्यकिहरुको अथक प्रयासका बावचुद्र पनि केपालमा हिं वितुवा अर्णों/ नारिने क्रम रोकिएको छैन । हिड विवुवा करेका वा वारिएका हरेक घठनालाई सरकारले गहकिलो पाठको रुपना लिषर अ区 गरेका त्रुठीहरु सव्याउैदै आधि बढनु जरुरी छ ।
संसारअंरिमा मष्ट्य र वक्षिण पशियाका केपाल सहित १२ मुलुकहरूका मात्र पाइने हिड वितुवा स्वच्ठ हिमाली पारिस्थितिक प्रणालीको सूपक हो । यस दुलंभ वन्यजन्तुलाई डोगाउज निके कसरत गर्वुपर्ने वेरिन्ठ ।
पशुपालन ने डीविकोपार्जाणको कुर्य स्योत रहेका हिमाली केगका कृषक्तरकका लागि जीवन निर्वाहको लागि पशुपालन, परअक्षी वन्यजन्तु प्रतिरोधक खोर निम्माण र पशुघन बीनामां सहयोगा वातिनख । यसले मानव र हिडंजितुवाको द्धण्छ घठाउण अहन् बूंठिका खेल्वउ । यसो नधिं प्रतिशोघमा हिउँ वितुवाहरु विधिन्न तरिकाले ठरिरहने प्रष्ठ छ । यस बाहेक, हिऊँ वितुवामा आधारित पर्या-पर्यठन, होनस्ठे लगायत तिठं विवृवाठा लक्षित लघु व्यवसायहरुणा स्थानीयतरुको सहみiागितालाई जोड विचु पर्वछ ।

यार्सागुठ्बा संकलनको कौसमता हिकाली केगमा हुणे काणिसहरुको निडनाउलाई नियक्त्रण गर्वे, निगराणी बढाउठो, यार्सा संकलक्तरुलाई शाक्षा दिंदे वासस्थान खलबल छुजबाठ जोगाउणु पर्वछ ।
वेपालमा तिंत वितुवाको प्रवुख प्राकृतिक आहारा नाठर र कारल हन । बुतो, आंखा विलाइने आदिजस्ता सर्वा रोग यिनीतरुता वेखिएका छन् । यसको वैज्ञानिक सोजा र समय समयका वन्यनन्तुको अनुगतन गरिणु जरूरी ठ । घरपालुवा गाइवस्तुको जथाभावी वरिवरण नियक्त्रण गर्ठो, तिजलाई वन्यनन्तुको प्रकुख वासस्थानबाठ अलग राश्न गोठालालाई शिक्षा दिने, वरिरवनमा घुक्ती प्रणाली प्रयोग गरेर व्यसको अवित व्यवस्थापन गर्णु जरु्री छ।

विधालयको पाठ्यपुस्तकहरुन्ता हिठं वितुवाको परिवय कहल्काउने सन्कर्ण साठग्रीहरु रास्वे, हिड़ वितुवाको वासस्थाजको अवलोकण क्ंमण र अतिरिक क्रियाकलापहरू गराउणु पर्दठ जसले हिठं वितुवा, उसको आहारा र वासस्थानलाई बुकन र विधार्थीहरुणा वन्यजन्दुप्रति सकारात्मक सोचको विकास गर्न सघार्ठंद । यसका अलावा स्थानीय स्तरमा सिठिजन साइन्टिष्ठ (नागरिक अन्वेषक) तयार गर्ने कार्यलाई प्राथनिकता विनु पर्वंठ जो हिठं वितुवा, व्यसको आतारा, वासस्थान र औगोलिक अवस्थाको जानकार हुन्छन् । यिनी हिठं विवुवाको वैज्ञाणिक अह्ययनमा पतिलो पंकिका सूपनाका स्रोत पनि छुन्डच् ।

सळ्भावित वासस्थाज क्षेत्रहर्ना तिंड विवृवाको नियकित अवुगतन गर्वं यसको संख्याको गणना ₹ तिड वितुवा संरक्षण कार्यक्रकाको तुलनात्कंक अष्ययण् गर्वु संरक्षणको अक्को पाठो हुणेछ ।


Participants from "Snow Leopard Scout's Monitoring Camp" in Mustang in October 23, 2022


Students from Sarswoti Secondary School, Tapethok, Taplejung learning to set up trail camera during the "Snow Leopard Nature Tour" in March 2023.

## A Radio-Collared Snow Leopard When

 Trapped for the Second TimeCould Extant Policy and Practices in Dhorpatan Hunting Reserve Make Trophy Hunting Sustainable in the Long Run?
The Unforgettable Snow Leopard Captured in Manang
Story of Perseverance Story of
Snow Leopard

|  | Three 'Beloved' Snow Leopards Died of Covid Complications at Nebraska Zoo | 37 |
| :---: | :---: | :---: |
|  | How Bees and Trees Protect Snow Leopards | 38 |
|  | Snow Leopard Day Celebrated in Taplejung | 40 |
| $\begin{aligned} & n \\ & 3 \\ & \mathbf{1} \\ & Z \end{aligned}$ | Snow Leopard Scout's Monitoring Camp in Mustang ! | 41 |
|  | Community-Based Snow leopard Conservation Program in Mustang and Taplejung | 42 |
|  | Street Drama on Snow Leopard Conservation Staged in Mustang | 43 |
|  | Golf Competition Held at Snow Leopard Habitat in Annapurna | 44 |
|  | Snow Leopard Dies at Lllinois Zoo After Contracting Covid-19 | 46 |
|  | Snow Leopard Population Exceeds 100 in Mt. Qomolangma Reserve | 47 |
|  | Snow Leopard Award 2021 Goes to BWCDO | 48 |


|  | Hey You, Padmasambhava Rinpoche's Dog! | 32 |
| :---: | :---: | :---: |
|  | Let's Save Snow Leopards! | 34 |
|  | Snow leopard | 35 |
|  | I Am a Snow Leopard | 36 |

## 

Dr Ganesh Pant
Ashleigh Lutz-Nelson $\mathbf{1 7}$

|  | The Legend | 14 |
| :---: | :---: | :---: |
| $\begin{aligned} & \text { ~ } \\ & \stackrel{\rightharpoonup}{0} \\ & \stackrel{\rightharpoonup}{0} \end{aligned}$ | Promotion | 15 |
|  | Fact Sheet | 25 |
|  | Essay | 26 |
|  | Book Review | 50 |
|  | Organization Introduction | 53 |

## Show Leopard magazine

Editors: Prof. Karan Bahadur Shah, Anil Adhikari, Sub Editors: Dr. Chiranjibi Prasad Pokhrel, Dr. Naresh Subedi, Bikhyat Sherchan, Ashleigh Lutz-Nelson, Charleen Gavette, Shavaun Mara Kidd, Staff Reporter: Rojina Ghimire, Advisors: Dr. Rodney Jackson-SLC/Mr. Sharad Chandra Adhikary-NTNC, Translators: Timothy Aryal, Magazine Concept By: Anil Adhikari, Cover Photo: Kamal Thapa/Langtang National Park/2008, Design and layout: Printall (infoprintall@yahoo.com).

## Publisher:

Teka Samuha Nepal
Bagmati Province, KMC 5, Maligaun,
Kathmandu, Nepal, Tel: 4531567,
URL: www.tekasamuhanepal.org.np

## Technial Support

## Financial Support

 Conservation (NTNC)
Khumaltar, Lalitppur,
Phone 977-01-5526571,
NTNC URL: Www.ntnc.org.np

## PREIY SPECIES



Blue sheep नाउर


Wolly hare भोटे खरायो


Snow cock हिउँ कुखुरा


Musk deer कस्तुरी मृग


Himalayan tahr भारल


Pika ठूटे खरायो


Himalayan monal डाँफे


Marmot फ्याउमूसो


# A Radio-Collared Snow Leopard when Trapped for the Second Time 

It was around 6:30 in the morning of January II, I983. I was sleeping in my tent and I was about to wake up. I sensed a presence outside my tent. I mistakenly believed that Karma would bring tea as always and greet me with "Goor marrning (for good morning)," but it was our team leader Rodney (Jackson), who arrived and said, "Good morning Karan." I thought something had happened and replied, "Good morning Rod" and opened the tent entrance. He continued,"the snow leopard that we left with a radio collar was again trapped" all in one breath.

I stepped out of my tent, and Rodney said, "Very beautiful cat," pointing towards the spotting scope. Looking through the spotting scope kept on the stand nearby, I saw a mediumsized snow leopard with one of its legs caught in a trap, pulling its leg towards itself and looking at us occasionally.
Between our camp and the place where the snow leopard was trapped was the Langu Karnali River flowing from Dolpa. The river's water level was very low due to the winter, and the riverbanks appeared white due to snow cover. We went to get the medication and other supplies needed to
immobilize the trapped snow leopard. We discussed that this time I would inject the snow leopard with an anesthetic, and Rodney would photograph the scene. The reason behind this was the commotion that made it impossible to capture high quality photographs of the snow leopard, which had previously been trapped. By providing photographs to organizations like National Geographic Society, which funded our project, we were also able to demonstrate our success in our pursuit of snow leopard research.
We were getting ready to move after gathering all the necessary supplies. However, the local helpers of our camp, Sonam and Karma, did not bring our breakfast "porridge and tea" as instructed by Rodney. As it took more time than expected, I went to the kitchen area to see what the matter was and saw that the boys were still rolling small size bread. I said in a loud voice, "what are you doing; ;t's already late." They replied, "We are making Puri sir." I understood, when Rodney said porridge, which we used to boil in water or milk to make it like pudding, doesn't take much time to make, but they had been thinking of Puri and were kneading the dough to roll for Puri.We stopped them and had biscuits and tea for breakfast and went from the camp.
We had to cross Langu Karnali to go to the location where the snow leopard was trapped. We had made a bridge out of wood for this, but due to the accumulation of snow on the bridge, it was quite slick. The first task was to clear the snow. Then Sonam and Karma took the supplies across and finally took us across by holding our hands.
About 100 meters ahead of the snow leopard spot, we sat on a rock and discussed everybody's task and what we would do next. We also assigned Sonam and Karma the responsibility for the tasks they could do. I attached an injection in the tip of the jabstick (an almost 1.5 meters-long stick of a local plant) and put 3cc of the wildlife tranquillizer "Ketaset" inside. We then moved cautiously in the direction of the snow leopard trap.
When we got around 10 meters close to the snow leopard, we saw the claws of its front left leg fell into the shrinking dice made of strong string. Suddenly, seeing our presence, it started to jump by pulling the string with its trapped leg. As we talked, Rodney began taking photos as he moved closer to the snow leopard's head. Seeing Rodney nearby, the snow leopard started breathing heavily. It had expanded its body, making itself look huge. If the snow leopard freed itself by cutting off the string, I was terrified it would attack me. I thought this was my chance and slowly moved toward it from the back and jabbed the tranquillizer on its right thigh.
I was just about to take out the syringe with the help of the jabstick, when the snow leopard turned toward me and
whacked the jabstick with its front paw. Rodney and I could not decide whether the medicine was able to enter the leopard's body. However, I felt the medicine had not entered its body completely.
We decided to go a little further being off sight of the snow leopard and wait for five minutes. We were constantly looking at the snow leopard, and in three or four minutes, the tranquillizer's effect started to appear. The snow leopard began to stagger, and its legs became unsteady. After about five minutes, the snow leopard collapsed to the ground.
We freed the unconscious snow leopard from the trap and took it to a plain area, carrying it by its legs and head. After that, without wasting a single moment, everyone started to do their work as we advised. As the eyes of the snow leopard were wide open with the effect of medicine, we covered them with a towel.
One of the reasons for covering the head of an unconscious snow leopard is that the eyes are fully open, and the sunrays can have a negative effect on eyes. Another reason is the tranquillizer used for immobilizing the snow leopard does not affect the function of its eyes and ears, i.e., it can see and listen but cannot move its head and feet to attack and cannot even run away in fear.
We measured and weighed the snow leopard, examined the body for any injuries, removed blood-sucking parasites from the abdomen and ears, and took the body temperature using a thermometer placed inside the anus. We carefully examined the radio collar around its neck, antiseptic cream was applied to the affected toe that had been trapped, and finally injected it with the antidote to wake it up.
After a while, the snow leopard slowly regained consciousness. It started trying to get up by moving its legs, got up for a moment but fell down again. This was happening continuously as it slowly vanished from our sight. We took a bunch of photos of its activities until it was out of our sight.
We shook hands and congratulated each other as we succeeded in getting the snow leopard out of the trap. I asked Rodney to throw a big party after reaching the camp; he replied, "Okay, no problem." Now we had to go back to the camp, so we started packing our supplies. I asked Sonam to pass me the thermometer, to note down the temperature in my diary. He passed it to me, when I read the thermometer, I was surprised it was less than 15 degrees Celsius which seemed impossible. Later we found out that Sonam placed the thermometer along with the plastic cover in the anus for one or two minutes and then took it out. For us, a new joke was born, and we returned to our camp laughing.

# संर्मृरण 

## - करन बहादुर शाह

#  जब दोश्रों पटक पारोगा पच्चो 

सज् १९ट३ जनवरी ११ को एका बिहान ०६:३० जतिको समय हुँदो हो म आफ्नो टेन्टभित्र स्लिपिए ब्यागमा कोच्चिएको थिएँ र मेरो निद्रा खुल्ला खुल्ला जस्तो वइराखेको थियो । व्यतिकैमा केरो टेन्टको बाहिर कोहि आएको जस्तो प्रतित भयो । कर्मा बिहानको चिया लिएर आएको होला र सधैंकँ "गुरमारिङ सर" अन्ला भन्ठाजेको त हाग्रो टिम लिडर रोड्नी (उ्याक्सन) आफँ त्यहाँ आएर ठूलो स्वरवा "गुडवर्निङ करन" पो भन्छ । अचानक कुनै घटना घटित वएको जस्तो लाग्यो र मैले पनि "गुडमर्निङ राड" अन्दै आफ्नो टेन्टको ढोका खोलें । उसले एक सासमा भन्यो "हामीले रेडियोकलर लगाएर छोडेको दोश्रो हिउँ चितुवा फेरि पासोमा पन्यो"

क टेन्टबाट बाहिर निस्कन्छु, रोड्नीले "केरी ब्युटिफुल क्याट" गन्दै स्पोटिङ स्कोपतिर इशारा गन्यो । मैले नजिकै स्टयाण्डमा राखेको स्पोटिङ स्कोपबाट पारिपट्टि हेर्दा एउटा महयम साइजको हिउँ चितुवाको एउटा खुट्टो पासोमा परेकोले त्यो खुट्टा आफूतिर तान्दै बेला बेलाका वारि हामीतिर हेदैं गरेको देखें ।

हाग्रो क्याक्प र हिउँ चितुवा पासोमा परेको ठाउँको बिचमा डोल्पाबाट बगेर आउने लांगु कर्णाली नदी थियो । हिउँद भएकोले नदीको पानी निक्कै घटेको थियो र दुबै तिरको किनारालाई हिउँले ढाकेकोले सेताक्मे देखिन्थे । हामी पासोमा परेको हिउँ चितुवालाई बेहोस गर्वे औषधी र अन्य सामानहरु जुटाउन तिर लागयाँ । हाग्रो यो सल्लाह भयो कि यसपाला मैले हिउँ चितुवालाई बेहोस गर्वे औषधीको इंजेक्सन लगाउने तथा रोड्नीले व्यो दृष्यको फोटोग्राफी गर्वे । यसो गर्नुको कारण के थियो भवे हडबडको कारण यसअधि कुजैबेला पनि पासो वा परेको हिउँ चितुवाको राग्रो फोटो लिन सकिएको थिपन र हाग्रो प्रोजेक्टलाई आर्थिक सहायता गर्ने नेसनल जियोग्राफिक सोसाइटि जस्तो संस्थाहरुलाई राग्रो फोटोतरु बुक्काएर हाठीले हिउँ चितुवाको अधययन अनुसन्धानमा सफलता पाएको प्रवाण दिनु पनि थियो ।

आफुलाई चाहिने जति जक्मै सामानहरु तयार पारेर हामी हिंड़े तरखर गर्ज लागेका थियौँ । तर हाग्रो क्याक्पका स्थानीय गाउँले सहयोगीहरू सोनाम र कर्माले रोड्नीले उनलाई भने अनुसारको पोरिज र चिया अर्थात हाग्रो ब्रेकफास्ट ल्याएको थिएन । हामीले सोचेको गन्दा बढी समय लगाएकोले क कुरा बुक्कन ओडारमा वएको किचेनमा गएँ र देखें कि केटाहरू त अみै सानो आकारको रोटी बेल्दै रहेछछज् ! कैले चर्को स्वरमा "यो के गर्न लागेको, घेरै ढिला अइसक्यो भन्दा "पुरी पकाउन लागेको साब" पो भन्छन् ! मैले कुरो बुकिक हालेँ, रोड्नीले "पोरिज" अनेको थियो जुन तयारी अवस्थाठा हाठीसँग

भएकाले व्यसलाई पानी र दुधमा उमालेर खिर जस्तै बनाउन पर्थ्यो र यो बनाउन खासै समय लागदैन थियो, तर उनीहरूले "पुरी" सक्केर पिठो मुछेर पुरी बेल्न पो लागेका रहेछन् ! पुरी पकाउने कार्यलाई व्यसै थाति राखेर हामीले बिस्कुट र चिया खायाँ र क्याक्पबाट हिड्याँ ।

पारिपट्टि हिउँ चितुवा पासोमा परेको ठाउँमा जानको लागि लांगु कर्णलीलाई पार गर्नुपर्वे थियो । यस कार्यको लागि हामीले काठको प्रयोग गरेर साँघु बनाएका थियाँ तर साँघु वाथि हिउँ जळ्मा कएकाले घेरै चिप्लो कएको थियो त्यस कारण सर्व प्रथम त्यो हिउँलाई सफा

Photo : Darla Hillard



गर्वे काम गरियो । व्यसपठि सोनाम र कर्माले सामानहरूलाई पारि पट्टि पुन्याए र अन्तमा हाठीलाई हात समातेर पारिपट्टि पुन्याए ।

हिउँ चितुवा भएको ठाउँभन्दा अन्दाजि १०० मिटर अगावै हामीले ढ़ंगामा बसेर अब यस पछि कसले के गर्वे भवेर छलफल गन्याँ । हावीसँगौ भएको सोजाम र कर्मालाई पनि उनीहरुले गर्ज सक्ने कामको बारेमा बताएर उचित जिक्मेवारी दियाँ । मैले न्याबष्टिक (घंघारूको अन्दाजी डेढ मिटर लावो छडी) को टुप्पोमा इंजेक्सन फिट गरेर व्यस इंजेक्सनमा "केटासेट" वजिने वन्यजन्तु बेहोस गराउने औषधी ३.० मि.लि. वरेर राखें । व्यसपछ्ठि बिस्तारै हिंड्दै हामी पासोमा परेको हिउँ चितुवा भएतिर अगाडि बढ्याँ ।

हिउँ चितुवाको १० मिटर जति नजिक जाँदा उसको अघिल्तिर बायाँ खुट्टाको पंजा बलियो तारबाट बनेको सुर्किने पासोमा परेको देखियो । अचानक ऊ हाव्रो उपस्थिति देखेर पासोमा परेको खुट्टाले पासोको तारलाई तान्दै जोर-जोरले उफ्रिज लागयो । हामीले एकआपसमा कुरा गरेपछि रोड्नी क्यामेरा सोわयाउँदै बिस्तारै व्यो हिउँ चितुवाको टाउकोतिरबाट नजिक गएर फोटोहरू खिच्न थाल्यो । चितुवा रोड्नीलाई आफू नजिकै देखेर जोरले स्याँ-स्याँ गर्ज थाल्यो । उसले आफ्नो जिउलाई फुलापर ठूलो पारेको थियो । कथम् कदाचित हिउँ चितुवाको खुट्टो तारले काट्टिएर वा तार पुँडालिएर क ठाथि नै सोकै जाई लाग्ने हो कि भन्ने सोचाई पनि नआएको होइन, व्यस्तो सोचेर अलि डर पनि लागिरहेको थियो । यही हो ठौका जस्तो लागेर म हिउँ चितुवाको पछिल्तिरबाट अगाडि बढेर उसको नजिक पुगे र आफ्नो हातका भएको उयाबास्टिकको टुप्पोमा फिट गरिएको औषधी रारिएको इंजेक्सन हिउँ चितुवाको दाहिने फिलामा रोपि दिएँ ।

मैले ज्याबस्टिकको सहायताले इंजेक्सन घोचेको मात्र के थिष्ट सो हिउँ चितुवाले मतिरै फर्किएर आफ्नो अगाडिको खुट्टाको पंजाले मैले समातेको ज्याबस्टिकमा जोरले हिर्कायो, फलस्वरूप मैले तानेर निकाल्नु गन्दा अधि नै उसको फिलाका घसेको इंजेक्सज आफे बाहिर निस्कियो यो कुरा यति छिटो भयो कि लगातार स्वचालित क्यामेरा प्रयोग गरेर फोटो लिइरहेको रोड्नी र मैले हिउँ चितुवाको शरीर मित्र औषधीले प्रवेश गर्ज पायो कि पाएन भन्ने कुरो राग्रोसँग ठक्याउन सकेनौँ । तै पनि मलाई कता न कता औषधी उसको शरीर भित्र पूर्ण रुपमा प्रवेश गरेको जस्तो लागिरहेको थियो ।

हामीले अलि पर गएर हिउँ चितुवाले हामीलाई नदेख््ने गरि पाँच मिनट जति कुरेर हेर्ने विचार गन्याँ । हामी हिउँ चितुवातिर नै लगातार

हेरिरहेका थियाँ, नभन्दै तीन चार मिनटपछि हिउँ चितुवाले औषधीले असर गरेको लक्षण देखाउन थाल्यो । ऊ लडखडाउन थाल्यो, उसका खुट्टाहरू असन्तुलित हुन थाले । पाँच मिनट बित्नै लाग्दा हिउँ चितुवा जमिनमा लडिसकेको थियो ।

हामी छिटो बेहोश गएको हिउँ चितुवाजिर गएर उसलाई पासोबाट निकाल्यौँ र उसको खुट्टा, टाउको समातेर बोक्वै १५ मिटर जति पर लगेर जमिनमा राख्याँ जुन खुला र समतल थियो । व्यसपछि एक छिन पनि खेर नफालिकन अधि हामीले सल्लाह गरे अनुसार सबैजना आफ्नो कार्य गर्जतिर लागयाँ । हिउँ चितुवाको आँखा नखुक्चिके गरी औषधीको असरको कारणले पूरा खुलेकोले, एउटा तौलियाले आँखा समेत छोपिने गरेर टाउकोलाई छोप्याँ ।

यसरी बेहोस वएको हिउँ चितुवाको टाउको छोप्नुपर्वे कारण एउटा त आँखा पुरा खुलेको हुँदा चर्को घाठले आँखालाई नराग्रो असर गर्न सक्छ भने अर्को कुरो यो हिउँ चितुवालाई बेहोस पार्ब प्रयोग गरिएको औषधीको प्रभाव यस्तो हुन्छ कि हिउँ चितुवाको आँखा र कानले आफ्नो गर्वे काम पूर्णरुपमा गारिरहेका हुन्छन् तर उसले खुट्टा, टाउको चलाएर कुनै प्रतिक्रिया देखाउन सक्वैन । अर्थात उसले व्यहाँ भएको मानिसलाई देरख्छ, उसले बोलेको सुन्छ तर उसले खुट्टा, टाउको चलाएर उनिहरूलाई आऋकमण गर्न सक्दैन, आफू डराएर भागन पनि सक्दैन ।

हाठीले हिउँ चितुवाको शरीरको जाप र तौल लियाँ, शरीरमा कुनै चोटपटक लागेको छ कि भवेर पूरै जाँच गन्यौं, पेटतिर र कानवा पाइएका रगत चुस्ने परजीवि किर्जाहरूको संकलन गन्याँ, मलद्धार भित्र थर्मोमिटर राखेर उसको शारीरको तापक्र लियाँ, उसको घाँटीमा लगाएर छाडेको रेडियो कलर (रेडियो ट्रान्समिटर सहितको) लाई राग्रोसँग चेक गन्यौँ, पासोमा परेको खुट्टाको पंजामा एण्टिसेप्टिक क्रिम लगाएर अन्तमा होसमा ल्याउने औषधीको इंजेक्सज दियाँ ।

एकछिन पछि हिउँ चितुवा बिस्तारै होसमा आइरहेको लक्षण देखाउन थाल्यो । ऊ खुट्टा चलाएर उठ्ने कोसिश गर्ज थाल्यो, एकछिनको लागि उठ्यो तर फेरि व्यहिनेर ढल्यो । फेरि उठ्यो, फेरि लड्यो । एवम्रितले लड्दै हिंड्दै गरेर हाग्रो आँखाबाट ऊ ओकेल कयो । हामीले उसको उपरोक्त गतिविधिको ऊ आँखाबाट नहराउन्जेलसक्म थुप्रो फोटोहरू लियाँ ।

हिउँ चितुवालाई पासोबाट निकाल्जे कार्यमा पूर्ण सफलता प्राप्त कएकोले हामीले एक अर्कोलाई हात मिलाउँदै बधाई दियाँ । मैले रोड्नीलाई अब क्याक्पमा पुगेपछि ठूलो पार्टि दिनुपर्श भनँ, उसले "ओके, नो प्रोबलव" अन्यो । अब क्याक्पमा फर्कनु पर्ते भएकोले सामानहरू प्याकिंग गर्ज थाल्याँ । कैले आफ्नो डायरीठा नोट गर्ज सोनामबाट थर्मोमिटर माँगे, उसले कै हिउँ चितुवाको मलद्धारमा राखेर अधि तापक्रम लिएको थियो । आफ्नो हातवा थर्मोमिटर लिएर यसो उसको रिडिङ हेर्ठु त अचाक्म लागयो, कारण उसले ११ डिग्रि सेल्सियस भन्दा कम देखाइ रहेको थियो, जुन असक्भव थियो । पछि बुकदै जाँदा थाहा कयो सोनामले त व्यो थर्मोमिटरलाई बाहिरी प्लास्टिकको खोल सहित मलद्धारमा एक दुई मिनेट राखेर बाहिर निकालेको रहेछ । हाग्रो लागि एउटा नयाँ जोकले जन्म लिएकोले हावी वरि वरिकन हाँस्सै क्याक्पवा फर्कियाँ ।


## Could Extan Pauyies and Practices in the Dhorpatan Hunting Reserve Make Trophy Hunting Sustainable in the Long Run?

I was curious to know that the numbers of blue sheep plummeted dramatically by two-fold (from 2002 individuals down to 1290) between 2016 and 2021, while numbers of Himalayan tahr almost doubled from 388 to 744 during five years in Dhorpatan Hunting Reserve (DHR). Surprisingly, the population of blue sheep decreased by $100 \%$ whereas Himalayan tahr's population increased by $100 \%$. I was concerned because the continued trophy hunting practices that the Nepalese government has long permitted in DHR may have an impact on the populations of blue sheep and Himalayan tahr.

Such drastic alterations happen in the population of mountain ungulates if there were extensive natural disasters or massive anthropogenic disturbances. Otherwise, in normal circumstances, the population remains stable. A similar conclusion was also drawn by Prof. Per Wegge, who carried out the first extensive research on the demographic structure of blue sheep in the DHR. This paper is based on review of previous literature, published and unpublished reports and data, including discussion with park officials. Is it possible to hunt these ungulates sustainably in DHR if the population of blue sheep and Himalayan tahr shows this type of fluctuation? What are the main causes of this dramatic fluctuation in the population of these ungulates? As these ungulates inhabit the remote areas, conducting an effective field survey requires a substantial budget
for organized camping, standard equipment, standard methodology, seasonal and durational uniformity. Similarly, skill and knowledge of surveyors, extensive and intensive knowledge and experiences in geography and map reading skills of surveyors, and most importantly the motivation and patience with nature is needed. Are these wide variances in the population of ungulates during past surveys the consequences of lacking factors? The snow leopard occurs here, and its main prey species are these ungulates. Is it an impact of heavy predation in the area? Is this the result of the park-people conflicts? These are important questions to be answered in order to run trophy hunting in a sustainable manner.

With a technical report and trophy hunting plan prepared by Prof. Per Wegge (1979) after two years of study, the then His Majesty Government of Nepal during Panchyat era established the DHR in 1983 and gazetted it in 1987 and legally introduced the program of trophy hunting. It is the only trophy hunting reserve in the country and spreads over 1325 km 2 in the periphery of Baglung, Rukum and Myagdi districts of west Nepal. The objective of this hunting reserve was to allow sports hunting of blue sheep, Himalayan tahr, wild boar, barking deer, etc., based on guidelines and protocol prepared by the International Union for Conservation of Nature (IUCN) to preserve the high-altitude ecosystem of western Nepal.


## According to IUCN' hunting criteria:

a) Based on calculation of trophy-aged males that can be harvested sustainably with at least two seasons during winter (mating period) and subsequently in spring season (after winter) details surveys on targeted wild species,
b) The number of trophy animal hunting permits applied in any single year should not exceed $2 \%$ of total population and $25 \%$ of total trophy-sized animals available,
c) 1:0.6 ( 60 male per 100 female) sex ratio in a population should also be given due consideration while allocating harvesting quotas to ensure population viability, fertility, and mortality rate,
d) Predator-prey analysis for maintaining ecosystem balance.

Since then, blue sheep, Himalayan tahr, and other complimentary wild animals have been hunted by foreigners in the DHR under the provision of National Parks and Wildlife Conservation Act (NPWC Act, 1973 fourth amendment 1992).
Ironically, the submitted management plan of hunting reserve byWegge (1979) was silent about prey-predator relationships and future consequences of the action in ecosystem level.
For example, snow leopard is listed as vulnerable (IUCN 2018), and in Nepal, snow leopard is listed as a protected mammal (NPWC Act, 1973). However, in DHR, there has been no plan regarding the impact of hunting of blue sheep and Himalayan tahr developed for snow leopard conservation. Jackson and Ahlborn (1989) hypothesized that an adult snow leopard requires 20 to 30 blue sheep annually, for which a population viability of 150 to 250 individuals of mountain ungulates is required (possibly less in areas, where other prey species easily available).
Under this assumption and current estimated population (202I) in DHR of mountain ungulates (blue sheep $=1290$ and Himalayan tahr: 744), the DHR can sustain 8 to 10 individuals of snow leopards. The population data of mountain ungulates in the reports by Per Wegge (1979) appear to be in accordance with IUCN's guidelines and standards, but subsequent studies are conducted only once every five years.

It is mandatory to conduct the two seasonal surveys, one in winter and subsequently in the spring season prior to fixing the quota for trophy hunting.
If we assume that the given demographic structure of blue sheep data are reliable in DHR, it is surprising that those data indicate unstable populations in DHR. For instance, various studies estimated the population of blue sheep such as Wegge (1979= 575 to 530 ), Wilson (I98I= 800 to 900) and based on the subsequent studies (Bajimaya et al. I991: I346 individuals; Karki and Thapa 2007: 852; DHR 201I: 1648; DHR 2016: 2202; DHR 202I:I290). There seems to be a lot of fluctuation in the population data of blue sheep as mentioned above. But according to Wegge (I979), the population of blue sheep and Himalayan tahr should be stable, and the reasons behind this instability are not clear. The reasons behind this could be lack of budget, inconsistency of methodology and season, limited duration, unstandardized equipment, variability of skills and experiences of surveyors, lack of knowledge on map reading and geography, and more importantly, the carelessness towards nature.
Likewise, if we compare the data with Wegge (I97I) and (Wilson 1981), current estimated birth rate of blue sheep based on statistics indicates that it has dropped significantly. Wilson (1981) estimated the birth rate of blue sheep in the autumn season was 83 young per 100 female, which dropped to 73 young per 100 female in the spring season in the year 1980. But currently, the birth-rate of blue sheep seems to have dropped significantly. For instance, as mentioned in reports, the birth rate of blue sheep out of 100 females is 13 (Karki and Thapa 2008), 22 (Kandel, 201I), 12 (DHR, 2016) and 37 (DHR, 202I). If this birth rate is considered reliable, then it suggests a huge decline in the number of ungulates in DHR. And if the data of this low birth rate is analysed from the conservation science point of view, hunting cannot be recommended. In ungulates, if the ratio of young is higher than 0.7 , it indicates an increasing population, between 0.5 to 0.7 young indicates a stable population, and less than 0.5 young indicates a decreasing population in any given location. The dramatically low recruitment rate in DHR population is clearly indicative of decreasing trends. If this theory is accepted, the number of blue sheep will decrease alarmingly in the near future, indicating a negative impact in the ecosystem of DHR.

In summary, there needs to be a revision of extant policy, programs, and practice, applying the reliable scientific methodology and ensuring fair benefit sharing to local people that would balance the ecosystem as well as social harmony in DHR. There is no doubt that such actions would minimize the park-people conflicts, and such a plan would be replicable in other appropriate locations of Nepal and elsewhere.
(Note: The author's views are his own. The citations of blue sheep and Himalayan tahr have been taken from the source of Department of National Parks and Wildlife Conservation-Editors)

#  दिर्घकालिन रूपमा दिगो हुन सक्छन् ？ 

मलाई खुल्दुली भयो किनकी ढोरपाटन शिकार आरक्षमा पाँच वर्ष अगाडिको तुलनामा गत वर्ष नाउरको संख्या लगभग दोब्बरले घटेछ जस्तै：सन् २०१६ का नाउरको संख्या २२०२ र सन् २०२१ वा १२९० थियो みने कारलको संख्या कण्डै दोब्बरले बढेछ जस्तै：सज् २०१६ वा ३८ट रहेको कारल सन् २०२१ का 688 पुगेको थियो । नाउर लगभग १०० प्रतिशतले घट्ने तर कारल भने १०० प्रतिशतले बढ्ने । उक्त क्षेत्रमा नेपाल सरकारले कानून बठोजिम वन्यजन्तु शिकार गर्ने अनुमती दिएको हुँदा व्यस्को असरले सँख्यामा घटबढ भएको पो हो कि भनेर मलाई यस सठ्बन्धी चासो लागयो ।

यदि प्राकृतिक प्रकोप वा व्यस्तो खालको मानवीय उथलपुथल कएवा वात्र नाउर तथा कारलको संख्याठा वृहत्त रुपमा परिवर्तन हुन्छ तर त्यस्ता प्राकृतिक प्रकोप वा मानवीय उथलपुथल नभएमा वा प्राकृतिक रूपमै उनीहरू बाँच्न पाएवा नाउरको संख्या स्थिर रहन्छ । जुन कुरा उक्त क्षेत्रमा पहिलो चोटि नाउरको सँख्या सठ्बन्धी अधययन गर्बे प्राहयापक पेर वेग्गेले पनि लामो अधययन् पशचात ढोरपाटनको नाउर र कारलको सँख्या स्थिर प्रकृतीको छ भनेर आफ्नो प्रतिवेदनमा लेखेका छन् । ढोरपाटनमा नाउर तथा कारलको संख्याठा व्यापक परिवर्तन हुनुको कारणबारे चासो भएको हुँदा कैले बिगतमा गरिएका विभिन्न अधययन् तथा अनुसन्धानका प्रतिवेदनहरू विश्लेषण र विभिन्न निकुग्ज अधिकारीहरूसँग छलफल गरी यो लेख तयार गरेको छु । के नाउर र कारलको संख्यावा यस्तै अनेपेक्षित रूपमा घटबढ हुने हो みने हामीले दिर्घकालीन रुपमा ढोरपाटनमा शिकार गराउन सकछछौँत ？के कारणलेढोरपाटनवानाउरतथा कारलको संख्याठा

यस्तो व्यापक रूपमा घटबढ कैरहेको छ ？नाउर तथा कारलहरू दुर्गम क्षेत्रमा पाइने हुँदा प्रभावकारी सर्वेक्षण गर्न बन्दोबस्तीका सामानहरू， करपर्दो सर्वेक्षण गर्वे उपकरणहरू，निशिचत सर्वेक्षण गर्वे विधि， गौसम र समय अवधि एकरूपता，सर्वेक्षण गर्वे क्षेत्रको भूगोलको ज्ञाज वएको र नक्सा अहययन गर्नसक्ने，दक्ष तथा अनुमवी हुनुको साथै वन्यजन्तुप्रतिको लगाब र प्रेरणा भएको प्राविधिकहरुको अनिवार्यता सँधै हुन्छ । विगतमा गरिपका सर्वेक्षणहरुको नतिजाहरूमा फराकिलो भिन्नता आउनुमा कतै यि कुरामा फरक पर्न गएकोले व्यस्ता फराकिला तश्याँकहरू आएका त होर्ईनन ？हिंउ चितुवा जसको मुख्य प्राकृतिक आहर नाउर र कारल हो，कतै हिंउ चितुवाको कारणले गर्दा पो यस्तो अइरहेको छ कि ？कतै निकुञ्ज र ढोरपाटन शिकार आरक्ष वरिपरी बस्ने स्थानीय बासिन्दाहरूसँग को द्धन्द्धतरूका कारणले गर्दा पो हो कि ？यी प्रशनहरुको खोजबीन गर्नुपर्बे महत्वपूर्ण छन्，खासगरी अनन्तसम्म दिगो शिकार सग्चालनको लागि।

प्राहयापक पर वेगीको दुई वर्षको अधययन पशचात १९७९ सालवा बुकाएको प्रतिवेदन अनुशार तत्कालिन श्री y को सरकारले पञ्चायत कालको समय，१९ट३（वि．सं．२०४०）वा，ढोरपाटन क्षेत्रलाई शिकार आरक्ष स्थापना गरी १९ट७（वि．सं．२०४४）ना राजपत्रमा प्रकाशित गरी कानूनी रुपमा शिकार कार्यक्म संचालनवा ल्याएको हो। यो आरक्ष नेपालको पहिलो एक मात्र शिकार आरक्ष हो र पशिचम नेपालको बागलुङ；म्यागदी र रुकुम जिल्लाको परिधिमा १३२४ वर्ग किलोमिटर क्षेत्रमा फैलिएको छ । यो आरक्षको मुख्य उद्धेशय みनेको नाउर र कारल लगायत बँदेल，राते मृग आदिको अन्तराष्ट्रिय विशव संरक्षण

संघ（आईयुसिपन）को शिकार सम्बन्धी दिशानिर्देशन तथा मापदण्ड अनुसार साहशिक सिकार गराउने र पशिचम नेपालको उच्च पहाडी पर्यावरणको सन्तुलन गरी पारिस्थतिकिय प्रणालीको संरक्षण गर्ने रहेको छ ।

## आर्इयुसिडनको शिकार सम्बन्धी मापढणड अनुसार ：

क）शिकारको कोटा निर्धारण गर्नु अन्दा अगाडी कक्तिमा पनि वर्षको दुई पठक（पहिलो सर्वेक्षण हैंउदे मास र त्यस लगतै बसन्त मास）सर्वेक्षण गरेर मात्र नाउर र कारलको वयस्क आलेहरुको संख्याको आधार का शिकार गर्न कोटा निर्धारण गर्नु पर्वे，
ख）तथ्याकंबाठ आएको जळ्मा जनावरको सँख््याको बढीमा वुई प्रतिशत र जळ्मा बयस्क आलेको संख्या मध्यको बढीमा २ए प्रतिशत मात्र शिकारको कोठा निर्धारण गर्ने，
ग）कक्तिमा पनि ६० बयस्क आले बाराबर १०० बयस्क पोथीको लिङ्ञ अनुपात हुनुपर्ने साथै बच्चाको जन्मदर र मुत्युदरलाई आधार मान्ने ।
घ）पर्यावरण सन्तुलन राश्नको लागि शिकार－शिकारी विश्लेषण
त्यसयता राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन २०२९ र सान्दर्भिक दिशानिर्देशनको प्रावधान अन्तर्गत ढोरपाटनवा विदेशीहरूले पहाडवा पाइने विशेष गरी नाउर र कारल लगायत अन्य को शिकार वइरहेको छ ।

तर विडक्बनापूर्वक अन्नु पर्छ कि，वेगी（१९७९）द्वारा पेश गरिएको शिकार आरक्षको योजना शिकार－शिकारी सठबन्ध र समग्र रुपमा पारिस्थितिक प्रणाली स्तरमा कार्यको नविष्यका परिणामतरुको बारेमा मौन रहेको पाइन्छ ।

उदाहरणका लागि नाउर र कारल，संवेदनशील हिउँ चितुवा（आईयुसिएन， २०१०）को मुख्य शिकार प्रजाति हुज् र नेपालको राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन，२०२९ अनुसार हिउँ चितुवा संरक्षणको प्राथमिकताठा परेको स्तनधारी जीवमा सूचिकृत छ । तर ढोरपाटनमा नाउर तथा कारलको शिकार गरेमा हिँउ चितुवालाई पर्ज सक्ने असर बारे योजनावा पाइँदैन जस्ले गर्दा व्यहाँको पारिस्थतिकिय प्रणाली बारेमा दिगो योजना नभएको प्रष्ट हुन्छ । ज्याकसन र अहल्बर्न（१९ट९） का अनुसार एउटा हिउँ चितुवालाई बाच्नको लागी वर्षमा कक्तिमा पनि २० देखी ३० नाउर आवश्यकता पर्दछ जसलाई，१५० देखी २५० नाउरसंख्याले सनतुलित पार्ज सक्वछ（यदि व्यस क्षेत्रमा अन्य शिकार प्रजाति छ वने，सन्तुलित संख्या कव पनि हुन सक्छ）।

हालको（२०२१）नाउर र कारल को संख्यात्मक तथ्याँक अनुसार （नाउर १२९० र कारल ९४४）उक्त संख्याले ट देखी १० हिँउ चितुवालाई ढोरपाठनमा सन्तुलित गर्न सक्ने देखिन्छ । पर वेग्गी（१९७९）द्वारा गरिएको नाउर र कारलको संख्यात्मक अध्ययन र विश्लेषण प्रतिवेदन आईयुसिएनको मार्गदर्शान तथा मापदण्ड अनुसार भएको देखिन्छ तर त्यस पछिका अहययनहरू भने प्रत्येक पाँच बर्षमा एक पटक मात्र सर्वेक्षण गरी फितलो विश्लेषण गरी शिकार कोटा अनुमति दिइएको प्रतिवेदनले इंगित गर्दछ । जबकी शिकारको लागी कोटा छुट्याउनु भन्दा पहिले नै कक्तिमा पनि दुई पटक（हिँउद र बसन्त मौसम）सर्वेक्षण गर्नुपर्वे हुन्छ ।

यदि हाठीले नाउरको संख्याको तथ्यांक यस आरक्षमा विश्वसनीय छ भन्ने कानेका छौं भने यो आशचर्यजनक छ कि ती तश्यांकहरुले नाउरको संख्या अस्थिर रहेको संकेत गर्दछ ।

उदाहरणका लागि विभिन्न अहययनले नाउरको संख्या यस प्रकार देखाएका छन् जस्तै वग्गी（१९७९＝५७५ देखी ఛ३०）र विल्सन （१९ट१＝ट०० देखी ९००）र त्यस पशचात गरिएका अहययन बजीमाय र साथीहरू（१९९१＝१३४६）；कार्की र थापा（२००७＝टษ२）；कँडेल （२०११＝१६४ट ）र ढोरपाटन शिकार आरक्ष（२०१६＝२२०२；२०२१＝ १२९०）। माथि उल्लेखित गरिएका नाउरका संख्याहरुमा निकै उतार चढाव देखिवन्छन् तर वेगी（सन १९७९）अनुसार ढोरपाटनको नाउर र कारलको संख्या स्थिर हुनु पर्ने हो। विभिन्न कारणहरू गहय महत्वपुर्ण कारणहरू जस्तै उक्त सर्वेक्षण गर्न गरिएका लगानी को कमी，सर्वेक्षण गर्वे विधीहरूमा अनेकता，सर्वेक्षण गरिएका फरक फरक तौसम र समय अवधि，प्रविधि र उपकरणहरुको अपर्याप्तता， सर्वेक्षकको जान र शीपमा विविधता आदि यस्ता फराकिला अन्तरको तश्याँक हुनसक्ने बलियो सक्भावना देखिन्छ ।

व्यस्तै，यदी वेगगी（१९७९）र विल्सन（१९ट१）सँग तुलना गर्वे हो भने， हालै नाउरको बच्चाको जन्मदर उच्च रुपमा खस्किएको तश्याँकले देखाएको छ । विल्सन（१९ट१）अनुसार सन् १९ट० को शरद ऋतुमा नाउरको जन्म दर १०० वयस्क पोथी बराबर ट३ बच्चाहरु थियो भने व्यसको लगतैको बसन्त ॠतुम्मा १०० वयस्क पोथी बराबर ०३ बच्चाठा करेको थियो । तर हाल ठाथि उल्लेखित नाउरको बच्चाको जन्मदरहरू उच्च रुपमा खस्किएको देखिन्छ । जस्तै उदाहरणका लागि प्रति १०० वयस्क पोथी नाउर बराबर १३ बच्चा（कार्की र थापा， २००७）२२ बच्चा（कडेँल，२०११）；१२ बच्चा（आरक्ष，२०१६）र ३७ बच्चा （आरक्ष，२०२१）प्रतिवेदनवा उल्लेख गरिएको छ । यदि यो जन्मदर साँच्चिकै अरपर्दो वान्वे हो भने ढोरपाटनको जाउरको संख्यामा भारी गिरावट हुनुपर्वे हो र यस्तो कमजोर जन्मदरको तश्याँकको जीव संरक्षण विजानको हिसाबले विश्लेषण गर्ने हो भने शिकारको लागि सिफारिस गर्ज सँकिदैन । सैदान्तिक रुपमा नाउर तथा कारल प्रजातिमा बच्चाको जन्मदर यदी $\omega 0$ みन्दा माथि छ みने उक्त ணुण्डलाई बढ्वो संख्याको रुपमा，५० देखी $\odot$ सक्मको जन्मदर छ みने उक्त कुण्डलाई स्थिर संख्याको रुपमा र ५० भन्दा कठ जन्मदर छ みने घट्वो संख्याको रूपमा संकेत हो भनेर बुळने गारिन्छ । यो सिद्धान्तलाई मान्दै गर्दा ढोरपाटनको नाउरको सँख्या निकट वविष्यमा डरलाउदो रुपमा घट्वे सँकेत गर्दछ जसले गर्दा त्यहाँको पारिस्थितिय प्रणालीलाई नकरात्मक प्रभाव पर्व सक्ने आंकलन गर्ज सकिन्छ ।

सारमा，दिगो संरक्षणको लक्ष्य सहित कानव－वन्यजन्तुको सह－ असतित्वलाई स्विकार्दे विद्यमानमा रहेका नीति तथा कार्यकम्र र अว्यासहरुको गहन समीक्षा गरी योजनाको न्यायोचित लाभ व्यहाँका स्थानीय जनताहरुलाई बाँडफाड गर्ने गरी वैजानिक ढङ्गले यस्ता योजनाहरू सँचालन गरेमा पक्कै पनि दिर्घकालिन रुपमा दिगो हुने कुरामा दुईमत नहोला । जसले गर्दा हालवा कैरहेको वानव－ आरक्ष बिचको द्धन्द्ध कम हुनेछ र यस्ता कार्यक्रमहरूलाई नेपाल र अन्य उपयुक्त स्थानहरुमा पनि दोहोन्याउन सकिके थियो ।
（नोट：यस लेखमा उल्लिखित विचारहरु लेखकको निजी हुन् । लेखमा उल्लिखित नाउर र कारलको सन्दर्भहरू राष्ट्रिय निकुग्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभागको स्रोतबाट लिइएको हो－सक्पादक।）

# Satellite Collaring of Snow Leopard Should be Part of the Discussion 



Dr. Ganesh Panta is an ecologist at Department of National Parks and Wildlife Conservation. Dr. Panta, who is from Gorkha, has spent 18 years in the management of Nepal's protected areas. Dr. Panta has already worked as chief conservation officer at Sagarmatha, Banke, and Shey Phoksundo national parks, and conservation officer at Chitwan and Shuklaphanta national parks. He holds a master's of environmental management from University of Queensland, Australia, and a doctorate from University of Southern Queensland. Panta has published over half a dozen scientific articles. In this interview with Anil Adhikari, a member of Snow Leopard Magazine's editorial board, Dr. Panta talks about the current situation of snow leopards in Nepal.

## What do you consider the biggest threat to snow leopard?

-Since the habitat of snow leopard falls in Nepal's high Himalayas, where human settlement is thin, they do not suffer the impacts of human density and destruction of habitat as the tigers face in the Terai. However, the challenges snow leopards face are of an unusual nature. The majority of people in the Himalayas eke out a living through animal husbandry, and the grazing area of the livestock intersects with snow leopard's habitat. For this reason, the interaction between humans and snow leopard in those areas is high. Because of this, snow leopard is found to be preying on the domesticated animals like sheep, goats, yaks, and horses. In some instances, they are found to be preying on over 50 goats at one go by entering the sheds. The human-snow leopard conflict triggered by such incidents and human's retaliatory killing of the predators is the biggest challenge at the moment. But there are many other challenges in snow leopard conservation-such as the depletion of the habitat due to excessive grazing of livestock; scarcity of prey species due to less grasses in grazing areas; poaching and illegal trade; effect of human pressure during herb collection, including Cordyceps; and possible effects of climate change on the habitat.
After GPS collaring, three snow leopards have died in Shey Phoksundo National Park, one by one. Can we take human-snow leopard conflict as a reason behind this? How do you analyze this serious situation?
-Yes, it is definitely a serious problem, and it is about time the collaring of snow leopard comes into discussion. But as for the collaring work in Dolpa, I see two aspects to it. One is,
as you said, the situation given rise by human-snow leopard conflict, and another could be various elements such as the choice of the animal taken for satellite collaring, its health condition, inter-specific fighting, and natural death rate.
In the last two years at Shey Phoksundo National Park, nearly Rs 15 million has been distributed to compensate loss of livestock due to snow leopard attack, and as much for community-based livestock insurance program through five snow leopard conservation committees. Programs such as awareness for shepherds, education of elderly women, and drives focused on students through eco clubs have also been launched with coordination from WWF Nepal and the national park office. These programs show the locals are committed in one way or another for snow leopard conservation. That's why I think it's not logical to conclude that human-snow leopard conflicts are the sole reason behind their deaths, but like you said, of the various potential reasons, the conflicts too might be one. If we look at reports from National Forensic Science Laboratory and National Veterinary Laboratory, the deaths haven't been attributed to human reasons. Hence, the reasons should be found out through the first-hand information furnished by Dolpa's local community, national park office and the technicians.

What issues should be paid attention to in hopes to mitigate these losses and complexities in the future?
-By taking incidents in Dolpa as unfortunate and irreplacable results as a lesson, we should take caution in the coming days. In my opinion, to prevent these kinds of losses in the future, selection of the animals before GPS collaring should

be judicious, full ownership of local community on the GPS collaring drive and their participation in conservation should be ensured, and we ought to ask whether GPS collaring work in itself is a matter of priority and compulsion when it comes to research. I think these issues should be discussed widely and taken as lessons.
A few years ago, a video showing Cordyceps pickers abusing snow leopards in Shey Phoksundo National park had been public. Along with that, looking at aforementioned incidents, can we say that snow leopards are in danger at Shey Phoksundo?
-Those kinds of incidents are unfortunate, and they shouldn't happen.
After the snow leopards are GPS collared, are the local level snow leopard conservation sub-committees, respective park and conservation area offices, and departments carrying out regular field monitoring drives?
-For sure, monitoring is taking place on a regular basis. On the local level, the respective park offices and buffer zone committees under them, Snow Leopard Conservation Committees, and Community-Based Anti-Poaching Unit have been directly involved in regular field monitoring.
What update do you have on the program of GPS collaring eight snow leopards at the remaining western landscape in Annapurna-Manaslu Conservation Area?
-The GPS collaring work of 12 snow leopards, including four each in Dolpa, Annapurna and Manaslu conservation areas, was carried out as per the ministerial decision of 2075/5/ 15, involving the Ministry of Forestry and Environment, to gain knowledge on the distribution of snow leopards, international grazing areas, and habitat, and to help in their conservation and management. While four collaring work is already complete in Dolpa, the process of collaring hasn't moved ahead in other conservation areas.
Three landscapes that Nepal had committed to as part of the goals of Global Snow Leopard and Ecosystem Protection Program (GSLEP) have already been ensured. Has the department formulated a separate policy to conserve snow leopards in these areas? What kind of noteworthy programs are there for conservation?
-Nepal has committed to operating conservation programs on the three landscapes as per the goals of GSLEP. According to the same commitment, Nepal--in a first among 12 countries that are home to snow leopard--has launched programs after formulating the Climate Smart Snow Leopard Management Plan in 2017 in landscapes from Langtang National Park in the east to Kanchanjunga Conservation Area. Meanwhile, the plan to manage landscapes in the west is in the final stage after undergoing
several rounds of discussions. This plan includes programs such as conservation of snow leopard at landscape level, economic progress of the local community, and mitigation of the impacts of climate change on snow leopard's habitat and ecosystem.

## Does the department have any programs or plans related to snow leopard-based tourism?

-Even if the department doesn't have a separate program for snow leopard-based tourism development endorsed and ratified by government, there have been efforts from offices of conservation areas that are home to snow leopard to connect snow leopard conservation to tourism and livelihoods by prioritizing conservation programs. Currently, the Snow Leopard Conservation Action Plan is on the verge of being revised, and I expect that the amended five-year action plan will also include programs to bridge snow leopard conservation work to livelihoods and income of locals who depend on animal husbandry for a living.
What is your impression on the current situation of budgeting, commitment, plans, and programs focused on snow leopard conservation among local units that are home to snow leopard? Are the field offices coordinating with local units for conservation of snow leopards, their prey species, and habitat? And is this necessary?
-The issue you have raised is important. It is urgent that we hold provincial and local government accountable for conservation of snow leopard and to facilitate the process. Today, about 30-35 percent of Nepal's total snow leopard habitat lies outside of the conservation areas and on the jurisdiction of provincial and local governments. For sustainable conservation of snow leopard, work should be done in such a way that the connectivity between snow leopards lying outside of protected areas and those in the core area is not breached. Alongside, there is also a possibility that the local units can make income by investing in infrastructure for snow leopard-based tourism.
How important do you think is the operation of community level conservation education to protect snow leopards? If it is important, what kinds of plans is the department formulating for it?
-The community-based conservation education program is extremely important for snow leopard conservation. If subjects on snow leopard conservation are included in school-level curriculum, it would increase ownership among the local people about conservation. For now, as reference material, the department has published two books based on snow leopard conservation. They are being taught to Grade 7 and8 in 12 schools in Mustang and Taplejung districts. Likewise, discussion on plans for snow leopard-based livelihoods is also equally important.



#### Abstract

डा गणेश पन्त राष्ट्रिय निक्ुुज्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभागका इकोलोजिष्ट हुन् । स्थायी घर गोरखा भएका डा पन्तले नेपालका संरक्षित क्षेत्रहर०को व्यवस्थापनमा ३८ वर्ष बिताइसकेका छन् । डा पन्तसँग सगरमाथा बाँके र शे－पगेक्सुण्डो राष्ट्रिय निक्ठुज्जहर०मा प्रमुख संशक्षण अधिकृत $२$ चितवन तथा शुक्लापणाँटा राष्ट्रिय निक्णुज्जमा संरक्षण अधिकृत भई काम गरेको अनुभव छ। अष्ट्रेलियाको यूनिभर्सिटी अप क्वीन्सल्याणडबाट उनले वातावरणीय व्यवस्थापनमा स्नातकोत्तर（डमडससी） र यूनिभर्सिटी अफ साउर्दन क्वीन्सल्याणडबाट विद्यावारिधि（पीएचडी）गऐखा छन् । पन्तको आधा दर्जन बढी वैज्ञानिक लेखहरू प्रकाशित छन् । नेपालमा हिठो चितुवाको वर्तमान अवस्थाका बारेगा डा पन्तले हिउा चितुवा पत्रिकाका सम्पादन समूह सदस्य अनिल अधिकारिसँग गरेको अन्तर्वार्ता यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ।


हिउँ चितुवाको सबैभन्दा ठूलो खत्रा केलाई मान्नुहुन्छ ？
नेपालमा हिउँ चितुवाको वासस्थान र फैलावट मानव बस्ती पातलो भएको उच्च हिमाली क्षेत्रवा रहेकाले तराईवा बाघले みोगिरहेको जस्तो वासस्थानको विनास र मानवीय चापको समस्या हिउँ चितुवाको हकना खासै छैन । तर हिउँ चितुवाले ओोगिरहेको चुणौति बिशेष प्रकृतिको छ । नेपालको हिमाली जनजीवन प्रमुख रुपमा पशुपालनवा निर्भर रहेको छ र पशुपालन हुने चरिचरज क्षेत्र नै हिउँ चितुवाको प्रमुख वासस्थानको रुपमा रहेको छ । यसकारण हिमाली क्षेत्रना मानव－हिउँ चितुवाको अन्तरक्रिया र ओभरल्याप घेरै छ । यही कारण हिउँ चितुवाले आफ्नो आहाराको रुपठा पशुबस्तु केडा，बाख्रा，चौँरी，घोडा आदिको क्षति गर्ने गरेको छ । कहिलेकाहीं त गोठनै पसेर Y० वटा अन्दा बढी बाख्राहरू एकैपटक वारेको घटनाहरु पनि छन् । यसबाट सिर्जित वानव－हिउँ चितुवा द्वन्द्ध र व्यसबाट हुने हिउँ चितुवाको प्रतिशोधात्मक शिकार नै हिउँ चितुवाको लागि सबैभन्दा ठूलो चुनौति हो । तर पनि अन्य चुजौतिहरू जस्तै गाईवस्तुको अत्यधिक चरिचरनका कारण वासस्थान क्षायिकरण みई हिउँ चितुवाको आहारा प्रजातिका लागि आवश्यक वात्राठा घाँस नहुँदा आहारा प्रजातिको उपलब्धताना हुने कमी， चोरीशिकार र अवैध व्यापार，यार्सागुग्बा लगायतका जडिबुटी संकलनका ऋममा हुने गानवीय चापका कारण पर्ने प्रभाव र जलवायु परिवर्तनले वासस्थानमा पार्न सक्वे प्रभाव लगायतका कारण हिउँ चितुवाको संरक्षणमा चुनौति थपिएको छ ।
जीपीएस कलर गऐको एकपछि अर्को गर्दे तीनवटा हिउँ चितुवाहरू शे－पोक्स्तुण्डो रष्ट्टिय निक्ठुण्जमा मरिसकेका छन् । मानव र हिडँ

चितुवाको द्वन्द्धलाई यी घटनाहर०को कारक मान्न सकिन्छ ？यस गम्भिर अवस्थालाई कसरी विश्लेषण गर्नुहुन्छ ？
हो，यो निश्चय पजि अलि गक्भीर अवस्था हो र अब हिउँ चितुवावा सेटलाइट कलरिए गर्वे कार्य छलफलना आउनै पर्वे विषय बनेको छ । तर डोल्पामा भएको सेटलाइट कलरिङको हकमा ग यस सम्बन्धी दुइवटा पाटो देखख्छ । एउटा तपाईले みने जस्तै गानव－हिउँ चितुवा द्वन्द्धबाट सिर्जित परिणाक एउटा पाटो भयो भवे अर्को चाँही त्यो कलर जडान गरिने जनावरको छनौट，उसको स्वास्थ्य अवस्था，जनावर－जनावर बिचको संघर्ष र प्राकृतिक मृत्युदरको विषय पजि हुन सव्छ ।
शे－फोक्सुण्डो राष्ट्रिय निकुग्जबाट बिगत २ वर्षठा कण्डै १．乡 करोड रकम हिउँ चितुवाबाट भएको पशुधनको क्षतिको राहत स्वरुप वितरण गरिसकिएको छ，पाँचवटा हिउँ चितुवा संरक्षण समिति गार्फत १．५ करोड बढीको अक्षय कोष जम्मा गरी समुदायमा आधारित पशु बीना कार्यक्रम सग्चालनमा ल्याइएको छ । निकुग्ज कार्यालय र उब्लुडब्लुएफ नेपाल वार्फत गोठालो रिक्षा，वहिलाहरूलाई प्रौढ शिक्षा र विद्यार्थीहरूलाई ईको क्लब मार्फत संरक्षण सन्बन्धी कार्यकमतरू सग्चालन अइरहेका छन् । यति हुनु みनेको पक्कै पनि स्थानीय जनता हिउँ चितुवाको संरक्षणना कुनै न कुनै रुपना प्रतिबद्ध छन् । त्यसैले मानव－हिउँ चितुवा द्वन्द्धका कारण गात्रै हिउँ चितुवाको मृत्यु अयो अन्के निष्कर्ष निकाल्न चाहौं युक्तिसंगत हुँदैन जस्तो लागछ तर तपाईंले अने जस्तै विभिन्न कारणहरू मध्ये एउटा सक्भाव्य कारण वानव－हिउँ चितुवा द्वन्द्ध पनि हुन सक्यो । राष्ट्रिय विधि विजान प्रयोगशाला र राष्ट्रिय केटर १नरी प्रयोगशालाबाट प्राप्त प्रतिवेदनजहरू हेर्वे हो मने मानवीय कारणबाट मृत्यु कएको हो भनी यकिन गरिएको छैन । यसर्थ यस विषयका

डोल्पाको स्थानीय समुदाय, निकुञ्ज कार्यालय र प्राविधिकहरुले दिने पहिलो जानकारी (फर्स्ट हयाण्ड इन्फरमेसन) बाटै कारण पहिल्याउन सक्जुपर्छ ।

आगामी दिनमा यस्ता प्रकाखका क्षति २ अप्ठेरहरू रोक्न के कति क्ढुरामा ध्यान दिनु आवश्यक छ ?
डोल्पामा भएको एक खालको अपूरणीय र दुर्भागयपूर्ण नतिजालाई चाहिं एउटा सिकाईको रूपमा लिएर आगामी दिन सावधानी त अपनाउनै पर्छ । केरो विचारमा आगामी दिनमा यस्ता प्रकारका क्षति रोक्ज जस्तै सेटेलाइट वा जीपीएस कलरिङ कार्य गर्नु अघि वन्यजन्तुको छनौटको विषय, जीपीटस कलरिङ गर्नु अधि स्थानीय समुदायबाट पूर्ण अपनत्व र संरक्षणमा सहभागिताको सुनिशिचतता र जीपीएस कलरिङको कार्य नै अधययन अनुसन्धानको प्राथामिकता र अनिवार्यता हो कि होइन ? यी सबै विषयतरूलाई अलि वृहत छलफल गरी सिकाईको रूपवा लिनुपर्छ जस्तो लागछ ।
शे-पठोक्सुण्डो राष्ट्रिय निक्णुज्जमा केही वर्ष पहिले यार्सागुम्बा संकलकहरूबाट हिउँ चितुवामाथि ढ़ुर्व्यवहार भएको भिडियो सार्वजनिक भएको थियो । त्यो साวै उल्लिखित घटनाहर०लाई हेर्दा शे-पोोक्सुण्डो मा हिडँ चितुवाहरด खतरामा छन् भन्न सकिन्छ ?

व्यस किसिमका घटनाहरू हुनु दुर्भागयपुर्ण हो र व्यस्तो हुनुतुन्न ।
हिउँ चितुवालाई कलर गरिसकेपछि स्थानीय स्तरका हिउँ चितुवा संरक्षण उपसमिति, सम्बन्धित निकुग्ज र संरक्षण क्षेत्र कार्यालय र विभागबाट नियमित फिल्ड अनुगमन हुने गरेको छ ?

पक्कै पनि नियमित रुपमा अनुगमन हुन्छ । स्थानीय स्तरमा सठ्बन्धित निकुग्ज कार्यालय र अन्तर्गतका महयवर्ती समिति, हिउँ चितुवा संरक्षण समिति, चोरीशिकार नियन्त्रण युवा समितिहरुको प्रत्यक्ष सहभागितामा निगरानीमा फिल्ड स्तरमा नियमित अनुगमन हुने गरेको छ ।

हिउँ चितुवाको स्याटेलाइट कलर गर्न बाकी पश्चिमि भू-परिधि क्षेत्र अन्तर्गत अन्नपूर्ण-मनास्लु संशक्षण क्षेत्रमा गरिने भनिएको $८$ वटा कलखो अद्यावधिक जानकारी के छ ?

परिचमी भू-परिधि क्षेत्र अन्तर्गत डोल्पामा 8 वटा र अन्नपुर्ण-मनास्लु संरक्षण क्षेत्रमा 8-8 वटा गरी जक्मा १२ वटा हिउँ चितुवा जीपीएस कलर जडाज गरी हिउँ चितुवाको वितरण, अन्तरदेशीय विचरण, वासस्थान आदिको बारेमा जानकारी हासिल गरी संरक्षण र व्यवस्थापनमा सहयोग पुन्याउने उद्देशयले वन तथा वातावरण मन्त्रालय (माननीय वन्त्र्स्तर) को मिति २०७४/५/१५ को निर्णयानुसार कलरिङ कार्य गरिएको हो । डोल्पामा 8 वटामा कलरिङ कार्य सक्पन्न गइसकेपछि हाल अन्य संरक्षित क्षेत्रमा कलरिङ गर्ने प्रक्रिया अगाडी बढेको छैन ।
ग्लोबल स्नो लेपर्ड एणड इकोसिस्टम प्रोटेक्सन प्रोश्राम (जीएसइएलपी) को लक्ष्य अनुरूप नेपालले प्रतिवद्धता जनाएको तीन वटा भूपरिधि वासस्थानहरू पनि सुनिश्चित गरिसकिएको अवस्था छ। यी स्थानहर्१मा हिउँ चितुवाहर॰लाई सुरक्षित राखन विभाणले छुट्टै रणनीति तय गरेको छ कि ? त्यहाँ संशक्षणका उल्लेख्य के कस्ता कार्यत्रमहरू छन् ?

जीएसइएलपीको लक्ष्य अनुसार नेपालले ३ वटा गू-परिधि स्तरका क्षेत्रमा संरक्षण कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने प्रतिवद्धता गरेको छ । सोही प्रतिवद्ध्धता अनुरूप नेपाल नै हिउँ चितुवा पाइने १२ वटा

देशहरुमै पहिलो पटक नेपालको पूर्वी लामटाङ राष्ट्रिय निकुञ्ज देरिव कঙ्चनजंघा संरक्षण क्षेत्रसम्म फैलिएको हिउँ चितुवा संरक्षण भू-परिधिको क्लाइमेट स्वार्ट स्नो लेपर्ड क्यानेजमेन्ट प्लाज सन् २०१७ वै बनाएर कार्यकम सञ्चालन गारिरहेको छ भने परिचम हिउँ चितुवा भू-परिधिको व्यवस्थापन योजना विभिन्न चरणमा छलफल भएर निर्माणको अन्तिव चरणमा छ । यस योजनाले भू-परिधि स्तर का हिउँ चितुवाको संरक्षण, स्थानीय समुदायको आर्थिक उन्नति, जलवायु परिवर्तका कारण हिउँ चितुवाको वासस्थान र पारिस्थितिकिय प्रणालीठा पर्नसक्ने प्रभाव न्यूनीकरणका कार्यक्रमहरू समेटेको छ ।
विभागसाग हिउँ चितुवामा आधारित पर्यटन सेवाको कुुने योजना/कार्यत्रम छ कि ?

यस विभागबाट सरकारी कार्यकम स्वीकृत वार्षिक कार्यक्रमै राखेर हिउँ चितुवाठा आधारित पर्यटन विकासको छुट्टै कार्यक्रम नभएपनि हिउँ चितुवा पाईने संरक्षित क्षेत्र कार्यालयहरुले आफ्नो व्यवस्थापन योजनामा हिउँ चितुवा संरक्षणको कार्यकमलाई प्राथमिकिकरण गरेर हिउँ चितुवा संरक्षणलाई पर्यटन र आयआर्जनसंग जोड्ने प्रयास みने पक्कै गइरहेको छ । हाल हिउँ चितुवा संरक्षण कार्य योजना पुनरावलोकन गर्ने तयारी अइरहेको छ र परिमार्जित पश्चवर्षीय कार्य योजनाठा पनि हिउँ चितुवा संरक्षणको कामलाई स्थानीय पशुपालनवा आश्रित समुदायको जीविकोपार्जन र आयआर्जनसंग जोड्ने कार्यक्रम समेटिने अपेक्षा कैले गरेको छ ।

हिउँ चितुवा वासस्थान क्षेत्रका पालिकाहरूसँग हिउँ चितुवा संरक्षणप्रति प्रतिवद्धता, योजना कार्यत्रम र बजेटको अवस्था के कस्तो पाउनु भएको छ ? पिल्ल्ड कार्यालयहर॰ले हिडँ चितुवा यसका आहारा र बासस्थान संशक्षणका लावि स्थानीय पालिकाहर॰साग सहकार्य गरिरहेको अवस्था छ ? के यो जरूरी छ ?

तपाईंले उठाउनु भएको यो विषय अत्यन्तै महत्वपूर्ण हो । प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई पजि हिउँ चितुवा संरक्षणमा जिक्मेवार बनाउन र सहजिकरण गर्ज अत्यन्तै जरूरी अइसकेको छ । नेपालको कुल हिउँ चितुवाको बासस्थानको 30 देरिव ३乡 प्रतिशात क्षेत्र अकै पनि संरक्षित क्षेत्र बाहिर अर्थात प्रदेश सरकार र स्थानीय तहको अधिकार रहेको क्षेत्रमा पर्छ । हिउँ चितुवाको दीगो संरक्षणका लागि संरक्षित क्षेत्र बाहिर को संख्यासँग वुख्य वासस्थान क्षेत्र (कोर एरिया) को हिउँ चितुवाको संख्याको अइरहेको सटबन्ध (कनेक्टीभिटी) नटुट्ने गरी काव गर्न जरूरी छ । साथै, स्थानीय तहतरूले हिउँ चितुवामा आधारित पर्यटकीय पूर्वाधारमा लगानी गरेर आक्दानी गर्व सक्ने सक्भावना पनि छ ।
हिउँ चितुवा बचाउन समुदायस्तरमा संरक्षण शिक्षा कार्यत्रमको सञ्चालन हुनु कत्तिको महत्वपूर्ण ठान्नुहुन्छु ? यो जरूरी छ भने विभागले यसको लागि के कस्तो योजना बनाएको छ ?

समुदायमा आधारित संरक्षण शिक्षा कार्यक्रम हिउँ चितुवा संरक्षणको लागि अति नै महत्वपुर्ण कार्यक्म हो । विद्यालय स्तरीय पाठ्यसाठाग्री मै हिउँ चितुवा संरक्षण सम्बन्धी विषय र जानकारी समावेश हुनसके यसले संरक्षणवा स्थानीय अपनत्व बढाउन सक्छ । हाललाई सन्दर्व सामग्रीका रूपवा विभाग आफैले हिउँ चितुवामा आधारित दुइवटा पुस्तकहरू प्रकाशज गरेको छ जसको प्रयोग मुस्ताङ र ताप्लेजुङका
 चितुवाठा आधारित जीविकोपार्जनका योजनाका बारेमा छलफल हुनु समेत उत्तिकै जरूरी छ ।


## Dr.Tirtha Bahadur Shrestha

A leading authority on Nepal's biodiversity, especially on plant resources, Dr. Tirtha Bahadur Shrestha has devoted his entire life to the conservation of Nepal's flora, fauna, and ecosystems. He has worked for the Government of Nepal for 30 years and served as a Senior Scientist Officer (first class) in the Department of Forest. Dr. Shrestha served as the study team leader to establish the Makalu-Barun National Park. He helped the Government of Nepal to classify major forests as well as classify rare and endangered plant taxa across the country. Dr. Shrestha has authored more than 20 books and hundreds of articles, containing discoveries, concepts, and ideas. He is a life member of Nepal Academy.

## डा. तीर्थ बहातुर श्रेष्ठ

नेपालको जैविक विविधता र विशेषगरी वनस्पति स्रोतको अग्रणी व्यक्तित्व डा. तीर्थ बहादुर श्रेष्ठले आफ्नो पूरा जीवन केपालको वनस्पति, जीवजन्तु र पर्यावरणको संरक्षणना समर्पित गरेका छन् । उनले केपाल सरकारमा ३० वर्ष सेवा गरेका छन् र वनस्पति विभागमा वरिष्ठ वैरानिक अधिकृत (राजपत्राकित प्रथम श्रेणी) का रुपमा काम गरेका छन् । डा. श्रेष्ठले मकालु वरुण राष्ट्रिय निकुग्ज स्थापना गर्न बनेको अधययन् टोलीको नेतृत्व गरेका थिए। उनले नेपालको मुख्य वनहरूको वर्गीकरण गर्नुका साथै नेपालका दुर्लभ लोपोन्मुख बोटबिरुवा प्रजातिहरुको वर्गिकरणका लागि नेपाल सरकारलाई निरन्तर सघाएका छन् । डा. श्रेष्ठले केपालको वनस्पतिका बारेका २० अन्दा बढी पुस्तकहरू र सयौं लेखहरू प्रकाशित गरेका छन् । उनी नेपाल प्रशा प्रतिष्ठानका आजीवन सदस्य हुन् ।

## Pionotioit

## Bhesraj Devoted To Snow Leopard Conservation in Mustang.

Mr. Bhesraj Bastola, a teacher by profession, holds a deep passion for environment and wildlife conservation. For the past ten years he has volunteered as a Snow Leopard Scout coordinator in Mustang.

A permanent resident of Pokhara, Bhesraj has been teaching science and environment subjects to primary and classes II and 12 for the past 23 years at Janahit Secondary School in Jomsom. Apart from this, he also teaches reference books on environmental conservation 'Prakriti ko Sandesh,' published by the National Trust for Nature Conservation (NTNC)-Annapurna Conservation Area Project (ACAP), and Conservation Education books based on snow leopard conservation, published by the Department of National Parks and the Wildlife Conservation (DNPWC). These books have contributed significantly to raising public awareness on environmental and wildlife conservation in the region including snow leopard, says Bhesraj.
"Mustang is one of the districts with snow leopard habitat in Nepal. Besides school time, I am engaged in the activities related with snow leopard conservation; this is because of my passion with the species," says Bhesraj.
He has been playing an important role in the formation and mobilization of the snow leopard scouts committee
by including students of the Greenforce Club, a student environmental group operating in the schools of Kagbeni, Lupra, Jomsom, Syang, Marpha, Kowang, and Ghasa. Bhesraj says the scout activities are mainly conducted with the aim of involving the students in snow leopard conservation, raising awareness, and helping them in their capacity enhancement.
He has gathered much experience with the Snow Leopard Scout's monitoring camps. The camps are conducted over three residential and one non-residential days in the prime habitats of snow leopard of Mustang,above 3500 meters. This camp is organized for the students of the local GreenForce Club, where the members of the working committee of the club, students of Grades 6, 7, and 8, participate. Students are taken to the prime habitat of snow leopard and shown various aspects of it.An art, essay, and story writing competition on snow leopard, its habitat, and its prey is organized among the students. They are taught about observation of snow leopard pugmarks, identification of snow leopard scat, and installation of camera traps, says Bhesraj.

Bhesraj is satisfied that the scientific knowledge about snow leopard is spreading in the community through the students of these camps. As it is the habitat of snow leopard, it is necessary to have such activities regularly here, he says.

## मुस्ताडमा हिउँ चितुवा जोगाउन लाशिपरेका भेषराज


ðेषराज बास्तोला पेशाले शिक्षक हुन् तर उनको गाढा लगाव वातावरण र वन्यजन्तु संरक्षणना छ। मुस्ताइना उनी स्वेच्छिक रुपवा स्वो लेपर्ड स्काउट संयोजक भएर काम गर्न थालेको १० वर्ष भयो ।

पोखरा स्थायी घर भएका केषराज जोमसोमस्थित जनहित का.वि.का विगत २३ वर्षदेखि आधारभूत र कक्षा ११ र १२ गा विजाज तथा वातावरण

विषय पढाउँदै आइरहेका छन् । यस बाहेक उनी आधारमूत तहवा र ाष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोष-अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र आयोजनाले निर्माण गरेको वातावरण संरक्षण विषयक सन्दर्भ पुस्तकहरु 'प्रकृतिको सन्देश’ र राष्ट्टिय निकुग्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभागले प्रकाशा गरेको हिउँ चितुवा संरक्षणना आधारित ‘संरक्षण शिक्षा’ पुस्तकहरू पनि पढाउँछठ् । ‘गी पुस्तकहरूले यस क्षेत्रवा वातावरण, हिउँ चितुवा सहित वन्यजन्तु संरक्षणवा जनचेतना अभिवृद्धिमा उल्लेख्य योगदान विंदै आएको छ’, केषराज अन्छन् ।

मुस्ताङ नेपालका हिउँ चितुवाको वासस्थान कएको कह्येको एक जिल्ला हो । 'विद्यालयको समय बाहेक का हिउँ चितुवा संरक्षण गतिविधिमा संलग्न छु’, केषराज भन्छन् ‘यो हिउँ चितुवाप्रति बढी लगाव कएर नि हो ।

मेषराजले गुस्ताङको कागबेनी, लुप्रा, जोमसोम, स्याङ, गार्फा, कोवाङ र घाँसाका विद्यालयहरूमा सञ्चालित विद्यार्थी वातावरण समूह ‘ग्रीनफोर्स क्लब' का विद्यार्थीहरूलाई समेटेर स्बो लेपर्ड स्काउट समिति गठन र परिचालन गर्न महत्वपूर्ण भूविका निर्वाह गरिरहेका छन् । 'स्काउट गतिविधि गुख्य गरी विद्यार्थीतरूलाई हिउँ चितुवा संरक्षणना सहभागी गराउने, चेतना अभिवृद्धि गर्ने र क्षमता अभिवृद्धि गर्न सघाउने उद्देशयले गरिएको छ’, केषराज अन्छन् ।

वेषराजले हिउँ चितुवा स्काउट अनुगमन शिविरहरूको थुप्रु अनुभवहरू बठुलेका छन् । त्यस्ता शाविरहरु मुस्ताङको हिउँ चितुवाको मुख्य वासस्थानहरू खासगि ३५०० भिटरमाथि ३ दिने आवासीय र १ दिने गैरआवासीय सग्चालन हुने गरेका छन् । 'यस्तो शिविर स्थानीय ग्रिनफोर्स क्लबका विद्यार्थीतरुलाई लक्षित गरी आयोजना गरिब्ठ जहाँ ग्रिनफोर्स क्लबका कार्यसमितिका सदस्य €, $७$ र $\tau$ का विद्यार्थीहरू सहभागी हुन्छन् । 'विद्यार्थीहरूलाई हिउँ चितुवाको वासस्थानकै लगेर हिउँ चितुवाका बारेमा अभिमुखिकरण गरिन्छ । उनीहरूलाई हिउँ चितुवा, यसको वासस्थाज र आहारा विषयक चित्रकला, निबन्ध र कथा प्रतियोगिता आयोजना गरिन्छ । शिाविरता हिउँ चितुवाको पदचिन्ह अवलोकन, हिउँ चितुवाको दिसा (स्क्याठ) चिनाउने, क्यामरा ट्याप राख्वे तरिका सिकाइन्छ’, केषराज अन्छन् ।

हिउँ चितुवा सम्बन्धी वैज्ञानिक ज्ञान यस्तो खाले शाविरहरुबाट विद्यार्थीहरूको वाहयमबाट समुदायमा प्रसार अइरहेकोगा केषराज सब्तुष्ट छन् । ‘हिउँ चितुवाको वासस्थान कएकोले यहाँ यस्तो गतिविधि नियमित हुनु जरूरी छ’, उनी भन्छन् ।

## Snow Leopard Conservancy (SLC) Focuses on the Five Priority Areas for Protecting Snow Leopards




#### Abstract

Ashleigh Lutz-Nelson is the newly appointed executive director of Snow Leopard Conservancy (SLC). She joined SLC in 2020, Ashleigh had 18 years of experience working in wildlife conservation. A native Floridian, she received a bachelor's degree from the University of Florida in zoology. After graduating, Ashleigh found her passion working with big cats at Busch Gardens and specializing with the Felid Taxon Advisory Group to advance the care, conservation, and management of all wild cats in AZA-accredited zoos. She received her master's degree from the Royal Veterinary College and Zoological Society of London in wild animal biology. Ashleigh is leading a collaborative pilot initiative in Nepal to improve livestock health and herder livelihoods and reduce retaliatory killings of snow leopards related to livestock depredation. She shared her opinion on snow leopard conservation with Anil Adhikari, an editorial team member of Snow Leopard Magazine.


## Congratulations for the new role as executive director at Snow Leopard Conservancy

Thank you! I am humbled and honored to work alongside so many passionate and dedicated wildlife conservationists. Protecting our precious earth, all its inhabitants, and vital natural resources requires everyone and their unique talents. We all must work together, support each other and act now.

## Where do you envision SLC will be in $\mathbf{5}$ years?

Over the last two decades, SLC has built a foundation of groundbreaking snow leopard conservation initiatives, including pioneering innovative techniques in humanwildlife coexistence and empowering local Indigenous leaders and communities to be the frontline guardians in protecting wildlife and their shared environment. SLC's holistic approach considers the complex dynamics of human-wildlife dimensions, addressing root causes of


## Snow Leopard Conservancy Has New Leadership

US-based non-profit organization, Snow Leopard Conservancy (SLC) has changed its leadership portfolio.
Ms. Ashleigh Lutz-Nelson has been selected as the SLC's incoming executive director. Before joining SLC's team in April 2020 as the vice president, Ashleigh held leadership roles with AZA-accredited Zoos and with the FelidTaxon Advisory Group, leading wild cat health, welfare, and conservation initiatives.

As Conservancy Founder Dr. Rodney Jackson steps away from the day-to-day operations, he will be taking a new role as president of the board of directors, focusing on special projects and fundraising, and helping the executive director and SLC's board further elevate SLC's profile as an innovative leader in the conservation of snow leopards and advancement of community livelihoods. Mr. Raja Bhadury is the incoming vice president of the board of directors and will be supporting this leadership transition. Ms. Caroline Gable of Shared Earth Foundation has served as board president since SLC's inception in 2010 and will remain on the Board.
conservation challenges to facilitate lasting solutions that benefit both snow leopards and people.
The present moment provides both a challenge and an opportunity; we are living in a pivotal time in human history, which is changing rapidly. This begs the opportunity for each of us to take some time to reimagine what the future can be. While there are significant challenges we face yet, I do see a very bright future ahead.
First, we must recognize the interconnection and interdependence of all life on earth and deepen the integration of what we value most in everyday practice. For me, that is elevating the value of all life, animals, humans, and living natural resources. Therefore, we should realign wildlife conservation goals among other sustainable development goals at the same level of priority in large scale conservation planning and action. Second, we should use a One Health approach to conservation, emphasizing the importance of human health, animal health, and ecosystem health. If we move forward in this one way, I believe we can improve the health and wellbeing of all life on earth. Lastly, I think, we need to take care of each other and learn from each other through connection, bridging local communities to global communities, to meet our greater conservation goals.

I intend to honor the vision of SLC's founders, Dr. Rodney Jackson and Darla Hillard, who have worked tirelessly for over the last four decades in promoting harmonized coexistence for snow leopards and mountain communities. I would like to enhance this by building upon collaborative efforts to improve animal health and welfare, including
both domestic animals and wild animals, and focus more on prevention of human-wildlife conflict and communityled conservation initiatives. I would also like to foster greater collaboration among snow leopard conservation practitioners range wide working in human-wildlife coexistence through more sharing of best practice conflict mitigation techniques, educational, spiritual, and cultural initiatives, ensuring equity in representation of local voices living with snow leopards.

## What is the most challenging part for Snow leopard conservation and how do you plan to handle it?

There are so many priorities in snow leopard conservation making overall organization challenging as well as financing each of these conservation initiatives. For example, we have immediate threats to snow leopard lives, such as humanwildlife conflict and poaching and longer-term threats, such as unsustainable development and climate change. It can be daunting to approach the entirety of the challenge, but fortunately we have many snow leopard conservation organizations working on these goals under Global Snow Leopard and Ecosystem Protection Program (GSLEP) initiatives. I am looking forward to working together with these organizations to prioritize activities and secure largescale financing to tackle this very complex issue using a 360-degree approach.

## What are the five highest priority areas to protect the snow leopard?

SLC focuses on the five priority areas for protecting snow leopards, targeted mostly at the community level for local people living with snow leopards.

Human-Wildlife Conflict Prevention \& Mitigation Facilitation of predator deterrent tools (e.g., Foxlights, solar fences, livestock-safe corrals) and instruction to reduce livestock depredation, thereby building coexistence between herders, snow leopards, and other predators, such as wolves. This includes developing innovative, costeffective techniques that are accessible and scalable in these remote areas.

Conservation Education- Facilitation of environmental and conservation education emphasizing the ecological significance of snow leopards and how to preserve and protect them aimed at children, adults, parents, community members, herders, and local and governmental officials in both rural and urban settings. Mentoring the next generation of local conservation leaders is critical to create lasting change and sustain snow leopard conservation in the long term.
Diversified sustainable livelihoods that save snow leopards - We practice elements of Appreciative Participatory Planning and Action (APPA) planning with villagers to help identify opportunities for community-led solutions that align the protection of snow leopards with conservationlinked local livelihoods.
Traditional Cultures \& Sacred Species - SLC facilitates the $100+$ member Land of Snow Leopard (LOSL) Network across five regions of Central Asia. LOSL creates pathways for Indigenous Cultural Practitioners to be equal partners in planning at all levels and in community snow leopard conservation and education programs.
Collaboration, Capacity Building, \& Advocacy - Working together with the Global Snow Leopard and Ecosystem Protection Program (GSLEP) and other governmental and nongovernmental organizations active in snow leopard conservation, we can align our priorities and secure largescale conservation financing. SLC can help strengthen local institutions and resource allocation for targeted conservation initiatives at the community level which could make a big difference at the most local level for herders and snow leopards. We can also help identify areas of opportunity for capacity building with governmental and nongovernmental organizations and independent conservation practitioners working at the mid-level to ensure they have the resources that they need to work effectively between both levels.

## Do you think livestock insurance is an important factor to reduce livestock depredation caused by snow leopard and wolves?

Yes, livestock insurance can be very effective to offset financial losses from livestock depredation to supplement government compensation assistance programs. However, it does not address the root cause of the threat to livestock, herders' primary livelihood, and could still perpetuate potential conflict. I would like to see the emphasis be placed more on prevention through techniques that

One Health Approach
One health is a collaborative, multisectoral, and transdisciplinary approach-working at the local, regional, national, and global levels-with the goal of achieving optimal health outcomes recognizing the interconnection between people, animals, plants, and their shared environment.
focus on keeping both livestock and predators safe, not just compensation or insurance as a reaction to losses or conflict.

## What should be your strategy to collaborate with the local Nepalese government in community-based snow leopard conservation initiatives?

We are collaborating with rural municipalities to help increase targeted resources to community members for supporting snow leopard conservation initiatives. By helping facilitate the strengthening of local institutional capacity and promoting more collaboration between organizations working in wildlife conservation and animal/ public health and natural resource management, we may be able to create a better way forward that is more equitable, resilient, and sustainable for us all.
What should be done to reduce the killing of snow leopards? Can SLC play any supporting role to initiate a snow leopard census that most of the snow leopard range countries have not executed so far except Bhutan and India? Do you think this is important to snow leopard conservation?

As one of the partner organizations of the Global Snow Leopard Ecosystem and Ecosystem Protection Program (GSLEP), Snow Leopard Conservancy supports researchers and conservation practitioners protecting snow leopards, from each individual cat to the population as a whole. GSLEP has endorsed a standard methodology to do this through the Population Assessment of the World's Snow leopards (PAWS), using camera trap technology. This method, used in combination with genetic sampling from DNA scat analysis, would allow for the most accurate census.
SLC is focusing on saving snow leopard lives from conflict with herders over livestock depredation and promoting compassionate coexistence among communities living with snow leopards, wolves, and wild herbivores. One solution could be to recruit passionate local citizen scientists that can be trained to monitor wildlife and participate in the PAWS. In communities where SLC partners work, when we see snow leopard mothers with multiple healthy subadult cubs thriving and an adequate prey base living peacefully with communities who tolerate their presence, we see that as a good indicator as well.

# हिउँ चितवाको संरक्षण गार्न <br> एसडल्लसीले पाँव प्रथिकिकता क्षेत्रहुणा ध्यान दिच 




#### Abstract

डश्ली लुत्ज-नेल्सन स्नो लेपर्ड कन्जरभेन्सी (डसएलसी) को नयाँ नियुत्त कार्यकारी निर्देशक हुणुन् । उनी २०२० मा एसएलसीसँग आवद्ध भएकी हुन् । एश्लीसँग वन्यजन्तु संशक्षण क्षेत्रमा काम गऐेको ३८ वर्षको अनुभव छ। उनले फ्लोरिडा विश्वविद्यालयबाट प्राणीशास्त्रमा स्नातक गऐेकी छिन् । स्नातक गरिसकेपछि, एश्लीले बुश गार्डेनमा जङ्ञली बिरालोहर॰बारे काम गर्दा त्यस कामप्रति तीव जोश २ उत्साह भेटाइन् २ एजेडड़ - मान्यता प्राप्त चिडियाखानाहर॰मा जड्ञली बिरालोहर॰को हेरचाहु, संरक्षण २ व्यवस्थापनलाई अगाडि बढाउन परेलिड ट्याक्सन सल्लाहकार समूहसँग विशेषज्ञता हासिल गरिन् । उनले रोयल भेटेरिनरी कलेज २ लन्डनको जुलोजिकल सोसाइटीबाट जङ्ञली जन्तु सम्बन्धी जीवविज्ञानमा स्नातकोत्तर गरिन् । डश्ली हाल नेपालमा पशुधनको स्वास्थ्य र गोठालाहर॰को जीविकोपार्जन सुधार गर्न तथा पशुधनको नोक्सानीसँग सम्बन्धित हिउँचितुवाको प्रतिशोधात्मक बधलाई कम गर्न सहयोगात्मक कार्यको नेतृत्व गरिरहेकी छिन् । उनले हिउँ चितुवा संरक्षण कार्यको बारेमा आफ्नो विचार हिउँ चितुवा पत्रिकाको सम्पादकीय टोली सदस्य अनिल अधिकारिलाई साभा गरेकी छिन् ।


डसएल्लीको कार्यकासी निर्देशकको नयाँ भूमिकाको लाखि बधाई छ ! धन्यवाद ! व यति धेरै जोसिला र सवर्पित वन्यजन्तु संरक्षणकर्मीहरूसँग काठ गर्ज पाउँदा सक्मानित वहसुस गारिरहेकी छु । हाग्रो बहुमूल्य पृथ्वी, यसका सबै बासिन्दाहरू र महत्ववपूर्ण प्राकृतिक स्रोतहरुको संरक्षण गर्न सबैजना र उनीहरुको अद्धितीय प्रतिभाहरू चाहिन्छ । हामी सबै मिलेर काम गर्नुपर्छ, एकअर्कालाई समर्थन गर्नुपर्छ र अब ठोश कदम चाल्जुपर्छ ।
अबको $\varphi$ वर्षमा डसएडलसीलाई कसरी लəने सोच्नु भएको छ ?
विगत दुई दशकहरूमा, एसएलसीले मानव र वन्यजन्तुको सहअस्तित्वमा नयाँ प्रविधिहरू अपनाउते तथा वन्यजन्तु र तिनीहरुको साका वातावरणको संरक्षणमा अग्रपंक्तिमा संरक्षक बन्न स्थानीय आदिवासी मुखियाहरू र समुदायतरूलाई सशक्त बनाउते लगायतका हिउँ चितुवा संरक्षण पहलहरुको आधारशीला निर्माण गरेको छ । एसएलसीको समग्र दृष्टिकोणले वानव-वन्यजन्तु आयाठहरुको

जटिल गतिशीलतालाई विचार गर्दछ साथसाथै संरक्षण चुनौतीहरूको मूल कारणहरूलाई सक्बोधन गर्दे हिउँ चितुवा र कानिसहरू दुवैलाई फाइदा पुग्णे दिगो समाधानहरुको सुविधा प्रदान गर्दछ ।

अहिले भइरहेको क्षणले चुनौती र अवसर दुवै प्रदान गर्दछ । व्यो के भने, हामी मानव इतिहासको एक निर्णायक समयमा बाँचिरहेका छाँ, जुन द्वुत रुपमा परिवर्तन हुँदैछ । यसले हामी प्रत्येकलाई भविष्य कस्तो हुज सक्छ वनेर पुन: कल्पना गर्न केही समय निकाल्वे अवसरको माग गर्दछ ।

पहिलो, हामीले पृश्वीवा कएका सबै जीवहरूको अन्तरसम्बन्ध तथा अन्तरनिर्भरताको पहिचाज गर्नुपर्दछ र दैनिक व्यवहारमा हामीलाई मूल्यवान् लाग्ने कुराहरुलाई मजबुत बनाउतुपर्दछ । मेरो लागि, सबै जीवन, जनावर, मानव र जीवित प्राकृतिक स्रोतहरुको मूल्यलाई वाथि उठाउनु みनेको त्यहि नै हो । तसर्थ, हामीले वन्यजन्तु संरक्षणका लक्ष्यहरूलाई अन्य दिगो विकास लक्ष्यहरुसँगै ठूला

स्तरका संरक्षणयोजनार कार्यमाउती प्राथमिकताको स्तरमापुनर्संरचना गर्नुपर्ठ । दोस्रो, हानीले मानव स्वास्श्य, पशु स्वास्थ्य र पर्यावरण स्वास्थ को महत्वलाई जोड दिंदै संरक्षणको लागि एक-स्वास्थ्य दृष्टिकोणको प्रयोग गर्नुपर्ध्ड । यदि हानी एकै तरिकामा अगाडि बढ़यौँ अने, हानी पृथवीठा सबै जीवनको स्वास्थ्य र कल्याण सुधार गर्न सक्छौं मनेर मलाई विशवास छ। अन्तना, हाग्रा वृहत्तर संरक्षणका लक्ष्यतरू पूरा गर्न हावीले स्थानीय समुदायतरूलाई विश्वव्यापी समुदायतरूसँग जोड़दै एकअर्काको ख्याल राख्नुपर्छ र सन्बन्धहरूको नाध्यमबाट एकअर्काबाट सिक्नुपर्ठ्ड ।

> एक स्वास्थ्य अवधारणा
> एक स्वास्थ सहयोगात्मक, बहुक्षेत्रीय र एकभन्दा बढी ज्ञानको प्रसार गर्बे एउटा अवधारणा हो जसले स्थानीय, क्षेत्रीय, राष्टिएय र अन्तर्राष्टिय स्तरमा काम गर्दे मानव, पशुपन्छी, बोटबिरुवा र उनीहरूबीचको अन्तर्सम्बन्ध र उनीतरुले साका गरेको वातावरणको पहिवान गर्दे अधिकतम उपलब्धी हासिल गर्वे लक्ष्य राख्वछ ।

म एसएलसीका संस्थापकहरू डा. रड्नी उ्याक्सन र डार्ला हिलार्डले हिउँ चितुवा र हिमाली समुदायहरूको सामंजस्यपूर्ण सहअस्तित्वलाई प्रवर्द्धज गर्न विगत चार दशकदेखि गरेको अथक प्रयासलाई सक्मान गर्ज चाहनछु । ठ यसलाई बढाउँदै घरपालुवा गाइवस्तु र वन्यजन्तु दुवैको पशु स्वास्थ्य र कल्याणलाई दयायूक्त आावनाले सुधार गर्न सहयोगी प्रयासहरू विर्माण गर्दे वानव-वन्यजन्तु द्धन्द्धको रोकथाम र समुदायमा आधारित संरक्षण क्रियाकलापहरूमा थप केन्द्रित रहज चाहन्छु । म मानव-वन्यजन्तु सहअस्तित्वमा द्धन्द्ध न्यूनीकरण प्रविधितरुका उत्कृष्ट अวयासतरू, भैक्षिक, आधयात्मिक र सांस्कृतिक पहलहरूको अधिक साळेदारीको माहयमबाट हिउँ चितुवासँग एउटै

वासस्थाज साका गरी बस्ने स्थानीय आवाजहरूको प्रतिनिधित्वमा समानता सुनिशिचत गर्दे हिउँ चितुवा संरक्षण अว्यासकर्ताहरू बीच व्यापक सहकार्यलाई बढावा दिन चाहन्छु ।
हिउँ चितुवा संशक्षणको लागि सबैभन्दा चुनौतीपूर्ण पक्ष के हो ? ? तपाईंले यसलाई कसशी सम्हाल्ने योजना बनाउनुभएको छ ?

हिउँ चितुवा संरक्षणमा घेरै प्राथमिकताहरू छन् जसले समग्र संगठन तथा प्रत्येक संरक्षण पहलहरूलाई वित्तपोषण गर्ज चुनौतीपूर्ण बनाउँछ । उदाहरणका लागि, मानव-वन्यजन्तु द्धन्द्ध र चोरी शिकारजस्ता हिउँ चितुवाको जीवनलाई संकटमा पार्ने तत्कालका खतराहरुका अलावा विकास तथा जलवायु परिवर्तन जस्ता दीर्घकालीन खतराहरू पनि हामीसँग छन् । सक्पूर्ण रूपवा चुनौतीको सामना गर्न कठिन हुन सक्छ, तर आागयवश हामीसँग ग्लोबल स्वो लेपर्ड इकोसिस्टम एण्ड प्रोटेक्शान प्रोग्राम
(जीएसएलइपी) अन्तर्गत यी लक्ष्यतरूमा काठ गर्ने हिउँ चितुवा संरक्षणमूलक संस्थाहरू घेरै छन् । ठ यी संस्थाहरूसँग ३६०-डिग्री दृष्टिकोण प्रयोग गरी आवशयक गतिविधिहरूलाई प्राथमिकता दिन र ठूला-ठूला आर्थिक सहयोग सुरक्षित गरी यी घेरै जटिल मुद्दाहरूलाई सक्बोधन गर्वे काम गर्न तत्पर छु ।
हिउँ चितुवा संरक्षणका लाखि उच्च प्राथमिकताका पाँच क्षेत्रहरू के के हुन्?

एसएलसी हिउँ चितुवाको सुरक्षाका लाणि पाँच प्राथमिकताका क्षेत्रहरूमा केन्द्रित छ, जुन मुख्यतया सामुदायिक स्तरमा हिउँ चितुवासँग बस्ने स्थानीय कानिसहरूलाई लक्षित गरिएका छन् ।

मानव-वन्यजन्तु द्धन्द्ध रोकथाम र न्यूनीकरण - सिकारी वन्यजन्तु प्रतिरोधक उपकरणहरुको सुविधा (जस्तै, फक्सलाइट, सौर्य तारबार,


> स्नो लेपर्ड कन्जरभेन्सोले पायो नयाँ नेतृत्व
> अमेरिकास्थित गैरसरकारी संस्था स्बो लेपर्ड कन्जरकेन्सी (एसएलसी) ले आफ्नो बेतृत्व परिवर्तन गरेको छ ।
> एसएलसीको नयाँ कार्यकारी निर्देशकमा यश्ली लुत्ज;--ेल्सज चयन भएकी छिन् । एसएलसीमा २०७६ को चैत्रना प्रवेश गर्वुअधि यश्लीले एजेडए-मान्यता प्राप्त जेडओएस र फेलिड ट्याक्सोनोकिक एड्भाइजरी ग्रुप (बिराला प्रजातिको वर्णिकरण सव्बन्धी अध्ययन् गर्वे सल्लाहकार समूह) सँग जंगली बिरालो जातिको स्वास्थय, कल्याण र संरक्षणको क्षेत्रना काम गरिसकेकी छिन् ।
> एसएलसीका संस्थापक रड्नी उ्याक्सनले दैनिक कामकाजबाट बिदा लिँदै बोर्डको प्रमुखको रुपमा काम गर्वेछन् । उनले विशेष आयोजनाहरू र आर्थक संकलनका क्षेत्रका काम गर्वेछन् । साथै, एसएलसीको उन्नति लगायत हिउँ चितुवा संरक्षणको क्षेत्रमा अみँ परिस्कृत नेतृत्वदायी भूभिका वृद्धि गर्न निर्देशक बोर्डलाई सघाउने र सामुदायिक जीविकोपार्जन उत्थानमा पनि उनको योगदाज रहने छ। श्री राजा आदुडी निर्देशक मण्डलका उपाष्यक्ष हुन् । र उनले यो केतृत्व परिवर्तनलाई सहयोग गर्वेछन् । शेयर अर्थ फाउणडेसनकी सुश्री क्यारोलिन गैबलले २०६० सालदेखि २०७ट सग्म एसएलसीको सभापतिको हैसियतले काम गरिज् । उनी हाल एसएलसी बोर्डकी टृष्टी हुन् ।

पत्रिकाको सक्पादक मण्डल नवनियुक्त सदस्यतरूलाई बधाई एवं शुभकामना व्यक्त गर्दछ ।

पशुधन सुरक्षित खोरहरू) र पशुधन ह्वास कम गर्न निर्देशन जसले गोठाला, हिउँ चितुवा र अन्य शिकारी जस्तै ब्वाँसो बीच सहअस्तित्व निर्माण गर्दछ । यसमा यी दुर्गम क्षेत्रहरूमा पहुँचयोगय र कापन योगय नवीन, लागत-प्रभावी प्रविधिहरू विकास गर्ने कार्य समावेश छन् ।

संरक्षण शिक्षा - हिउँ चितुवाको जैविक महत्व तथा ग्रामीण र शहरी दुवै परिवेशाहरूमा बालबालिका, वयस्क, अभिभावक, समुदायका सदस्यहरू, गोठाला तथा स्थानीय र सरकारी अधिकारीहरूलाई लक्षित गरी उनीहरूलाई कसरी संरक्षण गर्वे र जोगाउने भन्ने कुरामा जोड दिने वातावरणीय र संरक्षण शिक्षाको सहजीकरण । स्थानीय संरक्षण अगुवाहरूको आगामी पुस्ताहरूलाई उचित सल्लाह दिने काठ दिगो परिवर्तन सिर्जना गर्ज र हिउँ चितुवा संरक्षणलाई दीर्घकालीन रूपमा दिगो बनाउनको लागि महत्वपूर्ण छ ।

विविधतापूर्ण दिगो जीविकोपाजर्न जसले हिउँ चितुवालाई बचाउँदछ - हामी गाउँलेहरूसँग विलेर प्रशांसनीय सहवागितामूलक योजना र कार्य (अप्पा) को अəयास गर्दछौं । यो समुदायमा आधारित समाधानका अवसरहरुको पहिचाज गर्जको लागि हो जो हिउँ चितुवा संरक्षणलाई संरक्षणसँग जोडिएका स्थानीय जीविकोपार्जनसँग जोड्न मद्दत गर्दछ ।

परक्परागत संस्कृति र पवित्र प्रजातितरू - एसएलसीले महय एशियाका पाँच क्षेत्रहरूमा १०० भन्दा बढी सदस्य कएको ल्यान्ड अफ स्नो लेपर्ड (एलओएसएल) सञ्जालको सहजीकरण गर्वछ्ठ । एलओएसएलले आदिवासी साँस्कृतिक अव्यासकर्ताहरूलाई सबै तहवा योजना बनाउँदा र सामुदायिक स्तरीय हिउँ चितुवा संरक्षण र शिक्षा कार्यक्रमहरुमा समान साकेदारिताका लागि वार्गहरू सिर्जना गर्दछ ।

सहयोग, क्षमता निर्माण र वकालत - ग्लोबल स्नो लेपर्ड एणड इको सिस्टम प्रोटेक्शज प्रोग्राम (जीएसएलइपी) र हिउँ चितुवा संरक्षणमा सक्रिय अन्य सरकारी र गैरसरकारी संस्थाहरूसँग मिलेर काम गर्दे, हाठी हाव्र्रा प्राथमिकताहरू पड्बितबद्ध गर्ज र ठूलो वात्राठा संरक्षणका लागी वित्तिय सहयोग सुरक्षित गर्न सक्छाँ । एसएलसीले स्थानीय संस्थाहरूलाई बलियो बनाउन र समुदाय-स्तरमा लक्षित संरक्षण कार्यकमहरूको लागि स्रोत विजियोजन गर्न मद्दत गर्ज सक्छ जसले गोठालाहरू र हिउँ चितुवाहरूका लागि स्थानीय स्तरमा ठूलो फरक पार्ज सक्छ । हाठी महय-स्तरवा काव गरिरहेका सरकारी, गैरसरकारी संस्थाहरू र स्वतन्त्र संरक्षणकर्मीलाई उनीहरूको क्षमता निर्माणका लागि अवसरका क्षेत्रहरू पहिचान गर्ज र उनीहरूसँग दुवै तहका बीच प्रभावकारी रुपमा काम गर्न आवश्यक पर्ते स्रोतहरू छन् कि छैनज् भन्ने सुजिशिचत गर्ज सहयोगा गर्ज सक्छाँ ।

के तपाई्इलाई हिउँ चितुवा २ब्वाँसोका कारण हुुने पशुधन क्षतिलाई कम गर्न पशु बीमा महत्वपूर्ण कारक हो जस्तो लाख्छ ?

हो, पशुधन हासबाट हुने आर्थिक घाटा पूर्ति गर्जको लागि सरकारी क्षतिपूर्ति सहयोग कार्यकमहरुको पूरकको रुपमा पशुधन बीमा

घेरै प्रभावकारी हुन सक्छ । यद्यपि, यसले पशुधन र गोठालातरुको प्राथमिक जीविकाप्रति खतराको मूल कारणलाई सठ्बोधन गर्दैन र अみै पजि सक्भावित द्धन्द्धलाई निरन्तरता दिन सक्छ । हानि वा द्धन्दको प्रतिक्रियाको रूपवा क्षतिपूर्ति वा बीमा मात्र नवई पशुधन र सिकारी वन्यजन्तु दुवैलाई सुरक्षित राख्ने प्रविधिहरु मार्फत रोकथामवा थप जोड दिइएको देखव्न चाहन्छु ।

समुदायमा आधारित हिउँ चितुवा संशक्षण पहलमा स्थानीय नेपाल सखकाश्सँग सहकार्य गर्न तपाईको रणनीति के हुनुनुपई्छ ?

हामी हिउँ चितुवा संरक्षण पहलहरुलाई समर्थन गर्नको लागी समुदायका सदस्यहरूलाई लक्षित स्रोतहरू बढाउन मद्दत गर्ज गाउँपालिकाहरूसँग सहकार्य गर्देछाँ । स्थानीय संस्थागत क्षमतताको सुदृढीकरण र वन्यजन्तु संरक्षण, पशु/जनस्वास्थ्य र प्राकृतिक स्रोत व्यवस्थापनमा काम गर्वे संस्थाहरू बीच थप सहकार्यलाई प्रवर्द्धन गर्ज मद्दत गरेर, हाठी सबैका लागि थप समततामूलक, उत्शानशील र दिगो हुने राग्रो बाटो सिर्जना गर्ज सक्षम हुन सक्छाँ ।

हिउँ चितुवा मार्ने कार्य न्यूनीकरण गर्न के गर्नुपर्छ ? भुटान र भारत बाहेक अधिकांश हिउँ चितुवा पाइने देशहर०ले अहिलेसम्म कार्यान्वयन नगऐको हिउँ चितुवा गणना सुरू गर्न एसएलसीले कुणनै सहयोगी भूमिका खेल्न सक्छ ?

के तपाईलाई हिउँ चितुवा संरक्षणको लागि यो महत्त्वपूर्ण छ जस्तो लाख्छ?

ग्लोबल स्वो लेपर्ड एण्ड इकोसिस्टम प्रोटेक्शान प्रोग्राम (जीपसएलईपी) को एक साळेदार संस्थाको रूपता, एसएलसीले प्रत्येक बिरालोदेखि सक्पूर्ण प्रजातिसक्म हिउँ चितुवा संरक्षण गर्वे अनुसन्धानकर्ताहरू र संरक्षणकर्मीतरूलाई समर्थन गर्दछ । जी एसएलईपीले क्यामेरा ट्यापाप प्रविधि प्रयोग गरी विश्वको हिउँ चितुवाहरुको संख्या निर्धारण (पीएडब्लुएस) पहल कार्फत यो गर्जको लागि एक ठानक पद्धतिलाई समर्थन गरेको छ । हिउँ चितुवाको दिसाको डीएवए विश्लेषणबाट आनुवंशिक नमूनासँगको संयोजन प्रयोग हुने यो विधि, सबैभन्दा ठीक गणना पद्धति हुनेछ ।

एसएलसी हिउँ चितुवाको जीवनलाई पशुधन क्षतिको कारणबाट हुने गोठालाहरूसँगको द्धन्द्धबाट बचाउन र हिउँ चितुवा, ब्वाँसो र जंगली शाकाहारी जन्तुहरूसँग बस्ने समुदायहरू बीच आरामदायक सह-अस्तित्व प्रवर्द्धज गर्न केन्द्रित छ । वन्यजन्तुको अनुगमन गर्न तालिम दिन सकिने र विश्वको हिउँ चितुवाहरुको संख्या निर्धारण पहलवा सहवागी हुन सक्ने जोशीला स्थानीय नागारिक अन्वेषक (सिटिजन साइन्टिष्ट) हरू अर्ती गर्नु एउटा सवाधान हुज सक्छ । एसएलसीका साकेदारहरूले काम गर्ने समुदायहरूमा जब हामीले शान्तिपूर्ण रूपमा बसेको माउ हिउँ चितुवा सँगै घेरै स्वस्थ पूर्ण वयस्क नकैसकेका डमरूहरू र पर्याप्त शिकार आधार देख्छाँ र यिनको उपस्थितिलाई समुदायहरूले पति सहिरहेका छन्, तब हामी यसलाई राग्रो सूचकको रुपमा पजि देख्छाँ ।

## The Unforgettable <br> show copara <br> 

On September 17, 2014, during the snow leopard research that Madhu Chetri was doing for his PhD, we camped at Lepche Kharka in Manang. Sudip Adhikari (former office-incharge at ACAP-Manang, a young local herder, and myself, were on the team. It was 4 pm ; we were divided in two teams, Sudip and me, and the other Madhu Chhetri and the local herder. While leaving the camp, we planned to meet at a certain location after circling the hills.
Sudip and I were walking together. The dense fog caused by continuous rain into the afternoon the previous day made it difficult to see even close-up. It was already 6 pm . However, as the fog slowly cleared, it seemed to get bright. Sudip wanted to go back, but I told him that we ought to go a little higher. After he handed me his camera, he moved straight and instructed me to head upward and move towards him.
I moved on. Slowly the clouds parted, and it was brighter. At 200 meters I saw a snow leopard shaking its head. Vultures were seen a little higher. It really was a snow leopard. It had just hunted a blue sheep and was holding it by the neck. The snow leopard was at about 4800 meters. "What luck, now I can take photos" I was thinking in my mind with joy. I moved a bit ahead, but the snow leopard suddenly came towards me from 200 meters away. I clicked the photographs continuously. It stopped and stood still. I was looking at him from the lower terrace. The distance between us was just 2 meters, and then I felt that it might attack.
I moved back slowly, because it is said that one should take I-2 steps back when a tiger is encountered at close distance. It was standing still.I shouted saying, "Sudip sir", and went down around 50 meters and ran. Looking backward, snapping photographs and running downwards, I arrived at the tented camp set at 4000 meters and told the story that I witnessed to my colleagues. I showed Madhu sir, the images
of the snow leopard I caught on camera. We planned to go back to the same place the next morning and then slept.
The next morning at 3:00 am, Dr. Chetri, Sudip and I were going to the site where the snow leopard had killed the blue sheep. It was not possible to hide ourselves and take photographs due to low fog. We saw an animal walking from a distance but could not ascertain whether it was a snow leopard, fox, or a wolf. We placed two camera traps facing towards the carcass. Dr. Chetri went to one side, Sudeep went to the upper terrace, and I stayed in the lower terrace. It was still early morning, and we gathered at one place. It was frigid, so I told them I would return to the camp and sleep. Both Madhu and Sudeep stayed at a distance and chased away those vultures. But they did not see the snow leopard. I again joined the team around $3: 00 \mathrm{pm}$.
Dr. Madhu Chhetri said that the snow leopard will not come and to take out the cameras and return to the camp. We took off the cameras, went back to the camp, and checked the memory card. While checking the images on our laptop, we could only see the vultures. However, at the end, a snow leopard was seen feeding on the carcass. While they were sitting on the cliff, the snow leopard came and fed but went unnoticed.
I requested Dr.Madhu Chhetrito revisit the place the next day. We visited the carcass site from a different route, but there was no carcass at the site.A little further, the snow leopard was lying on the ground. We started watching him from a rock crevice lying about 100 meters away. We noticed the carcass was just below the terrace in which we were lying. I wondered how the leopard recognized our movements. It stood up and started staring at us. I was seeing it with my naked eyes, however, could not see it with the camera. Dr. Chetri videographed shot video.
But I am very upset that I was not able to shoot video at that time.
I consider that closeup picture of the snow leopard as my achievement in the field of conservation.
(This composition was prepared by Anil Adhikari on the basis of the audio recording of the conversation Naresh Kusi and Savita Gurung had with Om Gurung in Manang)

## ओम गुरूङ

## मनाङमाको खिचिएको त्यो अविस्मरणीय हिउँ चितुवा !



Photo: Om Gurung/ACAP-Manang

२००१ सालको असोज १ गतेको दिन मधु क्षेत्रीले आफ्नो विद्यावारिधिको लागि गरिरहनु भएको हिउँ चितुवाको अनुसन्धानको ऋममा हागी मनाङस्थित नारको लेप्चे खर्कमा शाविर राखेर बसेका थियौं । टोलीवा डा. नधु क्षेत्री, एक्याप/मनाङका तात्कालिन कार्यालय प्रमुख सुदिप अधिकारी, न, र एकजना स्थानीय गोठाला वाइ थियौं, बेलुका 8 बजेको थियो । हानी दुई समूहतरूमा बाँडियौंएउटाना सुदिप सर र ठ, अनि अर्कोना मधु सर र स्थाजीय गोठाला वाई । शिविरबाट निस्किजे बेला हागीले अलि परको डॉडालाई घुनेर एउटा निश्चित ठाउँवा केट्वे योजना बनायौं ।
सुदिप अधिकारी र व सँगै हिडदै थियौ । अघिल्लो दिनको र व्यस दिनको दिउँसो सम्मको करीले होला बाक्लो कुतिरोले नजिकै पजि देख्न मुस्किल परिरहेको थियो । साँЖ ६ बजिसकेको थियो, तर बिस्तारै कुहिरो हट्दै गर्दा उउ्यालो देखिन थालेको थियो । सुदिप अधिकारीले फर्कने कुरा गर्नु कयो तर कैले अलि काथिसक्म जाऔं みनें । उहाँले आफू तेर्सो जाने र मलाई वाथि गएर व्यतै आउनु भन्दै आफ्नो क्यामरा दिनु भयो ।
न अधि बढें । बिस्तारै बादल फाट्यो र अलि ऊउ्यालो भयो । ैैले २०० भिटर पर एउठा हिउँ चितुवाले टाउको हल्लाएको जस्तो देखें । अलि गाथि गिद्धतरू देखिए । त्यो वास्तवकै हिउँ चितुवा रहेछ । नाउर भर्खर ढालेर उसको घाँटी अँठ्याइरहेको थियो । त्यो करिब 8,700 मिटरमा थियो । 'ओहो मेरो कत्रो भागय ! अब फोटो खिच्न पाइयो!' मनकनै कल्पिदै मक्ख परें।
‘बाघदेखि जहिल्यै १-२ कदन पछाडि सर्नु' अन्बे गरेको सुतेकोले ग बिस्तारै पछि सर्दे गएँ । ऊ व्यहींको व्यहीं थियो । 'सुदिप सर’ भन्दै कराउँदै कण्डै ₹० मिटर तल करेपछि क दौंडें । पछाडि फकदै फोटो खिच्दै तल दौइदै क त्यहाँबाट 8000 मिटरमा राखिएको शाविर (टेन्ट) ना आएँ र सरहरूलाई आफूले देखेको वृत्वान्त सुनाएँ । नधु सरलाई क्यामरामा कैद भएका हिउँ चितुवाका तस्विरहरू देखाएँ । हाठीले मोलिपल्ट बिहाजै व्यही ठाउँठा फेरि जाने योजना बनायौं र सुत्यौं ।

गोलिपल्ट बिहान तीज बजे मधु सर, सुदिप सर र म हिउँ चितुवाले नाउर वारेको ठाउँनिर जाँदै थियौं । कुहिरो कम भएको कारण आफूलाई लुकाउने र तस्विर खिच्ने वातावरण व्यहाँ थिएन । एउटा जनावर हिंडेको टाबैबाट देख्यौं तर किसकिसेमा त्यो हिउँ चितुवा हो, या स्याल वा ब्वाँसो ठक्याउन सकिएन । हानीले सिनुतिर फर्काएर दुइवटा क्यानरा ट़्यापहरु राख्यौं । मधु सर एकातिर जानु अयो । सुदिप सर वाथितिर जानुभयो, र न तलतिर बसें । बिहानको किसकिसेमा त्यसपछि हावी एक ठाउँवा जक्मा भयौं । एकदम कठ्याङ्ग्रीके जाडो र विसो थियो । क शाविर फर्केर सुत्ठु भनेर हिडें । सरहरू अलि पर बस्नु भएछ । गिद्धहरूले सिनुमा कमिंटदा लखेट्नु भएछ । तर हिउँ चितुवा देर्न पाउनु भएनछ । म दिउँसो तीन बजेतिर फेरि सिनु भएतिर गएँ । 'अब हिउँ चितुवा आउँदैन, क्याठरा निकालौं र शिविरमा फर्कों' अनेर मधु सरले भन्नु भयो । हावीले क्यामरा किक्यौं र शिविरमा फक्यौं र मे वोरी कार्ड हेचौं। ल्यापटका हेर्दा गिद्धै गिद्धका तस्विरहरू आइरहे । तर अन्तिमवा भने हिउँ चितुवाले सिनु खाइरहेको देखियो । सरहरू डाँडाना बसेको बेलाठै त्यो हिउँ चितुवा आएर सिनु खाएर गएको रहेछ, वहाँहरूले चालै पाउनु भएनछ ।
भोलिपल्ट मैले मधु सरलाई एकपटक हेर्व जाऔं अनेर अनुरोध गरें । हानी डाँडाको अर्के बाटो लिएर सिनु भएको ठाउँठा गयौं तर सिनु नै व्यहाँ थिएन । अलि पर हिउँ चितुवा लक्पसार परेर सुतेको थियो । सिनु अलि पर थियो । हावी ढुंगाको कापबाट १०० मिटर पर सुतेर हेर्न थाल्यौं, ऊ तल, हाठी माथिल्लो गह्राठा थियौं। त्यसले कहाँबाट चाल पायो कुन्नि । जर्याकजुरूक उठ्यो र एकटकले हेन्यो । कैले नांगो आँखाले हेर्दे थिएँ, क्यामराले हेर्दा देखिएन । मधु सरले उसको भिडियो खिच्नु भयो ।
तर मलाई व्यति बेला भिडियो खिच्न नपाएकोमा खुबै नरमाइलो लागेको छ।

नजिकबाट खिचिएको हिउँ चितुवाको व्यो तस्विरलाई संरक्षणको क्षेत्रको मेरो उपलब्धि ठान्छु ।


- हिउँ चितुवा विश्वका १२ देशहरू केपाल, चीन, भारत, भुटान, मंगोलिया, रशिया, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, काजकिस्तान, किरगिजस्तान, ताजकिस्तान, उन्वेकिस्तानना वात्र पाइन्छ ।
- विश्मरिमा ৪,५०० देरि $\odot, У ० ०$ सम्मको सड्र्य्याठा हिउँ चितुवा गएको अनुमान गरिएको छ । तापनि केतीले यसको सइ्स्या यसभन्दा कम बताएका छन्
- नेपालमा ३०१ देरि 800 सक्म हिउँचितुवा कएको अनुमान गरिएको छ (स्रोत : नेपालको हिउँ चितुवा संरक्षण कार्ययोजना २०१७-२०२१) ।
- नेपालभरिमा शे-फोक्सुण्डो राष्ट्टिय निकुग्जको लांगु उपत्यकाना हिउँ चितुवाको सबैअन्दा बढ़ी घनत्व (१०० वर्ग कि.मि.ठा १०-१२ वटा हिउँ चितुवा कएको पाइएको छ ।
- हिउँ चितुवा आईयूसीएव रेड लिस्टमा संवेदनशील वन्यजन्तुको श्रेणीठा रारिएएको छ みने साइटिसको अनुसूचि १ ना समावेश गरिएको छ ।
- नेपालको राष्ट्टिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐेन २०२९ ले हिउँ चितुवालाई प्राथविकताका साथ संरक्षित वन्यजन्तुको सूचिका राखेको छ । यस ऐेनको पाँचौं संशोधन २०७३ ले हिउँ चितुवा लगायतका संरक्षित प्राथमिकताका वन्यजन्तुको शिकार गर्न पूर्णत: निषेध गरेको छ । कसैले यसलाई गैरकानुनी तरिकारले मारे, घाइते बनाए, यसको शरीरको कुनैपनि अङ्गलाई किनबेच गरे रु. ४, ००,०००/- देखि रु. १०,००,०००/- जरिवाना वा पाँच देखि १५ वर्षसम्मको जेल सजाय वा दुवै प्रकारको सजायको आगिदार हुनुपर्वे व्यवस्था गरेको छ ।
- Snow leopards are found only in twelve countries in the world, they are; Nepal, China, India, Bhutan, Mongolia, Russia, Afghanistan, Pakistan, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Tajikistan, and Uzbekistan.
- It is believed that 4500 to 7500 snow leopards exist in the wild. However, some believe even less than that.
- In Nepal, the estimated population of snow leopard is between 301 and 400 (Source: Snow Leopard Conservation Action Plan of Nepal 2017-2021).
- The Langu valley of Shey-Phoksundo National Park supports the highest density of snow leopard (10 to 12 snow leopards per 100 square km ) in Nepal.
- Snow leopard is listed as Vulnerable species in the IUCN's Red Data Book and also included in the Appendix-I of the CITES.
- Nepal's National Parks andWildlife ConservationAct 1973 has listed snow leopard as a protected priority species. As per this Act's 5 th amendment 2016., it is illegal to hunt the protected priority species including snow leopard. Any effort of poaching, smuggling snow leopard body parts, or hurting them is not tolerated by law and, if anyone found guilty of poaching, hurting snow leopard and trading of its body parts will be punished with penalty of Rs. $5,00,000$ to Rs. $10,00,000$ or $5-15$ years of imprisonment or both.


# Role of Students in the Conservation of snow leopard 



As it is very attractive and roams in the mountains, it is called queen of the mountains. Moreover, because it perfectly camouflages with the environment of the mountains, making it rare to observe like ghosts, it is also called ghost of the mountains.

It indicates its territory by scraping on the ground, spraying urine, and scratching on trees.

Protected areas should be established to conserve snow leopard. Awareness should be given to the local people that the snow leopard should not be hunted, its prey species should be saved, and its habitat should not be damaged. Also, if the snow leopard hunts on livestock like goats, cows, horses, etc., compensation insurance and distribution of foxlights should be arranged.

Snow leopard is an animal that is rare in the world. It is an apex predator found in the Himalayas. In Nepal, its natural prey varies in different locations. For instance, snow leopard in Annapurna Conservation Area preys mainly on blue sheep, while in Sagarmatha National Park, Himalayan tahr is its main prey. Apart from this, it also preys on musk deer, Himalayan marmot, hare, and Himalayan monal.
The length of snow leopard's body and its tail are almost the same. The mother snow leopard keeps her cubs together for 18 to 22 months. During this period, the mother snow leopard teaches the cubs to walk, adapt to nature, and hunt prey.

In Nepal, snow leopard are found in the Himalayan region from 3000 to 5800 meters in rugged mountains, rocky caves, deep gorges, and pasture lands. It can hunt prey species three times larger than its size.

It is said that in the past days it was customary to kill a snow leopard, which was rewarded with alcohol, money, and a brave ranking. However, today the Government of Nepal has imposed a fine of 5 to 10 lakhs and imprisonment from 5 to 15 years for hunting snow leopards and harming them. This arrangement helps a lot in the conservation of snow leopard.
Because the snow leopard is an important species in the Himalayan ecosystem, it is critical to protect it by working together.

With the formation of Snow Leopard Scouts, students like us residing in the Himalayan region should understand and explain about its prey and its habitat to others. It is the responsibility of students residing nearby and around the habitat of snow leopard to conserve this endangered species.

[^0]

हिउँ चितुवा विशवमा दुर्लभ हुज लागेको जीव हो । यो हिमाली वेगामा पाइने उच्च श्रेणीको शिकारी जन्तु हो । नेपालमा यसको मुख्य प्राकृतिक आहाराहरु स्थान अनुसार फरक फरक छन् जस्तै, अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्रमा हिउँ चितुवाले मुख्यगारि नाउरको शिकार गर्दछ भने सगरमाथा राष्ट्रिय निकुग्जमा कारल यसको मुख््य प्राकृतिक आहारा हो । यस बाहेक हिउँ चितुवाले कस्तुरी मृग, फ्याउमूसो, खरायो, डाँफेको पनि शिकार गर्दछ ।

हिउँ चितुवाको शारिर र पुच्छरको लक्बाई उस्तै उस्तै हुन्छ । नाऊले आफ्ना डमरूहरूलाई १ट देरिव २२ वहिनासक्मसँगौ राख्छ । यस अवधिमा वाऊ हिउँ चितुवाले डमरूहरूलाई हिंडडुल गर्न, प्रकृतिमा अनुकूलन हुन र शिकार गर्न र शिकार खान सिकाऊँछ ।
नेपालवा हिउँ चितुवाहरू हिमाली क्षेत्रको 3 हजार मिटर देखि צट०० मिटरसक्मका कठिन भीर, चट्टानी गुफा, चोटी, गहिरा गल्छी, मनोरम घाँसे कैदानवा पाइन्छन् । यसले आफ्नो तौलभन्दा तीनगुणा बढी आकार भएको आहारा प्रजातिको शिकार गर्ज सक्दछ ।
यो निकै आकर्षक र हिमालमा हिंडडुल गर्वे भएकोले यसलाई हिमालकी रानी भनिन्छ भने पर्वतको वातावरणसँग मिल्ने भएकोले, प्रेतजस्तै कानिसको आँखाले बिरलै देखिवे भएकोले यसलाई पर्वतको प्रेत पनि भनिन्छ ।

यसले जमिनवा कोतरेर, पिशाबको गन्ध छर्केर, रूखमा कोतरेर आफ्नो इलाकाको संकेत गर्दछ ।

हिउँ चितुवालाई बचाउन संरक्षण क्षेत्रहरू स्थापना गरिनु पर्दछ्छ । हिउँ चितुवाको शिकार गर्न हुन्न, यसको आहारा बचाउनु पर्दछ, वासस्थान बिगार्नु हुन्न भवेर स्थानीय गाउँलेहरूलाई चेतना दिनुपर्छ । हिउँ चितुवाठा आधारित संरक्षण शिक्षा कार्यक्रम सञ्चालन गर्बुपर्दछ । त्यस्तै, हिउँ चितुवाले गाउँलेको बाख्रा, च्याङ्ग्रा, गाई, बाचछा, चाँरी, घोडा खाइदिए फक्सलाइट वितरण गर्वे, क्षतिपूर्ति र बीमाको व्यवस्था गर्नुपर्छ । पशुपालकहरूलाई गोठलाई बलियो पार्ब सुकाव दिनुपर्दछ ।

पहिले पहिले हिउँ चितुवा कारे सक्मान गर्वे, रक्सी, पैसा र बहादुरीको दर्जा दिने चलन थियो भन्ने सुनिन्छ । तर आज नेपाल सरकारले हिउँ चितुवाको चोरी शिकार गरे, यसलाई कार्ने र नोक्सानी पुन्याए ५ लाख देखि १० लाखसक्म जरिवाना र प वर्षदेरिव १५ वर्षसक्म कैद सजाय तोकेको छ । यो व्यवस्थाले हिउँ चितुवाको संरक्षणमा धेरै सघाउँदछ ।
हिउँ चितुवा हिमाली पारिस्थितिक प्रणालीको महत्वपूर्ण जीव みएकोले सबै मिली यसको संरक्षण गर्बु जरूरी छ ।
‘स्नो लेपर्ड स्काउट’ गठन गरेर हामी जस्ता हिमाली क्षेत्रका विद्यार्थीहरुले हिउँ चितुवा यसको आहारा र वासस्थानलाइ बुक्कनु र बुकाउनु पर्दछ । खतरामा परेको वन्यजन्तु हिउँ चितुवा जोगाउने दायित्व हिउँ चितुवाको वासस्थाज नजिक र वरपर बस्वे हाठी विद्यार्थीको पनि हो ।

[^1]
## MEMOIIR

## - Shreyashi Bista



# Photo Darwin S. Mayhew <br> Story of Perseverance, Story of Snow Leopard 

Genevieve came running at us from behind, stating Petra was also experiencing the Genevieve effect. I laughed out loud and then questioned her about the Genevieve Effect. They all laughed at me in response.
When we (Shreeya, Nikita, and I) met up with our Inland Norway University ofApplied Sciences travelling companions, it had already been three days since we started. Despite being exhausted and sick, the squad was keen about reaching snow leopard's habitat at 4580 meters. The ascent from Chet-Chet to Simigaon was so exhausting that we were unable to raise our heads in triumph because it only served to highlight how many more mountains were left there to climb.

But as soon as we crossed the border into Dong Gang from Simigaon, we were astonished by the beauty; the 12 kilometers of incline had undoubtedly been worthwhile. It is understandable why the entrance to the kingdom of the snow leopard was paved with such incredible splendor. A White Capped Water Redstart was flying in the stunning DongGang valley, which was surrounded by coniferous trees and had the Rolwaling stream flowing through the hear of it. It appeared the birds in the sky were trying to learn our names and goals. (I told them silently in my mind, we have come to meet our friend, the snow leopard).

The group greeted us and explained the Genevieve effect, which was nothing but the diarrhea that everyone was experiencing in the high mountains. At barely 2700 meters, Elena, Roy, and Gen (as we like to call her) were already experiencing diarrhea and headaches, but their inner zeal was fit and strong. Darwin, who was in excellent physical and mental condition, had our team genuinely envious of him because he was the only one who could climb the mountains as if he had been living there for all time. With the hope of seeing raptors, Hugo (the bird guy) constantly kept his eyes staring at the sky while Lea, Amanda, and Neilsante were walking like hungry horses when shown a bait. We continued the journey from Dong Gang to Beding, but one thing I pondered through all those times was the bareness in the jungle. Despite the fact that we saw very little wildlife during those four days, our aspirations were high.

However, the lack of animals was a clear indication that the ecosystem is not in the same state as in the past. We went down the trail, which was a mix of uphill and downhill, using it as a metaphor for life.
The trees were lying on the ground rather than fluttering in the sky, which made us sad as we saw the ecosystem in such a miserable state. However, the good news was that Dr.Madhu Chetri stated he would take care of it immediately, and we breathed a sigh of relief. Soon after we arrived in Naa ( 4200 meters) through Beding, on the sixth day; the scenery was breathtaking. It took our breath. In fact, almost everyone was having trouble breathing, and six of us were ill with headaches and diarrhea. While we were all sitting and debating how to do more survey work with Dr. Chetri and Mr. Purna, Hugo came sprinting up to us, claiming he had just seen a herd of Himalayan tahr walking above the steep rocks. We were not as lucky though.

Another day we moved up, doing the double-observer survey and sign survey. Elena and I were doing the survey, and while doing our work, Elena noticed some moving trees above the rocks. With binoculars, we both leapt with delight as we knew the moving trees were actually the movement of Himalayan tahr. Elena and I each took a turn looking through the same pair of binoculars, but I was only able to spot a few rocks and little shrubs. Elena convinced me by claiming that those animals were merely hidden among the bushes between a single large rock and a smaller rock. I was shocked to find that I could clearly see them up there. Despite the obstacles, we finally had a glimpse of the snow leopard's prey on the sixth day, and one thing was sure, the snow leopard was not far. Then came the most difficult part, which was all the way up from Naa to Tsho-Rolpa.
As soon as we raised our hopes and sharpened our legs, some villagers came and warned us about the vertical uphill climb to the lake. Some visitors who were on their way down told us that we couldn't accomplish the climb. But, no matter


Photo: NTNC-GCAP
what, the zeal in our hearts kept propelling us forward. The snow leopard fascinates me because of its elusiveness, rarity, and the difficulty of reaching it. Snow leopards are known as the sentinels of the mountains because they protect the habitat they live in and the ecosystem they possess.

It was tough to get to Tsho-Rolpa, far more difficult than climbing 2000 stairs uphill. We walked for two minutes and rested for five. When we were just about to give up, we were reminded about our goal to set the camera trap at 4700 meters and that it was solely to look for snow leopard.
We were re-energized and determined to achieve our aim. We arrived at our destination in the end. With a heart full of ecstasy and hope that snow leopard, our friend, will undoubtedly say hello to our cameras, we put the cameras at about 4700 meters and set back to our camp. After a month of waiting, we finally spotted a picture of a snow leopard trapped in our camera, and it was the pinnacle of our journey to Tsho-Rolpa.
That journey not only aided us in our professional career development, but it also had a personal aspect to it. At times, it might be difficult to get to our target, but each steady step brings us closer to it. Nothing is impossible if we have passion in our hearts and courage to achieve our goals.
Thank you to the National Trust for Nature Conservation (NTNC)-Gaurishankar Conservation Area Project (GCAP) team, especially Dr. Chetri, Project Chief- GCAP, InlandNorway University, particularly, Morten for making the trip both possible and unforgettable.

## संस्तरण

श्रेयषी बिष्ठ

## दृढताको कथा

Photo : Shreyashi Bista हिउँ चितुवाको कथा

जेवेभिभ दौडिदै पछाडिबाट "पेट़ाले पनि जेनेभिभ प्रभावको अनुभव गरिरहेकी छिन्" अनिन् । ा चर्को स्वरले हाँसैं र व्यसपछि उनलाई ‘जेनेकिभ प्रभाव भवेको के हो ?’ भन्दै सोधें । जवाफना उनीतरू सबै मलाइ हेरेर हाँसे ।

हावी (श्रीया, निकिता र ग) ले हाग्रा इनल्याण्ड नर्वे युनिभर्सिटी अफ एल्लाइड साइन्सेजका साथीहरूसँग केट्वा, यात्रा सुरू गरेको तीन दिज अइसकेको थियो । थकित र बिरावी भएर पजि टोली 8४ट० भिटरमा रहेको हिउँ चितुवाको बासस्थान पुग्न उत्सुक थियो । चेतचेतदेरि सिभिगाउँसक्मको आरोहण यति थकाइलाग्दो थियो कि हावीले टाउको उठाउन पजि सकिरहेका थिएनौ किनभने यसले व्यहाँ अ०ै कति हिमालहरू आरोहण गर्न बाँकी छ अन्वे मात्र देखिरहेको थियो।

तर सिमिगाउँबाट डोङगाङना सिमाना पार गर्ने बित्तिकै हाठी व्यहाँको सुन्दरता देखेर उत्साहित भयौँ; १२ किलोकिटरको हैंडाई निस्सन्देत फलदायी भयो । आखिर हिउँ चितुवाको राज्य हो सुन्दर त अवस्य

नै हुन्छ । चारै तिरबाट सल्लाले घेरिएको, बीचबाट रोल्वालिंग खोला बगिरहेको र आकाशमा सेतो-टाउके-जलखंजरी उडिरहेको, डोङ्ञाज उपत्यकाको दृशय हैर्दे शान्त र रमणीय थियो । लागिरहेको थियो कि ति आकाशमा उडिरहेका चराचुरूज्ञीहरूले हाव्रा नाम र लक्ष्यतरू सोधज खोजिरहेका छन् (वैले मनमनै अनั, 'हागी हाग्रो साथी, हिउँ चितुवालाई केट्न आएका हाँ) ।

व्यसपश्चात हागीलाई हाग्रो समुहले स्वागत गरे र जेनेभिभ प्रभावको विश्लेषण पजि गरें, व्यो त केवल हिमालमा आएर सबैले अनुभव गरिरहेको पराला बाहेक अरु केती थिएन । लगभग २७०० मिटरवा आउने बित्तिकै एलेना, रोय, र जेनले (हागीले उसलाइ बोलाउने नाम) पराला र टाउको दुराइको अनुभव गरिरहेका थिए, तर उनीहरूको भित्री जोस भने स्वस्थ र बलियो थियो । उत्वष्ठ शारीरिक र गानसिक अवस्थामा रहेको डार्विनको みवे हाग्रो टोलीले साँच्चै नै इर्य्या गरिरहेको थियो किनみने उ वात्र एक जना थियो जसले पहाउतरू चढ़न सक्श्यो । लागिरहेको थियो कि ऊ व्यहाँ बर्सौदेखि बस्दै आएको हो । आकाशवा सिकारी चरा देखिने आसले गर्दा, हयूगो (चरा केटा) को आखाँ निरन्तर

आकाशतर्फ नै थियो । लीया, अमंडा र निल्संते वने नोका घोडालाई चारा देखाउँदा जसरी हिंड्छ त्यसरी नै हिँडिरहेका थिट । डोङ़ानदेखि बेदिंगसळ्म हिंड्ने ऋममा, मलाई एउटा कुराले निकै नै सोच्न बाहय बनायो । त्यो बाटोभरि जङ्गलमा खालीपन थियो, हाठीले जंगली जनावरहरूको केही चिन्ह पनि मेटेका थिएनाँ । ती चार दिनमा हामीले थोरै वन्यजन्तुहरू देखे पनि हाव्रा आकांक्षा भने उच्च जै थिए ।

तर, जनावरहरुको अभावले पारिस्थितिकीय प्रणाली विगतको जस्तो अवस्थामा छैन भन्ने चै स्पष्ट सङ्णेत दिन्श्यो । हामी हिंड्दै गयाँ आफ्नो गन्तब्य तिर, बाटो उकालो र ओरालोको विश्रण थियो र हावी व्यस बाटोलाइ जीवनको रुपमा तुलना गर्दे हिंडिरहेका थियाँ ।

रूखतररू आकाशवा फर्फराउनुको साटो कुइँमा बिर्जीव भएर थुप्रिएका थिए; पारिस्थितिक प्रणालीलाई यस्तो दयनीय अवस्थामा देख्वा हामी असाहयै चिन्तित र दुरिव भयौं । जे होस्, खुशीको खबर यो थियो कि मधु सरले अब तुरून्तै यसको ख्याल राख्ने अन्वुभयो, र हावीले राहतको सास फेर्यों । छैटौं दिनटा हावी बेडिङ हुँदै ना (४२०० विटर) आइपुगेपछिः दृश्य कनै मन लोว्याउने कैसकेको थियो, हाव्रा आँखा त्यहाँको सुन्दरता हेरेर हर्षित कैसकेका थिए भने मन चाहीं त्यस दृश्यमा हराइसकेको थियो । लगभग सबैलाई सास फेर्ज समस्या भइरहेको थियो, र हामी महये छ जना टाउको दुख््े र पखालाले बिरामी วैसकेका थियाँ । हामी सबै बसेर डा. ठधु क्षेत्री र पूर्ण सरसँग थप सर्वेक्षणको काव कसरी अघि बढाउने भन्ने बहस गारिरहेका थियाँ र त्यसैबेला, हयुगो हामीकहाँ दौडँ"दै आएर आफुले भखरै ठाडो चट्टानहरू माथि कारलको बथान देखेको अन्दै बताए । यद्यपि हामी व्यति भागयमानी थिएनाँ र हाठीले भवे व्यो दृशय हेर्ज पाएनाँ ।

अर्को दिन हामी दोहोरो पर्यवेक्षक सर्वेक्षण गर्दे अगाडि बढ़न थाल्याँ । म र एलेना सर्वेक्षण गारिरहेका बेलाका, एलेनाले चट्टानहरू माथि केही चलिरहेको रुखहरु देखिज् । दूरबीनका साथ, हामी दुबै खुसीले उफ्रर्यों किनकि हामीलाई थाहा थियो कि ति हल्लिरहेका रुखहरुको भन्दा पनिवास्तवमा कारलको हलचल थियो । एलेना र म, दुबैले एउटै दूरबीनलाई पालो पालो गरि हेन्यौं, तर कैले भने केती ढुङ़ाहरू र साना काडीहरूबाहेक केही देखव्न सकिन । एलेनाले ति कारलहरू त्यो पर देखिएको एउटा ठूलो र सानो चट्टानको बिचमा लुकेका छन् भनी दाबी गरेर मलाई विश्वस्त पारिन् र कैले फेरी दोहोराएर उसले भनेकै अनुसारको ठाउँठा हेर्ने प्रयास गरँ । नभन्दै, मैले तिनीहरूलाई स्पस्ट रुपमा हिंडिरहेको देखें । अवरोधका वाबजुद, हाठीले अन्तत: हैटाँ दिनमा हिउँ चितुवाको शिकारको कलक देख्याँ र व्यसपछि भने एउटा कुरा पक्का थियो, अब हिउँ चितुवा टाढा थिएन । व्यसपछि सबैकन्वा कठिन भाग आयो, जुन ना गाऊँ देखिव त्शो-रोल्पासक्मको यात्रा थियो ।

हामीले एक अर्कालाइ प्रोत्सहान गर्दे आसा जगाउने र खुट्टा तिखार्ने काम गरिरहेका थियौ र त्यसै बेलामा केही गाउँलेहरू आएर हामीलाई ताल पुग्न अगाडिको ठाडो उकालो चढ्न गार्हो हुने चेतावनी दिए साथै कही तल कर्दे गरेका पर्यटकहरूले भने हामीलाई निरुत्साहित समेत गरे । व्यस कुराले हामीलाई आतंकित त बनायो तरपनि हाग्रो मनवा भएको जोसले भने हामीलाई अगाडि बढायो । हिउँ चितुवाको मायावीपन,


दुर्लभता र व्यहाँ पुग्न कठिन बाटोका कारण मलाई हिउँ चितुवाले आकषित गर्छ । हिउँ चितुवाका पहाडका प्रहरी भनेर पनि चिनिन्छन् किनみने उनीहरुले आफू बस्वे वासस्थाज र पारिस्थितिक प्रणालीको सुरक्षा गर्छन् ।

२००० सिँढी उकालो चढ़नु भन्दा पनि छो-रोल्पा पुग्न गाहो थियो । दुई मिनेटको हिंडाई पछि हाग्रो पाँच मिनेट आराम हुन्श्यो । केही समय पशचात हामी उभिज पनी नसक्ने स्थितिमा थियाँ । जब जब हामी हार मान्न थाल्श्यौं, हामीलाई हाव्रो महत्वपूर्ण लक्ष्य सक्काइन्श्यो 8600 मिटरमा स्वचालित क्याठेरा राख्ने र हिउँ चितुवाको खोजी गर्ने ।

हामी पुन: जोशठा आयाँ र हाग्रो लक्ष्य हासिल गर्ज कटिबद्ध अयौँ । अन्तवा हामी हाव्रो गन्तव्यमा आइपुग्यौं । हर्षले वरिएका हृदयहरूका साथ र हाग्रो साथी, हिउँ चितुवाले हाग्रा क्याठेराहरूलाई निस्सन्देत नमस्कार भन्वेछ भन्ने दृढ आशा राख्वै हामीले क्यामेराहरू लगभग 8600 मिटरको उचाइमा राख्याँ र आफ्नो क्याक्पमा फर्कियौं । एक महिनाको परर्वाइपछि अन्ततः हामीले क्यामेरामा कैद भएको हिउँ चितुवाको तस्विरहरू देख्यौं, र व्यो नै हाग्रो छो-रोल्पा यात्राको सफलता थियो ।

यो यात्राले केवल पेसागत करियर विकासमा मात्र योगदान दिएन, यसमा व्यक्तित्व विकास पक्ष पवि निकै घेरै थिए । कहिलेकाहीं, हाग्रो लक्ष्यमा पुग्न हामीलाई गाहो हुन सक्छ, तर प्रत्येक स्थिर कदमले निशिचत रुपमा हामीलाई यसको नजिक ल्याउँछ । यदि हाग्रो हृदयमा जोश, चाहना र लक्ष्य प्राप्त गर्बे साहस छ भवे केहि पनि असक्भव छैन । यात्रालाई सक्वव र अविस्मरणीय बनाउनु कएकोमा राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोष (टनटीटनसी)-गौरी शंकर संरक्षण क्षेत्र आयोजना (जीक्याप) टोली, विशेष गरी जीक्यापका परियोजना प्रमुख डा. अधु क्षेत्री, इनल्याण्ड-नर्वे विशवविद्यालय, बिशेष गारि प्रोफेसर वोर्टनलाइ घेरै धन्यवाद ।

## Hey, Padhvasambhav Rinpoche's Dog

A creature's survival acts in nature makes its habit
Knowing its habit is crucial so you won't harm the species nor the nature, you get it
Strange are the habits of the beauteous, long-tailed Snow leopard of the mountains Feeds on carcass but also time to time consumes grass and licks limestone mines Wraps its tail around itself own body, in bid to stave off the biting cold Roams the night away, searching for prey, along the steep, rocky trail The adult lives alone, marking its territory with scrape, scat and urine Preys stealthily on one in a herd, scares off the rest In snowy winter, like its prey, it also descends to live It dies more often because of poaching than naturally, all believe Usually lives in high Himalayas, but sometimes to the villages makes a visit Kills the livestock and as a pay back, people often kill it Mainly active at night but at day also seen roaming Even feeds on carcass if starts starving Also, prey on domestic yak, although seven times heavier than itself How brave! To hunt the livestock, even breaks into weak sheds In the shed, leaves all the sheep dead, when pay a visit making a sneak Farmers believe it as Rinpoche's dog, but it makes their financial status even weak
 Hey naturally inhabiting Padmasambhava Rinpoche's dog, why to kill if don't want to feed The poor farmers take loans at high interest to buy the sheep kept in the shed
(Note: Padmasambhava Rinpoche is an ancient highly respected incarnated Buddhist Lama)

- Karan Bahadur Shah


## हे पद्मसमभव रिन्पोछेको कुकुर

आफू बाँच्नको लागि कुनै प्राणीले प्रकृतिमा गर्दे आएको फ्रियाकलाप नै हो उसको बानी । अत: प्राणीलाई जोगाउन उसको बानी जान्नु पर्छ नत्र हुन्छ प्रकृति र उसलाई हानि ।। अनौठा छन् उच्च हिमाली केकमा बसोबास गर्बे सुन्दर लामपुछ़ हिउँ चितुवाको बानी । सिजु みक्षण त गर्छ नै, समय समयमा घाँस खान्छ अनि चाट्छ गएर कमेरोको खानी ।। आफ्नो लाठो पुच्छरलाई यसले आफ्नै शरीरमा बेरेर भगाउन खोज्छ हिउँदको जाडो । आहाराको खोजिमा रातभरि हिंडडुल गर्छ यसले चाहे भीरमा बाटो किन नहोस् ठाडो ।। वयस्क एक्लै बस्ने, आफ्नो क्षेत्र निर्धारण गर्न खोस्रेर, दिशा पिशाब गरेर चिन्ह लगाउने । लुकीछिपी आहार प्रजातिको शिकार गर्दा कुुण्डको एउटालाई वार्ने अरूलाई भगाउने ।। हिउँदेयाममा जगिन हिउँले ढाक्दा आफ्नो आहार प्रजातिसँगौ यो पनि तलतिर कर्छ । विश्वास गरिन्छ यो शिकारी जन्तु प्राकृतिक मृत्युभन्दा चोरी शिकारीको हातबाट बढी मर्छ ।। उचचहिवाली केकमा प्राय: बस्वे भएपनि कहिलेकाँही यो मानव वस्तितिर पनि आउँछ । व्यहाँ घरपालुवा चौपाया ठार्छ अनि आफूले पनि मृत्यु जस्तो ठूलो सजाय पाउँछ ।। बिशाचर हो यसको मुख्य बानी तर यदाकदा दिउँसो पनि मेटिन्छ हिंडडुल गरेको । ोोकै लावो बस्बु परे यो रान थाल्छ अरुले कै मारेको वा वन्यजन्तु आफैं कालगतिले मरेको ।। आफू भन्दा सात गुणा वारी किन नहोस् घरको चौँरीलाई सकेत यसले मारेर खाने । कस्तो साहसी ! घरपालुवा चौपायाको शिकार गर्ज असुरक्षित गोठभित्र समेत जाने ।। पस्छ यो किसानको गोठभित्र खान्न तर एकै पटक केटाए जति केडा च्याङग्रा घेरै काई्छ । यसलाई रिन्पोछेको कुकुर मान्ने सोका गाउँलेको आर्थिक अवस्थालाई डामाडोल पार्छ ।। खुला प्रकृतिमा बस्ने हे पद्मसक्भव रिन्पोछेको कुकुर जब खाजु छैन भवे मार्छो किन । बिचरा किसानहरूले ती गोठमा राखेको केडा च्याङग्रा किन्न चर्को ब्याजमा काढेको हुन्छ रिन ।।

```
- करन बाहादुर शाह
```


## Let's Save Snow Leopard

Snow leopard is a rare creature, let's know Realize, including India and Nepal, only twelve nations where they go


Art : Pat Schwab

Snow leopard, inhabitants of Nepal Himalaya
Let's save it before it fades away
Cat species are shy, shouldn't be harmed
Food hunting in early mornings and evenings, what they routine
Hunts three times larger its size
Such species are rare; conserving them is our prize
Yak calves, sheep and goats in which it preys on
Retaliatory killing might cause its extinction
It's a carnivore, survives by hunting
Loss is ours, if charged of killing
Prey depletion and habitat destruction cutting down their numbers
People dub them the queens of the mountains
They are endangered by the activities of humans
Let's conserve, the onus is on us

## हिउँ चितुवा जोगाँ !

हिउँ चितुवा एउटा विशव मै दुर्लभ जन्तु हो जानौं । नेपाल भारतसहित विशवको बाह मुलुकमा वात्र पाइन्छ व्यो बुकौं ।। नेपालको हिमाली क्षेत्रमा हिउँ चितुवाको बास । जोगाएर राख्नुपर्छ नत्र हुन्छ यसको बिनास ।। बिरालो प्रजाति लजाउँछ, गर्न हुन्न यसलाई हानि । साँक बिहानी किसमिसेमा निस्कन्छ आहारा रोज्ने बानी ।। आफूभन्दा तीनगुना ठूलो सिकार यसले गर्छ । यस्तो जन्तु थोरै छन् है जोगाउनु यसलाई पर्छ ।।

चौंरीको बाच्छा, केडा, बाख्रा पनि चोरेर यसले खान्छ । शत्रुभनी कारिदिए यो लोप हुँदै जान्छ । मांसाहारी हो यो जीव, शिकार गरेर बाँचछ । यसलाई मारे कानून लागछ, हानि हामीलाई हुन्छ ।। आहाराको कमी र वासस्थाज विनासले भयो हिउँ चितुवाको कमी । वानिसहरुले यसलाई चिन्छज् वनी हिवालको रानी ।। मानवीय क्रियाकलापले गर्दा जै यसको बिनास कयो । संरक्षण गरौं सबैले अब हाठ्ग्रै जिक्मा वयो ।।

[^2]

Snow Leopard

Snow leopard, called the queen of mountain
Manang, Mustang, Dolpa seem like its haven
Blue sheep, Himalayan tahr and musk deer its main prey
In search of it, one must roam into the forest
White and brown in color and body covered with rough spots
In the research huge time spent by many experts
Inhabitants of cliffs, hills and tops
Lives in the jungle, in village it rarely enters
Preys on livestock, given the chance
Shy in nature, love to keep a human distance
Cameras are set up to spot it
And it leaves the mark like scat and scrap
Occasionally it gives people a hard time
Those unaware of conservation even try to kill them
Poaching has decreased its population
Various organizations working for its conservation
It has a long tail, also a long body
To save them everyone should take the custody
It contributes in the Himalayan food chain
Conservation of this species should be everyone's aim Preys on goats and sheep entering weak sheds Remember, if you harm them, you'll end up in jails


हिउँ चितुवालाई भनिन्छ हिमालको रानी मनाङ; मुस्ताङ; डोल्पा हो यो बस्ने खानी नाउर, कारल र कस्तुरी यसको मुख्य प्राकृतिक आहारा यसलाई खोज्न गर्बुपर्छ जंगलको बिहार यसको अनुसन्धानवा थुप्रै विजहरूले समय बिताएको नीर, पहरा र चोटीहरूमा बस्ने यसको ठाउँ जंगलवा कात्र बस्छ बिरलै पस्छ गाउँ رौका पाए घरपालुवा जनावर मारेर यसले खाने यसको बानी हुन्छ वानिसबाट पर बस्ने, घेरै नै लजाउने यसलाई फेला पार्न गरिन्छ क्यामरा ट्र्याप आफू बसेको ठाउँमा गर्दछ दिसा र स्क्याप कहिलेकाहीं यिनिहरूले मानिसहरूलाई तनावमा पार्दछन् संरक्षण नबुकेका कोही कोहीले पाए यिनीहरूलाई वार्ने कोशिस गर्दछन् चोरी शिकारीले गर्दा यसको संख्या घटेको छ यसलाई बचाउन विभिन्न संस्था लागि परेको छ लागो छ पुच्छर यसको लाठै छ ज्याज
हिउँ चितुवा जोगाउन दिनुपर्छ सबैले हयाज
हिमाली खाद्यचकमा दिन्छ यसले योगदान यसलाई जोगाउन पर्छ सबैले जान

कच्चा खोरमा आई यसले केडा च्याङ्रा खान्छ याद गर्नु यसलाई क्षति गरे मानिस जेल जान्छ

विजय रोका, कक्षा ट, श्री जनशान्ती कावि, कागबेनी, वुस्ताङ
Bijay Roka, Grade 8, Shree Janashanti Secondary School, Kagbeni, Mustang


## I Am

## A Snow Leopard

## The cliffs that I climb

Rocky hills and ravines that I run on
Ah, the fun of the green meadows
I am there in only twelve countries
The roof of my house covered with snow
They call me the ghost of the mountainsI am a Snow leopard!
I mumble, I'm shy
I look like a big cat, walk like a tiger
Fear haunts me as I look for prey
Hunters in turn visit the forest, looking for me
I am on the endangered list, such is my predicament these days
My species keep on dwindling, I get ever anxious
I am also indispensable to the world
I have as many rights as the humans
My friend got killed and got smuggled its trophy
See, this creature called man's mind is very dirty
We're all on Earth, created by the lord
We depend on each other and live for each other.

[^3]
## Н हिडं वितुवा

## म चढ्ने उच्च भीरहरू

कुदने चट्वाने पहाड र खाँचहरू
आहा, घाँसे ठैदानको मस्ती
यस्तै बाह्व मुलुकहरूमा छ मेरो बस्ती मेरो घरको छानो हिउँको छ भुवा पर्वतको प्रेत भन्छन्, क हिउँ चितुवा मिऊमिও गारि बोल्ध्छ, लजालु स्वभाव केरो ठूलो बिरालो जस्तो देखिव्छु, बाघ जस्तो चाल केरो ।। शिकारको खोजी गर्दा डर सधै मनमा शिकारी उल्टै आउँछन् मलाई खोज्न वनमा संवेदनशीलको सूचीवा ठ दुर्दशा भएको छ आजकल dेरो परिवार घट्न थाल्यो, सारै पीर लागछ हरपल यो संसारको अभिन्न प्राणी क्व पनि जति हक वान्छेको व्यति मेरो पजि मेरो साथी मारी उसको आखेटोपहारको चोरी हेर मान्छे भन्ने प्राणीको बुद्धि सारै फोहोरी हामी सबै धर्तिमा इशवरको रचना एकसँग अर्कोको मिल्छ संरचना
$\square$


## Three ‘Beloved’ Snow Leopards Died of Covid Complications at Nebraska Zoo

Nov. 13, 2021, Three snow leopards died of complications related to Covid-I9 at a zoo in Lincoln, Nebraska, despite efforts by staff to restore them to health after they tested positive for the virus, zoo administration said.
The Lincoln Children's Zoo lamented the deaths of Ranney, Everest, and Makalu in a Facebook post on its official page Friday (Nov. I2, 202I) evening, saying,"the cats were beloved by our entire community inside and outside of the zoo."
"This loss is truly heartbreaking, and we are all grieving together," the statement said.
The snow leopards were not the only animals to have contracted the virus at the facility. The Lincoln Children's Zoo had published a statement on October 13, disclosing that the snow leopards and Sumatran tigers had "tested positive for the virus that causes Covid-19."
The zoo had collected nasal swab and fecal samples after animal keepers had "observed symptoms consistent with the virus in felids," which can include respiratory illness. The zoo said it had been treating the snow leopards and tigers "with steroids and antibiotics to prevent secondary infection," but its statement did not say whether its animals had been vaccinated.

This summer, zoo animals had received an experimental Covid vaccine made by Zoetis, a veterinary pharmaceutical company in New Jersey.
Cases of coronavirus infections among zoo animals had surfaced throughout the U.S., including the first two spotted hyenas in the world who were found to have the virus, among other animals infected at the Denver Zoo. Other reported cases had included tigers in Omaha, Nebraska, African lions, snow leopards, jaguars, and a tiger in St. Louis and lions in Honolulu.

The Centers for Disease Control and Prevention had said that the risk of animals spreading Covid-I9 to people is considered low, but people can also spread the virus to them, and cases among pets and animals in zoos had been documented around the world. The Lincoln Children's Zoo, conceived as a family destination where children could come close to animals, houses over 400 animals, including more than 40 endangered species, according to its website.

## नेब्रास्का चिडियाघरमा तीनवटा प्यारा हिउँ चितुवाहरू कोभिड सम्बन्धी जटिलताले मरे

अमेरिकाको नेब्रास्का राज्यको लिन्कन शहरमा अवस्थित एक चिडियाखानामा तीनवटा हिउँ चितुवाहरूको कोभिड-१९ सम्बन्धी जटिलताको कारण मृत्यु कयो । चिडियाखानाको विजप्ती अनुसार चिडियाघर प्राविधिकहरुले तिनलाई स्वस्थ बनाउने प्रयासको बाबजुद पनि हिउँ चितुवाहरूको मृत्यु कएको हो ।

लिन्कन चिल्ड़ेन चिडियाखानाले शुकबार (२०७ट कार्तिक २६ गते) साँभक आफ्नो फेसबुक पोष्टको आधिकारिक पृष्ठमा रान्नी, एみरेष्ट, र मकालुको मृत्युठा शोक व्यक्त गन्यो, ‘यी बिरालाहरूलाई हाग्रो चिडियाखाना भित्र र बाहिरका सक्पूर्ण समुदायले काया गर्थे ।’
‘यो घटना साच्चिकै हृदयविदारक छ, र हामी सबै शोकमा छाँ ।’, विजाप्तिमा वनिएको छ ।

चिडियाखानामा कोमिड-१९ बाट संक्रमित हुने जनावर हिंउ चितुवा मात्र थिएन । चिडियारवानाले असोज २७ गते प्रकाशज गरेको एक विजप्तिवा हिंउ चितुवा र सुमात्रन पाटे बाघमा कोरोनाभाइरस पोजेटिभ देखिएको जनाएको थियो ।
‘बिरालो जातका जनावरमा देखिवे आाइरसको लक्षण’ देखिएपणि चिडियाखानाले ति जनावरको नाकको स्वाब र दिसाको नमुना संकलन गरेको थियो । चिडियारवानाले हिँउ चितुवा र पाटे बाघलाई फेरि संकवण नहोस वनेर स्टेरोइड र एठ्टिबायोटिकहरूले उपचार गरिरहेको जनायो तर उनीहरूलाई खोप लगाइयो या लगाइएन भन्वे जनाएन ।

यो गर्मी याममा चिडियाखानाका जनावरहरूलाई जोटिस नामक अमेरिकी कक्पजीले उत्पादन गरेको एक परिक्षणात्मक खोप दिइएको थियो ।

चिडियाखाजाका जनावरहरूमा कोरोजा संक्रमण अमेरिकाभरि नै देखिएको थियो । संसारमै पहिलोपटक डेन्करको चिडियारानामा अन्य जनावरहरू सहित दुइवटा हुँडारहरूमा कोरोना संक्रमण देखियो । चिडियाघरमा संक्रमणका रिपोर्ट भएका अन्य जनावरहरूमा नेब्रास्कको ओमहाठा बाघः सेन्ट लुइसमा अफ्रिकी सिंह, हिंउ चितुवा, जगुआर र पाटे बाघ; र होनोलुलुमा सिंहतरू रहेका थिए ।

रोग नियन्त्रण र निवारण केन्द्रका अनुसार, जनावरले नानिसमा कोरोजा सार्ने सळ्भावना न्यून छ, तर वानिसले जनावरलाई सार्ज सक्छन् । र संसारमरि नै घरपालुवा जनावर र चिडियाखानाका जनावर हरूमा संक्रमण देखिएको थियो ।

लिंकन चिडियाखाना एक पारिवारीक गन्तव्यको रुपमा परिकल्पना गरिएको हो, जहाँ बालबालिकाहरूले जनावरलाई जजिकबाट नियाल्न सक्छज् । आधिकारिक वेबसाइटका अनुसार, यो चिडियाखानामा 800 भन्दा बढी जनावरहरू छन्, जसमृये 80 भन्दा बढी जनावर लोपोन्मुख छन् ।

## How Bees and Trees Protect Snow Leopards

June 8, 2022, These bees were delivered to communities living near snow leopard habitat as part of a new project that will bring additional revenue sources to the local livestock herders. Our goal is to help diversify the source of livelihoods for people to build resilience in the face of climate change. For many communities, this can help reduce economic reliance on livestock and decrease pasture degradation, addressing prominent threats to snow leopards in the AlaToo Mountains.
Currently, this project has two innovative initiatives cocreated with communities - planting fruit orchards and beekeeping. We are excited to share that both are already underway in six participating communities, including TemenSuu, Shamshy, Koshoi, Komsomol, Kyzyl-Dobo, and KumDobo.
These initiatives are supported in part by The United Nations Environment Programme's Vanishing Treasures project. The project seeks to help us better understand the direct impacts of climate change on snow leopards and their prey species and foster coexistence between humans and wildlife through community-based conservation.
Initial funding supported the delivery of plum, apple, apricot, and black currant seedlings to allow communities to start their orchards and fencing material to ensure the plants' protection.

Fruit trees have already been planted across 10 hectares in the six participating communities. These orchards will provide their first harvest after two to three years, but some less tangible benefits arrived more immediately.
"Community members cooperatively plant the orchards. It was so much work. They had to prepare the plot, remove the rocks, and dig holes and trenches for water," Benazir notes and further adds, "It was a wonderful communal effort that brought together women, men, children, and the elderly.They brought food to share during lunch and brought blankets to relax on while they shared breaks - eating and talking. It is heartwarming to see everyone come together like this for a project that will ultimately benefit snow leopards and their habitat."


One hundred fifty honeybee hives were successfully delivered to their new homes in the mountains of Kyrgyzstan. Relocating the bees was a challenge. As Benazir, our Project Assistant, shares, "The delivery process was so nerve-wracking because we were transporting live creatures over a long distance. Honeybee families are supposed to be delivered at night so they can orient themselves once they are settled.

These communities have committed to conservation. They signed agreements that allocate $50 \%$ of generated income from fruit sales and $20 \%$ from honey sales toward measures that will benefit both people and wildlife, including antipoaching patrols, research cameras, and pasture management.
Each participating community has established an Ecological Committee with members who will monitor the programs and help the community decide how to allocate profits from the sale of honey and fruits. These committees comprise representatives from various stakeholders: local government members, local parliamentarians, herders, students and teachers, and Snow Leopard Foundation of Kyrgyzstan (SLFK) officers, our country partner.

All conservation agreements developed and signed by all parties stipulate that Ecological Committee members include $40 \%$ representation by women. In the village of Kara-Suu, the community Beekeeping Committee is women-led, and a majority of the participants are women. Both Snow Leopard Trust and United Nations Environment Program (UNEP) are actively striving with our teams on the ground to ensure that women will continue to have decision-making power within their communities.
We look forward to the first batches of honey and fruit that will help people in participating communities diversify their incomes and ultimately make great strides in the protection of snow leopards and other wildlife.

# समाचार 

## स्बो लेपर्ड ट़ष्ट

## कसरी मौरी २ २०२वहर०ले हिउँ चितुवाहरूलाई बचाउँछन् ?



किर्गीजस्थानका पहाडहरूका नयाँ वासस्थानहरुमा एकसय पवास औौरीका घारतरुलाई सफलतापूर्वक सारियो । ‘गौरीहरू स्थानान्तरण गर्नु एक चुजौतिको काम थियो’, हाग्रो परियोजना सहायक, बेनाजिर अन्नुहुन्छ, ‘छारहरू सार्वे प्रक्रिया हेरै नै अत्याउने थियो किनみने हाठीले जीवित प्राणीहरूलाई लानो दूरीका ओसारिरहेका थियाँ' । औौरीका परिवारहरूलाई रातना ओसार्नु पर्ठ ताकि तिनीहरू नयाँ ठाउँमा बसोबास गरेपठि उनीहरू आफैलाई अभिमूख गर्न सकून् । एकदम चुजौति र जोखिमतरू भएका कारण, कौरीका परिवार भएका ट़क रहेको ठाउँतरूको निरन्तर जाँच गर्दे, हागी दुई रात निदाएनौँ ।

जोष्ठ २४, २०७९, यी औरीहरू हिउँ चितुवाको वासस्थान नजिकै को समुदायहरूठा बसोबास गर्वे स्थानीय पशुपालकहरूको आयस्रोत बढाउन सघाउते नयाँ परियोजनाको रुपका पठाइएको थियो। हाग्रो लक्ष्य भनेको जलवायु परिवर्तनको अवस्थामा कानिसहरूमा उत्थानशीलता विकास गर्न उनीहरूको जीविकाको स्रोतको विविधिकरण गर्न सहयोग गर्नु हो। हैरै समुदायतरूको लागि, यसले पशुधनमा आर्थिक निर्भरता घटाउन र अला-टू पर्वतना हिउँ चितुवाको प्रवुख खतराहरूलाई सव्बोधन गर्दे चरनवा हुवे क्षय घटाउन गद्वत गर्न सव्छ ।
हाल, यस परियोजनामा समुदायहरूसँग किलेर सिर्जना गरिएका दुई नवीन पहलहरू छन् - फलफूल बगौंचा रोपण र गौरी पालन । यी दुवै टेनेन-सु, शव्शी, कोशोई, कोलसोगोल, किजिल-डोबो, र कुम-डोबो लगायतका छ वटा सहभागी समुदायतरूमा संचलान कैसकेको खबर बाँड़न पाउँदा हावी उत्साहित छाँ ।
यी पहलहरूलाई आंशिक रुपना संयुक्त राष्ट़ संघको वातावरण कार्यक्रमको ‘हराइराखेको खजाना परियोजना'ले सहयोग पुन्याई -राखेको छ। यस परियोजनाले हाठीलाई हिउँ चितुवा र तिनीहरूको आहार प्रजातिहरूमा जलवायु परिवर्तनको प्रत्यक्ष प्रभावहरू बुभन र समुदायना आधारित संरक्षणको माध्यमबाट नानव र वन्यजन्तुहरु बीचको सहअस्तित्वलाई अक राग्रोसँग बुว्न मद्दत गर्न खोज्छ ।
समुदायहरूलाई तिनीहरूको बगैंचा सुरू गर्न र बिरुवाहरूको सुरक्षाको सुनिशिचताका लागि बार लगाउने काम थाल्न प्रारक्भिक आर्थिक सहयोगले आरुबखडा, स्याउ, खुर्पानी, र कालो अनुका बिरुवाहरू बाँडन सहयोग गन्यो ।
सहभागी ६ वटा समुदायहरूमा १९६ रोपनीका फलफूलका रूखहरू पहिले ठै रोपिइसकेको छ। यी बगैँचाहरूले २-३ वर्ष पछि आफ्नो पहिलो फसल दिवेछ, तर देखिवे खालका केही कम लाभहरु आइसकेका छन् ।
बेनजिर अन्छन 'समुदायका सदस्यहरूले मिलेर बारीको पाटा तयार गर्नुपन्यो, चट्वानहरू हटाउनुपन्यो, र पानी पठाउनका लागि प्वालहरु र खाडलहरु खन्नुपर्यो । यो एक अदवुत सामूहिक प्रयास

थियो जसले कहिला, पुरूष, बालबालिका र वृद्धवृद्धाहरूलाई एकसाथ ल्यायो । उनीहरूले खानाको समयना बाँड़नको लागि खानेकुराहरू ल्याए र विश्रामको समयमा आराम गर्नका लागि कठ्बलहरु ल्याए - राँदै कुरा गर्न । हिउँ चितुवा र उनीहरुको वासस्थाजलाई अन्तत फाइदा पुग्ने परियोजनाका लागि सबैजना यसरी जठ्मा कएको देख्वु हृदयस्पर्शी छ ।

यी समुदायतरू संरक्षणप्रति प्रतिवद्ध छन् । उनीहरूले फलफूल बिक्रीबाट उत्पन्न आयको ५०\% र मह बिक्रीबाट आएको २०\% आठ्दानी भानिस र वन्यजन्तु दुवैलाई फाइदा पुग्ने उपायतरूका लागि छुट्याउने सळ्कौतावा हस्ताक्षर गरे, जसमा चोरी-शिकार विरोधी गस्ती, अनुसन्धानका लागि क्यामरा र चरब व्यवस्थापन समावेश छन् ।
प्रत्येक सहभागी समुदायले एक जैविक समितिको स्थापना गरेको छ जसका सदस्यहरूले यी कार्यकमतरूको अनुगमन गर्वेछन् र समुदायलाई मह र फलफूलको बिक्रीबाट कसरी नाफा विनियोजन गर्ने अनेर विर्णय गर्न अद्दत गर्वेछन् । यी समितिहरूमा स्थानीय सरकारका सदस्यतरु, स्थानीय सांसदहरू, गोठालाहरू, विद्यार्थीहरू र शिक्षकहरु, र हाग्रो देशको साकेदार स्वो लेपर्ड फाउन्डेसन अफ किर्गिजस्तानका अधिकारीहरू, जस्ता विभिन्न सरोकारवालाहरूका प्रतिजिधिहरू समावेश छन् ।
सबै पक्षतरूद्धारा विकसित र हस्ताक्षर गरिएका सबै संरक्षण सठ्कौताहरूले जैविक समितिको सदस्यताठा $80 \%$ कहिलाहरूको प्रतिनिधित्व सुजिरिचत गरेको छ । कारा-सु गाउँठा, वहिलाहरूको वेतृत्व भएको सामुदायिक ठौरीपालन समिति छ र व्यहाँ अधिकांश सहभागीहरू महिला छन् । स्बो लेपर्ड ट़ष्ट र संयुक्त राष्ट़ संघ वातावरण कार्यक्रन (यूपणइपी) दुवैले ती समुदायना वाहिलाहरूले निर्णय गर्ने शाक्ति कायम गरिराख्वेछन् भन्ने कुरालाई सुनिशिचत गर्जका लागि हाग्रो टोलीहरूसँग सक्रिय रुपवा सहकार्य गारिरहेका छन्।
हामी मह र फलफूलको उत्पादनको पहिलो चरणको पर्खाइमा छौं जसले सहभागी समुदायका वानिसहरूलाई आफ्नो आठ्वानी विविधिकरण गर्न र अन्ततः हिउँ चितुवा र अन्य वन्यजन्तुहरुको संरक्षणना पाइला चाल्न मद्दत गर्वेछ ।


## Snow Leopard Day Celebrated in Taplejung

The International Snow Leopard Day (October 23) has been celebrated with a variety of activities in Nepal's eastern region, Taplejung district. The "Community-Based Snow Leopard Conservation Program" has been implemented in three Rural Municipalities (RMs) in Taplejung, namely Phaktalung, Mikhwakhola, and Sirijunga. The snow leopard based conservation education reference book (I\&2) have been used in basic level at six schools; Ghunsa Secondary School (SS), Sarswoti SS, Rabikala SS of Phaktalung RM, Balden SS, Sawa SS of Mikhwakhola RM, and Sarswoti SS of Sirijunga RM. Snow Leopard Day was celebrated at four schools within Phaktalung and Sirijunga RMs by organizing art, essay, poetry, and quiz contests under the CommunityBased Snow Leopard Conservation Program.
The program was organized by Himali Conservation Forum (HCF), a leading NGO working on wildlife conservation and sustainable livelihoods in Taplejung. HCF collaborated with related schools to execute the activities. Teka Samuha Nepal and Snow Leopard Conservancy technically and financially helped to accomplish the events.
Concerned Chairpersons of Rural Municipalities, Ward Members, Parents, and School Management Committee Members attended the program where 99 students from four schools took part in the activities.
"Students enthusiastically contributed to conservation literature. The program aided in the spread of conservation knowledge among students and parents," said HCF Director Ramesh Rai. He goes on to say, "A student club must be established within the school. Extracurricular activities should be conducted, and the program would be more effective if snow leopard-printed $t$-shirts, caps, bags, or stationery were distributed."

## ताप्जेजुङमा मनाइयो हिउँ चितुवा दिवस

पूर्वी नेपालको ताप्लेजुङ जिल्लावा विभिन्न कार्यक्रमरू आयोजना गरी अन्तर्शाष्ट्टिय हिउँ चितुवादिवस (अक्टोबर २३) मनाइएको छ । यहाँका तीन गाउँपालिकाहरू ऋमश: फक्तालुङ; मिक्वाखोला र सिरिजंघावा ‘समुदायमा आधारित हिउँ चितुवा संरक्षण कार्यकम सञ्चालन बइरहेको छ । यी पालिकाहरूका € वटा विद्यालयहरू ऋमश:श्री घुठ्सा आधारभूत विद्यालय, श्री सरस्वती वा.वि. र श्री रविकला का.व (फक्तालुङ गा.पा.), श्री बाल्देन का.वि. र श्री सावँ वा.वि. (मिक्वाखोलागा.पा.) र श्री सरस्वति वा.वि. (सिरिजंगागा.पा.) को आधारभूत तहवा ‘संरक्षण शिक्षा: सन्दर्भ पुस्तक, भाग १ र २’ को प्रयोग गइरहेको छ । यी महये फक्तालुङ र सिरिजंगाका 8 वटा विद्यालयहरूमा ‘समुदायमा आधारित हिउँ चितुवा संरक्षण कार्यक्र’ अन्तर्गत हिउँ चितुवा दिवसका दिन चित्रकला, निबन्ध, कविता र हाजिरी जवाफ प्रतियोगिता आयोजना गारियो ।

ताप्लेजुङका वन्यजन्तु संरक्षण र दिगो जीविकोपार्जनमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्दे आइरहेको संस्था हिमाली संरक्षण मञ्चले सम्बन्धित विद्यालयहरूसँगको सहकार्यमा आयोजना गरेको कार्यक्रलाई टेका समूह नेपाल र अमेरिकास्थित स्नो लेपर्ड कन्जरकेन्सीले आर्थिक एवं प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गरापको हो ।

कार्यकममा सट्बन्धित गाउँपालिकाका अधयक्षहरू, वडा सदस्यहरू, अभिभावकहरू र विद्यालय व्यवस्थापज समितिको उपस्थितिमा सक्पन्न कार्यक्रमहरूमा 8 विद्यालयहरुका ९९ जना विद्यार्थीतरुले आाग लिएका थिए भने सदस्य, विद्यार्थी एवं अभिभावकहरूको उपस्थिति रहेको थियो ।
‘कार्यकमबाट विधयार्थीतरू संरक्षण समबन्धी लेख रचना लेख्नका लागि उत्साहका साथ सहभागी कएका, हिउँ चितुवा संरक्षण समबन्धी विद्यार्थीहरूमा जानको प्रसार कएको र अभिभावकहरूमाक पनि संरक्षणको सन्देश पुगेको देखिब्छ’, हिवाली संरक्षण मञ्चका निर्देशक रमेश राई भन्छन् । उनी अगाडि सुकाव दिन्छन्, ‘विद्यालय स्तरमा विद्यार्थीहरूको समूह गठन गर्ज, विद्ययालयका अतिरिक्त कृयाकलापहरू गर्ज र हिउँ चितुवा दिवसका दिन हिउँ चितुवा अंकित टोपी, टि-शार्ट, ब्याग वा स्टेशनरी वितण गर्ज सके कार्यक्रम प्रभावकारी हुनसक्छ ।'


A two-day "Snow leopard Scout's Monitoring Camp" was organized at Khinga village of Bharagung Muktichhetra Rural Municipality, Ward No. I, Mustang, on October 21-22 on the auspicious occasion of International Snow Leopard Day, October 23. Teka Samuha Nepal conducted the camp with the financial and technical support received from Snow Leopard Conservancy (SLC) collaborating with Nepal's Department of National Parks and Wildlife Conservation (DNPWC), Bharagung Muktichhetra Rural Municipality, Gharapjhong Rural Municipality, National Trust for Nature Conservation (NTNC)-Annapurna Conservation Area Project (ACAP).
Ms. Maya Tamang, Chairperson of District Coordination Committee, Mustang had inaugurated the camp.

Dr. Som Ale, the former regional director of SLC, introduced the Snow Leopard Scout's Camp concept to Nepal in 2012. From 2012 to 2014 , he successfully led three threeday camps under the supervision of ACAP. Teka ran the current camp as part of the "Community-Based Snow Leopard Conservation Program," which is currently running in Mustang and Taplejung districts with SLC funding and technical assistance.
The camp had a total of 26 participants, including 12 students from Green Force Clubs, six environment teachers, a ranger, a local citizen scientist, and members of Teka. The participants visited the Khinga grassland ( 3600 m ), which was described as snow leopard habitat. The participants were taught camera trap techniques for snow leopard monitoring and participated in snow leopard-themed art, poetry, and essay contests.A snow leopard scout committee was formed at the end to get students involved in snow leopard conservation activities.


## Community Based

## Snow Leopard Conservation Program launched in Mustang and Taplejung

A Community-Based Snow Leopard Conservation Program has been launched in Mustang and Taplejung districts with an aim to conserve the vulnerable snow leopard. The program is launched by Teka Samuha Nepal with technical and monetary support from the Snow Leopard Conservancy. In Taplejung, the Himali Conservation Forum has assumed the responsibility of the project's implementation.

In Mustang's Gharpajhong Rural Municipality, there are four schools, namely Dhaulagiri Secondary School, Janakalyan Secondary, Janahit Basic School, and Janawal Secondary, while Bahragung Muktikshetra Rural Municipality has Lupra Basic and Janashanti Basic School. Likewise, in Taplejung's Phakktalung Rural Municipality, there are three schools, Ghunsa Primary, Rabikala Secondary, and Saraswati Secondary. Mikkhwakhola Rural Municipality has Balden and Sawa Secondary, and the Sirijangha Rural Municipality has Saraswati Secondary School. The project is being launched in these schools where the students will be taught using snow leopard-related conservation education reference books. The project organizes a Snow Leopard Scout's Monitoring Camp and snow leopard conservation initiatives at the schools. The program, being launched with a fund of Rs 20,24,400, will run on until the end of May 14, 2023.
The Department of National Park andWildlife Conservation (DNPWC) has published two books on snow leopard conservation, which are taught to local students. They also participate in conservation-related extracurricular activities.
"The project helps in promoting snow leopard conservation among the target groups in Annapurna Conservation Area and Kanchenjunga Conservation Area, which are the habitats of snow leopard," says Anil Adhikari, Executive Director of Teka Samuha Nepal. This is the first initiative of its kind where books related to the snow leopard, which is found in 12 countries, is being taught in schools around the animal's habitat.

## मुस्ताङ २ ताप्लेजुङमा समुदायमा आधारित हिउँ चितुवा संरक्षण कार्यक्रम

असुरक्षित अवस्थामा रहेको हिउँ चितुवा जोगाउन सघाउने उद्देशयले मुस्ताङ र ताप्लेजुङ जिल्लामा ‘समुदायमा आधारित हिउँ चितुवा संरक्षण कार्यक्र’ सञ्चालन गरिएको छ । कार्यक्रम टेका समूह नेपालले स्जो लेपर्ड कन्जरकेन्सीको प्राविधिक एवं आर्थिक सहयोगमा सञ्चालन गरेको हो । ताप्लेजुङका हिवाली संरक्षण कञ्चले कार्यकम कार्यान्वयनको जिक्मेवारी लिएको छ ।

मुस्ताङको घरपळोङ गाउँपालिकाका चार विद्यालयहरू, धौलागिरी का.वि., जनकल्याण मावि., जनहित वा.वि.र जनवाल वा.वि तथा बाहगुङ वुक्तिक्षेत्र गाऊँपालिकाका लुप्रा आधारभूत र जनशाब्ति आधारवूत विद्यालय छन् । व्यस्तै, ताप्लेजुङ जिल्लाका फक्तालुङ गाउँपालिकाका तीन विद्यालयतरू घुन्सा आधारभूत, रविकला ठा.वि., सरस्वति ठा.वि, मिक्ख्वाखोला गाउँपालिकाको बाल्देन र सावाँ का.वि र सिरिजङ्घा गाउँपालिकाको सरस्वति का.वि.का हिउँ चितुवाका आधारित संरक्षण शिक्षा पुस्तकहरूको पठनपाठन एवं हिउँ चितुवा स्काउट्स अनुगमन शिविर र विद्यालयहरुमा हिउँ चितुवा विषयक कार्यक्रमरु आयोजना गरिनेछ । रू.२० लाख, २४ हजार ४ सयको लागतमा सञ्चालित कार्यक्रम २०ट० साल वैशाख मसान्तसक्म सम्चालन गारिने छ ।

राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभागद्धारा प्रकाशित हिउँ चितुवामा आधारित संरक्षण शिक्षा वाग १ र २ को अहययन् अधयापन गर्दे स्थानीय विद्यार्थीतरूलाई संरक्षणमूलक अतिरिक कार्यक्रमहरुमा सहभागी गराइन्छ । यसले हिउँ चितुवाको वासस्थान रहेको अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र र कว्चनजंघा संरक्षण क्षेत्रका लक्षित समुदायहरूमा हिउँ चितुवा संरक्षणको प्रचार प्रसार र प्रवर्द्धनवा टेवा पुग्दछ’, टेका समूह नेपालका कार्यकारी निर्देशक अनिल अधिकारी बताउँछन् । विश्वका १२ मुलुकहरुमा मात्र पाइने हिउँ चितुवाको विषयमा वासस्थाज र सो वरपर स्थानीय विद्यार्थीहरूलाई हिउँ चितुवाठै आधारित पाठ्यसामग्रीबाट पठनपाठन गारिएको यो पहिलो कार्यक्रम हो ।


# समाचार 



A group of students, representing the Snow Leopard Scouts, and conservation teachers staged a street play at Mustang's Thini village in Gharpajhong Rural Municipality-5 and Kagbeni in Baragung Muktikshetra Rural Municipality on August 26 and 27, 2022.

The group included six students and one conservation teacher from Dhaulagiri Boarding School, Jomsom, and four students and one teacher from Janahit Secondary School. The staging marked the Thini Bhadra Mela (August Fair) and the annual function of Kagbeni's Janashanti Secondary School, Jomsom. Bhesh Raj Bastola, a conservation teacher from Janahit Secondary School, said the drama portrayed the conflict between humans and snow leopard and aimed to make the public aware of it. "This kind of program inspires students, sends message to families and communities, and raises awareness among the public," Bastola said. "Dramas like this are necessary to make people aware of snow leopards."
The program was organized by Mountain Spirit with financial assistance from Snow Leopard Conservancy. Sonam Chhiring Gurung, a Grade 7 student from Dhaulagiri Boarding School who lives in Kagbeni, performed in a drama for the first time in his life."I feel that the drama has helped me explore my creative side and made me more committed to conserving snow leopards," Gurung said. An audience of more than 300 local residents, officials, and students watched the play in Thini, and a similar audience of more than 200 people were in attendance in Kagbeni.
Subash Thakali, who has observed cultural programs and dances every year, said he was impressed by the drama presented this year. "It turns out the drama was related to our society because it tried to portray the relationship between the Thakali community and snow leopard," he said.

## मुस्ताङमा हिउँ चितुवा संरक्षणबारे सडक नाटक

मुस्ताङको घरपみोङ गाउँपालिका-Y ठिनी गाउँ र बारागुङ वुक्तिक्षेत्र गाउँपालिका 8 कागबेनीवाठा स्नो लेपर्ड स्काउट्का विद्यार्थीतरू र संरक्षण शिक्षकहरूद्धारा २०७९ साल भाद्र १० र ११ गते सडक नाटक प्रदर्शन गरिएको थियो ।
धौलागिरी आवासीय विद्यालय जोमसोमका $€$ विद्यार्थीहरू, १ संरक्षण शिक्षक र जनहित माधयमिक विद्यालय जोमसोमका 8 विद्यार्थीतरू र १ संरक्षण शिक्षकद्वारा ठिनी वाद्र मेलाठा र कागबेनीको जनशान्ति माहयमिक विद्यालयको वार्षिक उत्सवमा सडक नाटक देखाइएको थियो । हिउँ चितुवा र मानव बिचको द्वन्दबारे गाउँघरमा सचेतना गर्वे उद्देशयले सडक नाटकहरू देखाइएको जनहित वा.वि.का संरक्षण शिक्षक वेषराज बास्तोलाले बताउँछज् । 'यस प्रकारको कार्यक्रमले विद्यार्थीहरूलाई प्रेरणा मिल्ने र विद्यार्थीहरूबाट प्राप्त सन्देशाहरू घरघरमा र समाजमा सचेतना फैलाउन सघाउँछ’, बास्तोलाले भने, 'समुदायमा हिउँ चितुवालाई बुकाउन र बुकन यस प्रकारको नाटकहरू जरूरी छ ।'

स्नो लेपर्ड कन्जरमेन्सीको आर्थिक सहयोगामा माउन्टेन स्पिरिटले उक्त कार्यक्रम आयोजना गरेको थियो । कागबेनी घर भएका धौलागिरी आवासीय विद्यालयको कक्षा 6 का सोनाम छिरीङ गुरूङ नाटकमा पहिलो पटक खेलेको अनुभव सुनाउँछन् । ‘नाटकले आफ्नो प्रतिभा प्रस्फुटित भएको र संरक्षण प्रति अวौ लगाव बढेको अनुभव भएको छ’, गुरूङ भन्छन् । सो सडक नाटक ठिनीठा कऊडै ३०० अन्दा बढी स्थानीयवासीहरू, कर्मचारीहरू र विद्यार्थीहरूले हेरेका थिए भवे सोही प्रकृतिका २०० जति दर्शकहररूले कागबेनीमा पनि सडक नाटक हेरेका थिए । दर्शकहरूमा जिल्लाकै स्थानीयतरू, कर्माचारीहरू, विद्यार्थीहरु थिए ।

हरेक वर्ष सांस्कृतिक कार्यक्रम र नाचगान हेर्दे आएका ठिनीका स्थानीय सुबास थकालीलाई यसपालिको सडक नाटक निकै रोमान्चक लागयो । ‘यो नाटक त हाठ्रै समुदायसँग जोडिएको रहेछ किनकी यसले थकाली समुदाय र हिउँ चितुवाको सम्बन्ध देखाउन खोजेको थियो’, उनले भने ।

## HiEWS

- Niraj Thakali, Jomson



## Golf Match Competition Held at Snow Leopard Habitat in Annapurna Conservation Area

A golf match competition was held at Lobthang pastureland in Lomanthang Rural Municipality-5, Mustang on Saturday, August 27, 2022.

According to the Lomanthang Rural Municipality, a world record has been set for conducting the highest-elevation golf tournament at the Lobathang golf course, located at 4645 meters, which is highest in the world. Prior to this, Yak Golf Course in India's Sikkim located at 3970 meters was considered the highest golf course in the world.

Mr. Indradhara Bista, a provincial assembly member from Gandaki, said the competition was successfully organized. "The event saw 36 competitors. We created a record by conducting a golf competition at the world's highest altitude." The event won't affect the snow leopard's habitat, Bista added.

Eighty-one-year-old Dr. Rita Thapa inaugurated the golf match competition. Mr. Shyam Tamang and Ms. Susma Singh bagged the title prize under men's and women's categories, respectively, in the competition that featured nine holes.
The Lomanthang Rural Municipality had disbursed a budget of Rs one million in the fiscal year 2079/80 to conduct the high-altitude golf competition, aiming to promote sports tourism in Upper Mustang.
"A technical team had monitored the site for the golf event in Lobathang last year," Mr Tashi Narbu Gurung, chairman of the rural municipality, said, "The tournament was held after the team finalized the location to attract tourists."

Mr. Prem Prasad Tulachan, former member of Parliament, said the golf course has opened new avenues for Mustang's sports and tourism sectors.

To get to the site, a motorable road extension has been built. A 3-km wide grassland has been turned into a golf course. Provincial Assembly member Bista said that the course was set up with the NRs. I million budgets disbursed by the Gandaki provincial government under the infrastructure development program. The golf course features structures from T Box, fairway and green, and T Box for front line and back line. The site is located 12 km from Lomanthang, which is a 30 -minute-long drive. Lobathang lies on a course to West Dolpa from Lomanthang bazar.
It is understood that after the competition, the golf course will be left at its natural condition until the next event. The grassland is a grazing site for wild animals like blue sheep, the primary natural prey of snow leopard, and domestic goats, horses, and yaks.


आाद्र ११, २०७० का दिन, मुस्ताङको लोमान्थाङ गा३ँपालिका-५ स्थित लोवथाङ खर्कमा शानिवार गल्फ प्रतियोगिता सक्पन्न भएको छ ।

समुन्द्री सतहदेखिव ४६४५ मिटरको उचाइमा रहेको लोवथाङना बनाइएको गल्फ कोर्समा विश्वकै उच्च स्थानमा प्रतियोगिता सञ्चालन गरेर किर्तिमाज बनाएको आयोजक लोमान्थाङ गाउँपालिकाले जनाएको छ । यसअघि भारतको सिक्किममा ३०७० मिटर उचाइमा रहेको ‘याक गल्फ कोर्स’लाई सर्वाधिक उचाईको गल्फ कोर्स मान्ने गरिएको थियो ।

गणडकी प्रदेशसभा सदस्य ईन्द्रधारा बिष्टले विशवकै उच्च स्थानमा गल्फ प्रतियोगिता सफलतापूर्वक सक्पन्न भएको बताए । ‘यो प्रतियोगिता $३ ६$ जना खेलाडीहरूको सहभागीतामा सञ्चालज भयो’, उहाँले अन्नुमयो, 'विश्वकै उच्च स्थानमा गल्फ खेलाएर किर्तिमाज बनाउत सफल भयौ ।’ यसले खासै हिउँ चितुवाको वास्थानलाई असर नगर्वे बिष्टले बताउनु भयो ।

उगेरले ट१ वर्ष पुगेकी डा. रिता थापाले प्रतियोगिताको उद्वाटन गर्नुभएको थियो । नौ होलवा खेलाइएको प्रतियोगिताको पुरूषतर्फ २याव तावाङ र वहिलातर्फ सुष्मा सिंह विजयी हुनुभएको थियो ।
उपल्लो मुस्ताङको पर्यटन प्रर्वद्धन तथा पर्वतीय खेलकुदको विकास गर्ज लोमान्थाङ गाऊँपालिकाले आर्थिक वर्ष २०७८/०ट० ठा हाईअल्टिच्युड गल्फ प्रतियोगिता संग्चालन गर्ज रु. १० लाख बजेट विजियोजन गरेको थियो ।
‘गत वर्ष लोवथाङना गल्फ खेलका प्राविधिक टोली पुगेर सो स्थानको अवलोकन गरेका थिट’, गाउँपालिकाका अधयक्ष टसी नर्वु गुरूङले

भन्बुभयो ‘टोलीले गल्फ खेलका लागि उपयुक्त स्थान पहिचान गरे पछि पर्यटन आर्कर्षित गर्ज प्रतियोगिता सग्चालन गरेका हाँ ।’

प्रतिनिधीसभाका पूर्व सदस्य प्रेमप्रसाद तुलाचनले लोवथाङको गल्फ कोर्सले मुस्ताङको खेलकुद र पर्यटनको क्षेत्रमा नयाँ सक्भावना उजागर गरेको बताउनुमयो ।

व्यहाँसक्म पुग्न गोटर सडक समेत बिस्तार वइसकेको छ । करिब तीन किलोमिटर फराकिलो समथर खुल्ला क्षेत्रमा घाँसे मैदानमा गल्फ खेलका लागि मैदाज बनाइएको छ । त्यहाँ गण्डकी प्रदेश सरकार वार्फत निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रमबाट विनियोजन भएको रू. १० लाख बजेटबाट गल्फ कोर्स निर्माण गरिएको सांसद विष्टले बताउनुभयो गल्फका लागि टि बक्स, फेयर वे र ग्रिन, फ्रन्ट लाईन र ब्याक लाईनको टिबक्स लगायतका संरचना बनाइएको छ । गल्फ खेलकैदान पुग्न लोमान्थाङबाट १२ किलोमिटर सडक यात्रा गर्नुपर्छ । सवारी साधनमा लोमान्थाङबाट तीस मिनेटमा पुग्न सकिन्छ । लोमान्थाङबजार देखि पशिचम डोल्पा जाने बाटोमा लोवान्थाङ पर्छ ।

सो गल्फ प्रतियोगितापछि गल्फ कोर्सलाई अर्को प्रतियोगिता नभएसक्म प्राकितिक अवस्थाठै रहन दिने बुकिन्छ । यहाँ हिउँ चितुवाको वुख्य प्राथमिक प्राकृतिक आहारा नाउर लगायत घरपालुवा आहारा च्याङ़्रा, घोडा, चाँरीतरू चर्ने गरेका छन् । गल्फकोर्स महत्वपूर्ण छ किनकी यसले दिगो पर्यटनलाई प्रवर्द्धन गर्दछ जसले अन्तवा वन्यजन्तु संरक्षणलाई नै टेवा पुन्याउँदछ ।

# Snow Leopard Dies at Illinois' Zoo after Contracting Covid- P 

## Rilu the snow leopard at Miller Park Zoo, in Bloomington, Illinois. (CNN)

January 8, 2022, A snow leopard has died after contracting Covid-I9 at Miller Park Zoo in Bloomington, Illinois'.
Rilu, an II-year-old snow leopard, struggled with Covid-I9 induced pneumonia before death, according to a post on the Miller Park Zoo verified Instagram account.
"Rilu arrived at the Miller Park Zoo in 201I from the Oklahoma City Zoo," the post said. "During his time here, he produced seven living offspring that are now part of the Species Survival Plan (SSP)."
"He made the Miller Park Zoo one of the leading institutions in the world in producing snow leopard cubs."
"Rilu's personality and beauty will be missed by guests and staff, but he will not be forgotten."
Wildlife photographer Joel Sartore who captured Rilu on film, paid tribute to the snow leopard in his instagram account. "We are very sad to share the news that Rilu, an II-year-old snow leopard @millerparkzoo, has died from COVID complications," Sartore said.
"Snow leopards are proving extremely susceptible to the disease, and it's often fatal. If you haven't received a vaccination and booster yet, please do so. It's more than just human lives that are at stake. Thank you," he further says.
Cases of zoo animals infected with Covid-I9 have been previously reported. In December, two hippos tested positive for Covid-I9 at a zoo in Antwerp, Belgium. A month earlier, three snow leopards died at the Lincoln Children's Zoo in Nebraska, due to Covid-I9 related complications.
"I love that the legacy of Rilu will live on in the Photo Ark, a National Geographic Project. Rilu will engage and astonish the world for many years to come," says Jay Tetzloff, zoo superintendent at Miller Park Zoo.
"Snow leopards in the Species Survival Plan® (SSP) serve as ambassadors for their wild cousins, contributing to the overall conservation of the species through the breeding program and insuring a healthy ex situ population of the cats. Snow leopards in the SSP contribute to important research initiatives that help improve the understanding of snow leopard behavior and physiology and through educational initiatives that engages the greater global audience in their conservation." Ashleigh Lutz-Nelson, Snow Leopard Conservancy.

## इलिनोयको चिडियाखानामा कोभिड-१९ सडक्रमणबाट हिउँ चितुवाको मृत्यु

रिलु हिउँ चितुवा, मिलर पार्क चिडियाखाना, ब्लुमिङ्गटन, इलिनोय ।
(सिटनपन) मिलर पार्क चिडियाखाना, ब्लुमिङ्गठन, इलिनोयमा कोभिड १९ सङऋमणबाट हिउँ चितुवाको मृत्यु कएको छ ।
जनवरी ट, २०२२, मिलर पार्क चिडियाखाजाको आधिकारिक इन्स्टाग्रामको एउटा पोष्टको अनुसार ११ बर्षीय हिउँ चितुवा, रिलु, मृत्यु अधि कोभिड १९ सङऋक्रणका कारण निमोनिया सँग जुधिरहेको थियो ।
'रिलु सन् २०११ का ओल्काहोमा सिटी चिडियाखानाबाट मिलर पार्क चिडियाखानाठा ल्याइएको थियो’ उ यँहा रहँदा सातवटा बच्चाहरू जन्माउन सघायो जो अहिले स्पिसिज सरभाइभल प्लाज (एसएसपी) को हिस्सा भएका छन् ।
'उसले मिलर पार्क चिडियाराानालाई हिउँ चितुवाहरुको बच्चा उत्पादन गर्ने विशवकै एउटा प्रमुख संस्था बनाउन सघायो ।’
‘चिडियाखानाको आगन्तुक तथा कर्मचारीहरूले रिलुको व्यकित्व र सुन्दरतालाई देखव्न पाउने छैनन्, तर उसलाई कहिल्यै बिर्सिने छैनन् ।’
वन्यजन्तु फोटोग्राफर जोएल सारटोर जसले रिलुलाई फिल्ममा उतारे, उनले आफ्नो इन्ट्राग्राम एकाउण्टवा रिलुप्रति श्रद्धाग्जलि अर्पण गरेका छन् । '११ बर्षिय हिउँ चितुवा रिलुको मिलरपार्क चिडियाखाना कोभिड जटिलताको कारण निधन कएको समाचार सम्प्रेषण गर्नुपर्दा हामी र्ममाहित छौ", सारटोर अन्छन् ।
‘हिउँ चितुवाहरू रोगप्रति अत्यन्तै संवेदनशील रहेको पुष्टी हुन्छ, र यो प्राय घातक हुन्छ । यदि तपाँइतरुले सुई र बुस्टर लगाउनु भएको छैन भने कृपया लगाउनु होला । यो मानव जीवनको मात्र सवाल होइन । धन्यवाद’, उनी अगाडि भन्छन् ।
चिडियाखानाका जनावरहरूमा कोभिड सङक्रमण भएका घटनाहरू पहिला पनि आपका छन् । डिसेक्बरमा बेल्जियमको एन्टर्वपको एउटा चिडियाखानामा दुईवटा जलगैडाहरूमा कोभिड-१९ सङऋकमण भएको थियो । एक महिना अधि नेबरेस्काको लिङकन बाल चिडियाखानामा तिजवटा हिउँ चितुवाहरुको कोभिड जटिलताका कारण मृत्यु कएको थियो ।
'म खुसी छु कि रिलुको विरासत नेशनल जियोग्राफिकको फोटो आर्क आयोजनामा का जीवित रहने छ । रिलुले आगाकि कैयौं बर्षसक्म संसार लाई चकित पार्दे व्यस्त तुल्याउते छ I', मिलर पार्क चिडियाघरका सुपरिवेक्षक जे टेड्जलफ्फ भन्छन् ।
‘स्पेसिज सर्भाइकल प्लाज (एसटसपी) अर्थात् प्रजाति जीविता योजनाठा हिउँ चितुवाहरूले आफ्ना चचेरा भाइहरुका लागि राजदुत जस्तै वएर काम गर्वछन् । यिनीहरुले चिडियाघरहरूमा रहेका हिउँ चितुवाहरूको स्वस्श्य आवादी सुनिशिचत गर्वे प्रजनन् कार्यकमको माधयमबाट बिरालाहरूको संरक्षणमा योगदान दिन्छज् । एसएसपीवा हिउँ चितुवाहरुले महत्वपूर्ण अनुसन्धान कार्यहरूमा योगदान पुन्याउँदछन् । यो कार्यले हिउँ चितुवाको व्यवहार र शरीर विजानलाई राग्ररी बुळन सहयोग गर्दे यस्तो शैक्षिक कार्यकमतरूको माहयमबाट हिउँ चितुवाहरुको संरक्षणना घेरैभन्दा घेरै अन्तर्राष्ट्रिय दर्शकहरूलाई सामेल गराउँदछ’, स्नो लेपर्ड कन्जरकेन्सीका कार्यकारी निर्देशक एश्ली लुट्ज नेल्शान भव्छिन ।

## समाचार

## Text \& Photo : Xinhua

## Snow Leopard <br> Population Exceeds D0 in Mt. Qomolangma Reserve

LHASA, May 21, 2022 (Xinhua) -- It has been estimated that there are 106 to 114 snow leopards in the Qomolangma National Nature Reserve.
According to researchers, the potential habitat suitable for snow leopards totals about II,I00 square km or 32.9 percent of the entire nature reserve in southwest China.

To date, 3,000 square km of snow leopard habitat has been monitored, accounting for 8.9 percent of the reserve.
The monitoring is part of a snow leopard protection program in the Mount Qomolangma area that was jointly initiated by the Vanke Foundation and the forestry departments of the Tibet Autonomous Region in 2013.

By 202I, the foundation had donated II million yuan (I. 63 million U.S. dollars), and a snow leopard protection network was set up in the Mount Qomolangma area, according to the reserve.
Snow leopards are under China's highest national-level protection and are listed as Vulnerable by the International Union for Conservation of Nature (IUCN). Known as the "King of snow mountains," they are usually found at an altitude of 3,000 to 5,000 meters.
The Qomolangma National Nature Reserve is located on the China-Nepal border with Mount Qomolangma, the world's highest peak at a height of $8,848.86$ meters, at its core. Mt. Everest is known in Tibetan as Qumolangma.

## चोगोलोङ্गमा आरक्षमा हिउँ चितुवाहरूको सडख्या २०० भन्दा माथि

ल्हासा, जेष्ठ ७, २०७९ (सिन्हवा)--चोठोलोङ्गमा राष्ट्टिय आरक्षमा करिब १०६ देखि ११४ हिउँ चितुवाहरू रहेको अनुमान गरिएको छ ।
अनुसन्धाजकर्ताहरुका अनुसार, दक्षिण-पशिचम चीनको सम्पूर्ण प्राकृतिक आरक्षको ११,१०० वर्ग कि. कि. वा ३२.९ प्रतिशत गू-भाग क्षेत्रफल हिउँ चितुवाहरुको सक्भाव्य प्राकृतिक वासस्थाजको लागि उपयुक्त छ ।
आजका मितिसम्म हिउँ चितुवाहरुको प्राकृतिक वासस्थानको ३००० वर्ग कि. मि. अनुगमन गरिएको छ, जुन आरक्षको ट.९ प्रतिशत हिस्सा हो ।

यो अनुगमन चोमोलोङ्गमा हिमाली क्षेत्रमा गरिएको हिउँ चितुवा संरक्षण कार्यकमको एउटा हिस्सा हो जुन भान्के फाउण्डेसन र तिब्बत स्वायत क्षेत्रको वन विभागको संयुक्त प्रयासमा २०७० सालवा प्रारक्भ भएको हो ।

आरक्षका अनुसार, २०७ट सळ्ममा फाउण्डेसनले कण्डै २२ करोडभन्वा बढी रुपैयाँ अनुदान दिई चोगोलोङुमा हिमाली क्षेत्रवा हिउँ चितुवा संरक्षण सञ्जाल स्थापना गरेको थियो ।

हिउँ चितुवाहरू चीनको उच्च राष्ट्रिय स्तरीय संरक्षण कोटीठा पर्दछन् र यिनीहरूलाई आइयूसीएनले संवेदनशीलको सूचीमा राखेको छ । हिमाली पर्वतको राजा भनेर चिनिने यिनिहरू ३००० देखि צ००० मिटर को उचाई्रमा पाइन्छन् ।

चोमोलोङ्गका राष्ट्रिय आरक्ष नेपाल-चीन सिमानाठा अवस्थित छ, जसको केन्दमा टट४ट.ट६ मिटर उचाई भएको विशवकै सर्वोच्च शिखर चोठोलोङ्गमा हिमाल रहेको छ । सगरमाथा हिठाल तिब्बतमा चोमोलोङ्गमा भवेर चिनिन्छ ।

# Snow Leopard Award 2021 Goes to BWCDO 



Pakistani NGO awarded for its commitment and success in snow leopard conservation.

Thanks to the Baltistan Wildlife Conservation and Development Organization, human-wildlife conflicts decreased, and the snow leopard population stabilized in northern Pakistan. The NABU (Nature And Biodiversity Conservation Union) Snow Leopard Award 2021 goes to the members of the NGO. Well deserved!

May 3I, 2022 - On silent paws, well camouflaged and rarely seen - revered "spirit of the mountains" faces the threat of extinction: As of today, only a few thousand snow leopards remain roaming the Asian high mountains. Retaliatory killing, poaching, and habitat loss threaten their existence. But there is still hope: In Gilgit-Baltistan, where 80 percent of Pakistan's snow leopards live, the population of the rare big cats is gradually stabilizing. Over 90 snow leopards are now estimated to live in the region. This success is largely due to the commitment, dedication, and efforts of the Baltistan Wildlife Conservation and Development Organization (BWCDO), the winner of the NABU Snow Leopard Award 2021.

To protect snow leopards and human livelihoods simultaneously, BWCDO is pursuing an innovative two-fold strategy: snow leopard-proof corrals and financial assistance to offset depredation losses, with the support
of Snow Leopard Conservancy For the protection of livestock grazing animals, its team supports the building of secure corrals that prevent snow leopards from preying on livestock. So far, nine predatorproof corrals have been built, and more are planned. At the same time, NABU and BWCDO work together to provide financial compensation for local livestock owners when animal losses occur during grazing activities. This combination of protection and compensation has helped to reduce hostility toward snow leopards and prevent killings of the rare big cat.

NABU has been working with BWCDO for the conservation of snow leopards and supports BWCDO with their sustainability initiatives, such as introducing eco-friendly bags in GilgitBaltistan. BWCDO not only focuses on protecting snow leopards but also on providing quality education in remote areas of Northern Pakistan, established through its sister organization Iqra Fund. The educational campaign aims at raising awareness for environmental protection in Pakistan, thus creating a safe haven for the endangered snow leopards.

Due to Covid restrictions, the Snow LeopardAward 202 I was presented to BWCDO only. The award was ceremoniously handed over to Ghulam Mohammad, representative of BWCDO, during his official visit to NABU in Germany. During his stay, he also met Jörg-Andreas Krüger, NABU President, and Thomas Tennhardt, NABU Director International, to exchange information about snow leopard conservation in Pakistan. For the first time, the award was presented to Pakistan, and its due credit goes to BWCDO's team in Skardu which relentlessly worked for the conservation of the majestic snow leopards. For its outstanding work, the Pakistani NGO furthermore received international recognition by the United Nations Development Programme (UNDP) and was awarded with the Equator Prize 2017. BWCDO is led by Dr. Shafqat Hussain, Rolex Award Laureate, and managed by Ghulam Mohammad, CEO of BWCDO. We congratulate and thank the team of Baltistan Wildlife Conservation and Development Organization for its passionate commitment to protect Snow leopards and their habitat!

## समाचार

# हिउँ चितुवा पुरस्कार २०२१ बीडब्लुखीडीओलाई 

पाकिस्तानी गैरसरकारी संस्था हिउँ चितुवा संरक्षणमा यसको प्रतिवद्धता र सफलताको लाणि सक्मानित ।

वाल्टिस्टान वन्यजन्तु संरक्षण तथा विकास संस्थालाई धन्यवाद । उत्तरी पाकिस्तानमा मानव वन्यजन्तु प्रतिद्धन्द घट्यो, र हिउँ चितुवाको सङख्या स्थिर वयो । एबएबीयु (प्रकृति तथा जैविक विविधता संरक्षण संघ) पुरस्कार २०२१ गौरसरकारी संस्थाका सदस्यहरूलाई जान्छ ।

२०७९ जेठ १७ गते: शान्त पाइलाहरुमा मज्जाले छल्न सक्ने र बिरलै देखिने - पवित्र ‘पर्वतका आत्माहरु’ विलुप्त हुने अवस्थाठा छन् । आज केही हजार हिउँ चितुवाहरूमात्र एसियाका उच्च हिमाली पर्वतहरुमा बिचरण गारिरहेकाछन् । प्रतिशोधजन्य हत्या, अवैध शिकार तथा प्राकृतिक वासस्थाजको विनाशले उनीहरुको अस्तित्व संकटमा छ । तर अकै पनि आशा छ: पाकिस्तानको ट० प्रतिशत हिउँ चितुवाहरू रहेको गिलजिट वाल्टिस्टानमा लोपन्मुख ठूला बिरालाहरुको संख्या स्थिर हुँदै गइरहेको छ । यस क्षेत्रमा ९० भन्दा घेरै हिउँ चितुवाहरू रहेको अनुमान गरिएको छ । यो सफलताको श्रेय एनटबीयु हिउँ चितुवा पुरस्कार २०७ट को विजेता वाल्टिस्टान वन्यजन्तु संरक्षण तथा विकास संस्था (बीडब्लुसीडीओ) को प्रतिवद्धता, समर्पण र प्रयासहरूलाई जान्छ ।

हिउँ चितुवा र मानव जिविकोपार्जनको सँगसँगौ सुरक्षा गर्नका लागि बीडब्लुसीडीओले दोहोरो रणनिती अपनाएको छ, स्बो लेपर्ड कन्जरमेन्सीको सहयोगले हिउँ चितुवा प्रतिरोधक खोर र पशुधन हानी नोक्सानीको सन्तुलनका लागि आर्थिक सहयोग । चर्ते जनावरहरूको सुरक्षाका लागि यो समूहले तारबार सहितको खोर बनाउनको लागि सहयोग गर्दछ ताकि हिउँ चितुवाहरूले गाइवबस्तुहरुको शिकार गर्ज नसकोस् । अहिलेसम्म नौ वटा शिकारी जन्तु प्रतिरोधक खोरहरुको निर्माण अइसकेको छ र अरु घेरै खोरहरु बनाउने योजना रहेको छ । सोही समयमा एवएबीयु र बीडब्लुसीडीओले चरनको ऋममा वारिएका घरपालुवा जनावरहरूको हकठा गाईवस्तु धनी कृषकहरुलाई आर्थिक क्षतिपूर्ती प्रदान गर्न एकैसाथ काम गर्दछन् । सफलता स्वरूप: सुरक्षा र क्षतिपूर्तीको संयोजनले हिउँ चितुवाहरु प्रतिको शात्रुता कठ गर्न र लोपोन्मूख ठूला बिरालोहरुको हत्या रोक्नवा मद्दत गरेको छ ।

हिउँ चुतुवा संरक्षणको लागि एनटबीयुले बीडब्लुसीडीओसँग सहकार्य गरिरहेको छ र बीडब्लुसीडीओलाई यसको दिगो पहलहरूमा सहयोग गर्दछ, उदाहरणका लागि गिलजिट वाल्टिस्टानका वातावरणमैत्री कोलाहरुको शुरुवात । बीडब्लुसीडीओ हिउँ चितुवाहरुको संरक्षण वात्र नみई उत्तरी पाकिस्तानको दुर्गम क्षेत्रहरूमा गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्नको लागि पनि केन्द्रित छ, जुन यसको भातृ सस्था इक्रा कोषद्धारा

स्थापित कएको हो । यस शैक्षिक अभियान पाकिस्तानवा वातावरण संरक्षणको जनचेतना अभिवृद्धिमा लक्षित छ, जसले खतरामा परेका हिउँ चितुवाहरूका लागि एउटा सुरक्षित आश्रयको सृजना गरेको छ ।
कोभिड प्रतिबन्धका कारण हिउँ चितुवा पुरस्कार २०२१ बीडब्लुसीडीओ लाई मात्र प्रदान गरिएको छ । यस पुरस्कार बीडब्लुसीडीओका प्रतिनिधि गुलाम महोमद्दलाई जर्मनीवा उनको एनएबीयुको औपचारिक ग्रत्मणका ऋममा एक समारोह बीच हस्तान्तरण गरियो । मोहमद्वको ग्रमणका ऋममा उनले हिउँ चितुवा संरक्षणको बारेमा सूचना अदाजप्रदाज गर्न एनटबीयुका सभापति जर्ग आन्ड्रिएस कुगर तथा एनटबीयु अन्तराष्ट्रिय निर्देशक थोमस टेन्नहार्डटसँग केटघाट गरेका थिए । यो पुरस्कार पाकिस्तानलाई पहिलो पटक प्रदान गरिंदै छ, जसको श्रेय स्काडुको बीडब्लुसीडीओको समूहलाई जान्छ जसले निरण्तर रुपवा शानदार हिउँ चितुवाहरुको संरक्षणमा कात गरिरहेको छ । यस उत्कृष्ट कामको लागि यस पाकिस्तानी गैरसरकारी संस्थाले संयुक्त राष्ट्संघ विकास कार्यक्रम (युएनडिपी) बाट अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता पायो । साथै ईक्येटर पुरस्कार २०१७ बाट पनि सक्मानित कयो । यो संस्था रोलेक्स पुरस्कार विजेता डा. शफ्कत हुशोनद्धारा बेतृत्व गरिएको तथा बीडब्लुसीडीओको सिईओ गुलाम महोमद्दद्धारा व्यवस्थापन गरिएको हो । हामी वाल्टिस्टान वन्यजन्तु संरक्षण तथा विकास संस्थाको समूहलाई हिउँ चितुवाहरु र यिनीहरुको प्राकृतिक वासस्थानको संरक्षणप्रतिको प्रतिवद्धताको लागि बधाई तथा धन्यवाद ज्ञापन गर्दछाँ ।

Photo : BWCDO


पृष्ठ $૪ \rho$ I हिउँ चितुबा

## BOOK REVIEWI


of Searching for the Snow Leopard: Guardian of the Hgh Mountains edited by Shavaun Mara Kidd with Bjorn Persson

## Summary:

Men and women from across the globe who have spent countless hours in the cold, snow, and unfamiliar environments have shared stories of their search for the elusive and mysterious snow leopard.

More than 40 years ago, Rodney Jackson, founder of the Snow Leopard Conservancy, embarked on a life devoted to snow leopard conservation. He was a pioneer in this endeavor by launching the first radio-collar study in Nepal in the 1980 s . When sedating and collaring the first of five snow leopards, he recalls a spiritual moment,"I sank my fingers deep into his fur and took a precious moment to acknowledge his wildness and my responsibility for his welfare." (p. xii) Although a pioneer in snow leopard conservation, during his many treks and thousands of hours in the field exploring snow leopard country, he has seen wild snow leopards fewer than 40 times. These cats of the high mountains of Central Asia are elusive and mysterious and live in an environment not made for humans.
Luckily, Searching for the Snow Leopard: Guardian of the High Mountains brings all humans closer to experiencing this big cat: connecting us to its power, struggle for survival, and
the coexistence with people. The book is filled with many beautiful photographs, all manually taken in the wild. None were taken by trail cameras or drones, and none have been altered. In this way, the reader has the opportunity to see the snow leopard in its natural habitat as it appeared to the photographer and share in the experience.
This is far from being just a coffee table book however. It is also a collection of stories from men and women with a variety of backgrounds from all over the world who were able to make the trek to see the snow leopard. So, while immersing yourself in the magnificent images, take the time to read their personal stories because they offer hope and inspiration.
"For those who go in search of the snow leopard, the expedition may hold unexpected discoveries. Though their goal is to observe and photograph one of the most elusive

## SEARCHING FOR The SNOW LEOPARD Guardian of the High Mountains


predators on the planet, they may also witness a magical transformation of the stark frigid landscape to one of true beauty and experience the interconnectedness of nature and the human spirit."(p. I6)
To really understand the true nature of the snow leopards, one must consider the human element and what it means to those people living as their neighbors. This book does begin such a conversation. "Over the centuries, the snow leopard has become part of local culture and traditions and has been elevated to the position of a 'sacred species.' This elusive cat is considered by indigenous wisdom to be 'a protector of sacred mountains, a unifying force and a source of spiritual power and wisdom.'" (p. I) As much as indigenous people want to uphold the cat as a sacred

Edited by
SHAVAUN MARA KIDD
with BJÖRN PERSSON
Foreword by RODNEY JACKSON
In Partnership with the Snow Leopard Conservancy
species, there are challenges. Predation of livestock by snow leopards is a threat to the livelihood of the local people and often causes retaliatory killings. The last story in the book and the accompanying images by photographer JakWonderly demonstrate this conflict yet offer hope by showing that people and wildlife can coexist.
This book brings home the message loud and clear that when saving an apex predator such as the snow leopard from extinction, we are also saving people and preserving traditional cultures that connect people to the natural world. As the editors state, "...we must do whatever we can to protect the snow leopard not only because its presence ensures the stability of the high mountain ecosystem, but also because this mysterious cat in some way provides hope for humanity. When we save the snow leopard, we're not just saving a species from extinction, we are saving ourselves." (p. 127)

Citation: Shavaun Mara Kidd and Bjorn Persson, Searching for the Snow Leopard, Guardian of the High Mountains, (New York: Arcade Publishing, 2020)

[^4]

Photo :Tashi R. Ghale

पदयात्रामा सहभागी हुँदा - शभान मारा किड् ? ब्योर्न पेर्सोनद्वारा सम्पादन गश्डिको सर्चिङ पइर द स्नो लेपर्ड: गार्डियन अप द हाई माउन्टेन्स पुस्तकको समीक्षा

## सार:

रहस्यमयी २ मायावी हिउँ चितुवाको खोजीमा चिसो हिमपात र विषम परिस्थिति छिचोल्दे अनविन्ती समय बिताएका विश्वका विभिन्न भेगका पुरुष २ महिलाहर०ले यस पुर्तकका माध्यमबाट आ-आफ्ना कथाहरू सुनाएका छन्।

चालिस वर्षभन्दा अधि, स्वो लेपर्ड कन्जरकेन्सीका संस्थापक रडनी उ्याक्सनले हिउँ चितुवाको संरक्षणमा समर्पित जीवनको प्रारक्भ गरे । उनी यो अभियानका अगुवा थिए, र सन् ट०को दशाकमा उनले नेपालवा पहिलोपटक रेडियो-कलरअधययनको प्रारक्भ गरे। पाँचकहये पहिलो हिउँ चितुवालाई बेहोस बनाइ कलर गर्वा, एउटा अध्यात्मिक अनुभव गएको उनी सळ्कन्छन् । रड्नी भन्छन, ‘‘ैले केरो एउटा औंला उसको भुवाको कित्रसम्म गाढें र व्यो मूल्यवान समयको उपयोग गर्दै उसको जंगलीपन र उसको हितप्रति केरो उत्तरदायित्वलाई आट्मसात गरँ ।' (पृ. हष्ठ) हिउँ चितुवा संरक्षणका अगुवा भएर उनले नेपालमा कैयौँ पदयात्रा पनि गरे र अनगिन्ति समय फिल्डमा काम गरे तापजि उनले यो जनावर अने 80 पटक भन्दा कम मात्र देखे । अध्य एसियाको उच्च हिमाली केगमा बस्वे यो बिरालो प्रजाति वायावी र रहस्यमयी छ; नान्छेका लागी प्रतिकूल वातावरणना यो बस्छ ।
आागयवस, यो 'सर्चिङ्र फर व स्बो लेपर्ड: गार्डियन अफ द हाई वाउन्टेन्स' पुस्तकले सबै पाठकलाई हिउँ चितुवाको सामिप्यका ल्याउँछ र यसको शाक्ति, संघर्ष, र वान्छेसँगको सह-अस्तित्वबारे परिचित गराउँछ । पुस्तक फिल्डवा लिइएका घौरै सुन्दर

तस्विरहरूले भरिएको छ । कुनै पनि तस्विर ड़ोन अथवा ट्रेल क्यामराबाट लिइएका होइनज् र कुनै पनि तोडनोड गारिएका छैनज् । यस प्रकार, तस्विरकार ले जुन अवस्थामा यो जनावर देखेको छ, त्यो पाठकले पनि अनुभव गर्न पाउँछन् ।
तर यो सउटा ‘कफि टेबल पुस्तक’ वात्र भवे होइन । यो संसारभरि का विभिन्न पृष्ठभूकिका महिला र पुरुषतरूले हिउँ चितुवा देख्न गरेको पदयात्राहरूको कथाहरुको एउटा संकलज पनि हो । त्यसकारण, जब तपाइ़ ती चित्ताकर्षक तस्विरतरुमा डुब्नुहुन्छ, व्यसका व्यक्तिगत कथाहरू पनि पढुनुहोस् किनकि तिनले आशा र प्रेरणा जगाउँदछण् ।
जो हिउँ चितुवाको खोजीठा जान्छन, त्यो यात्रा अनपेक्षित घटनाको संगालो बन्न सक्छ । उनीहरूको उद्देशय संसारको एक वायावी प्रजातिको अवलोकन गर्नु र तस्विर खिच्नु होला, तर उनीहरू भू-परिधिको एक कठिन परिदृशयको सुन्दर तथा जादुमयी परिवर्तनको साक्षी हुन पाउँछन् र प्रकृति र मानवबिचको अनोनाश्रित सठ्बन्धको अनुभूति गर्न पाउँछन् । (पृ.१६)
हिउँ चितुवाको वास्तविक प्रकृति बुकनलाइ हागीले नानवीय तत्व र छिकेकी सरह बसोबास गर्ने मानव समुदायवा हुने प्रभावको पनि ख्याल गर्नुपर्ठ । यो पुस्तकले व्यस्तो कुराकानी पनि सुरू गर्ठ । 'शताब्दिऔँ देखि हिउँ चितुवा स्थानीय रहनसहन र संस्कृतिको हिस्सा रहेको छ र यसलाई एउटा पवित्र प्रजातिका रुपमा सम्मान गरिन्छ । स्थानीय ज्ञानले यो मायावी बिरालोलाई 'पवित्र हिमालहरूको रक्षक, एकीकरण गर्ने सेतु, र आध्यात्मिक शाक्ति र ज्ञातको स्रोत’ मान्दष्ठ। (पृ. १) तर स्थानीयले जति पवित्र ठाने पनि, अठ्ठ्याराहरू अवस्य छन् । गाइवस्तुमाथिको आक्रमण स्थानीयको जीविकोपार्जनको लागि नै सउटा खतरा हो, र यसले प्रतिशोधात्मक आक्रकण पनि निक्त्याउँछ । तस्विर कार ज्याक ओण्डर्लिले किताबको अन्तिम अध्यायमा लेखेको कथा र तस्विरहरूले यो द्वन्द्धको चित्रण गर्वछ्ठन र मानव र वन्यजन्तुको सह-अस्तित्व सन्भव छ भन्ने आसाको संचार पनि गर्छ ।

यो पुस्तकले एउटा संदेश स्पस्टसँग छोड्छ, हिउँ चितुवा जस्तो उत्च शिकारी जन्तुलाई लोप हुनबाट बचाउँदा हाठी स्थानीय काजिसहरू पनि बचाइरहेका हुन्छौँ र उनीहरूको पुरातात्विक संस्कृति जसले उनीहरूलाई प्राकृतिक संसार सँग जोडछछ त्यो पनि बचाउछँं। सक्पादकहरूले मने जस्तो, ‘हावीले हिउँ चितुवा जोगाउन जे जे गर्न सक्छाँ त्यो सबै गर्नुपर्छ किनभने यसले हिमाली परिस्थितिक प्रणालीलाई सन्तुलन गर्ने गात्र होइन, केही किसिमबाट नानवताको लागि आशा पनि संचार गर्दछ । हागीले हिउँ चितुवा जोगाउँदा, एउटा विलुप्त हुन लागेको प्रजातिमात्र बचाएका हुदैनौँ, हानी आफैलाई बचाई रहेका हुन्छौं ।' (पृ १२७)
(वार्सिया सीकेक ‘बिप्रोभाइडेड कन्जरकेसन रेडियो’ कार्यक्रमको निर्माता एवं सम्चालक हुन् । यो एउटा पोडकास्ट कार्यक्रम हो जसलाई दर्शकले इन्टरवेटको ाधघमबाट गोबाइल वा कक्प्यूटरमा सुन्न सक्छन् । वन्यजन्तुको संसारलाई वाया गर्वे वाजिसहरुलाई यस कार्यक्रमका वाध्यमबाट उनी स्रोताहरू समक्ष पुन्याउँंठिन् ।)

## OIGGIIILITIOİI IITITODUCTIOII

## Wildilife Conservation Nepal (WCN) Dhapasi Height, Tokha Kathmandu Phone: 977-1-4375460, 4375267 Email: mail@wcn.org.np



## Wildlife Conservation Nepal (WCN)

## वन्यजन्तु संरक्षण नेपाल (डब्लुसीएन)

Wildlife Conservation Nepal (WCN) is a nongovernmental organization. It was founded in 2002 with the goal of preserving natural heritage and disseminating knowledge on environmental and wildlife conservation. WCN assists government agencies in protecting wildlife outside the protected areas, assists in the conservation development process, and carries out impact analysis studies on natural resources and ecological regions through its expert staff. Its primary aim is to assist biodiversity conservation by promoting, advocating, raising awareness, and conserving natural resources through policy, research, capacity building and impact preventing studies. Through seminars, workshops, and trainings, WCN supports conservation and environmental activities by bringing together many stakeholders - judicial bodies, Nepal Administrative Staff College, Nepal Police, line agencies, and conservation partners - to participate in policy creation. The following are the thematic areas WCN focused on:
I) Wildlife Conservation and Research Program
2) Environmental Education Program
3) Climate Change and Disaster Control Action
4) Public Engagement for Greener World

वन्यजन्तु संरक्षण नेपाल, एक गैर-सरकारी संस्था हो । यो प्रकृति सम्पदा संरक्षण तथा वातावरण र वन्यजन्तु संरक्षणको ज्ञान प्रसार गर्ने लक्षका साथ सज् २००२ मा स्थापित गएको हो । डब्लुसीएनले संरक्षित क्षेत्रभन्दा बाहिरको वन्यजन्तुको संरक्षण गर्न, संरक्षणको विकासमा सहयोग गर्न र आफ्ना विशेषज कर्मचारीहरू वार्फत प्राकृतिक स्रोत र पारिस्थितिक प्रणालीहरूमा विभिन्न प्रभाव विश्लेषण अहययनहरु गर्ज सरकारी निकायहरूलाई सहयोग गर्दछ । वन्यजन्तु संरक्षण केपालको मुख्य उद्देशय नीति, अनुसन्धान, क्षमता निर्माण र प्रभाव रोकथाम गर्बे अधययन मार्फत प्राकृतिक स्रोतहरुको संरक्षण, प्रवर्द्धन, वकालत, सचेतना र संरक्षण गरेर अन्तत: जैविक विविधता संरक्षणवा सहयोग गर्नु हो । गोष्ठी, कार्यशाला र तालिमहरू वार्फत, डब्लुसीएनले घेरै सरोकारवालाहरु - न्यायिक निकायतरू, नेपाल प्रशासनिक कर्मचारी कलेज, नेपाल प्रहरी, लाइन एजेन्सीहरु, र संरक्षण साकेदारहरुलाई - नीति निर्माणमा भाग लिन संरक्षण र वातावरणीय गतिविधिहरूलाई समर्थन गर्दछ ।

डब्लुसीएन निम्न मुख्य विषयवस्तुका आधारित रहेको छ :
१) वन्यजन्तु संरक्षण तथा अनुसन्धान कार्यक्म
२) वातावरणीय शिक्षा कार्यक्र
३) जलवायु परिवर्तन र प्रकोप रोकथाम कार्य
8) हरित पृथ्वीका लागि सार्वजनिक संलग्नता

## PHOTO STOİY



In August of 2022, "the Taalim Forum and Rural Development Fund held an ethno-ecological "Nomad Kids' Camp" for schoolchildren and teachers in the village of Shabdan in the Chuysk region of Kyrgyzstan.


Participants of snow leopard conservation planning and monitoring workshop held in Kathmandu in August 2022 organized by Teka Samuha Nepal/Snow Leopard Conservancy.


Executive Officer of Snow Leopard Conservancy Ms Ashleigh LutzNelson was welcomed by the Chairman of Narphabhumi Rural Municipality, Manang in 2022.


Students from Sawa Secondary School, Taplejung are learning use of Fox Light during the snow leopard nature tour program in March 2023 at Okhatar grassland.


Participants of One Health Veterinary Workshop at NarpaBhumi Gaunpalika Manang, Nepal in 2022.


Group of students and teachers from Balden Secondary School, Taplejung during the Snow Leopard Nature Tour organized by Himali Conservation Forum in collaboration with Teka Samuha Nepal and Snow Leopard Conservancy in March 2023.


After conducting the wildlife week activities at Lupra, Mustang, in April 2023, participants posed for photos.



## CONSERVATION ACTIONS WE CAN TAKE

- Report poaching to the concerned authorities.
- Protect snow leopard habitats and their prey species.
- Take measures to minimize loss of livestock to snow leopard: for example, guard livestock CAREFULLY, avoid leaving animals to graze near cliffs or in very broken terrain AND KEEP THEM IN THE PREDATOR-PROOF CORRALS.
- Spread wildlife conservation awareness among local people and tourists.

BECOME A STEWARD FOR NATURE BY ENCOURAGING YOUR COMMUNITY TO CO-EXIST WITH THE ENDANGERED SNOW LEOPARD BY TAKING THE ABOVE ACTIONS.
BY ENSURING SNOW LEOPARDS CAN FIND SUFFICIENT WILD PREY FOR FOOD, AND SO THAT THEY DO NOT HAVE TO RELY UPON DOMESTIC LIVESTOCK FOR THEIR SURVIVAL.
Snow leopards and other wildlife are like a necklace of jewels around our mountains!
Do you know these facts?

- Snow leopard is listed as vulnerable species in the IUCN's red data book and also included in the Appendix-1 of the CITES.
- Snow leopard serves as an indicator for environmental health of the high mountain ecosystem.
- Like humans and all animals, snow leopards require food, shelter and security from enemies.
- Snow leopard presence in Nepal and the Himalayas can be compared with the importance of lions to African countries or the white giant Panda to China.
- Snow leopard is part of natural heritage and is unique and valuable to the area.



[^0]:    (Note:This essay held the first position in the essay competition under the 'Art, Poetry and Essay Competition' organized on Snow Leopard Scouts Monitoring Camp in Mustang in Oct 2022)

[^1]:    (नोट: प्रस्तुत निबन्ध २०७९ कार्तिकमा मुस्ताङका भएको स्बो लेपर्ड स्काउट्स मनिटरिङ क्याक्पमा भएको चित्रकला, कविता र निबन्ध प्रतियोगितामा निबन्ध तर्फ प्रथम स्थान हासिल गर्ज सफल कएको हो ।)

[^2]:    - Nisamhang Limbu, grade 8, Saraswati Secondary School, Sirijanga-3, Sikaincha, Taplejung
    - निसामहाङ लिळ्बू, कक्षा C, श्री सरस्वति का.वि., सिरिजड्रा ३, सिकैैंचा, ताप्लेजुङ

[^3]:    - Rojina Ghimire

[^4]:    (Marcia Sivek is the creator and host of BeProvided Conservation Radio, a podcast in its fifth season which showcases people who love our wild world.)

