የሲዳማ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት

እንስሳት ሀብት ልማት ቢሮ

2014 በጀት ዓመት የዓመቱ ዕቅድ አፈፃፀም ሪፖርት

ሰኔ 2014 ዓ.ም

ሀዋሳ

# መግቢያ

የእንስሳትና ዓሳ ሀብት ለክልሉም ሆነ ለሀገሪቱ ኢኮኖሚ እድገትና ድህነትን በመቀነስ ረገድ ያለዉ ድርሻ ወሳኝ ነዉ፡፡ በመሆኑም እንደ ሀገር ከፍተኛ ትኩረት ሊሰጠው የሚገባ ዘርፍ ነዉ ፡፡ የሲዳማ ክልል መንግሥት ከፍተኛ የሆነ የእንስሳት ሀብት ክምችት ያለው ሲሆን አብዛኛው ህብረተሰብም በእንስሳት እርባታው ዘርፍ የሚሳተፍ ነው፡፡ የእንስሳት ሀብት ክምችቱ በእንስሳቱ ቁጥርና ዓይነት የሚገለጽ ሲሆንለእንስሳቱ ተስማሚ የሆነ የአየር ንብረት፣ በተፈጥሮ የሚገኝ ለመኖ የሚሆን የእጽዋት ሽፋን፣ በቂ የሆነ የውሃ መገኘት እና የአርሶ አደሩ የጥምር ግብርና ልምድ ከብዙ በጥቂቱ የሚጠቀሱ ናቸው፡፡

የእንስሳት ሀብት ከሀገራዊ ኢኮኖሚ ያለው ድርሻ በ2010 የመዕከላዊ ስታቲስቲክስ መረጃ መሰረት 20 በመቶ፣ ከግብርና ምርት ውስጥ 45 በመቶ፣ ከአጠቃላይ ከውጭ ንግድ ከሚገኝ ገቢ ከ 14 እስከ 16 በመቶ እንደሚሸፍን ይገመታል፡፡ በአንጻሩ የእንስሳት ሀብት ልማት ክልላዊ የኢኮኖሚ ድርሻው በተመሳሳይ ዓመት 3.6 በመቶ እንደሆነ መረጃዎች ያመላክታሉ፡፡

የክልሉ የእንስሳት ሀብት ክምችት እንደ ማዕከላዊ ስታቲስቲክስ የ2012 ዓ/ም መረጃ መሰረት 2,962,286 የዳልጋ ከብት፣ 779,773 በግ፣ 502,818 ፍየል 2,872,135 ዶሮ፣ 136,268 ጋማ ከብት እና 149,575 የንብ ቤተሰብ እንደሚገኙ የሚያሳይ ከመሆኑም በተጨማሪ ከ 194.31 ቶን በላይ የዓሣ ምርት በዓመት ሊሰጡ የሚችሉ የውሃ አካላት ይገኛሉ፡፡ ክልላችን 41 በመቶ ዳልጋ ከብት 9.3 በመቶ በጎችና 6.1 በመቶ ፍየሎች እና 34.9 በመቶ ዶሮዎች 2.5 በመቶ የጋማ ከብቶች እና 2.4 የንብ በተሰብ ይገኛሉ ፡፡ ከፍተኛ የህዝብ ብዛትና ጥምር ግብርና የሰብልና የእንስሳት እርባታ ስራ በሚካሄድባቸው የደጋና ወይናደጋ አከባቢዎች እንደሚገኝ ይገመታል:: የእንስሳት ሀብቱ አሁን ለህብረተሰባችን እያበረከተ ያለው ኢኮኖሚያዊና ማህበራዊ አስተዋፅኦ ቀላል ነው ባይባልም ካለው እምቅ ሀብት ጋር ሲነፃፀር ግን እጅግ አነስተኛና ውስን ነው፡፡ ይህን እምቅ ሀብት ወደ ተጨባጭ ጥቅምለመመንዘር በርካታ መልካም አጋጣሚዎች ያሉና እየተፈጠሩ ሲሆን የዘርፉን ልማትና ዕድገት የሚወስኑና አ/አደሮችን ተጠቃሚነት የሚያሰፉ ወይም የሚያጠቡ ማነቆዎች እንዳሉ ግልፅ ነው፡፡

የዘርፉን ልማትና ዕድገት በማፋጠን በወተት፣ በስጋ፣ በእንቁላል፣ በማርና ዓሳ ልማት ያሉ አዳዲስ ቴክኖሎጂዎችና የእርባታ ዘዴዎችን ወደ መላው አርሶ አደሮች ዘንድ ማድረስ የሚያስችል ጥረት ቢደረግ ከፍተኛና ትርጉምያለው ገቢ በአጭር ጊዜ የሚገኝበት፣ የክልሉንም ሆነ የሀገሪቱን ኢኮኖሚ ለማሳደግ የራሱን ሚና የሚጫወትበትደረጃ ማድረስ ይቻላል፡፡ በክልሉ በገጠርም ሆነ በከተማ የተንሰራፋውን ድህነት ለማሸነፍና የጀመርነውን የብልፅግና ጉዞ ለማፋጠን እንስሳት ሀብቱ ከየትኛውም የልማት አማራጮች የተሻለ መሆኑን መገንዘብ ያስፈልጋል፡፡

በመሆኑም ዘርፉ የሚጠበቅበትን ውጤት ለማሳካት የተነደፉ ሀገራዊ ፖሊስዎችናስ ትራቴጂዎች በየአምስት ዓመቱ ተከታታይ የልማት ፕሮግራሞችን እየነደፈ ተግባራዊ ሲያደርግ ቆይቷል፡፡ የዚሁ አካልና ከዕድገት ባሻገር ትራንስፎርሜሽን ለማረጋገጥ ታቅዶ ሲተገበር የቆየው ሁለተኛው የእድገትና ትራንስፎርሜሽን ዕቅድ የዚሁ መገለጫ ነው፡፡ ዕቅዱ በተተገበረው ልክ ዉጤት ያመጣ፣ በርካታ ልምዶች የተገኙበትና በዚሁ ላይበመመስረት ትራንስፎርሜሸን ለማረጋገጥ የሚያስችል ቀጣይ ሥራ መስራት እንደሚጠይቅ ግንዛቤ የተወሰደበት ነው፡፡ በመሆኑም በሁለተኛው የዕ..ት.ዕ ትግበራ በተገኙ ውጤቶች ላይ በመመስረትና ሀገር በቀል የኢኮኖሚክ ፖሊሲ ማሻሻያንና እሱንም ተከትሎ የእንስሳትና ዓሳ ሀብቱን ዘርፍ ማሻሻያ እርምጃዎች መሰረት በማድረግ የክልላችንን የእንስሳትና ዓሳ ዘርፍ በ**2014 በጀት ዓመት** የተከናወኑ አበይት ተግባራት የሚገልጽ ዓመታዊ የማጠቃለያ ሪፖርት እንደሚከተለዉ ቀርቧል፡፡

1. **የሲዳማ ክልል አጠቃላይ ነባራዊ ሁኔታ**

**የጂኦግራፊያዊ አቀማመጥ**

ሲዳማ በደቡብ- መካከለኛው የኢትዮጵያ ክፍል ውስጥ ይገኛል፡፡ አስትሮኖሚካዊ ሥፍራው ከ 4027’- 8030’ ኬክሮስ ሰሜን እስከ 340 21’- 39011’ ኬንትሮስ ምስራቅ መካከል ይገኛል፡፡ክልሉ በሰሜን፣ በሰተምስራቅ እና ደቡብ ምስራቅ በኩል በኦሮሚያ የተገደበ ነው፣ በደቡብ በኩል ጌዲኦ ዞን እና በምዕራብ ወላይታ ዞን ያዋስኑታል፡፡

ሲዳማ 698,180 ሄ/ር/ 6981.8 Km2 መሬት ያለው ሲሆን 2.29% በውሃ ተሸፍኗል፡፡ ሞቃታማ የአየር ጠባይ ያለው የክልሉ አጠቃላይ ስፋት 30% ይሸፍናል፡፡ የዚህም ከፍታ ከ500 ሜትር እስከ 1500 ሜትር ከባህር ጠለል በላይ ነው፡፡ቀዝቃዛ የአየር ንብረት ደጋ (Alichcho) በመባል የሚታወቅ የክልሉ ተራራማ አካባቢዎችን ይሸፍናል፡፡ ይህም ከባህር ወለል በላይ 2500 ሜትር እስከ 3500 ሜትር ከፍታ ያለው አጠቃላይ ስፋት ወደ 16% አካባቢ ይሸፍናል፡፡

ከጥር 1985 እስከ ጥር 2015 እ.አ.አ የተወሰደ መረጃ እንደሚያሳየው አማካይ ዓመታዊ የዝናብ መጠን 1,000 ሚ.ሜትር ወጥ ሆኖ እየቀነስ ያለ የበልግ ዝናብ ተመዝግቧል፡፡

1. **ተቋማዊ አደረጃጀት**

የሲዳማ ክልል በ 30 ወረዳችና በ7 ከተማ አስተዳደር የተዋቀረ አድስ ክልል ሲሆን በየመዋቅሩ ያለዉ የሰዉ ኃይል በተመለከተ፡-

* **በክልሉ ሴክተር መ/ቤት**
* በቢሮ የሚገኝ የሰዉ ኃይል ወንድ 60 ሴት 32 ድምር 92 (90%)
* በተጠሪ ተቋማት
* ሀዋሳ አባላዘር ማቀነባበሪያና ማሰራጫ ማዕከል ወንድ 25 ሴት 12 ድምር 37
* ሀ/ጎና ወረዳ የደጋ ዓሳ ጫጩት ማባዣ ማዕከል ወንድ 9 ሴት 1 ድምር 10
* በወረዳ እንስሳትና ዓሳ ሀብት ልማት
* በ30 ወረዳዎች እና በ7 ከተማ አስተዳደሮች ወንድ 1,638 ሴት 400 ድምር 2,038
* በየወረዳዉ የሚገኙ አደዳቃይ ተክኒሺያን ባለሙያዎች ወንድ 98 ሴት 1 ድምር 99
* የቀበሌ እንስሳት ጤና ባለሙያዎች ወንድ 580 ሴት 98 ድምር 678
* የቀበሌ እንስሳት እርባታ ባለሙያዎች ወንድ 524 ሴት 254 ድምር 778
* አጠቃላይ በሲዳማ ክልል እንስሳት ሀብት ልማት ቢሮ ሥር ወንድ 2,922 ሴት 785 ድምር 3,707 ሠራተኞች በመዋቅር ዉስጥ ይገኛሉ፡፡

1. **የልማት ሰራዊት ግንባታን በተመለከተ**

በአሁኑ ጊዜ በዓለማችን የተከሰተዉ የኮቪድ-19 ወረርሽኝ እንደተጠበቀ ሆኖ በክልላችን በእንስሳትና ዓሳ ሀብት ልማት ሥራ ሠራዊት ለመፍጠር በሴክተሩ የሚተገበር ግልጽ ዕቅድ በማኖር፣ በእቅዱ ዙሪያ የጠራ ግንዛቤና እምነት ለመፍጠር፤ ሠራዊቱ በክህሎት የበቃ እንዲሆን፣ ግልጽ የአደረጃጀት፣ የአሠራር፣ እንዲሁም የክትትልና ድጋፍ ስርዓት እንዲኖር በማድረግ በበጀት አመቱ በየደረጃው ሶስቱን የልማት ሃይሎች ለይቶ፣ አደራጅቶ፣ ገንብቶና አብቅቶ የህብረተሰቡን ተሳታፊነትና ተጠቃሚነትን ለማረጋገጥ የ10 ፣ የ5 እና የ1 ዓመት እቅድ በማቀድ ለተግባራዊነቱ ርብርብ በማድረግ ላይ እንገኛለን፡፡

1. **በዘርፉ የተፈጠረ የሥራ ዕድል በተመለከተ**

በበጀት ዓመቱ በማሞከትና ማድለብ፣ በወተት ሀብት ልማት፣ በእንቁላልና ዶሮ ሀብት ልማት፣ በእንስሳት እርባታ፣ በዓሳ ሀብት ልማት፣ በንብና ሀር ልማት፣ በመኖ ልማትና አቅርቦት፣ በህጋዊ የእንስሳት መድኃኒት ንግድ እና በአነስተኛ አመንዣጊ እንስሳት ዝሪያ ማሻሻል አገልግሎት በዓመት ለ15,750 ታቅዶ ለ14,937**(94.8%)** የህ/ሰብ ክፍል የስራ ዕድል ተፈጥረዋል፡፡

1. **የእንስሳትና ዓሳ እርባታ ኤክስተንሽን ዳይረክቶሬት**

* **የእንስሳት ዝሪያ ማሻሻል**
* **በሰው ሰራ ሽዘዴ እንስሳትን ማዳቀል**
* በበጀት ዓመቱ 57,331 እንስሳት ለማዳቀል ታቅዶ 56,979 (99.4%) እንስሳት ማዳቀል ተችሏል፡፡
* ተሳታፊ አ/አደሮች ወንድ 23,434 ሴት 12,756 ድምር 36,190 ናቸዉ፡፡
* በበጀት ዓመቱ ለ 48,734እንስሳት የእርግዝና ምረመራ ለማድረግ ታቅዶ 46,523(95.5%) ማሳካት ተችሏል፡፡
* በዚህ ዓመት የእርግዝና ምርመራ ከተደረገላቸዉ 46,523 ላሞችና ጊደሮች 40,854(98.6%) ክበድቱ መሆናቸዉ ተረጋግጧል፡፡
* በመደበኛ ድቀላ በጀት ዓመቱ 45,860 የተሻሻሉ ጥጆችን ለማግኘት ታቅዶ 45,353(98.9%) ጥጆች ተወልደዋል፡፡ **(ወንድ 26,556 ሴት 11,783)**
* **በሆርሞን እንስሳትን የማድራት ተክኖሎጅ (ሲንክሮናይዜሽን)**

በበጀት ዓመቱ 18,236 እንስሳት በሆርሞን የማድራት ትክኖሎጂ /በስንክሮናይዜሽን/ ለማዳቀል ታቅዶ 17,765(97.4%)እንስሳት ዝሪያ ለማሻሻል ተችሏል፡፡

ተሳታፊ አ/አደሮች ወንድ 14,816 ሴት 1,511 ድምር 16,327 ናቸዉ፡፡

* በ2013 ዓ/ም በሲንክሮናይዜሽን ፕሮግራም ከተዳቀሉትና ክበድ መሆናቸው ከተረጋገጡ ላሞችና ጊደሮች 5,361 ክልስ ጥጆች ይወለዳሉ ተብሎ ታቅዶ **ወንድ 2,945 እና ሴት 2,386 በድምሩ 5,331(99.4%)** ክልስ ጥጆች ተወልደዋል፡፡
* ተሳታፊ አ/አደሮች ወንድ 2,324 ሴት 858 ድምር 3,182 ናቸዉ፡፡
* **በተሻሻለ ኮርማ የእንስሳት ድቀላን በተመለከተ**
* በበጀት ዓመቱ 15,134 እንስሳት በተሻሻለ ኮርማ ለማዳቀል ታቅዶ 14,784(97.7%) እንስሳት ተዳቅለዋል፡፡
* ተሳታፊ አ/አደሮች ወንድ 7,568 ሴት 4,323 ድምር 11,891 ናቸዉ፡፡
* በበጀት ዓመቱ ለ14,377 እንስሳት የእርግዝና ምርመራ ለማድረግ ታቅዶ ለ 13,988(97.3%) እንስሳት የእርግዝና ምርመራ ተደርጓል፡፡
* በበጀት ዓመት ዉስጥ የእርግዝና ምርመራ ከተደረገባቸዉ 13,988(95.1%) ላሞችና ጊደሮች መካከል 12,106(99.1%) ክበድ መሆናቸዉ ተረጋግጧል፡፡
* በተሻሻለ ኮርማ ድቀላ በዓመቱ 13,621 የተሻሻሉ ጥጆችን ለማግኘት ታቅዶ 13,474(98.9%) ጥጆች ተወልደዋል፡፡

|  |
| --- |
| * በሶስቱም ዝሪያ ማሻሻል ዘዴ በበጀት ዓመቱ 90,701 ለማዳቀል ዕቅድ ተይዞ እስካሁን ድረስ 89,528 (99%) ለመፈጸም ተችሏል፡፡ * በተጨማሪም በሶስቱም የዝሪያ ማሻሻል ዘዴ በዓመት 65,207 ጥጆች ይወለዳሉ ተብሎ ታቅዶ እስካሁን ድረስ 64,258 (98.5%) ጥጆች ተወልደዋል፡፡ |

* **የአነስተኛ አመንዣጊ እንስሳት ዝሪያ ማሻሻል**
* በበጀት ዓመት 12,911 በጎችን በአበራ አዉራ በግ ለማዳቀል ታቅዶ 13,069 (101%) በጎች በአበራ በግ ለማዳቀል የተቻለ ሲሆን በበጀት አመቱ 19,366 ግለገሎች ይወለዳሉ ተብሎ ታቅዶ 19,160(98.9%) ግልገሎች ተወልደዋለል፡፡
* ተሳታፊ አ/አደሮች ወንድ 4,235 ሴት 1,987 ድምር 6,222 ናቸዉ፡፡
* በበጀት ዓመት 16,620 በጎችን በቦንጋ አዉራ በግ ለማዳቀል ታቅዶ 17,774(106.9%) በጎች የተዳቀሉ ሲሆን የበበጀት አመቱ 32,240 ግለገሎች ይወለዳሉ ተብሎ ታቅዶ 32,884(102%) በቦንጋ አዉራ የተሻሻሉ ግልገሎች ተወልደዋል፡፡
* ተሳታፊ አ/አደሮች ወንድ 5,921 ሴት 2,564 ድምር 8,485 ናቸዉ፡፡
* በዓመት 9,913 ፍየሎችን በተሻሻለ በወይጦ አዉራ ፍየል ለማዳቀል ታቅዶ 9,772(98.6%) ፍየሎች በተሻሻለ አዉራ ፍየል ተዳቅለዋል፡፡
* ተሳታፊ አ/አደሮች ወንድ 3,456 ሴት 1,965 ድምር 5,421 ናቸዉ፡፡
* በበጀት አመቱ 14,242 ግለገሎች ይወለዳሉ ተብሎ ታቅዶ 14,099(99%) የተሻሻሉ የፍየል ግልገሎች ተወልደዋለል፡፡
* **የእንስሳት ምርትና ምርታማነትን ማሻሻል፡፡**
* **የወተት ምርትና ምርታማነትን ማሻሻል**፡- በዓመቱ 297,001.6 ቶን ወተት ለማምረት ታቅዶ 297,152(100%) ቶን ወተት ተመርቷል፡፡
* በዚህ ስራ 104,567 ወንድ እና 88,234 ሴት በድምሩ 192,801 የህ/ሰብ ክፍል ተሳታፊ ሆነዋል፡፡
* **የሥጋ ምርት ማሻሻያን በተመለከተ**
* **ዳልጋ ከብት ማድለብ ፡-**በበጀት ዓመት 199,986 የዳልጋ ከብት ለማደለብ ታቅዶ 201,418(100.7%) ዳልጋ ከብት ለማደለብ ተችሏል፡፡
* ተሳታፊ አ/አደሮች ወንድ 31,987 ሴት 7,234 ድምር 39,221 ናቸዉ፡፡
* **በግ ማሞከት፡-** በበጀት ዓመት 171,053 በጎች ለማሞከት ታቅዶ 175,173(102.4%) በጎች ለማሞከት ተችሏል፡፡
* ተሳታፊ አ/አደሮች ወንድ 33,221 ሴት 8,255 ድምር 41,476 ናቸዉ፡፡
* **ፍየል ማሞከት፡-** በበጀት ዓመት 132,536 ፍየሎች ለማሞከት ታቅዶ 130,495(98.5%) ፍየሎች ለማሞከት ተችሏል፡፡
* በዚህ ስራ 25,434 ወንድና 6,233 ሴት በድምሩ 31,667 አ/አደሮችና የተደራጁ ወጣቶች ተጠቃሚ ሆነዋል፡፡
* **የተመረተ ሥጋ ምርት፡-** በበጀት ዓመት 25,419 ቶን የዳልጋ ከብት ሥጋ ለማምረት ታቅዶ 25,636(100.9%) ቶን ሥጋ ለማምረት ተችሏል፡፡
* በበጀት ዓመት 2,791 ቶን የበግ ሥጋ ለማምረት ታቅዶ 2,801.9(100%) ቶን ሥጋ ለማምረት ተችሏል፡፡
* በበጀት ዓመት 2,698 ቶን የፍየል ሥጋ ለማምረት ታቅዶ 2,661.2(98.6) ቶን ሥጋ ለማምረት ተችሏል፡፡
* በበጀት ዓመት 2,484.6 ቶን የዶሮ ሥጋ ለማምረት ታቅዶ 2,490(100.2%) ቶን ሥጋ ለማምረት ተችሏል፡፡
* **የእንቁላል ምርት ማሻሻያን በተመለከተ**
* **የ48 ቀን ቄብና ኮከኔ ስርጭት ፍላጎትን በተመለከተ ፡-** በዚህ ዓመት 1,482,069 የ48 ቀን ቄብና ኮክኔ እንዲሰራጭ ፍላጎት ለመፍጠር ታቅዶ ለ 1,432,469(96.7%) ዶሮዎች ፍላጎት በመፍጠር ማሳራጨት ተችሏል፡፡
* በዚህ ስራ 103,456 ወንድ እና 124,345 ሴት በድምሩ 227,801 የህ/ሰብ ክፍል ተሳታፊ ሆነዋል፡፡
* **የ1 ቀን ጫጩት ስርጭት ፍላጎትን በተመለከተ**
* በዚህ ዓመት 1,500,480 የ1ቀን ጫጩት እንዲሰራጭ ፍላጎት ለመፍጠር ታቅዶ 1,444,725(96.3%) የ1 ቀን ጫጩት ፍላጎት በመፍጠር ማሰራጨት ችሏል፡፡
* በዚህ ስራ 245 ወንድ እና 1,346 ሴት በድምሩ 1,591 የህ/ሰብ ክፍል ተሳታፊ ሆነዋል፡፡
* **የዶሮ ቤት ማሰራትን በተመለከተ**

የእንቁላል ምርትና ምርታማነትን ለማሳደግ በዚህ ዓመት 12,574 የዶሮ ቤት ለማሰራት ታቅዶ 11,915(94.8%) የዶሮ ቤት ለማሰራት ተችሏል፡፡

* በዚህ ስራ 7,570 ወንድ እና 3,345 ሴት በድምሩ 10,915 የህ/ሰብ ክፍል ተሳታፊ ሆነዋል፡፡
* **የእንቁላል ምርትን በተመለከተ**
* በበጀት ዓመቱ 11,877.66 እንቁላል ለማምረት ታቅዶ 11,758(99%) ቶን እንቁላል ለማምረት ተችሏል፡፡
* በዚህ ተግባር 94,587 ወንድና 105,434 ሴት በድምሩ 200,021 አ/አደሮችና የተደራጁ

ወጣቶች ተጠቃሚ ሆነዋል፡፡

* **የማርና ሰም ምርት ማሻሻያ**
* **የማር ምርትን በተመለከተ**፡- በዚህ ዓመት 1,333.4 ማር ለማምረት ታቅዶ 1,397(104.8) ቶን ማር ለማምረት ተችሏል፡፡
* በዚህ ስራ 31,23 ወንድ እና 956 ሴት በድምሩ 4,079 የህ/ሰብ ክፍል ተሳታፊ ሆነዋል፡፡
* **የሰም ምርትን በተመለከተ፡-** በዚህ ዓመት 133.34 የሰም ምርት ለማምረት ታቅዶ 129.7(96.7%) ሰም ለማምረት የተቻዋል፡፡
* **ለጨፈቃ ቀፎ አሰራር የኤክስቴንሽን ድጋፍ ፡-** በበጀት ዓመቱ 22,484 የጨፈቃ አሰራር የሙያ ድጋፍ ለማድረግ ታቅዶ 22,545(94.9%) የጨፈቃ ቀፎ አሰራር ላይ የኤክስቴንሽን ድጋፍ ለማድረግ ተችሏል፡፡
* በዚህ ስራ 3456 ወንድ እና 545 ሴት በድምሩ 4,001 የህ/ሰብ ክፍል ተሳታፊ ሆነዋል፡፡
* **የሽግግር ቀፎ ስርጭት ፍላጎት መፍጠር፡-**
* በዓመት ዉስጥ 5,914 የሽግግር ቀፎ እንዲሰራጭ ፍላጎት ለመፍጠር ታቅዶ 5,947(100.6%) የሽግግር ቀፎ ፍላጎት መፍጠር ተችሏል፡፡
* በዚህ ስራ 987 ወንድ እና 312 ሴት በድምሩ 1,299 የህ/ሰብ ክፍል ተሳታፊ ሆነዋል፡፡
* **ባለፍሬም /ዘመናዊ/ ቀፎ ስርጭት ፍላጎት መፍጠር፡-**
* በዓመት ዉስጥ 1,820 ዘመናዊ ቀፎ እንዲሰራጭ ፍላጎት ለመፍጠር ታቅዶ 1,778(98%) ዘመናዊ ቀፎፍላጎት መፍጠር ተችሏል፡፡
* በዚህ ስራ 389 ወንድ እና 196 ሴት በድምሩ 585 የህ/ሰብ ክፍል ተሳታፊ ሆነዋል፡፡
* በበጀት ዓመቱ 4,230 ንግስት ንብ ለማባዛት ታቅዶ 3,918 (92.6%) ተከናዉኗል፡፡
* በዚህ ስራ 198 ወንድ እና 78 ሴት በድምሩ 276 የህ/ሰብ ክፍል ተሳታፊ ሆነዋል፡፡
* **የሐር ልማት ስራ በተመለከተ**
* በበጀት ዓመት ዉስጥ 17.04 የጉሎ ልማት ለማካሄድ ታቅዶ 17.5(102.7%) ሄ/ር መሬት ማልማት ተችሏል፡፡
* በዚህ ስራ 0 ወንድ እና 81 ሴት በድምሩ 81 የህ/ሰብ ክፍል ተሳታፊ ሆነዋል፡፡
* በበጀት ዓመቱ 1,224,890 ጉሎ ተመጋቢ ትል ለማቅረብ ታቅዶ 1,228,023(100.3%) ጉሎ ተመጋቢ ትሎች ተሰራተዋል፡፡
* በበጀት ዓመቱ 790.8 የሐር ምርት ለማምረት ታቅዶ 788(99.6%) ኪ.ግ ሀር ማምረት የተቻለል፡፡
* በዚህ ስራ 0 ወንድ እና 81 ሴት በድምሩ 81 የህ/ሰብ ክፍል ተሳታፊ ሆነዋል፡፡
* **የዓሳ ሀብት ልማት በተመለከተ**
* **የዓሳ ኩሬ ዝግጅት፡-** በበጀት ዓመት 109 ሰው ሰራሽ የዓሳ ኩሬ ለማዘጋጀት ታቅዶ 106(97.2%) ኩሬዎችን በማዘጋጀት ተችሏል፡፡
* በዚህ ስራ 92 ወንድ እና 14 ሴት በድምሩ 106 የህ/ሰብ ክፍል ተሳታፊ ሆነዋል፡፡
* **የተገኘ የዓሣ ምርት፡-** በበጀት ዓመቱ 2,077.3 የዓሳ ምርት ለማምረት ታቅዶ 2,022.6(97.4%) ቶን ዓሣ ለመምረት ተችሏል፡፡
* በዚህ ስራ 1,867 ወንድ እና 456 ሴት በድምሩ 2,323 የህ/ሰብ ክፍል ተሳታፊ ሆነዋል፡፡
* ምርቱ የተገኘዉ፤-ከሀዋሳና ከአባያ ሀይቆች 2,014.3 ቶን ከቤተሰብ ኩሬ 8.3 ቶን ነዉ፡፡

1. **በእንስሳት መኖ ልማትና አጠቃቀም ዳይረክቶሬት**

* **በተሻሻለ መኖ መሬት ማልማት ሥራ፡-** በበጀት ዓመቱ 14,380 ሄ/ር መሬት በተሻሻለ መኖ ለማለማት ታቅዶ 14,005(97.4%) ሄ/ር መሬት ለምቶዋል፡፡
* በዚህ ስራ 88,675 ወንድ እና 18,654 ሴት በድምሩ 107,329 የህ/ሰብ ክፍል ተሳታፊ ሆነዋል፡፡
* **ከዝሪያ ማሻሻል ጋር ተቀናጅቶ የለማ መሬት ፡-** በበጀት ዓመቱ 9,448 ሄ/ር መሬት ከዝሪያ ማሻሻል ጋር አቀናጅቶ ለማልማት ታቅዶ 9,743(103.1%) ሄ/ር መሬት ለምቷል፡፡
* በዚህ ስራ 59,458 ወንድ እና 6,345 ሴት በድምሩ 65,803 የህ/ሰብ ክፍል ተሳታፊ ሆነዋል፡፡
* **በመደበኛ ፕሮግራም መኖ ማልማት ፡-** በበጀት ዓመቱ 3,898 ሄ/ር መሬት በመደበኛ ፕሮግራም ለማልማት ታቅዶ 3,857(98.9%) ሄ/ር መሬት ለምቷል፡፡
* በዚህ ስራ 32,456 ወንድ እና 3,448 ሴት በድምሩ 35,904 የህ/ሰብ ክፍል ተሳታፊ ሆነዋል፡፡
* **የመኖ ዘርን ማዘራት፡-** በበጀት ዓመቱ 120 ኩ/ል የተለያዩ የመኖ ዘሮች ከአ/አደር ማሳ፣ከገ.ማ.ማ፣ከመኖ ማባዣ ጣቢያ እንዲሁም በመንግስትና መንግስታዊ ባልሆኑ ድርጅቶች በግዥ የሚቀርቡ የተለያዩ የመኖ ዘሮች ለማዘራት ታቅዶ 134.9(112.4%) ኩ/ል ተዘርታል፡፡
* በዚህ ስራ 6,787 ወንድ እና 2,345 ሴት በድምሩ 9,132 የህ/ሰብ ክፍል ተሳታፊ ሆነዋል፡፡
* **የተተከለ የመኖ ቁርጥራጭና ግንጣይ፡-**በበጀት ዓመቱ 391. ሚሊዮን የመኖ ቁርጥራጭና ግንጣይ ለማስተከል ታቅዶ 385(98.5%) ሚሊዮን ቁርጥራጭና ግንጣይ ተከላ ተከናውኗል፡፡
* በዚህ ስራ 86,456 ወንድ እና 8,678 ሴት በድምሩ 95,134 የህ/ሰብ ክፍል ተሳታፊ ሆነዋል፡፡
* **የተተከለ የመኖ ዛፍን በተመለከተ፡-** በበጀት አመቱ 32.05 ሚሊዮን የመኖ ዛፍ ችግኝ ለማስተከል ታቅዶ 34(106.1%) ሚሊዮን የመኖ ዛፍ ችግኝ ተከላ ተከናውኗል፡፡
* በዚህ ስራ 22,345 ወንድ እና 4,345 ሴት በድምሩ 26,690 የህ/ሰብ ክፍል ተሳታፊ ሆነዋል፡፡
* **የተፈጥሮ ግጦሽ መሬት ምርታማነት ማሻሻል ፡-** በበጀት ዓመቱ 4,524 ሄ/ር የተፈጥሮ ግጦሽ መሬት ምርታማነት ለማሻሻል ታቅዶ 4,247(93.9%) ሄ/ር መፈፀም ተችሏል፡፡
* በዚህ ስራ 10,027 ወንድ እና 836 ሴት በድምሩ 10,863 የህ/ሰብ ክፍል ተሳታፊ ሆነዋል፡፡
* **በአርሶ አደር ማሰልጠኛ መኖ ማልማት ፡-** በበጀትዓመቱ 46 መሬት በገ.መ.ማ መኖ ለማልማት ታቅዶ 47.8(103.9%) ሄ/ር መሬት ለምቷል፡፡
* **ሰብል ተረፈ ምርት ማሰባሰብ ፡-** በዚህ ዓመት 269,031 ቶን የሰብል ተረፈምርት ለማሰባሰብ ታቅዶ 301,034(>100%) ቶን ማከናወን ተችሏል፡፡
* በዚህ ስራ 106,077 ወንድ እና 14,364 ሴት በድምሩ 120,441 የህ/ሰብ ክፍል ተሳታፊ ሆነዋል፡፡
* **የድርቆሽ ዝግጅት በተመለከተ፡-**በበጀት ዓመቱ 28,053 ቶን ድርቆሽ አርሶ አደሩ እንዲያዘጋጅ ለማድረግ ታቅዶ 28,434(101.4%) ቶን ማከናወን ተችሏል፡፡
* በዚህ ስራ 25,739 ወንድ እና 2,050 ሴት በድምሩ 27,789 የህ/ሰብ ክፍል ተሳታፊ ሆነዋል፡፡
* **የመመገቢያ ገንዳ አዘገጃጀት በተመለከተ ፡-** በዓመት ዉስጥ 20,027 የመመገቢያ ገንዳ እንዲዘጋጅ ለማድረግ ታቅዶ 19,401(96.9%) ማከናወን ተችሏል፡፡
* በዚህ ስራ 8,345 ወንድ እና 2,321 ሴት በድምሩ 10,666 የህ/ሰብ ክፍል ተሳታፊ ሆነዋል፡፡
* **የተመጣጠነ መኖ አጠቃቀም ፡-** በበጀት አመቱ 5,920 ቶን የተመጣጠነ መኖ አርሶ አደሩ እንዲጠቀም ለማድረግ ታቅዶ 5,655(98%) ቶን ተከናውኗል፡፡
* በዚህ ስራ 31,722 ወንድ እና 4,982 ሴት በድምሩ 36,704 የህ/ሰብ ክፍል ተሳታፊ ሆነዋል፡፡
* **የኢንዱስትሪ ተረፈ ምርት አጠቃቀም ፡-** በበጀት አመቱ 42,902 ቶን የኢንዱስትሪ ተረፈ ምርትን አርሶ አደሩ እንዲጠቀም ለማድረግ ታቅዶ 41,632(97%) ቶን ተከናውኗል፡፡
* በዚህ ስራ 56,435 ወንድ እና 8,976 ሴት በድምሩ 65,411 የህ/ሰብ ክፍል ተሳታፊ ሆነዋል፡፡
* **የሞላሰስ አጠቃቀም ፡-** በበጀት አመቱ 16,955 ሊትር ሞላሰስ አርሶ አደሩ እንዲጠቀም ለማድረግ ታቅዶ 17,801(105%) ማሳካት ተችለዋል፡፡
* በዚህ ስራ 5,643 ወንድ እና 3,456 ሴት በድምሩ 9,099 የህ/ሰብ ክፍል ተሳታፊ ሆነዋል፡፡
* **ዩሪያ ሞላሰስ ብሎክ ዝግጅት**

በበጀት ዓመቱ 2,577 ኪ.ግ ዩሪያ ሞላሰስ ብሎክ እንዲዘጋጅ ለማድረግ ታቅዶ 2,540(98.6%) ኪ.ግ ማሳካት ተችሏል፡፡

በዚህ ስራ 2,423 ወንድ እና 238ሴት በድምሩ 2,661 የህ/ሰብ ክፍል ተሳታፊ ሆነዋል፡፡

1. **በእንስሳት ጤና ጥበቃ ዳይረክቶሬት**

**የክትባት አገልግሎት፡-** ከእንስሳት ጤና አንፃር ትልቅ ትኩረት ተሰጥቶት በአደረጃጀት የሚከናወነው የእንስሳት በሽታ መከላከል ሲሆን ወጥ የሆነ ካላንደር በማዘጋጀት በዓመቱ በጥቅል 9,614,379 ዶዝ የመከላከያ ክትባት ለመስጠት ታቅዶ 9,527,101(99.1%) የመከላከያ ክትባት ለተለያዩ የቤት እንስሳት

በዚህ ስራ 587,543 ወንድ እና 30,245 ሴት በድምሩ 889,888 የህ/ሰብ ክፍል ተሳታፊ ሆነዋል፡፡

**የህክምና አገልግሎት፡-**በበጀት ዓመቱ ለ 1,123,731 እንስሳት የተለያዩ የህክምና አገልግሎቶች ለመስጠት ታቅዶ 1,122,152(99.9%) የቤት እንስሳት ለውስጣዊ ጥገኛ፤ ለውጫዊ ጥገኛ፤ለልዩ ልዩ ተዛማችና ተላላፊ በሽታዎች ፤ለወተት ላሞች የጡት በሽታ እና የገንዲ በሽታ ህክምና አገልግሎት ተሰጥተዋል

በዚህ ስራ 145,323 ወንድ እና 71,234 ሴት በድምሩ 216,557 የህ/ሰብ ክፍል ተሳታፊ ሆነዋል፡፡

**የክሊኒክ አገልግሎት ፡-** በበጀት ዓመቱ ለ 143,034 የቤት እንስሳት የተለያዩ የክሊኒክ አገልግሎቶች ማለትም ቀዶ ጥገና፣ የዝግና ክፍት ኩልሽት አገልግሎት፣የናሙና ምርመራ፣ የእርግዝና ምርመራና የማዋለድ አገልግሎት ለመስጠት ታቅዶ 142,260(99.5%) የቤት እንስሳት የክሊኒክ አገልግሎት ተሰጥተዋል፡፡

በዚህ ስራ 31,234 ወንድ እና 13,876 ሴት በድምሩ 45,110 የህ/ሰብ ክፍል ተሳታፊ ሆነዋል፡፡

* **የቄራ አገልግሎት ፡-** በበጀት ዓመቱ 124,219 ቅድመ እርድና በዓመት 111,219 ድህረ እርድ ምርመራ ለማድረግ ታቅዶ 123,065(99.1%) ቅድመ እርድና 109,433 (98%) ድህረ እርድ ምርመራ ተከናዉኗል፡፡
* **የቆላ ዝንብ ቁጥጥር፡-**

1. **እንስሳትና ዓሣ ሀብት ግብዓት አቅርቦትና ስርጭት ዳይረክቶሬት**

**የአባለዘር ስርጭት፡-** በዓመቱ 112,635 ዶዝ አባለዘር ለማሰራጨት ታቅዶ 105,876(94%) ዶዝ ለማሰራጨት ተችሏል፡፡

**ፈሳሽ ናይትሮጅን አቅርቦት፡-** በዓመቱ 15,765 ሊትር ፈሳሽ ናይትሮጅን ለማሰራጨት ታቅዶ 14,661(93%) ሊትር ለማሰራጨት ተችሏል፡፡

**የ48 ቀን ቄብና ኮከኔ ስርጭት፡-**

በዚህ ዓመት 1,482,069 የ48 ቀን ቄብና ኮክኔ እንዲሰራጭ ለማድረግ ታቅዶ 1,432,469(96.7%) ዶሮዎች ማሳራጨት ተችሏል፡፡

* **የ1 ቀን ጫጩት ስርጭት፡-**

በዚህ ዓመት 1,500,480 የ1ቀን ጫጩት እንዲሰራጭ ለማድረግ ታቅዶ 1,444,725(96.3%) የ1 ቀን ጫጩት ማሰራጨት ችሏል፡፡

* **የሽግግር ቀፎ ስርጭት ፡-**

በዓመት ዉስጥ 5,914 የሽግግር ቀፎ ለማሰራጨት ታቅዶ 5,947(100.6%) የሽግግር ቀፎ ማሰራጨት ተችሏል፡፡

* **ባለፍሬም /ዘመናዊ/ ቀፎ ስርጭት ፡-**

በዓመት ዉስጥ 1,820 ዘመናዊ ቀፎ ለማሰራጨት ታቅዶ 1,778(98%) ዘመናዊ ቀፎ ማሰራጨት ተችሏል፡፡

* **የተሰራጨ የመኖ ቁርጥራጭና ግንጣይ፡-**በበጀት ዓመቱ 391.05 ሚሊዮን የመኖ ቁርጥራጭና ግንጣይ ለማሰራጨት ታቅዶ 385(98.5%) ሚሊዮን ቁርጥራጭና ግንጣይ ስርጭት ተከናውኗል፡፡
* **የተሰራጨ የመኖ ዛፍን በተመለከተ፡-** በበጀት አመቱ 32.05 ሚሊዮን የመኖ ዛፍ ችግኝ ለማሰራጨት ታቅዶ 34(106.1%) ሚሊዮን የመኖ ዛፍ ችግኝ ስርጭት ተከናውኗል፡፡
* **የተመጣጠነ መኖ አጠቃቀም ፡-** በበጀት አመቱ 5,920 ቶን የተመጣጠነ መኖ ለማሰራጨት ታቅዶ 5,655(98%) ቶን ስርጭት ተከናውኗል፡፡
* **የኢንዱስትሪ ተረፈ ምርት አጠቃቀም ፡-** በበጀት አመቱ 42,902 ቶን የኢንዱስትሪ ተረፈ ምርትን ለአርሶ አደሩ ለማሰራጨት ታቅዶ 41,632(97%) ቶን ማከናወን ተችሏል፡፡
* **የሞላሰስ ስርጭት ፡-** በበጀት አመቱ 16,955 ሊትር ሞላሰስ ለአርሶ አደሩ እንዲሰራጭ ለማድረግ ታቅዶ እስከዚህ ሩብ ዓመት 17,801(110.9%) ማከናወን ተችሏል፡፡
* **የመኖ ዘርን ማሰራጨት፡-** በበጀት ዓመቱ 120 ኩ/ል የተለያዩ የመኖ ዘሮች ከአ/አደር ማሳ፣ከገ.ማ.ማ፣ከመኖ ማባዣ ጣቢያ እንዲሁም በመንግስትና መንግስታዊ ባልሆኑ ድርጅቶች ድጋፍ የመኖ ዘሮች ለማሰራጨት ታቅዶ 134.9(112.4%) ኩ/ል ስርጭት ተከናዉኗል፡፡
* **የተሻሻለ የእንስሳት ዝሪያ ስርጭትን በተመለከተ ፡-** በበጀት ዓመቱ 10 ኮርማ፣ 20 ጊደር፣ 122 የቦንጋ አዉራ በግ፣ 53 የአበራና አዉራ በግ እና 22 የኮንሶ አዉራ ፍየል ለማሰራጨት ታቅዶ 23(>100%) ጊደር፣ 12(>100%) ኮርማ፣ 114(93.4%) የቦንጋ በግ፣ 76(135.8%) የአበራ በግ እና 18(81.8%) የኮንሶ አዉራ ፍዬል ማሰራጨት ተችሏል፡፡
* **ያጋጠሙ ችግሮች**
* የሲዳማ ክልል ገና በመደራጀት ላይ ያለ አድስ ክልል እንደመሆኑ መጠን አመራሩና ባለሙያዉ በተደራጀ መልኩ ስራዎችን ከመደገፍና ከመስራት አንጻር ጉድለት መታየቱ
* በዓለማችን ኮቪድ-19 በፈጠረዉ ችግር ምክንያት ለስራችን ስከታማነት እንቅፋት መሆን
* አንደኛ ሩብ ዓመት ሙሉ ለሙሉ የዝናብ ወቅት ሆኖ በማለፉ ምክንያት ለአርሶ አደሩ የምሰጠዉን የኤክስተንሽን አገልግሎት መስተጓጎሉ
* ለዝርያ ማሻሻያ ሥራ የናይትሮጀን አቅርቦት ችግር መኖር
* የበጀት እና የሎጅስትክ እጥረት ለሥራችን ስከታማነት ትልቅ አሉታዊ ተጽዕኖ አሳድሯል፡፡
* **ችግሮች የተፈቱበት አግባብ**
* ኮቪድን እየተከላከልን ባለሙያዎችን ወደ ሥራ የመመለስ ሥራ ተሰርቷል፡፡
* ለዝሪያ መሻሻያ ሥራችን የሚያገለግል የፈሳሽ ናይትሮጅን ማምረቻ ማሽን ጊዘያዊ ጥገና በማድረግና መጠነኛ ምርት እንድሰጥ በማድረግ ወደ ሥራ ለመግባት ተችሏል፡፡
* **ከሚንስቴር መስሪያ ቤት የሚያስፈልገን ድጋፍ**
* ክልላችን ገና በመደራጀት ላይ የሚገኝና ቢሮዉ አዲስ በመሆኑ ስራዉን እስከ ወረዳ እና ቀበሌ ድረስ ወርደን ለመደገፍና ለመከታተል ተሸከርካሪና የአዳቃዮች ሞተር ሳይክል ብሎም ሁለንተናዊ እገዛና ድጋፍ ያስፈልጋል፡፡