# Qaboo yaaii

# Kaayyoo workishopii

**Hubannoo uumuu piroektii REDD+OFLP fi tarsiimoo crge irratti hoggansaa godinaa fi Aanaalee keename**

* **Iddoo walitajii maggala Shaashamannee.**
* **Guyyaa caamsaa 12-13 bara 2009**
* **Sa’aatti 2:30- 11:30**

# **Hirmaatotta**

* Hoggansaa Godinalee 11, Aanaalee 14 fi ATENBJQO irraa nama 15 ta’an waliti qabaman jiruu .

1 . Bulchaa Godina Fi Aanaa

2 Itti gaafatamaa Wajjiira D.D. U. O Godina Fi Aanaa

3 .Itti Gaafatama Wajjiira haqaa Godina Fi Aanaa

4 . Itti Gaafatama Wajjiira Buulichinsa fi itti fayyadama lafa baadiyaa.

5 Mana murtii Wajjira Godina Fi Aanaa

6 . Itti Gaafatama Wajjiira poolisii Godina Fi Aanaa

7 . Itti Gaafatama Wajjiira Buulichinsa fi Nageenyaa Godina Fi Aanaa

8. Itti Gaafatama Wajjiira ATENBJQ Godina Fi Aanaa

# A .Godinalee 11

1. Godina Boorana 2 .GOdina Gujii 3. Godina Gujii Lixaa 4 .Godina Baalee 5. Godina Arsii

6. Godina A/lixaa 7. Godina Haragee Bahaa 8. Godina Haragee Lixa 9 .Godina Shawaa Bahaa

10. Godina Shawaa Kaabaa 11. Godina Adda naannoo Finfinnee

# B. Hoggansa Aanallee 14

1 .Aanaa Booree 2. Aanaa Aanaa Anasoraa 3. Aanaa Adoolaa 4. Aanaa Odda shakiisoo 5. Aanaa Dugda Daawa

6 . Aanaa Girjia Aanaa 7. Aanaa Uraagaa 8. Aanaa Wadara 9. Aanaa Areroo 10. Aanaa Amballa Wamaa

11. Aanaa Biirbiirsa Kojiwa 12 .Aanaa Qarachaa 13. Aanaa Surroo 14 .Aanaa Suurroo

# C. Magaalota

Magaala sadarka 1ffaa 5 irraa

1. Magaala Saabata 2. Magaala Suulultaa 3. Magaala Buurayyuu 4. Magaala Galaan

5. Magaala Shashaamannee

D. Oggesoota ATENBJQO fi REDD+ oromiyaa hirmataan

**Namoon hirmatan karoora** 220 **Yoo ta’uu Rawwii Dhiraa 190 Dubartii 16 Walit 206 %93**

* Saganta beekisisuu Obbo Shumii Nagaash Qindeesa workishop kana

Kabajamittoota hirmaattoota Bulichttota Godinalee oromiyaa ,I/A ATENBJQO , Bulichttotta Aanaalee fi hirmaatoota worki shopii kana hunda dura bagga nagaa dhufitan jecha saganta worki shop guyyaa lama ibsuu barbada jedhan jiruu !!

* Bagaa nagaan dhuftan obbo Didhaa Diribaa

**Dhaabbataa Bosonaa fi bineensa bosona oromiyaa irraa** .

Kabajamittoota hirmaattoota Bulichttota Godinalee oromiyaa ,I/A ATENBJQO , Bulichttotta Aanaalee fi hirmaatoota worki shopii kana hunda dura bagga nagaa gara dhufitan jecha carraa kana Argame kootiif gaammachu nattii dhagamee ibsuun barbaada !

Kayyoo workii shopii kana qabeenya uumama qabinuu haala itti fuufinsa qabuu fi jijirama qileensa irratii hubannoo umudhan rakkoo jiruu hubachisuun fuurmata isaa irrati hojechuu nannoo keenya sadarka tokkon olii gudisuudhan**.**

* **Haasa Baanisa .**

Obbo Boonaa Yaaddessaa Itti Aanaa ATENBJQO ttii tasifamera .

Kabajamittoota hirmaattoota Bulichttota Godinalee oromiyaa fi Bulichttotta Aanaalee hirmaatoota worki shopii kana hunda dura bagga nagaa gara dhufitan jecha gaammachu nattii dhagamee ibsuun barbaada !!!

Kabajaamittota hirmattotaa workishopii kana bagga nagan dhuftaan jenaa**.!**

Akkuma beekamu uuman keenya jirenyii isaa kana hunda’ee qabeenya uumama iraatti kan hundadha kanafu qabeenyii uumama dhimma jiruufi jireenya keenyatii ta’aa.

Kanafu pirojektiin REDD+ OFLP rakkoo jiijjirama Qileensaa dandamachuufii REDD+ OFLP hojii kana deegarufi payleetii jaliqabuf qophii xumree hojii wagaa shanii fi tuuru Godinalee oromiya 7 fi Aanaalee 49 keesa bara kana hojii isaa niegala .

Hojii kana hojechuf baajata U$ mil 18 saganta mobilization yoo ta’uu bu’aa hojenee immo U $ mil 50 qabinaa waan taeef kana beekinee xiyyefana keeniinee hojechu barbachisadha .

**Kara biiratiin karoora hojii bara kana qabamee hojji misooma bosona haala ammanisa ta’ee hojechuudhan qabenyaa uumamaqabinuu haala ittifuufinsa qabuun fayadama deemudhan Hojii guudina ittifufiinsa qabuu mirkaneefachu barbachisa ta’aa**

# Ajaandaa 1. Angoo fi Gahee hojii ATENBJQO

**Obbo Boonaa Yaaddessaa I/A/ ATBENJQO tti kan dhiyatee**

**Mul’ata dinagdee magariisaa milkeessuuf Karoora Guddinaa fi Tiraansfoormeeshinii fi Sagantaa Dandamannaa Jijjirama Qilleensaa qaamolee adda addaa kan akka sektaroota mootummaa, miti mootummaa fi hawaasa bal’aa hirmaachisuun hojii irra oolmaaf sochii walirraa hincinne gochaa godhama jirachuu obboo Boonaa Yadeesa ibsan jiruu .**

Tarsiimoo dinagdee magariisaamilkeessuuf, dhimmoota utubaa (pillars) ta’an qonnaa, bosonaa, inarjii fi industrii, geejjibaa fi magaalota irratti xiyyeeffachuun hojiiwwan hojjataman adda bahaniiru.

Sadarkaa federaalaatti, Ministeerri Naannoo, Bosonaa fi Jijjiirama jedhamu bifa haaraan gurmaa’ee hojiiwwan dandamannaa jijjirama qilleensaa, eegumsa naannoo fi qabeenya bosonaa akkasumas faayidaalee qabeenya bosonaa irraa argaman akka qindeessuu taasifamee jira.

Bu’uuruma kanaan Abbaa Taayitaa Eegumsa Naannoo Bosonaa fi Jijjiirama Qilleensaa Oromiyaa labsii **lakk 199/2008** mana maree caffee mootummaa naannichaan labsameen hundeessee jira.

Abbaan Taayitichaas aangoo fi gahee hojii **33** kan itti kenname yommuu ta’u, aangoowwanii fi gahee hojii isaatti kenname kana galmaan gahuudhaaf caasaa haaraa gurmeessee gara hojiitti galuun barbachiisa ta’ee jira. Sirna eegumsa naannoo, kunuunsa fi ittifayyadama bosonaa diriirsuu, hubannoo fi hirmaannaa ummataa cimsuu fi qindeessuun hojiiwwan misoomaa naannicha keessatti gagggeeffaman sadarkaa eegumsa naannoo eegee fi tarsiimoo diinagdee magariisaatiin walsimuun akka rawwatamu gochuu.

**ATEBJQO** angoo ga’e hojjii keenameef 33 ni rawatama

Kanafii labbisii bahee climate change 97/1994 bahee nideegara Kana hojii foyaa ta;ee hojechuuf ijaaramii caasaa kanaf siirii ta;aa

Kunisii immammata fi taarismoo eegumsa naanoo fi qabeeyaa bosonaa qophasaaa fi saganta ijarsa misooma magirsa hojii irra niolcha danalatan bosonaa dhunfaa hawasaaa fi kan mootuma **akka baabalatu ni tasisaa Daladala bosonaa /carbon trade /irratti ni hojeta .yoo ta’uu Pirojektii misooma kamiyuu yemuu karoorfamu sakatainsa dhiibaa naanoo durfamee akka gagefamu nitasisa . Iddoo jireenya lubbuu qabeeyii adda adda midhama irra habisuu irra habisudhan fayyida uumata fi biyyaati akka ollan nihojetama Sochii bu;aa boosona fi bineesa boosona haayama ni keena seeran alla kan rawatamu nito;ata jechudhan Obbo Boonaa Yaaddessaa ibsan jiruu**

# **Ajaandaa 2 Angoo fi Gahee hojii Dhaabbataa Bosonaa fi bineensa bosona oromiyaa**

Obbo Didha Dirriba Dhabata bosoona fi bineesa bosona oromiyaa

**Yaadaa isaan yoo ibsan looggoo Dhaabbaticha Gadaamisa kan qabuu yoo ta’uu kuni akka addunyaatii oromiyaa qofatii kan argamudha . Oddaa fi magarisisa adda uumata Oromo akka agarsisuu oromiyan qabeenyaa uumama baayee akka qabiduu baalina ibsan jiruu .**

**Boosona oromiya qabinuu Godinalee baayee niqabinaSeensa irratti qabeenya bosona 50% oromiyaa keesatii argama 2001 hunda’ee amma qamiin lammanu walii hojetuu sababii hunda’ee misoma baabaisu hojii kana gara indusitiyy bu;aa dudisuudhaf fi Dhaban keenya MBNO bakka bu’aa OFLP oromiyatti bosonii keenya badaa, badaa daree ,fi gamoojii keesatii argama facatii isaa boorna fi naanoo I/A/B argama akka argamu yaada kaasan ibsan jiruu**

**kanafuu Dhaabbaan keenyaa Kayyoo qabeenya bosona eegudha /consension area /eeguu fi kuunusuu Misooma bosonaa lafa hek 1,752l;489 kan dangeefame irratti hojii hojecha jiraaa ta’uu. Hojii Ijoon dhaabbaticha Sanyii fuunanu 2009 akka hojii ijoo tokkotii hojetama akka jiruu obbo Didha Diiriba Ibsan jiruu.**

fayidalee bosonaa dabalatan yeroo ibsan

Lafa boosana irra buurqan guudan niargama

Boosona harka nama misoomee deebiisan hojii olichun barbachisaf galii madisisuu nidanda;ama

Dabalatii bu;aa indisturii gochun galii argachun nidanda;ama

Hojii paarkii adda buulicha jiraa ./zabiran Boorana keesatti argama

Daaldala seeran alla gargara to;achun hojii hojetamee jiraa

Faayadamuma uumata qarshii million lakkamu argatan jiruu fi hojii garara uumataf i hojetamee jiraa ,hojiin investment adda adda hojecha jiruu ,

Rakkoo dhabata oggana yeroo ibsaanuu

Bosonaa gubachuun

Adamoo seeran alla

Mancaarii boosona baabalachu

Qindoomina dhabu

Olatuman seera akka kabajamu ta’uu dhabuu

Haayama seera qabeesan qabuu sochuu dhabuu

Investment bosona keesatii hin Hayamamuu ta’uu issa baalina ibsan jiruu **.**

# **Ajaandaa 3 isterateejii CRGE**

**Obbo Boonaa Yaaddessaa kan dhiyatee yoo ta’uu qabiyee leenjii irratti xiyeefate**

Biyyi keenya jijjirama qilleensaa dandamachuuf tarsiimoon dinagdee magariisaa jijjirama qilleensaatiif hin saaxilamne ykn hin jilbifanne qophaa’ee, mul’ata bara 2017tti biyyattii biyyoota galii jiddu galeessaa argatan irraan gahuu kaayameera.CRGE gaalima barbachisu isaa irratii addunyaa irratti waligalame kan jiruu yoo ta’uu jijjiramin qileensaa rakkoo balaa uumaman dhufudha ‘kana hoo’na gara qileensati dabaluu ,itti fayadama xa,oo kuni maddii isaa Qonnaa ,bishaan,human ibsaa ,luubu qabeeyii fayaa nama rakkina kan fiduu fi rakkoo jijjirama qileensaa ta’aa

Gudina ittifufinsa qabuu mirkaneesuuf /rapid growth/ indusity qonnaa durfamuu irrati xiyeefachu murtessa akka ta;e ibsamee jiraa .kana immoo REDD+ hojii CRGE kana keesatti akka hojii tokko laalmee hojetama jiraa **.**

**Kanafuu Jijirama qileenssa dandamachuudha toftalee barbachisa ta’ee rawachudha yoo ta’uu isaan keesa furmata jedhamu**

**Qonnaa fi horsisa beelda gaara foyyesuu fayadamu ,misooma bosonaa cimsuu ,human ibsaa qileensa falla’ee fayadamu fi industry fi geejiba haala teekinology foyya ta’ee fayadamu Strategy bahee galmaa barbachisa gahuuf hojii hunda keenya irra eegamu jechun** Obbo Boonaa Yaaddessaa **baalina ibsan jiruu .**

# Ajaandaa 4

Karoora hojii Pirojekitii REDD+ OFLP

Obbo Tesfaye Gonfa Qindeesa pirojektii REDD+oromyaa

Dhimii walii kana qophii piroojektii kana xumurame garaa rawwii hojii misooma bosonaa yeroo eegalamu ta’uu hojii yeroon ittikeenamine jedhaan jiruu .

Sababiin qabeenyii uumama naanoo keenyati duuran jiruu sadarka ollanan midhaa irra gahee waan jiruf ta’uu beekamu qabaa

Kanafu REDD+ oromiyaa program /piroojektii kuni hirsuu gaasota qileensatii gaadii lakifamu uuwisaa bosoona daabalu qileensa keenya eegaa galii carbon argachuu ta’aa. Amma bara 2010 metric toon 150 jiru bakka kana dhabuu fi oromiya haftee bosona amma qabiduu iddoo maancaanii turisisuu bu’aa guddaa akka qabuu obbo Tesfaye qindeesa pirojeektii REDD+oromiyaa baalina yaada irratii keenan jiruu .

Faftee bosona madaa Buna Bishan ,Lubbuu qabeeyii gaargaa keesatti kan argamudha kanafu faayida uumata muurteesadha kana ta;ee rakkina adda qunama jira fkn bosonaa bara bara nancaa,dha midha geesisa jiraa .kanfafu saganta REDD+oromiyaa diriree jiraa

Piroojektii REDD+ OFLP dhan laft kana duraa hin misoomin yoo misomee REDD+ oromiyaa Maalaqa dabalata argachuun ni danda’ama REDD + OFLP baajata ramadamee konkoolata 26 ni bittaa Godinalee oromiya 7 fi Aanalee 49 kesatii nama hojii kuuni baalina akka rawatan ibsuudha hojii kanafis oggesoota deegaran namiin 38 akka qaxaruun hojetanii qindeesan pirojekticha ibsanii jiruu .

Saganta REDD+OFLP akka saganta mit mootuma/NGO/ iddoo hin ta;nee saganta mootummaa nannoo oromiyaa akka ta’eef hojii haala hojii iddileetin kan gaageefamu fi sadarka naannoo irraa kaasee hanga Aanaa hojii buulichisa gaageefamu ta’uu qindeesan piroojekti obbo Tesfaye Gonfa ibsaan jiruu .

Pirojeektiin kuni akka rawatamu deegarsa kan godhan fi hojatan dhaabbaata farm Africa jeedhamu yoo ta;uu sadarkaa adda addatii marii baalan akka tasufaamee obbo tesfayee ibsa jiruu . Kanafuu rakkoo kana dhabamisiisuuf furmata kanii ta;uu hojii kana qindomina Seektaroota hunduu haala fooya;aa ta’een qindoodmee yoo hojatee omishaa guudisuu akka danda’amuu marii gadii fageenyan taasifamera.

# Ajandaa 5

**Seerota qabeenya bosonaa fi bineesa boosona fi rakkolee rawwii irratti jiran**

**Obbo Daanea’l Iffoo Abbaa seera /ECAFCO /**

**Dhimmii irratti xiyeefatee**

Seerota Bosonaa fi Bineensa Bosonaa sadarkaa adda addaa jiran sakkata’uu,

Ciminaa fi hanqinoota labsiiwwan kanaa ilaaluu,

Seerota kanaan hojileen hojjetaman sakata’uu fi ilaaluudha ta’aa

Barreefamoota adda addaa irraa hubachuun akka danda’ametti qabeenya bosonaa biyyatiin qabdu keessaa harki 70 (%70) Oromiyaa keessa akka jiru ni mul’isa.Qabeenya kana keessaa:-

Bosona uumamaa heek. 3.36 mil Bosona nam tolche hek.Kuma 62.4 Waliigalaan hek 3.4 mil akka ta’ee abban seera kuunii ibasan jiruu dabalatan waa’ee gossa bosona jiruu

**“Bosona dhuunffaa jechuun”** bosona namni kamiyyuu lafa qabiyyee dhuunffaa isaa irratti misoomse, kan Investara dhuunffaa, dhaabbilee Mootummaa fi Mitti Mootummaa, Waldaalee Amantootaa fi waldaalee hojii gamtaa ykn kan kana fakkaatuun kan misoomaniidha.

**Bosona Mootummaa jechuun”** bosoma naannoo Oromiyaa keessatti argamu ta’ee kanaan dura kan daangeffamee fi kan hin daangeffamiin , kunis bosona lafa muka ixaanaa, muka haphee, laaftoo sululaa, shimala gammoojjii, leemana, bosona laga qarqaraa fi kan kana fakkaatu dabalata

**Bosona Ummataa jechuun”** Ummatni gurmaa’ee bosona Mootummaatti mirgi itti fayyadamummaa kennameefii kan kununsuuf lafa waliin itti fayyadamuu irratti kan misoomse ykn misoomssudh kan ibsamee yoo ta’uu Bosona Mootummaa Naannoo Oromiyaa keessa:-Gosa mukoota eegamaa ta’an kan akka Heexoo, Waddeessa, Birbirsa, Hoomii fi Gaatiraa biyya keessaa,muuruu dhorkaa ta’uu isaa barsisan jiruu .kara biraatiin Qabeenya bosonaa ciranii buna, Caatii dhaabuu fi hojii qonnaa gaggeesuun dhorkaadha.akka ta’ee iffa godhamee jiraa

**Sirna misooma, eegumsaa fi itti fayyadama Bineensa Bosonaa ilaalichise mareen godhame**

Abbaan Taayitaa Misoomaa fi Eegumsa Bineensa Bosonaa, misoomaa fi eegumsa bineensa bosonaa ilaalchisee Imaammata baaseera.Kaayyoo Imaamata kanaa Qabeenya Bineensa Bosonaa seeraan eeguu,Misoomssuu Haala itti fufiinsa qabuun bulchuu fi dinagdee biyyatii keessatti shoora irraa eegamu bahuu Bineensa Bosonaa ilaalchisee seerota idil Adunyaa bahanii biyyatiin ofitti fudhate bu’ura gochuudhaan qabeenya Bineensa Bosonaa fi naannoo jireenya isaanii eeguu ta’ee qabeenyaa kana , eegamee fi kununfamee dhaloota dhufuuf akka darbu taasisuudhaLabsii Misooma, Eegumsaa fi Itti Fayyadama Bineensa Bosonaa , Lakk. 541/1999

Qabeenya Bineensota Bosonaa eeguu, kunuunsuu, misoomsuu fi sirnaan faayidaarra oolchuu,

Eegumsa, kunuunsaa fi itti fayyadama Bineensa Bosonaa ilaalchisee dirqama sadarkaa idila addunyaatti qabnu raawwachuu, Turzmiin Bineensa Bosonaa irratti xiyyeeffate babal’isuu fi jajjabeessuuLabsii lakk 541/99 keew. 13 irratti itti waamamni Abbaa Taayitichaa Ministeera Qonnaatiif ture.Keewwata kana irra kan taa’es aangoo Ministeerichaatti. Labsiin lakk 575/2000 keewwata lakk 13 irra jiru haqee Itti waamamni isaanii Ministeera Adaa fi Turizimiitiif akka ta’u labsameera

**Tumaalee Adabbii Ilaallatanilaalichie oggesii seera yoo ibsuu**  Mala eegumsi itti taasifamu keessa tokkos seera cimaa qabaachuu dha.

Labsiin misooma, eegumsaa fi itti fayyadama bineensa bosonaa labsii lakk 541/99 keewwata 16 jalatti tumaalee adda addaa adabbii ilaallatan qabatee baheera.

Bineensa Bosonaa ykn bu’aa Bineensa Bosonaa eeyyama malee qabatee yoo argame:-

Adabbii Qarshii kuma shanii gadi hin taanee, kuma Soddomaa ol hin taaneen ykn Adabbii hidhaa waggaa tokkoo gadi hin taanee, waggaa shanii ol hin taaneen ykn Lachunuu kan adabamu ta’uun tumameera.

Waliigalaan hojiin eegumsa, misoomaa fi itti fayyadama Bineensa Bosonaa ilaalchisee akka Mootummaa Federaalaatti haa jiraatan malee labsii fi Dambii mataa keenyaa qabaachuu qabna.

Labsii karaa Abbaa Taayitaatiin qophaa’ee bahu irrattis xiyyeefannoon hordofuu qabna jechuun yaaddaa buura qabuu kaasan marii tasifamera

# 6 Ajaanda 1-5 jiranu irratii namoota marii gaageesanii

1 Obbo Gaalgalu mana murtee oromiyaa irraa

2. **Obbo Boonaa Yaaddessaa I/A/ ATBENJQO**

3. Obbo Didha Dirriba Dhabata bosoona fi bineesa bosona oromiyaa

Qabixii Marii workishoppii kana iraatii yaada, gaafii fi deebin itti keename

# 7. Gaafii hirmattootan dhiyatan.

1. Misooma bosonaa qabinuu haala kamiin misoomsa jiraa ? ,Akkamit bulichaa jiraa ?,facaatiin bosonaa akka oromiyatii maalii fakkata ? Uumanii faayyida bosonaa gahaa ta;ee akkamit argata ? iddo ibsamee.

2. Bosonaa omishaaf gahee itti faayadamuu maalee deebisan dhabuu hinjiruu kuni maaliif ta;aa?

3. Raakoon keenyaa rakiina hubanooo dhabuu moo raakina rawwii teekinikan rawachisuu dhabuu dha? kanafu fuula akka bosonaa misoosuu maalitu yaadame ?

4.laabisii itti fayadama lafa qajalifan isaa bahee jiraa gaaruu akkamiti hojii hojii irraa olaa?

5 misooma biqiltuu jaaliqaba hanga xuumuratii eeyutu rawata? Qamaa lama jiraa ATENBJQO fi Dhaabbaata bosonaa fi bineesa bosonaa oromiyaa waan ta’eef angoondha waliitii hin buu’an ?

6. Dhimaa seeran walii qabatee muuriit siirii hin tanee jiraa kun akkamit hikachuu danda’eema ? daangan boosonaa akkamit kabajama sababii isaa qubana fi manichatii yeroodha gara yerootii dabalaa deema jiraa kanafuu seerii akkamit kabajama ?

7. Naannoo shakisoo albuudafi jedhamee Bosonii mancha jiraa Abbaan qabeenyaa kana gochaa jiruu akkamit ilaalama.?

8. Biqituu dhabuun haalaa kana duurara akkami foyya’a danda’aa ? Sababii isaa ittifayadaminii bulichinsa lafa keenya hojii irra waan hinoleef

9. Qubanann seeran alla caasan keenya itti makamee deema jira kuni lafti hingurguramu seerii iddo jiruu caasan kiraa sasabuuma keesaa galaa jiraa kuni akkamit ilaalama (aanaa shakisoo)

10. saganta kana uumaanii akkamit hubata ? immaman lafa akkamit hojii irra olaa ? lafa Tuuuu fi suulula qonna hin ta;uu sababa looladhan dhiqamee omishii baduuf kanii akkamit siira,aa ?

11. ATENBJQO FI Dhaabbaan Bosonaa fi Bineesa misooma Daamaa irratii maalii hojechuu yaadee ? Caara hojii uummuu irratti ta’aa

12. Bosonaa keesaa uuman maalifi qubata? akkamit akka hin qubanee gonaa?

13. Daaldala bu;aa bosoona seeseeran alla eerga qabamee totaamee bodaa deebia’amee raagaa keenuu ni jiraa kuni akkamit sira’a ?

14 Muuka biyya keesa akka dhabatu fi naannoo magaala tti haala paarkidhan hudeesan deemuu irratti maalituu yadama jiraa ?

15. Hojii Eegumsa bosonaa fi bineesa bosona hojechuu raakkoo kan ta’ee seera bahee jiruu moo haala itti rawatamuu ? Iddo baalina ifee.

16. Labbisii /Daanibii /qajalifanii akkamit walii simee deema jiraa?

17. Labiisii Bosonaa naannoo oromiya fi kan federal addabiidhan gaargaruma qabaa kuni mallif ?

18. Iddoo federal seera hin baasinee naannoo labbisii baasuu danda’aa?

19. Yakka namin rawateef kan yakka deegaree labbisii seera bosonaa tiin addabiin kana deegareetuu caala kuni maalifi ?

# 8. Deebiwan Gaafii gafatameef deebii keename.

**Obbo Boonaa Yaaddessaa**  I/A ATENBJQO deebii keenan.

Gaafiwan gaafataman harka caalan yaada fudhanee irratti hojenuu yoo ta’uu hojii gaama seeran deebii’u qabaan qawwa qaban cuufinee gaara hojii guutu ta’eet bara 2010 eegalee nirawana jeechun yeroo deebiisan ,hojii kara Bosonnaa amma jiruu eeguu fi mancaanii bosonaa jiruu hirisuu dhan hojechuu dhan jijirama ATENBJQO baalina ni hojeta kanafiis bara dhufuu godinii ,Aanaa fi Gandii oromiya keesaa jiranu hundii lafa boosona fi ta’uu addan basudhan Karta /map/ akka qabatu ta’ee seera bulichinsa itti fayadama lafa badiyaan hojii irra akka oluu hoggansii asiiti arggaman irra gahee gudaatu ni n eegama .kunis itti fayyadama lafa badiyyaa oromiyaa /oromia land use plan/ harka % 71 xuumuramu isaa rawwii hojii keenyatii nigargaara jechuun yaada isaan ibsan jiruu .

\*Dangaa bosona ilaalichisee **Obbo** Boonaa Yaaddessaa I/A ATENBJQO yeroo deebisan lafati bosonaa ittifayadama lafa biratiif jijiramuu hinqabuu .lafati bosona duuran jiruuis iddo isaatii deebi’uu qabaa .sababii isaa bosonii buriqa jireenya, lubbuu qabeyii, fi bishana tii kanafuu kabajamu akka qabuu baalin Obbo Boonaa Yaaddessaa I/A ATENBJQO ibsan jiruu

Haala waligalattin ATENBJQO fi Dhaabbataa Bosonaa fi bineensa bosona oromiyaa lafa bosonaf ta’uu daangesudhan mukoo biyyaa keesa balina akka dhabatuu kutanoodhan hojechuu barbachisa ta’uu isaa murta’ee jiraa.

Iyyata darbii walii qabatee jiruu eeyaminii keenamuf sochii bosona iddo seera qabeesa ta’uu mirkaneesuf galii bosonaa economic value keesaa dabaluun fayidaa irra olichuf wanta’ef amma qajalifama kana duura darbeen waraaqa darbii kan keenuu kan danda’uu ATENBJQ qofa ta’uu qaminii asii jiruu huduu hubatee hojii kanaf deegarsa barbachisa akka godhamu obbo Bonaa ibsuu dhan yaada isan xumuranii jiruu.

Obbo Diidha Diiribba Dhaabbataa Bosonaa fi bineensa bosona oromiyaa yadaa dabalata yoo keenanii hojii ATENBJQO FI PIROJEKIT REDD+OFLP kabine dhimii ilaalu naannoo irraa hanga Aanatii wali deegaran hojechuf wadda walii galan maalateesan jiruu kanafuf godina fi Aanalee haaluma kanaii akka rawatan ibsan jiruu .

Dabalatanis obbo Diidhan karoora qabame yeroo rawatamu ATENBJQO Iddo” paass- permit cheeking point “ bakka isaa beekisisudhan hojii attataman seenuu barbachisa ta’aa isaa ibsan jiruu .kanafuu qabeenya uumama qabinu eeguudhan turizimmf babalisuun barbachisaa akka ta’ee yaada isaan hirmattoota hubachisann jiruu .

# 9 Yaada irratii waligalamee

Hojii ATENBJQO Aangoo keenameef hojii hikuuf seeketaroota adda adda walii qindoomina fi hirmachisuma dhan hojii keesa galuuf faayadamuma uumata mirkaanesuun bu’aa gudda akka qabuu marii baala godhamee sagalee tokko iraatti waligalamera.

Akkuma waligalatii tokko tanee hojechudhan seera fi seeran qofa hojechudhan naannoo keenya fi uumata keenyafi bu’aa olaana galimeesuuf akka hojeatan hirmattoon workishopii kana irratii waligaalamera.

# 10 .Hojii Fuula dura tiif kallatii keename.

**Obbo Boonaa Yaaddessaa**  I/A ATENBJQO

Hojii fi Aangoo ATENBJQO keename hudaa qindoomina hojechudhan jijjirama barbadamuu yeroo gababa keesatti galma barbadamu ga’ahuf hoggansa olaa fi G/G irra karoora bahee rawwii isaa deegaruu fi hordofuu akka barbachisuu cimisan hubachisan jiruu .

Dhuuma irratis Biqiltuu bara kana qopha’e jiruu yeroo isaa eegatee akka dhabiin gaageefamu, piroojektii akka REDD+oromiyaa hojii Bosonaa fi eegumsa naannoo keenyaa fi gah’een isaa olaanaa waan ta’eef tuumsa akka hojetamu murteesaa ta’uun .

Guyyaa Ayyaanaa eegumsa naannoo bara kana godinalee oromiyaa hunda keesatti turban tokko Caamsa 28/9/2009 kasee jecha “ connecting people with Nature ”yookan “Qabeenya Uumama jiruu fi jireenya uumata ” kan jedhuun akka kabajamu baalina ibsan jiruu .

# 11. Haasaa cufin

Kabajamaa bulchaa Godina Arsii Lixa Obbo kaffaloo Ayaanna haasaa cufinsaa godhamera.

Kabajamittoota hirmaattoota Bulichttota Godinalee oromiyaa ,I/A ATENBJQO , Bulichttotta Aanaalee fi hirmaatoota worki shopii kana hunda dura bagga nagaa gara godina keenya dhufitan jecha carraa cufinsaa kana Argame kootiif gaammachu nattii dhagamee ibsuun barbaada !!!

Akkuma beekamu Biyyi keenya fi naannoo keenya yeroo amma jijjirama qileesaan kani ka’ e baala adda adda saaxillama jiraa fkn lolaa , ho’aa.garaa dabalaa deemuu ta’aa kanafuu naannoo qabeenyaa uumama keenyaa yeroo amma kana sadarka badii isaa irratii arggama .kanafuu hirmattoonii workii shopii kana as yeroo deebinu karoora jijiramafi qopha’e nuharka jiruu hojii eegumsa naannoo keenyafi bosonaa naanoo keenyati argamu eegufi biqiltoota kuunusudhan akka gudisinu eerga koo dabarsuun barbadaa.

Dhummaa irratti hojii Ammaa ATENBJQO kana galmaa ga’uu kutanoo hoggansa murteesa waan ta.eef hundii keenya misoomafi haatumisinu jechuun yaada isaan xumuran jiruu .