Itiyoophiyaa keessatti waggaan 100faan Tiyaatiraa dhiheenya kan haala adda addaatiin kabajamaa ture.Yemmuu waa’een tiyaatira biyya Sanaa dubbatamuu qoodini bareesitoota, qopheesitootaa fi taatota oromoobakkaguddaaqabaTiyaatiraa afaan oromootiin bareesuudhaafiqopheessuukeessatti iddoo guddaanamoottan qaban keessaaDhaabaa wayyeesaanamafuuladuradhaabatuudha.Tiyatiraa5ol qopheessee biyyaa keessaa fi biyya alaatti agarsiiseera.Tiyaatirii seenaa oromoo keessatii akkamiti ibsama fiilmiin ammayyaa Tiyaatirra ajjeesuuf deemaa laata? Gaafiwan kana fi kan biroo kaasudhaan mariin Dhaabaa wayyeessa Namoo Daandii fiBafqaaduu Morodaa taasisan kutaa 1ffaan kunootiNamoonni talaalii dhukkuuba KOOVIId19 ittisuu fi tokkio qofti kennamuu kan Jaansan and Jaansan jedhamu waraanattanhumantalaaliichaadabaluufkangargaaruuboosterjedhamu, gosa tallaalii Faayzar yknModerna dabalachuu akka dandaan qorannaaleen sadarkaa duraa gaggeeffaman agarsiisanii jiranQorannaa dhaabbatti Naashinaal Instituut of Heelz jedhamu kan Yunaaytiid Isteetsiin gaggeeffamee kun akka agarsiisuuttinamoonni talaalii tokkitti kan Jaansan and Jaansan fudhatantalaalii Moodarnaa jedhamu dabalanii yoo warraanatan qaamii isaanii dhukkuba ofirraa ittisuuf dandeettiin qabudachaa76n dabalee jiraWarrii Talaalii Jaansan and Jaansan waraanatanii talaalii Faayzar dabalatan immoo dacha35 dabalee jira jedhaQorattonni akka jedhantikanneen duraan tallaalii Jaansan and Jaansan tokkicha fudhatanii turan isuuma yoo dabalatan immohumnii qaamnii isaanii dhukkuuba ittisuuf qabu dacha 4 qofa dabalaa.

Bulchiinsii nyaataa fi Dawaalee kan Amerikaa irraa gareen gorsa kennanwaa’ee talaaliwwan marsaa biraan kennamuu qaban ilaalchisee walgahii guyyaa lamaa Kamiisa hara ennaa jalqabantiqorannaan kun immo labsameeKabajaa fi walbummaadubartonni hawaasa keessaa qaban akkasumas jireenya dubartootaa fi ijoollee kabajsisuuf dubartoota qabsaaniif beekkannoo kennuuf jecha gareen mirga dhala namaaf falmuu Amneestiin Internaashinaal dameen Amerikaa dubartoota filatee sadii keessaa tokko lammii Sudaan Kibbaa taatee jirti.

Riyaa Wiliyaam Yuyaadaa sudaan kibbaa keessatti Daayreekteera walii galaa kan garee Kraawan the Wuuman jedhamuu kan hojjatan yoo tau nageenya wal qixxummaa dubartootaa eegsisuun hamilee akka horatan gochuun dubartootaaf cicha qabaniin badhaafamanLammii Amerikaa hidda dhalata xaaliyaanii Ginettaa Sagan akkasumas meeksikoo irraa Normaa Andraadee kanneenn barana badhaafaman taanii jiru.

Bulchiinsa naannoo Amaaraa godiina Walloo Kibbaa aanaa Ambaassal fi Wagal xeenaa keessaa uummanni jireenya irraa buqqaee gara magaala Dasee fi magaaloota biroo kan naannoo jiranti yaauu kan itti fufee ta’uun ibsamee jira.Namoonni kun Raadiyoo Sagalee Amerikaaf akka ibsanti jirrenya ofii irraa eega buqqa’anii kaasee rakkoo jabaa keessa jirra jedhu.Walgahiin ministeeroota haajaa alaa kan agamtaa Afrikaa inni 39ffaan, har’a Finfinnee keessatti banamee jiraWeerarrii dhukkuuba KOOVIID19 eega dhufee kaasee walgahii sadarkaa olaanaa qaamaan argamuun gaggeffamu tae jiraMinisteeroonni haajaa alaa fi ministeeronni kanneen biroon guyyaa lamaaf dhimmoota adda addaa ajandaa irra qaban irratti dubbatuKunis waaltaa toannaa dhukkubootaa kan Gamtaa Afrikaa akka hojii akka jalqabuu gochuu kan jedhu kan ofkeessa qabu ta’u komishinni gamtaa Afrikaa agarsisee jira.

Godina wallaggaa bahaa aanaa kiramuu gandeen Haroo Addis AleemShakkee guddinaa fi Lalistuu Somboo jedhamu keessa xumura torban darbee humnoonni hidhatan haleellaa raawwataniin manneen jireenyaa gubachuu fi lubbuun namaa baduu jiraattonni ganda Haroo dubbatanii jiran Jiraattonni kun yeroo ammaa ganda keenya irraa baqannee magaalaa Kiramuu jirra jedhu namni Oromoo Fayisaa jedhaman.

Jiraataa Ka biroo obbo Mullataa Wakjiraa jedhamanis haaleellaa sana jalaa dheessinee yeroo ammaa magaalaa Kiramuu keessa jirra jedhu.

Miseensotoa maatii kootii nama sagaltu na duaa ajjeefame kan naan jedhan immoo Yunaayitid Isteetis kutaa Pensalvaaniyaa magaalaa Laankaaster keessa jiraatan aadde Badhaadhee Qanaiigadda guddaatu maatii koo irra gae jedhan.

Hoogganaan Biiroo kominikeeshinii Oromiyaa obbo Haayiluu Addunyaa deebii gama mootummaa kennaniin walitti buiinsi sun kan jalqabame ennaa gareen ABO Shanee jiraattota ajjeesetti jedhaniifinxaaleyyiin Amaaraa bosona jiran illee namoota ajjeesanniiru jedhan.

Fulbaana 222021 Ministirri Faayinaansii Itiyoophiyaa Ibsa baaseen koree liqaa garee biyyoota G20 f iyaannoo Itiyoophiyaan liqaan isheerra jiru akka fooyyauuf dhiyyeessite fudhatama argachuu akkasumas dhimmicha Chaayinaa fi Faraansaay akka gaggeessaniif filatamuu Mistira Faayinaansii Itiyoophiyaatti Deeetaan Ministiraa Doktor Iyyoob Takkaaliny wabeeffachuun Tajaajilli Oduu Itiyoophiyaa gabaasee ture.

Iyyannoo Itiyoophiyaan dhiyyeessites yaaii koreen liqaa biyyoota garee G20 gaafa Fulbaana 16 2021 taaeen tauu gaabasni Tajaajila Oduu Itiyoophiyaa kun ni ibsa.

Ejeensiin Sadarkaa liqaa deebisuu biyyootaaf qabxii kennu kan Standard jedhamuun beekamu immoo gabaasa gaafa Fulbaana 242021 qabatee baeen Itiyoophiyaan biyya liqaa irra jiru deebisuu dadahabde jechuun qabxii ishee B-irraa gadi buuseera.Dhimma kanarratti gabaasaan keenya Mitikkuu Fiqaaduu ogeessa diinagdee fi Baankii intarnaashinaalii Bunnaatti hoogganaa tajaajila korporeetii kan taan Obbo Muluneeh Ayyaalew akkasumas dhaabbata Kuwait Institute of scientific Researchjedhamutti qorataa diinagdee kan taan Doktor Ayyalee Galaan dubbiseegabaasaa qindeesse qaba.

Prezidaantiin Yunaaytid Isteets Joo Baaydin Roobii hara kaampaanilee mia adda addaa erguu fi seensisuu irratti bobbaan, kanneen waan uummataaf barbaachisuu mara dhiyeessanii fi gamtaa hojjattoota buufata donii waliin rakkoo dhiyeessii danqaa tae jiru irratti dubbachuuf jiru.

Weerara vaayrasii Koroonaan kan kae, hanqiinni humnii namaa hojitti bobbauu mudachuu isaanIndustriwwan hedduun waan hojjataa jiran xumuranii gabaa irratti dhiyeessuuf waan isaan barbaachiisu dhabuun rakkataa waan jiraniif jecha, gaaffii namaoonni waan barbaadan bitachuuf dhiyeessan akkaan dabalaa jira.,

Kannen hara Waayit Haawuus keessatti marii gaggeeffamuu kana irratti hirmaatan keessaa, bakka bu’oota mana daldalaa Woolmaart Hoom DiippooYuu pii eesUPSBuufata donii Loosaanjalas fi gamtaan internaashinaal Loongshoor and Weer Haawuus Jedhamu keessatti argamuPrezidaant Baaydiin sana booda dhimmi kana irratti ibsa kennuu jedhamee sagantaan qabamee jira.

Dubbii himtuun Waayit Haawuus Jeen Saakii Kibxata kaleessaa oduu gabaastootaaf ibsa kennanniin waan barbaachiisaa ta’an martii, karaa buufata donii qabnuu seenuun uummata biyyatti dhaqqabuu dhabuun, danqaa tokko tau ni beekna jedhanii turan.

Prezidaant Baaydiin Gita Isaanii Kan Keniyaa Simachuuf JiruPrezidaantiin Yunaaytis Isteetes Joo Baaydiin Kamiisa borii gita isaanii kan keniyaa Uhuuruu Keenyaattaa Waayit Haawuus keessatti simatanii dubbisuuf jiranKunis Yunaaytiid Isteetes biyya ollaa Keniyaa taatee Itiyoophiyaa gama kaabaa keessatti walitti buiinsa uumamee keessaa kanneen harka qaban mara irra uggura kaauuf ilaalaa yeroo jirtuutti.

Baaydiin aangoo prezidaantummaa eega qabatanii as hogganoota biyyoota Afrikaa Waayit Haawuus keessatti simatanii ennaa dubbisan kun kan jalqabaa ti.

Dubbii himtuun Waayit Haawuus Jeen Saakii ibsa baasan irrattiDeemookraasii fi mirga dhala namaa kabajsisuu nagaa fi nageenya tarkaanfachisuudinagdee guddisuu fi jijjiirama qilleensaa ittisuu irratti yaalii gaggeeffaman kan ilaaleen aangawoonni lameen dubbatu.

kan yeroo yerootti jijjiiramuu prezidaantummaa gola naga eegumsaa kan Tokkummaa Mootummootaaf Keniyaan baatii keessa jirru Fulbaanaaf dabaree argattee gaggeessaa jirti.Yunaaytid Isteetes fi Keniyaan dhimmootii dinagdee fi nageenyaa akkasumas shoroorkeessummaa dura dhaabachuun waltaiinsa yeroo dheeraa qabaataa turan.

Rakkoon Itiyoophiyaa gama kaabaa keessaa hammaachaa dhufuu isaa irraa kan kae namoonni kuma hedduun ajjeefamaniikanneen miliyoona hedduu ta’an gargaarsa dhala namaa eeggataa waan jiraniif jechabulchiinsii prezidaant Baaydiin tarkaanfii dhiibbaa geesisuu fudhachuuf ilaalaa jira.

Waraannii Itiyoopiyaa gaafa Wiixataa qabee kanneen humnootii Tigraay ofiin jedhan irratti haleellaa lafoo gaggeessuu jalqabuu isaa Addi Bilisummaa Uummata Tigraay TPLF beeksisee jira.

Baatii Sadaasa bara 2020 humnootii Fedeeraalaa Kan Itiyoophiyaa fi looltoota TPLF fiif amanamoo taan giddutti wal waraansii jalqabamuun ni yaadatama.

Nannoo Addi Bilisummaa Uummata TigraayABUT toataa jiru kan Walloo Kaabaa fi Gondar keessatti gochii beekaa buuura misoomaa kan uummataa barbadeessuu gaggeessuu isaa mootummaan Itiyoophiyaa beeksisee jira.

Ministriin dantaa alaa Itiyoophiyaa ibsa baaseenshoroorkeessaa kan ittiin jedhe looltonni ABUT fi wal taatoonni isaanii oomiisha dhaqqabee saamaa akka jiru qonnaan bultoonni nannoo gabaasuu isaanii ibse.Kana malees iddoo hedduutti dhaabattoota hawaasa tajaajiilan barbadeessuu isaa ibsii bae hubachiisee gocha kanas uummata Amaaraa fi Tigraay giddutti jibbaa fi haaloo hammeessuu caalaa uummata Tigraayiif waan fayyadan akka hin qabne ibsee jira.Dhimma kana irratti ibsa kan kennan dubbii himaan ministrii haajaa alaa Itiyoophiyaa Ambaasaaddar Dinaa Muftiihawaasnii addunyaa karaa haqa qabuun deggersa akka godhuuf gaafatan.Ibsa kanaaf kallattiin deebii kan hin laannee ABUT ammaan dura ibsa kennaa tureenhimata wal fakkaataa dhiyaatan fudhatama dhabsisaa turuun isaa ni yaadatam jechuun Keeneedii Abaatee Finfinnee irraa gabaasee jira.Biyyoota gaanfa Afrikaatti jila addaa kan Yunaaytid Isteetes Jefrii Feltman fi ofii koo dhimma Itiyoophiyaa gama kaabaa kan ilaaleen walgahii sadarkaa olaanaa kan ministeerootaa gaggeessinee jirra jechuun bulchituun waajiira gargaarsa misoomaa kan sadarkaaaddunyaaUSAIDSamaantaa Paawar kaleessa ibsa baasaniin beeksisanii jiru.Itiyoophiyaa gama kaabaa lafa siviloonni miliyoona hedduun yeroo ammaa rakkoo gargaarsa dhala namaa addunyaa irratti hamaa jeddamee keessa tokko kan jedhu ibsii kun ministeeronni sadarkaa olaanaa kan biyyoota dureeyyii G7 jedhamanii fi biyyonni gargaarsa arjoomuun beekaman fi kanneen biroonbakka buutoota gameeyyii kan kaanaadaa DeenmarkGamtaa AwuroopaaFiinlaand FarnsaayiiJarmaniiAyeerlandXaaliyaaniiJaappaanNeezerlaandsNooorweey Siwiidiin fi yunaaytid Kiindam akkasumas Yunaaytid Isteets itti hirmaatanii jiru.

Hirmaattonni walgahii kanaas rakkoon gargaarsa dahala namaa hammaachaa adeemuu isaanyaaddoo gadfagoo akka qaban ibsuun, uummata Itiyoophiyaa gargaaruuf cicha qaban ibsanii jiru.

Rakkoon kun eega jalqabee kaasee gargaarsa guddaa kan kennite Yunaaytid Istees Doolaara Miliyoona 600 fi miliyoona 63 kan laattee yoo tau kaleessa immoo dabalataan Doolaara Miliyoona 26 gargaarsa dhala namaaf kan kennitu tau beeksiiftee jirti.

Hirmaattonni walgahichaas rakkoo kanaaf furmaata arguun barbaachisaa akka tae walii galanii jiru jedha ibsii bae kun.

Ministeerrii haajaa alaa Yunaaytid Isteetes Antonii Bliinkeen rakkoo Itiyoophiyaa keessaa kan Ilaaleen Kibxata kaleessaa walgahii sadarkaa olaanaa waamuun keessummeessanii jiru.

Sadarkaa addunyaatti qindaaee dhimmi kana dhiyeenyaan ni hordofuu kan jedhaman Bliinkan fijilli addaa kan biyyoota gaanfa Afrikaa Jeefrii Feltman walii wajjiin walgahii keessummeessan kana irrattiitti gaafatamaa sadarkaa olaanaa gamtaa Afrikaa fi dura taan IGAAD Oluusheeguun Obasaanjoo, mummichi ministeeraa Sudaan Abdallah Hamdook itti waamamaa gamtaa Awuroopaa Jooseef Boreel, ministeera hajaa alaa Inglizii Elizabet Trass, ministeerri haajaa alaa Jarmanii Niyals Allen akkasumas Gaanfa Afrikaa keessatti jila addaa Fransaayii kan ta’an Freedriik Flaviyar argamanii jiru.

Ministeerrii haajaa alaa Amerikaa Bliinken Obasaanjoo waliin eega dubbatanii booda, walgahii kana keessummeessan jechuun waajirri isaanii ibsa kaleessa galgala baasee hubachisee jira.Rakkoo uumamee karaa nagaan furuuf gamtaa Afrikaa fi Igaad giddutti qindominaan hojjachuuf yaadii jiraachuu isaa kan deggeran tauun ibsamee jira.

Itiyoophiyaa keessatti nagaa buusuun tokkummaa biyyatti eegsisuuf gamnii hundi haleellaa humnaa hatattamaan akka dhaaban gara marii balaa fi hunda hirmaachiseetti seenuuf haala dandeesisuu buursuuf isa jedhu, Amerikaa, gamtaa AwuroopaaFaransaayiiJarmaniiInglizii hubachiisuu isaanii ibsii waajiira miniistrii dantaa alaa Yunaaytid Isteets biraa bae hubachisee jira.

Kana malees kanneen walitti buiinsa kana keessaa harka qaban martii seera addunyaa akka kabajanakkasumas Itiyoophiyaa keessatti kanneen rakkataa jiran maraaf gargaarsii daangaa tokko malee akka dhaqqabuufis Gaafachuu isaanii ibsamee jira.

Magaala guddoo Libiyaa Triipolii keessa kan jiru mana hidhaa Mabaanii jedhmu keessaatti hokkara kaeen godaantoonni achii keessatti hidhaman keessaa yoo xiqqaate 6 ajjeefamuu Jaarmayaan Godaantoota Addunyaa IOMgabaasee jira.

Kanneen hidhaa keessaa jiran kana keessaa tokko haadha mucaa ishee waggaa tokko tae fi abbaa warraa dabalatee erga waliin hidhamanii guyyaa 7 guutuu dubbatti.Libiyaa eega seentee waggaa 5 yoo ta’u maqaa ishee sodaa nageenyaaf jecha akka hin ibsamnee gaafachuunwaan nyaatan hin jirulafa gogaa irra ciifna jetti.

Hidhaa kana keessatti mucaa koo waaniin nyaachisuu dhabe,yaaddoon koo guddaan mucaan koo waa najalaa taa kan jedhu jette.Haadholii baayyeen ijoollee qaban mara waliin hidhamanii jiru.

Jaarmayaan Godaantoota Addunyaa IOMgodaantoota seeraan ala hidhuu reebuu fi dararuun kun sirrii miti jechuun balaaleeffatee jira.Dhaabnii baqattootaa kan Tokkummaa mootummootaaUNHCRhedduun mana hidhaa namnii keessatti heddumaatu fi qulqullinni hin eegamnee keessatti hidhaman jedha.

Gareen mirga dhala namaaf falmuu Amnestii intarnaashinaal, hidhaa keessatti dararaa fi humnaan gudeeddiin irratti gaggeeffama jedhee jira.

Walgahii waggaa kan Tokkummaan mootummootaa baqattoota ilaalchisee torban tokkoof gaggeesse irrattiwaaeen baqattootaa fi gargaarsa dhala namaa Afgaanistaan fi Itiyoophiyaa keessaa irratti caalaatti kan qiyyaafatee ture jedha gabaasnii Lisaa Shilaayin Jenevaa irra ergiteTokkummaa Mootummootaa keessatti komishinarra olaanaa kan waaee baqattootaa Filiipoo Graandee akka jedhantimariin torban tokkoof gaggeeffame yaada ijaaraa kan of keessaa qabu akkasumasgargaarsii hatattamaan akka barbaachisaa taeettihaal duree tokko malee karaa jaarmayoota gargaarsaan uummata miliyoona hedduu Afgaanistaan keessatti manaa fi qee ofii irraa godaane akka dhaqqabu walii galteen walii galaa tolfamee jira.

Graandeen akka jedhanti, dhimmi inni lammafaan walgahii kana irratti yaada hedduu gaafatee rakkoo Itiyoophiyaa keessaa ture jedhaniiJiloonni walgahii kana irratti hirmaatandhiyeenyakanamootummaan Itiyoophiyaa aangawoota Tokkummaa Mootummootaa gameeyyii biyya isaa keessaa baasuun, yaaddoo guddaa qaban ibsaniiru jedhan.Biyoottan dureeyyii gareen G 20 jedhamee beekamuu jalatti gurmaawan dhimma Afgaanistaan irraatti marii taasisuudhaaf guyyaa haraaa karaa toora masariitii walgahii addaa taanii jiru.

Garee kana kan presidaantummaadhaan hogganaa jiraan Muumeen ministeeraa Itaaliyaa Maariyoo Draaghi akka jedhanitti ergaa gareen Taalibaan Hagayya 15 biyyatti qabatee as Afgaanistaan Yeroo Ammaa gara gidiraa namoomatti deemaa jirtti.Walgahii G20 kana irratti akkaataa shororkeessumaadhaan lolamuhaalli Afgaanistaan keessaa fi alatti bilisaan sochauun dandaamuakkasumas waaeen dubartootaa ijoo marii akka taan Mariyoo Draghii himaniiru.

Walgahii kana irratti Taalibaan fi biyyoottaan Lixaa walttii fiduu irratti shoora kan taphatan biyyii NiizerlaandSpeeyinSingaapoore fi Kaataar itti dabalamaniiru hirmaataniiru.

Biyyoottan olaa Afgaanistaan taan Paakistaani fi Iraan walgahii kana irratti hin afeeramene. Akka midiyaaleen Chaayinaa jedhanitti Prezidaantiin Chaayinaa walgaichaa keessatti qoodaa hin fudhatanu.

Dhaabileen broo kan akka dhaabbata mootummoota gamtoomaniigamtaa Awuurooppaabaankii addunyaa fi fandiin maalaqa aduunyaa IMFwalgaichaa irratti akka hirmaatan gabaasameera.

Somaaliyaa keessatti bobbaee kan jiru umna naga eegdotaa Afrikaa isa AMISOM jedhamee beekamuUmna mootummoota gamtoomanii waliin qindeessuu akka murteesse Gamtaan Afrikaa beeksiseera.

Manii maree nageenyaaf tika gamtaa Afrikaa yaadaa dhiheesse irratti hundaauudhaan Amajii dhufuu jalqabee umnii gamtaa Afrikaa fi kan mootummoota gamtoomanii wal makee akka Somaliyaatti keessatti hojjatugaafateeraa Karoorii gamtaa Afrikaa kun Manamaree nageenyaa Mooyumootaa gamtoomaniitiin fudhatama argachuu qaba.

Mootummaan Somaliyaa karoora kana akka hin fudhanee duresee ibsuudhaan, gareen naga eegdota gamataa Afrikaa biyyatii keessaa turee adeemsaa keessa dhimma nageenyaa akka umnoota somaaliyaatti dabarsu yaada dhiheessee ture.

Haa tau malee gamtaan Afrikaa dhimma kana irratii dhaabata mootumoota gamtoomaniimootummaa Somaliyaa fi gareewwan qooda qabeessa taanii wajjin akka marii taasisuu qabu ibseera Yeroo amma biyyoottan Afrikaa 5Itiyoophiyaa, UgaandaaBurundiikeeniyaa fi Jibutii irraa kan hirmaataan naga ee

gdonnii 19000 Somaliyaa keessatti argamu. Gamtaan Afrikaa lakoofsii biyyoottan Afrikaa qooda fudhachaa jiran akka dabaluu qabus fedhii qabu ibsaa jira.

Akka yaadaa haaraa dhihaatee kanaan umnii naga eegdotaa Gamtaa Afrikaa fi dhaabata mootummoota gamtoomanii dhibeentaa 50 poolisoota, dhibeentaa 35 loltootaa, dhibeentaa 15 immoo siviilota kan of keessaa qabu akka ta’u karoorfame.

Yaadichaa ojii irra oolchudhaaf gamtaan Afirkaa, dhaabanii mootummootaa gamtoomanii fi Mootummaan Somaaliyaa walii galanii murteessuu akka qaban ibsameera.Yuuniversitoota naanno Tigraay jiran keessa baruumsa irra turaanii sababa walwaraansaatiin kan kae baruumsaa isaanii addaan kutan mootummaan akka fala barbaaduuf gaaffii dhiheessaa jiru.

Barattoonii baruumsaa isaani addaan kutanii gara maatii isaaniitii deebian kun torban kana maatii isaanii wajjin tauudhaan fuullee ministeera barnootaatti hiriiraa bahanii komii isaanii dhiheessuu yaalanus qaamni deebii kenneef akka hin turre gabaasin Kenedii Abaatee sagalee Amerikaatiif erge ibseera.

Barattuu waggaa 5ffaa yuuniversitii Adigiraat kan turteef ittu walwaraansii jiraachuu dhabaatee barana akka ibifamtu kan dubbatte shamareen Beeteliheem Alamaayyoo jedhamtu carraa baruumsaa isaanii ilaachisee mootummaan amma hara’aatti fala laachuu dadhabuun isaa akka ishee gaddisiisee dubbateetti.

Barataa Yuuniversitii Maqalee akka ture kan dubbate dargaggoon Andualem Alamaayyoo gamaa isaatiin fala mootummaa eeguu iraa kan kae murtoo mataa isaa fudhachuudhaaf akka rakkatee VOAti himeera.Mootummaan Itiyoophiya imaammata haaraa baaseen kan diigame Ministeerrii Sayinsii fi baruumsaa ol aanaa jia Adoolessaa keessaa ibsa kenneen naannoo Tigraayi keessaa yuuniversitii jiran 4 keessaa barattoota 10000 ol taan baasuu isaa ibsee jia Hagayyaa keessaa akka fala kennuuf beekisisee ture.

Amma ministeerichii diigamee dhimmi baruumasa ol aanaa gara Ministeera Barnootaatti deebieera.

Dhimma barattootaa kana irraatii deebii haangaaotaa ministeera baruumsaa argachuuf yaaliin taasifame akka hin milkoofne gabaasin Kenedii Abaatee ibsera.

Dhaabbanii Mootummaaota Itiyoophiyaatti itti gaafatamtuu dhaabata dhimmaa baqattootaa adduunyaa gaafiifi deebii hin eeyyamamne taasisaniiru jechuudhaan ojii akka dhaaban taasisamuu isaa gabaasinii AFP ibseeraa.

Akka gabaasichii Jedheettinammi Moowuriin Achiengi jedhaman hojii dhaabannii boqonaa bulchiinsaa akka bahan kan taasifaamee dhimaa haalaa Tgiraay keessa jirun walqabatee yaada qajeelfama IOMn ala kennaniin haangaootaa mootumoota gamtoomanii qeequu isaaniitiif jedhameeraa.

Moowuriin Achieng torban darbe gaafii fi deebii nama Jeef Persi jedhamuu, nama dhimmaa Tigraay irrati Mootumaa Itiyoophiyaa degeree waan hedduu bareesaa jiruu wajjin taasifete keessatti haagaoonni Mootumootaa gamtoomanii warren TPLFn deggaranu gara moggaatti na dhiibaa jiru jechuu ishetiif akka tae gabaasameera.

Afrikaa bahaa fi gaanfaa Afrikaatti daarekteera IOM kan taan Mohaammed Abdiikeer akka AFPti himanitti gaafii fi deebiin Moowuriin taasisan dudhaa fi qajeelfama amala gaarii dhaabichaa wajjin kan wal hinsimanneedha jedhaniiru.

Dhaabbanii Mootummaaota Itiyoophiyaatti itti gaafatamtuu dhaabata dhimmaa baqattootaa adduunyaa gaafiifi deebii hin eeyyamamne taasisaniiru jechuudhaan ojii akka dhaaban taasisamuu isaa gabaasinii AFP ibseeraa.

Akka gabaasichii Jedheettinammi Moowuriin Achiengi jedhaman hojii dhaabannii boqonaa bulchiinsaa akka bahan kan taasifaamee dhimaa haalaa Tgiraay keessa jirun walqabatee yaada qajeelfama IOMn ala kennaniin haangaootaa mootumoota gamtoomanii qeequu isaaniitiif jedhameeraa.

Moowuriin Achieng torban darbe gaafii fi deebii nama Jeef Persi jedhamuu, nama dhimmaa Tigraay irrati Mootumaa Itiyoophiyaa degeree waan hedduu bareesaa jiruu wajjin taasifete keessatti haagaoonni Mootumootaa gamtoomanii warren TPLFn deggaranu gara moggaatti na dhiibaa jiru jechuu ishetiif akka tae gabaasameera.

Afrikaa bahaa fi gaanfaa Afrikaatti daarekteera IOM kan taan Mohaammed Abdiikeer akka AFPti himanitti gaafii fi deebiinMoowuriin taasisan dudhaa fi qajeelfama amala gaarii dhaabichaa wajjin kan wal hinsimanneedha jedhaniiru.

Godina Booranaatti roobi waqtii lamaa yeroon roobuu dhabuurraa ka kae loon fi horiin kaan duaa jiraachuu jiraattonni dubbatan.

Akka jiraattonni kun jedhanitti taeen kun erga mullatuu jalqabee jia tokko yoo tahu, kanaanis loon kumaan lakkaawaman horsiise bultoota jelaa duaa jiruu jedhan.

Waajjirri Qabeenya Beeyladaa ka Godina Booranaas ta’een kun jiraachuu himee haga yoonaa loon Booranaa kum Afurii ol duuu mirkaneesse.

Afaan meeshaa walqunnamtiifi ibsituu eenyummaa tauun shoorri inni jiruufi jireenya hawaasa tokkoo keessatti qabu ol aanaadhaKanaafuu, hawaasicharraa addaan baee buaa buusuu hindandau. Guddinni afaaniis guddina hawaasaa bu’uureffataJiruufi jireenya hawaasaa saayinsiifi teeknooloojiin walqabsiisee guddina fiduu kan dandaus barnoota, bulchiisasiyaasaafi kkf yoo hojiirra oole qofa. Afaan Oromoo afaan barnootaafi barnoota afaanii tauun isaa dhiyoodha. Kanarraan kan kae kitaabni barataa armaan dura buuura buusuurratti shoora ol aanaa kan taphate taulleehanqina tokko tokko akka qabu hubatameera.Kitaabni kun ammoo, amma dandaametti qulqullinni isaa eegamuun kan qophaae yoo tau kaayyoon isaas barattoonni ogummaawwan dhaggeeffachuudubbachuudubbisuubarreessuu, caaslugaaogbarruugadi fageenyaan xiinxaluufi kkf akka gabbifatan taasisuudha. Kaayyoowwan kana galmaan gauufis barannoowwaniifi gilgaalonni garaagaraa dhiyaatanii jiru. Haalli dhiyeenya gilgaalota kanaas kallattiidhaan jiruufi jireenya guyyuu barattoota giddugaleessa kan taasifateefi akka isaan dammaqinaan irratti hirmaatan kan kakaasudha. Fiixaan baiinsa kaayyoowwan barnoota kanaatiifis adda dureen shaakala walirra hincinne gochuu kan qabu barataa waan ta’eefatis haala qabatamaa naannoo keetiitiin waliin qabsiisuun gaee sirra eegamu taphachuun mirgaafi diqama keeti. Afaan meeshaa walqunnamtiifi ibsituu eenyummaa tauun shoorri inni jiruufi jireenya hawaasa tokkoo keessatti qabu ol aanaadha. Kanaafuu, hawaasicharraa addaan baee buaa buusuu hindandau. Guddinni afaaniis guddina hawaasaa buuureffata. Jiruufi jireenya hawaasaa saayinsiifi teeknooloojiin wal-qabsiisee guddina fiduu kan dandaus barnoota bulchiisa siyaasaafi kkf yoo hojiirra oole qofa. Afaan Oromoo afaan barnootaafi barnoota afaanii tauun isaa dhiyoodha. Kanarraan kan kae kitaabni barataa armaan dura buuura buusuurratti shoora ol aanaa kan taphate taulleehanqina tokko tokko akka qabu hubatameera. Kitaabni kun ammoo amma dandaametti qulqullinni isaa eegamuun kan qophaae yoo tau, kaayyoon isaas barattoonni ogummaawwan dhaggeeffachuudubbachuu dubbisuu, barreessuu caaslugaaogbarruugadi fageenyaan xiinxaluufi kkf akka gabbifatan taasisuudha. Kaayyoowwan kana galmaan ga’uufis barannoowwaniifi gilgaalonni garaagaraa dhiyaatanii jiru. Haalli dhiyeenya gilgaalota kanaas kallattiidhaan jiruufi jireenya guyyuu barattoota giddugaleessa kan taasifateefi akka isaan dammaqinaan irratti hirmaatan kan kakaasudha. Fiixaan baiinsa kaayyoowwan barnoota kanaatiifis adda dureen shaakala walirra hincinne gochuu kan qabu barataa waan taeefatis haala qabatamaa naannoo keetiitiin waliin qabsiisuun gaee sirra eegamu taphachuun mirgaafi diqama keeti. maalummaan afaanii daangaabakkaafi yeroo ceee deema jechuudha. Haatau maleeaadaa hawaasa itti fayyadamuu afaanii afaanitti adda addummaa agarsiisa. Akkaataan inni itti hawaasa tokko keessatti tajaajilu isa afaaniifi hawaasa biraarraa adda. Adda addummaan kun gama uunkaafi gama hiikaatiin ta’uu mala. Lamaanuu garuu caasaa qabu. Caasaan kun ammoo seera ittiin bulu qaba. Caasaan afaanii seera dhabes hinjiru. Afaan tokko keessatti caasaaleen of dandaanii dhaabbatan walitti dhufuun caasaa isaanirra guddaa tokko ijaarratu. Caasaleen kunneen ammoosadarkaa dhamsagaatii hanga sadarkaa himaatti jiraachuu danda’u. Kanaafuu akka sagaloota lubbuqabeeyyii biroo kan itti fufiinsa qabaniifi addaan citiinsa hinqabnee miti. Gama biraatiincaasaaleen kunneen afaan tokko keessatii lakkoofsaan murtaawaa taanis dachaan tajaajiluun barreeffamoota hedduu ta’u. Caasaaleen kun ammoo seera ittiin toataman qabu. Kanarratti wanti addaan bauu qabu tokko afaan uumama isaarratti akkafeetee tae tokko itti fayyadamarratti seeraan buluu isaati Afaan tokko baruuf bakki guddinaa murteessaadha. Kana jechuun daaimni tokko bakka feetettuu haadhalattuu iddoo ishiin itti guddatte sun afaan baruurratti gahee guddaa qaba jechuudha. Kunis, aadaa keessatti guddatte san faana buuun kan geggeeffamu akka tae keeyyata olii keessatti ibsamee jira. Yaanni kun afaan hunduu kan barumsaan argamu tauu isaafi barumsichis karaa idileefi alidileen akka argamu nu hubachiisa. Afaan tokko akkuma baratamuu dandaujijjiiramuus danda’a. Jijjiiramni afaanii ammoo, jijjiirama hawaasa kanneen akka siyaasaa dinagdee amantii aadaafi wkf hordofa. Hawaasni tokko afaan isaatiin naannoofi aadaa isa akka garaa isaatti ibsachuu dandaa. Afaan hawaasa kamiiyyuu dhimma hawaasummaa kanaaf ooluurratti hirina hinqabu. Kanarraan kan kae, afaan hunduu walqixa jechuu dandeenya. Kana jechuun ammooafaan tokko sagaloota, jechootaafi gaaleewwanii wkf qabaachuun isa biraa hincaalu jechuu miti. Walirraa ergifachuun kan jirus sababa kanaanidha. Ergifannaan amala afaan hundaati. Sababni ergifannaas, walitti dhufeenya hawaasaati. Biyyi namni tokko qofaan keessa jiraatuufi biyyi afaan tokko qofaan keessaatti dubbatamu hinjiru. Kun ammoo, akkuma walittidhufeenyi hawaasa jiru walittidhufeenyi afaanotaas jira jechuudha. Walumaagalatti afaan meeshaa walqunnamtii taee kan hawaasni jiruufi jireenya isaa keessatti dhimma itti baudha. Kanarraan kan kaeamaloota garagaraa qaba. Amaloonni kunniinis dachummaabaramuu dandauuergifannaauumamuu dandauu gargar baummaajijjiiramummaatasummaaaadaa faanuufi wkf tau.

Uummanni tokko karaalee ittiin duudhaa hawaasaa dhalootatti dabarsuufi firooma uumu keessaa inni tokko gaaela. Oromoon akkuma baayina uummata isaafi balina lafa isaatti aadaan fuudhaafi heerumaa isaallee hedduudha. Aadaa fuudhaafi heerumaa jiran keessaa xiyyeeffannoon dubbisa kanaa kan Oromoo Gujiirratti. Oromoo Gujii biratti fuudhaafi heerumni akaakuu afur qaba. Isaanis kadhaahawwii, addibaanaafi butii jedhamu.Hundinuu haala raawwii isaaniitiin garaagara. Kadhaan seera fuudhaafi heerumaa Oromoo Gujii keessaa isa tokko tae kan abbaan gurbaa bifaafi qalbii intalaafi haala jireenya warra ishii jaallatee maatii intalaa kadhatee ilma isaa fuusisudha. Dura abbaan gurbaa akka aadaa Gujiitti tamboofi buna xiqqaa qabatee gara mana abbaa intalaa dhaqee intalli nama biraatiin kadhatamuufi dhiisuu ishii gaafata.Yoo hinkadhatamne taeintala isaanii ilma isaatiif akka jaallateefi akka kaayoo ilaalaniif gaafata. Akka kanaatti abbaan intalaa akka aadaa Gujiitti kaayoo ilaallatee yoo kaayoon kenniteefakka kaayoon kenniteef beeksisuun akka kadhatu hayyamaaf. Yoo kaayoon gaarii hintaiin garuu akka kaayoon kennuufi didde beeksisuun akka kan biroo barbaaddatu itti hima. Kaayoon kenniteefii kan fuudhu yoo tae kadhaadhaan waggaa tokkoo hanga waggaa sadiitti turuu nidandaa. Itti aansee kan dhufu gabbara gaafachuudha. Gabbaraaf abbaan intalaa goromsa lamaafi jibicha tokko horii sadiigaafata. Horiin erga kennamee boodaabbaan intalaa jila qopheessatee firaafi ollaa waammatee intala isaa jaallatee kennuu isaa beeksisa. Yeroo kennus 51 Boqonnaa 5 Aadaa Fuudhaafi Heerumaa Oromoo Gujii Kutaa 12 sia sadii Intala koo jaaladhee ilma keessaniif kenneera jedha. Itti fufee akka ija hinjaamsineilkaan hincabsineharka hincabsinemiila hincabsineefi akka mataa hindabsine erga dhaamee booda akka horaniifi nagaan jiraataniif eebbisa. Kanaan warri gurbaa sirbaa intala fudhatee gala. Intalli heerumte yoo bantii dhabde goromsa warra isheetiif ergan gurra muranii ergu. Kanaan ala homtuu intalarra hingahu. Inni lammaffaan hawwaadii yoo tau kana keessatti warri qooda hinfudhatan. Sirna fuudhaa kana keessatti gurbaatu intala ofii jaallatetti nama ergatee haasaata. Isheenis gama isheen eenyummaa gurbaafi kan warra isaa qoratti. Qorattee duubni maatii isaa kan warra ishii hinsaalfachiifne yoo taeefi yoo garaan ishee itti nahera taeTole jettee gara isaa dhaqxi. Yoo jibbite garuu nididdi. Erga intalli baatee guyyaa lama bulte booda abbaan gurbaa gara warra intalaatti jaarsa ergata. Jaarsis akkas jedhaNamni keessan badee ana bira jira manaa hinbahinaamalkaa hinbuiinaahinbarbaadiina, manatti na eega anatu dhuf jedhee dhaama. Abbaan intalaa kana dhageenyaan guyyaa isaan itti deebi’an beellamee manatti eega. Guyyaa beellamaa abbaan gurbaa jaarsa fudhatee dhaqee ol seenee taaa. Kana booda abbaan gurbaa abbaa intalaatiinAbbaa ebeluujedhee waama. Abbaan intalaas Yaa jedhee owwaata. Abbaan gurbaa yeroo afur irra deebiee Jabbiin tee jabbii kiyya faana galteetti, jedha. Erga kan jedheen booda jaarsolii fudhatee dhufeenNarraa araarsaa kontoma Daarimuunarraa qabaajedhee gaafata. Jaarsoliinis abbaan gurbaa goromsa bantii yookiin jabbii tokkoofi jibicha lama akka kennu murteessu. Kanaan booda manguddoonni araarsanii soddaa waliif tauun firummaa jabeeffatu.Sadaffaan addibaana.Addibaanni akaakuu fuudhaafi heerumaa hanga tokko faallaa hawwaadiitiInnis maatiin gurbaas tae gurbaan osoo quba hinqabaatiin intalli gurbaa jaallattiSana booda fedhii ishiitiin siinqee qabattee barii gara mana warra gurbaa dhaqxiYerooachigeessu ala dhaabattee warra manaa waamtee nagaa erga gaafatteen booda ol seentiKana boda Adda jabaadhaa, addibaana fakkaadhaataqeen abaluu eessaa jettee bakka ciisicha gurbaa Boqonnaa Aadaa Fuudhaafi Heerumaa Oromoo Gujii Kutaa gaafattiErga itti agarsiisaniin booda ol dabartee teessi Gurbaan garaan isaa yoo intalatti addibaana dhufte kanatti hinnaane tae diduu dandaaGaruu yeroo hedduu walii galuSababni isaa intalli addibaana dhaqu kan mudaa qabdutan nama fuudhu dhabdehaftuu yookaan jibbamtuu taatee osoo hintaanejaalala gurbaa qofa waan taeefi Gurbaan intalli addibaana itti dhaqxes akkuma warra kaanii jaarsa warra ishiitti ergee araarfatee daraaraa yookiin goromsaafi jibicha kennaKanumaan soddaa walii tauInni arfaffaan butiidhaButiin yeroo intalli qoraanbishaan yookiin loonii galtu fedhii ishii malee humnaan fudhatanii galuudha. Gosni intalaa isheedhaa butamaa jirtu bira geenyaan waraana guddaatu kaa. Walwaraanu waldarbatu wal buruksu. Erga butee fudhatee galeen boodainnis akkuma hawwaadii warra intalaatti jaarsa ergata. Araarri butii garuu kaanirra nijabaata. Abbaan intala butamtee warra buterraa jabbii torba fudhata. Kanumaan walitti araaramanii soddoomu. Gosni fuudhaafi heerumaa kun rakkina walxaxaa tae warra walfuudhanirraan geessisa. Sababni kanaa bu’uurri isaa jaalala waan hintaaneefi. Jarri wal fuudhan yeroo mara afaan isaanii walitti hinmiaau. Fedhiidhaanis walhinunatan. Kun ammoo gara wal-reebuu dhiiga dhangalaasuu ija waljaamsuufi qaama cabsuutti deemuu dandaa- rakkoon fayyaa akka maatii sanarra gahu taasisuu jechuudha. Irra caalaa ammoo, fedhii malee fuudhuun mirga namaa sarbuudha. Kanaafuu, butiin aadaa fuudhaafi heerumaa osoo hintain barsiifata gadhee miidhaa geessisan keessa isa tokkodha. Barsiifanni kun yeroo amma kan balaalleffatamuufi hafuu qabuudha.Walumaa galattiaadaan fuudhaafi heerumaa Oromoo Gujii afran olitti tarrees sine keesaa kadhaanfedhii maatiitiin,butiinfedhii gurbaatiin geggeeffama. Isaan kana keessatti fedhiin intalaa hineegamne. Hawaadiifi addibaanaa keessatti garuu gurbaafi intalli gaee guddaa qabu. Kanaafuu ijaarsi bultii fedhii gurbaafi intalaarratti hundaa’a jechuudha. Jireenya jaraatiifis taee guddina naannoo isaaniitiif iddoo ol aanaa qaba.

Galata Osoon hin uumamiin garaa Haayyoo keessatti nabeekte Addunyaa dhugaa keessattis karaa milkaa’inaa irra na qajeelchite Gorsaafi Gaggeessaa gaarii: Galannikoo hangafaa mirree mirreen misee garaa si haa ciibsuWaahaqa guddaa uumaa uumama maraa. Mulugeetaa Nagaasaa gorsa nuffii of keessaa hin qabneen na qajeelchuun hojiin koo kun bifa akkasiitiin hojjetamee akka xumuramu taasistee jirta. Kabaja Abbummaagalata hin boorofne siif arjoomeen jiraumurii naaf dheeradhu. Abbaakoo Galataa Fufaafi Dhaleekoo Haayyookoo Harmeekoo Badhaatuu Argasaa namummaakoo mirkaneessuurra darbee xoofoo onnee keessanii keessaa jaalala habbuuqqachiisaa na guddistaniif akkasumasaarsaa warqeefi meetiin hin shallagamne naaf baastaniif jecha miidhagaa kanin ittiin isin galateeffadhee of gau injiree bira gauu hin dandeenye. Waahaqaa gaditti maalumaanuu isin hin jijjiiru Urjiiwwan gammachuukooBaatiidukkanakootiiBiiftuukoganamisin kennaawwan Uumaan anaaf isin arjoomesumurii naaf dheeradhaa hamaaf hamtuun isin hin gaiin. Obboleeyyankoo Birhaanee GalataaImmabeet GalataaMihirat GalataaEeliyaas Galataafi Waaqjedhee Galataa jaalala obbolummaa na shaakalchiistan yoomiyyuu hin dagadhu. Jechi isin jabaadhu naan jettan onnee natti horeedeemsa imala fagoo na deemsisee asiin na gaeera Rabbi isiniin naaf kenneef oqubaa weeddiseeraaf; badhaadhummaafi gammachuun gumbii keessan keessaa hin hiratiin. Wasiilakoo Irranaa Fufaafi maatiiwwankee marti gargaarsa naaf gochaa turtan barreessee hin fixu; Waa-haqni isin haa kabaju. Kaanenus Guutamaa jaalala obbolummaa waliin unachaa guddanneeela baroota giitii waliin ifaajne san mara onneen kiyya yoomiyyuu hin dagattu. Yaadannoon miidhagaa gabatee sammuukoo irratti barreessite asoosama halluu miidhaginaan gabbate naaf taee halkaniif guyyaa yaadaan na bohaarsa seeliiwwan dhiigakoo mudhukanii tiratan qirqidee dammaqsee lubbuu itti godha akka joobiraa haala halle gararraa na imalchiisa. Kunoo gochaa hin lakkaaamiin anaaf gooteef gumbii galataa siif bane.Abbaa Bokkuu Hiika Jechootaa Ala Bultee Badhee Hoogganaa Sirna Gadaa Bokkuu Buqqifachuu Nama miseensa Gadaa keessaa bahe Ciicoo Baldheensa dirree ykn goodaa Ciincaa Muka Bokkuu murachuun Caasaa sirna bulchiinsaa ijaaruu Daha Mia Aannanii Dakkii Aarsaa Damboobummaa Argachuuu Dirree Ulfinaa Dirree Amantii Durba duudaa Badhaadhinadagaagina Dhaloota Bakka amantiin itti gaggeeffamu DakkiiDhankaaka Kan hin heerumne Faloo Nama Gadaa keessa jiru Foollee Kana hin dhalle Gumaa Furmaata Gumee Caasaa sirna Gadaa warra hoomaa waraanaa taan Hooda Seera sirna araaraa Jifuu Beenyaa gumaadhaan warra miidhameef muramu. Jila Seera kadhaa Waantota jila irratti guutamanii dhiyaatan Sirna kabaja ayyaanaaJinfuu Fiixa Eeboo karaa gubbaa duubaaKooluu Galuu Harka kennachuu Lukoo Jaala hiriyaa Manyeen qajeeluu Dhala toluu Milkii Carraa Oofkaltii Milkaauu Qaalluu Abbaa Amantii Qaqeeffachuu Bultii qajeelfachuu Qoluu Dhabuu Raagaa Waa beekaa Samalo Oggeessa sirna Gadaa Ulfaa Meeshaa kabajaa Waraana Eeboo Wareega Galfata kennaa galataa Yaaii Waltajjii koraYoomessa Yeroofi bakka raawwii

Axereeraa Qorannoon kun falaasamaafi amantii Oromoo wajjin wal qabatee ilaalchaafi kabaja meeshaalee Ulfootiif kennamu xiinxaluu irraatti kan xiyyeeffatedha. Gosoonni meeshaalee Ulfoo haalli argama isaaniiwalitti hidhatinsi amantiiwajjinisaaqabaniifi faayidaaleen isaanii qorannoo kana keessatti dhimmoota xiyyeeffannaan jalqabaa isaaniif kennamedha. Sababiin isaasfalaasama hawaasichi meeshaalee kanaaf qabu irraa kauun achii dhuftee duudhaaseenaaaadaaamantiifi diinagdeehawaasichadhugeeffachuunu dandeessisu waan taeefidha. Dhugeeffannaa kana irraa kauunis garaagarummaa qabiyyee aadaafi amantii Oromoo yeroo duriifi kan ammaa gidduu jiru xiinxaluuf kan dandeessisedha. Haaluma kanaan qorannoon kun meeshaaleen Ulfoo Uummata Oromoo godina Shawaa Lixaa Aanaa Tokkee Kuttaayee biratti haala kamiin akka argamaniifi haala itti fayyadama isaanii maddoota ragaa duudhaa irraa ragaalee argamaniin seeccauun kan gaggeeffamedha. Meeshaleen Ulfoo heddumminaan kan argaman taanisharka caalu kanneen amantii Waaqeffannaa wajjiin hidhata qabaniififalaasamaUummatanaannoo qorannichaa caalaatti kanneen calaqqisiisan kanneen akka BokkuuKallachaaCaaccuuSiiqqee, QorxiiSabaroo callee Buurana addatti baasuun kan xinxalamedhaKanaafuu, qorannoon kun madda beekumsaaakkasuma kumsa qorannaa buaa fookiloorii biroo ta’uun tajaajiluu kan dandaudha

BOQONNAA TOKKO eensa Uummanni Oromoo Uummatoota Itoophiyaa keessa jiraatan keessaa saba hedduufi lafa balaa irra qubatee argamudhaUummanni kunis seenaa, aadaa amantiifi afaan mataa isaa kan qabudhaAkka Dirribii 200914 irratti ibsamettiuummanni Oromoo waantota ittiin beekamu keessaa aadaafi amantiin isaa iddooguddaaqabuKeessattuusirnigadaafi amantiin Waaqeffannaa uumatichi hordofu hundee Oromummaa ta’uu isaanii ibsee jira. Amantiin Oromoo Waaqeffannaan, amanti sabni Oromoo hordofaa ture yoo tau, Waaqa tokkotti amanuu yaada jedhu buuura kan godhatedha.Belletech waaee dhugeeffannaa amantii Oromoo kanaa ilaalchisee yaada armaan gadii barreessitee. Akka waraabbiin armaan olii ibsutti, amantiin jiruufi jireenya uummata Oromoo keessatti yeroo hundumaa gahee guddaa kan qabaachaa turedha.UummanniOromoosWaaqaisa guddaatti amanaWaaqni kun immoo dhiirasdhalaasmitiGuddummaaisairraa kan kadhala namaatti fakkeeffamuu ykn ittiin dorgomsiifamuu hin dandauOromoon amantii isaa keessatti falaasama isaa waantotaisaafcalaqqisiisankeessaameeshaaleenUlfoobakkaguddaaqabatu. Meeshaaleen Ulfoo Waaqeffannaa keessatti meeshaalee Ulfinniifi kabajni guddaan isaaniif kennamuufi Waaqa ittiin kadhachuuf oolanidha. Ulfaan meeshaa adda addaa Waaqeffataan yeroo waaqa kadhatuufi ayyaneffatu ittiin waaqa kadhatuufi jifaarratudha. Ulfaan waanna hedduu of keessaa qaba Isaanis Caaccuu Callee, KolbaaSabarooQoloo Faachoo KallachaLadduuImuuBokkuufi dha.Dirribii Akkuma waraabbii armaan olii kana irraa hubatamuttimeeshaaleen Ulfoo hedduu yoo taanWaaqa ittiin kadhachuufi ayyaaneffannaawwan garaagaraa ittiin gaggeessuuf kanneen gargaaraniidha Yoomessa garaagaraa keessattis tajaajila danuu kennuAkka xiyyeeffannaaqorannoo kanaattimeeshaaleen kunniin Uummata Oromoo godina Shawaa Lixaa Aanaa Tokkee Kuttaayee biratti akkamiin akka argama hiika maalii akka qabaniifi yeroofi bakka tajaajila itti kennantu xinxalameRagaaleenmaanguddootanaannosanaairraafunaanamaniifibarreeffamoonni adda addaa dhimmoota mataduree kana wajjiin walqabatan kaasan gabbina qorannichaatiif gee olaanaa gumaachaniiruWalumaagalatt boqonnaan jalqabaa qorannoo kanaa itti lixa qorannichaasababakaayyoobarbaachisummaadaangaafi tooftaa qorannichaa gabaabaatti ifa gochuu irratti kan xiyyeeffatedha. Boqonnaan itti aanu immoo qabxiileen haala hawaasaafi naannoo qorannichaa dubbisaa barbsiisan kan keessatti dhiyaatanidhaQorannoowwan kallattiidhaan mataduree qorannoo kanaa waliin wal fakkaatan hanga ammaatti hin gaggeeffamne. Garuu, qorannoowwan mataduree biroo jalatti waaee meeshaalee ulfoo kaasan muraasniifi barreeffamoonni hayyootaan maxxanfaman garaagaraa boqonnaa sadaaffaa keessatti sakattaamanii jiru. Haaaluma walfakkaatuunxiinxalli balaan waee meeshaalee ulfoo amantii Oromoo aanaa Tokkee Kuttaayee keessatti argamanii ilaallatu boqonnaa afuraffaa qorannoo kanaa keessatti gaggeeffamee jira. Boqonnaan xumuraa immoo yaada waliigalaatiifi maaltaiinsa of keessatti qabatee kan jirudhaSababa Qorannoo Kutaa qorannoo qooqilee Itoophiyaatti barattoonni muummee garaagaraa jala jiran Digirii jalqabaa guuttachuuf qorannoowwan garaagaraa gaggeessaa turaniiru. Kutaa kanatti muummeen afaaniifiogbarruu Oromooisa tokko yoo ta’u yerooqorannoonkun itti gaggeeffameen dura marsaa tokkoqofaanbarattootakaneebbisiisedha.Qorannoowwankutaakanaangaggeeffamanibaay’ee muraasadha. Kanaafuuqorannoon kun hanqina gama qorannoo fookiloorii Oromootiin jiru guutuuf yaadamee kan gaggeeffamedha Karaa gama kaaniitiin immoodhiibbaawwanalaafi keessaa irraan kan kae aadaa dhudhaafi qabiyyeewwan amantii Oromoo bifa isaanii jijjiirrachaa waan dhufaniifkanneen dagataman yaadachiisuuf kanneen dhimmoota siaanaatiiniddoo gadi dhiisan dhugaa jiruun adda baasuufi iddootti debisuufkanneen harcaaa jiran immoo walitti qabuudhaan dhaalota dhufuuf dabarsuuf kakaumsaafi quuqama qoratichaa yeroo dheeraaf garaa keessatti cimmifame gadi baasuuf yaadamee qorannoo gaggeeffamedhaKaayyoo QorannichaaIlaalchiyookaan falaasamniuummanniOromoo duraan sirna Waaqeffannaa keessatti qabu maal akka fakkaatu hiika inni meeshaalee ulfootiif kennu irraa ka’uun ibsuun kaayyoo guddaa qorannaa kanaatiKana malees,qabiyyeefi bifiyyee itti fayyadama dudhaa hawaasa naannoo qorannoon kun itti gaggeeffamee sakattauun ifa baasuun kaayyoo buuuraa qorannoo kanaati Dhiibbaawwan turan miidhaa geessisaniifi adeemsi lamaaffaa dhaabuu sianaa maal akka fakkaatu, darbees dhaloonni dhufu waanta isa irraa eegamu akka baruufi dhaalota isatti aanee dhufuuf waanta gumaachu akka qabaatu galfata yookaan imaanaa itti kennachuunis kaayyoo hangafaa qorannoo kanaatiKana maleesqorannoon kun kaayyoowwan murtaaooarmaangadittitarreeffamangalmaanauufyaadameetuadeemsifameMeeshaalee Ulfoouummanni Oromoo Godina Shawaa Lixaa Aanaa Tokkee Kuttaayee itti gargaaramaa ture adda baasuun gosa gosaan qooduu Afoolawwan meeshaalee Ulfoo naannoo sana jiran waliin walqabatanii himaman walitti qabuun galmeessuufi hiikuuAdeemsa argamaafi itti fayyadama meeshaalee Ulfoo kan naannoo qorannoo kanaa afgaaffii gargaaramuun namoota umurii dheeraa jiraatan irraa qorachuun galmeessuu Faayidaalee meeshaaleen Ulfoo amantii Oromoo uummata naannoo qorannootiif kennan maal fai akka taan addaan baasuun ibsuu; akkasumasHaalaafi sadarkaa meeshaaleen Ulfoo amantii Oromoo yeroowwan darban keessa irra turaniifkanyerooammaawalbiraqabuunxiinxaluufisababootadhiibbaawwangaraagaraa fayyadama meeshaalee kanaa dadhabsiisaa turaniifijiran adda baasuun qorachuudhaBarbaachisummaa Qorannichaa Qorannoon kun gosoota meeshaalee Ulfoo Oromoon itti gargaaramaa ture adda baasee ni barsiisaFaayidaaniifi haalli itti fayyadama meeshaalee kanaa uummata Oromoo Godina Shawaa Lixaa Aanaa Tokkee Kuttaayee biratti maal akka fakkaatus hubbanno gahaa ni kennaKanarra darbees gabbina yaada sammuu dhaloota boodaatiifakkasumasqorattoota biroof kaumsyaada qeeqaa yookaan immoo buuuraafi gabbina qorannoo isaanii tauu waan dandauuf barbaachisummaan isaa daran cimaadhaBiiroon Aadaafi Turizimii Godina Shawaa Lixaa Aanaa Tokkee Kuttaayee qorannoo kana akka madda odeeffannootti gargaaramuun haala hawaasni naannoo sanaa dur irraa kaasee meeshaalee Ulfootti gargaaramaa tureefi haala qabatamaa amma jiru walbira qabee madaaluun hanqinoota jiran akka guutuuf isa gargaaruu kan dandaudhaHaaluma walfakkaatuunbiiroon barnootaa beekumsa duudhaa kana guutummaatti yookiin immoo gamisaan waraabbachuun sirna barnootaa keessatti hammachiisee ittiin barsiisuuf isa dandeessisa jedhameetu amanamaDaangaa Qorannichaa Sirni Waaqeffannaa Oromoota mara biratti beekamaadha Balina lafaafi baayina uummataa qabu irraa kan kae garuu uummanni Oromoo iddoodhaa iddootti haalli inni ittiin seera kadhaa gaggeessuufi ayyaaneffatu garaagarummaa kan qabudha. Garaagarummaa kana keessummeessuudhaan iddoo hundatti qorannoo gaggeessuun immoo rakkisaadha. Kanaafuu qorannoon kun uummata Oromoo Godina Shawaa Lixaa Aanaa Tokkee Kuttaayee qofaa irratti xiyyeeffatee kan gaggeeffamedha. Uummanni naanichaa waantota aadaadudhaafi amantaa isaa ittiin gaggeeffatuufi calaqqisiifatuhedduu qabaKanneen keessaa amantii wajjiin walqabatee meeshaalee hawaasni naannoo itti gargaaramaniifi ulfina guddaa kennaniif gurguddoo filachuun meeshaalee muraasa irratti dangeffamuun qorannoo gaggeeffamedhaTooftaa QorannichiIttiinGaggeeffameMalleenragaalee qorannoo dirree funaanuuf gargaaran keessaa daawwannaafi afgaaffiin beekamoodha. Kanas mirkaneessuuf Mulugeetaa Nagaasaa qorannoo isaa keessattiKeneths Goldstine wabeeffachuun akka ibsettiqajeelfamootafunaansaragaaleefookilooriikeessaaqorataanfookiloorii tooftaalee ragaalee isaa ittiin walitti qabatu keessaa daawwannaa fi afgaaffiinisaan hangafaatiHaaluma kanaan qorataan karaalee kanneen lamaan irratti hundaa’uun odeeffannoowwan jaarsoleenaannooirraaargate waraabuunakkasumassirnakabaja ayyaanaafiWaaqeffannaa irratti argamuun daawwannaa taasisee suursagalee dhaan adeemsaafi raawwii sirnichaa waraabbachuu danda’eera

Maanguddoonni dhimma qoratamu kana beekan baayinaan naannoo baadiyyaa aanittiitti waan argamaniif iddoowwan filataman sadi deemuun ragaalee isa barbaachisan funaaneeraBakkeewwan xiyyeeffannoo isaa sadanis naannoo Cittuu, Daawwee Daalleefi Hadharsaa jedhamuun beekamanidha. Naannoleen filataman kunniin sadanis ibsituuwwan yookiin bakkabuutuuwwa guutummaa aanaa qorannoon irratti xiyyeeffatee taaniitu fudhataman Iddoowwan ragaaleen keessaa funaanaman kunniin isaan gurguddoo haataan malee kallattii adda addaa irraa ragaaleen mirkaneeffannaa fudhatamanii jiru Kunis, garaagarummaan ilaalchaafi yaadaauummataaanichaagaraagaraajidduuyoojiraataddaanbaafachuufyaadameetudha.Walumaagalattiqoratichidaawwannaawwaniifiafgaaffiiwwangodhamaniinsagaleefisuursagaleewaraabbachuudandaeera Waraabbiiwwankanasgara barreeffamaatti deebisuudhaan akkaataa wal fakkeenya isaanitiin toora tooraan gumeessuun xiinxala gadifagoo irratti gaggeesseetu jira

BOQONNAA LAMAAanaa Tokkee Kuttaayeefi Haala Jireenya Uummata Naannichaa Haala Argama Naannoo Aanaan Tokkee Kuttaayee Oromiyaa godina Shawaa Lixaa keessatti aanaa argamtu yoo taatu, magaalaa guddittii Oromiyaa Finfinne irraa gara Lixaatti fageenya 126 irratti argamtiMagaalaan guddittii aanaa kanaaGudar immo maagaalaa guddittii Godina Shawaa Lixaa, Amboirraa gara Lixaatti fagaattee kan argamtudha. Barruun Baazaarii Aanaa Tokkee Kuttaayee (2 akka ibsetti baalinni lafaa aanichaa hektaara haguugamee kan argamu yoo tau, baayinni uummata aanichaa dhiirri dhalaan ammoo walumaagalattitaee kan galmaaedha Irra caalaan haala qilleensa nannoo kanaa baddadareedhaAkka ibsa barruu kanaattilaftibaddaa lafti baddadaree akkasumaslafti gammoojjii dhaAanaa kanatti bakkeewwan ol jedhoo kanneen akka Tulluu GorfooTulluu WajiiraaTulluu Dimtuu ni argamu Haala teessuma lafaafi haala qilleensaa kana irraa kauun aanittiin dhuma jia Caamsaatii kaasee hanga jalqaba jia Onkoloolessaatti roobahanga argachuu dandeessiLageen gurguddoon kanneen akka Laga GudarColleeIndirisKolbaa BiiteeBaabbooGaallodarbees qabeenyaawwan uumamaa kanneenakka Bishaan Albuudaa Nooraa Adii Dhagaa DiimaaDhagaa Adii aanaa kana keessatti ni argamu Moggaafama maqaa aanaa kanaatiif buuura kan tae qomoo Oromoo naannoo kanatti baayinaan walhore akka tae maanguddoon odeeffannoon irraa fudhatame tokko haala itti aanuun ibsanii jiru Qomoowwan Oromoo naannoo kana jiraachaa turan keessaa inni tokko Liiban nama jedhamudhaLiiban ijoollee sadi godhateWaliso Hammayyaafi KuttaayeKanneen keessaa Kuttaaye naannoo kanatti ijoollee Ituu Hidhabuu Maliyyuu Galaan Macca Burra Daadaafi Abeebe jedhaman horuun qomoo balaa taeQomoowwan naannoo kanaa hunda caalaas balinaan naannicha kan haguuge Kuttaaye waan tureef aanaan kun illee aanaa Tokkee Kuttaayee jedhamtee akka moggaafamtu tae Galataa Dirribaa Gur282010 Dabalataanis haala adeemsa latiinsa qomoowwan naannoo qorannoo kanaa caasaa armaan gadii irraa hubachuun ni dandaamaHoroo Oromoo Boorana Sammaloo GurraachaNagawooOdaaWalaabuRaayyaTuulamaMaccaLiibanAmmayyaKuttaaye Waliso Ituu Hidhabu Maliyyu Galaan Maccaa Burraa Daada Abeebe MaddaRagaa Obbo Raggaasaa Wareersaa, Guraanladha 152010 fi Seenaa Oromoo Hanga Jaarraa 16ffaaAfaan Uummata Naannoo Akkuma mataduree haala moggaafama aanaa Tokkee Kuttaayee jalatti ibsametti naannoo kanatti uummanni argamu irra guddaan saba OromootiAfaan naannoota naannicha keessatti dubbataman keessaa immoo inni hangafniifi guddaan afaan OromootiKana jechuunis, saboonni iddoowwan garaagaraatii dhufan kanneen sabummaadhaan Oromoo hintaane muraasni waan jiraniifakkasumas dhiibbaa babalina afaanii sirnoota darban keessa ture irraa kan kae afaan Amaaraa hanga tokko naannicha ni dubbatamaAfaan buuuraa hawaaasni naannichaa itti fayyadamu garuu afaan Oromooti Afaan kun afaan quunnamtii hawaasa naannichaa tauurra darbee manneen barnootaa sadarkaa tokkoffaa, sadarkaa lammaffaafi qophaainaa keessatti illee kan ittiin barsiifamaa jirudhaAfaan naannookanattidubbatamukanahiddalatinsaisaagabaabaattiilaaluunbarbaachisaadhaAfriikaakeessaa maatiiwwan afaanii gurguddoo afurtu jiru Isaanis Niijeer Koongoo, Afroo EeshiiyaaNiiloo Sahaaraafi Koohisaan jedhamuun beekamuKanneen keessaa Niiloo Saaaraaniifi Afroo Eeshiyaan gaanfa Afriikaatti afaanota facaiinsa baalaa qabanidhaAfaan Kuush afaanota maatii Afroo Eeshiyaa keessaa isa tokko yoo tau, gaanfa Afriikaa Itoophiyaatti balinaan afaan dubbatamudhaWaaee afaan Kuush Warqinaa kitaaba isaa Sirna Gadaa jedhu keessatti Gaanfa Afriikaatti balinaan afaan dubbatamu afaan KuushiitiUummatoota afaan kana dubbatan keessaa baayeen isaaniiItoophiya keessa jiratujedheeibseejira.Haala qoqqoodinsa afaanota gurguddoo Itoophiyaa akka agarsiisettis afaan Kuush damee Afroo Eeshiyaa keessaa isa tokko yoo taudameelee afuritti qoodamee akka ilaalamu ibseetu jiraIsaani Kuush KaabaaKuush GiddgaleessaaKuush Kibbaafi Kuush Bahaa jedhamuun beekamu. Afaanota kanneen keessaa immoo dameen Kuush Bahaa iddoo balaa qabatee afaan argamu yoo taudaangaaErtiraairraakaee hanga Oromoo Keeniyaatti Afaan dubbatamudha. Kuush Bahaa kana keessaa afaan Oromoo sadarkaa olaanaa qabatee argama.Afaan Oromoo afaanota biyyittii keessatti dubbataman keessaa baay’ina dubbattootaaqabaachuunakkasumasdaangaabiyyittiitiinalatarkaanfateedubbatamuun illee kan beekama.Kanas biyyoota ollaa garaagaraa kanneen akka Keeniyaa, SumaaleeUgaandaa keessatti balinaan dubbatamuu isaatu ragaa bahaNaannoon qorannoon kun itti gaggeeffame giddugaleessa Oromiyaa tauun isaafi uummanni naannicha irra qubatee argamu illee sanyii Oromoo tauun isaa afaan naanichatti dubbatamu afaan Oromoo akka tau gumaacheera.Kanaafuu afaan quunnamtiiafaan barnootaafi afaan hojii uummata Aanaa Tokkee Kuttaayee afaan Oromooti jechuudhaSirna Gadaa Sirni Gadaa sirna bulchinsa dhugaafi loogiiin keessatti hin argamne kan jijjiirama waggaa saddeet saddeetiitiin aangoo walharkaa fudhuun Oromoon ittiin wal bulchaa turedhaAkka Alamaayyoo ibsetti, gadaan heeraafi seera ittiin bulmaataa muuxannoo siyaasaa jaarraa dheeraati DabalataanisOromoon jaarraa hedduun dura irraa kaasee heeraafi seera ofii isaatiif tumateen ofbulchaa akka tureefi heeraafi seera kanas akka aadaafi fedhii isaatti hayyoota isaatiin tumachaa akka ture ifoomsee jiraQabiyyeen heera gadaa immoo kallattii adda addaatiin jiruufi jireenya uummataa yaada keessa kan galcheefi seerota ifa taan kan hamate akka taes ifa godhee jira isuma56Adeemsi seerri gadaa ittiin tumamu gonkumayyuu loogii kan hin qabnedha Loogii irraa bilisa tauun isaas sirni gadaa gonkumayyuu diimiikiraatawaa tauu isaa kan nutti agarsiisudhaSirni bulchiinsaa kunis sirna haqummaafi maralaallummaa qabu akka tae qorattoonni garaagaraa ni mirkaneessu. SirnaGadaakeessattidubartiinateeteenhundeessitusirnaGadaafiamantiiWaaqeffannaabuuuramaatiifi biyyaa waan taateefWaaqattiaantee kabaja guddaa qabdiAangoonis kan Uummataa waan taeef namni kam iyyuu waltajjii kam iyyuu irratti bilisaan dubbachuuf mirga guutuu qaba Paartii yeroo jedhamu gurmaa’ina diinagdee, hiyyeessaafi dureessa kan jedhamu osoo hin ta’iin, tartiiba dhaloota hangafaafi quxusuu irratti kan hundeeffame mirga walqixxummaa hawaasichaati. (Warqinaa, 2008:23). Akkuma bareeffama armaan olii irraa hubachuu dandeenyutti, sirni Gadaa sirna bulchiinsa Oromoo mirga nama hundaa walqixa ilaaluufi mara hirmaachisudha. Hundeeffama isaa keessattis dubartiin qooda ol’aanaa qabachuun ishiifi qomoon Oromoo kam iyyuu Gadaa qabachuun gaggeessummaa Leadership fudhachuu dandauun isaa sirnichi sirna walqixxummaa sabaa eegu ta’uu isaa nuuf mirkaneessaNaannoo qorannoon kun irratti xiyyeeffatee barreeffamegdina Shawaa LixaaAanaa Tokkeee Kttaayeettis sirni gadaa heeraafi seera gadaatiin qajeelfamaa jaarraawwan hedduudhaaf hojiirra oolaa turuun isaa nidubbatamaYeroo qorannoon kun gaggeeffametti odeefkennitoota keessaaQorannoon kun falaasamaafi amantii Oromoo wajjin wal qabatee ilaalchaafi kabaja meeshaalee Ulfootiif kennamu xiinxaluu irraatti kan xiyyeeffatedhaGosoonni meeshaalee Ulfoo haalli argama isaaniiwalitti hidhatinsi amantii wajjin isaan qabaniifi faayidaaleen isaanii qorannoo kana keessatti dhimmoota xiyyeeffannaan jalqabaa isaaniif kennamedhaSababiin isaasfalaasamahawaasichimeeshaaleekanaafqabuirraakauun achii dhuftee duudhaaseenaaaadaaamantiifidiinagdee hawaasichaa dhugeeffachuu nu dandeessisu waan taeefidha Dhugeeffannaa kana irraa ka’uunis garaagarummaa qabiyyee aadaafi amantiiOromoo yeroo duriifi kan ammaa gidduu jiru xiinxaluuf kan dandeessisedha.

Haaluma kanaan qorannoon kun meeshaaleen Ulfoo Uummata Oromoo godina Shawaa Lixaa Aanaa Tokkee Kuttaayee biratti haala kamiin akka argamaniifi haala itti fayyadama isaanii maddoota ragaa duudhaa irraa ragaalee argamaniin seecca’uun kan gaggeeffamedha.XIINXALA MEESHAALEE ULFOO AMANTII OROMOO GODINA SHAWAA LIXAA AANAA TOKKEE KUTTAAYEE JIINENUS GALATAA FUFAA BARREEFFAMA QORANNOO DIGIRII BACHILARII AARTII GAMISAAN GUUTTACHUUF DHIYAATE YUUNIVARSIITII FINFINNEE DHAABBATA QORANNOO AFAANOTAA, MUUMMEE AFAANOTAAFI OG-BARRUU ITOOPHIYAATTI SAGANTAA AFAANIIFI OG-BARRUU OROMOO Waxabajjii 2010 ALA Finfinnee

XIINXALA MEESHAALEE ULFOO AMANTII OROMOO GODINA SHAWAA LIXAA AANAA TOKKEE KUTTAAYEE JIINENUS GALATAA FUFAA BARREEFFAMA QORANNOO DIGIRII BACHILARII AARTII GAMISAAN GUUTTACHUUF DHIYAATE YUUNIVARSIITII FINFINNEE DHAABBATA QORANNOO AFAANOTAA, MUUMMEE AFAANOTAAFI OGBARRUU ITOOPHIYAATTISAGANTAAAFAANIIFOGBARRUUOROMOO GORSAAN: MULUGEETAA NAGAASAA Waxabajjii2010 ALA Finfinnee

Waraqaa Mirkaneeffannaa Yuunivarsiitii Finfinnee Dhaabbata Qorannoo Afaanotaa Muummee Afaanotaafi Ogbarruu Itoophiyaatti Sagantaa Afaaniifi Ogarruu Oromoo Ani qorataan Jiinenus Galataa Fufaabarreeffama qorannoo digirii bachilarii aartii gamisaan guuttachuuf mataduree Xiinxala Meeshaalee Ulfoo Amantii Oromoo Godina Shawaa Lixaa Aanaa Tokkee Kuttaayee jedhu irratti qorannoo kana kanin gaggeesse ragaalee duudhaa walitti qabuudhaan ta’uu isaafi hojiin kuni gamisaanis haata’uu guutumaan guutuutti otoo madda hin eeriin barreeffama biroo irraa kan hin waraabmne tauu isaa mallattookoo armaan gaditti mul’atuun mirkaneesseera: Maqaa Ani Gorsaan Mulugeetaa Nagaasaa, barreeffama qorannoo barataan Jiinenus Galataa digirii bachilarii aartii gamisaan ittiin guuttachuuf mataduree Xiinxala Meeshaalee Ulfoo Amantii Oromoo Godina Shawaa Lixaa Aanaa Tokkee Kuttaayee jedhu irratti qorannoo kana kan gaggeesse ragaalee duudhaa walitti qabuudhaan tauu isaafi hojiin isaa kuni gamisaanis haata’uu guutumaan guutuutti otoo madda hin eeriin barreeffama biroo irraa kan hin waraabmne ta’uu isaa mallattookoo armaan gaditti mul’atuun mirkaneesseera: Maqaa GorsaaGalata Osoon hin uumamiin garaa Haayyoo keessatti nabeekteAddunyaa dhugaa keessattis karaa milkaainaa irra na qajeelchite Gorsaafi Gaggeessaa gaariiGalannikoo hangafaa mirree mirreen misee garaa si haa ciibsuWaahaqa guddaa uumaa uumama maraa Mulugeetaa Nagaasaa gorsa nuffii of keessaa hin qabneen na qajeelchuun hojiin koo kun bifa akkasiitiin hojjetamee akka xumuramu taasistee jirta Kabaja Abbummaa, galata hin boorofne siif arjoomeen jiraumurii naaf dheeradhu. Abbaakoo Galataa Fufaafi DhaleekooHaayyookooHarmeekooBadhaatuuArgasaanamummaakoomirkaneessuurra darbee xoofoo onnee eessanii keessaa jaalala habbuuqqachiisaa na guddistaniif akkasumasaarsaa warqeefi meetiin hin shallagamne naaf baastaniif jecha miidhagaa kanin ittiin isin galateeffadhee of gau injiree bira gauu hin dandeenye Waahaqaa gaditti maalumaanuu isin hin jijjiiruUrjiiwwan gammachuukoo Baatii dukkanakootii Biiftuukoo ganamaisin kennaawwan Uumaan anaaf isin arjoomeumurii naaf dheeradhaahamaaf hamtuun isin hin gaiin Obboleeyyankoo BirhaaneeGalataaImmabeet GalataaMihirat GalataaEeliyaas Galataafi Waaqjedhee Galataa jaalala obbolummaa na shaakalchiistan yoomiyyuu hin dagadhuechi isin jabaadhu naan jettan onnee natti horee deemsa imala fagoo na deemsisee asiin na gaeeraRabbisiniin naaf kenneef oqubaa weeddiseeraafbadhaadhummaafi gammachuun gumbii keessan keessaa hin hiratiin Wasiilakoo Irranaa Fufaafi maatiiwwankee marti gargaarsa naaf gochaa turtan barreessee hin fixuWaahaqni isin haa kabajuKaanenus Guutamaa jaalala obbolummaa waliin unachaa guddanneeela baroota giitii waliin ifaajne san mara onneen kiyya yoomiyyuu hin dagattu. Yaadannoon miidhagaa gabatee sammuukoo irratti barreessite asoosama halluu miidhaginaan gabbate naaf taee halkaniif guyyaa yaadaan na bohaarsaseeliiwwan dhiigakoo mudhukanii tiratan qirqidee dammaqsee lubbuu itti godhaakka joobiraa haala halle gararraa na imalchiisaKunoo gochaa hin lakkaaamiin anaaf gooteef gumbii galataa siif bane

Hiriyoottan dareefi doormiikoo kootiiGurmeessaa AyyaanooAddunyaa Itichaa, Dureessaa Gulummaa Warqinaa GuddisaaBiyyasaa Hirkoyoomiyyuu isin hin dagadhAaddee Ayyaluu Ittisaa gargaarsa barreeffama kompiitaraa naaf gooteef galannikoo siifis mirreedhAbbaa Bokkuu Hiika Jechootaa Ala Bultee Badhee Hoogganaa Sirna Gadaa Bokkuu Buqqifachuu Nama miseensa Gadaa keessaa bahe Ciicoo Baldheens dirree ykn goodaa Ciincaa Muka Bokkuu murachuun Caasaa sirna bulchiinsaa ijaaruu Daha Mia Aannanii Dakkii Aarsaa Damboobummaa Argachuuu DirreeUlfinaa Dirree Amantii Durba duudaa Badhaadhina, dagaagina Dhaloota Bakka amantiin itti gaggeeffamu DakkiiDhankaaka Kan hin heerumne Faloo Nama Gadaa keessa jiru Foollee Kana hin dhalle Gumaa Furmaata Gumee Caasaa sirna Gadaa warra hoomaa waraanaa taan Hooda Seera sirna araaraa Jifuu Beenyaa gumaadhaan warra miidhameef muramuJila Seera kadhaa Waantota jila irratti guutamanii dhiyaatan Sirna kabaja ayyaanaa Jinfuu Fiixa Eeboo karaa gubbaa duubaa Kooluu Galuu Harka kennachuu Lukoo Jaala hiriyaa Manyeen qajeeluu Dhala toluu MilkiiCarraaOofkaltii Milkaauu Qaalluu Abbaa Amantii Qaqeeffachuu Bultii qajeelfachuu Qoluu Dhabuu Raagaa Waa beekaa Samalo Oggeessa sirna Gadaa Ulfaa Meeshaa kabajaa Waraana Eeboo Wareega Galfata kennaa galataaYaaii Waltajjii koraYoomessa Yeroofi bakka raawwiiAxereeraa Qorannoon kun falaasamaafi amantii Oromoo wajjin wal qabatee ilaalchaafi kabaja meeshaalee Ulfootiif kennamuxiinxaluu irraattikan xiyyeeffatedhaGosoonni meeshaalee Ulfoohaalli argama isaanii walitti hidhatinsi amantii wajjin isaan qabaniifi faayidaaleen isaanii qorannoo kana keessatti dhimmoota xiyyeeffannaan jalqabaa isaaniif kennamedhaSababiin isaasfalaasama hawaasichi meeshaalee kanaaf qabu irraa kauun achii dhuftee duudhaaseenaaaadaaamantiifi diinagdee hawaasichaa dhugeeffachuu nu dandeessisu waan taeefidhaDhugeeffannaa kana irraa kauunis garaagarummaa qabiyyee aadaafi amantii Oromoo yeroo duriifi kan ammaa gidduu jiru xiinxaluuf kan dandeessisedha Haaluma kanaan qorannoon kun meeshaaleen Ulfoo Uummata Oromoo godina Shawaa Lixaa Aanaa Tokkee Kuttaayee biratti haala kamiin akka argamaniifi haala itti fayyadama isaanii maddoota ragaa duudhaa irraa ragaalee argamaniin seeccauun kan gaggeeffamedhaMeeshaleen Ulfoo heddumminaan kan argaman taanis harka caalu kanneen amantii Waaqeffannaa wajjiin hidhata qabaniifi falaasama Uummata naannoo qorannichaa caalaatti kanneen calaqqisiisan kanneen akka BokkuuKallachaaCaaccuuSiiqqeeQorxii, Sabaroocallee Buuranak addatti baasuun kan xinxalamedhaKanaafuuqorannoon kun madda beekumsaa akkasumas kaumsa qorannaa buaa fookiloorii biroo tauun tajaajiluu kan dandaudhaBOQONNAA TOKKO Seensa Uummanni Oromoo Uummatoota Itoophiyaa keessa jiraatan keessaa saba hedduufi lafa balaa irra qubatee argamudhaUummanni kunis seenaa aadaaamantiifi afaan mataa isaa kan qabudhaAkka Dirribii 200914irratti ibsametti uummanni Oromoo waantota ittiin beekamu keessaa aadaafi amantiin isaa iddoo guddaa qabuKeessattuusirni gadaafi amantiin Waaqeffannaa uumatichi hordofu hundee Oromummaa tauu isaanii ibsee jiraAmantiin OromooWaaqeffannaanamanti sabni Oromoo hordofaa ture yoo tauWaaqtokkottiamanuuyaada jedhu buuura kan godhatedhaBelletech00324waaee dhugeeffannaa amantii Oromoo kanaa ilaalchisee yaada armaan gadii barreessitee jirtiReligionand Akka waraabbiin armaan olii ibsutti, amantiin jiruufi jireenya uummata Oromoo keessatti yeroo hundumaa gahee guddaa kan qabaachaa turedha. Uummanni Oromoos Waaqa isa guddaatti amanaWaaqni kun immoo dhiirasdhalaas miti Guddummaa isaa irraa kan kaes dhala namaatti fakkeeffamuu ykn ittiin dorgomsiifamuu hin danda’u. Oromoon amantii isaa keessatti falaasama isaa waantota isaaf calaqqisiisan keessaa meeshaaleen Ulfoo bakka guddaa qabatuMeeshaaleen Ulfoo Waaqeffannaa keessatti meeshaalee Ulfinniifi kabajni guddaan isaaniif kennamuufi Waaqa ittiin kadhachuuf oolanidhaUlfaan meeshaa adda addaa Waaqeffataan yeroo waaqa kadhatuufi ayyaneffatu ittiin waaqa kadhatuufi jifaarratudha Ulfaan waanna hedduu of keessaa qaba. Isaanis Caaccuu CalleeKolbaaSabaroo Qoloo FaachooKallacha Ladduu ImuuBokkuufidha. (Dirribii, 2009104 Akkuma waraabbii armaan olii kana irraa hubatamutti meeshaaleen Ulfoo hedduu yoo taan, Waaqa ittiin kadhachuufi ayyaaneffannaawwan garaagaraa ittiin gaggeessuuf kanneen gargaaraniidhaYoomessa garaagaraa keessattis tajaajila danuu kennuAkka xiyyeeffannaaqorannoo kanaatti, meeshaaleen kunniin Uummata Oromoo godina Shawaa Lixaa Aanaa Tokkee Kuttaayee biratti akkamiin akka argaman hiika maalii akka qabaniifi yeroofi bakka tajaajila itti kennantu xinxalame. Ragaaleen maanguddoota naannoo sanaa irraa funaanamaniifi barreeffamoonni adda addaadhimmootamataduree kana wajjiin walqabatan kaasan gabbina qorannichaatiif gaee olaanaa gumaachaniiruWalumaagalattiboqonnaan jalqabaa qorannoo kanaa itti lixa qorannichaa sababakaayyoo barbaachisummaa daangaafi tooftaa qorannichaa gabaabaatti ifa gochuu irratti kan xiyyeeffatedhaBoqonnaan itti aanu immoo, qabxiileen haala hawaasaafi naannoo qorannichaa dubbisaa barbsiisan kan keessatti dhiyaatanidhaQorannoowwan kallattiidhaan mataduree qorannoo kanaa waliin wal fakkaatan hanga ammaatti hin gaggeeffamne. Garuu, qorannoowwan mataduree biroo jalatti waaee meeshaalee ulfoo kaasan muraasniifi barreeffamoonni hayyootaan maxxanfaman garaagaraa boqonnaa sadaaffaa keessatti sakatta’amanii jiruHaaaluma walfakkaatuunxiinxalli balaan waaee meeshaalee ulfoo amantii Oromoo aanaa Tokkee Kuttaayee keessatti argamanii ilaallatu boqonnaa afuraffaa qorannoo kanaa keessatti gaggeeffamee jiraBoqonnaan xumuraa immooyaada waliigalaatiifi maalta’iinsa of keessatti qabatee kan jirudha Sababa Qorannoo Kutaa qorannoo qooqilee Itoophiyaatti barattoonni muummee garaagaraa jala jiran Digirii jalqabaa guuttachuuf qorannoowwan garaagaraa gaggeessaa turaniiruKutaa kanatti muummeen afaaniifi ogbarruu Oromoo isa tokko yoo tuyeroo qorannoon kun itti gaggeeffameen dura marsaa tokko qofaan barattoota kan eebbisiisedha. Qorannoowwan kutaa kanaan gaggeeffamanis baayee muraasadhaKanaafuu, qorannoon kun hanqina gama qorannoo fookiloorii Oromootiin jiru guutuuf yaadamee kan gaggeeffamedhaKaraa gama kaaniitiin immoodhiibbaawwan alaafi keessaa irraan kan kae aadaa dhudhaafi qabiyyeewwan amantii Oromoo bifa isaanii jijjiirrachaa waan dhufaniif kanneen dagataman yaadachiisuufkanneen dhimmoota siaanaatiin iddoo gadi dhiisan dhugaa jiruun adda baasuufi iddootti debisuuf, kanneen harcaaa jiran immoo walitti qabuudhaan dhaalota dhufuuf dabarsuuf kaka’umsaafi quuqama qoratichaa yeroo dheeraaf garaa keessatti cimmifame gadi baasuuf yaadamee qorannoo gaggeeffamedhaKaayyoo Qorannichaa Ilaalchi yookaan falaasamni uummanni Oromoo duraan sirna Waaqeffannaa keessatti qabu maal akka fakkaatu hiika inni meeshaalee ulfootiif kennu irraa ka’uun ibsuun kaayyoo guddaa qorannaa kanaatiKana maleesqabiyyeefi bifiyyee itti fayyadama dudhaa hawaasa naannoo qorannoon kun itti gaggeeffamee sakatta’uun ifa baasuun kaayyoo bu’uuraa qorannoo kanaatiDhiibbaawwanuran miidhaa geessisaniifi adeemsi lamaaffaa dhaabuu sianaa maal akka fakkaatu darbees dhaloonni dhufu waanta isa irraa eegamu akka baruufi dhaalota isatti aanee dhufuuf waanta gumaachu akka qabaatu galfata yookaan imaanaa itti kennachuunis kaayyoo hangafaa qorannoo kanaatiKana maleesqorannoon kun kaayyoowwan murtaaoo armaangaditti tarreeffaman galmaan gauuf yaadameetu adeemsifame Meeshaalee Ulfoo uummanni Oromoo Godina Shawaa Lixaa Aanaa Tokkee Kuttaayee itti gargaaramaa ture adda baasuun gosa gosaan qooduu Afoolawwan meeshaalee Ulfoo naannoo sana jiran waliin walqabatanii himaman walitti qabuun galmeessuufi hiikuuAdeemsa argamaafi itti fayyadama meeshaalee Ulfoo kan naannoo qorannoo kanaa a gaaffii gargaaramuun namoota umurii dheeraa jiraatan irraa qorachuun galmeessuuFaayidaalee meeshaaleen Ulfoo amantii Oromoo uummata naannoo qorannootiif kennan maal fai akka taan addaan baasuun ibsu akkasumasHaalaafi sadarkaa meeshaaleen Ulfoo amantii Oromoo yeroowwan darban keessa irra turaniifi kan yeroo ammaa walbira qabuun xiinxaluufi sababoota dhiibbaawwangaraagaraa fayyadama meeshaalee kanaa dadhabsiisaa turaniifi jiran adda baasuun qorachuudha Barbaachisummaa Qorannichaa Qorannoon kun gosoota meeshaalee Ulfoo Oromoon itti gargaaramaa ture adda baasee ni barsiisa. Faayidaaniifi haalli itti fayyadama meeshaalee kanaa uummata Oromoo Godina Shawaa Lixaa Aanaa Tokkee Kuttaayee biratti maal akka fakkaatus hubbanno gahaa ni kenna Kanarra darbees gabbina yaada sammuu dhaloota boodaatiif, akkasumas, qorattoota biroof kaumsa yaada qeeqaa yookaan immoo buuuraafi gabbina qorannoo isaanii tauu waan dandauuf barbaachisummaan isaa daran cimaadhaBiiroon Aadaafi Turizimii Godina Shawaa Lixaa Aanaa Tokkee Kuttaayee qorannoo kana akka madda odeeffannootti gargaaramuun haala hawaasni naannoo sanaa dur irraa kaasee meeshaalee Ulfootti gargaaramaa tureefi haala qabatamaa amma jiru walbira qabee madaaluun hanqinoota jiran akka guutuuf isa gargaaruu kan dandaudhaHaaluma walfakkaatuunbiiroon barnootaa beekumsa duudhaa kana guutummaatti yookiin immoo gamisaan waraabbachuun sirna barnootaa keessatti hammachiisee ittiin barsiisuuf isa dandeessisa jedhameetu amanama Daangaa Qorannichaa Sirni Waaqeffannaa Oromoota mara biratti beekamaadhaBalina lafaafi baayina uummataa qabu irraa kan kae garuu uummanni Oromoo iddoodhaa iddootti haalli inni ittiin seera kadhaa gaggeessuufi ayyaaneffatu garaagarummaa kan qabudha. Garaagarummaa kana keessummeessuudhaan iddoo hundatti qorannoo gaggeessuun immoo rakkisaadhaKanaafuu, qorannoon kun uummata Oromoo Godina Shawaa Lixaa Aanaa Tokkee Kuttaayee qofaa irratti xiyyeeffatee kan gaggeeffamedha. Uummanni naanichaa waantota aadaa dudhaafi amantaa isaa ittiin gaggeeffatuufi calaqqisiifatu hedduu qabaKanneen keessaa amantii wajjiin walqabatee meeshaalee hawaasni naannoo itti gargaaramaniifi ulfina guddaa kennaniif gurguddoo filachuun meeshaalee muraasa irratti dangeffamuun qorannoo gaggeeffamedha Tooftaa Qorannichi Ittiin Gaggeeffame Malleen ragaalee qorannoo dirree funaanuuf gargaaran keessaa daawwannaafi afgaaffiin beekamoodha Kanas mirkaneessuuf Mulugeetaa Nagaasaa qorannoo isaa keessatti Keneths Goldstine 1974 wabeeffachuun akka ibsetti qajeelfamoota funaansa ragaalee fookiloorii keessaa qorataan fookiloorii tooftaalee ragaalee isaa ittiin walitti qabatu keessaa daawwannaa Observatiofi afgaaffiin interview isaan hangafaatiHaaluma kanaan, qorataan karaalee kanneen lamaan irratti hundaa’uun odeeffannoowwan jaarsolee naannoo irraa argate waraabuunakkasumassirna kabaja ayyaanaafi Waaqeffannaa irratti argamuun daawwannaa taasisee suursagalee dhaan adeemsaafi raawwii sirnichaa waraabbachuu dandaeera.

Naannoon qorannoon kun itti gaggeeffame giddugaleessa Oromiyaa ta’uun isaafi uummanni naannicha irra qubatee argamu illee sanyii Oromoo ta’uun isaa afaan naanichatti dubbatamu afaan Oromoo akka ta’u gumaacheera. Kanaafuu, afaan quunnamtii, afaan barnootaafi afaan hojii uummata Aanaa Tokkee Kuttaayee afaan Oromooti jechuudha. 2.3. Sirna Gadaa Sirni Gadaa sirna bulchinsa dhugaafi loogiiin keessatti hin argamne kan jijjiirama waggaa saddeet saddeetiitiin aangoo walharkaa fudhuun Oromoon ittiin wal bulchaa turedha. Akka Alamaayyoo (2008: 57) ibsetti, “gadaan heeraafi seera ittiin bulmaataa muuxannoo siyaasaa jaarraa dheeraati.” Dabalataanis, Oromoon jaarraa hedduun dura irraa kaasee heeraafi seera ofii isaatiif tumateen ofbulchaa akka tureefi heeraafi seera kanas akka aadaafi fedhii isaatti hayyoota isaatiin tumachaa akka ture ifoomsee jira. Qabiyyeen heera gadaa immoo kallattii adda addaatiin jiruufi jireenya uummataa yaada keessa kan galcheefi seerota ifa ta’an kan hamate akka ta’es ifa godhee jira, (isuma, 56). Adeemsi seerri gadaa ittiin tumamu gonkumayyuu loogii kan hin qabnedha Loogii irraa bilisa ta’uun isaas sirni gadaa gonkumayyuu diimiikiraatawaa ta’uu isaa kan nutti agarsiisudha. Sirni bulchiinsaa kunis sirna haqummaafi maralaallummaa qabu akka ta’e qorattoonni garaagaraa ni mirkaneessu. Sirna Gadaa keessatti dubartiin (ateeteen), hundeessitu sirna Gadaafi amantii Waaqeffannaa, bu’uura maatiifi biyyaa waan taateef, Waaqatti aantee kabaja guddaa qabdi. Aangoonis kan Uummataa waan ta’eef, namni kam iyyuu waltajjii kam iyyuu irratti bilisaan dubbachuuf mirga guutuu qaba… Paartii yeroo jedhamu gurmaa’ina diinagdee, hiyyeessaafi dureessa kan jedhamu osoo hin ta’iin, tartiiba dhaloota hangafaafi quxusuu irratti kan hundeeffame mirga walqixxummaa hawaasichaati. (Warqinaa, 2008:23). Akkuma bareeffama armaan olii irraa hubachuu dandeenyutti, sirni Gadaa sirna bulchiinsa Oromoo mirga nama hundaa walqixa ilaaluufi mara hirmaachisudha. Hundeeffama isaa keessattis dubartiin qooda ol’aanaa qabachuun ishiifi qomoon Oromoo kam iyyuu Gadaa qabachuun gaggeessummaa (Leadership) fudhachuu danda’uun isaa sirnichi sirna walqixxummaa sabaa eegu ta’uu isaa nuuf mirkaneessa. Naannoo qorannoon kun irratti xiyyeeffatee barreeffame, gdina Shawaa Lixaa Aanaa Tokkeee Kttaayeettis sirni gadaa heeraafi seera gadaatiin qajeelfamaa jaarraawwan hedduudhaaf hojiirra oolaa turuun isaa nidubbatama. Yeroo qorannoon kun gaggeeffametti odeef-kennitoota keessaa 9

ishii, keessuumaayyuu haadha, qoratu. Warri gurbaa kun intalli ilaalan sun yoo kan taatu taate jarsummaa ergatu. Kunis akka aadaatti marga ergachuu jedhama. Yeroo hedduu abbaa gurbaatu mana warra intalaa dhaqa. Sirna gaa’ilaa dhaabuuf ‘milkii’n iddoo guddaa qaba. Warri gurbaa milkii ilaallatanii dhaqu. Warri intalaas milkii ilaallannee firaan mari’annee isinitti himna jedhanii beellama qabuuf. Hanga gaafa beellamaatti garuu gurbichi nama akkamii akka ta’e qoratanii fira marsiisisu. Waantota ittiin milkii ilaallatan keessaa tokko biqila biqilfachuudha. Haati intalaa intala ilaallatamte sana dhoksitee miidhaan garbuu qe’ee warra gurbaafi warra intalaatii dhufe walitti dabaltee bishaan intalli lagaa waraabde itti naqxee ol keessi. Bultii muraasa booda yoo milkiin qajeeleera ta’e midhaan sun ni biqila. Otoo hin biqiliin yoo hafe garuu milkiin hin tolle waan ta’eef intala sana gurbaaf hin kennan. Yeroo baay’ee intalli gurbaa yoo jibbite midhaan sun akka hin biqilleef dhoksitee bishaan danfaa itti naqxee tortorsuu dandeessi. Kanaafuu, haati intalaa dhoksitee biqilchiti. Gaafa beellamaa yoo warri intalaa intala isaanii kennuuf fedhaniiru ta’e biqila biqile sana gundoon fidanii jaarsoleetti agarsiisu. Kunis ‘milkiin toleera’ yookaan ‘qajeeleera’ jechuu agarsiisa. Garbuun biqilaaf ta’u mana lachuutii walitti dhufe waan ta’eef, milkiin qajeele kun kan warra lamaanii akka ta’etti fudhatama. Akka aadaatti, haala kanaan haalduree hunda erga xumuranii booddee guyyaa cidhaatiif beellamatanii sirna fuudhaafi heerumaa gaggeessuun walfuusisu jechuudha. Qabiyyeen sirna warroommii armaan olitti ilaalle kun yeroo ammaa kana haala guutuu ta’een kan mul’achaa jiru miti. Gurbaan ga’e tokko intala jaalate ofuma isaa gaafatee erga waliigalanii booda abbaa yookaan wasiila isaatti himatee akka jaarsoliin warra intalaa bira kadhaa dhaqan gochuun gara gaa’ilaatti seenu. Isarra darbeesosoo maatiin hin beekiin waliigalteen mana dhaabuun mul’achaa jira. Kanarraa kan hafe garuu, akka aadaatti fedhii gamtokkeen gaa’ilawwan raawwataman kanneen akka butiifi aseennaa olixooyeroo ammaa kana aanichatti hin mul’atan. Dhaalaan fuudhuunis guutumaan guutuutti hafee jiraAmantiiwwan Uummata Naannoo Naannoowwan garaagaraa aanaa Tokkee Kuttaayee keessatti argaman biratti amantiiwwan adda addaa ni hordofamuAmantiiwwan kunniinis haala ayyaanneffannaa isaaniifi hiika isaaniifkennamuun garaagarummaa ni qabu. Haatau maleedarbee darbeeqabxiilee mara waliigalchu irratti walfakkeenya hiikaa ilaalchaa ni qabu Ayyaaneffannaa Amantii Dudhaa Oromoo Amantiin dudhaa Oromoowaaqeffannaanamantii Oromoo mara biratti hiika walfakkaataa Waaqa tokkichatti amanuufi isaatti buluujedhu ibsudha Akka jaarsoliin naannoo qorannoon itti gaggeeffame kanaa qorataatti himanitti, waaqeffannaan Amantii Oromoon Waaqa isaa Waaqa hunda dandauufi waanta hunda beekutti amanuufi isas waaqeffatu kan amantiiwwan biroo osoo hin dhufiin dura turedhamaalummaa waaqeffannaa yeroo ibsuWaaqeffannaa jechuun sirna amantii Waaqa tokkichatti amananii buluudha Seerota Waaqaa kabajuudhaWaaqeffannaa jechuun nageenya, qulqullinaaf damboobummaadha jedhaOdeefkennitoota keessaa Obbo Raggaasaa Wareersaa maanguddoon jedhaman akka ibsanittiWaaqa jechuun qofaa isaa waanta hundaa gochuu kan dandau kan bara baraan jiraatuufi dorgomaa hin qabnedha. Waaqeffataa jechuun ammoo warra Waaqa kanatti bulanidhaKanaafuu, uummanni naannoo kanaa Waaqa ni sodaatayakka irraa of eega yoo dogoggores safuu Waaqaa waan cabseef araara Waaqaa kadhataKanaafuu, hawaasni naannoo kanaa Waaqaaf ilaalcha addaa qabaWADO 20064yaada kana yeroo deeggaruWaaqni tokkicha qofaadhahiriyaa hin qabu hin dhalchu hin dhalatu hin dulloomu hin duu jiraataa fullaaadha Waaqa gochaan malee ijaan arguun hin dandaamu Waaqaanis waanti qixxaatu hin jiruWaaqni beelii beleeliidhaWalumaagalattiAmantiin Waaqeffannaa walittidhufeenya Waaqaafi Waqeffattoota gidduu jirudhaKana jechuun namoonni Waaqatti amanan waanta isaan barbaachisu Waaqa kadhatu, hamaa irraa akka isaan eegu hojii harka isaanii akka isaaniif eebbisubiyyi nagaa akka taugoomattuun akka baddWaaqa kadhatuWaaqni immoo kadhata isaanii dhagaee hamaa irraa isaan eega, nieebisanagaas ni kennaaf jechuudhaAyyaaneffannaawwan amantii waaqeffannaa wajjiin walqabatan uummata Oromoo Aanaa Tokkee Kuttaayee keessa jiraatan biratti bifa garaagaraatiin gaggeeffama Isaan keessaa muraasni isaanii haala armaan gadiitiin duraaduubaan ibsamanii jiruAteetee Ayyaanneffannaawwan naannichatti Oromoon gaggeeffatu keessaa Ateeteen baayee beekamaafi jaalatamaadha. Ayyaaneffannaan kun ayyaaneffannaa dubartootaati Daniel 19843akka jedhetti, Ateeteen akka ayyaanaatti ykn akka afuuraatti kan mul’attu otoo hin taiin namni dhala argate Maaram galata galfachuuf ykn maseenni ilmoo akka argattu ayyaanneffanaa taasifamudhaBelletech20035akka ibsitetti immooamantiiwwan dudhaa Oromoo keessaa Ateeteen tokko akka ta’eefi kan dubartoonni ayyaaneffatanidha Yaada armaan olii irraa akka hubachuun dandaamuttiAteeteen dhala argachuufi hormaata loonii qofa waliin kan wal qabatu osoo hin taiin, yeroo dhibee carraanhin taane yoo nama quunnamu, akkasumas yeroo qofummaa kan ittiin kadhamudhaWaldaYohaannis1998185 kitaaba isaa DAAW’ITIIedhu keessatti ayyaaneffannaawwan sabni Oromoo ayyaaneffatu keessaa Ateeteen isa tokko akka taeefi ayyaana dubartii ykn dubaraa dubarri akkuma heerumteen jiruu gaarii akka qabaattu akka sooromtuufi kabajamtee jireenya nagaa maatii ishii wajjiin akka jiraattu kan duukaa buutee eegduufi kunuunsitu Ateeteedha jedhamee akka amanamu ibseetu jiraMaalummaan Ateeteefi qabiyyeen ayyaaneffannaa isaa kan qorattoonniifi bareessitoonni garaagaraa kaasan kun haala ayyaaneffannaa Ateetee Aanaa Tokkee Kuttaayeetti ayyaaneffatamu wajjiin waliitti dhufeenya guddaa akka qabu ragaa harmooliin umuriin badhaadhan qorataadhaaf kennan irraa hubachuu dandaameetu jiraAkka ragaa kennituu Aaddee Badhaadhii Lataa jedhamtu ibsitetti, naannichattiAteeteen ayyaana dubartootaafi ayyaana loonii kan waggaa lama lamaan ayyaaneffatan yoo tau, dubartiin ilmoo dhabde ilmoo akka argattu horiin akka horan nageenyiifi badhaadhinni maatii irraa akka hin fagaanne kan ittiin Waaqa ofiikadhatanidhaAyyaaneffannaaAteeteefis waantonni guutamuu qaban hedduudha. Isaanisnyaatawwan kanneen akka marqaafi aannanii ni qophau Kana malees, meeshaaleen kabaja sirnichaatiif oolan kanneen akka CalleeCaaccuuQorxii, SabarooSiiqqeeni gumeeffamuDescriptionQorannoon kun falaasamaafi amantii Oromoo wajjin wal qabatee ilaalchaafi kabaja meeshaalee Ulfootiif kennamu xiinxaluu irraatti kan xiyyeeffatedha. Gosoonni meeshaalee Ulfoo haalli argama isaanii walitti hidhatinsi amantii wajjin isaan qabaniifi faayidaaleen isaanii qorannoo kana keessatti dhimmoota xiyyeeffannaan jalqabaa isaaniif kennamedha. Sababiin isaasfalaasama hawaasichi meeshaalee kanaaf qabu irraa kauun achii dhuftee duudhaaseenaaaadaaamantiifidiinagdee hawaasichaa dhugeeffachuu nu dandeessisu waan taeefidha Dhugeeffannaa kana irraa kauunis garaagarummaa qabiyyee aadaafi amantii Oromoo yeroo duriifi kan ammaa gidduu jiru xiinxaluuf kan dandeessisedhaHaaluma kanaan, qorannoon kun meeshaaleen Ulfoo Uummata Oromoo godina Shawaa Lixaa Aanaa Tokkee Kuttaayee biratti haala kamiin akka argamaniifi haala itti fayyadama isaanii maddoota ragaa duudhaa irraa ragaalee argamaniin seeccauun kan gaggeeffamedhaXIINXALA MEESHAALEE ULFOO AMANTII OROMOO GODINA SHAWAA LIXAA AANAA TOKKEE KUTTAAYEE JIINENUS GALATAA FUFAA BARREEFFAMA QORANNOO DIGIRII BACHILARII AARTII GAMISAAN GUUTTACHUUF DHIYAATE YUUNIVARSIITII FINFINNEE DHAABBATA QORANNOO AFAANOTAA, MUUMMEE AFAANOTAAFI OG-BARRUU ITOOPHIYAATTI SAGANTAA AFAANIIFI OG-BARRUU OROMOO Waxabajjii2010 ALA Finfinnee

XIINXALA MEESHAALEE ULFOO AMANTII OROMOO GODINA SHAWAA LIXAA AANAA TOKKEE KUTTAAYEE JIINENUS GALATAA FUFAA BARREEFFAMA QORANNOO DIGIRII BACHILARII AARTII GAMISAAN GUUTTACHUUF DHIYAATE YUUNIVARSIITII FINFINNEE DHAABBATA QORANNOO AFAANOTAA MUUMMEE AFAANOTAAFI OGBARRUU ITOOPHIYAATTISAGANTAAAFAANIIFIOGBARRUUOROMOOGORSAAN: MULUGEETAA NAGAASAA Waxabajjii2010 ALA Finfinnee

Waraqaa Mirkaneeffannaa Yuunivarsiitii Finfinnee Dhaabbata Qorannoo AfaanotaaMuummee Afaanotaafi Ogbarruu Itoophiyaatti Sagantaa Afaaniifi Ogarruu Oomoo Ani qorataan Jiinenus Galataa Fufaa, barreeffama qorannoo digirii bachilarii aartii gamisaan guuttachuuf mataduree Xiinxala Meeshaalee Ulfoo Amantii Oromoo Godina Shawaa Lixaa Aanaa Tokkee Kuttaayee jedhu irratti qorannoo kana kanin gaggeesse ragaalee duudhaa walitti qabuudhaan ta’uu isaafi hojiin kuni gamisaanis haata’uu guutumaan guutuutti otoo madda hin eeriin barreeffama biroo irraa kan hin waraabmne ta’uu isaa mallattookoo armaan gaditti Mulugeetaa Nagaasaabarreeffama qorannoo barataan Jiinenus Galataa digirii bachilarii aartii gamisaan ittiin guuttachuuf mataduree Xiinxala Meeshaalee Ulfoo Amantii Oromoo Godina Shawaa Lixaa Aanaa Tokkee Kuttaayee jedhu irratti qorannoo kana kan gaggeesse ragaalee duudhaa walitti qabuudhaan ta’uu isaafi hojiin isaa kuni gamisaanis haata’uu guutumaan guutuutti otoo madda hin eeriin barreeffama biroo irraa kan hin waraabmne ta’uu isaa mallattookoo armaan gaditti

Galata Osoon hin uumamiin garaa Haayyoo keessatti nabeekte Addunyaa dhugaa keessattis karaa milkaainaa irra na qajeelchiteGorsaafi Gaggeessaa gaariiGalannikoo hangafaa mirree mirreen misee garaa si haa ciibsuWaahaqa guddaa uumaa uumama maraaMulugeetaa Nagaasaa gorsa nuffii of keessaa hin qabneen na qajeelchuun hojiin koo kun bifa akkasiitiin hojjetamee akka xumuramu taasistee jirtaKabaja Abbummaa, galata hin boorofne siif arjoomeen jiraumurii naaf dheeradhuAbbaakooGalataa Fufaafi Dhaleeko HaayyookooHarmeekoo Badhaatuu Argasaa namummaakoo mirkaneessuurra darbee xoofoo onnee keessanii keessaa jaalala habbuuqqachiisaa na guddistaniif akkasumas, aarsaa warqeefi meetiin hin shallagamne naaf baastaniif jecha miidhagaa kanin ittiin isin galateeffadhee of gau injiree bira gauu hin dandeenyeWaahaqaa gaditti maalumaanuu isin hin jijjiir Urjiiwwan gammachuukoo Baatii dukkanakootiiBiiftuukooganamaaisin kennaawwan Uumaan anaaf isin arjoomeumurii naaf dheeradhaahamaaf hamtuun isin hin gaiin. Obboleeyyankoo Birhaanee GalataaImmabeet GalataaMihirat Galataa, Eeliyaas Galataafi Waaqjedhee Galataa jaalala obbolummaa na shaakalchiistan yoomiyyuu hin dagadhuJechi isin jabaadhu naan jettan onnee natti horee, deemsa imala fagoo na deemsisee asiin na gaeeraRabbi isiniin naaf kenneef oqubaa weeddiseeraafbadhaadhummaafi gammachuun gumbii keessan keessaa hin hiratiinWasiilakoo Irranaa Fufaafi maatiiwwankee marti gargaarsa naaf gochaa turtan barreessee hin fixuWaahaqni isin haa kabajuKaanenus Guutamaa jaalala obbolummaa waliin unachaa guddanneeela baroota giitii waliin ifaajne san mara onneen kiyya yoomiyyuu hin dagattuYaadannoon miidhagaa gabatee sammuukoo irratti barreessite asoosama halluu miidhaginaan gabbate naaf taee halkaniif guyyaa yaadaan na bohaarsa seeliiwwan dhiigakoo mudhukanii tiratan qirqidee dammaqsee lubbuu itti godhaakka joobiraa haala halle gararraa na imalchiisaKunoo gochaa hin lakkaaamiin anaaf gooteef gumbii galataa siif baneHiriyoottan dareefi doormiikoo kootiiGurmeessaa AyyaanooAddunyaa ItichaaDureessaaGulummaaWarqinaa Guddisaa Biyyasaa Hirkoyoomiyyuu isin hin dagadhuAaddeeAyyaluu Ittisaa gargaarsa barreeffama kompiitaraa naaf gooteef galannikoo siifis mirreedhaAbbaa Bokkuu Hiika Jechootaa Ala Bultee Badhee Hoogganaa Sirna Gadaa Bokkuu Buqqifachuu Nama miseensa Gadaa keessaa bahe Ciicoo Baldheensa, dirree ykn goodaa Ciincaa Muka Bokkuu murachuun Caasaa sirna bulchiinsaa ijaaruu Daha Mia Aannanii Dakkii Aarsaa Damboobummaa Argachuuu Dirree Ulfinaa Dirree Amantii Durba duudaa Badhaadhina dagaagina Dhaloota Bakka amantiin itti gaggeeffamu DakkiiDhankaaka Kan hin heerumne Faloo Nama Gadaa keessa jiru Foollee Kana hin dhalle Gumaa Furmaata Gumee Caasaa sirna Gadaa warra hoomaa waraanaa taan Hooda Seera sirna araaraa Jifuu Beenyaa gumaadhaan warra miidhameef muramu Jila Seera kadhaa Waantota jila irratti guutamanii dhiyaatan Sirna kabaja ayyaanaa Jinfuu Fiixa Eeboo karaa gubbaa duubaa Kooluu Galuu Harka kennachuu Lukoo Jaala hiriyaaManyeen qajeeluu Dhala toluu Milkii Carraa Oofkaltii Milkaauu Qaalluu Abbaa Amantii Qaqeeffachuu Bultii qajeelfachuu Qoluu Dhabuu Raagaa Waa beekaa Samalo Oggeessa sirna Gadaa Ulfaa Meeshaa kabajaa Waraana Eeboo Wareega Galfata (kennaa galataa) Yaaii Waltajjii koraYoomessa Yeroofi bakka raawwiAxereeraa Qorannoon kun falaasamaafi amantii Oromoo wajjin wal qabatee ilaalchaafi kabaja meeshaalee Ulfootiif kennamu xiinxaluu irraatti kan xiyyeeffatedha Gosoonni meeshaalee Ulfoohaalli argama isaaniiwalitti hidhatinsi amantii wajjin isaan qabaniifi faayidaaleen isaanii qorannoo kana keessatti dhimmoota xiyyeeffannaan jalqabaa isaaniif kennamedha. Sababiin isaas falaasama hawaasichi meeshaalee kanaaf qabu irraa kauun achii dhuftee duudhaaseenaaaada amantiifi diinagdee hawaasichaa dhugeeffachuu nu dandeessisu waan taeefidhaDhugeeffannaa kana irraa kauunis garaagarummaa qabiyyee aadaafi amantii Oromoo yeroo duriifi kan ammaa gidduu jiru xiinxaluuf kan dandeessisedha Haaluma kanaan qorannoon kun meeshaaleen Ulfoo Uummata Oromoo godina Shawaa Lixaa Aanaa Tokkee Kuttaayee biratti haala kamiin akka argamaniifi haala itti fayyadama isaanii maddoota ragaa duudhaa irraa ragaalee argamaniin seeccauun kan gaggeeffamedhaMeeshaleen Ulfoo heddumminaan kan argaman taanisharka caalu kanneen amantii Waaqeffannaa wajjiin hidhata qabaniifi falaasama Uummata naannoo qorannichaa caalaatti kanneen calaqqisiisan kanneen akka BokkuuKallachaaCaaccuuSiiqqe Qorxii Sabaroo calleeBuuranaaddatti baasuun kan xinxalamedh Kanaafuuqorannoon kun madda beekumsa akkasumaskaumsa qorannaa buaa fookiloorii biroo ta’uun tajaajiluu kan dandaudha. BOQONNAA TOKKO Seensa Uummanni Oromoo Uummatoota Itoophiyaa keessa jiraatan keessaa saba hedduufi lafa balaa irra qubatee argamudha.Uummanni kunis seenaaaadaa amantiifi afaan mataa isaa kan qabudha Akka Dirribii 200914irratti ibsametti uummanni Oromoo waantota ittiin beekamu keessaa aadaafi amantiin isaa iddoo guddaa qabu. Keessattuu sirni gadaafi amantiin Waaqeffannaa uumatichi hordofu hundee Oromummaa tauu isaanii ibsee jiraAmantiin Oromoo, Waaqeffannaanamanti sabni Oromoo hordofaa ture yoo tau, Waaqa tokkotti amanu yaada jedhu bu’uura kan godhatedha. Belletech 00324 waaee dhugeeffannaa amantii Oromoo kanaa ilaalchisee yaada armaan gadii barreessitee jirti Akka waraabbiin armaan olii ibsuttiamantiin jiruufi jireenya uummata Oromoo keessatti yeroo hundumaa gahee guddaa kan qabaachaa turedhaUummanni Oromoos Waaqa isa guddaatti amanWaaqni kun immoo dhiirasdhalaas miti Guddummaa isaa irraa kan kaes dhala namaatti fakkeeffamuu ykn ittiin dorgomsiifamuu hin dandauOromoon amantii isaa keessatti falaasama isaa waantota isaaf calaqqisiisan keessaa meeshaaleen Ulfoo bakka guddaa qabatu. Meeshaaleen Ulfoo Waaqeffannaa keessatti meeshaalee Ulfinniifi kabajni guddaan isaaniif kennamuufi Waaqa ittiin kadhachuuf oolanidha Ulfaan meeshaa adda addaa Waaqeffataan yeroo waaqa kadhatuufi ayyaneffatu ittiin waaqa kadhatuufi jifaarratudha. Ulfaan waanna hedduu of keessaa qabaIsaanis Caaccuu CalleeKolbaa SabarooQoloo FaachooKallachaLadduuImuu Bokkuufi dha Dirribii2009104Akkumawaraabbii armaan olii kana irraa hubatamutti, meeshaaleen Ulfoo hedduu yoo taan Waaqa ittiin kadhachuufi ayyaaneffannaawwan garaagaraa ittiin gaggeessuuf kanneen gargaaraniidha Yoomessa garaagaraa keessattis tajaajila danuu kennu. Akka xiyyeeffannaaqorannoo kanaatti, meeshaaleen kunniin Uummata Oromoo godina Shawaa Lixaa Aanaa Tokkee Kuttaayee biratti akkamiin akka argaman hiika maalii akka qabaniifi yeroofi bakka tajaajila itti kennantu xinxalame. Ragaaleen maanguddoota naannoo sanaa irraa funaanamaniifi barreeffamoonni adda addaa dhimmoota mataduree kana wajjiin walqabatan kaasan gabbina qorannichaatiif gaee olaanaa gumaachaniiruWalumaagalatti boqonnaan jalqabaa qorannoo kanaa itti lixa qorannichaasababa kaayyoo barbaachisummaa daangaafi tooftaa qorannichaa gabaabaatti ifa gochuu irratti kan xiyyeeffatedha Boqonnaan itti aanu immoo, qabxiileen haala hawaasaafi naannoo qorannichaa dubbisaa barbsiisan kan keessatti dhiyaatanidhaQorannoowwan kallattiidhaan mataduree qorannoo kanaa waliin wal fakkaatan hanga ammaatti hin gaggeeffamne Garuu, qorannoowwan mataduree biroo jalatti waaee meeshaalee ulfoo kaasan muraasniifi barreeffamoonni hayyootaan maxxanfaman garaagaraa boqonnaa sadaaffaa keessatti sakatta’amanii jiru. Haaaluma walfakkaatuunxiinxalli balaan waaee meeshaalee ulfoo amantii Oromoo aanaa Tokkee Kuttaayee keessatti argamanii ilaallatu boqonnaa afuraffaa qorannoo kanaa keessatti gaggeeffamee jira Boqonnaan xumuraa immooyaada waliigalaatiifi maaltaiinsa of keessatti qabatee kan jirudha Sababa Qorannoo Kutaa qorannoo qooqilee Itoophiyaatti barattoonni muummee garaagaraa jala jiran Digirii jalqabaa guuttachuuf qorannoowwan garaagaraa gaggeessaa turaniiru. Kutaa kanatti muummeen afaaniifi ogbarruu Oromoo isa tokko yoo tauyeroo qorannoon kun itti gaggeeffameen dura marsaa tokko qofaan barattoota kan eebbisiisedha. Qorannoowwan kutaa kanaan gaggeeffamanis baayee muraasadhaKanaafuu qorannoon kun hanqina gama qorannoo fookiloorii Oromootiin jiru guutuuf yaadamee kan gaggeeffamedha Karaa gama kaaniitiin immoo dhiibbaawwan alaafi keessaa irraan kan kae aadaadhudhaafi qabiyyeewwan amantii Oromoo bifa isaanii jijjiirrachaa waan dhufaniif kanneen dagataman yaadachiisuuf, kanneen dhimmoota siaanaatiin iddoo gadi dhiisan dhugaa jiruun adda baasuufi iddootti debisuufkanneen harca’aa jiran immoo walitti qabuudhaan dhaalota dhufuuf dabarsuuf kakaumsaafi quuqama qoratichaa yeroo dheeraaf garaa keessatti cimmifame gadi baasuuf yaadamee qorannoo gaggeeffamedhaKaayyoo Qorannichaa Ilaalchi yookaan falaasamni uummanni Oromoo duraan sirna Waaqeffannaa keessatti qabu maal akka fakkaatu hiika inni meeshaalee ulfootiif kennu irraa ka’uun ibsuun kaayyoo guddaa qorannaa kanaati Kana maleesqabiyyeefi bifiyyee itti fayyadama dudhaa hawaasa naannoo qorannoon kun itti gaggeeffamee sakatta’uun ifa baasuun kaayyoo buuuraa qorannoo kanaatiDhiibbaawwan turan miidhaa geessisaniifi adeemsi lamaaffaa dhaabuu sianaa maal akka fakkaatu darbeesdhaloonni dhufu waanta isa irraa eegamu akka baruufi dhaalota isatti aanee dhufuuf waanta gumaachu akka qabaatu galfata yookaan imaanaa itti kennachuunis kaayyoo hangafaa qorannoo kanaatiKana malees, qorannoon kun kaayyoowwan murtaaoo armaan gaditti tarreeffaman galmaan gauuf yaadameetu adeemsifameMeeshaalee Ulfoo uummanni Oromoo Godina Shawaa Lixaa Aanaa Tokkee Kuttaayee itti gargaaramaa ture adda baasuun gosa gosaan qooduuAfoolawwan meeshaalee Ulfoo naannoo sana jiran waliin walqabatanii himaman walitti qabuun galmeessuufi hiikuu Adeemsa argamaafi itti fayyadama meeshaalee Ulfoo kan naannoo qorannoo kanaa afgaaffii gargaaramuun namoota umurii dheeraa jiraatan irraa qorachuun galmeessuu Faayidaalee meeshaaleen Ulfoo amantii Oromoo uummata naannoo qorannootiif kennan maal fai akka taan addaan baasuun ibsuu akkasumas Haalaafi sadarkaa meeshaaleen Ulfoo amantii Oromoo yeroowwan darban keessa irra turaniifi kan yeroo ammaa walbira qabuun xiinxaluufi sababootadhiibbaawwangaraagaraa fayyadama meeshaalee kanaa dadhabsiisaa turaniifi jiran adda baasuun qorachuudha Barbaachisummaa Qorannichaa Qorannoon kun gosoota meeshaalee Ulfoo Oromoon itti gargaaramaa ture adda baasee ni barsiisa Faayidaaniifi haalli itti fayyadama meeshaalee kanaa uummata Oromoo Godina Shawaa Lixaa Aanaa Tokkee Kuttaayee biratti maal akka fakkaatus hubbanno gahaa ni kenna. Kanarra darbees gabbina yaada sammuu dhaloota boodaatiifakkasumasqorattoota biroof kaumsa yaada qeeqaa yookaan immoo buuuraafi gabbina qorannoo isaanii tauu waan dandauuf barbaachisummaan isaa daran cimaadha Biiroon Aadaafi Turizimii Godina Shawaa Lixaa Aanaa Tokkee Kuttaayee qorannoo kana akka madda odeeffannootti gargaaramuun haala hawaasni naannoo sanaa dur irraa kaasee meeshaalee Ulfootti gargaaramaa tureefi haala qabatamaa amma jiru walbira qabee madaaluun hanqinoota jiran akka guutuuf isa gargaaruu kan dandaudhaHaaluma walfakkaatuunbiiroon barnootaa beekumsa duudhaa kana guutummaatti yookiin immoo gamisaan waraabbachuun sirna barnootaa keessatti hammachiisee ittiin barsiisuuf isa dandeessisa jedhameetu amanamaDaangaa Qorannichaa Sirni Waaqeffannaa Oromoota mara biratti beekamaadhaBalina lafaafi baay’ina uummataa qabu irraa kan kae garuu uummanni Oromoo iddoodhaa iddootti haalli inni ittiin seera kadhaa gaggeessuufi ayyaaneffatu garaagarummaa kan qabudha. Garaagarummaa kana keessummeessuudhaan iddoo hundatti qorannoo gaggeessuun immoo rakkisaadha Kanaafuu qorannoon kun uummata Oromoo Godina Shawaa Lixaa Aanaa Tokkee Kuttaayee qofaa irratti xiyyeeffatee kan gaggeeffamedha. Uummanni naanichaa waantota aadaa dudhaafi amantaa isaa ittiin gaggeeffatuufi calaqqisiifatu hedduu qabaKanneen keessaa amantii wajjiin walqabatee meeshaalee hawaasni naannoo itti gargaaramaniifi ulfina guddaa kennaniif gurguddoo filachuun meeshaalee muraasa irratti dangeffamuun qorannoo gaggeeffamedhaTooftaa Qorannichi Ittiin Gaggeeffame Malleen ragaalee qorannoo dirree funaanuuf gargaaran keessaa daawwannaafi afgaaffiin beekamoodha. Kanas mirkaneessuuf Mulugeetaa Nagaasaa qorannoo isaa keessatti Keneth’s Goldstine 1974 wabeeffachuun akka ibsetti qajeelfamoota funaansa ragaalee fookiloorii keessaa qorataan fookiloorii tooftaalee ragaalee isaa ittiin walitti qabatu keessaa daawwannaa Observation fi afgaaffiin interview isaan hangafaati Haaluma kanaan, qorataan karaalee kanneen lamaan irratti hundaauun odeeffannoowwan jaarsolee naannoo irraa argate waraabuunakkasumassirna kabaja ayyaanaafi Waaqeffannaa irratti argamuun daawwannaa taasisee suursagalee videodhaan adeemsaafi raawwii sirnichaa waraabbachuu dandaeera

Maanguddoonni dhimma qoratamu kana beekan baayinaan naannoo baadiyyaa aanittiitti waan argamaniif iddoowwan filataman sadi deemuun ragaalee isa barbaachisan funaaneera Bakkeewwan xiyyeeffannoo isaa sadanis naannoo Cittuu, Daawwee Daalleefi Hadharsaa jedhamuun beekamanidha Naannoleen filataman kunniin sadanis ibsituuwwan yookiin bakkabuutuuwwa guutummaa aanaa qorannoon irratti xiyyeeffatee taaniitu fudhatamanIddoowwan ragaaleen keessaa funaanaman kunniin isaan gurguddoo haataan malee kallattii adda addaa irraa ragaaleen mirkaneeffannaa fudhatamanii jiruKunis garaagarummaan ilaalchaafi yaadaa uummata aanichaa garaagaraa jidduu yoo jiraate addaan baafachuuf yaadameetudha Walumaagalattiqoratichi daawwannaawwaniifi afgaaffiiwwan godhamaniin sagaleefi suursagalee waraabbachuu dandaeera Waraabbiiwwan kanas gara barreeffamaatti deebisuudhaan akkaataa wal fakkeenya isaanitiin toora tooraan gumeessuun xiinxala gadifagoo irratti gaggeesseetu jira

BOQONNAA LAMAAanaa Tokkee Kuttaayeefi Haala Jireenya Uummata Naannichaa Haala Argama Naannoo Aanaan Tokkee Kuttaayee Oromiyaa godina Shawaa Lixaa keessatti aanaa argamtu yoo taatu, magaalaa guddittii Oromiyaa Finfinne irraa gara Lixaatti fageenya 126 irratti argamtiMagaalaan guddittii aanaa kanaaGudarimmoo maagaalaa guddittii Godina Shawaa LixaaAmboirraa gara Lixaatti fagaattee kan argamtudha Barruun Baazaarii Aanaa Tokkee Kuttaayee akka ibsetti baalinni lafaa aanichaa hektaarahaguugamee kan argamu yoo taubaayinni uummata aanichaa dhiirri dhalaan ammoo 60174walumaagalatti1132 taee kan galmaaedha Irra caalaan haala qilleensa nannoo kanaa badda-dareedha. Akka ibsa barruu kanaatti, lafti baddaa lafti baddadareeakkasumaslafti gammoojjii dha Aanaa kanatti bakkeewwan ol jedhoo kanneen akka Tulluu GorfooTulluu WajiiraaTulluu Dimtuu ni argamuHaala teessuma lafaafi haala qilleensaa kana irraa kauun aanittiin dhuma jia Caamsaatii kaasee hanga jalqaba jia Onkoloolessaatti rooba mm 800 hanga 1200 argachuu dandeessiLageen gurguddoon kanneen akka Laga Gudar, ColleeIndirisKolbaaBiitee Baabboo Gaalloodarbees qabeenyaawwan uumama kanneen akka Bishaan Albuudaa, Nooraa Adii, Dhagaa DiimaaDhagaa Adiiaanaa kana keessatti ni argamuMoggaafama maqaa aanaa kanaatiif buuura kan tae qomoo Oromoo naannoo kanatti baayinaan walhore akka tae maanguddoon odeeffannoon irraa fudhatame tokko haala itti aanuun ibsanii jiruQomoowwan Oromoo naannoo kana jiraachaa turan keessaa inni tokko Liiban nama jedhamudhaLiiban ijoollee sadi godhateWalisoHammayyaafi KuttaayeKanneen keessaa Kuttaaye naannoo kanatti ijoolleeItuuHidhabuuMaliyyuuGalaanMacca, BurraDaadaafi Abeebe jedhaman horuun qomoo balaa tae Qomoowwan naannoo kanaa hunda caalaas balinaan naannicha kan haguuge Kuttaaye waan tureef aanaan kun illee aanaa Tokkee Kuttaayee jedhamtee akka moggaafamtu taeHoroo Oromoo Boorana Sammaloo Gurraacha Nagawoo Odaa Walaabu Raayya Tuulama Macca Liiban Ammayya Kuttaaye Waliso Ituu Hidhabu Maliyyu Galaan Maccaa Burraa Daada Abeebe Madda Ragaa Obbo Raggaasaa Wareersaa Guraanladha Afaan Uummata Naannoo Akkuma mataduree haala moggaafama aanaa Tokkee Kuttaayee jalatti ibsamettinaannoo kanatti uummanni argamu irra guddaan saba Oromooti Afaan naannoota naannicha keessatti dubbataman keessaa immoo inni hangafniifi guddaan afaan Oromooti Kana jechuunissaboonni iddoowwan garaagaraatii dhufan kanneen sabummaadhaan Oromoo hintaane muraasni waan jiraniif akkasumas dhiibbaa babalina afaanii sirnoota darban keessa ture irraa kan kae afaan Amaaraa hanga tokko naannicha ni dubbatama Afaan buuuraa hawaaasni naannichaa itti fayyadamu garuu afaan OromootiAfaan kun afaan quunnamtii hawaasa naannichaa tauurra darbee manneen barnotaa sadarkaa tokkoffaa sadarkaa lammaffaafi qophaa’inaa keessatti illee kan ittiin barsiifamaa jirudha Afaan naannoo kanatti dubbatamu kana hidda latinsa isaa gabaabaatti ilaaluun barbaachisaadhaAfriikaa keessaa maatiiwwan afaanii gurguddoo afurtu jiruIsaanis Niijeer KoongooAfroo EeshiiyaaNiiloo Sahaaraafi Koohisaan jedhamuun beekamuKanneen keessaa Niiloo Sahaaraaniifi Afroo Eeshiyaan gaanfa Afriikaatti afaanota facaiinsa baalaa qabanidhaAfaan Kuush afaanota maatii Afroo Eeshiyaa keessaa isa tokko yoo tau, gaanfa Afriikaa Itoophiyaatti balinaan afaan dubbatamudha. Waaee afaan Kuush Warqinaa 200849 kitaaba isaa Sirna Gadaa jedhu keessatti Gaanfa Afriikaatti balinaan afaan dubbatamu afaan KuushiitiUummatoota afaan kana dubbatan keessaa baayeen isaanii Itoophiyaa keessa jiratu jedhee ibsee jira. Haala qoqqoodinsa afaanota gurguddoo Itoophiyaa akka agarsiisettis afaan Kuush damee Afroo Eeshiyaa keessaa isa tokko yoo tau, dameelee afuritti qoodamee akka ilaalamu ibseetu jira. Isaanis Kuush Kaabaa Kuush GiddugaleessaaKuush Kibbaafi Kuush Bahaa jedhamuun beekamu Afaanota kanneen keessaa immoo dameen Kuush Bahaa iddoo balaa qabatee afaan argamu yoo taudaangaa Ertiraa irraa kaee hanga Oromoo Keeniyaatti Afaan dubbatamudhaKuush Bahaa kana keessaa afaan Oromoo sadarkaa olaanaa qabatee argama. Afaan Oromoo afaanota biyyittii keessatti dubbataman keessaa baayina dubbattootaa qabaachuunakkasumas daangaa biyyittiitiin ala tarkaanfatee dubbatamuun illee kan beekama Kanas biyyoota ollaa garaagaraa kanneen akka KeeniyaaSumaaleeUgaandaakeessattibalinaan dubbatamuu isaatu ragaa baha.

Naannoon qorannoon kun itti gaggeeffame giddugaleessa Oromiyaa tauun isaafi uummanni naannicha irra qubatee argamu illee sanyii Oromoo tauun isaa afaan naanichatti dubbatamu afaan Oromoo akka tau gumaacheera. Kanaafuu, afaan quunnamtiiafaan barnootaafi afaan hojii uummata Aanaa Tokkee Kuttaayee afaan Oromooti jechuudha Sirna Gadaa Sirni Gadaa sirna bulchinsa dhugaafi loogiiin keessatti hin argamne kan jijjiirama waggaa saddeet saddeetiitiin aangoo walharkaa fudhuun Oromoon ittiin wal bulchaa turedhaAkka Alamaayyoo 200857ibsetti

gadaan heeraafi seera ittiin bulmaataa muuxannoo siyaasaa jaarraa dheeraatiDabalataanis Oromoon jaarraa hedduun dura irraa kaasee heeraafi seera ofii isaatiif tumateen ofbulchaa akka tureefi heeraafi seera kanas akka aadaafi fedhii isaatti hayyoota isaatiin tumachaa akka ture ifoomsee jira. Qabiyyeen heera gadaa immoo kallattii adda addaatiin jiruufi jireenya uummataa yaada keessa kan galcheefi seerota ifa taan kan hamate akka taes ifa godhee jira isuma Adeemsi seerri gadaa ittiin tumamu gonkumayyuu loogii kan hin qabnedha Loogii irraa bilisa tauun isaas sirni gadaa gonkumayyuu diimiikiraatawaa tauu isaa kan nutti agarsiisudhaSirni bulchiinsaa kunis sirna haqummaafi maralaallummaa qabu akka tae qorattoonni garaagaraa ni mirkaneessuSirna Gadaa keessatti dubartiinhundeessitu sirna Gadaafi amantii Waaqeffannaa buuura maatiifi biyyaa waan taateefWaaqatti aantee kabaja guddaa qabdi Aangoonis kan Uummataa waan taeef namni kam iyyuu waltajjii kam iyyuu irratti bilisaan dubbachuuf mirga guutuu qaba Paartii yeroo jedhamu gurmaaina diinagdee hiyyeessaafi dureessa kan jedhamu osoo hin taiin, tartiiba dhaloota hangafaafi quxusuu irratti kan hundeeffame mirga walqixxummaa hawaasichaatiWarqinaaAkkumabareeffama armaan olii irraa hubachuu dandeenyutti sirni Gadaa sirna bulchiinsa Oromoo mirga nama hundaa walqixa ilaaluufi mara hirmaachisudha. Hundeeffama isaa keessattis dubartiin qooda olaanaa qabachuun ishiifi qomoon Oromoo kam iyyuu Gadaa qabachuun gaggeessummaa Leadership fudhachuu dandauun isaa sirnichi sirna walqixxummaa sabaa eegu tauu isaa nuuf mirkaneessaNaannoo qorannoon kun irratti xiyyeeffatee barreeffamegdina Shawaa Lixaa Aanaa Tokkeee Kttaayeettis sirni gadaa heeraafi seera gadaatiin qajeelfamaa jaarraawwan hedduudhaaf hojiirra oolaa turuun isaa nidubbatama. Yeroo qorannoon kun gaggeeffametti odeefkennitoota keessaa Obbo Baqqalaa Baayisaa kan jedhaman maanguddoon aanichaa akka ibsanitti sirni Gadaa hawaasni naannichaa ittiin gaggeeffamaa ture kun sirna cunqursaa jalatti otoo hin kufiin dura sirna qulqulluufi yaadota hayyoonni kaasan kan armaan olitti ibsame hunda akka guutuufi sabni Oromoo marti haaluma walfakkaatuun kan ittiin walbulchaa turanidha. Naannoo waggaa dhibbaa asitti garuu bittoonni Habashaa sirna bulchiinsaa kana diiguudhaan iddoodhaa dhabamsiisuuf carraaqaa turanSababa kanaatiin sirni kun naannoo kanatti hanga dagatamutti illee gaee ture. Kana tausifaajjii hayyoota Oromoofi Abbootii Gadaa naannoo kanaatiin carraaqqiin deebisanii ijaaruufi dagaagsuu waan godhameef yeroo ammaa kana sirni kun deebiee tajaajila kennaa jira Sirni aangoobaallii walharkaa fuudhuufi sirna gadaatiin wal bulchuus ni mulata Yeroo ammaa kana miseensonni bulchiinsa Gadaa kanneen akka Abbaa BokkuuAbbaa IrreessaaAbbaa LooniiAbbaa CaffeeAbbaa Alangaafi Lallabduu balbala balbala keessaa bauun seera tumanii raggaasisuun Uummata gaggeessuu irratti argamu Haaluma kanaan Abbaan Bokkuu Korma Abbaan Caffee DullachaAbbaan Irreessaa KorbeessaAbbaan Loonii Goromtii qaluun gahee hojii hojii isaanii kan baatan yoo tauseera tumame yaaiitti kan himu Lallabduu ykn dubbii himaa yaaii taee tajaajilaa jira. Seerri baes erga yaaiitti lallabamee booda seera bae kana kan mirkaneessaafi hojii irra oolchaa jiru Abbaa Alangaati. Uummanni Oromoo aanaa Tokkee Kuttaayee bakka Bokkuu Cittuu jedhamutti akkaataa seera Gadaatiin aangoo walharkaa fuudhaa ayyaanneffannaafi seera barbaachisu mara guutaa kan jiru tauu ragaan daawwannaa qoratichaafi odeeffannoon maanguddotaa ni mirkaneessaSirna Warroommii Sirni Warroommii Oromoota iddoowwan garaagaraa jiraatan biratti haala garaagarummaa qabuun gaggeeffama. Garaagarummaan kunis baayinaan kan mulatu addaa addummaa bakkaafi turtii yeroo irratti hundaaeetu.Kana jechuun adeemsiifi qabiyyeewwan sirna warroommii naannoodhaa naannootti akkasumas, kan yeroo duriifi ammaa gidduutti garaagarummaan nimulata jechuudha Akka abbootiin naannoo qorannoo qorataadhaaf ragaa kennan jedhanitti aadaan fuudhaafi heerumaa yeroodhaa gara yerootti jijjiirama hedduu agarsiisaa hara gaeera. Akka aadaa duriitti ilmi tokko fuudhaaf yeroo gae Abbaa yookaan Wasiila isaatu intala isaaf taatu barbaadaaf. Intala gurbaa kana waliin mana dhaabuu dandeessu erga tilmaamanii booda sanyii ishee qabeenyaafi kabaja warra isheedandeettii hojiifi amala ishii sirriitti qoratuGara caalu maatiiishii, keessuumaayyuu haadhaqoratuWarri gurbaa kun intalli ilaalan sun yoo kan taatu taate jarsummaa ergatuKunis akka aadaatti marga ergachuu jedhama. Yeroo hedduu abbaa gurbaatu mana warra intalaa dhaqa.Sirna gaailaa dhaabuuf ‘milkin iddoo guddaa qaba.Warri gurbaa milkii ilaallatanii dhaqu.Warri intalaas milkii ilaallannee firaan mariannee isinitti himna jedhanii beellama qabuuf. Hanga gaafa beellamaatti garuu gurbichi nama akkamii akka tae qoratanii fira marsiisisu. Waantota ittiin milkii ilaallatan keessaa tokko biqila biqilfachuudha. Haati intalaa intala ilaallatamte sana dhoksitee miidhaan garbuu qeee warra gurbaafi warra intalaatii dhufe walitti dabaltee bishaan intalli lagaa waraabde itti naqxee ol keessi. Bultii muraasa booda yoo milkiin qajeeleera tae midhaan sun ni biqilaOtoo hin biqiliin yoo hafe garuu milkiin hin tolle waan taeef intala sana gurbaaf hin kennan Yeroo baay’ee intalli gurbaa yoo jibbite midhaan sun akka hin biqilleef dhoksitee bishaan danfaa itti naqxee tortorsuu dandeessi. Kanaafuu, haati intalaa dhoksitee biqilchiti Gaafa beellamaa yoo warri intalaa intala isaanii kennuuf fedhaniiru tae biqila biqile sana gundoon fidanii jaarsoleetti agarsiisu. Kunis milkiin toleera yookaan qajeeleera jechuu agarsiisaGarbuun biqilaaf tau mana lachuutii walitti dhufe waan taeefmilkiin qajeele kun kan warra lamaanii akka taetti fudhatama. Akka aadaatti haala kanaan haalduree hunda erga xumuranii booddee guyyaa cidhaatiif beellamatanii sirna fuudhaafi heerumaa gaggeessuun walfuusisu jechuudha. Qabiyyeen sirna warroommii armaan olitti ilaalle kun yeroo ammaa kana haala guutuu taeen kan mulachaa jiru mitiGurbaan gae tokko intala jaalate ofuma isaa gaafatee erga waliigalanii booda abbaa yookaan wasiila isaatti himatee akka jaarsoliin warra intalaa bira kadhaa dhaqan gochuun gara gaailaatti seenuIsarra darbees osoo maatiin hin beekiin waliigalteen mana dhaabuun mulachaa jira. Kanarraa kan hafe garuu, akka aadaatti fedhii gamtokkeen gaailawwan raawwataman kanneen akka butiifi aseennaa yeroo ammaa kana aanichatti hin mulatan. Dhaalaan fuudhuunis guutumaan guutuutti hafee jiraAmantiiwwan Uummata Naannoo Naannoowwan garaagaraa aanaa Tokkee Kuttaayee keessatti argaman biratti amantiiwwan adda addaa ni hordofamu. Amantiiwwan kunniinis haala ayyaanneffannaa isaaniifi hiika isaaniif kennamuun garaagarummaa ni qabu. Haatau malee darbee darbee qabxiilee mara waliigalchu irratti walfakkeenya hiikaa ilaalchaa ni qabuAyyaaneffannaa Amantii Dudhaa Oromoo Amantiin dudhaa Oromoowaaqeffannaanamantii Oromoo mara biratti hiika walfakkaataa Waaqa tokkichatti amanuufi isaatti buluu jedhu ibsudha Akka jaarsoliin naannoo qorannoon itti gaggeeffame kanaa qorataatti himanitti waaqeffannaan Amantii Oromoon Waaqa isaa Waaqa hunda dandauufi waanta hunda beekutti amanuufi isas waaqeffatu kan amantiiwwan biroo osoo hin dhufiin dura turedha. WADO 200646maalummaa waaqeffannaa yeroo ibsuWaaqeffannaa jechuun sirna amantii Waaqa tokkichatti amananii buluudha Seerota Waaqaa kabajuudha. Waaqeffannaa jechuun nageenya, qulqullinaaf damboobummaadha jedhaOdeefkennitoota keessaa Obbo Raggaasaa Wareersaa maanguddoon jedhaman akka ibsanittiWaaqa jechuun qofaa isaa waanta hundaa gochuu kan dandau, kan bara baraan jiraatuufi dorgomaa hin qabnedha. Waaqeffataa jechuun ammoo warra Waaqa kanatti bulanidha. Kanaafuu uummanni naannoo kanaa Waaqa ni sodaata yakka irraa of eega, yoo dogoggores safuu Waaqaa waan cabseef araara Waaqaa kadhata. Kanaafuu, hawaasni naannoo kanaa Waaqaaf ilaalcha addaa qaba WADO 2006439yaada kana yeroo deeggaru Waaqni tokkicha qofaadha hiriyaa hin qabuhin dhalchu, hin dhalatu, hin dulloomu hin duujiraataa fullaaadha. Waaqa gochaan malee ijaan arguun hin dandaamu Waaqaanis waanti qixxaatu hin jiruWaaqni beelii beleeliidha. Walumaagalatti Amantiin Waaqeffannaa walittidhufeenya Waaqaafi Waqeffattoota gidduu jirudhaKana jechuun, namoonni Waaqatti amanan waanta isaan barbaachisu Waaqa kadhatuhamaa irraa akka isaan eeguhojii harka isaanii akka isaaniif eebbisu, biyyi nagaa akka tau goomattuun akka badduWaaqa kadhatu Waaqni immoo kadhata isaanii dhagaee hamaa irraa isaan eega ni eebisanagaas ni kennaaf jechuudhaAyyaaneffannaawwan amantii waaqeffannaa wajjiin walqabatan uummata Oromoo Aanaa Tokkee Kuttaayee keessa jiraatan biratti bifa garaagaraatiin gaggeeffama. Isaan keessaa muraasni isaanii haala armaan gadiitiin duraaduubaan ibsamanii jiruAteetee Ayyaanneffannaawwan naannichatti Oromoon gaggeeffatu keessaa Ateeteen baay’ee beekamaafi jaalatamaadha. Ayyaaneffannaan kun ayyaaneffannaa dubartootaati. Daniel 198435akka jedhettiAteeteen akka ayyaanaatti ykn akka afuuraatti kan mulattu otoo hin tiin, namni dhala argate Maaram galata galfachuuf ykn maseenni ilmoo akka argattu ayyaanneffanaa taasifamudhaBelletech akka ibsitetti immooamantiiwwan dudhaa Oromoo keessaa Ateeteen tokko akka taeefi kan dubartoonni ayyaaneffatanidhabarrenessShe was addressed as mother Little Yaada armaan olii irraa akka hubachuun dandaamutti Ateeteen dhala argachuufi hormaata loonii qofa waliin kan wal qabatu osoo hin taiin yeroo dhibe carraan hin taane yoo nama quunnamu, akkasumas yeroo qofummaa kan ittiin kadhamudhaWalda Yohaannis kitaaba isaa DAAWITIIjedhu keessatti ayyaaneffannaawwan sabni Oromoo ayyaaneffatu keessaa Ateeteen isa tokko akka taeefi ayyaana dubartii ykn dubaraa dubarri akkuma heerumteen jiruu gaarii akka qabaattuakka sooromtuufi kabajamtee jireenya nagaa maatii ishii wajjiin akka jiraattu kan duukaa buutee eegduufi kunuunsitu Ateeteedha jedhamee akka amanamu ibseetu jira Maalummaan Ateeteefi qabiyyeen ayyaaneffannaa isaa kan qorattoonniifi bareessitoonni garaagaraa kaasan kun haala ayyaaneffannaa Ateetee Aanaa Tokkee Kuttaayeetti ayyaaneffatamu wajjiin waliitti dhufeenya guddaa akka qabu ragaa harmooliin umuriin badhaadhan qorataadhaaf kennan irraa hubachuu dandaameetu jira ragaa kennituu Aaddee Badhaadhii Lataa jedhamtu ibsitetti, naannichatti Ateeteen ayyaana dubartootaafi ayyaana loonii kan waggaa lama lamaan ayyaaneffatan yoo tau, dubartiin ilmoo dhabde ilmoo akka argattuhoriin akka horan nageenyiifi badhaadhinni maatii irraa akka hin fagaanne kan ittiin Waaqa ofii kadhatanidha. Ayyaaneffannaa Ateeteefis waantonni guutamuu qaban hedduudhaIsaanis nyaatawwan kanneen akka marqaafi aannanii ni qophau. Kana maleesmeeshaaleen kabaja sirnichaatiif oolan kanneen akka Callee CaaccuuQorxiiSabarooSiiqqeeni gumeeffamu.

Xiyyeeffannaa qorannoo kanaatiinis walqabatee meeshaaleen ayyaaneffannaa Ateeteetiif barbaachisan balinaan qaama qorannoo kanaa keessatti waan kaaniif mataduree kana jalatti ibsi balaan isaaniif hin kennamneAmantiiwwan PirootestaantiiOrtodoksiifi Islaamummaa Aanaa Tokkee Kuttaayeetti Amantiiwwan yeroo adda addaatti gara saba Oromootti fidamanii madaqsiifaman keessaa amantiiwwan addunyaalessaa kanneen akka Pirooteestaantii Ortodoksiifi Islaamummaa isaan hangafadha Akka qorattoonni seenaa amantii ibsanitti amantiin Ortodoksiifi Islaamummaa jaarraa 4ffaafi 7ffaa keessa walduraa duubaan gara biyya Itoophiyaatti kan seenan yoo amantiin Pirootestaantii ammoo jaarraa 19ffaa keessa karaa mishinerotaa saba Oromoo bira gae Waaee seenaa amantiiwwanii gadi fageenyaan kaasuun kaayyoo qorannoo kanaa waan hin taaneef naannoo qorannichaatti amantiileen kunniin haala kam irra akka jiraniifi garaagarummaa gidduu isaanitti mulatu gabaabaatti kaasuun barbaachisaadha. Amantiiwwan kanneen sadan keessaa Pirootestaanitiifi Ortodoksiin naannichatti hedduu babalatanii argamuHaala saffisa qabuun miseensota hedduu kan horachaa jiru garuu amantii Pirootestantiiti Gama amantii musliimaatiin yoo ilaalleaanaan kun hordoftoota amantichaa hedduu hin qabu Walumaagalatti aanicha keessa amantiiwwan Pirootestaantii qabiyyeen tokko taanii maqaa waldaalee garaagaraa qaban kanneen akka Guutuu WangeelaaCuuphaa Makaana Iyyesuusiifi kanneen biroos baayinaan babaatanii kan jiran yommuu taan Ortodoksiifi Islaamummaanis iddoo adda addaatti ni beekamu jechuudha.

OQONNAA SADI Sakattaa Barruufi Qorannoowwan Walfakkii Dhaabbilee barnootaa olaanootti qorannoowwan gaggeeffaman garaagaraa keessaa tokko qorannoo ulaagaa eebbaa ittiin guuttachuuf godhamudha Akka seera qorannootti qorannoon dhimma haaraa abuuruu irratti kan hundaau yommuu tau, yaaxina haaraa maddisiisuurakkoo buuuraa tokkoof furmaata kennuu hanqina jiru guutuuirratti kan xiyyeeffate tauutu isa irra jiraata Kanaafuuqorannoon tokko qorannoo isa dura jiru tokko cuuphata godhachuu dandaa malee kallattiidhaan qorannoo sana fakkaachuun isa irra hin jiraatu jechuudha Qorannoowwan walfakkii yeroo jennu dhimma ittiin walfakkaatan muraasa waliin qooddachuu isaanii kan ittiin ilaalluudha malee walfakkeenya guutuu mitiBarreeffamoonni garaagaraa yaada hayyotaa ibsan kanneen mataduree qorannoo kanaa wajjiin, kallattiinis haatauu karaa alkallattiitiin walfakkeenya qaban qorannoo haaraa kana gabbisuufi kattattii qabsiisuuf sakattaamanii jiru.Gama biraatiin immoo, qorannoowwan hanga ammaatti adeemsifaman, kanneen qorannoo haaraa kana wajjiin walqabatinsa qaban sakattaamuudhaan hanqinni qorannoo jiru isa kam akka tae agarsiisuuf yaalamee jiraSakattaa Barruu Mataduree kana jalatti yaaxinoonniifi yaadoleen buuuraa dhimma qorannoo kanaa waliin walqabatan kanneen hayyoota garaagaraatiin barreeffaman balinaan sakattaamaniitu jiruMaalummaa Fookiloorii Maalummaa fookiloorii ilaalchisee qorattoonni hedduun ibsa garaagaraa kennaa turaniiru kitaaba isaa jedhu keessatti akka ibsetti qorataan hayyuunyeroo jalqabaatiif jecha fookiloorii jedhutti fayyadame nama lammii biyya Ingilizii William John Thoms jedhamu yoo ta’ujechoota Folk fi lore jedhaman walitti camaduudhaan jechicha moggaaseJechi Folk jedhu garee uummata tokkoo aadaaafaandudhaa amantiiwaliin hirmaatan kan ibsu yoo taujechi lore jedhu immoo waantota gareen hawaasaa sun waliin hirmaatan kan ibsudhaQorataan kun dhimmoota hirmaataman kanneen irratti hundaauun fookilooriin karaalee afur ilaalamuu akka dandau ibse. Isaanisfookiloorii afoolaan darbuoral fookiloorii aartii dalagaan mulatu performing folk art fookiloorii barmaatii hawaasaa fi meeshaalee aadaadha. African folkloreAn encyclopedia 2004 akka ibsetti fookilooriin quunnamtii aartii aadaa afaaniinbarmaatiin akkasumas meeshaalee garaagaraatiin garee hawaasa balaa keessa jiru tokko gidduutti group in large society mulatudhaA definition of folklore that we believe reflects the bredth and depth of current folklore scholarshi Folklore is those esoteric tradition oral customary or materialsexpresessed in the form of artistic communication used as operational culture by a group with in the large society primarily to provide group identity and homogeneityIbsa armaan olii irraa akka hubannutti, fookilooriin haala waliin jireenya garee hawaasa tokkoo kan calaqqisiisu ta’ee waantota akka afaanii, barmaatii dudhaafi meeshaalee aadaatiin dhalootaa dhalootatti kan darbu ta’uu isaatiMeeshaalee Aadaa Meeshaaleen aadaa waantota fookilooriin hawaasa tokkoo ittiin calaqqisiifamaniifi dhalootaa dhalootatti ittiin daddarban keessaa isaa tokkodhaFunc fi Wagnalls 1950690 meeshaaleen fookiloorii kan hawaasa tokko ittiin yaadannuufi kalaqa hawaasichaa ittiin ajaaibsiifannu tauu nuuf ibsaniitu jiru. Folklore materials thrive in a society in which there are people of considerable native intelligence artistic appreciationmemoryimagination and artistic appreciation, memory imagination and creative urge who can comprehendvalue remember and recreate their native folklore and thus propagate it as a living tradition. Yada Func faaa meeshaalee fookiloorii irratti kennan kana irraa kan hubannu meeshaaleen fookiloorii hawaasa namoota beekumsa hawaasichaa qaban kanneen dandeettii aartiifi kalaqaa ajaaibsiifatan akkasumas qabiyyeewwan fookiloorii kana irraa kauudhaan irra deebianii dagaagina isaanii ariifachiisan gidduutti hiikaafi tajaajila guddaa akka qabanidha Kana jechuun, meeshaaleen kunniin hawaasa beekumsa fookiloorii hawaasichaa hin qabne caalaa hawaasa beekumsa duudhaa saba meeshaaleen kunniin keessatti argamanii keessatti hiikaafi tajaajila balaa kennu jecchuudha. Meeshaaleen kunniin beekumsafalaasama aadaafi duudhaa hawaasni tokko qabaachaa ture duubatti deebinee kanneen ittiin ilaaluu dandeenyuufi qorannoo seenaa hawaasaatiif akka burqaa ragaatti kanneen nu tajaajiluu dandaanidha Meeshaalee Amantii Qorattoonni hedduun isaanii waaee meeshaalee fookiloorii yeroo kaasan aadaa duudhaafi barmaatii wajjiin walbira qabanii ibsu malee meeshaalee amantii addatti balinaan yeroo ibsan hin mulatan Meeshaaleen amantii meeshaalee fookiloorii falaasama amantii qabaniifi naannoowwan dirree ulfinaatti tajaajila amantii kennanidha Kanaafuumeeshaaleen amantii meeshaalee fookiloorii keessaa isaan tokko yoo taan ilaalcha amantii kanneen calaqqisiisan, akkasumas ayyaaneffannaawwan amantii garaagaraa irratti tajaajila kanneen kennanidhaFakkeenyaaf Immaanaa qorannoo isaa keesattiMeeshaaleen aadaa kan kka SabarooJaaloOkoleeQorobeeQorxiiWeessoofimeeshaalee aadaa nyaataafi dhugaatii ayyaana Ateetee wajjiin walqabatanidha jedhee jiraItti fufeesCallee Caaccuu Siiqqee Kallachaafi Bokkuun meeshaalee midhaginaa tauun tajaajiluun alatti amantii dudhaa Oromoo keessatti meeshaalee safuufii hoodaati jechuun ibsee jira. Hayiluu 199791 immoo maalummaa amantii waaqeffannaa erga ibseen booda mallattooleen amantiin kun ittiin hoogganamu meeshaalee aadaa Kallachaafi Caaccuu tauu isaanii ibsee jira.Kanaafuu, meeshaalee aadaa hawaasni Oromoo ittiin gargaaramaa ture keessaa meeshaaleen dhimma amantii religious value waliin walqabatan isaan tokkodha jechuudha.Meeshaalee kana meeshaalee amantiitti akka qoodnu waantota godhan keessaa yoomessa setting isaaniifi ilaalcha isaaniif kennamudha. Kunisnaannoowwan ayyaaneffannaa amantiitti argamuu isaaniifi kabaja amantii wajjiin walqabatee isaaniif kennamudha. Bartels 1983141 ilaalcha amantii hawaasni Oromoo meeshaalee aadaatiif qabu yaada armaan gadii kaa’e irraa hubachuu ni dandeenya. People believed that the iron of the kallacha came from heaven; that it was thrown on the earth by the lightning. It is used to make people speak the truth when they take an Oath. The kallacha is very dangerous. Ibsa Bartels armaan olii irraa akka hubannutti gosa meeshaalee aadaa keessaa kallachi isa tokko yoo tau hawaasni Oromoo amantii kallachi waqaa buekallachi dhugaa baasakallachi hamaa humna qabeessa jedhan kun ilaalcha amantii hawaasichi meeshaalee aadaa kanaaf qabu calaqqisiisa. Karaalee qabiyyeewwan fookiloorii hawaasaa dhalootaa dhalootatti ittiin darban keessaa tokko amantii belief ta’uu isaa hayyoota ibsan keessaa tokko Thompson dha. Thompson 1949403yaada kana yoo ibsuthe common idea presented in all folklore is that of tradition, something handed dwn from one person to another and preserved either by memory, or practice rather than written record. It involves the dances, songs, tales, legends, and traditions, the beliefs and superstitionand proverbial saying of peoples every where. Walumaagalatti, fookilooriin garee hawaasaa amantii, aadaa, dudhaa barmaatii waliin qooddataniifi waanta isan waliin qooddatan kana kan of keessatti hammatu yoo tau waantota qabiyyeewwan fookiloorii kana qabatanii beekumsa aadaa dudhaafi falaasama uummatichaa dhalootaa dhalootatti dabarsan keessaa tokko meeshaalee aadaati. Meeshaaleen aadaa gosa garaagaraa kunniin kanneen qabiyyeefi ilaalcha amantaa calaqqisiisaniifi ayyaaneffannaa jila amantii) garaagaraa irratti tajaajilan meeshaalee amantii of keessatti ni qabata Sakattaa Qorannoowwan Walfakkii Akkuma seensa boqonnaakanaakeessattiibsamettiqorannoowwan walfakkii jechuun qorannoowwan karaa kallattiitiinis haatauu karaa alkallattiitiin qorannoo haaraa kana waliin walitti dhufeenya qaban kan ibsu yoo tau xiinxala walafakkeenyaafi garaagarummaa isaan gidduu jiru gaggeessuuf kan nu gargaarudha Sakattainsa hanga ammaatti qorataan taasiseen qorannoowwan qorannoo haaraa kana waliin walfakkaatan, jechuunis meeshaalee amantii irratti kanneen hojjetaman hin jiran. Haata’u malee, qorattoonni fookiloorii hawaasa Oromoo garaagaraa irratti hojjetan tokko tokko adeemsa keessa dhimmoota qorannoo kanaan wal siman muraasa kaasanii jiru. Kanneen keessaa qorannoon Mulugeetaa Nagaasaa Maartaa Nuguseefi Immaanaa Bayyanaa akka fakkeenyaatti fudhatamanii haala armaan gasiidiin sakatta’amanii jiru. Mulugeetaa Nagaasaa Qorannoon Mulugeetaa Nagaasaa seera gumaa ija wadhabbii hiikuutiin hawaasa Oromoo aanaa Adaaa Liiban biratti raawwatamu qorachuu irratti kan xiyyeeffatedha. Qorannoon kun ulaagaa Digirii 2ffaa guuttachuuf kan gaggeeffame yoo tau boqonnaalee garaagaraa jaatti qoodamee kan qophaaedha. Boqonnaan jalqabaa qorannichaa akkuma qorannoowwan kaanii sababakaayyoodaangaa, barbaachisummaafi mala qorannoo of keessatti qabatee kan barreefamedha. Boqonnaan lammaaffaa qorannichaa immoo ragaalee haala naannoo Adaaa Liibaniifi uummata naannichaa balinaan kaasuun haala naannoo qorannoo dubbisaan kan wal barsiisedha Haaluma kanaan boqonnaa kana jalatti haalli teessuma lafaaseenaan uummata naannoo qorannoo afaan naannichaa, amantiin uummatichi hordofu sirni Gadaaseerri caffeefi aadaan sirna warroommi naannoo qorannoo kanatti maal akka fakkaatan balinaan kan keessatti ibsamanidha. Boqonnaan sadaffaa qorannoo kanaa haala waliigalaa waldhabdeen ittiin furamu malleen garaagaraa wajjiin walqabsiisuun kan dhiyeessedha. Maalummaan waldhabdee haala waldhabdee hiikuu dhaabbilee garaagaraa kanneen akka mootummoota gantoomanii, dhaabbata tokkummaa Afriikaa, Gamtaa Afriikaafi haala sanada seera Itoophiyaa bal’inaan kan kaasedha. Boqonnaan afuraffaafi shanaffaan waaee seera Gumaafi adeemsa sirnichaa irrati xiyyeeffataniitu ijaaraman. Haaluma kanaan faayidaan seerri gumaa hawaasaaf kennugosoonni seera Gumaaafoolawwan jalqabbii waldhabbii hiikuu calaqqisiisaniifi seeronni Gumaa amantii wajjiin walqabatan keessatti ibsamanii jiru. Haalonni waldhabbii furuu sirna Gumaa uummata aanaa Adaaa Liibanis balinaan keessatti sakattaamanii jiru. Qorannoon Mulugeetaa qabxiilee hedduun qorannoo kana irraa garaagarummaa qabaatus qorannoon isaafi qorannoo ammaa kunniin Fookiloorii hawaasa Oromoo irratti hojjetamuun isaaniiGa’ee meeshaaleen ulfoo waldhabbii hiikuu keessatti qaban bal’inaan kaasuun isaanii qabxiilee wal isaan fakkeessan keessaa isaan ijoodha. Qorannoon Mulugeetaa mataduree xiqqaa meeshaalee sagada irratti dhiyaatan jedhu jalatti maalummaafi faayidaa bokkuu kallachaafi caaccuu addeesseeraIlaalchiifi hiikni hawaasni meeshaalee kanaaf kennu illee balinaan ibsamanii jiruKeessumaayyuu haala argama meeshaalee kanaa wajjiin walqabatee falaasama hawaasichaafi kabaja isaaniif godhamuuf ibsa balaa kennuun isaa qorannoo kana wajjiin akka walfakkeenya horatu isa taasiseera. Maartaa Nugusee Maartaan bara 1998tti qorannoo mataduree waaee seera Gumaa naannoo salaalee irratti kan gaggeessite yoo tau, qorannoon ishiifi qorannoon ammaa kun karaa alkallattiitiin walqabatu Qorannoon ishee boqonaalee afuritti qoodamee kan dhiyaate yoo tau mataduree qorannoowwan walfakkii jalatti maalummaa fookiloorii, haala uummataafi naannoo qorannoo, aadaafi amantiiwwan garaagaraa naannichatti mulatan kaastee jirti. Xiinxala balaa boqonnaa sadaffaa jalatti gooteen, Maartaan, waaee meeshaalee amantii mataduree xiqqaa jedhu jalatti, akkasumassirna sagadaa keessatti meeshaalee bahan yeroo kaaftuwaaee maalummaa meeshaalee kanaatiifi tajaajila isaanii ibsiteetti. Kanaan ala garuuqorannoon ishiitiifi qorannoon kun mataduree kaayyoofi daangaa qorannootiin garaagarummaa ni qabu Immaanaa Bayyanaa Immaanaan bara 2007tti qorannoo mataduree Qaaccessa Qabiyyee Faaruu Amantii Duudhaa Oromoo Naannoo Shawaa irratti xiyyeeffat jedhu irratti gaggeesseen waantota qorannoo kana waliin walqabatinsa qaban hedduu kaasee jira. Keessumaayyuu, qorannoon isaa amantii bu’uura kan godhate waan taeef dhimmoonni kan hedduun isaanii walsimatu. Qorannoon Immaanaafi qorannoon ammaa kun qabxiilee armaan gadiitiin walfakkaatu. Lamaanuu firiiwwan amantii duudhaa Oromoo irratti kanneen xiyyeeffatanidha Walitti dhufeenya daangaa bakkaatiin qorannoon Immaanaafi qorannoon kun naannoo Shawaa Lixaa irratti hojjetaman Dhimmoota kaasaniin walfakkeenya hedduu qabu. Kunis maalumaafi qabiyyee amantii Waaqeffannaa, haala argamaafi tajaajila meeshaalee ulfaa kanneen akka CalleeCaaccuuQorxii Sabaroo Kallacha Bokkuu balinaan kaasuu isaanitiin walfakkeenya ni qabu

Walumaagalattiqorannoowwan sadeen kunniin qorannoo ammaa kana wajjiin kallattiidhaan otoo hin taiin karaa naannawaafi adeemsa keessa dhimmoota kaasaniin walfakkaatu Gara caalu tajaajilaa meeshaaleen ulfoo waldhabbii hiikuu keessatti qabaniifi tajaajila isaan amantii Waaqeffannaa keessatti kennan kaasuu isaanitiin walfakkeenyummaa horatan Haatau malee, qorannoo ammaa kun Aanaa Tokkee Kuttaayee irratti xiyyeeffachuun meeshaan ulfoo amantii keessatti iddoo isaan qabanakkaataa kamiin akka hojjetaman bifniifi bocni isaanii maal akka fakkaatuufi maal akka ibsugahee isaan namaafiWaaqa walquunnamsiisuu keessatti qaban xiinxaluufi haala qabatamaa yeroo ammaa kana aanicha keessatti isaan irratti argaman qorachuu irratti kan hundaaedha Hanga ammaattis qorannoowwan duraan gaggeeffaman qaawwaa qorannoo gama kanaan jiru waan hin guunneef qorannoon ammaa kun gaggeeffamuun isaa barbaachisaa taee argameera jechuudha

BOQONNAA AFURDhiyeessa, Ibsaafi Xiinxala Ragaalee Meeshaalee Ulfoo Aanaa Tokkee Kuttaayee Boqonnaan kun meeshaalee ulfoo Amantii Oromoo kanneen hawaasni Oromoo Godina Shawaa Lixaa Aanaa Tokkee Kuttaayee itti gargaaramaa tureefi ammallee karaa garaagaraa maayii itti bahaa jiru gadi fageenyaan ibsuufi xiinxaluu irratti kan xiyyeeffatedha. Dabalataanisgosoonni meeshaalee kanaafi ilaalchi yookaan falaasamni hawaasichi meeshaalee kanaaf qabu kutaa adda bahanii keessatti xiinxalamanidha. Meeshaaleen ulfoo meeshaalee Amantii kabajniifi ulfinni addaa isaaniif kennamudha. Meeshaaleen akka kanaas bifa adda addaatiin kan argaman yoo taanyoomessa garaagaraa keessatti Waaqa ittiin kadhachuufi qajeelcha amantii taaniitu tajaajilu. Dhiibbawwan keessaafi alaa irraa kan ke aadaafi amantiin uummata Oromoo Aanaa Tokkee Kuttaayee humna duraan qaban dhabaa dhufanisifaajjii abbaa qabeenyummaa isaaniitiin Oromoonni naannichaa hafteewwan tirsanii asiin gahan hedduu qabuHaallifayyadama meeshaalee ulfoo naannichatti guutumaan guutuutti hojiirra oolaa kan jiran tauu baatanisragaaleen qabatamoo jiraniifi afoolawwan jiran irraa haala tajaajilaafi argama meeshalee kanaa salphaatti hubachuun dandaameeraBokkuu Bookkuun meeshaalee ulfoo Oromoon kabajaafi ulfina guddaa kennuuf keessaa isa tokkodha. Meeshaan ulfaa kun adeemsa bulchiinsaa keessatti mallattoo aangoo olaanaa taee kan tajaajiludha Kana malees Bokkuun meeshaa amantii illee hoogganuu dandau waan taeef tajaajilli isaa hedduudha.Akkuma hordoftoonni amantii kiristaanaa Wangeela hordoftoonni amantii Islaamaa immoo Quraanaa barsiisa amantii isaanii godhatanii ittiin gaggeeffaman hundaa Waaqeffattoonni Oromoo seera qajeelfama Bokkuutiin hoogganamu yookan qajeelfamu jechuudha.Bifa Bokkuu Akka hawaasa Oromoo aanaa Tokkee Kuttaayeetti Bokkuun safuu guddaa qabaWaan kana taeefBokkuun ifatti baafamee hin agarsiifamu. Hanga gaafa guyyaa dhimmaatiif bauutti huccuu adiidhaan haguugamee saanduqa keessaa erga kaaamee booddee sireen tolfameefiidiinqatti irra kaaama. Kanarraa kan kae bifti Bokkuun qabu namoota hedduu biratti beekamaa miti. Bokkuu kan arguu dandau angafa qofaadha jedhameetu amanama. Manguddoonni keessa beekan waaee bocaafi bifa Bokkuu haala armaan gadiitiin ibsu. Bokkuun Meeshaa ulfina guddaa qabu kan uummanni Oromoo Waaqaan badhaafamedha. Kanaafuu, Bokkuun kan Waaqayyo bifa barbaadeen tolchedha malee kan akka mukaa muramuyookaan ammoo akka sibiilaa tumamee hojjetamu miti. Bocni isaas fuulduraan boca qaama dhiirummaa kan qabu yoo tau duubaan immoo qaawwa kan of irraa qabu boca uumamaatiin kan argamedha. Bifti isaas calaqqisaadha. Bokkuu dhugaa Waaqatu bifaafi boca kanaan tolchee angafatti kenne malee kan namni bifaafi boca fedheen tolfate miti. Kitaabaa Argasa Ibsa manguddoo kanaa irraa akka hubatamuttiBokkuun miidhagfamee harka Waaqaatiin tolfamee rooba keessa Waaqaa kan angafa qulqulluutti kenname kan uummanni Oromoo ittiin gaggeeffamudha. Kun ammoo isa kitaaba Qulqulluu keessatti Waaqayyo seerota kurnan harka isaatiin barreessee gaggeessaa sabaa Museetti kenne wajjiin walfakkeenya qaba. Keessumaayyuu seerranni Museetti kenname saanduqa gabatee keessa taa’uun isaafi bokkuun saanduqa keessa kaa’amuun isaa, dabalataan immoo lamaan isaanii iyyuu gaggeessitoota sabaattii Waaqaan kennamuun isaanii wal isaan fakkeessa. Seera Bauu2412 Argama Bokkuu Dhugeeffannaan ilaalcha Oromoo Aanaa Tokkee Kuttaayee akka mirkaneessutti, Waaqayyo rooba keessa sibiilota sagal buuse. Sibiilota akka bakakkaatti waaqa keessaa buan kana saglan keessaa shanan isaanii meeshaalee amantiifi mallattoo sirna bulchiinsaa taaniitu tajaajilu. Kanneen keessaa tokko Bokkuudha Bokkuu qulqulluu kanas Waaqayyo dursa hangafa qulqulluutti kenne jedhamee amanama. Kanaafuu Bokkuun seera hangafaaquxisuu illee ni qaba jechuudhaOromoon Bokkuu tokko qaba. Bokkuu kanaanis qajeelfama Haatau malee fageenya lafaa irraa kan kae bakka Bokkuun kun jirutti yeroo adda addaa walgauun rakkisaa waan taee bakka barbaachisutti bakka buaa Bokkuu tolchuudhaan ittiin gargaaramuun ni jira. Bokkuun gosa kanaa Bokkuu sibiilaa isa jalqaba waaqaa bue otoo hin taiinBokkuu muka irraa soqamee tolfamu mallattoo Abbaa Gadaati. Bokkuun kun bifuma Bokkuu isa dhugaatiin kan tolfamu yoo tau haalli qophiifi itti fayyadamina isaa ulaagaalee keessa darbu qaba Bokkuu Buqqifachuu Bokkuu buqqifachuun adeemsa Abbaan Bokkuu iddoo Bokkuun inni waaqaa bue hin jirretti Bokkuu mukaa tolchuun akka mallattoo aangootti bakka buummaan itti gargaaramudha. Jalqaba miseensonni gadaa hundi hooggansa Abbaa Bokkuutiin mana hangafaatti walgau. Hangaftichis korma qalee miiseensonni nyaatanii dhuganii dhiichisaa bulu. Bariitus hangafti eebbisee isaan gaggeessa. Miseensonni Abbaa Bokkuutiin hoogganamanis eebba hangafaa fudhatanii muka ejersaa muruuf gara bosonaa deemu Mukti Bokkuun irraa muramu Ejersa haafa shan qabu tauu qaba. Haafa shanan keessaas tokkoo isaa gidduudhaa filachuun Abbaan Bokkuu itti aggaamee; tumtuun immoo otoo sagalee hin dhageessisiin suuta haalbee itti riguun mura. Somaa Ejersaa sana bakka lama muruun tilmaamaan hanga taakkuu lamaa erga gidduudhaa baasanii booddee mataa citaa muka sanaa deebisanii cita gad hafe irra dhaabuudhaan dhadhaa dibanii walitti hidhu. Ejersi sun walitti fayyee yoo deebiee lalise gadaan bara sanaa qajeeleera jechuudha. Haatau malee, yoo gogee argame gadaan hin qajeelle waan taeef faloo falatu. Erga Bokkuu buqqifatanii deebianii galgala lammataa mana hangafa lammataa bulu. Guyyicha itti aanaan hangafaa kun ammoo dullacha qala. Hangafaa-quxusuun safuudha waan taeef quxisuun qooda hangafaa korma hin qalu. Erga sagantaan qalmaa gaggeeffameen booda moora dullacha qalameetiin gadaa oofkalchu. Adeemsi moora dullachaatiin gadaa itti oofkalchanis tumtuun muka Bokkuu qirixamee dhufe soofee bifa yookaan boca Bokkuu uumamaa erga qabsiiseen booda moora dullachaa itti dibee abiddatti qaqa yookaan karkarsa. Mukti Bokkuu sun otoo qaqamuu yoo dhoe yookaan tarsae gadaan hin qajeellee jechuu dha Kanaafis immoo faloo falachuu qabu jechuudha. Yoo mukti Bokkuu yeroo moorri dibamee abiddatti qaqamu dho’uu yookaan baqaquu baate gadaan oofkaleera waan jedhamuuf nyaatanii dhuganii gammachuudhaan dhiichisu Akkasiin moora dullachaatiin bokkuun qaqame oofkaluu gadaa barichaa mirkaneessa jechuudha. Guyyaa sadaffaatti, Bokkuun tumtuun baatamee mana Abbaa Bokkuutti geeffama. Bokkuu mana Abbaa Bokkuutti galetti korma bifti isaa booqaa kallattii tae qalanii itti wareeggatu. Akkaduudhaa hawaasa Oromoo naannoo Tokkee Kuttaayeetti korma Bokkuutti wareegamu kana kan dhiyeessuu qabu miseensa ta’uu qaba. Kanaafuu, adeemsa Bokkuu buqqifannaa kana keessatti gadaan bara sanaa gadaa qajeelaa ta’uu karaalee gurguddoo armaan gadiitiin mirkaneeffatu. Yeroo mukni Bokkuu Somaa Ejersaa gidduudhaa qirixamee bau qaamni Ejersaa garri ol hafe gara tokkottiyyuu akka hin duufne miseensonni cimsanii qabu. Akka tasaa taee gara tokkotti yoo duufe gadaan hin qajeelle jedhama hooddatanii falatu. Mukti Bokkuu tilmaamaan hanga taakkuu lamaa tau muka ejersaa muramu gidduudhaa citee erga baee qaama ol hafeefi gadi hafe deebisanii walirra dhaabanii dhadhaa dibanii walitti hidhu. Ejersi sun yoo deebiee lalise gadaan qajeeleera jedhama. Yoo goge ammoo gadaan waan hin qajeelleef hooddatanii falatu. Yoroo Bokkuu mooraan oofkalchan moora dullachaa itti dibanii abiddatti qaqu. Yeroo kana mukti Bokkuu yoo dho’e gadaan bara sanaa hin qajeelleeBokkuunis hin oofkalle waan jedhamuuf ammas hooddatanii faloo falachuutu irraa eeggama jechuudha. Bokkuun oofkalee mana Abbaa Bokkuu erga gaee qalanii itti wareeggatanii booda Abbaan Bokkuu bara bulchiinsa isaa keessatti mallattoo aangoo isaatii isa tae Bokkuu kanaan hooggana jechuudha. Bokkuu kanaanisdabdoo ittiin qajeelchawaldhabbii ittiin fura. Bokkuun kun bakka bu’ummaan waanta Bokkuun dhugaa inni Waaqaa bue hojjetu mara ni hojjata. Abbaan Bokkuu Bokkuu kanatti kan dhimma bau waggoota saddeettan gadaa isaatii keessatti qofaadha. Waggaa saddeet booda Bokkuu sana corroqa keessa buusa. Sirni Bokkuu corroqqa keessa buusuu kunis barri bulchiinsa Abbaa Bokkuu raawwachuu isaa agarsiisa. Kanarraa kauun Oromoon Bokkuu corroqa buute taijedhee abaara. Kana jechuunaangoon kee sirraa haa darbu qooda hin qabaatiin jechuu isaati. Abbaan Gadaa itti aanee dhufus haaluma wal fakkaatuun Bokkuu buqqifatee waggaa saddeetiif ittiin hooggana jechuudha. Sadarkaa uummata aanaa Tokkee Kuttaayeefi naannoowwan dhiyeenyarra jiran muraasatti Bokkuun dhugaan iddoo amma cittuu jedhamuun beekamu ture jedhama. Adeemsa keessaa Bokkuun lafa oljedhaafi baddaa gurraatti taauu qaba jedhamee waan murameef gara Xuleetti

geeffame jedhama. KanaafuuBokkuu Xulee irraa kan hafe iddoowwan hooggansa Bokkuu kanneen akka Bokkuu CittuuBokkuu Xuqur Incinnii Bokkuu Ammayyaafi Bokkuu Walisoo yeroo ammaa kana Bokkuu buqqifatanii ittiin hoogganaa jiru. Bakkeewwan kanatti Abbootiin Gadaa Alangaa eebbaan fudhatanii galaniin seera muruSeenaa Bulchiinsa Bokkuu Bokkuun jalqaba asitti yookaan immoo achitti argame jedhanii jala muranii hanga har’aatti ragaa jiruun dubbachuun rakkisaadha. Haatau malee, uummanni Oromoo yeroo durii irraa kaasee sirna bulchiinsa mataa isaatiin gaggeeffamaa akka ture maddoonni ragaalee qorattootaa garaagaraa ni mirkaneessu. Mallattoo bulchiinsaa kan tae Bokkuun immoo handhuura sirna Gadaa taee tajaajilaa akka ture dubbatama. Jaarraa 16ffaa keessa uummanni Oromoo yeroo babalachaa dhufe keessa iddoodhaa iddootti akka godaanaa ture qorattootni hedduun ragaadhaan deeggaramanii ifa godhanii jiru. Adeemsa bakkaa bakkatti socho’uu keessatti hooggansaan deemaa turan jechuudha. Hooggansi kunis hooggansa sirna gadaa yoo tau sirna gadaa iddoowwan Tumaa Caffee kanneen akka Madda Walaabuu Odaa Roobaa Odaa Nabee Odaa Bisil Odaa Mormor giddugaleessa godhachuun yaaiiwwan gurguddoo godhachuudhaan seera tumaa ittiin qajeelfamaa akka turan seenaa darbe irraa mirkaneeffachuun ni dandaamaSeerota kanneen keessaas seerri Makkoo Bilii isaa tokkodha Afoollawwan uummata naannoo Aanaa Tokkee Kuttaayeetti dubbataman hawaasni Oromoo Bokkuun hoogganamaa Madda Walaabuu jiraachaa akka turaniifi boodarra kallattii garaagaraatti godaanuu akka jalqaban mirkaneessu. Wiirtuun waliigalaa Maccaa fi Tuulamaa Odaa Nabee akka tureefi Bokkuun uummatichi kabaja guddaa kennaafii tures bakka kana qubatee akka ture himama. Godaansi kunis gara lixaatti kan itti fufee ture yommuu tauBokkuun illee hooggansa Abbaa Gadaatiin waliin sochoaa ture jechuudha. Naannoo qorannoon kun itti gaggeeffame Aanaan Tokkee Kuttaayeetti haala dhufaatii Bokkuu afoola jiru irraa Obbo Raggaasaa Wareersaa gabaabaatti haala armaan gadiitiin qorataatti himanii turanQomoowwan naannoo kana qubatanii turan keessaa Liiban isa tokkodha. Liiban ilmaan sadi dubartoota sadi irraa godhatee ture. Ilmaan sadanis Kuttaaye, Walisoofi Ammayya jedhamu. Liibanis Haroo Hara Lafaa kan jedhamu hambifatee akka hayyuun isa gorsetti ijoollee isaa kanaaf lafa hire. Kenniinsi lafaa kunis seera hangafummaa irratti kan hundaaee ture yoo tau hangafummaa dhalootaan osoo hin taiin qaqaa manarraa harcaasanii abidda qabsiisanii bulchuun kan abbaa dhaamee hin bullee hangafummaa akka fudhatu godhameetu. Haala kanaan Hammayyi hangafummaa kan fudhate yoo tau ilmaan isaa keessaa Joonjoo Qariimaa kan jedhamu naannoo Jibaat jiraachaa kan tureefi Bokkuun illee isa harka ture jedhama. Kuttaaye immoo naannoo Amboo bakka Oddoo Liiban jedhamu qabatee kan ture yoo ijoollee Kuttaayee keessaa namni Anxax Qorxii jedhamu inaaffaadhaan kakaee namoota afur waliin shan ta’anii dhaqanii Bokkuu muuduu dhufnejedhanii Joonjootti malanii erga Waarroo itti uffisanii booddee Qalaamaa Fardaa fiigicha hin dadhabneen Bokkuu irraa fudhatanii badan. Dhankaakni fardaa kunis Jibaat irraa kaatee hanga Cittuutti erga guluftee booda dadhabdee kuftee kauu dadhabe.Itti qalanii wareeganis kauu waan dadhabdeef Bokkuu irraa fuudhanii namicha naannoo sanaa loon tiksaa ture tokkotti imaanaa kennatanii galan. Ergasiis deebianii Bokkuu sana hin fudhanne. Namni Bokkuun isa biratti hafe sunis kabajaan galchee kaaee yeroon booda gadaa ittiin hoogganuu jalqabe. Bokkuun Cittuus hanga ammaatti illee gadaa qajeelchaa jira. Raggaasaa WareersaaAkka dhugeeffannaa afoola hawaasa naannoo irraa hubatamutti seenaan kun erga raawwatamee giddugaleessaanwaggaa 450600 tauu akka dandau himamaFaayidaalee Bokkuu Meeshaan ulfaa Bokkuu jedhamuudhaan beekamu hawaasa naannoo Tokkee Kuttaayeetiif tajaajila hedduu kennaa tureera; ammas kennaa jira. Keessumaayyuu, sirni bulchiinsa gadaa otoo humna hin dhabiin dura waliin jireenya hawaasummaa keessatti dhimmoonni siyaasaafi amantii hedduun Bokkuudhaan qajeelfamaa turan. Kanaafu Bokkuun amantiifi sirna bulchiinsaa ni hooggana waan taeef fayidaa balaa qaba jechuudha. Bokkuun Seera Bae ni Mirkaneessa Gadaan tokko gadaadha kan jedhamu yoo Bokkuu qabaatedha. Bokkuun bakka jirutti yaaii waliigalaa gochudhaan Hayyuduree filatu seera qajeelfama caasaa diriirsuudhaan yaaichaaf mirkaneessu caasaa diriires hojiitti hiikuudhaaf hooggantoota caasaa balbala balbalaan bakka buusu. Bakka Bokkuun hin jirretti seera hin baasancaasaas hin diriirsan jechuudha

Bokkuun jirutti kun hundi erga godhameen booddee, seera (tumaa) haaraa diriireefi caasaa diriire mirkaneessu. Kunis, dhiiga korma qalameetiin Bokkuu tuqanii iddootti deebisuudhaan mirkanaa’a. Bokkuun dhiigaan xuqamee eebbifamee iddootti deebinaan seerri ba’e hundi, caasaan diriires hojiirra oola. Bokkuudhaan seera mirkaneessuun kun isa yeroo ammaa dhimma raawwatame tokko chaappaadhaan yookaan immoo mana murtiitti burruusaan rukutuun mirkaneessan wajjiin walfakeenya kan qabudha. Kana keessatti wanti hubatamuu qabu, seerri mirkanaa’uufi caasaan diriiru kan amantaa yookaan kan sirna bulchiinsa siyaasaa (gadaa) ta’uu danda’a. Kanaafuu, Bokkuun seera Malkaa, Seera Waaqaa, Seera Tulluu, Seera Lafaa, k.k.f. ni raggasisa jechuudha. Bokkuun ulfina guddaa waan qabuuf, horiin Bokkuuf qalamu naafa, gaafa cabaa, jaamaa, eegee citaa, walumaagalatti, qaama hir’uu ta’uu hin qabu. Kunneenis kabaja Bokkuun qabuufi murtoon darbe, seerri diriire illee qajeelaa ta’uu agarsiisu. 4.1.1.3.2. Bokkuun Amantii Hooggana Bokkuun akkuma seera gadaa mirkaneessuu hundaa amantii hoogganuu keessattis qooda guddaa qaba. Kana jechuun, amantiin seera daangeffame tokko kessatti akka socho’u seerri amantii iddoo Bokkuun jirutti tumameen mirkanaa’a jechuudha. Kanaafuu, seerri Qaalluu, Seerri Boorantichaa, Seerri Ateetee, k.k.f. kan wixineeffaman iddoo Bokkuun jiruttidha. Gama amantiitiin rakkoowwan garaagaraa yoo mudatan tumaa Bokkuutiin qajeelchu. Fakkeenyaaf, afuurri hin taane (jinniin) yoo namatti dhufe dirree ulfinaa bakka Bokkuun jiru dhaqanii tumaa Bokkuutiin ofirraa ittiisu. Gama birootiin, fayidaan Bokkuun amantii keessatti qabu dabdoo qajeelchuudha. Hawaasa gidduutti safuun Tulluu, safuun Malkaa, safuun hangafaa-quxusuu, k.k.f. yoo caban uumaatu uumamarraa ija isaa kaasa jedhamee amanama. Kanarraa kan ka’e, toorri jireenyaa ni jeeqama, waanti qajeelaa ture hundi dabaa ta’ee argama. Yeroo kun ta’e maanguddoonniifi hooggantoonni Gadaa, keessumaayyuu Abbaan Bokkuu, qaamoleen garaagaraa kanneen akka dhalootaa (nama gadaa keessa jiru), Lubaa (nama gadaa oofkale), Qaalluu (Abbaa Amantii), farda luugamaa, beera kalaalee, mucaa bilbilaa, durba duudaa, tumtuu, duugduu, qaroo-dhabeessaa, naafaa, nama gosa hin qabnee, k.k.f. akka bahan gaaffii dhiyeessu. Labsii Abbaa Bokkuutiin waantonni kunniin hundi erga bahani booda dabdoo galeef Waaqa araara gaafatu. 28

Qaamoleen kunniin hundi labsii Abbaa Bokkuutiin waan bahaniif; araarris bakka Bokkuun kun jirutti waan gaggeeffamuuf Waaqayyo dafee kadhata sana dhaga’a, ittis araarama, furmaannis battalatti argama. Qabxiin guddaan as keessatti ilaalamuu qabu, Abbaan Bokkuu labsii akka kanaa kan baasuu danda’u hanga Bokkuun isa harka jiru qofaattidha. Bokkuun isa harka hin jiru taanaan aangoo labsii labsuu hin qabaatu jechuudha. Kanaafuu, bokkuun aangoo sirna siyaasaa qofa otoo hin taane amantii illee hoogganuu ni danda’a. Hooggansa Bokkuun amantii keessatti qabu waantota mirkaneessan keessaa inni biroon aangoon abbootii amantii bokkuudhaan tumamuufi daangeffamuu isaati. Qaalluun muudama Waaqni kenneefiin amantii kan hoogganu ta’u illee akka inni uummatatti ol’aantummaa isaa hin agarsiifneef aangoon isaa aangoo sirna Bokkuutiin daangeffama. Aangoon murtaa’aa Qaalluus labsii Abbaa Bokkuutiin daangeffama. Qaalluun labsii Abbaa Bokkuutiin rakkoo hawaasaa hiikuuf ba’a waan ta’eef, aangoon Abbaa Bokkuu aangoo hooggantoota amantii akka caalu mul’isa. Aangoon kun kan hojjetu garuu hanga Bokkuun abbaa Bokkuu harka jirutti qofa waan ta’eef, aangoon sun kan Bokkuuti malee kan namootaa miti jechuudha. 4.1.1.3.3. Bokkuun Waldhabbii ni Fura Bokkuun adeemsa sirna gadaa keessatti caasaan jaarsolee hooggantoota gadaafi Abbootiin Amantii kan ittiin hoogganamanidha. Caasaaleen ijaaraman kunniinis sadarkaa biyyaa irraa kaasee hanga nama dhuunfaatti itti gaafatamummaa cimaa qabu. Caasaawwan kunniin itti gaafatamummaafi aangoo haaqabaatan malee tumaa seeraatiin ala bahanii hin tarkaanfatan. Caasaa ijaarsaa sanaatiin ala bahanii akka hin argamneefis Bokkuudhaan waadaa galu. Kanaaf immoo waldhabbiin hawaasa keessatti akka hin babal’anneef aangoo Bokkuun isaaniif kennetti gargaaramanii dirqama isaanii gutumaan guutuutti bahatu. Kana malees, waantonni safuu hawaasichaatti bu’an akka hin dalagamneef carraaqqii cimaa godhu. Akka tasaa ta’ee waldhabbiin yoo uumame walga’anii faloo mari’atu, humna isaanitiin ol yoo ta’es yaa’ii Bokkuutti gabaasuudhaan furmaanni akka barbaadamu godhu. Waldhabbiiwwan hawaasa keessatti mul’atan bifa garaagaraa qabaachuu kanneen danda’an yoo ta’u, sirnoonni waldhabbiiwwan kunniin ittiin furmamanis tumaa Bokkuutiin murteeffama. 29

4.1.1.3.4. Bokkuun Sirna Araara Waaqaafi Lafaa ni Qajeelcha Bokkuun araara Waaqaa qajeelchuu keessatti qooda guddaa qaba. Hawaasa gidduutti safuun Malkaa, safuun Tulluu, Safuun Dakkii, Safuun dirree Bokkuu, k.k.f. yoo caban rakkooleen akka hongee, dhibee marmaaraa, mormii omishaa, dhalli guddachuu dhabuu, k.k.f. ni uumamu. Rakkoo uumame kanaaf fala faluuf Abbootiin Gadaafi Hayyuun, akkasumas Qaalluufi Raagaan bahanii mari’atanii Bokkuu baasu. Jifuun hundi guutee aarsaan qalmaa erga Malkaatti yookaan Tulluutti godhameen booddee maanguddoon kadhannaa araaraa haala armaan gadiitiin taasisu. Waqni guddaadha—ulfoo ni kabaja; ulfoon ulfina—biyyaan kabajama; safuun bakka qaba—fardi luugamaa safuudha, mucaan bilbilaa safuudha, durbi duudaan safuudha, dhaloonni jiidhaa safuudha, Lubni oofkalaa safuudha; Gadaan baranaa araara—Araara Waaqaatiif bane, Araara lafaatiif bane; Gurra keetiin nu dhaga’i, yakka keenyaaf nu dahi—kan bubbisee jigsu, kan faca’aa liqimsu, kan roobee tortorsu, kan caamee goggogsu nu oolchi! Araar jennaa nu dhaga’i, dheekkamsa gale kana nurraa kaasi… Deebiin kadhannaa kanaa hanga argamutti Bokkuun deebi’ee hin galu. Warri kadhaaf bahanis Bokkuun otoo ala jiruu qe’eetti deebi’anii hin galan. Garuu, araarri bu’ee kan caamee ture roobee, kan bubbisaa ture dhaabatee, walumaagalatti, rakkoon duraan ture falameetu Bokkuun iddoo isaatti deebi’a. Akkanaan Bokkuun rakkoo hawaasaa fura. 4.1.1.3.5. Bokkuun Waaqaafi Nama Walitti Araarsa Faayidaalee Bokkuun qabu keessaa inni biroon Waaqaafi nama walitti araarsuudha. Bokkuun rakkoo biyyaa qofa otoo hin ta’iin, rakkoo karaa garaagaraa nama dhuunfaa muudate illee ni hiika. Namni dhuunfaan karaa amantii isaatiin rakkoo isa muudate hiikkachuuf Bokkuutti kooluu gala. Kunis dhalli yoo guddachuufii dide, facaasee yoo toluufii dide, dubbatee yoo dhugaa dhabe, aanteen jalaa du’ee yoo gumaa dhabe, ijaaree yoo qaqeeffachuu dadhabe (hadha manaa isaa waliin yoo waliigaluu dadhabe) “safuu cabsee cubbuu hojjedheera; yookaan warrikoo badii dhokataa tokko godhaniiru ta’a” jedhee of shakkee hooda baha. Badiin inni dalage maal akka ta’eefi furmaata isaa Raagaa (Waabeekaa) gaafata. Waanta Waabeekaan himeef (raageef) irraa ka’ee Bokkuutti kooluu gala. 30

Namni cubbuun narra jira jedhee of shakke kun fala Raagaan faleef qabatee gara Abbaa Bokkuu dhaqee itti himata; dubbiinis akka irraa dhumu isa gaafata. Abbaan Bokkuus haala armaan gadiitiin isa ajaja. Dhaloonni jiidhaadhaa—abaaree balleessa, eebbisee badhaasa; dhaloota baasi! Beerri Cifiree cubbuu fixxeetti; Uumaatti dhiyoodha—kadhattu nidhageessifatti; Beera Cifiree waami! Hayyuun ulfina qabeessa—kan waldhabe araarsa; gadaa gorsaan qajeelcha; caasaa toora qabsiisa; waamee dhageessifata; hayyuu baasi! Durbi Duudaan qulqulluudha—Cubbuu hin beektu; qulqulluu Waaqatu jaalata; Durba Duudaa baasi! Mucaan bilbilaas qulqulluudha—Waaqatu mararfata; Mucaa bilbilaa baasi! Fardi luugamaa Boorana—ulfina qabeessa; farda luugamaa baasi! Qotiyyoon Camadaa ulfina—qotiyyoo camadi baasi!. Namni Waaqa araarfachuuf Bokkuutti kooluu galee ajaja fudhate kun jifuuwwan kana mara guutee erga baaseen booddee Abbootiin Gadaa bahanii walga’uudhaan angafaa-quxisuun kadhatuuf. Qalma aarsaas dhiyeessee ciincaa akka baasu godhu. Sirni kadhannaa araaraa akka xumurameen tumaa armaan gadii tumuudhaan cubbuun isaa akka isa irraa ka’e mirkaneessuuf. Kan dabe qajeeleera, kan mufate araarameera, kan yakke gootomeera, kan wallaale falateera, badiin kana fakkaatu lamuu hin deebi’u. Kan Bokkuun tume ni dhaabbata, Bokkuun ulfina—araara argata. Tumee seera—hin jigu, hin dhangala’u—qaraa gaditti, jinfuu olitti! Akka sirna araara Waaqaafi lafaa (araara sabaa)tti, Bokkuun lafa aarsaafi tumaatti ba’uun isaa dirqama miti. Araara Waaqaafi nama dhuunfaa gaggeessuuf Abbaan Bokkuu yoo argame gahaadha jechuudha. Tumaan booda araarri waan bu’eef, namichi nagaadhaan jiraachuu jalqaba. Rakkoon duraatis lamuu itti hin deebi’u. 4.1.1.3.6. Bokkuun Namaafi Nama Walitti Araarsa Akkuma namni safuu cabsee cubbuu dalaguun sadarkaa hawaassummaatti yookaan sadarkaa nama dhuunfaatti Uumaa isaa waliin waldhabuu, dhimmoota garaagaraa irrattis namniifi namni waldhabuu nidanda’u. Ka’umsi waldhabbii kanaas qomoodhaan walcabsuu, daangaa lafaa walitti darbuu, loon qabeenya barbadeessuu, haadha manaa walii salphisuu, k.k.f. ta’uu danda’u. Walitti 31

bu’iinsi kun yoo cimaa deeme gara mana gubuu, darbees lubbuu baasuutti deemuu waan danda’uuf otoo badiiwwan akka kanaa hin qaqqabiin dursee furamuu qaba. Waldhabbiiwwan hawaasa gidduutti uumamaniif hawaasni naannoo qorannoo kanaa karaalee gurguddoo lamaan sirna araaraa gaggeessa. Isaanis: karaa jaarsummaa fi sirna gumaa baasisuutiinidha. Jaarsummaan sirna araaraa otoo waldhabbiin finiinee gara ajjeechaa lubbuutti hin ce’iin jaarsoleen biyyaa namoota waldhaban jidduu seenanii walitti araarsanidha. Sirna araaraa kana irrattis jaarsoleen lakkoofsaan walqixa ta’an gamaa-gamana taa’u. Abbaan dubbii immoo gidduu taa’ee mariisisa. Erga komee gama lamaaniinuu jiru himachiisaniin booda jaarsoleen qofaatti bahanii mari’atanii kan balleesse akka gatii baasu itti muru. Akkasiin waldhabbiiwwan adda addaa namoota garaagaraafi hawaasa gidduutti uumaman hiiku. Hawaasa gidduutti waldhabbiin finiinee akka tasaa lubbuun yoo bade, sirni araaraa seera gumaatiin raawwatama. Akka tumaa sirna gadaa naannoo kanaatti namni nama ajjeese qe’ee isaa qoraattiin cufatee baqachuu qaba. Guyyaa sanaa kaasee aarri godoo isaa keessaa aaruu hin qabu; qomoo warra du’eettis muul’achuu hin qabu; yaa’ii isaan dhaabbatan hin dhaabbatu; karaa isaan irra bahan irratti argamuu hin qabu. Maatiin isaa illee baqachuu yookaan dhokachuu qabu. Kunis haaloo ba’uumsi akka hin uumamneefi lubbuun maatii yookaan lammii warra ajjeechaa raawwatee keessaa akka hin ajjeefamne ittisuuf seera tumamedha. Namni nama ajjeeseefi balballi isaa baruma baraan baqatanaa hin hafan. Yeroon booda gara sirna araaraatti seenu. Raawwiin sirni araaraa kunis sagada irraa jalqaba. Durba duudaa, beera kalaalee, farda luugamaa, mucaa bilbilaa, kallachaafi caaccuu baasanii ganama ganama qarreetti bahanii sagal sagadu. Kana booda Abbaan Bokkuu, Hayyuufi Qaalluun gidduu seenanii gama lachuu walitti fiduun erga bishaan yaa’ee hin cinne walitti ceesisaanii booda kakaaf lukoo lakkaawwachiisanii gara Bokkuutti dhiyeessu. Bokkuu dhaqanii sobaan hin kakatan. Namni sobaan kakate balballi isaa ni bada, loon isaa ni dhumu, qaama hir’uu dhalcha, kan dhalates hin guddatuuf jedhameetu amanama. Bokkuun ni sodaatama waan ta’eef dhugaadhaan kakatu. Erga sirni kakaa gaggeeffamee gumaan bahee harka dhiqachiisuun sirna araaraa raawwatu. Kana booda nagaan waliin jiraatu. Kanaafuu, Bokkuun dhugaa nama du’ee baasisuuf ga’ee guddaa qaba jechuudha. 32

4.1.2. Kallacha Meeshaalee ulfoo aanaa Tokkoo Kuttaayeetti argaman keessaa tokko Kallachadha. Kallachi meeshaa amantii safuu guddaa qabuufi meeshaalee ulfoo hunda caalaa sodaatamudha. Akkuma mallattoon amantii kiristaanaa Fannoo, mallattoon amantii Islaamaa immoo urjiifi Baatii ta’e, mallattoon amantii Waaqeffannaa immoo Kallachaafi Caaccuudha. Kanaafuu, kallachi hawaasa Oromoo naannoo aanaa Tokkee Kuttaayee biratti meeshaa ilaalchi addaa isaaf kennamudha. 4.1.2.1. Bifaafi Argama Kallachaa Kallachi akkuma Bokkuu meeshaa waaqaa bu’edha jedhamee amanama. Kallachi kan waaqaa bu’u rooba keessa yoo ta’u, hoolaa wajjiin bu’a jedhama. Bifti kallachaa calaqqisaa yoo ta’u, boca isaatiin immoo geengoo ta’ee waanta akka qubaa shan kan ofirraa qabudha. Namni Kallacha waaqaa bu’e dursa arge balbala shaman: Macca, Burra, Maliyyuu, Ituu- humbaanaafi Hidhabu erga waameen booda korma qalee itti wareega. Akka aadaa Oromootti namni Kallacha argate qofaa isaa fudhatee hin galu. Balbala shanan waamee otoo itti hin wareegiin yoo fudhatee mana isaatti gale balaa hamaatu isa irra ga’a jedhameetu sodaatama. Meeshaan ulfaa kun meeshaa seeraa kan ta’u balballi shanan, abbaan Bokkuu, dhaloonni, k.kf. ba’ani waraana ciibsanii erga tumaa itti tumanii boodadha. Tumaan Kallacha Kallacha seeraa taasisu haala itti aanuun Abbaa Seeratiin tumama. Bakkalchi milkiidha Bakkeen nagaadha Qoonqoon quufa Lubbuun bultuma Kormi cirriidha Rimaan hapheedha Dhugeet booressa Dheedeet barbadeessa Aniifi ati hin maqnu Kan tokko maqe nu hin ga’u Maqaafi maqsaa nu haa baasu Itillee guyyaa nuuf haa dachaasu 33

Kan halkanii nuuf haa diriirsu Kan halkan cufanne nu haa banachiisu Fayyaa biyyaa Nagaa dhaqnaa Oolchee nu haa bulchu Bulchee nu haa oolchu Kallachi ulfoodha—buleet nu bulfata. Kallachi waaqaa bu’e kun kormi itti qalamee tumaan erga itti tumameen booda kan balbala shananii ta’a malee kan nama argate sanaa qofaa miti. Kallachi seeraa qe’ee angafaa taa’a. Safuufi kabaja guddaa waan qabuufis huccuu adii hin xuroofneen maramee borootti siree irra kaa’ama. Kallachi akka Bokkuu tokko qofaafi bakka tokko qofatti kan argamu miti. Kallachi mana warra angafaa garaagaraatti argamuu kan danda’u yoo ta’u, qoqqoodinsa hawaasaa irratti hundaa’ee angafaa-quxusuu kan qabudha. Kallachawwan Godina Shawaa Lixaa Aanaa Tokkee Kuttaayeetti argaman haala armaan gadiitiin hangafaa gara quxisuutti duraaduubaan kan tarreeffamanidha. 1. Kallacha Garee Gannoo 2. Kallacha Mandiidaa Birboo 3. Kallacha Asoo Kombee 4. Kallacha Gurree Ballaa 5. Kallacha Jootee Shuumii Aanaa Tokkee Kuttaayeetti Kallachi yeroo har’aa kana illee meeshaa ulfaa kabajamaafi sodaatamaa ta’ee hawaasa naannoof tajaajila garaagaraa kennaa kan jiru yoo ta’u, angafoonni shanan Kallacha kaasan (itti qalanii tumaadhan kallacha seera taasisan) ‘Warra Kallachaa’ jedhamuun beekamu. Kallacha baasee kan galchus abbaa Kallachaa kana ta’a. Akka tasaa ta’ee abbaan Kallachaa dagatee Kallacha baatee mana biroo yoo seene, abbaan manaa Kallachi dogoggoraan seenee sun korma qalee itti wareegee dhiigaan qulqulleessuu qaba. Sababni isaas, Kallachi iddoo hin taane yoo seene, bakka hin taane yoo kaa’ameefi namni Kallacha baachuu hin qabne Kallacha yoo baate dheekkamsatu dhufa, Kallachi sunis nama ajjeessa jedhamee waan amanamuufidha. 34

4.1.2.2. Faayidaalee Kallachaa Hawaasni Oromoo naannoo Aanaa Tokkee Kuttaayee Kallacha yoomessa garaagaraa keessatti dhimmoota hedduudhaaf itti gargaarama. Kana jechuun, Kallacha akkuma fedhanitti yeroo barbaadaniifi haala barbaadan keessatti itti gargaaramu jechuu otoo hin ta’iin, akkaataa tumaa seeraatiin Kallacha dhimma beekamaadhaaf baasanii ittiin tajaajilamu jechuudha. Faayidaaleen Kallachaa hedduu ta’anis, aanichatti kanneen baay’ee beekamoo ta’an keessaa muraasni isaanii kanneen matadureewwan armaan gadii jalatti ibsamanidha. 4.1.2.2.1. Kallachi Waaqaafi Lafa Walitti Araarsa Uummata Oromoo biratti safuun bakka guddaa qaba. Safuun cabee Waaqayyo yoo fuula isaa biyyarraa garagalfate rakkoolee hedduutu dhufa—uumamni iddoo gadi dhiisa, bishaan Malkaa gadi dhiisa, bineensotni toora jireenyaatii ba’u, hongeen ni dheerata. Yeroo kana Kallacha baasanii kadhaadhaan Waaqa araarfatu. Fakkeenyaaf, yoo hongeen dheerate Kallacha waliin okolee, caaccuu, gaadii, damma, k.k.f. qabatanii Malkaatti ba’uun Waaqa araara kadhatu. Yeroo kadhatanis: Waaqayyo, karratu beela’e Lafaafi mukatu goge Kan caamte nuuf roobi Roobii lafa jiisi Karra suga (quufa) godhi Biqilaa daraarsi Daraaraa firii taasisi Alaa-mana, sa’aa-nama Nuuf araarami jedhanii jilbeeffatu. Waaqayyos Kallacha baheef ni naha waan ta’eef otoo oolee hin buliin bokkaan roobuu jalqaba. Malkaan iddootti deebi’a, kan faca’e biqilee firii kenna, karris suga ta’a. 35

4.1.2.2.2. Kallachi Ateetee Dabe ni Qajeelcha Ateeteen ayyaana dubartootaa yoo ta’u, baay’inaan hormaata wajjiin kan walqabatudha. Kanaafuu, Ateeteen kan dhabdeef ilmoo kan ittiin kadhatan, kan dhalate immoo akka guddatu, loonis akka horaniif kan ittiin Waaqa kadhatanidha. Sirni Ateetee iddoo yoo gadi dhiise, duudhaan isaas yoo cabe Ateeteen ni mufatti jedhama. Ateeteen yoo mufatte immoo maseenni ilmoo hin argattu, kan dhalates hin guddatu, dhaltiin many’ee hin qajeeltu, qotiyyoon wanjoo hin oofkalu. Namni Ateeteen itti muufatte rakkooleen akka kanaa yoo isa mudates faloo falatee Kallacha baasee Ateetee ittiin araarfata. Ateeteen dabes ni qajeela. 4.1.2.2.3. Kallachi Gumaafi Gumee Bita Warri ajjeese warra du’e araarfachuu yeroo barbaadan jaarsa baasanii jaarsi immoo Kallachaan dhaqee warra du’e akka araaraaf (gumaa fudhachuuf) tole jedhaniif isaan kadhataaf. Akka aadaa sabichaatti Kallachi Qolee hin galu, dahee malee—dhabee hin galu; safuudha. Kanaafuu, Kallachi waan baay’ee sodaatamuuf, “dahaa” jedhanii deebisuuf. Dahaa jechuun araaraan dhugaa argadhaa jechuudha. Akkasiin Gumaafi Gumeen bitama. 4.1.2.2.4. Kallachi Aadaafi Duudhaa Jige Ol Qaba Namni aadaafi duudhaa isaa gatee ‘ala bultee’ yoo ta’e, Abbaan Kallachaa Kallacha baasee aadaafi duudhaa cabe yaa’ii walakkaatti hima. Kanaa booda araara kadhatanii aadaafi duudhaa cabe sanatti deebi’u, kallacha bahe didee deebi’ee kan safuu cabsus hin jiru. 4.1.2.2.5. Kallachi Qaalluu Jallate ni Soroorsa Qaalluun mufatee araarri dhabamuu irraa kan ka’e lubbuun bultuma dhabuu danda’a, kan dhalate hin guddatu; duuti qe’eetti marmaarti; hafuura hin taaneen (jinniidhaan) dhiphachuun jiraachuu danda’a. Yeroo kana namni Qaalluun itti mufate hoodaan Kallacha baasee Waaqa araarfata. Qaalluun mufii isaa kaafatee nama yakketti yoo araarame Qaalluun qajeele jedhama. Kanarraa kan ka’es dabdeen gale hundi iddoodhaa ka’a; lubbuun bultuma argata; kan dhalate ni guddata; duuti yeroo yerootti maatii yakketti marmaartu ni dhabamti; jinniin nama rakkistus qe’eerraa ni fagaatti. 36

4.1.2.2.6. Kallachi Gaa’ela Qajeelcha Guyyaa gaafa gaa’elaa warri gurbaa dursanii Kallacha baasu. Kallachi ba’e warra intalaa hin geeffamu. Sababa kanaaf, marga Kallacha qe’ee warra gurbaatii ba’een xuqanii Amooleefi Birillee waliin warra intalaa geessanii boroo kaa’u. Kana jechuun, Kallachi warra intalaafi Kallachi warra gurbaa wal arge jechuudha. Warri gurbaa Kallacha baasanii otoo duudhaa hin guutiin mana warra intalaa hin deeman. Warri intalaas margi Kallachaa otoo hin dhufiin intala isaanii hin kennan; safuu dha. Yoo kun ta’uu baate gaa’elli qajeelaa hin ta’u jedhamee amanama. Yeroo ammaa kana haalli itti fayyadama Kallachaa Sirna Warroomii keessatti mul’atu qabiyyee isaa jijiirrachaa dhufee jira. Kallachi qolee (dahee malee) waan hin galleef gurbaan intala jaalatee yoon gaafadhe natti hin eerumtu jedhee shakketti Kallacha baasa. Warri intalaas kabaja meeshaa ulfaa kanaaf qaban irraa kan ka’e intala isaanii dabarsanii kennuu danda’u. Kallachi garuu meeshaa ittiin wal sodaachisan otoo hin ta’iin meeshaa sodaatamaadha. Walumaagalatti, Kallachi meeshaa ulfina qabeessa Waaqayyo namaaf kennedha jedhamee kan amanamu ta’ee, faayidaalee hedduu kan qabdudha. Hawaasni aanaa Tokkee Kuttaayee yeroo itti Kallachatti fayyadamu qaba, yeroo itti hin fayyadamnes qaba. Kallachi yeroo gannaa ji’oota sadiif (Waxabajjii, Adoolessaafi Hagayya) cufaadha, hin hojjatu. Waqtiilee hafan garuu tajaajila kanneen armaan olitti ibsaman mara guutumaan guutuutti kennuu ni danda’a. 4.1.3. Buurana Akkuma Bokkuufi Kallachaa Buuranni meeshaa ulfaa Waaqaa bu’udha jedhamee amanama. Buuranni kan boca geengoo yookaan luggee qabdu taatee xixiqqoofi kan walakkaadhaa uraa qabdudha. Yeroo baay’ee ijoollee xixiqqootu lafaa argata malee nama gurguddaaf hin argamtu jedhama. Sababni isaas ijoolleen qulqulluudha waan taateef ijoolleetti muul’atti jedhamee amanama. Ijoolleen badhee keessaa Buurana argatte kunis namoota Gadaa qabataniif kenniti. Buuranni sirna bulchiinsa gadaa keessatti mallattoo aango isa xumuraa agarsiisti. Meeshaa kanaan namoonni gadaa keessa turan gara lubummaatti ce’uu isaanii kan ittiin beeksifatan yoo taatu, aangoo xumuruuf jiini ja’a yeroo hafu, jechuunis ji’a Sadaasaatii hanga Waxabajjiitti mataa walakkaatti rifeensa keessa baasuun hidhatamti

Oofkali Oofkali wayyaa luba koo oofkali. Abbaan gadaa Buurana godhachuudhaan gadaa isaa oofkaluu isaa yeroo mul’ise, Foolleen isa leellisa, gadaan shananis isa eebbisu. Oofkaltiin bara sanaa milkaa’aa ta’uu isaa ibsanii hawwii sirna Buurana godhachuu gara fuulduraaf qaban eebba armaan gadiitiin calaqqisiifatu. Buurana sammuun, Aaduu kofaan, Dhugoo gurraan nu ga’i. Goodaa bal’aatti nu baasi. Namni Buurana of irraa qabu ni kabajama. Yoo mana namaa seene otoo laatanii hin obaasiin mana ofiitii isa hin baasan, darbaas itti hin haasa’an. Yaa’ii kamittiyyuu ba’ee dubbatee dhageessifachuu danda’a. Kadhatu ni dhageessifata, gaafatu deebii argata, dubbatu mirgaan gala, gorsu ni qajeelcha. Kanaafuu, namni Gadaa oofkalee Buurana mataa irraa qabu kabaja guddaa qaba, eebbisee badhaasa; abaaree balleessa. Namni Gadaa oofkalee Buurana sammuu irraa hin qabne: • Mirga oofkaltii akka waan hin qabneetti lakkaa’ama, • Duudhaa hin guunne waan ta’eef gadaan isaa qajeelaa miti jedhama, • Ala buleessa ta’a (miseensa gadaatiin ala ta’a), 38

• Abaarsa (dheekkamsatu) irra ga’a jedhamee amanama, • Abbaa amantii ta’uun isaa hin beekamu. 4.1.4. Kontoma Meeshaalee ulfoo sibiilota bakakkaa waliin waaqaa bu’an jedhamanii amanaman keessaa Kontomni isa tokkodha. Kontomni sibiilota xixiqqoo boca garaagaraa qaban lakkoofsaan sagal ta’an of keessaa qaba. Isaanis: dhagaraa, qirixii, mutaa, qarabaa, haalbee, burruusa, qabduu, haamtuu fi qottoodha. Saglan Kontomaa yeroo mara addaan hin ba’an. Akka tumaa seera hawaasa naannichaatti sibiilonni saglanuu bakka tokkotti gingilchaa keessa taa’uu qabu. Kan kaa’amanis boroo, Kallacha yookaan Bokkuu waliin ta’uu danda’a. Kontomni meeshaa ulfaa Ayyaantuun yookaan Qaalluun itti gargaaramu ta’ee yeroo baay’ee Waaqa kadhaaf oola. Yeroo Ayyaanni yookaan Waaqni mufate baasanii ittiin kadhatu. Keessumaayyuu, mufannaa kana irraan kan ka’e dheekkamsi bakakkaa yoo uumame Kontomaan hooddatani araarfatu. Yeroo kadhatanis jifuu guutame hunda dura dhaabbatanii, Yaa Waaqa uumaa Yaa Waaqa uumamaa Rifaatuukee nu oolchi Kontoma ba’eef nuuf na’i Kan balleessine gaabbinee Gatii shantama baafnee Dheekkamsa nutti hin marmaarsiin Araarakee nuuf baasi… jechuudhaan sagadu. Erga Kontoma ba’e kanaan Waaqa kadhatanii araarfatanii booda Kontoma dhadhaa dibanii deebisaanii kabajaan galchanii kaa’u. 4.1.5. Meeshaalee Ateetee Ayyaaneffannaawwan uummata Oromoo aanaa Tokkee Kuttaayee biratti beekamoo ta’an keessaa Ateeteen isa tokkodha. Akkuma qorannoo kana keessatti deddeebi’ee ibsame, Ateeteen 39

//////////////////////////

Qorannoowwan gama ogafaan Oromootiin hojjataman heddu yoo jiraatanillee fookiloriin faaruu loonii ibsu faaydaafi yoomessa faaruu loonii ibsu kan qoratame haala gabbataa ta’een hin mul’atu. Qorannoon kun qabiyyeewwan faaruu loonii fookilorii waliin hidhata qaban Godina Baalee Aanaa Laga hidhaa keessatti raawwatamu irratti xiyyeeffata. Adeemsi qorannoo kunis maddi raga hawaasa aanichaa irratti kan hundaa’e ta’ee namoota faaruu loonii irratti beekkumsa ciccimoo qaban mala eertuu darbaa dabarsaa (snowball sampling) irraa bifa gaafiitiin,bifa daawwannaatiinfi bifa mariitiin kan fudhatameedha. Haaluma kanaan faaruu loonii eddoofi yoomessa adda addaatti kan faarsamu yoota’u afoola keessumaayyuu afwalaloo faaruu loonii faarsuun meeshaalee aadaa faaruu loonii waliin deeman akkasumas safuufii duudhaan hawaasaa hiika qabaachuun isaa kan mul’ate yoota’u, qorannoo kana keessatti,haala waliigala aanichaa maal akka fakkaau,mogaasa aanichaa,haala qilleessaa,baayina ummataa,sabaafi sablammootaafi amantiiwwan adda addaafi kakkanafakkaatu yooibsamu, Ka’umsa qorannichaatiin wal qabatee faaruun loonii dhalootaa dhalootatti dabarsuun dagatamaa dhufuufi barreefamaan dhabamuun mataduree kanarratti akka qoradhu kan nakakaase yoota’u kaayyoon qorannoo kanaas qabiyyeewwan faaruu loonii godina Balee aanaa Lagahidha keessatti argamu xiinxaluufi haala moggaasa maqaa loonii kan ibsamu yoota’u, Barbaachisummaan qorannoo kanaas gosoota faaruu loonii dagataman ifatti baassuu, qabiyyeewwan faaruu loonii akka hubatan taasisuu,moggaasa maqaa loonii maaliratti hundaa’ee akka mogaasamu ibsuu,namoota mataduree kanarratti qorachuu barbaadaniif ka’umsa ta’uu akka danda’uufi kan kanafakkaatu yoota’u,daangaan qorannoo kanaa qaacessa qabiyyee faaruu looniiGodina Baalee aanaa Lagahidhaa keessatti kandaanga’e yoota’u,hanqina qorannichaatiin walqabatee rakkoo uumameef hanqina kitaabaatiif intarneetii fayyadamuu,bakka too’eetti namoota ga’umsa qaban dhabamuun qaamaan mana jireenyaa dhaquun,namni viidiyoo waraabu gatii dabalachuu,mobaayiliitti fayyadamuu.dubartoonni yeroo viidiyoo waraaban sodaachuu, sagalee mobaayiliitti waraabuun furmaata gahaa kaa’uun qorannoo fiixaan baasee jira. Gama biraatiin kitaabileen mataduree kanaan firoomina qaban kan sakata’aman yoota’u,firiiwwan fooklorii keessaa afoolarratti bu’uureffachn faaruu loonii irratti kan xiyyeeffateedha.Mala qorannoo itti fayyadame keessaa ragaawwan jiru bifa waraabbiitiin funaanuun barreefamatti kan jijjiirame yoota’u afwalaloo gosoota faaruu 8 eddoo adda addaa bakka namoonni itti argaman sagal irraa kan argame yoota’u,gosoota faaruu qabiyyee faaruu,faayiddaa faaruu faanti kan qaaccefamaniidha. Qorrannoo kana keessatti argannoowwan qorataan argate faaruun loonii barreeffamaan dhabamuu,dhalanni ammaa faaruu looniitti fayyadamaa kan hin jirre ta’uu,meeshaaleen aadaa faaruu loonii waliin deeman dhabamaa dhufuufi meshaalee biraatiin bakka bu’uu,yoomessi faaruu dagatamuun walitti makamuun kanbira gahame yoota’u, yaanni furmaata qorannoo kanaatis nita’a jedhee qoratan lafa kaa’e,qaamni dhimmi ilaalu viidiyoon waraabuun barreeffamatti osoo jijjiire,hayyoonni hawaasa keessa jiraataniifi fedhiifi danddeettii barreessuu qaban hawaasa keessaa funaanuun barreefamatti osoo jijjiiranii mana barumsaatiif raabsamee barattoonni bifa muuziqaatiin osoo itti tajaajilamanii dhalootaa dhalootatti kan darbu ta’uu danda’a.

Duraan dursee waaqayyo na’uumee sadarkaa amma irra jiru kanan nagahe guddaan galatooffadha. Itti aansuun nuffii tokko malee deegersa nabarbaachisu hunda naaf gochuun nagargaaraa kan ture, gorsaa koo Dr.Xilahuun Taliilaa baay’een galatooffadha. Itti aansuun yaadaan, qabeenyaan, yeroo ofii aarsaa gochuun akkan baradhu kan nakakaasteefi nacinaa dhaabbattee najajjabeessaa turte haadha manaa tiyya barsiistuu Asaffee Girmaa guddaan galatooffadha, fayyaafi umrii dheeraan siif hawwaaf. Dabalataan waraabbii viidiyoo jalqabaa hanga dhumaatti meeshaafi ogummaadhaan kan nagargaaraa ture obbo Tasfaayee Tsaggaa guddiseen galatooffadha. Itti aansuun yaadaafi leencaalloodhaan kan nagargaaraa turan maatii koofi hiriyoota koo sirrittan galatooffadha. Dhumarratti namoota odeeffannoo naaf kennan hundaa galata guddaan galchaaf. Walumaa galatti namoota deeggersa naaf godhan fayyaafi umrii dheeraa waaqayyo isiniif haakkennu jedha.Ummanni Oromoo ummata damee kuush keessaa tokko yoota’u ummata seenaa bara dheeraa qabuufi seenaa ofii bifa barreefamaatiin osoo hin taane fookiloriitti fayyadamuun afaaniifi gochaan dhalootaa dhalootatti kan dabarsaa tureedha.Akka Asafaan (2009,12) ibsutti,“afaanota Afrikaa keesatti dubbatamu keessaa Afaan Oromoo afaan Arabaa, Awusaafi suwaayiliitti aanee baayina ummata afaanicha dubbatuu sadarkaa afraffaarratti kan argamuudha”jedha.Akka Itiyoophiyaatti ammoo baayina ummata afaan Oromoo dubbatuun(0/o40) ol ta’uu akka danda’u nitilmaamama. Hayyoota hiika fooklooriitiif kennan keessa tokko kanta’e namni Waterman (1996) jedhamu yooibsu,“folkore is that are form , comprising various types of stories , proverbs , spells songs in cantaions and other formulas which employs spoken language as its medium” (cited in leach 1996,19) Fookilooriin arttii ta’ee wantoota akka oduu durii , makmaaksa, jechamoota, faaruuwwan, qorichaa, adda addaafi kankanafakkaatan kan hammatuufi afoolaan kandadarbu ta’uu hubachiisa. Hyyooni Dundes (1965,3)fi Dorson (1972,2) fookiloorii yoo ibsan,hiikni,“Hayyoota dirree qorannoo kanarra jiran hunda kan amansiisufi tokko taasisu hin mul’atu. Kanarraa ka’uun qorattoonni dirree qorannoo kanaa hiika fookiloorii kennuu caalaa wantoota fookilooriin hammatu tarreessuu wayya” jedhan. Gama biraatiin firiiwwan (gooroowwan) fookiloorii arfan kan ta’an artii hawaasaa, wanta aadaa, duudhaa hawaasaafi afoola yoota’u firiiwwan fookiloorii kana keessaa afooli akka Malaakneh (2003;3) ibsutti “oral literature refers to verbal heritage of man kind transimited from generation to generation by word of mouth”jedha.Kana jechuun afoolli meeshaa dhalli namaa dhaamsa yookan seenaa dhalootaa dhalootatti afaaniin dabarsu ta’uu isaati. Afoolli ibsituu aadaafi calaqistuu eenyummaa umataati jedha.Zarihun(1992:28)akkajedhutti,“gosoonni afoolaa baay’eedha,Yaata’u malee bakka gurguddoo lamatti hirree laaluu nidanddeenya.Tokko bifa hololootiin kan dhiyaatu yoota’u, lammaaffaan ammoo bifa walalootiin dhiyaatanii kan weeddifamani” jechuudhaan kaa’e. Gama afwalaloofi hololootiin waa’ee gaddaa , gammachuu, faaruu amantii, faaruu loonii,weedduufi kankana fakkaatu afoolaan ibsamaa ture.Qorannoon

kunis kanuma irratti xiyyeefachuun faaruu loonii aanaa Laga hidhaa keessatti maal akka fakkatu ibsuuf yaalee jira. Haala moggaasa maqaa aanichaa akka waajjira Aadaafii Turiizimii aanichaa irraa argadhetti Aanaan Lagahidhaa maqaa kana osoo hin argatin dura“waabee shabalee awraajjaa”jalatti ijaaramtee beekkamtti.Bara1983ALI(akka lakkofsa Itoophiyaa) tii as mataa isheetti hundaa’uudhaan maqaa Aanaa “Laga hidhaa”jedhamuun moggaafamee jira. Moggaasni aanichaas jechoota lama jecha lagaafi hidha jedhurraa kanmoggaafame yoota’u sababbiin isaas lagni magaalaa Beeltuu jala yaa’u (burqu) guutee ummata ceesisuu dinnaan ummanni ”Laga hidhaa, Laga hidhaa“jechuun walitti labse. Kanumarraa ka’uun moggaasni kun kennameef. Bal’inni lafa aanichaa iskeer kaareemeetirii 615 715 yoota’u aanaan Laga hidhaa gandoota baadiyaa 26 fi magaalaa 1 kan qabduudha.Fageenya aanichaa magaalaa guddoo biyyattii Finfinneeirraa 670km kanfagaattuufi magaalaa godina Baalee Roobee irraa ammoo 240km Kaaba bahaatti fagaattee argamti. Kallattiin aanaan ittiin argamtu Kaabaan Godina Arsiifi Godina Harargee Lixaa,Kibbaan Aaanaa Sawweenaafi Aanaa Gololchaa, Bahaan Godina Harargee Bahaafi Naannoo Shanii,Dhihaan Aanaa Gololchaafi Godina Arsii daangessa.

Hawaasni Oromoo faaruu loonii dhalootaa dhalootatti kan dabarsaa dhufe fookiloorii dhaan yoota’u afoolli ammoo dameewwan fookiloorii keessaa isa tokko. Ka’umsi qorrannoo kanaas faaruun loonii Godina Baalee aanaa Lagahidhaa keessatti hammayyummaa waliin walqabatee Loon heddummeessuu irra xiqqeessaa dhufuun,loon badheetti tiiksuurra manatti hidhuu,loon habashaa horsiisuurra faranjii horsiisuun faaruun loonii dhalootaa dhalootattii dabarsuun dagatamaa dhufuufii barreefamaan dhabamuun mataduree kanarratti akkan qoradhuuf nakakaase. Akka yaada hayyuu-, Dirrib(2014,12) “Ummannii Oromoo aadaa, amantii, seenaa boonsaafi biyya badhaadhaa qaba, Aadaan Oromoo hir’ina qaba yoo jeedhamee, aadaa bareeffamaa dhabuu isaatii” jedha. Kanaaf, aadaan kun sababoota garagaraatiin hir’achaa yoo dhufellee, qoratamee barreeffamaan yoo taa’e dhaloota itti aanuuf heddu gargaara jechuudha. Faaruun oromoon faarsatu keessaa tokko faaruu looniiti. Oromoon sirna faaruu loonii kan ittiin gaggeessu afoolatti fayyadameeti. Gosa afoolaa keessaa ammoo.faaruun loonii isa tokkodha.Afoolli oggummaa labata tokko irraa labata biraatti afaaniin darbuudha. Adunyaan B.(2014,166) irratti yoo ibsu, “afoolli daawitii jireenyaa waan ta’eef kaleessaa mul’atee har’aa jirata , har’a cininatee boruufis suuqqata isatu jireenya jireenyatu isa” jechuun ibsa. Yaadni kun kan nu hubachiisu, afoolli aadaa, duudhaa, safuu, falaasamafi qaroomina akkasumas, barsiifata labata tokkoo gara labata tokkootti yommuu dabarsaa deemu yoomiyyuu baduu kan hin dandeenye qabeenya hawaasaati yaada jedhuu dha. Xiyyeeffannaan qorannoo kanaas Oromoon kabaja looniif qabu Kan ittiin ibsatu keessaa faaruun loonii isa tokkoodha. Isa kana ammoo afaaniin dhalootaa dhalootatti dabarsuurratti xiyyeeffata.Afoolaafii gosa afoolaa keessaa faaruun loonii yoomiifi eessatti akka faarsaniifi qabiyyeewwan faaruu loonii irratti xiyyeeffata.Barbaachisummaa Qorannichaa Barbaachissummaa qorannichaa inni bu’uuraa qabiyyeewwan faaruu loonii Godina Baalee Aanaa Lagahidhaa keessatti dagatamaa dhufuurraa kan ka’e baduu danda’a kan jedhu soda jiru hambisuuf kan barbaachiseedha. Kanaafuu hawaasni oromoo qabiyyeewwan faaruu loonii garagaraatti gargaaramee dhalootaa dhalootatti barreeffamaan dabarsuu qaba yaada jedhun qaba. Kanaafuu faaruun kun osoo hin qoratamin dur faaruun loonii barreeffamaan hin beekkaman,dhalootatti dabarsuun hinxiyyeeffatamne,dhaloonni ammaa faaruu looniitiif xiyyeeffannaa hin kennine ture. Erga qoratamee booda barattoonni xiyyeeffannaa faaruu looniitiif kennuun mana barumsaatti barnoota aadaafi muuziqaatti makuun faarsuun kan jalqabameefi barreeffamaan qabachuun kan danda’ame yoota’u haala duraaniitiin yoo wal bira qabamu faaruu dagatame kan deebisan ta’uu saati.Kanaaf barbaachisummaan qorannichaa;  Qabiyyeewwan faaruu loonii dagataman ummata Oromootiif ifatti baasuf.  Dhalanni ammaa akka ogbarruu guddisaniif karaa saaqa.  Dhaloota amma Aanaa Lagahidhaa jiruuf qabiyyeewwan faaruu loonii akka hubatan taasisa.  Namoota qorannoo mataduree kana fakkaatu qorachuu barbaadaniif ka’umsa ta’a.  Argannoowwan qorannoo kanaa qabiyyee barnootaa keessatti akka hammatamuuf haala nimijeessa. 1.5 Daangaa Qorannichaa Qorannoon kun kan gaggeefame Godina Baalee Aanaa Lagahidhaa keessatti gandoota jaharratti (6) kan daangefameedha. Isaanis ganda Gooroo Raayyaa, gandaa Hara’Eeguu, ganda Wanjiisaa, ganda Hunda waajii, ganda Hidhahundaafi ganda Arja’Ofa’a. Faaruuwwan hawaasa biratti beekkamoota’an akka faaruu amantii,faaruu ateetee ,faaruu looniifi kan kanafakkaatan keessaa gosoota faaruu loonii kan ta’an kanneen akka gosa faaruu loonii waytii ayidaa , gosa faaruu loonii waytii godaansaa ,gosa faaruu loonii qabiyyee yoomessa waytii too’ee, gosa faaruu loonii waytii qonnaa, qabiyyee yoomessa 7 faaruu loonii waytii bobbaa, qabiyyee yoomessa faaruu loonii waytii sa’a elmanii qabiyyee yoomessa faaruu waytii jabbilee huruursanii gosa faaruu waytii loon huruursanii gosa faaruu loonii waytii aannaan raasaniiti. Qabiyyeewwan faaruu loonii keessaa ammoo diinagdee irratti, hawaassummaa irratti, seenaairratti kan qaacceffamaniidha. Faayiddaa faaruutiin wal qabatee ittiin barsiisuuf, mararteedhaaf, gurra guddisuufi jijjiirama itti fufiinsa faaruutiin walqabatee ilaalcha faaruu looniirratti namoonni buleeyyiifi dargaggoota jedduu jiru,lafa dheedichaa kan duriifi kan ammaa jedduu jiru,haala obaa looniif meeshaalee obaa kan duriifi kan ammaa jedduu jirufi haala moggaasa maqaa loonii Aanaa Lagahidhaa iratti kan daangeffameedha. 1.6 Hanqina Qorannichaa Qorannoo kana gaggeessuu keessatti hanqinoota qorataa muudataniifi furmaata barbaachisaa ta’e godhee jira. Kunisi kitaabilee wabii waa’ee faaruu loonii ibsu bakka dhabametti intarneetii fayyadamuun fala kan godheedha. Ragaa qabatamaa namoota wayta too’ee biratti argamuun waraabuuf namoonni faaruu irratti ga’umsa qaban dhabamnaan,qaamaan bakka jireenya isaanii dhaquun sagalee waraabuun furmaata barbaachisaa ta’e godhee jira. Rakkoo maallaqaa,nama viidiyoo yookan suuraa kaasuuf maallaqa guddaa maallaqa guddaa waan nagaafataniif isa kanaaf mobaayiliitti fayyadamuun sagalee waraabuufi suuraa kaasuun furmaata godhee jira. Yeroo viidiyoon waraabbamu namoonni sodaachuu,yaanni jalaa bittinaahuu, dubartoonni numl’isan jedhanii sodaachuun akka rakkootti kan namuudatan yoota’u yaanni furmaata kanaaf godhame sagalee waraabbii mobaayiliitti fayyadamuun ragaan kan funaannameedha. Wolumaa galatti adeemsa qorannoo gaggeessuu kana keessatti rakkinoota qorataa muudateef tooftaa armaan olii fayyadamuun furmaata barbaachisaa ta’e gochuun qorannoo kana kan fiixaan baase ta’uu isaati.Boqonnaa kana jalatti barreeffamoota adda addaa kan yaada mata-duree qorannoo kiyyaatiin walitti hidhata qabaniitu sakkatta’ama isaanis;maalummaafookiloorii, faayiddaa fookiloorii, gosa fookiloorii,afoola,gosoota afoolaa,amaloota afoolaa,faayiddaa afoolaa,afwalaloo,faayiddaa afwalaloo,gosoota af walaloo,faaruu, faayiddaa faaruu, gosoota faaruu, faaruu looniifi jijjiirama itti fufiinsa faaruu loonii fa’a. 2.1 Yaadrimee Qorannichaa 2.1.1. Maalummaa Fookiloorii Hiika fookiloorii ilaalchisee hayyoonni dirree qorannoo kanarra jiran hunda kan hammachiisuufi tokko taasisu hin mul’atu. Kanarraa ka’uun qorattoonni dirree qorannoo kanaa hiika fookilooriif kennuu caalaa wantoota fookilooriin of keessatti hammatu tarreessu. Jalqabarratti hayyoota hiika fookilooriif kennan keessaaWaterman (1996) jedhamu yoo ibsu “folklore is that art form comprising various types of stories. Proverbs, saying, spells, songs, incantations, and ather formulas. Which employs spoken language as its mediuam” (cited in Leach(1996) fookilooriin artii ta’ee wantoota akka oduu durii.mammaaksa jechamoota. faaruuwwan, qoricha adda addaafi kan kana fakkaatan kan hammatuufii afoolaan kan daddarbu ta’uu hubachiisa. Gama biraatiin Sims and Stephens(2005,8) fookiloorii yoo ibsan “Fookilooriin karaa alidileetiin waa’ee addunyaa mataa ofii,hawaasichaa,amantii aadaa duudhaa,ofii jechuun muuziqaa gochaan,barsiifataan beekkumsa waliin baratamu akka ta’e” addeessanii jiru.Ibsa isaanii kanarraa wanta hubatamuu danda’u duudhaa karaa hawaasni dhalootaa dhalootatti bararraa baratti kan afaaniin daddarbeefi barsiifata amantii aadaa kamiyyuu fookilorii ta’uu isaati.Jechi fookilor jedhamu kun gosa ogummaa yookin qorannoo ta’ee ni tajaajila Fekade (1991,10) “kanaafis qorannoo gama kanaan gaggeefamuuf fookiloor jedhamee waamama” (1965,3) Dorson (1972,5). Encyclopiedia America V.11(1993,498) gama isaatiin maalummaa fookiloorii yoo ibsu “Folklore is the part of the culture customs, belifes of society that is based on popular tradition. It is produced by the community anusuaiit transmitted or all your by demonstration” jedha.Yaada kanarraawantti hubannu fookilooriin bal’inaan aadaa amantiifi duudhaa hawaasichaa irratti kan hundaa’uufi isaanumaan uumamee yeroo baay’ee afaaniin dhalootaa dhalootatti kan darbu ta’uu isaati Gama biraatiin Melakne M (2006,8) fookiloorii akka kanaagadiitti ibsa. “Every group bound together or by common interest and purposes weather educated or un educated rular or urban, possessed abucy of tradition which may be called it folklore”jedha.Yaada armaan olii kanarraa kan hubannu fookiloorii jechuun garee hawaasaa amala wal isaan fakkeessu qaban kan barates ta’ee kan hinbaratin, kan baadiyaas ta’ee kan magaalaa kan walitti isaan hidhu jechuudha.Kana jechuun hawaasni kamiiyyuu waan wal isaan fakkeessu kan qabaniifi hawaasni barateefi hin baratin akkasumas magaalaafi baadiyaa kan hin daangefamneedha. Walumaagalatti maalummaa fookiloorii ilaalchisee yaada hayyoota armaan olii irraa kan hubatamuu danda’u fookliooriin beekkumsaafi amantaa aadaa hawaasichaa afaaniifi gochaan dhalootarraa dhalootatti darbaa kan dhufeefi kan darbaa jiru fuldurattis kan darbu dame aadaa saba tokkoo ta’uusaatFaayidaan fookilooriin jiruufi jireenya hawaasa tokko keessatti qabu heddu akka ta’e beektonni og barruu adda addaa ni ibsu. Beektonni kunniin fookilooriin hawaasa tokko gama hawaasummaatiin, siyaasaatiin, aadaatiin seenaatiin… ilaalchisee faaydaa heddu kan qabu ta’uu eera. Fookilooriin dhaloota darbeefi kan ammaa riqicha ta’ee walqunnamsiisa.Kanajechuun hambaalee bara durii turaniifi jiran dhalootahar’aatti agarsiisuun maalummaa umatichaa walittifida. Misgaanuu (2011,12) “Fookilooriin madda ragaati.Kunis qorannoowwan aadaa,duudhaafi haala ummata tokko keessatti bifa madda ragaatiin waan dhiyaatuuf ummata madda ragaa barreefamaa hin qabneef madda qorannoo ta’ee fookilooriin ni tajaajila”. Kana malees fookilooriin ummata madda seenaa barreefamaa qabu biratti akka meeshaa sirna siyaasaa, artii, barnoota, diinagdee fi hawaasummaa keessatti nitajaajila. Akkasumas gita qabsoo keessatti gahee ol aanaa qaba Dorson (1972) Misgaanuu (2011) “Faaydaa fookiloorii ilaalchisee kanneen armaan olii haatarreefaman malee kanneen waliin mormiif, naamusaafi safuu wal barsiisuu, bashannansiisuuf, ooltee bultee guyyaa guyyaan muudannoo hawaasaa ibsuuf ooluu nidanda’a”. Afoolli hawaasaan kalaqa itti fayyadamuuf tajaajila baay’ee kenna. Yaadakana Bukeenya (1994,85) yoo ibsu “oral literature impacts to the growing person use ful cognitive informative and affective skill which enable the person to life and to be useful members of a society” jedha. Akka yaada isaatti afoolli namni tokko mallattoo nuffii tokko malee osoo hin agarsiisin hawaasa irraa akka baratuufi sammuu isaa akka gabbifatu isa taasisa. Gabbisni sammuu kun miseensi hawaasa tokkoo naannawa isaa akka beekuufi walitti dhufeeny gaarii akka qabaatu sadarkaa waan tokko hubachiisuu,guddisuu irratti gahee guddaa qaba.Haaluma walfakkaatuun Hinseenee (2010,3) faaydaa afoolaa yemmuu ibsu “afoolli ijoolleef barumsaaf beekkumsa afaaniif bu’aa guddaa qaba. Naannoo barsiisa, dandeettii waaqabachuu niguddisa, seeraafii miidhagina afaanii nibarsiisa”. Kanarraa kan hubannu ijoolleen danddeettii garagaraa akka horataniifi bilchina sammuu akka argatan kan gargaaruudhaGosa fookiloorii ilaalchisuun beektonni garagaaraa yaada isaanii kaa’anii jiru.Isaan keessaa Fiqaadee (1991,1) Dorson(1972) irraa fudhachuun “Fookilooriin firiiwwan gurguddoo afuritti qooddama. Isaanis afoola( oral literature),barsiifata hawaasaa (social folk custom),artii hawaasaa( folk performing art),wan toota aadaa ( material culture)” jedhamaniidha. Mataduree qorannoo kanaatiin wal qabatee barsiifata hawaasaa keessaa yeroo saani dhalte silga elmanii ollaafi manguddoo namoota too’ee waamanii eebbifatan malee yoo aannan dhugan yookan gurguran jabbileen jala hin guddattu, loon hin horan.Naannigni loon itti dhugu yoo bal’isan horiin nihora yoo dhiphisan loon nixiqaatu yaada jedhu qabaachuun duudhaa hawaasni sun qabu nugarsiisa. Qoqoodinsa fookiloorii Dorsan kana keessatti “firii afoolaa jalatti raagoo (oral narrative) ,qareeyyii (witticism), afwalaloo (oral poetry) fa’a hamatamanii” argamu Dorsan (1972,2) fekade (1991,13).Kanaafuu Faaruuwwan keessaa faaruun Loonii gosoota fookiloorii armaan olitti eeraman keessaa afwalaloo (oral poetry) keessatti kan ilallamuudha.Itti dabaluunis fookilorii akka armaan gadiitti qoodaHiikkaa afoolaa osoo hin ibsin dura seenaa afoolaa ibsuun barbaachisaadha. Kitaabilen armaan dura maxxanfaman tokko tokko afoola isa jedhu isa fookilorii jedhuun bakka buusu Asafaa (2009) Misgaanuu (2011) Asafaan kitaaba Eelaa jedhu keessatti “fookilooriin afoola jedhamuu akka danda’u” ibsee jira. Haaluma wal fakkaatuun Misgaanuun kitaaba Dilbii keessatti “fookilooriin afoola yoojedhu, afoolaan ammo ogafaan jechuun” ibsee jira.Haata’u malee afoolli fookiloorii bakka bu’uu waan danda’uu hin fakkaatu. Afoolli (oral literature) gosoota fookiloorii keessaa isa tokko.Maalummaa afoolaa ilaalchisee beektonni adda addaa haala garagaraa irraa ka’uun hiikkaa adda addaa kenaniifi jiru.Isaan keessa Melaken (2006,13) “Literature refers to herval heritage if man kind tiransmittid from generation by word of mouth” Jechuun ibsa.yaanni isaa kun afoolli akkuma maqaa isaa himamsa afaaniin yookiin dubbiin dhalootarraa dhalootatti kan daddarbu ta’uu saati.Fakeenya (Dur Re’een gaararra dheedaa akka malee iyyee hobobsa. Booyyeen ammoo goda keessaa ol laalee dhaggeefatee maali kan gaara kanarraa akkatti iyyuu jedhee karkarroo gaafate, innis Korpheessa Re’eetii jedheenii deebiseef.maaf akkanatti iyya ree jennaan dhalchuuf hobobsaa jedheen, akkanatti iyyee meeqa dhalchaa jennaan yooguddate lama yookaan takka dhalchaa jennaan, Booyyeenis nu’uu takkaan kan sagal dhalchinu akkanatti hin iyyinee maaf hagana mara iyya ree jedheenii )jedhama.maddi hawaasa oromooti.Afwalaloon haala garagaraatiin gosa adda addaatti qooddama. Kanneen keessaa gurguddoon kaayyoo isaa, hurubummaa isaa, yoomessa isaafi walaloo isaa irratti hundaa’ee haala tajaajila hawaasaa kennu irratti hundaa’uun qooddama. Andirizeeksi (1985,410-14) af walaloon Oromoo “kan yeroo daanga’aniifii kan yeroon hindaangofne yoota’u af walaloon yeroon hindaangofne walaloo jaalalaa, amantii ateetee…yoota’u af walaloon yeroon daanga’an ammoo walaloo loonii, faaruu boo’ichaa, goototaa…akka ta’an” tarreessa. Tafarii (2006 immoo sumner (1996) eeruun bakka saddeetitti qoodee jira. Isaanis; walaloo jaalalaa, geerersaa, walaloo hojii (horii faarsuufi qonna), Walaloo Amantii (Ateetee, kadhannaa, Irreecha), Walaloo Ayyaanaa (cidha,gadda) ,Walaloo goototaa (Nama kan ittiin qeeqan),Walaloo mirrisaa(bakka barbaannetti miira gaddaas ta’ee gammachuu kan ittiin ibsan),Urursa daa’ima sossobuuf) yoota’an ammaaf xiyyeefannoon qorannoo kanaas qabiyyee walaloo hojii loon faarsuu waan ta’eef kutaa itti aanu keessatti gadifageenyaan ilaalla. 2.6 Faaruu Faaruun miira mararfachuun guuttammee jiruudha.Namni tokko waan faarsu san jaalatee mararfata. Wanti faarsamu sun biyya, hiriyaa, haadha, abbaa, loon, dachee, waaqa goototaafi kan kanfakkaatu ta’uu danda’a. Ilmi namaas wantoota kana keessaa tokkoof miira jaalalaa qabuuf faarsuun mul’isa.Galmee jechoota afaan Oromoo (1996) faaruu yemmuu hiiku “sirba gaarii isaa kaasanii sirbuuf daboo, loon faarsuuf, gocha gaariidhaan maqaa namaa kaasuu ,sagalee galataa mararfachuu”akka ta’e ibsa. Haala walfakkaatuun Warquufi kaawwan (1993,63) faaruu gabaabsee yoo ibsu “jajachuu yookan mararfachuu akka ta’etti lafa kaa’a”. Qabiyyeerratti hundaa’uu faaruu waaqaa, dachee, jaalalaa, biyya, hiriyaa, loon haadha, abbaafi jechuun gosa adda addaatti qooddama. Dimshaashumatti faaruuwwan kunniin gareedhaanis ta’ee dhuunfaan faarsamuu nidanda’a. Dhimma dhiyaatuuf bu’uurefachuudhaan hurruubummaa niqabaata.Yoo miira gammacchuu 17 qabaate ni huruubama, yoo faaruu gaddaa ta’e immoo hinhurruubamu. Kanaafuu sochii qaamaan walqabachuun isaa haala keessatti faarfamurratti daanga’a jechuudha. 2.6.1 Gosoota faaruu Gosoonni faaruu heddu yoota’an kan akka faaruu ateetee,faaruu amantii,faaruu jaalalaa,faaruu looniifi kan kanafakkaatu yoota’u marti isaanituu yoomessaafi hirmaattota mataa isaanii qabu kanneen keessaa muraasni faaruun ateetee kan raawwatu dubartoota ta’anii naannoo lagaatitti roobaafi kadhaa adda addaattiif kan raawatamu yoota’u,faaruu amantii ammo naannoo mana amantaatti saala lamaaniinuu kan faarsamu yoota’u,faaruu jaalalaa ammo mana cidhaa, bakka hojii fa’atti kan faarsamu yoota’u faaruu loonii ammo bakka loon obaasan, tiiksan, elman, ayidaniifi kan kanafakkaatan yoofaarsamu faaruu loonii ilaalchisee hayyuun akka armaan gadiitti lafa kaa’u. Warquufi kaawwan (1993,63) “ faaruu loonii gabaabsee yoo ibsu jajachuu yookan mararfachuu akka ta’etti” lafa kaa’a. 2.6.2 Faaydaa Faaruu Loonii Dhalli namaa miira xinsammuu isatiin socha’a. Dhimma keessa isaatti dhagahamu karaa tokkoonis ta’ee karaa biraatiin fedhiin isaa akka guuttamuuf barbaada.Dhimmootiin fedhiifi hawwii barbaachaaf dhageettii keessaa dhalli namaa karaa walalootiin ifa ba’u. Kun ammoo wantoota faayida qabeeyyiin dhala namaa faana wal qabatu marti eenyummaa isaallee dabalatee faarsaa walaloo ummatichaa faana hidhata guddaa qaba. Kanarraa ka’uun ogwalaloon karaalee nu ittiin waan keessa keenyatti kuufame ittiin futtaafannuu dha nama jechisiisa. Ilmi namaa dhimmoota adda addaarratti haala itti fufiinsa qabuun dhiyaata.Waan kana ta’eef isa kana weedduu isaatti fayyadamuun waan itti dhagahameefi amantaa isaa dhageessisa. Aariifi, gammachuu, dhipinaafi soda qabu karaa faaruu yookin weedduu isaatiin ibsata.Weedduu (faaruun) karaa walalootiin darbu keessaa aadaa, seenaa, duudhaa, dhuftee eenymmaa, diingadee, malaamaltummaafi siyaasaa irratti xiyyeefachuu danda’a. Kana malees walaloon gama weedduutiin darbu dhimmoota dhoksaatti nama miidhuu yookan nama fayyaduu danda’u dhugaa jiruun walqabsiisuun haala keessa namatti 18 dhagahamuun jechoota filatamootti fayyadamuun ifatti baasuun humna qaba. Kana jechuun rakkoo fuulletti hin mul’anne, garuu hawaasa keessa dhoksaan mul’atu karaa faarsaa yookin weedduutiin fayyadamuun dhiibbaafii cunqurssaa yookin dararaa loon tokkorra ture ifatti baasuuf garggaara. Fakkeenyaaf faaydaan loon ilma namaatiif kennu, sirnoota bulchiinsa mootummoota darbanii keessatti seenaa aadaa, amantii, afaaniifi kankanfakkaatan saba oromoofii saboota biroo maal akka fakkaachaa ture ifa godhee kaa’a. Waloon miira laphee namaa keessa jiru walaloon dhangalaasee baasa. Kanaaf weeduun waan fuulleetti mil’atan yookan gama jiru akka hubannu nutaasisa. Faaruun aadaafii safuu hawaasa tokkoo miidhagsee hawwsa biroof ibsuuf yookan dabarsuuf human qaba. Weeduun karaa miidhaginaafi miira isaa keessa jiru ibsuudha. Weedduu yookan faaruun raawwiiwwan seenaa, ta’iiwwan, faaydaafi yookan gochaalee hawaasa tokko keessatti raawwatamaa turaniifi raawwatamaa jiran bifa walalootiin kan ibsamaa turan kan bakka bu’u agarsiisa. Isaan kanniin ammoo bifa sirba, geerersa, faaruufi kankanafakkaatuun aadaa afaan amantii diinagdee siyaasa hawaasa tokkoo akamitti gaggeefamaa akka tureefii akka itti gaggeefamaa jiru barsiisa. Gama biraatiin madda dhuftee saba tokkoo maal akka fakkaataa ture ibsuu,gama aadaatiin, gama qabeenyaatiin (looniitiin),tajaajilamaa tureefi tajaajilamaa jiru maal akka fakkaatu calaqisiisuuf, tokkummaafi walitti dhufeenya hawaasni tokko qabaachaa ture dhaloota itti aanutti dabarsuuf,acuuccaafi cunqursaa sabni tokko keessa ture ibsuufi kan kana fakkaatan mul’isa(Misgaanuu 2011:71- 73). 2.6.3 Qabiyeewwan Faaruu Loonii Faaruun tokko akkuma walaloo barreeffamaa bifiyyeefi qabiyyee mataa isaa qaba Finnegan (1970) “qabiyyeen ammoo dhaamsa namootaaf dabarsuu agarsiisa Jechuudhaan keessi”. Amare (1998) stempel 11(1981,119) waabefachuun yemmuu ibsu qaaccessi qabiyyee “content analysis is a formal system for doing something that we all do informally rather frequently, drawing conclusion from observation of content”. Kana jechuunis qaaccessa qabiyyee wanta irra deddeebiin osoo hin ta’en sirna al idileetiin hubannoowwan qabiyyee barreeffama tokkoo bifa adda addaatiin yaada isaa guduuffanii kaa’uudha. 19 2.7. Jijjiirama Itti Fufiinsa Faaruu Loonii Hawwaasummaan keessatti wantoonni jijjiiramdeeman ni jiraatu. Jijjiiramni isaanii garuu kan yeroo deeraa keessa muul’atu ta’uu danda’a. Ummanni Oromoo duudhaafi seenaa isaa kana ammoo dhalootaa dhalootatti kan dabarsu irra caalaatti afaaniifi barreeffamaan yoota’u,wantoonni afaaniin dhalootarraa dhalootatti darban itti dabalamuu yookan irraa hir’ifamuu akkasumas dagatamuu kan danda’aniidha.Akka qorannoo kan mataduree faaruu loonii Godina Baalee aanaa Lagahidha irratti gaggeeffame mul’isuufi odfekenitoonni ibsanitti abbootiin dhalata ammaa faaruu loonii hanga abbootii isaanii kan hin beekneefi dhalanni ammaa ammoo faaruu loonii kana hanga maatiin isaanii beekan kan hin beekne yootau,faaruun loonii kun dhalootaa dhalootatti dagatamaa dhufuun kun jijjiirama itti fufiinsaa qabaachuu isaa nugarsiisa. Kanaaf dhalanni ammaa kun faaruu loonii kana bifa barreefamaafi waraabbiitiin qopheessee barnootarra akka ooluufi dhalata itti aanuuf dabarsuu qaba.Qorannoowwan garagaraa kan armaan dura gaggeeffaman sakata’amanii jiru.Hanga ammaatti qorannoon kallattiidhaan afaan Oromootiin mataduree kana irratti gaggeeffame argee hin jiru. Haata’u malee qorrannoon tokko kan qorannoo kan deeggaru Yunivarsitii Madda Walaabuutti Warqinaa Haabtaamuu mataduree Faaruu looniirratti gaggeesseen mataduree kiyyaan walcinaa qabee yoon laalu akka armaangadii fakkaata.Walitti dhufaanyaafi garaagarummaan qorannoowwan kun waliin qabu ilaaluun amanamummaafi gabbina yaadaa nicimsaWarqinaa Haabtaamuu Bara 2003 tti waraqaa Qorannoo Digirii Baachilarii guuttachuuf Ynivarsitii Madda Walaabuu tiif dhiyeesse, kan waa’ee faaruu loonii Ummata Oromoo Arsii irratti kan xiyyeeffateedha. Innis aadaa oromoo Arsiitiin walqabsiisee wantoota garagaraa kaasa.Kanamalees kaayyoo qorannoo isaa keessatti inni guddaan faaruun Loonii kun badaa waan deemaniif hanga qaqabametti bifa barreeffamaatiin badii irraa hambisuuf yaalee jira.kana irraa kan ka’e jireenya hawaasa kanaatiifi loon kan walitti hidhata qaban ta’uu isaanii agarsiisuuf. Kana malees dhimma kana irratti qorannoo gadi fageenyaa qorataa gaggeessuu barbaaduuf karaa agarsiisuufi. Qorataan xumuurarratti argannoon inni argate sirboota faaruu Loonii kan akka sirboota warra kaanii namoonnihunduu waan hin beekneef bakka walitti qabaman Jaarsoliin yookan namoota urmiin fagaatan deemee gaafachuun qorannoo kan keessatti aadaa Oromoo arsii akkasumas walitti dhufeenya looniifi nama jedduu jiru adda baasee agarsiise. Walfakkeenya Qorannoo Warqinaafi Qorannoo Kanaa  Qorannoowwan lamaanuu keessatti faaruun loonii ummata oromoo keessaa funaannamee ibsamee jira.  Faaruuwwan loonii funaannaman hariiroo looniifi namoota jedduu jiru kan ibsu  Afoola faaruu loonii kana bifa barreefamaatti jijjiiramuu isaanii  Qorannoon lamaanuu Afaan Oromootiin kan gaggeeffameedha.  Qorannoon lamaanuu oromoon jaalala looniif qabu agarsiisa  Faaruun loonii maaliif akka faarfatamu ni ibsa.  Lamaanuu sadarkaa guddina afaan oromoo ni tarkaanfachiisa.  Qorannoowwan lamaanuu namoota mataduree kannin irratti qorachuu barbaaduuf karaa saaqaQorannoon kun qabiyyeewwan faaruu loonii cinaatti meeshaalee aadaa qabiyyeewwan faaruu loonii waliin deeman kan ibsu yoota’u, qorannoon Warqinaa garuu meeshaalee aadaa faaruu loonii ibsu kan hin qabneedha.  Qorannoon kun qabiyyeewwan faaruu loonii adda addaa suuraa deegaramuun kan ibsame yoota’u, qorannoon Warqinaa garuu kan suuraan hin deegaramneedha.  Qorannoon kun Godina Baalee aanaa Lagahidhaa irratti kan xiyyeeffate yoota’u, qorannoon Warqinaa garuu faaruu loonii Ummata Oromoo Arsii irratti kan daangeffameedha.  Qorannoon Warqinaa barbaachisummaa faaruu loonii irratti kan xiyyeeffate yoota’u, qorannoon kun garuu qaacessa qabiyyeewwan faaruu loonii irratti kanxiyyeeffateedha.Walumaagalatti qorannoo kana keessatti wantoonni qaacceffaman gosa faaruu loonii; gosa faaruu waytii qonnaa,gosa faaruu waytii ayidaa,gosa faaruu waytii too’ee, gosa faaruu waytii sa’a elmanii, gosa faaruu waytii jabbilee huruursanii, gosa faaruu waytii 21 loon huruursanii, gosa faaruu waytiiaannan raasanii, gosa faaruu waytii loon bobbaasanii fa’atu qorannoo kana keessatti kan qacceffaman yoota’u, qabiyyee faaruu looniitiin walqabatee diinagdee, hawwaassummaa, seenaa faanti kan qaaccefamu yoota’u,faayiddaa faaruutiin wal qabatee,ittiin barsiisuu, mararteef,gurra guddisuu fa’atu qaacceffama. Gama biraatiin jijjiirama itti fufiinsa faaruu looniitiin walqabatee,ilaalcha faaruun loonii namoota buleeyyiifi dargaggoota jedduu jiru,lafa dheedicha loonii kan duriifi kan ammaa,haala obaa loonii kan duriifi kan ammaa jedduu jirutufi haala moggaasa maqaaQorannoon kun gosa qorannoo jiran keessaa tokko ta’ee gosa qorannoo akkamtaatti kan fayyadameedha. Malli gosa qorannoo kanaa ragaaleen waraabbiin funaannaman barreeffamaan ibsuu qaba. Qabxiiwwan boqonnaa kana jalatti ibsaman mala qoranoo, madda odeeffannoo (iddattoo)maloota funaansa odeeffannoo kanneen daawwannaa, afgaafii, marii garee, meeshaalee odeeffannoo, qindoomina qorannichaa, naamusa qorannichaa faa kan ofkeessatti qabuudhu.Iddattoon qorannoo kanaa hawaasa aanaa Lagahidhaa jiraatan keessaa namoota muraasa hirmaachisuun yoota’u, iddattoon kunis qabiyyee faaruu loonii Godina Baalee Aanaa Lagahidhaa keessatti namoota faaruu loonii irratti hubannoo qaban jedhamanii amanamaniifi dookimanttii jiru xiinxaluudhaani. Malli iddateessuu qorannoo kanaas mala miti carraati. Haaluma kannaan maddi qorannoo kanaa harki caalu afgaafiifi daawwannaafi marii garee yoota’u namoota hubannoo faaruu loonii irratti qaban dhiira 20 dubartii13 walitti 33 irraa miti carraadhaan ragaan kan funaannameedha.Haaluma kanaan baayyinni bakka odeeffanno faaruu loonii irraa fudhadhe 9(sagal) yoota’u hamma tokko hirmaachuun(patial participant) ta’uudhaaniMataduree kana jalatti malli qorannoo kanaaf filataman ibsamanii jiru.Meeshaaleen qorannoo kanaaf filataman Dawwannaa, Afgaaffii, Marii garee, Waraabbiifi Dookmanttii xiinxaluudha. Isaanis akka armaan gadiitti xiinxalamanii jiru. 3.3.1 Afgaaffii Afgaaffiin gosoota odeeffannoo qorannoo ittiin funaanan keessaa tokko ta’ee qorataafi qoratamaan qaamaan wal’arguun gaaffii dhiyaatuuf deebii kennuun kan raawwatameedha.Haalli qorannoon ittiin funaannamu kun gaaffii afaanii waan ta’eef gaafatamaan gaaffii dhiyaatu dhaggeeffachuun waan beekuufii muuxannoo waa’ee gaaffii dhiyaatuuf saniratti qabuun kan deebii afaaniin kenneedha.Innis kan barbaachiseefdaawwannaa keessatti wantoota ifa hintaane addabaasuun mirkaneeffachuudha. Namoonni gaaffiin dhiyaateefi ragaan irraa fudhatame xiinxala dookimantiitiin Waajjira Aadaafi Turiizimii Aanaa Lagahidhaa, manguddoota, Namoota faaruu loonii irratti hubannoo gadi fageenyaa qaban irraa odeeffannoo gadi fageenyaan fudhatamanii jiruDaawwannaan gosoota qorannoon kun ittiin gaggeeffame keessaa isa tokko ta’ee kan qorataan yoomessa raawwii faaruu qorachuu barbaade san daawwachuun yaadaafii qalbiin hubatee ijaan arge kan ibsuudha. Kunis qorannoon bifa gaaffiitiin yoo qorataan yaada quubsaa argachuu hindandeenyeef qabatamaan waan dhugaa ta’e argachuu kan nama dandeessisuudha. Yaada kana ilaalchisee Dastaan (2013)Yaalow (2006) waabefachuun yoo ibsu “qorataan tokko daawwannaadhaan waan hubate tokkorratti hundaa’uun waa’ee waan daawwate sanii murtii laachuu danda’a” jedhu. Qorataan qorannoo kanaatis maloota ragaa funaansaaf oolan keessaa daawwannaan tokko yoota’u, gosoota daawwannaa keessaa daawwannaa hamma tokkooti(muraasaati). Kunis waytii too’eefi waytii ayidaa keessatti hirmaachuudhaani. Kunis kaayyoo qorannoo kiyyaa namootaaf erga ibseefi booda hayyama gaafadhee wayta too’an irraa fuudhuudhaan yoota’u waytii ayidaa ammoo sangoota irraa fuudhuudhaan ayiduudhaan kan hirmaadheedha. Kunis burqaa-Haragooroo guyyaa12/6/2008fi Ayidaa Haaji Nuuroo Odaa guyyaa25/5/2008 irratti argamuudhaani. 3.3.3 Marii Garee Qaamni odeeffannoo naaf kennu garee garagaraatti mariisisuun odeeffannoo waa’ee faaruu loonii ilaalichisee marii bal’aan kan gaggeeffame yoota’u qabiyyeewwan faaruu loonii garagaraa kan dagatan walyaadachiisuun odeeffannoo qorannoo kanaatiif mijataa ta’e haala gaariin argamuu danda’a jedhamee waan yaddameefidha.Namoonni odeeffannoo kennan kunniinis garee sadiif (3) gaafiin dhiyaateef baayyinni dhiira 15 yoota’an kandhuunfatti gaafataman ammoo dhiira 5 fi dubartoota 13 walitti namoota 18 kan ta’aniidha. Namoonni odeeffannoo gaafataman kunniin namoota hamma tokko namoota kaawwanirra hubannoo waa’ee faaruu loonii qaban jedhamanii yaaddaman filachuun kan 24 gageefameedha. Kanaaf gareen wal yaadachiisuun yaada gabbataa namoota kennuu danda’aniidha jedhamee yaaddameeti. 3.4 Meeshaalee Odeeffannoo Meeshaaleen odeeffannoo qorannoo kana keessatti qorataan fayyadames;waraabduu viidiyoofi kaameeraa suuraa,yoota’an viidiyoon waytii ayidaafii too’ee waraabuuf kan itti tajaajilame yoota’u waraabduu sagalee ammoo gaaffii odeefkennitoonni gaafataman sagalee faaruu loonii isaan faarsan waraabuuf tajaajilee jira. Kaameeraan ammo namoota odeeffannoo kennaniif suuraa kaasuun itti fayyadame. Walumaa galatti meeshaalee kanniinitti hanga danda’ameeen itti fayyadamuun odeeffannoo barbaachisaa ta’an argachuun barreefamatti jijjiiruun danda’ee jira. Gama biraatiin faaruun loonii namoota garagaraarraa sagalee waraabuudhaan kan fudhatame, faaruun faarsame qabiyyee faaruu loonii akkamii keessa akka galuu danda’u, yookin faaruun sun qabiyyee faaruu loonii kam wajjiin akka deemuu danda’u ofeegannoodhaan kan barreeffamatti jijjiirame yoota’u faaruun kun namoota garagaraarraa waan funaannameef irra deddeebiin kan jiru yoota’u faaruu kana kan irraa hambiseedha. Sababbiin irra deddeebiin waan baayateefi. 3.5 Qindoomina Qorannichaa Qorannoon kun boqonnaalee garagaraa kan ofkeessatti hammateedha. Innis qaaccessa yoomessa raawwiifi qabiyyeewwan faaruu loonii Godina Baalee Aanaa Lagahidhaa irratti xiyyeeffachuun boqonnaawwan qorannoo kanaatis boqonnaa1ffaa seensa seenduubee qorannichaa, ka’umsa qorannichaa, barbaachisummaa qorannoo, kaayyoo qorannoo, daangaafi hanqina qorannichaa kan ofkeessatti qabata. Boqannaa lammaffaa keessatti sakkata’a barruuleefi qorannoo mataduree kanaan walfakkaatu kan ofkeessatti hammata. Boqonnaannaa sadaffaa keessatti ammoo gosa qorannichaa, Iddattoofii mala iddatteessuu, funaansa odeeffannoo (afgaaffii, daawwannaa, marii garee) meeshaalee odeeffannoo, qindaa’ina qorannichaa, naamusa qorannichaa faa kan ofkeessaa qabudha. Boqonnaa arfaffaa keessatti ammoo akkaataa yoomessa qabatamaarraa argameen gosoota faaruu, qabiyyeewwan faaruu, faayiddaa faaruufi jijjiirama itti fufiinsa faaruu loonii irratti mul’ate qaaccefamee jira. Boqonnaa shanaffaa keessatti yaada cuunfaa, argannoowwanfi yaada furmaataatu kaa’ameera. 25 3.6 Naamusa Qorannichaa Kaayyoo tokko galmaan gahuudhaaf yookan waan hojachuuf kaayefatte tokko galmaan gahuuf safuu yookan sona hawaasichaa eeguuf amala gaarii qabaachuun barbaachisaadha. Qorataan tokko odeeffannoo barbaade tokko milkaa’uuf qaama odeeffannoo irraa fudhatu san fakkaatee qorachuu qaba. Fakkeenya uffannaadhaan, nyaataan, amala isaan qaban gonfatee odeeffannoo fudhachuudhaaf wal baruufi kaayyoo qorannoo kiyyaa ergan ibseefi booda hayyama gaafachuun, odeeffannoo barbaachisaa ta’e ergan fudhee booda dhumarra namoota odeeffannoo naaf kenneef eebbaafi kabaja gudaadhaan galateeffachuun kan raawwatameedhaJiruufii jireenyi Ummanni Oromoo ittiin jiraatan keessaa qonna cinaatti loon horsiisuudhaan beekkaman.Loon horsiisan kana ammoo eddoo itti faarsan, yeroo itti faarsan, gosa faaruu faarsanii,qabiyyee faarsan, faayiddaa faarsaniifiyoomessa raawwii faaruu loonii fa’a qabu.Yoomessa qabiyyeewwan faaruu loonii eddoowwan adda addaa sagalitti kan daawwataman yoota’u kunneenes,faaruu loonii waytii qonaa,faaruu loonii waytii ayidaa,faaruu loonii waytii sa’a elmanii,faaruu loonii waytii too’ee obaasanii,waytii jabbilee uruursanii,waytii loon uruursanii,faaruu loonii waytii aannan raasanii faaruu loonii waytii loon bobbaasanii faa yoota’u isaanis armaan gaditti ibsamanii jiru. 4.1.1 Gosa Faaruu Loonii Waytii Qonnaa. Qonni jiruufi jireenya ilma namaatiif murteessaa yoota’u qonna kanaaf ammoo bifa adaatiifi hammayyaatiin kan qotamuudha. Hammayyaadhaan konkolaataadhaan yoota’u gama aadaatiin ammo qotiyyoo yookin sangootaani. Qotiyyoonni kunniin jajjabinaafii si’aayinaan akka qotaniifi maqaa adda addaatiin Daalee, Gurraa, Shaanqoo, muxaa… jechuun dhuunfadhaanis ta’ee gamtaadhaan niqotu. Gamtaadhaan yooqotan kana guuza yookin daboo wal kadhachuun kun ammoo oromoon aadaa walqarqaarsaa kan qabaniifi tokkummaafi hawaassummaa daandii ittiin cimsatan keessaaa tokko yoota’u, sa’ngoota yookan araashii faarsanii ittiin qotan. Meeshaa qotiinsaa kunis nooyee, harqoota, dongoraa, babateefi…qonnaaf itti tajaajilu. Kanaaf namoonni waytii qotiinsaa akka armaan gadiitti jedhanii waytii qonnaa faarsu.Akka jedhee sangaa qotiyyonii Akka jedhee sangaa qotiyyonii Fardaaf harree gorboo itti ijaartaa (bakka itti sooraman qopheessitaafi akka jechuuti. Ana badaatti maaliif nadhaantaa Ana badaatti maaliif nadhaantaa Itti ejjadheetan buqisa daarii Achan sirraa fageessa shigaarii Achan sirraa fageessa chigaarii Yoon gabbadhe birriitti nalaaltaa Yoon huuqadhe badaatti nadhaantaa Yoon huuqadhe badaatti nadhaantaa Yoon dadhabe qaceedhaan nafaayixaa Kiyya galanni kana faan deebi’aa. Kiyya gallaanni kanafa’aan deebi’aa Qoricha qotiinsaa akkamitti quufanii Akkamitti dhaadanii daarii buqqisanii Oolanii haagalanii galanni kan isaanii Warri loonii kooree kosii jala qotaa Kosiin garbuu magarsaa Kosiin midhaan jiigsaa Kosiin marga magarsaa Yaa warra loonii warra loonii Looni looni areera jaarsaa(manguddoon aannan malee akka waa hin nyaanet.) Looni looni areera jaartii Loon looni areera jaartii Yaa handarii ganamaa yaatu hoo Qawween ambaa kan namaa hin taatu hoo Loowwan ammaa kan durii hin caaltu hoo 28 Horaa, horaa yaaloon wayyoo Loon qotilee wayyaa Qotiyyoo qottuu wayyaa Beenu mee kuullee kiyyaa [ Kuullee kan jedhamu horii bareedaa magaala dheeraadha.] Margaan sigahuu wayyaa Margaan sigahuu wayyaa Walumaa galatti qonni jiruufii jireenya namaa keessatti hawaassummaa kan uumu ta’uu yoo mul’isu kunis qonnarratti guuza yookin daboo walkadhachuun waliif qotu. Gama biraatiin bakka sangaa bu’uudhaan komii sangoonni qotiinsaa namarraa qaban faaruu armaan olii kanarraa hubatamee jira . Fakkeenyaaf, “Fardaafi harree gorboo itti ijaartaa Anabadaatti maaliif nadhaantaa Itti ejjadheetan buqisa daarii Achan sirraa fageessa chigaarii” yaanni jedhu sangaan osoo ifaajuu , osoo, qotuu galanni isaanii dagatamee tumaadhaan deebi’uufi kunuusa fardaafi harreedhaaf godhamu ifaajee isaaniitiin wal bira qabamee yoolaallamu garaagarummaa guddaa qabaachuurraa kan ka’e haala armaan oliitti faarsame kanaan komii qaban kan ibsataniidha. Gama biraatiin ammoo meeshaa qannaa, sangootaafi kan kana fakkaatu waliif ergisuun namoota jedduutti hawwssummaa cimaa uuma. Walumaagalatti gochoota sangoonni ilma namaatiif gochaa jirtuufi ofduratti gootu walalichi kan ibsuudha. 4.1.2 Gosa Faaruu Loonii Waytii Ayidaa Midhaan haammamee, tuulamee, ooyidaatti guurramee sangootaan yoo ayidamu sangoota nifaarsu.Sababbiin midhaan dafanii akka irra deemanii bulleessan, callaan akka barakatuuf yoota’u, qotiyyoon jabaan kottee ulfaatu xallaashii yoota’u qotiyyoon colleen ammoo qarqararra oofuun faarsan. Waytii ayidaa kan ammoo midhaan ayidamu akka bullaahuuf manshiifi, sorfaan yoo urgufamu ruqoofi callaa adda baasuuf ammoo laayedaatti fayyadamuun kan bubbeetti kennan yoota’u, midhaan baayinaan kan ayidamu baatii amajjiifi gurraan dhala keessa ayidama. Sababbiin isaaa baatii kana lamaan keessa roobni waan hin jirreefi. Akka aadaa oromootti midhaan ayidamee ooyidii ksseeatti callaan Yootuulame osoo keeshaa yookan madaabaraatti hin naqin dura laayedaa callaa 29 qixxee dhaabu. Sababbiin isaa callaan nibarakata jedhamee waan amanamuuf. Gochoota kana keessatti ammoo sangoota waytii ayidaa haala armaan gadiitti faarsu.Looni yaa loonishee Looni yaaloonishee Loontu maal hin taane waan loonii maaltu badaa ta’ee Kotteen shinii ta’aa, kan bunaan dhuganii Gaafni fal’aan ta’aa, kan marqaan nyaatanii Erbeen latii ta’aa, kan irra bulanii Foon irbaata ta’aa, kan ittiin bulanii Faltiin qoraan ta’aa, kan ittiin bailcheessanii . Looni yaaloonishee, afaaniin huuba guurii Kotteen barakaa guurii Looni yaa loonishee dibatan miidhagsoo Looni yaaloonishee dhugan qabaneessoo Looni yaaloonishee dhugan qabaneessoo Gurrole yaadalluu tolaa Dallaan loonii maagarri kuulaa Dallaan loonii maagarri kuulaa Sin faarsaa roga gali yaa gurrooleeGurroolee kotteen xiyyoo fakkaatu shimdhahii Kottee keetiin nanshi yaa loonii Gaafa keetiin manshii yaa gurroolee Roorrisaa ilma dhalchi yaagurroolee (sangootan wal lolaa,ii,ii,ii, jechaa ilma dhalcchi) Roorroo mitii makaraa Makarri gahuu ga’e yaa gurroolee(wayutii oomishin gahe,waytii quufaa) Margaan sigahuu ga’ee Maddaan siigahuu ga’ee Huruursii maker galchii Huruursanii maker galchanii Roorrisanii ilma dhalchanii Roorrisanii ilma dhalchanii Roorrisan malee maker hin galchanii Roorrisan malee ilma hin dhalchanii Roorrisan malee ilma hin dhalchanii Sin faarsaa dhaggeeffadhu Kotteedhaan calla gaggeefadhu Mee tumii lama, mee tumii lama Kotteedhaan mooyyee qabdaa Harkaan muktumaa qabdaa Gaafti kee malkataa Kottee kee barakataa Kottee kee barakataa Gateettii duuba gootee Eegee shurrubbaa gootee Maala kee bullukkoo gootee Takkatuu shimii dhahii Takkatuu shimii dhahii Sin faarsaa hin gammadinii Sin abaaruu hin booyinii Morma jala sidhahanii Afaan sihidhanii yaa loonii Bonni hin jiruu bonni illee fagaatee Lama bullaan arfaasaan dhihaatee Loowwan maal hin taanee Loowwan gaafa shunee Isin bannaan bannee isin gallaan gallee Looni yaa loonishee Kan siqabu boonee Kan sidhabe boo’ee Kan sidhabe boo’ee 31 Horaa yaa loon wayyoo Qotiyyoon faaruu feetii Qottuun gargaarsa feetii Roqoon waan kaan keetii Callaan waan abbaa keetii Hori yaa loon wayyaa Xallaashiin xalaxalee Callaan gootaraatti galee Makariin gahuu gahee Margaan sigahuu gahee (28/5/2008 ganda Haraeeguurraa) Yaada armaan olii kanarraa wantti hubatamu midhaan haamamee tuulamee yeroo ayidamutti yookan callaan sassaabamutti namoota jedduutti hawwassummaafi diinagdee ni uuma. Kunis yeroo midhaan ayidamee callaan ooyiidiitti tuulame abbaan calla kun midhaan namoota hin qabneef bifa kennaa yookin liqiitiin namaaf kennu. Askeessatti hiyyeessi yookan namni homaa hin qabne ooyidaa kadhaa yoo dhaqe liqii malee tola kennaniif. Askeessatti Oromoon hiyyeessa gargaaruun akka waaqni jaalatu waan beekuufi. Sangootaafi meeshaalee ayidaa walirraa ergifachuun faayiddaa sangoonni namaaf kennu tarreessuun,fakkeenyaaf kotteen sangootaa waancaa ta’uu isaa, erbeen latii ta’uu kan irra bulamu,foon irbaata ta’uu kan ittiin bulamufi kankanafakkaatu yoota’u abdii gara fulduraa itti mul’isuun akkan jedhanii faarsu, callaan gootaraatti galee, makarri gahuu gahee, margaan sigahuu gahee jechuudhaan abdii jiru sangootaaf faarsu.Faaruun armaan olii kun ammoo hawaassummaa,abdii jirufi diinagdee namoota jedduu garaagarummaa jiru kan agarsiisu ta’ee sangoonni si’aa’inaafi damaqinaan akka ayidan taasisa. 4.1.3 Qaccasa Yoomessa Raawwii Faaruu Loonii WaytiSaani takka aannan kennuuf dhaluu qabdi. Saani dhalte tun guyyaa tokkotti waytii lama elmemti kunis ganamaafi galgala sa’aatii tokkoo hanga sa’atii lamaatti. Jabbii qabaattee harkuu taatee waytii elman wanti faarsaniif akka aannan gadi dhiistuufi akka waytii elman dhaabbattu maqa sa’aa “harboo”, “gurraa”, “daalee” …jechuun maqaa dhahuun akka sa’a faarsan yoota’u, sa’a gaadi’uun aannan elemtuu keessatti kan elman yoota’u; saani akka dhalteen hamma turban lamaatti aannan elmamu silga jedhama.Silgi kan dhugamu manguddoota, olla, nama waytii too’ee loon san obaasu waamuun eebifatanii silga dhugu. Sababbiin yoo haala kanaan hinraawwatamin jabbiin jala hinguddattu amantaa jedhu waan qabaniifi. Kanaaf namni jabbilee qabu jabbii hooksaa yoofaarsu kan jabbii elmitus elmaa kan faarsaniidha. Kanumaan walqabatee faaruun loonii waytii sa’a elmanii akka armaan gadiit fakkaataGurraa kiyyaa gurri gindoo gahaa (Gurraan halluun sa’aa gurraattii waantaateefi) Aannan malee bunni cittoo ta’aa Aannan malee bunni cittoo ta’aa Looni yaaloonii nuuf kanni aannanii Mee nugammachiisii shaa godhii aannan gadhiisii. Meenugammachiisii shaa godhii aannan gadidhiisii Suma qabatanii deeman godaansattii Ammas itti fufaa daandii horsiisattii. Ammas itti fufaa daandiin horsiisatti Waa’een loonii dubbatamee hin dhumuu Aanna nu’unsiisanii dhadhaa nudibsiisanii Loowwan burqaa keenyaa Bu’uura jireenyaa bu’uura jireenyaa Bakka filanneefii loon keenya horsiifannaa Isaan horsiifachaa walumaan jiraachaaAanna keenya unachaa dhadhaa keenya dibachaa Ganama elmmachaa galgala raafachaa Ollaa bitaa mirgaa aanna unachiisnaa Marqa marqinee dhadhaa xuqachiifnaa Yaaburree yaadaalee ofachaa bobba’aa dhalaa galaa Jedhanii faarsanii ollaan walii galaa Jedhanii faarsanii ollaan walii gala Loon horsiisuun keenya bu’uura jireenyaa Baay’ee itti abdannaa kuni aadaa keenyaa Baay’ee itti abdannaa kuni aadaa keenyaa Looni hoo kan kaloo kuchisiisu Aannan malee bunni hin unsiisu Yoo gadabii galu reehpisa hoo Loowwan gumaa bade deebise hoo Saawwan lafee cabde deebisa hoo yaa dalachoo daale hoo daale hoo Akka jaldootti qarree saare hoo Gosa lammii tiyya yaa dale hoo Muxaan adiin buburraaqee galee Itti gadidhiisi haa’elmamu malee Itti gadidhiisaa haa’elmamu maleeWalumaa galatti faaruu waytii sa’a elmanii keessatti wantoonni mul’atan duudhaa hawaasaa kan ibsuudha. Kunis sa’a silga elmanii manguddoofi olla nama sa’a san bishaan itti too’aa bahe waamuun osoo aannanitti hin fayyadamin dura yoo hin eebbifatin jabbiin akka jala hin guddanneefi loon hin horreetti waan amananiif kun duudhaa hawaasa sanii agarsiisa. Gama biraatiin ammoo faaruu kan keessatti wanti hubatame ollaan aannan waliif qicuu aannan malee bunni akka bu’aa hin qabneefi dhadhaa wal dibachiisuun gocha hawaassummaa as keessatti kan calaqisiisi ta’uu agarsiisa.Gama biraatiin jaallalli saani jabbiidhaaf qabdu as keessatti kan ibsameedha. Fakkeenyaaf, muxaan adiin buburaaqee galee,itti gadi dhiisaa haa elmamu malee jechuun faarsu,kuni gocha haati jabbiitti mul’isturraa kan ka’eedha.Loon eela yookan burqaa gadi fagoo namoota 2-6 tiin walirraa fuudhuudhaan loon obaasan “too’ee” jedhamuun kan beekkamu yoota’u ,meeshaan ittiin too’an “okolee” yoojedhamu gogaa looniirraa dhadhaafii aannaniin dhiisamee kan tolfamuudh.Namni 34 okolee malee too’ee dhufe loon osoo hin obaasin gala. Kuni murtii oromooti. Kan okoleedhaan bishaan itti too’an ammoo “naanniga” jedhama. Naannigni kun dhoqeedhaan akka bishaan hin yaafnetti bal’atee ijaarama. Naannigni yoo bal’ate loon sirritti akka horan agarsiisa.Naannigni yooxiqqaatee hojjatame loon xiqqaachuu mul’isa.Yeroo ammaa kana ammoo faaruu looniitiif xiyyeeffannaan kennamuuf xiqqaachuurraa kan ka’e okoleen, ruubii muraafi qumbaa dhaan kan bakka bu’e yoota’u naannigni ammoo saaniifi saafatu bakka bu’e. Sababbiin faaruu kana faarsaa too’aniifis akka dadhabbiin itti hindhagayamneefi loon sirritti bishaan dhugu jedhanii waan amananiifi. Haata’u malee odefkennitootarraa faaruu loonii waytii too’ee haala arman gadiitiin faarfama.Namni shimmoo bulte nyaatee Too’aa horii ijjibbaatee Okolee too’ee itti baatee Okolee too’ee itti baatee Yaaqabeenya loonii horii jiraadhuu Dafaatii bishaan itti too’aa akka bahu dheebuu Isaantu kenna aananiifi dhadhaa kan dhoowwu aduu Isaantu kenna aannaniifi dhadhaa kandhoowwu aduu Olyaa’ullee lafti teenyaa mitii Gad yaa’ull lafti teenyaa mitii Waan Rabbi nuuyaadu beeknaa mitii Waan Rabbi nuuyaadu beeknaa mitii Ol yaa’ullee daangaa ambaa hin hanqatuu Gad yaa’ullee daangaa ambaa hin hanqatuu Warri waantaa mure haarakkatuu Abbaan lafaa sila maa lallabaa Jabbii dheeduuf garaan dadhabaa Inni baddaa farda yaabbata hoo Maaltu horii dura dhaabbata hoo Maaltu horii dura dhaabbata hoo Morma sihidhuun akkumaa Afaan sihidhuun akkumaa Bona wayya moo ganna wayyaa Bona aduun majajii gannHora obaasuun fayyaa Yaa sayya hoo saayya hoo Saayya horii buusa toliin Ulfina kee misa hin seetu gariin Ulfina kee misa hin seetu gariin Olyaa’ullee hora daalchee dhugaa Gad yaa’ullee hora daalchee dhugaa Qaxaamurreen akka weenni mukaa Yaa galgaloo soomayaan dadayaa Saattoo irraan ifa yaa saafayaa Horiin kan dhiiraa, kan abbaan horatee Dheedaafii obaasaan kan yeroon too’atee Horiin kan dubartii kan haati too’atte hoo Kan faltii isaanii ganamaan jalaa harte hoo Walumaagalatti waytii too’ee obaasan keessatti wantoonni mul’atan meeshaan aadaa jiraachuu,duudhaa hawaasaa qabaachuu isaati.Kunis okoleen meshaa aadaa yoota’u naannigni bal’achuufi dhipachuun hormaata looniitiin walqabachuun duudhaa hawaasaa sanii kan mul’isuudha.Gama biraatiin loon bishaan itti too’uun ulfaataa ta’uu isaati. Fakkeenyaaf, namni shiimmoo bule nyaate too’ee horii ijibbaate, okolee too’ee itti baate jechuun faarsu. kanarraa wanti hubannu namni bishaan loonitti too’uu deemu nyaata gaarii kan humna namaa ta’uu danda’u nyaachuu akka qabu kan nugarsiisu yoota’u, kanata’uu baannaan yookin nyaata akka shiimmoo nyaannaan too’uu kan ijibbaatu yookan kan dadhabu ta’uu isaati. Gama biraatiin faaruu armaan olii kanarraa wanti hubatamu,faaruun waanyoo ibsitu keessa jiraachuu isheeti.Fakkeenyaaf,abbaan lafaa sila maaf lallabaa,jabbii dheeduuf garaan dadhabaa. Yaada kanarraa wanti hubatamu abbaan lafaa loon ambaa yoodheedu bakka dheedichaa akka dhoowwu kan mul’isuudha.Gama biraatiin faaruu kanarraa oromoon kunuunsa looniif godhu agarsiisa. Fakkeenhaaf,horiin kan dhiiraa kan abbaan too’atee,dheedaafi obaa kan yeroon too’atee. yaada faaruu kanarraa wanti hubannu loon dhiirri kantoo’atu ta’uufi kaloo dheedanii jiranii,ququufanii jiranii,bishaan dhuganii jiranii walumaagalatti kunuunsi looniif godhamee jiraa yaada jedhu yoota’u kun ammo gahee abbaa warraa ta’uu nugarsiisa.Ganamas ta’ee galgala yoo sa’a elman jabbileen yoo sa’a hootu argite ni mar’atti. Akkasumas waytii loon galuu gahan nimar’atti .yeroo sa’a elman jabileen haadha 37 hoodhuuf gaggabdi yoojabbilee tana jalaa haadha elman jalqaba jabbileen hoodhuudhaan mucha haadhaa laafisti,sana booda ni elmu. Erga elmanii geessanii booda jabbii itti gadidhiisuudhaan hoosisan,xiqqoo turanii jabbilee jalaa qabanii itti deebi’anii elmu. Haalli kun kutata itti deebi’uu jedhama. Sababbiin haati aannan jabbiidhaa jettee hambifatti yaada jedhuufi. Namni jabbilee haadha hoodhuuf gaggabdu tana qabu akka armaan gadii jechuun uruursa yookiin faarsa. Eemmolee eemmolee (Eemolee jechuun waatilee,jabbilee,emme,emme irraadhufe. Maal wayya maal wayyaa Loon wayya loon wayya Dhuguma loon wayyaa eemmolee Loowwan jiruu jaarsaa (jaarsi yoonyaatu aannan malee liqimsuun itti ulfaata.) Loowwan qabeenya jaartii Qa’ee saawwi jiru Oyidiin margaa dhaa Bulteen mararaadha Mareen gurguddoodhaa Keessummaan ulfoodhaa Dhuguma loon wayyaa Jabbii gaafa lakkuu Yoo sidhaban hanquu Dhuguma loon wayyaa Yeroo inni hora dhuguu Loon martuu ni gammaduu Akka dafee galuu waaqa isaanii kadhatu Jabbileenii waaqa isaanii kadhatu Jabbileenii (manguddoota ganda Hunda waajii Obboo Xibabuu Abarraa,Obbo AyyaaneeTaaddasaa30/5/2008 28/4/2008 Yaada kanarraa wantti hubannu akkuma ilmoon namaa haadhaaf boochu jabbileenis ganama galgala yeroo beelofte haadhaaf nimar’atti, yeroo haadha agarte hoodhuuf nigaggabdi gama biraatiin faaruu armaan oliirraa wanti hubannu namni loon hin qabne akka waan qaama isaarraa wanti tokko hir’ateetti laallama. Fakkeenyaaf, jabbii gaafa lakkuu,yoo sidhaban hanquu.Yaada kanarraa wanti hubannu namni horii elmatu hin qabne akka waan qaama isaatirraa waa hir’ateetti kan of laalu ta’uu isaati. Yeroo kana namni jabbii qabu akkuma daa’imman sossobanitti jabbiifis kan faarsaniidha.Oromoon jaalala looniif qabu karaan ittiin ibsan keessaa tokko loon uruursuudhaani.Akka odeefkennitoota adda addaarraa odeeffannoo waa’ee uruursa loonii argadhetti faaruun kun loon waytii bobbaa deeman, waytii bobbaa galan,waytii daarii midhaanii tiiksan kanfaarsan yoota’u tiiksee loon eegduun badheetti faarsama. kun ammoo faaydaa loon namaaf kennu,heddu yoota’u isaan keessaa muraasni;madda galiitiif ni oolu,gabbara yeroo intala gurguraniitiif ni oolu; yeroo gumaa baasanii,yaroo zakaa baasaniifi kan kanafakkaatuuf kan nufayyadan yoota’u, zakaan amantii musiliimaatiin wal qabatee kan loon nama harka qal’eeyiitiif harka kudhan keessaa harka tokko kan kennamu yoota’u haala armaan gadiitiin loon faarsu. Haadheedanii marga Haadheedanii marga heexoo jalaa Loowwan malee hin jirtu leetoon namaa Saaya gomboon saayya gomboon [gomboo jechuun sa’a gaafni guddatee walitti dhufe] Yoo itti raasan bareeda orfoon Saayya lalii ulfina kee misa gooti gariin Mana jechuun mana oo’inee Loowwan jechuun loowwan xooshinee( nama loon kunuunsuun beekkame) Hoo saayyituu ee saayyituu saayyituu Biyya sifaarsattu raayyaaf lixuu Seekkoo bituun waan mishaa seetanii Askoo bituun waan mishaa seetanii Raada bitaa arabaan ceetanii(raanni nihorti,qarshiitti jijjiiramti,qarshii biyya alaatiin ce’u) Arroo shuraa ee gurraa shuraa Bakkuma siitolten laalee bulaa Arroo kiyyaa daalee kiyyaa Maalaan dhahii dheedi ristiin kiyyaa Arroo boonaa gurraa boonaa kiyyaa Ana haalolanii loon malee hintolanii Citaa gaara irraa cite yaa’e birraa. Leencaan loluun maal abbaa keessanii Tubbaan mandiitee badii teessanii(qotiyyoon gabaabaan furdaan bookies,lole) Abbaayiin baallii shokoksee Adawaa ari’ee bokokseeFaaruu armaan olii kana keessatti bu’aan loon ilma namaatiifa qabu gama hawaasummaatiin gabbarri intala fuudhaniif kennamu, lubbuun namaa yoo nama harkatti baate jaarsi biyyaa gumaa loon bakka buusu. Amantiin wal qabatee zakaa baasuun harka kudhan keessaa loon harka tokko rakkataaf kennu dabalataan gama hawaassummaatiin araara buusuufi wantoota adda addaa walitti araarsuu yaada jedhu kan qabu yoota’u,gama biraatiin ammoo faaruu armaan olii kanarraa wanti hubannu oromoon jaalala looniif qabukan ibsu ta’uu isaati. Fakkeenyaaf,haadheedanii marga heexoo jalaa,loowwan malee hin jirtu leetoon namaa.yaada kanarraa wanti hubatamu marga mi’aawaa,qaalii kan akka laayyootti hin argine akka dheeduu qabaniifi loowwan malee jiruun namaa akka jiraachuu hin dandeenye kan nugarsiisu yoota’u,faaruun biraa ammoo arroo kiyyaa daalee kiyyaa,maalaan dhahii dheedi ristiin kiyyaa. Yaada kanarraa wanti hubannu kaloon yookan lafti kiyyaa akka barbaaddetti dheedi yaada jedhu dabarsa.Walumaa galatti faaruu armaan oliirraa wanti hubannu oromoon jaalala looniif qabu nugarsiisa 4.1.7 Qaacessa Faaruu Loonii Waytii Aannan Raasan Aannan raasuudhaaf aannan elmamee hubboo keessatti kuufamee guyyaa2-4 itichanii hubboo xixxiqaa yookan buqqee gugguddaatti naqamee raafama. Hubboofi Buqqee dura meeshaa aadaa “Borfee” jedhamu gogaa sangaa kormaarraa kan hojjatamu keessatti kuufamee raasamaa ture. Aannan hubboo keessatti kuufame kana yookan itittuu yoo namaaf qican aannan mataa irraa hubbootti deebisu. Sababbiin aannan hubboo keessatti hafe dhadhaa hin bahu amantaa jedhamu waan qabaniifi.Aannan adeemsa haga dhadhaa bahuutti suukii xixiqaa suukii,uggudda,kanjedhamu keessa darbee dhadhaa baha. Meeshaan aadaa kan dhadhaan keessa taa’u yookan itti kuufamu Maddaa yoojedhamu gogaa kormaa yookan gogaa dal’uu Gaalarraa hojjatama.Yeroo raasan kana maqaa sa’aa dhahuun Arboo, Burree, Daalee…jechuun maqaa dhahuun faarsu. Sababbiin yeroo aannan raasan akka hin dadhabneefi dhadhaan akka baay’atee bahu jedhanii waan amananiifi. Dhumarra dhadhaan dafee yoo bahuu dide erbaadhaan rukutaniiyookanerbanii dhadhaafii baaduu addaan baasu. Kanaaf yeroo aannan raasan akka armaan gadii jedhanii faarsaAannani hoo dafii bahiiwoo Baattuu dhadhaa adii tahiwoo Baattuu dhadhaa adii tahiwoo Daaleen galee dib jedhee ciisawoo Dhiiratu tiiksee beela baasawoo Margatu qaraa kanaafuu yaasawoo Yaa loon qabeenya gura’uu (loon qabeenya gurra guddatu jechuudha. Isiniin bareeda abboonni keenya duruu Looni yaa loonishee Dhadhaa sidibatee Aannan itti unatee Ijoolleen isaa boochee mararfatee Daa’imman isaa beelaan sibaafatee Daa’imman isaa beelaan sibaafatee Gurroole yaa buburree koo Gurroole yaa cucurree koo Saayyu saayyaa yaa saayyituu Booqeen dhaltee sossobdee hin gaadituu Booqeen dhaltee sossobdee hin gaadituu. 27/5/2008 ganda Hunda waaji Yaada armaan oliirraa faaruu qabiyyee aannan raasanii keessatti, wanti hubatame, aannaniin maatii ofii beelaan baafachuu.Fakkeenyaaf,ijoolleen issaa boochee mararfattee,daa’imman isaa beelaan sibaafatee.Yaada kanarraa wanti hubannu daa’imman beela qabaachuufi aannan yookan baaduu dafanii raasanii baasanii ijoollee dhaqabsiisanii beela baasuu isaanii nuhubachiisa.Gama biraatiin meeshaa aadaa kan akka buqqee,hubboo,erbaa borfee, fa’atti fayyadamuun aannan raasuun dhadhaa akka dafee bahuufi dadhabbii ittiin dagachuuf kan faarsamuudha.Yeroo loon bobbaasan baayinaan tikseetu faarsa.Sababbiin isaa yeroo loon karaa oofan daddafanii loon akka deemaniif,dadhabbii ittiin obsuuf , faayidaa loonii, ittiin ibsuuf .Fakkeenya loon uffataaf, nyaataaf, miidhaginaafi kan kanafakkaatu akka oolu faarsu.Tiikseen hawaasa oromoo biratti kabaja guddaa qaba. Sababbiin isaa oromoon loon jaalata, looniifi umman adda adda bahee jiraachuu akka hin dandeenyetti amana.Kanaaf namni loon haala kanaan jaalatu nama loon kana tiiksuuf eddo guddaa kenna.Suuraa 9 loon bobbaa deemu.ganda Wanjiisaa 12/7/2008,12/6/2008 Ururuu yaa saawwanii Takkan si uruursaa Akka mucaa dhabeessaa Akka ilmoo hiyyeessaa Eessa koon seenaa Saani maal hin taanee Kotteen shinii ta’aa Foon irbaata ta’aa Gogaan wuccuu ta’aa Gaafni geeba ta’aa Immoo yaa saawwaa Saawwaan qoti jettee Aannan maal godhi jettee? Booroo abbaatu hordataa Roorroo abbatu dhoowwataa Roorroo abbatu dhoowwataa Saawwoleen dhugaa saawwaa Qorsa danbalaasaa Duuka deemee yaasaa Shanfoo lama baatee Aannan baatuu baatee Loon haahoru malee Daalee biduu kiyya daalee biduu Marguma siitaate laalee bituu Akka ji’aa ibse foonaa irraa Waanyoon sihaadhabdu boonaa kiyyaa Tan danbaliin halkaniin yaatu hoo Mootumti kee loon malee taatu hoo Yaa sayya hoo gurri gindoo gahaa 43 Aannan malee bunni citoo ta’aa Saayyoon kiyya qorra waadanda’uu Waabee garaachatti siif dalaguu Loon guguraacha adii coraa Ka’aa godaanaa aduu jalaa Doobbaa dasuu kiyya doobbaa dasuu Aannan malee kan bunni cittoo tayuu Aannan malee kan bunni cittoo tayuu Akka ji’aa dukkanna goobanee Ulfinni eessa jira loowwan malee Yaa saayyaa hoo waatiyyoo daabee Laga ol yaasanii adii waabee Yoo saafayaa layaan dadayaa Yoo sokoreen kiyya garaa babayaa Yoo sokoree kiyya hagaya hoo Lafuma siitaaten naannawa hoo Beeltuyyoo mujaan haabahuu Warri deege mucaayuu hin gahuu Loowwan yaa odolee Siniin maqaan nutolee Siniin maqaan nutolee Wagargeen hora xuuxaa Garbiin loon dura duudaa Beeltuudhaan baate toleen Dorrobe barruu hooleen Dorrobe barruu hooleen Garaa baatti duuchisee Yoo galaa walbaachise Burraaqaa gala yoo dheechisee Burraaqaa gala yoo dheechisee Faaruu armaan olii kanarraa wanti hubannu faaydaa loon ilma namaatiif qabu.Fakkeenyaaf foon irbaata ta’aa kan ittiin bulanii,gogaan latii ta’aa kan irra bulanii.moorri dawwaa tata’aa kan madaatti gubaniifi kan kanafakkaatu yoota’u, yaada kanarraa wanti hubatamu bu’aan loon ilma namaatiif kennu,uffataaf,nyaataaf,qorsaafi madda galii fa’aaf kan nama fayyadu ta’uu kan nugarsiisu yoota’u, faaruu kana keesatti tiikseen jaalala looniif qabus kan agarsiisu ta’uu isaati. Fakkeenyaaf daale biduu kiyya,dale biduu,marguma siita’u laalee bituu. Yaada kanarraa wanti hubannu tiikseen hagumafe’ellee qabeenya marga looniif bitu yoodhabes hawwii marga bittaa looniif qabu kan nugarsiisudha . 44 Walumaagalatti gosoota faaruu armaan olii kana keessatti Oromoon loon waytii faarsu maqaa loonii dhahuudhaan yookan waamuudhaan faarsa. Fakkeenyaaf: Daalee, Muxaa, Gurraa, Baajii, Quluu,Filoo,Corree,Arboo…kan kanafakkaatu jechuun maqaa itti mogaasuun faarsa.Haala moggaasa maqaa loon kanaa,Odefkennitootarraa akka odeeffannoo argadhetti Oromoon yoo looniif maqaa moggaasu bifarratti hindaa’uudhaan,qaamarratti hundaa’uudhaan,gaafarratti hundaa’uudhaan,eegeerrattiifi kan kana fakkaatu irratti hundaa’uun looniif maqaa moggaasa.. 4.2 Qabiyyee Faaruu Loonii 4.2.1 Diinagdee Irratti Guddina biyya tokkootiif diinagdeen jiraachuun murteessaadha.Diinagdeen immoo biyya guddisa,saba guddisa,sammuu bal’isa,kanaafi kan kana fakkaatu kanfayyadu yoota’u, oromoon diinagdee ofii guddifachuuf loon faarsuun,loon kunuunsuun barbaachisaadha.Faaruun loonii bu’aa diinagdee ibsu akka armaan gadii fakkaata. Fkn 1 Loon irraa kaasaa cirri Loon haahammaartuu birrii Loon malee waasii ta’uu dide firrii. Looni yaaloonishee looni yaa loonishee Loontu maal hin taane waan loonii maaltu badaa ta’ee Kotteen shinii ta’aa kan bunaan dhuganii Gaafni fal’aan ta’aa kan marqaan nyaatanii Foon irbaata ta’aa kan ittiin bulanii Erbeen latii ta’aa kan irra bulanii Faaruu armaan olii kanarraa wanti hubatamu,loon jireenya ilma namaatiif murteessaa ta’uu isaa kan ibsu ta’uu isaati. Kunis qaamni loonii wantoota hedduuf ilma namaa kan tajaajilu ta’uu isaati. Fakkeenyaaf kotteen shinii ta’uu,foon irbaata ta’uu, erbeen latii ta’uu, gaafni waaccaa ta’uufi kan kanafakkaatuufi qaamni loonii faayiddaa heddu ilmma namaatiif kan oolu yoota’u, waan loon miidhu irraa ittisuuf , fakkeenya cirriin akka qaama loonii hin urre irraa ittisuun kunuunsa barbaachisaa ta’e yoo gooneef gurgurree maallaqa guddaa waan irraa argannuuf loon fira caalaa wabii ilma namaa ta’uu agarsiisa. 45 Fkn 2 Loon horsiisuun keenyaa,bu’uura jireenyaa Maatii guddifannaan qabeenyi kan keenyaa Baay’ee itti abdannaa kuni aadaa keenyaa Qabiyyee faaruu armaan olii kanarraa wanti hubatamu loon wanti horsiisamuuf, nyaataaf, ufataaf madda galiifi kan kana fakkaatu yoota’u,kun ammoo wantoota bu’uura jireenyaatiif nama barbachisan keessa tokko waan ta’eef Oromoon loon sirritti kan abdatan ta’uu nugarsiisa. 4.2.2 Hawaasummaarratti Wantoota waaqni uumee gamtaadhaan jiraatan keessaa tokko ilma namaati.Ilmi namaa addunyaa kannarra jiraachuuf gamtaadhaan jiraachuun murtaassaadha. Jireenya gamtaadhaan jiraatan kan keessatti aadaa gaddaafi gammachuu waliin qooddachuu, aadaa hojii wal gargaaruu, aadaa qabeenyatti waliin fayyadamuufi kan kanafakkaatan yoota’u oromoon immoo aadaa wal gargaarsaaf eddoo guddaa kenna. Aadaa armaan olitti tuqaman kunniin immoo kan hawaassummaa cimsu ta’a,faaruun loonii hawaasummaa cimsu akka armaan gadii fakkaata. Fkn1 Aannan keenya unachaa dhadhaa keenya dibachaa Loowwan horsiifachaa walumaan jiraachaa Ganama elmannee galgala raafachaa Ollaa bitaa mirgaa aannan unachiisa Marqa marqineefii dhadhaa tuqachiisaa Yaaburree yaadaalee ofachaa bobba’aa dhalaa gala Jedhanii faarsanii ollaan walii galaa.(2) Qabiyyee faaruu armaan olii kanarraa wanti hubatamu, bu’aa loonirraa argataniin olla bitaafi mirga jiruun aannan wal unachiisaa,dhadhaa wal tuqachiisaa loon akka dafanii dhalaniif tokkummaadhaan eebba ofachaa bobba’aa dhalaa gala jedhanii eebbisu.Walumaa galatti aadaan wal gargaaruu jiraachuun kun hawaassummaa cimsuu isaati. Fkn 2 Yoo gadabii galu reephise hoo Loowwan gumaa bade deebisa hoo Saawwan lafee cabde deebisa hoo Qabiyyee faaruu armaan olii kanarraa wanti hubatamu lubbuun namaa nama harkatti yoo baate loon walitti guuruun kan du’e dhiira yoota’e loon101 dubartii yootaate loon 46 51kennuun araarri kan raawwatu ta’ee, garee namni irraa du’e lafeen cabde yookan mataan gadi jedhee itti dhagahame, gumaa kanaan kanfayyu yoota’u,haalli kun ammo hawaasummaa kan agarsiisu yoota’u,dhiiraaf loon 101 dubartiif 51gumaa kennuun kun uumama jalqabaa dubartiin qaama walakkaa dhiiraatirraa argamte waan jedhu amantaa waan qabaniifi gumaa dubartii walakkaa dhiiraa kennaniif 4.2.3 Seenaa Irratti Gochoonni tanaan dura bifa gaariitiinis ta’ee haala gadheetiin raawwatamee darbe afaaniin yookan barreefamaan dhalootaa dhalootatti darbaa deemu, seenaa yoo jedhamu Oromoon faaruu loonii keessatti seenaa ittiin loon faarsu akka armaan gadii fakkaata. Fkn 1 Loon gaafa shunee Isin bannaan bannee Isin gallaan gallee Looni yaa loonishee Kan siqabu boonee Kan sidhabe booy’ee Kan sidhabe booyee Qabiyyee faaruu armaan olii kanarraa wanti hubatamu,seenaa tanaan dura raawwatame keessaa loon bannaan yookan gara citaan jirutti godaannaan namnillee loon faana kan badan akka ta’eefi roobni roobee waan loon sooratan argamnaan bakka duraan jiranitti kan deebi’an yoota’u namnis loon duuka deebi’uufi namni loon qabu akka boonuufi namni loon dhabe ammo rakkin yookan bu’aa loonirraa argachuu qabu dhabuu isaatiif kan boo’u ta’uu hubanna. Fkn 2 Yaa handarii ganamaan yaatu hoo Qawween ambaa kan namaa hin taatuhoo Loowwan ammaa kan durii hin caaltu hoo Borfaa Aayyoo kan ittiin raasanii Aannan ammaa kurrumaan baatanii,kurrumaan baasanii Yaada armaan olii kanarraa wanti hubatamu qabeenyi ambaa kan namaa akka ta’uu hin dandeenyeefi seenaa loonii darbeefi kan ammaa walcinaa qabuun loowwan ammaa bu’aa kennuun kandurii akka hingeenye yaada jedhu seenaan nugarsiisa. 47 4.3 Faayiddaa Faaruu Loonii Faayiddaan faaruun ilma namaatiif kennu hedduudha. Kanumaan wal qabatee Nagaariin Leencoo (1993:81) Faayiddaa faaruu yoo ibsu “hogFaayiddaan faaruun ilma namaatiif kennu hedduudha. Kanumaan wal qabatee Nagaariin Leencoo (1993:81) Faayiddaa faaruu yoo ibsu “hogbarruu hin barreeffamin yookan afoolli dhugaa jireenya hawaasa Oromoo miidhagsee kan ibsu akka ta’e” ni ibsa. Faaruun jiruufi jireenya hawwsni Oromoo ittiin jiraatu kallattii adda addaatiin faarsuudhaan miidhagsee dhaamsa isaa dabarfachuu akka danda’u nuhubachiisa. Kanaaf faayidaa faaruu keessaa muraasni, 4.3.1 Ittiin Barsiisuuf Oromoon aadaa, duudhaa,seenaa mataa ofii qaba.Duudhaawwan kanniin ammoo dhaloota boruutiif kallattii adda addaatti fayyadamuun daandiin inni ittiin dabarsu keessaa tokko barsiisuudhaani. Oromoo biratti looniifi faaruun loonii, kunuunsi looniif godhamu karaa faaruutiin ittiin barsiisan.Faaruun ittiin barsiisan kunis akka armaan gadiiti. Fkn 1 Seekkoo bituu waan mishaa seetanii Askoo bituu waan mishaa seetanii Raada bitaa Arabaan ceetanii Beeltuu tiyyaa biqiltuun haabahuu Warri deege daa’imaa hin gahuu Loowwan yaa odolee Isiniin maqaan nutolee Faaruu armaan olii kanarraa wanti baratamu,seekkoo bituun,askoo bituun akka bu’aa hin qabneefi yoo raada bitan ammoo raanni sun hortee gurguramtee qarshii saniin biyya alaa yookan Araba ce’uunii akka danda’amu kan barsiisu yoota’u loowwan akka horaniif ammoo biqiltuun akka barbaachisuuf warri deegan ammoo kan daa’imayyuu hin geenye ta’uu nubarsiisa. Fkn 2 Saawwanii hoo bona wayyamoo ganna wayyaa Bona aduun majajii ganna dhoqeen bacaqii Arfaasa roobuu wayyaa Hora obaasuun fayyaa Yaada armaan olii kanarraa wanti baratamu waktiiwwan waggaa keessatti jiraniifi waktiiwwan keessatti maal maaltu akka raawwatamu kan nama barsiisuudha. Fakkeenyaaf bona aduun hammaachuu isaa gann dhoqeen jiraachuufi arfaasa keessa 48 roobuu gaarii akka ta’eefi hora obaasuun fayyaa looniitii barbaachisaa ta’uu isaa nubarsiisa. 4.3.2 Mararteedhaaf Kaayyoon gurguddoon faaruun loonii qabu keessaa tokko marartee looniif qaban ibsuudha.Umman Oromoo marartee looniif qabu irraa kan ka’e maqaa loonii waamuun, fakkeenya Weennii,Baajii,Quluu,Arboo filoo kiya fi kan kana fakkaatu jechuun loon faarsu.Loon ummata Oromoo biratti baay’ee jalatamu,ni leellifamu. Sababbiin isaa loon faayiddaan isaan hin oolleef waan hin jirreef jechuudha.Faayiddaan isaanii kunis loon daa’imman bakka haadhaa bu’anii guddisuu irra darbee hanga midhaan oomishanii nama jiraachisuu kan danda’aniidha. Kanarraa kan ka’e Oromoon namoota loon baayinaan horsiisan ni jaalatu,nikabaju. Kanaafuu oolmaa loon ilma namaatiif oolu kana dagatanii loon miidhaniif akka armaan gadiitti faarsuuf, Fkn1 Akka jedhee baajii qotiyyoonii Akka jedhee weennii qotiyyoonii Fardaafi haree gorboo itti ijaartaa Ana badaatti maaliif nadhaantaa Itti ejjedheetan buqisa daarii Achin sirraa fageessa shigaarii Achin sirraa fageessa shigaarii Faaruu armaan olii kanarraa wanti hubatamu,komii sangoonni ilma namaatiin qabu kan agarsiisu yoota’u, kunis fardaafi harreen hanga sangaa kan ifaajee hin qabneef manatti gorboo itti ijaaruudhaan midhaan dheedhii manatti nyaachisuun kan sooraman yookan kunuunfaman yoota’u sangaan ammoo itti ejjatee osoo qotuu, bara beelaa jalaa osoo baasuu oolmaan isaa dagatamee qacceedhaan tumamuun kana mararfatee kan komate ta’uu isaati. Fkn 2 Qoricha qotiinsaa akkamitti quufanii Akkamitti dhaadanii daarii buqisanii Oolanii haagalanii galanni kan isaanii 49 Yaada armaan olii kanarraa wanti hubatamu hojii sangaan hojjatu kan ijaan laalanii hin quufne,akkaataa itti sangaan ciinqamee, aadee daarii buqisu yoo argan mararfatee oolanii haagalanii galanni ka’isaanii jedhee eebbisa(faarsa). 4.3.3 Gurra Leelloo (Leellisuu) Jajuu yookan gurra guddisuu jechuun maqaa waan tokkoo olkaasanii,mi’eessanii guddisanii dubbachuu jechuudha Jaarraa Wasanee(2008:144). “Kanamalee jajuu yookan gurra guddisuu jechuun amala waan tokko qabuu olitti irra deebi’anii kaasuu” jechuudha.Kunis gaarummaa waan sanaa qofatu ka’a.Haaluma kanaan jajuun kun faaruu loonii keessatti ni mul’ata.Kun ammoo kan faarsamu oromoon jaalala looniif qabu irraa ka’eeti. Fkn 1 Arboo kiyya gurri gindoo gaha Aannan malee bunni cittoo ta’aa. Baajii kiyyaa harki kee muktumaadhaa Shaanqoo kiyyaa kotteen kee mooyyeedhaa Weennii kiyyaa gaafni kee malkataa Daalee kiyya kotteen kee barakataa Quluu kiyyaa eegee shurrubbaa gootee Maala kee bullukkoo gootee Maala kee bullukkoo gootee Faaruu armaan olii kanarraa wanti hubatamu,qaamota loon irratti argamu,bifaafi haala uumama qaamaa irratti hundaa’uun humnaa’ol gurra guddisuun kan ibsaman yoota’u,fakkeenyaaf gurri gindoo gahuu,aannaan yoo dhabame bunni cittoo ta’uu,kotteen guddina irraa kanka’e mooyyee gahuu, harki loonii muktumaa gahuu,eegeen akka shurrubbaatti dheerachuun isaa qaamota kanniinitti humnaa ol gurri kan itti guddate ta’uu isaa hubanna.Gama biraatiin maqaa loonii dhahuundhaan maqaa adda addaa itti baasanii kan waaman ta’uu agarsiisa. Fakkeenyaaf loon qaam gurgudatuun Arboo yoojedhaniin,sangoota uumamaan gaafa jallatan Baajii yoojedhaniin loon gonkumaa gaafa hin qabneen Quluu yoo jedhaniin, Halluurratti hundaa’uun Shaanqoo,Weennii, Daalee jechuudhaan maqaa adda addaa itti mogaasuun kan faarsan nimul’ata. Fkn 2 Hurrisii maker galchii Huruursanii maker galchanii Roorrisii ilma dhalchii Roorrisan malee ilma hin dhalchanii Rasaasan malee diina hin galchaniiYaada armaan olii kanarraa wanti hubannu sangaatti yoo gurra guddisani, hima hurrisii maker galchi jechuuniin sossobiitii, faarsiitii, midhaan alaa gahee jiru kana galchi, akkawaan sangaan ofii asmaraa yookin hojii gahee ala jiru galchuu danda’uu,yaada jedhu yoo qabaatu,roorrisii ilma dhalchii roorrisan malee ilma hin dhalchanii rasaasaan malee diina hin galchanii yaanni jedhu,sangaan akka waan dhukaasuu danda’uutti gurra itti guddisuu kan agarsiisuudha. 4.4 Jijjiirama Itti Fufiinsa Faaruu Loonii 4.4.1 Ilaalcha Namoota Buleeyyiifi Dargaggoota Akka odeeffannoon qaamota adda addaarraa funaannametti ilaalcha namoonni buleeyyiifi dargaggoonn faaruu looniitiif qaban garaagarummaa kan qabaniidha.Fakkeenyaaf namoonni buleeyyiin loon akka baayyataniifi, faarfama, leellisamaniifi kunuunsi barbaachisaan akka godhamuuf, loon malee lubbuun namaa jiraachuu akka hin dandeenye kan itti amanan yoota’u. Warri dargaggootaa ammoo hammayyummaadhaan walqabatee loon baayisuu caalaa xiqqeessuu, badheetti tiiksuu caalaa haadaan hoddoo yookan margarratti hidhuu, loon habashaa horsiisuu caalaa diqaalaa faranjii yookan faranjii horsiisuu wayya ilaalcha jedhan kan qabaniidha. Kanaan walqabatee dhalanni kun ilaalchi faaruu looniitiif qaban gadaanaa ta’uu nugarsiisa. 4.4.2 Lafa Dheedissa Loonii kan Duriifi kan Ammaa Akkaataa raga odeefkennitootarraa argannetti lafa dheedissa loonii kan duriifii kan ammaatiin walqabatee dur lafti dheedissaa bal’inaan kan jiruufi margi guddaan kan jiru yoota’u Oromoon loon bal’inaan kan irratti horsiisaniidha. Yeroo ammaa kanaan walqabatee lafti dheedissa loonii yeroo ammaa kana kan hinjirreedha. Sababbiin lafti qonnaa baayyachuu, ummanni baayyachuu,ijaarsi manaafi jaarmiyaaleen adda addaa ijaaramuun baayyachu irraa kanka’e lafti dheedissaafi margi dheedissaa hafee raqoo midhaanii yookan hibbiqii midhaanii,dhoqqee zeyitiifi raja adda addaatiin loon jiraachisuu kan barbaadaniidha.kanaafuu lafti dheedissa duriifi ammaa garaagarummaa qabaachuu isaa haalli kun ittifuffiisa qabaachuu isaa mul’isa.Obaa loonii kan duriifi kan ammaatiin wal qabatee, dur eelli eddoo adda addaa kan jiruufi meeshaaleen aadaaa kan ittiin too’an kanjiruufi meeshaaleen aadaa ittiin too’an kunis yeroo ammaa kanatti kan hinjirreefii meeshaalee biraatiin kan bakka bu’aniidha. Fakkeenyaaf meeshaan aadaa too’ee okolee yoo jedhamtu muree ruubiitii kan bakka bu’e yoota’u meeshaan aadaa itti obaasan ammo naanniga yoojedhamu saaniifi poophoodhaan kan bakka bu’e yoota’u haalli obaa loonii duriifi kan ammaa garaagarummaa kan qabaniidhaMeeshaaleen dur ittiin dhugan gaanfa looniirraa waancaa tolchuun yoota’u yeroo ammaa kana ammo haalli jijjiiramee birciqqoo yookan laastikaan kan bakka bu’eedha. Gama nyaataatiin ammo dur marqaafii qinceefaa baayinaan kan keessatti sooratan waciitii,gabatee qorii faa yoota’u ,yeroo ammaa kana haalli jiru jijjiiramee saaniiwwan adda addaa fa’atti kan dhiyeeffamu ta’ee jira. Gama uffataatiin walqabatee dur wanti irra rafan yookan irra taa’an gogaa loonii yookan itillee, erbee Re’ee faa yoota’u,yeroo ammaa kana ammoo haalli jiru hammayyummaa waliin walqabatee itilleen haftee firaasha ispoonjii adda addaatti jijjiiramaa kan dhufe odeefkennitootarraa hubatamee jira.Akka waliigalaatti qabiyyeewwan faaruu loonii armaan oliirraa kan hubannu faaruuwwan loonii dhiyaate kana keessatti faaruu dadhabbii ofirra dabarsuuf, yeroo ittiin dabarsuuf, hawaasummaa cimsuuf, diinagdee ittiin mul’ifachuuf, seenaa ittiin barsiisuuf, nama loon qabuufi hinqabne maal akka fakkaatan loon malee namni jiraachuu rakkisaa akka ta’e, bu’aan loonirraa argannu yookan loon maaliif akka nufayyadu safuufii duudhaa hawaasaa irraa kan barannuufi meeshaalee aadaa faaruu loonii waliin deeman hubachiisuuf meeshaalee aadaa bakka bu’an kan nugarsiisan yoota’u loon eessafaa akka dheechisan maalfa’a akka nyaachisan, akka obaasan, yoomiifi eessatti loon akka faarsamuufi fakeenya bakka obaatti, bakka tikaatti,wayta elman,wayta raasanii… kan kanfakkaatufi maqaa loonii Oromoon bifa ,eegee qaama,gaafa fa’arra dhaabbatee akka mogaassaniifi jijjiiramni itti fufiinsa faaruu loonii maal akka fakkaatufi kan kanfakkaatu faaruuwwan armaan oliirraa kan hubannu ta’uu isaat. 55 BOQONNAASHAN: YAADACUUNFAA,ARGANNOOWWANIIFIYABOO 5.1. Yaada Cuunfaa Hawaasni Oromoo jireenya addunyaa keessatti aadaa, duudhaa ittiin bulu kan dhuunfaa isaa niqabaata. Aadaa kana keessaa faaruun ,faaruu keessaa ammoo aadaa faaruu loonii isa tokko. Faaruun looniis faaruuwwan fookilooriitti fayyadamuun ogafaan dhalootaa dhalootatti dabarsa. Kana keessatti beekkumsa, safuu, aadaa, duudhaa…wantoota addunyaa kana keessatti mul’atan hundaa kan ibsu fookilooriin riqicha ta’uuni. Firiiwwan fookloorii keessaa afoolli isa tokko yoota’u, afoola keessaa ammoo faaruun loonii yoomiifi eessatti kan mul’achuu danda’u fookilooriin daandii isaati. Ka’umsi qorannoo kanaa inni guddaan faaruun loonii godina Baalee aanaa Lagahidhaa keessatti dhalootaa dhalootatti dabarsuun dagatamaa dhufuufi barreefamaan dhabamuun kun mataduree kanarratti akkan qoradhuuf kan nakakaase yoota’u, kaayyoon qorannoon kun qabatee ka’e gosoota faaruu loonii aanaa Lagahidhaa ibsuu, mogaasa maqaa loonii aanaa Lagahidhaa addeessuu,faayiddaa faaruun loonii aanaa Lagahidhaa biratti qabu eeruufi kan kanfakkaatu yoota’u, kallattii kaayyoowaniin wantoonni argaman jiru.Kaayyoowwan qabataman keessaa inni tokko moggaasa maqaa loonii Aanaa Lagahidhaa ibsuu kan jedhu yoota’u, wantoonni argaman maqaan loonii kan moggaafaman; qaamarratti hundaa’uun, bifarratti hundaa’uun gaafarratti hundaa’uun, eegerratti hundaauun maqaan kanmoggaafameedha. kaayyoon inni biraa gosoota faaruu loonii aanaa Lagahidhaa ibsuuf kan ka’e yoota’u, haaluma kanaan gosoonni faaruu waytii qonnaa,waytii ayidaa,waytii too’ee,waytiisa’a elmanii,waytii loon bobbaasanii,waytii aannan raasanii faa kan argaman yuuta’u, kaayyoon inni biraa qorannoon ku qabatee ka’e, faayiddaan faaruun loonii aanaa Lagahidhaa biratti qabu eeruu yoota’u, haaluma kanaan wanti argame, ittiin barsiisuuf, mararteedhaaf, gurra guddisuufaa faaruu kanarraa kan argameedha.Kaayyoon qorannichi qabate inni biraa, qabiyyee faaruuloonii aanicha keessatti qabu ibsuu yoota’u,wantoonni argaman diinagdeerratti, hawaassummaarratti, seenaarratti maal akka fakkaatu kan ibsame yoota’u hawwaasni aanichaa hagam faaruu looniitti akka fayyadamaa jiran kan mul’ate yoota’u qorannoo kana keessatti argamee jira. Barbaachisummaan qorannichaa inni guddaan gosoota faaruu,qabiyyeewwan faaruu mogaasa maqaa looniifi kan kanafakkaatu ifatti baasuufi barreeffamatti 56 jijjiiruudha.Hanqina qorannoo kanarratti qorataan namuudata jedhee shake tooftaalee garagaraa fayyadamuun qorannicha kan fiixaan baase yoota’u,sakatta’a barruulee firoomina qabanii sakata’amanii jiru.Qorannoo mataduree qorataatiin walfakkaatu walcinaa qabuun tokkummaafi garaagarummaa jiru adda baafamee kan laallameedha.Gosa qorrannichaatiin walqabatee gosoota qorannoo jiran keessaa akkamtaatti kan fayyadame yoota’u odeeffannoo bifa waraabbiitiin funaanuun barreeffamatti kan jijjiirame yoota’u, namoota faaruu looniirratti hubannoo qaban dhi20 fi dubartii13 miti carraadhaan kan fudhatamaniifi haala funaansa odeeffannoo ammoo afgaaffii,daawwannaafi marii gareetiin odeeffannoon kan funaannaman yoota’u, gosoota faaruu qabiyyeewwan faaruu, faayiddaa faaruufi jijjiirama ittifufiinsi faaruu looniirratti qabu bal’inaan kan qaacefameedha. Argannoowwan qorannoo kana keessatti argaman hawaasni aanaa Lagahidhaa faaruu loonniitti fayyadamaa kan hin jirre ta’uu, faaruun loonii barreefamaan dhabamuu, safuufii duudhaan kabaja looniif qaban laafaa dhufuun, meeshaaleen aadaa faaruu loonii waliin deeman badaa dhufuufi kan biraatiin bakka bu’uu,yoomessi faaruu loonii walitti makamanii faarsamuun maqaan loonii maalirratti hundaa’ee akka moggaafame kan hin beekkamne ta’uun kan ifatti mul’ate yoota’u,yaada furmaataa qorataan nita’a jedhee kaa’era. Biiroon Aadaafi Turiizimii aanichaa, Biiroon barnoota Oromiyaa faaruu loonii aanoleefi godinaalee adda addaa irraa funaanuun bifa waraabbiitiin jiru barreefamatti jijjiiruun qabiyyee barnootaa keessa osoo galchee gaarii ta’a. Gama biraatiin Hayyoonni aanaa san keessa jiran, dhalanni ammaa, barsiisonni afaan Oromoo aanicha san keessatti barsiisan, namoonni fedhiifi danddeettii barreessuu qaban faaruu loonii hawaasa irraa,manguddoota aanichaa irraa funaanuun barreefamatti osoo jijjiiramee faaruun loonii dagatame ifatti bahuu danda’a. Walumaagalatti faaruuwwan loonii qorannoo kanaa kan funaanname hawaasa horsiise bulaa keessaa hawaasa aanaa Lagahidhaa keessatti yoota’u bifa viidiyoo,waraabbii, suuraa dookimantii xiinxaluutiin gama barreeffamaatti jijjiiramee kan barraa’eedha. 57 5.2. Argannoowwan Yaada qorannoo kanaarratti hun. Argannoowwan Yaada qorannoo kanaarratti hundaa’uudhaan yaanni goolabaa armaan gadii kennamee jira. Akka waliigalaatti Biiroon AadaafiTuriizimii aanichaa gosoota faaruu loonii aanaa kan jiran funaannamee, viidiyoo waraabuun, suuraa kaasuun,meeshaalee aadaa faaruu loonii waliin walqabatan gama barreeffamaatti jijjiiruudhaan kankaa’ame kan hinjirre ta’uu agarsiisa. Walumaagalatti faaruu loonii kanarraa wanti hubatamu barreeffamaan dhalootaa dhalootatti dabarsuu aadefachuu dhabuun, meeshaan aadaa dagatamaa dhufuun, safuufi duudhaan hawaasaa dagatamuun akka rakkootti yoo laallamu bu’aa looniitiin wal qabatee, dadhabbii ittiin dagachuu, hawaasummaa ittiin cimsachuu ,diinagdee ittiin mul’ifachuun ittiin barsiisuufi seenaa dhaloota hubachiisuufi Oromoon kabaja looniif qabu agarsiisuuf bu’aa loonii ifa gochuufi kankanafakkaatan barreeffamaan dhabamuu kan irraa hubannu yoota’u,gooroowwan qabiyyee afurirraa bal’inaan argamanii jiru. Haaluma kanaan qoratichi qorannoo isaa faaruu loonii irratti gaggeesseen argannoowwan armaangadii argatee jira. Dhalanni ammaa faaruu looniitti fayyadamaa kan hin jirre ta’uu irra gahamee jira. Faaruun loonii barreeffamaan dhabamuun ifatti bahee jira. Oromoon safuu, duudhaa, kabaja looniif qabu laafaa dhufuun beekkamee jira. Meeshaalee aadaa faaruu loonii waliin deeman badaa dhufaa jiraachuu isaa bira gahamee jira. Gosoota faaruu loonii dagatamaa dhufuurraa kanka’e fakkeenya faaruu loonii waytii too’ee faarsan faaruu waytii bobbaasanii walitti makuun faarsuun kan mul’ate ta’uu argannoowwan qorannoo kanarraa qorataan argatee jira. 5.3. Yaboo Fookiloriin aadaa, duudhaa, ogummaafi beekkumsa akkasumas falaasama hawaasaa kan ibsuudha. Kanamalees duudhaa hawaasa tokko keessatti barameefi beekkamu addunyaaf kan addeessuudha. Kana ammoo itti fayyadamaa jiraahuun hawaasichaa yoo beekames hawaasa biraatti haalli raawwii isaa qoratamee dhalootaaf barreeffamaan taa’uu qaba. 58 Haaluma kanaan faaruun loonii qabiyyeewwan adda addaatiin farsaman gama barreeffamaatti jijjiiruun qaamonni adda addaa barnoota hammayyaa keessa galchuun dhaloonni ammaa akka hubatuufi itti tajaajilamu gochuun barbaachisaadha. Kanumaan wal qabatee yaanni furmaata qorannoo kanaa Biiroo Aadaafi Turiizimii aanaa Laga Hidhaa faaruu loonii viidiyoo,rikkardii, suuraa kaasuun barreeffamatti jijjiiruun manneen barnootaatiif osoo raabsamee. Biiroon barnoota Oromiyaa faaruu loonii godinaalee adda addaa irraa funaanuun qabiyyee barnootaa keessa osoo galchamee. Hayyoonni hawaasa kana keessa jiraatan fakkeenya barsiisota afaan oromoofi barsiisota fedhiifi dandeettii barreessuu qaban faaruu loonii manguddoorraa funaanuun mana barumsaatiif dhiyeessuun, manni barumsaa barattoonni bifa muuziqaatiin akka faarsan osoo qabsiisee. Barreesitoonni,Artistoonni oromoo bifa muuziqaafi kitaabaatiin maxansuun hawaasa bal’aa biraan osoo gahanii. Namni qorannoo gaggeessu meeshaalee viidiyoo, waraabbii, rikkardii, kaameeraa fayyadamuun barreeffamatti jijjiiruun kaa’uu qaba. Manguddoonni aanaa san keessa jiran faaruu loonii, meeshaalee faaruu looniitiin walqabatan ilmaan isaanii qabsiisuun dhalootatti dabarsuu qabu. Dhalanni ammaa faaruu loonii afoolaan maatiirraa fuudhuun barreeffamatti jijjiiruun kaa’uu qabuQaajeelchi kun yaadota meeshaalee Deeggarsaa barnootaa fi meeshaalee baruu-barsiisuu leenjistootni, barsiistonni fi daa’imman qopheessuu, fayyadamuu fi kuusuun ittii fayyadamuun baruu barsiisuu herregaa hubachiisuuf gargaaran of keessatti hammata. Meeshaaleen qabatamaa Herrega barsiisuu keessatti maliif barbaachisu? Hubachuu fi hiikkoon guddina sammuu daa’imman herrega irratti qabanii fi meeshaalee deeggarsaa qabatamaa adeemsa kana galmaan ga’uuf fayyadamnu handhuura baruu – barsiisuu herreegaati. Hubannaa malee tarsiimoon kamiiyyuu hiika hin qabu. Manneen barnootaa baay’een meeshaalee baruu – barsiisuu herregaa warshaa irraa oomishaman hin qaban. Sababni isaa meeshaaleen kun qaalii dha waan ta’aniif. Qajeelchi kun barsiisota herregaa rakkoo kana akka furanii fi barsiisaotaa fi daa’imman meeshaalee kana akka qopheessuun(oomishuun) seeraan itti fayyadamuun baruu- barsiisuu herreegaa hiika qabeessaa fi bashannansiisaa taasisan godha. Kun kan agarsiisuu akkaamitti meeshaaleen wantoota naannoo keeyatti argamanii fi darban irraa baasii malee oomshuu (qopheessuu) akka dandeenu dha. Akkasumas wantota rakasha fi salphatti argachuu dandeenyu irraa akka oomshinuu dha. Suuraaleen meeshaalee aslii akkamitti oomishuu fi itti fayyadamuu dandeenyu gadi fageenyaan ibsamaniiru. Meeshaaleen gahaa ta’an daa’immaniif oomishuun(qopheessuun) akka tutuqan gochuun herrega keessatti furtuu dha. Akka agarsiisaa qofatti itti fayyadamuun sirrii miti. Kooppii isaanii baay’isuun yeroo dheeraa fudhachuu danda’a. Garuu baay’isuun bu’aa baay’ee qaba. Caljedhanii fakkeenya tokko fayyadamanii daa’imman barsiisuun hiika hin qabu. Si’a tokko Meeshaalee yoo oomishine, akka yeroo dheeraaf turuu(tajaajiluu) danda’utti seeraan kuusuun barbaachisaa dha. Daaa’imman meeshaalee seeraan ilaaluun iddoo isaanitti kabajaan akka deebisan barsiisuun barbaachisaa dha. Meeshaaleen kunis daa’immaniif yroo itti fayyadamuu barbaadanitti eessaa akka argatan beekuun barbaachisaa dha. Boorsaan adda baaftuu fi wanti meeshaaleen keessa taa’an daa’imman salphatti akka barbaadanii fudhatanii fi eessatti deebisuu akka danda’an jiraachuu baay’ee barbaachisaa dha. Yaadotni muraasni karaalee meeshalee kuusuu dandeenyau qajeelcha dhurratti ni jira. Meeshaaleen adda addaa jiraachuu (fakkeenyaaf, gatii bakkaa barsiisuuf; meeshaalee adda addaa hedduu jira. Meeshaalee adda addaa abuuruun hubannoo keenya cimsa.) Kun dhiibbaa daa’imman meeshaalee walfakkaataa fayyadamuu hir’isuun akka daa’imman meeshaalee adda addaa kan yaada walfakkaataa ibsan waljala jijjiiruun fayyadaman godha. Fakkeenyaaf gareen tokko bilookii gatii bakkaa yoo fayyadama ta’e, gareen biroo immo abakaasii fayyadamuu danda’a. - 2 - Viidiyoon yaada kana gargaaran karaa “MESH Guides Youtube” fi qoranoo bu’uuraa fi odeeffannoo karaa - http://www.meshguides.org/ irratti argachuu dandeessu. Maateriyaalii kana foormaatii kamiirratti kooppii gochuu fi irra deebiin qindeessun hiruun heyyamamaa dha. Garuu,mateeriyaalichaaf gatii ennuun barbaachisaa dha. Meteriyaalicha dhimma daldalaaf oolchuun gonkumaa dhoowwaa dha. Yoo wal keessa mattee , haaromsuun ykn materiyaalicha irratti hundooftee hojjeta ta’e, isaa fooyya’e hin raabsinAfaan meeshaa wal-qunnamtiifi ibsituu eenyummaa ta’uun shoorri inni jiruufi jireenya hawaasa tokkoo keessatti qabu ol aanaadha. Kanaafuu, hawaasicharraa addaan ba’ee bu’aa buusuu hindanda’u. Guddinni afaaniis guddina hawaasaa bu’uureffata. Jiruufi jireenya hawaasaa saayinsiifi teeknooloojiin wal-qabsiisee guddina fiduu kan danda’us barnoota, bulchiisa, siyaasaafi kkf yoo hojiirra oole qofa. Afaan Oromoo afaan barnootaafi barnoota afaanii ta’uun isaa dhiyoodha. Kanarraan kan ka’e, kitaabni barataa armaan dura bu’uura buusuurratti shoora ol aanaa kan taphate ta’ullee, hanqinoota tokko tokko akka qabu hubatameera. Kitaabni kun ammoo, amma danda’ametti qulqullinni isaa eegamuun kan qophaa’e yoo ta’u, kaayyoon isaas barattoonni ogummaawwan dhaggeeffachuu, dubbachuu, dubbisuu, barreessuu, caaslugaa, ogbarruu, gadi fageenyaan xiinxaluufi kkf akka gabbifatan taasisuudha. Kaayyoowwan kana galmaan ga’uufis barannoowwaniifi gilgaalonni garaagaraa dhiyaatanii jiru. Haalli dhiyeenya gilgaalota kanaas kallattiidhaan jiruufi jireenya guyyuu barattoota giddu-galeessa kan taasifateefi akka isaan dammaqinaan irratti hirmaatan kan kakaasudha. Fiixaan ba’iinsa kaayyoowwan barnoota kanaatiifis adda dureen shaakala walirra hincinne gochuu kan qabu barataa waan ta’eef, atis haala qabatamaa naannoo keetiitiin waliin qabsiisuun ga’ee sirra eegamu taphachuun mirgaafi dirqama keetSeenaa afaanii seenaa ilma namaa irra adda baasuun hindanda’amu. Haata’u malee, gaaffii “Afaan Akkamitti jalqabame?” jedhuuf deebii adda addaatu jira. Mee muraasa isaanii haa ilaallu. Namoonni tokko tokko “kennaa Rabbi namaaf kenne“ jedhu. Warri kaan ammoo dhimma afaan ittiin gargar ta’e ilaalcha keessa galchuun “yeroo namoonni Rabbiin qixxaachuuf kaabii Baabiloon ijaaruuf yaalan, Waaqni dheekkamee afaan isaanii gargar akka ta’u taasise,” jedhu. Gareen biroo ammoo amala ilma namaa akka ta’e godhanii fudhatu. Namni tokko dhalatee akkuma nyaachuu, deemuufi dhagahuu danda’u, afaan dubbachuus nidanda’a jedhu. Namoonni biroos waa’ee jalqabiinsa afaaniirrattifi faayidaa isaarratti yaada adda addaa niqabaatu. Hanga fedhe faayidaa haa qabaatuyyuu malee, waan uumamaan yookiin tolaan argame tokko jireenyuma isaatuu quba hinqabaannu ta’a. Fakkeenyaaf, jiraachuuf midhaaniifi bishaan caalaa qilleensi barbaachisaa akka ta’e beektonni nimirkaneessu. Haa ta’u malee, waa’ee qilleensaa kan beeknu jara lamaanii gadiiti. Kunis, kan ta’uu 5 Boqonnaa 1: Afaan Akkamitti Jalqabame? Kutaa 10 danda’e gatii osoo itti hinbaasin waan tolaan argannuuf yookiin rakkoo tokko malee itti fayyadamnuufi. Afaanis yoo hubanne beektota isaa yoo ta’an malee namni waan isaa yaadu hinjiru. Garuu afaan maali? Akkamitti jalqabame? yoom jalqabame? Deebiiwwan gaaffilee kanneenii baay’isee cimaafi bal’aadha. Kanaaf, qorannoon afaanirratti godhamu hanga ammaatti hinxumuramne. Kanaafuu, gaaffileen afaanirratti ka’an ammallee osoo deebii quubsaa hinargatiin jiru. Kana waan ta’eef asitti kan kaafnu yaaduma hanga ammaa jiru. Sabni tokko saba biraarraa addaan bahee wantoota ittiin beekamu keessaa afaan isa duraati jechuu dandeenya. Kana caalaas maalummaan aadaa kan ittiin ibsamu, afaan aadaa saba tokkoo of keessatti baata, ni ibsaas. Sabni tokko kan ittiin yaaduufi of ittiin ibsatu afaanuma isaatiini. Yoo gammade gammachuu isaa yoo gadde gadda isaafi kkf, kan baafatee himatu kan dhaggeeffatee qayyabatu afaan isaatiini. Gaaffii “Afaan akkamitti Jalqabame?” jedhu deebisuu kan yaalan yaadoleen guguddaan yaadolee keeyyata jalqabaa keessatti ka’anis of jalatti hammatan lama jiru. Isaanis: falaasama amantiifi falaasama saayinsii warra hordofaniin kennamu. Akka falaasama amantiitti, wanta jiru hunda Waaqatu uume. Waaqni wanti hinjirre tokko akka uumamu barbaannan, “Ta’i” jedhe. Innis atattaman ta’e. Namni dubbatus akkanuma Waaqaan uumame. Haala Waaqni erga afaan uumee booda ergamtoota isaatiin namaa akka afaan himan taasise jedhama. Yaanni jalqaba afaaniirratti kenname inni lamaffaa kan saayinsiiti. Akka saayinsiitti afaan firii guddina hawwasaati. Akka yaada kanaatti osoo afaan hinuumamiin namni yeroo dheeraaf addunyaa kanarra jiraate. Booda garuu, akkuma jiruufi jireenyi namoota baay’ee walitti fidaa deemeen yaada walii qooduun barbaachisaa ta’e yaada isaa ibsuuf yookiin yaada 6 Boqonnaa 1: Afaan Akkamitti Jalqabame? Kutaa 10 namoota biraarraa argachuuf mala barbaachise. Mallattooleen hanga sanatti gargaaramaa ture guddina hawaasaa amma irra gahe quubsuu dadhaban. Kanumarraa kan ka’e afaan jalqabamee suuta suuta guddina har’a irra jirurra gahe, akka yaada saayinsiitti. Waa’ee adda addummaa afaanii ilaalchisee amantiifi saayinsiin falaasama mataa isaanii qabu. Akka amantiin jedhuutti durdur afaan namni lafa kanarra jiru dubbatu tokkuma ture. Kana jechuun, namni hundumtuu waliigalu jechuudha. Erga waliigalanii ammoo waan barbaadan hojjachuun isaan hindhibu. Kanaafuu, ‘’guyyaa tokko waliigalanii Waaqaan qixxaachuuf kaabii ijaaruu qaban” jedhama. Kanarraa kan ka’e Waaqni dallanee akka isaan walii hingalle afaan isaanii gargar baase jedhu. Saayinsiinis karaa isaatiin namoonni bakka adda addaatti faca’anii jiraatan looga adda addaa uumuudhaan yeroo dheeraa keessaa afaan adda addaa dubbachuu jalqaban jedha.Addunyaa kana irra dhibeewwan hedduun turaniiru; ammas hedduun jiru. Dhibeewwan kanneen keessaa tattaaffii ilmaan namaatiin kan to’ataman, kan dhabamsiifamaniifi kan yeroo yerootti dawaa barbaachisuun ittifaman jiru. Dhukkuboonni yeroo baay’ee karaa walqunnamtii qaama saalaatiin darban jiru. Qaamni isaan hubanis qaama saalaafi qaamota biraati. Biyya keenya keessatti dhukkuboota kanneen keessaa daran kan beekaman Cobxoo, Fanxoofi Abbaa Seeruuti. Amma amma garuu HIV/AIDSiin, dhukkubni qoomaa ta’e kan darbu walqunnamtiidhuma saalaatini. Akkaataa dhukkuboonni kun itti darbaniifi miidhaa isaanii armaan gadiitti haa ilaallu. HIV/AIDSiin hanga yoonaatti akka qoratameetti karaa adda addaa darba jedhama.Isaanisgudeeddiito’annaamaleeraawwatamu,dhiigahaadha dhukkuba kana qabdu irraa dhalatti darbuu, dhiiga nama dhukkuba kana qabuun faalama fudhachuufi sibiila qara qabu adda addaa kan namni dhukkuba kana qabu ittiin fayyadameetti fayyadamuudha. Akka 20 Boqonnaa 2: Dhukkuboota Walqunnamtii Saalaatiin Darban Kutaa 10 ragaan qorannoo ibsutti, namoonni umriin waggaa 15 hanga 49 jiran keessaa baay’een isaanii balaa dhibee kanaaf salphaatti saaxilamu. Sababni isaas, namoonni umrii kana keessa jiran qunnamtii saalaa gochuuf kaka’ummsa cimaafi gahumsa waan qabaniifi. Maatii keessaa namni dhibee kana qabamee ciise yoo jiraate, kunuunsi isaa gochuuf yeroofi humni bahu osoo hojii misoomaaf oolee bu’aa inni fidu tilmaamuun nama hindhibu. Dhibeen kun walgargaaranii of irraa faccisan, dhibee balaa du’aa fidu ta’eera. Cobxoon dhukkuba qunnamtii saalaatiin daddarban keessaa hunda caalaa kan beekamuudha. Baakteeriyaan dhukkuba cobxoo namatti fidan “ Goonookookas Neeyger” jedhama. Moggaasni kunis maqaa hayyicha dhukkuba kana argaterraa kana fudhatame jedhama.Seelonni bakteeriyaa kanaa qaama namaa uranii lixuu danda’u. Seelonni kun kan argaman kokkee ( qaawwa) dhiphaa (Cervix) gara gadameessatti dabru, ujummoo fincaanii, qola ijaa jala, qoonqoofi qaama saalaa keessatti. Yeroo tokko tokko cobxoon uffata akka gonofee, fooxaafi ta’umsa mana fincaanii irraa nama qabuu danda’a. Haadholiin cobxoodhaan qabaman yeroo da’umsaa yookiin da’umsa booda dhukkuba kana gara daa’immaniitti dabarsu. Ija daa’imman dhalataniis hunda caalaa dhibee kanaan qabama. Namoonni cobxoon qabaman tokko tokko mallattoo tokko illee hinagarsiisan ta’a. Isaan mallattoon irratti mul’atummoo yeroo baay’ee yeroo fincaa’an isaan guba. Malaan kokkee, gadameessaafi seeruu dhukkubsataa keessa jiraachuu nidanda’a. Malaan kun turban hedduu booda ofumaan yommuu badu, dhukkubichi garuu hinbadu, gara qaama hormaatatti caalaatti lixaa adeema malee cobxoon yeroo baay’ee nama hinajjeessu. Namni cobxoon qabe wal’aansa argachuu baannaan dhabduu ta’uu danda’a. Gama biroon ammoo fanxoon akka cobxoo baay’inaan hinmul’atin malee, cobxoo caalaa hamaadha. Fanxoon kan nama qabu lubbu- 21 Boqonnaa 2: Dhukkuboota Walqunnamtii Saalaatiin Darban Kutaa 10 qabeessa xiqqaa “Tiriipoonemaa Paaliidam” jedhamuuni seenaa dhukkubaa keessatti kan akka fanxoo nama fixeefi rakkiise hinjiru. Namni fanxoon qabame dhukkuba onneetin qabamuu, ijaa jaamuu, naafachuufi maraachullee nidanda’a. Fanxoon yeroo ulfaa haadha irraa gara ilmootti nidarba. Haatis yoo wal’aansa argachuu baatte, ilmoon dhalattu ooluu yookiin duutuu ta’uu dandeessi. Abbaan Seeruus dhukkuba qaama saalaa keessaa isa tokko Dhukkubni kun yeroo baay’ee naannoo qaama saalaatti kan mul’atu ta’ee, baakteriyaa “Heemoofilas Dakresiy” jedhamuun dhufa. Dhukkubni qunnamtii saalaan dhufu kun guyyaa 3-5tti naannoo qaama saalaa faalameetti madaan mala’uufi dhukkubu mul’ata. Bakki faalamee madaa’e kun dabalaa adeema. Yeroo kana bakki sun bishaan kuusaa adeemee gara dhiitootti guddata. Kana booda dhiitoon sun dhooy’ee gara madaa dafee hinfayyineetti jijjiirama. Walumaagalatti, dhukkuboonni walqunnamtii saalaan dhufan balaa guddaa akka fidan hubachuu dandeenyeerra. Kanaafuu, dhukkuboota kanneeniin akka hinqabamne of eeggannoo gochuunfi yoo qabamanis atattamaan gara mana yaalaa deemuun balaa irraa of ittisuudhaObboo Lammaa Magarsaa pirezidaantummaa Mootummaa naannoo Oromiyaa

jaalatanii osoo hin taane dirqamanii gad lakkisan. Pirezidaantummaa naannoo

Oromiyaa irraa dhiibamuun isaanii seera ittiin bulmaata OPDO/ODP kan falleesse

ta‟uu irra darbee mirga bulchiinsa naannoo Oromiyaa kan irraa mulqedha.

Pirezidaantiin naannoo tokkoo seeraa fi danbii ittiin bulmaataa hordofee karaa

lama qofa pirezidaantummaa irraa bu‟uu danda‟a. Inni tokkoffaa fedhii isaatiin

aangoo gad dhiisuun barbaada jedhee xalayaa caffee Oromiyaatti yoo galfate;

karaan lammataa ammoo caffeen hojii isaa madaaluun/gamaggamuun

pirezidaantichi itti gaafatamummaa isaa sirnaan hin bane yoo ta‟ee fi murteen itti

fufuu hin qabu jedhu caffeen yoo darbe qofa. Obboo Lammaa Magarsaa fedhii

isaaniitiin aangoo gad dhiisuuf xalayaan caffeef galchan hin jiru. Caffeen

Oromiyaas walga‟ee hojii isaanii madaalee dadhabbina hojii isaanii irratti

agarsiisaniin murtee pirezidaantummaa irraa ka‟uu qaba jedhu hin dabarsine.

Ji‟oota muraasa dura obbo Lammaan aangoo pirezidaantummaa naannoo

Oromiyaa gad hin dhiisu jedhanii ololli hamaan irratti geggeeffamee hin

milkoofneef.

Muummeen ministeerotaa Dr.Abiyyi Ahimadaktivistii obboo Jawaar Mohaammad

biiroo isaanitti waamsisanii “kan booda dargaggoota gaaffii waa‟ee siyaasaa of

keessaa qabu akka gaafataniif akka hin kakaasne sin gorsa; Sheek Mohaammad

Allaammuddii irraa maallaqa akka fudhatte itti qaqqabneerra. Maqaa uummataan

maallaqa guurtee jirta.” Jedhaniiniiru.

Obboo Abbaa Duulaa Gammadaa yeroo jijjiiramichaa san garee Lammaa/Team

Lamma/ waan gargaaran fakkaataniitu kan garichatti makaman. Golgaan yoo irraa

fuudhamu garuu ergamni isaanii garee Lammaa keessa galuun dadhabsiisanii erga

diiganii booda muummee ministeerotaa ta‟uu ture. Kanas dursanii Adda

Warraaqsa Bilisummaa Uummattoota Tigiraay waliin marii‟atanii yoo

ergama isaaniitti milkaa‟an muummee ministeeraa akka ta‟an Addi Warraaqsa

Bilisummaa Uummattoota Tigiraay(ABUT)waadaa galaniifiiru. Carraa

isaanii bal‟ifachuuf jecha ABUT waliin waan wal lolan fakkeessanii

uummata Oromootti dhiyaachuu yaalan. Dhuma irrattis ergamnii fi

II

abjuun muummicha ministeeraa ta‟uu isaanii cimina garee Lammaatiin

jalaa gatateera. Yaa‟ii OPDO/ODP/ 9ffaa irratti sababa sooramaan

kabajaan kan geggeeffaman namni kun amma Dr.Abiyyi Ahmadiin

gorsaa addaa pirezidaantiin mootummaa naannoo Oromiyaa ta‟uun

muudamuun naannoo Oromiyaa harka lafa jalaatiin bulchaa jiru.Jaarraa walakkaa darbaniif uummanni Itoophiyaa karaa adda

addaan ijaaramuun dhimmoota gurguddaa sadi irratti

mootummoota turan irratti gaaffii kaasaa turaniiru. Baroota 1960

keessa gaaffiin ka‟aa ture lafti abbaa lafaa fi mirga hojjetanii

fayyadamuu kan jedhu irratti kan fuulleffate yoo ta‟u gaaffilee

sana keessatti waa‟een eenyummaa fi dimokiraasii mumul‟atuu

jalqabe. Mootichis gaaficha karaa bilchina qabuun

keessumsiisuu irra garee murtaa‟e qabuu yaaluu fi gaaffii

uummata bal‟aa tuffachuun deebii barbaachisu kennuu dhiisuun

biyyattin humnaan humna waraanaa jala akka galtu ta‟e. Mirgi

abbaa lafummaas hanga tokko kan deebi‟e ta‟us gaaffiin

eenyummaa fi lammileen lafa isaaniirraa fayyadamoo ta‟uu

gaaffii bira darbee gara mormiitti ce‟uun humnoota sabummaa fi

ilaalcha siyaasaan ijaaramaniin bara 1983 mootummaan

waraanaan yeroo kufu mootummaan ce‟umsaa yeroo dhaabbatu

lammileen gaaffiin isaanii akka deebi‟uuf abdatanii turan. Yeroo

ce‟umsaa gad fageenyaa fi bal‟inaan osoo irratti hin

marii‟atamiinii fi waliigaltee irra hin gahiin paartilee tokko

tokko immoo dhiibanii baasuun carraan biyya kana geggeessuu

ollaantummaa harka ADWUI(ABUT,OPDO,ANDM,

SEPDM)tti kufuun mirkanaa‟e. ADWUI keessatti ijaaramni

hooggantoota dhaabbilee paartii gargaartuu jalqabumarraa

warren booji‟amanii walitti daddabarsaan wayyaaneef bulan

ta‟uu dabalatee bakka buuneerra uummata jedhan illee adda

baasanii beekuu dhabuu irraa kan ka‟e tapha tarsiimoo siyaasaa

X

wayyaaneen hooftu jala dhaabbachuu dadhabanii biyya kasaaraa

guddaaf saaxilaniiru. As keessatti dhimmi irraanfatamuu hin

qabne wayyaaneen ADWUI keessatti daba dhoksaa raawwatte

warra sirna keessatti raawwate malee uummata Tigiraaybakka

kan hin buunee fi uummanni naannichaa akkuma uumata

biyyattii kamiittuu miidhamoo ta‟uu isaanii hubachuun

barbaachisaadha.ADWUIn gaaffii lammiileen biyyattii qabatanii

ka‟an kanneen akka wal-qixxummaa,fayyadamummaa fi

eenyummaa waan deebise fakkeessuun uummata qoqqooduun

sirna ukkaamsaa fi saamichaa diriirsuun mootummaa namoonni

hundeessan muraasni gara gareetti guddachuun uummata

saamsisaa turaniiru.kana kan hubate uummanni Itoophiyaa

keessattuu waggootii digdamii saddeettan darban Oromiyaa

irratti xiyyeeffachuun haala adda ta‟een waan tarsiimoon

godhamaa kan ture siyaasaa fi saamicha diinagdee kan hubatan

Oromoo fi uummanni naannoo Oromiyaa daangaa hanga

daangaatti socho‟uun ADWUI gaaffii gaafachuu eegalan.

Boodarra miidhamoo kan turan uummanni naannoo Amaaraas

qabsichatti makamaniiru. Naannoo uummattoota Kibbaattis

Sidaamaan, Walaayittaa fi kan biroos gaaffii naannoo mataa

isaanii hundeeffachuu fi dhimma daangaa bulchiinsaa keessa

keessa deemaa ture gara mormiitti ce‟uu eegale. Ammas

naannoo guddattootaa jedhamanii Adda Warraaqsa Bilisummaa

Uummattoota Tigiraayiin naannoleen caasaa saamamanii fi achi

qabaman kanneen akka Beenishaanglu,Gaambeellaa,Sumaalee fi

Affaar kontiroobaandiif(Affaarii fi Sumaalee) akkasumas maqaa

inveestimantiitiin saamicha lafaaf (Beenishaangulii fi

XI

Gaambeellaa) fayyadamuun shirri diinagdee godhamu jiraattota

naannoleetti mufii uumeera. Walumaagalatti sababootni armaan

olitti heeraman lammiileen mootummaa irratti mufii akka

qabaatan waan godheef waggoottan digdamaa oliif Oromiyaa

keessatti osoo addaan hin citiin qabsoon fedhii jijjiiramaa akka

ka‟anii fi paartiin biyya geggeessu akka of qoratuu fi jijjiirraa

hooggantootaa akka godhu dirqisiiseera. Jijjiiramichi erga

dhufee maal maaltu godhame? Dhuguma jijjiiramichi gaaffii

uummataa qabatee deemaa jiraa? Carraan federaalizimii hoo

maal ta‟a? muummichi ministeeraa daba raawwachaa jiran

dirqamaniiti moo itti yaadaniitu? Shirri Caasaa

nageenyaa,diinagdee fi siyaasaa keessaa kun garam deemaa jira?

Gaaffiiwwan kanaa fi kana fakkaatan kitaaba kana keessa jiru.

Kabajamoo muummichi ministeeraas kitaaba kana arganii akka

dubbisanii fi ofii isaanii akka qoratan abdiin qaba. Yeroo

dubbisa gaarii!QajeelchisootaMasaraa Mootummaa

Seenaa Itoophiyaa keessatti bara moototaa,pirezindaantotaas ta‟e bara

muummicha ministeerotaa sababa gorsaa jedhuun masaraa

mootummaatti namoonni dhuunfaa deddeebi‟an biyya keenyatti waan

seenaa gaarii ta‟es yaraa hojjettame keessatti gaheen isaanii guddaa

ta‟uun waan hin haalamne. Fakkeenyaaf bara Minilik geggeessitootni

mana amantaa kiristaanaa fi abbootiin qabeenyaa shawaa milkaa‟ina

siyaasaa mootichaaf gahee guddaa bahaniiru. Bara Hayilasillaassees

haala walfakkaatuun kan itti fufe yoo ta‟u biyyoota dhihaa dabalachuun

hayyoota haala addaan ilaalcha siyaasaaqaban kanneen ogummaa lolaa

fi ilaalcha warraaksaa qaban mana mootummaa gorsaa turan. Bara

ADWUI keessattuu baroota digdamman duraa mana mootummaas ta‟e

caasaan nageenyaa fi siyaasaa ulaagaa amanamummaan akka

geggeeffamu godhameera. Booda bara Muummicha ministeeraa Mallas

Zeenaawwii mana mootummaas ta‟e hooggansi caasaa nageenyaa hundi

malaa fi fooyya‟insa kan dhabee ta‟uu irra kan darbe

kontirobaandistootni dhokatoon caasaa siyaasaa fi diinagdee kallattii

barbaadanitti qajeelchuun humna horatanii turan. Har‟a hoo masaraan

mootummaa muummicha ministeeraa fi aangoon eenyu harka jira?

1. Obboo Alamaayyoo Katamaa

Obboo Alamaayyoo Katamaa abbootii qabeenyaa sabboontotaa fi biyya

isaanii jaalatan wayyaaneef dabarsanii kennuudhaan yeroo yartuuu

keessatti nama ana jedhame ta‟uuf gahan. Qabeenya biyyaa saamuun

abbaa qabeenyaa fi nama dhiibbaa uumu ta‟uun kan gahe amala

fakkeessummaa isaatii fi maxxantummaa abbootii aangootiin morkii

tokko malee mo‟atee daandii asfaaltii Jimmaa-Gaambeellaa hojjetee

tajaajila waggaa tokko illee osoo hin guutiin caccabe.

2

Bakka dhaloota isaa Iluubbaabooriika‟uun Teekinikaa fi Ogummaa

Baddallee Dabaanaatti kan baratee fi naannoo Gaambeellaatti hojiiwwan

ijaarsaa adda durummaan fudhataa turee boodarra Adda Warraaqsa

Bilisummaa Uummattoota Tigiraay wajjin walii galuun naannoo Affaarii

fi Tigiraayitti ijaarsawwan daandilee fi manneenii gurguddoo

fudhachuun hojii guddaa hojjechuun adda dureedha. Uummata

Oromiyaaf jecha Adda Warraaqsa Bilisummaa Uummattoota Tigiraay

wajjin waan wal dhaban fakkeessuun maqaa cheekii sobaan seeraan

gaafatamuuf jedhuun biyya gad dhiisanii waan baqataniif dhaabbanni

isaanii kasaaraa guddaaf saaxilameera. Yeroo jijjiiramaa sana gogaa

isaanii jijjiirrachuun qabsaa‟aa fakkaachuun dhoksaan dhimma

raawwachiisaa masaraa mootummaa ta‟uun namoota muudaa fi arii‟aa

jiru. Abbaa seeraa olaanaa obboo Birhaanuu Tsaggaayee fi dura taa‟aa

nageenya biyya keessaa obboo Dammallaash G/Mikaa‟el waliin ta‟uun

abbootii qabeenyaa doorsisuun hojii maallaqa walitti qabuu guddaa

raawwataa jiru. Karaa seeraan alaa maallaqa sharafa alaa naanna‟an

qabuun maallaqa guddaa ukkaamsuun baankoota biyya alaaf dabarsu.

maallaqni sharafa alaa karaa obboo Dammallaash G/Mikaa‟eliin qabame

dahoo obboo Birhaanuu Tsaggaayeetiin karaa obboo Alamaayyoo

Katamaa baankota biyya alaatti kuufama ykn Ameerikaadhaa manneen

ittiin bitamu. Gadi fageenyaan kitaaba kana keessatti gara fuulduraatti

kan itti deebinu ta‟a.

2. Obboo Birhaanuu Tsaggaayee

Godina shawaa KibbaLixaatti dhalatee kan guddatee fi qabxii seensa

dhaabbata barnoota olaanoo seensisu dhabee sartifikeettiin hojii jalqabee

OPDO keessa seenuun dargaggoota Oromoo Adda Warraaqsa

Bilisummaa Uummattoota Tigiraayiif dabarsee kennuun dararaaf

saaxiluun achii booda Yuunivarsiitii Sivil Saarvisii akka galaniif haalli

mijateefii qormaata seensa argachuuf akka tulluu Daashin ganda

3

isaaniitti argamuu yaabbachuu ta‟ee itti ulfaate. Hiriyaa isaanii wajjin

guddatan obboo Dajanee (abbaa alangaa mana murtii Oromiyaa fi

boodarra icciitii na jalaa baasa jechuun itti yaadamee balaa konkolaataan

lubbuun isaa akka darbu goosise.)maatirikii qorameefii Yuunivarsiitii

Sivil Saarvisii akka galee carraa seera barachuu argatu erga mijeesseefii

ture. Booda baha biyya keenyaatti ramadamanii hojii eegalan. Bahatti

ramadamanii yeroo hojii hojjetaa turanitti abbootii qabeenyaa waliin wal

ta‟uun naannessa qarshii seeraan alaa fi daldala seeraan alaa irratti

hirmaachuun maallaqa hedduu kuufachuun magaalaa Finfinnee keessatti

viillaa(barteen bakka saarbet jedhamee waamamu qoorsilaaf kan

kireeffame) fi abbaa gamoowwan riilisteetii(CMC fi Alamganaa) kan

ta‟ee fi sooressa ta‟uu kan danda‟an har‟a dhaabbata seeraa fi haqaa

olaantummaan geggeessuu fi qajeelchaa masaraa mootummaa ta‟anii

jiru. Akka ilaalcha isaaniitti qarshiin hundaa ol jedhanii Kan amananii fi

carraan uummata bakka bu‟anii Oromiyaas ta‟e Itoophiyaa dantaa

isaanii miti. Aangoo abbaa alangummaa itti kennametti fayyadamuun

abbootii qabeenyaa Tigiraayii fi Oromiyaa irratti xiyyeeffachuun irratti

hojjetaa sodaachisuun maallaqa humnaa olii sassaabuun Waashingiten

Diizii(Ameerikaa) abbaa manneen mirree ta‟ee jira.

Yaa‟ii OPDO Jimmaa irrattis aaddee Adaanech Abeebee wajjin

tarsiimoo saamichaa guddaa diriirsuun Oromiyaa hanga federaalaatti

namoota fedhan filachiisuu fi hambisuu,yoo barbaadan ammo namoota

irratti qindeessuun maqa balleessii irratti hoofsisuun qaana‟anii waltajjii

dhiisanii akka deeman gochuun itti milkaa‟aniiru. Shira isaanitiinis

aaddee Xaayibaa Huseenii fi Obboo Umar Huseen koree hojii

raawwachiistuu keessaa akka bahan; obboo Mootummaa

Maqaasaa,aaddee Dammituu fi obboo Kaffaaloo koree jiddu galeessaa

OPDO/ODP/ keessaa akka bahan; obboo Abbabaan ammo koree odiitii

keessaa akka bahan godhaniitu. Abbootiin qabeenyaa olaanoon akka

rukutaman ergamni kennameefii ulee aangoo isaaniitiin gabbarsuu itti

4

murtaa‟e kafalanii kan oolan abbaa qabeenyaa Bakka Bashannana

Soodare fi Yuunivarsiitii Riifti Vaalii obboo Dinquu Dayyaas, abbaa

qabeenyaa hoteela Ilillii obboo Gamshuu Bayyanaa fi obboo Alam

Tafarraa keessatti argamu. Akkasuma immoo akka ol hin kaanetti kan

rukutaman abbaa qabeenyaa Kolleejjii Liidstaar ,LTV fi Mo‟aa TV Dr.

Gammachiis Dastaa yoo ta‟an itti aansuun xiyyeeffannoo keessa kan

galfatan abbaa kilabii Kaantirii Dr.Massalaa Hayilee fi ergitoota bunaa

birooti. Aaddee Caaltuu Saanii (daarektara olaanaa abbaa taayitaa

galiiwwan Oromiyaa) fi Dr.Milkeessa Miidhagsaa(hoogganaa biiroo

bulchiinsa lafa Oromiyaa) sadarkaa naannootti dhimmicha

raawwachiisuuf ergamni kennameeraaf. Obboo Birhaanuun dubartoota

qabsaa‟ota OPDO keessa turan wajjin kan sagaagalanii fi dubartoota

haaraa galanis yaalanii milkaa‟eefiira. Kan hin milkoofneefis aangoo

irraa buusuun ariisisaniiru. Kanas akka jabeenya isaaniitti yeroo argan

odeessuun kanneen biro jilbeeffachiisuuf itti dhimma bahaniiru. Obboo

Birhaanuu Tsaggaayee walitti dhufeenya faayidaan obboo Aaddisuu

Qabbaneessaa akka komishinara dhimma baqattootaa ta‟an kaadhimuun

filachiisaniiru. Dhimmi filatamuu fi filatamummaa namicha kanaa kan

jalqabu caasaa haqaa keessatti. Biyya keenyatti haqaa jallisuu fi

lammiileen haqa dhabuun akka rakkatan gochuun namni kun ogeesa

seeraa walitti dhufeenya dheeraaqabaachuun lammiilee hiyyeessa

miidhuun qabeenya horachuu danda‟edha. gara taayitaa biiroo dhimma

baqattoota dhufuu kan danda‟es dura yeroo dhaabbatichi biiroo

nageenyaa fi odeeffannoo biyyaalessaa jalatti bulaa ture baajata guddaa

kan qabuu fi baqattootaaf jecha gargaarsi guddaa alarraa biiroo

godhamuufidha.Maqaa baqattoota Sudaan Kibbaa Itoophiyaa naannoo

Gaambeellaa jiran kan naanoo miliyoonaatti siqaniin biirichaaf

gargaarsa guddaatu godhamaa jira. Obboo Aaddisuu Qabbaneessaa

waggoottan sadan darban dura mana murtii olaanaa godina shawaa

Kibba bahaatti pirezidaantii yeroo turan aaddee Asteer Maammoo wajjin

5

ta‟uun qeerroo naannoo sanatti qabsoo irratti hirmaatan murtee hidhaa

waggaa 18-20 akka itti murtaa‟u kan godhan dhalattootuma naannoo

sanaa turan. Hojii isaa kanatti fayyadamee karaa aaddee Asteer

Maammoo pirezidaantii waliigalaa mana murtii naannoo ta‟uun

muudamuuf qaqqabe. Dabalataanis obboo Aaddisuu Qabbaneessaa

daarektara olaanaa biiroo nageenyaa fi odeeffannoo duraa fi isa amma

adamsamaa jiru obboo Geetaachoo Asaffaa wajjin dubbachuun Dr.

Abiyyi Ahmad,obboo Lammaa Magarsaa fi aangawootni mootummaa

naannoo Oromiyaa 300 ta‟an biroo akka hidhaman ajaja hidhaa itti

baasee ture. Sana booda obboo Lammaa Magarsaa pirezidaantii

mootummaa naannoo Oromiyaa ta‟uun yeroo filataman obboo Aaddisuu

Qabbaneessaa pirezidaantummaa mana murtii olaanaa

naannooOromiyaa irraa yeroo kaasan obbo Birhaanuu Tsaggaayee ka‟uu

hin qabu jechuun falmaafii ture. Namichi komishinara dhimma

baqattootaa haaraan Kun ajaja obboo Birhaanuu Tsaggaayeetiin walga‟ii

mirgoota dhala namummaa Jenevaatti geggeeffamu hirmaachuuf

deemeera. Sana dura warreen mirga dhala namaa dhiitan waliin

shirkuun lammiileen keenya akka dhiitaman, qaamni isaanii akka

hir‟atu, akka du‟anii fi qabeenyi isaanii akka irraa fudhatamu gochaa fi

gochisiisaa Kan turan garee namoota muraasaa wajjin ture. Har‟as yeroo

jijjiiramaatti dhaabbilee haqaa olaantummaan geggeessaa fi dinqeessaa

jiru.

Dhaabbata haqaa haaraa geggeessaa Kan jiru Adda Warraaqsa

Bilisummaa Uummattoota Tigiraay waliin walta‟uun abbaa yeroo duraa

Kan ture haqa jallisaa namoota turan qofaa osoo hin taane qabeenya

biyyaa fi uummataa saamuun gamaisaatiin gahee leencaa kan

qabudha.Dhaabbata haqaa har‟a olaantummaan geggeessaa Kan jiru

obboo Birhaanuu Tsaggaayee akkuma durii har‟as waajjira mootummaa

keessatti aangoon fooyya‟aan kennameefii haqa qarshiin jijjiiraa mana

bareedaa biyya alaatii bichisiisaa jira. Abbaa muudama aangoo hedduu

6

namichi abbaan dabaree Kun Ameekaa Kanaadaadhaa biyyoota dhiyaatti

namni soreessa ana jedhe mana keessa jiraatu karaa obboo Dinquu

Dayyaasii fi obboo Saamu‟eel Taaffasaa bichisiisuu irratti argamu.

Bittaan manneenii Karaa abbaa qabeenyaa Baalanshaay Riilisteetii fi

appaartimentii Maryoot obboo Saamu‟el Taaffasaatiin akka raawwatamu

obboo Dinquu Dayyaas hin beekan. Galii gibiraa baayyee waliin

dhahuun Kan himatamuuf ture obboo Saamu‟eel Tafarraa akka oolmaa

fi dirqamaatti abbaa alangaa waliigalaa obboo Birhaanuu Tsaggaayee fi

kantiibaa bulchiinsa magaalaa Finfinnee itti aanaa kantiibaa Injinar

Taakkalaa Uumaaf Ameerikaa fi Kanaadaadhaa manneen jireenyaa

biteeraaf. Har‟a har‟a naannolee biyya keenyaa hundarraa hanga jechuun

danda‟amutti lammiileen qe‟ee isaaniirraa yeroo buqqa‟anii fi

arii‟ataman geggeessitootni gad aanoon ifaan ifatti yeroo gochichatti

hirmaatan Obboo Birhaanuun ammo haqa jallisuun faayidaa dhuunfaa

isaaniitiif oolchachaa jiru. Namni dhaabbata haqaa olaanaa abbaa

alangaa kun muummicha ministeeraa illee gaafachiisuu kan danda‟u

seera baasuun gargaaruu osoo qabuu dubartoota wajjin bashannanu

qabatee Dubaayii hanga Waashingiteen Diisii sababni deddeebi‟uuf

gaaffii guddaa kaasa.Maarree egaa haqni uummanni eegaa ture dhufaa

jiraa? Filannoon itti aanu hoo maal ta‟uu danda‟a? yeroon ni deebisa.

3. Obboo Dammallaash G/Mikaa’el

Obboo Dammallaash G/Mikaa‟el biiroo nageenyaa fi odeeffannoo biyya

keessaa hoogganaa olaanaa dhimma nageenyaa ta‟uun tajaajilaa jiru.

Namni caasaa nageenyaa geggeessaa jiru kun dhalatee kan guddate

godina shawaa Lixaa magaalaa Ejereetti yoo ta‟u abbaan isa dhalchee fi

haati isaa kan wal baran mana Baraanbaraas Baqqalaa Kolboottidha.

Abbaan isaanii mana Baraanbaraasitti garbaKan turan yoo ta‟u haati

isaanii ammo achuma mana Baraanbaraasitti qacaramanii hojjetaa yeroo

turanitti obboo Dammallaashii fi dubaroota lama dahaniifiiru. Abbaan

7

hoogganaa dhimma nageenyaa har‟aa obboo G/Mikaa‟el loltuu

Hayilasillaassee ta‟anii loltuu poolisii mootummichaa ta‟anii tajaajilaa

turan illee ijjoollee isaanii duudhaa naannichaatiin guddisuuf carraa hin

arganne. Dargiin kufee Adda Warraaqsa Bilisummaa Uummattoota

Tigiraay(ABUT) aangoo biyyattii to‟achuu hordofee gara Adda

Warraaqsa Bilisummaa Uummattoota Tigiraayiitti kan siqan namni

ammaa fi dura biiroo nageenyaa fi odeeffannoo hojjetaa turan kun warra

wajjin hojjetan akka saba Tigiree ta‟an hubachiisuun waggaa digdamii

torba hunda hojjetaa turaniiru. Warri isaanii sabaan Tigiree ta‟uu

baatanillee taayitaa olaanaa fi amanamummaa argachuuf itti

fayyadamaniiru. Kana hordofeeergamni Adda Warraaqsa Bilisummaa

Uummattoota Tigiraayiin isaaniitti kenname jalqaba gara naannoo dhiha

Oromiyaa deemuun sochii siyaasaa akka basaasan ture. Obboo

Dammallaash gara Wallaga Bahaa fi Wallagga Dhiyaa deemuun achi

jiraataa yeroo turanitti dargaggoota lakkoofsaan hedduu ,

barattoota,abbootii qabeenyaa fi hayyoota hiisasaa fi ficcisiisaa ergama

isaaniitti kenname galmaan gahuu isaaniif Adda Warraaqsa Bilisummaa

Uummattoota Tigiraay irraa amanamummaa argachuu danda‟aniiru.

Turtii isaanii kutaa biyyattii dhiyaatiin jiraattota naannoo irratti yakki

isaan hojjetan itti aansee tuffii fi garajabeessummaa hamaaf jalqabbii

ta‟eera.

Qabsoo qeerroo Oromoo keessatti maqaan isaanii kan ka‟an kanneen

akka Injinar Tasfaahuun Camadaa, obboo Kafaaloo fi dargaggootni

hedduun biroo obbboo Tasfaayee Urgee wajjin ta‟uun hidhaa fi

gadadoof saaxilamaniiru. Yeroo sana obboo Dammallaash G/Mikaa‟el

komishinara poolisii naannoo Oromiyaa kan turan yoo ta‟u obboo

Tasfaayee Urgee ammoo hoogganaa biiroo nageenyaa naannoo

Oromiyaa turan. Turtii mana hidhaa keessatti Injinara Tasfaahuun

Camadaa yakka suukanneessa dubbachuuf namatti ulfaatuun dararaa

turanii dhuma irratti lubbuun isaa manuma hidhaatti darbeera. Obboo

8

Kaffaaloo ammoo haala sukanneessaan miilli isaanii lamaan irraa citee

erga mana hidhaatii bahanii sabquunnamtii hawaasaa adda addaa

irrattidhiyaatanii dhiittaa mirga dhala namummaa fi yakka isaan irratti

hojjetame tokko tokkoon yeroo himatan miira keessa gallee imimmaan

keenya to‟achuu dadhabnee nama ta‟uu keenya illee jibbaa hordofneerra.

Namootni caasaa nageenyaa mootummaa naannoo Oromiyaa geggeessaa

turan kun lameen uummata isaan guddisee barsiise deebisanii maqaa

nagaa kabachiisuu fi nageenya jedhuun yakka suukanneessaa ta‟e

raawwachaa turaniiru.Walitti dhufeenya obboo Dammallaash

G/Mikaa‟elii fi obboo Tasfaayee Urgee hojiin ala walitti hidhamsa

faayidaa fi caasaa nageenyaa qindeessuu mataduree jedhu jalatti tuquu

yaaleera. Biiroon tajaajiala odeeffannoo fi nageenyaa biyyaalessaa

Itoophiyaa keessatti du‟aatii, ukkaamsuu fi dararoota raawwatamaniif

adda durummaan raawwachiisaa turuu isaanii kan amanan muummeen

ministiraa Dr.Abiyyi Ahimadbakka hooggansa biiroo nageenyaa duraa

obboo Geetaachoo Asaffaa Jeneraal Adam Mohaammad daarektara

olaanaa godhanii yeroo muudan haasaa paarmaalaaf godhaniin raayyaan

ittisa biyyaa fi nageenyaa paartii siyaasaa biyya bulchuun adda kan hin

baanee fi mootummaaf looguun hojjetaa akka turan ibsuun adeemsi kun

akka jijjiiramu waadaa galanii turan.Haata‟u malee Dr.Abiyyi Ahmad

gara muummee ministiraatti erga dhufanii booda hoogganaa dhimmoota

nageenyaa biyya keessaa fi odeeffannoo biyyaalessaa ta‟uun isaaniin

kan muudaman obboo Dammallaash G/Mikaa‟el har‟as akkuma durii

isaanii dargaggoota, hayyootaa fi abbootii qabeenyaa adamsuu irraa of

hin qusanne.

Miseensota poolisii federaalaa fi raayyaa ittisa biyyaa filuun waraana

ABO fakkaatanii naannoo Oromiyaa dhihaa fi Gujii qubsisuuni lubbuu

qulqullootaa ajjeesisaa dhiittaa mirga dhala namummaa raawwachiisaa

kan argaman namni kun har‟a hoogganaa nageenyaa biyya keessaa

9

obboo Dammallaash G/Mikaa‟elidha. Sirumayyuu aangoo Jeneraal

Adam Mohaammed dhuunfachuun jeneraalichaafis ajajamuu diduun

kabajas dhorkachuun namni hoogganaa nageenya biyya keessaa kun of

qofaa hoogganaa biiroo nageenyaa fi odeeffannoo gochuun aangoo

isaanii seera ala itti fayyadamaa namoota dhuunfaa miidhuuf kiraa

sassaabdummaa dheedheeroo fi gurguddaa diriirsuu irratti qabamanii

jiru. Har‟a har‟a biyya keenyatti keessattuu magaalaa guddoo biyya

keenyaatti gocha yakkaa ittisuu fi dhaabuun gahee isaanii

ta‟uyyuu,hoogganaan dhimmoota nageenya biyya keessaa obboo

Dammallaash garuu ittigaafatamummaa isaanii cinatti dhiisuun hojiin

isaanii guddaa ajaja giiftii duree aaddee Zinnaash Taayyaachoo fi obboo

Alamaayyoo Katamaa raawwachuu taasisaniiru. Obboo Dammallaash

G/Mikaa‟el muummee ministiraa Dr.Abiyyi Ahmad irraa

amanamummaa kan argatan, giiftii duree aaddee Zinnaash

Taayyaachoof waan ajajamanii fi obboo Birhaanuu Tsaggaayee fi

Obboo Alamaayyoo Katamaa wajjin walitti dhufeenya faayidaa waan

uumaniif qajeelchisoota mana mootummaa keessaa tokko ta‟uu

danda‟aniiru.

4. Daaqonii Daani’eel Kibiraat

Daaqonii Daani‟eel Kibiraat kan beekkamu kitaabota isaa hedduu irratti

dhuudhaalee hawaasummaa fi siyaasaa inni calaqqisiisuuni. Kitaabota

isaa keessatti baroota mootolii gonfoo olkaasuun sirna bulchiinsa

federaalizimii ammoo ceepha‟uun bal‟inaan tuttuquu yaaleera. Kanaanis

warren sirna mootolii deebisuuf yaalan irraa dinqisiifannaa qofa osoo

hin taane beekamtii fi kabaja argachuu danda‟eera.

10

Daaqonii Daani‟eel Kibiraat akkuma Dr.Abiyyi Ahmad gara muummee

ministiraa dhufaniin qarshii miliyoona soddoma (30,000,000) gumii

qulqullootaa mana amantaa kiristaanaa Ortodoksii irraa walitti qabuun

kennuu isaatiin hangam dhiibbaa uumuu akka danda‟uu fi dandeettii

akka qabu muummicha ministeeraaf ragaa baheera. Kanaanis yaada

muummicha ministeeraa hatuu waan danda‟eef gorsaa ta‟ee filamuu

danda‟eera. Deemsa biyya alaa isaa jalqabaa gara Ameerikaa Kaabaa

Dr.Abiyyi Ahimadwajjin godhe kan muummeen ministiraa lammiilee

Itoophiyaa jiraattotaa fi dhalattoota naannoo Waashingiteen Diisii waliin

godhan irratti sagantaa yeroo geggeessu mormiin nama qaanessu isa

quunnamee ture.

Yeroo tokko muummichi ministeeraa gara biyya Faransaay yeroo

deemanitti miseensotni dhaabbatawalquunnamtii saala wal fakkaataa

/Homo-Sexual/ Itoophiyaa daawwachuu akka barbaadan ibsaniifii

Dr.Abiyyi Ahmadis heeyyameefii ture. Icciitii kana kan beeku koodee fi

gorsaa muummicha ministeeraa daaqonii Daani‟eel Kibiraat qofa ture.

Innis icciitii kana dabarsee dhaabbilee mana amantaa Ortodoksiif

kennuun dhaabotni kun mormuun miseensotni walquunnamtii saala wal

fakkaataa/Homo-Sexual/ kun akka hafan ta‟eera.Daaqonii Daani‟eel

Kibiraat seenaa Itoophiyaa ilaalchisee muummicha ministeeraa gorsuu

irratti argamu. Fakkeenyaaf daaqonii Daani‟eel Kibiraat pirezidaantiin

naannoo Oromiyaa ammaa obboo Shimallis Abdiisaa seenaa Itoophiyaa

sirriitti akka beekan Dr.Abiyyi Ahmad gurra buusee ture.Dr.Birhaanuu Naggaa fageenya xiqqoo Finfinnee irraa fagaattee kan

argamtu magaalaa Bishooftuutti bara 1950 dhalatan. Umriin isaanii 17

yoo guutu Yuunivarsiitii Finfinnee seenanii barnoota sadarkaa olaanoo

barachuu eegalan. Turtii isaanii yuunivarsiitii waggaa jalqabaatiin yeroo

sana barattoota turan wajjin ta‟uun warraaqsa dimokiraasii fi mirgi dhala

namummaa haa kabajamu gaaffii jedhuun ijjoollee hangafa qabsoo

warraaqsaa wajjin qabsoo jalqaban. Qabsaa‟aa IYAPA ta‟anii osoo

jiranii paarticha ifatti qeeqaniiru himannaa jedhuun ji‟ootaaf hidhamanii

boodarra gara Sudaan deeman; sana booda waggaa lama turanii koolu-

galtummaa gara biyya argatanii Ameerikaa deeman. Bara 1983

ADWUIn Itoophiyaa yeroo to‟atu ADWUI wajjin waliigalee hojjechuuf

nama biyya galedha. Dr.Birhaanuu Naggaa barsiisummaa

yuunivarsiitiitti dabalataan daldala irratti hirmaachuun warshaa xaa‟oo

,hoteelotaa fi dhaabbilee daldalaa biroo qabu.

Filannoo bara 1997 irratti Dr.Birhaanuu Naggaa hirmaannaa olaanaa

paartiin isaanii gamtaa tokkummaa fi dimokiraasii godheen teessoo

mana maree Bulchiinsa magaalaa Finfinnee 138 keessaa teessoo 137

argachuu danda‟aniiru. Bu‟aa filannoo kanatti aansee Dr.Birhaanuu

Naggaa magaalaa Finfinnee kantiibummaan akka bulchaniif paartiin

isaanii muudamee ture. Haata‟u malee firii filannoo hin fudhannu

jechuun jeequmsa ka‟een Dr.Birhaanuu akka hidhamaniif sababa ta‟eera.

Dr.Birhaanuun kitaaba isaaniiDuraan dursa kitaaba kana qopheessuuf qofa miti, nama waan yaade bakkaan ga’uuf rakkoon fayyaa hindaangessine ta’uukoof, rabbi guddaan oolmaa eegumsa isaaf baraa hamma baraatti haa ulfaatu. Waaqayyotti aanees, kennaa waaqayyoo akkan fayyadamuuf guca cicha ga’ee aartii ogbarruu oromummaa baatee, waan hundumaan kan ana fuuldura ibsaa ture, barreessaan kitaabota Afaan Oromoo kan akka Furtuu, Quba Qabduu, Ichima Jaalalaafi kanneen biroo obboleessikoo Geetaachoo Rabbirraa jaalalaaf galata daangaa hinqabne na biraa qaba. Galatoomi Gechoo. Akkasumas, yeroon halkaniif guyyaa dadhabaa turetti, ana cinaatii kan hindhibamne haadha manaakoo kanan baay’ee jaaladhu barsiistuu Dastaa Ibsaafi ijoolleekoo anatti naanna’anii na bohaarsaan Miiltoo, Hiiroofi Rooban Guutaa galateeffachuun barbaada. Hiriyyaakoo yeroo hundumaa, gaafa jalqabaa qalamnikoof barruuleenkoo walitti buutee eegalee na cinaa ture, Balaay Gobooshoo hedduun si galateeffadha. Addumatti, asoosamni kalaqa sammuukoo ta’e kun maxxanfamee uummata Oromoo bira akka ga’uuf maallaqa guutummaa maxxansa isaa kan naaf gumaache obboleessakoo Obbo Dassaalany Rabbirraa guddaa haagalatoomu. Dhumarrattis hiriyyootakoo Dajanee Margaa, Mitikkuu Fiqaaduu, Lammeessaa Asaffaafi Gaaddisaa Abarraa akkasumas barsiisaa Qixxeessaa Ibsaa yeroo isaanii aarsaa godhanii dubbisuudhaan, iddoo jallate sirreessuun kan na gargaaraa turaniif galannikoo guddaadha. v Dhaamsa Addunyaan biyya lafaa buburreefi walxaxaadha. Rakkataan irratti boo’a. Dureessi irratti boona. Dhabeenyi nama boochifti, qabeenyi nama boonsifti. Isa boo’uufis ta’e isa boonuuf, kan darbeef seenaa kan dhufuuf seexaa dhaamuun seera uumaa dhalachuuf du’uu waliin kan walqabatee dhufedha. Anis waan dhaamullee qaba sabakoo, garuu waan baayyee jechuuf osoo na rakkiseyyuu waa xiqqoo dhaamuun barbaada. Kaan dhaba boochisa, Oromoon qaba garuu inboo’a. Kaan qabeenya boonsa, Oromoon qaba garuu hinboonu. Qe’ee Oromootti maaliif seerri uumaa jallate laata? Hiriyyootakoofi namoota biroo carraan adda addaa walitti nu fide birattillee yeroo hedduu osoo hinjaalatiin waa jechuu nan jaaladha. Ta’us hamma ta’e namoota barreeffama Afaan Oromoo dubbisuu danda’aniifi dubbisuuf onnata qaban hedduutti dubbachuuf hamma yoonaatti carraas ta’e dhamaatiin naaf milkaa’e hinturre. Garuu osoon waan dubbadhu hindhabiin carraas ta’e milkaa’ina dhamaatii dhabee turus, guyyaan itti abdii kutee harka maradhee taa’e hin yaadadhu. Guyyaafi haalli, carraaf milkaa’ina dhamaatiikoo sakaales haqaaqqatee, dubbiin qabu keessaa calaqqee qarqara ishii tokko jedhee Asoosama dheertuu Mil’uu Miliquu jedhamtu kanaan kunoo miixannaa waggaa kudhaniin booda afaan hiikkadheera. Asoosama kana barreessuun anaaf saba Oromootti dubbachuuf yookaan saba Oromoof dubbachuuf uleekoo jalqabaa saamsa ittisa daangaa cirtu taatus, kaayyoon Oromoof turjumaana ta’uu waan ana keessa bule hinjiru. Oromoon aadaa boonsaa qaba. Saba boonaas qaba; vi eenyummaa miidhagaas qaba. Lafa sanyii hin nyaannes qaba; afaan jecha hinwaakkannes qaba; jaalala hinligidoofnes akkasuma, garuu of ibsuufis ta’e jiraachuuf kan Oromoon baroota jaarraan lakkaawwamaniif hanga har’aatti alagaan ibsamuufi mul’istuu eenyummaa isaa alagaan irraa mulqamee, ofirratti alagaa moosisee mataatii gad cabee beekamtii kenneefii kun dhalootaan hiree Oromoo akka hintaane afaankoo banadhee dubbachuuf wanti na shakkisiisu hinjiru. Handhuura dhaamsakoo ta’ee saba Oromoo bira akka naaf ga’u kanaan barbaadu keessaa inni ijoon, sabni Oromoo hiree Waaqa biraa kennamteen baraabaratti akka hacuucamus ta’e miila jalatti akka dhiitamu hireen qoodameefi hinjiru, yoo hiree nama yookaan saba biraa irraa kan kennamteefii taate malee. Oromoon beekaa qaba iddoo sadarkaa hundatti, jaarsolii qe’ee irraa kaasee hanga yunivarsiitiilee gurguddoo addunyaatti. Garuu barri beektotaa darbuun hinoolu, darbees agarreerra. Osuma beektota qabnuu, gidiraafi hacuuccaan saba Oromoo irratti ta’u bara dhufee darbu itti caalaa adeeme. Beekaan ilma Oromoo addunyaa gajjallaa hanga gararraatti beeekumsaan kuulame, madaafi madda hacuuccaa saba isaa kana baruun maaliif akka jalaa dhokatte dhaamsakoof gaaffiidha. Deebiis barbaada. Ani dhimma Oromoof nama gaaffiif malee deebiif ga’ee hinqabnedha of jechuukoos miti. Oromoon turjumaana barbaada jechuukoos miti. Ilmi Oromoo dhimmi Oromoo dubbatu turjumaana Oromoo miti. Dhimmi Oromoo, ilmaan Oromoof dhimma dirqama Oromummaati. Oromoon, aadaas ta’e mul’istuu eenyummaa dubbatu waan qabuuf, of ibsuufis ta’e ifuuf alagaan akka ibsaa qabuuf hinbarbaachisu. Maaliif barootaaf dukkanaan akka deemaa jirru wallaalus, sabni vii Oromoo ofuma isaa iyyuu ibsaa akka ta’e hinshakku. Kan nama naasisu garuu, barootaafi guyyoota darban keessatti Oromoon jireenya hacuuccamuu dabarsus, Oromoonni yeroo sana turanis ta’e yeroo ammaa jiran kun osuma dhalarraa dhalatti dabarsanii fincilaa dhufanii, inni du’u du’ee inni dhalates guddatee har’a ga’eera. Har’a garuu dhala Oromoo alagaatu Oromoorratti guddisaa jiramoo Oromootu guddifataa jiraa? Hanga har’aatti diina lolaa as geenyus, lafa dhihee barii’u tokko ta’uuf bilisummaatti dhiyaachuutu mallattoo agarsiisaa jira osoo hintaane, tokkummaa dhabuufi gochaan diinaa sabuma ofii keessaa oomishamaa deemuutu dabalaa adeeme. Yeroo diinni guboo saba Oromoo keessatti dhagaa bu’uuraa buufatu qoqqoodamuun saba Oromoo ragaa seenaa jiraataadha. Akka natti fakkaatutti garuu kan Oromoon yaadda’uu qabu inni guddaan isa alagaan guboo saba Oromoo keessatti dhagaa bu’uuraa kaa’u osoo hintaane, akkaataa oromoon shira alagaa kanaaf deebii kennaa jirudha. Kanaafuu akkuma “xuxiif buxiin waldida” jedhamu karaa saayinsaawaa haa ta’uu aadaa, sochii Oromoon bilisummaa gonfachuuf godhu keessatti deebiin shira xaxxootaaf kennamu akkaataa ka’umsa hundee isaaniitti adda adda ta’uun dirqama natti fakkaata. Keessumaa iyyuu dhiiga ofii of wallaalee diinaaf ergamu jechuun diina miti. Diina ta’uu dhiisuun isaa garuu gochaa diinaa oromoo irratti hinraawwatu jechuukoos miti. “Quba ofii ajaa’e jedhanii kutanii hingatan” akkuma jedhamu, wallaalaa ofiis gorsatanii barsiifatanii gochaafi hojii qaanii\_ alagaaf ergamuu\_ keessaa baafatanii humna godhatu malee, akka diinaatti balaaleffatanii deebiifi gochaa diinaa yoo itti deebisan, duraanuu wallaalaadha ittuu abidda qabsiisanii akka mana gubu jajjabeessuu natti fakkaata. viii Kunimmoo Oromoof gabrummaa kunuunsuudha, diinaaf immoo milkaa’inadha. Rafnes kaanes, falles dhiisnes, gootomnes daboomnes, qabsoofnes dhiisnes yeroo dheerata malee bilisoomuun keenya kora hinhafne waan ta’eef dhaloonni milkoomee bara birmadummaa kana qaqqabes ta’e dhalate, dhiiga isaa alagaaf ergamaa ture kana akka harkisoo guboo diinaatti lakkaa’uu danda’a. Kunimmoo Oromoon hamma lafa kanarra jirutti quba walitti qabaa akka diinaatti wal nyaachaa jiraachuu qofa osoo hintaane, lafa dhihee barii’u hammi diinaa itti baay’ataa waan deemuuf, bara jireenyasaa guutuu yerootti diina mormu malee yerootti hojjetee misoomu akka hinarganne tilmaamuun waan ulfaatu natti hinfakkaatu. Sabni baratee hojjetee hinmisoomne immoo ergamuuf ergaramuu irra darbee qooda inni taphatu waan yartuudha. Anis asoosama dheeraa ‘Mil’uu Miliquu’ jedhamtu kana keessatti calaqqee seenaafi eelaa dhugaa, bilisummaa dhabuun barattoota Oromoo Oromiyaa irratti geessisaa tureef rakkoo hawaasummaa, dinagdee, aadaa, seenaa, siyaasaafi harkisoowwan biroo tuquuf yaaleera. Gama biraatiin immoo hiikkaan jireenya jaalalaa sabboontota dargaggeessaaf dargaggeettii saba Oromoo barootaaf ture, hanga du’aa dullumaattimoo hanga jiraa du’aatti isa jedhuuf ajandaa sabni Oromoo jireenya sabboontotaaf jecha irratti yaaduus ta’e mari’achuu qabu akka ta’e ani akka ilma Oromoo tokkootti amantaa guddaan irraa qaba, waa jechuus yaaleera. Jaalalas ta’e jaalalleen ilmaan Oromoo, qabsoo Oromoof humna ta’uu qaba malee sakaallaa kaayyoo ta’uu hinqabu. ix Bilisummaan damma caalaa mi’oofti. Gabrummaan eebicha caalaa hadhoofti. Bilisummaan qabeenyaa namni yookaan qaamni gurmaa’ee humnas ta’e aangoo qabu yeroof nama harkatti sarbuu danda’u ta’uu danda’a malee, qabeenyaa namni namaaf kennuu danda’u tasumayyuu ta’uu hindanda’u. Carraan haala jireenya Oromoo si’anaas cuunfaa eebicha gabrummaa unachuu ala ta’uu hindanda’u. Bilisummaan qabeenyaa kennaa rabbii baasii tokko malee dhala namaa hundaaf walqixa kenname ta’us yoo sarbame deebifachuuf qabeenyaa baasii guddaa nama gaafatan keessaa kan gatii bilisummaa caalu hinjiru. Kan rafe barbaadanii lafa jirutti dammaqsuu barbaada, kan dammaqe dhageessisuuf duuka bu’anii jajjabeessuu barbaada. Kanaafuu sabni gabroome, jabaatee bilisoomee eelaa darbe dhalootaaf katabee akka seenaa yaadatuuf, bilisummaa gonfates hadhaa jireenya gabrummaa beekee dammaqinaan akka tikfatuuf, aartiin ogbarruu meeshaa hinligidoofne akka ta’e jabeessee dhaamuun barbaada. Isinis aartii Oromoo guddisuu keessatti ga’ee qabaadhaa. Dhumarrattis, maqooliin ani asoosama kana keessatti fayyadame calaqqee seenaa dhugaa ta’anis kallattiidhaan eenyuunillee kan bakka hinbuuneefi kalaqa sammuukoo qofa akka ta’an ibsuun barbaada. Maqaa uumaatiin tokkummaan saba Oromoo gidduutti coologe deebi’ee haalatu! Saba bilisummaatti jiraatu malee saba bilisummaa hawwu ta’uun barri isaa haagabaabbatu! Dubbisa Gaarii Isiniif Hawwa . Guutaa Rabbirraa Baqqaanaa 1 Boqonnaa Tokko Maatii guddaa baadiyaa Birraa yeroo nyaata asheeta boqqolloo galgala galgala walitti naanna’anii jimmaa jimmiiteefi hibboo taphatan keessattin dhaladhe. Mootiin maatii keenyaa\_ abbaankoo yeroo hedduu hojii oolanii yeroo galan miilla isaanii dhiqsiifatanii, dagalfatanii ciisanii nama gorsuu jaalatu. Erga irbaanni nyaatamee booda, yeroo maatii keenya keessaa namtokko ka’ee jimmaa jimmiitee jedhee nama kolfe abaaree, nama obse immoo lafaaf biyya kennee eebbisee, cilaattiifi daaraa fuulatti dibatee mana keessa olii gad kaatu, abbaankoo taa’anii hunda taajjabu. Kaan kolfa qabachuu dadhabee akkuma sangaa siddisa nyaatee bokokee, utaalee futtaafata. Kaan immoo fuula cocorreefi buburree kana dandamatee osoo takkaa ilkaan hinsaaqiin, erga abbaan jimmaa jimmiitee missinee dadhabee booda, yeroo inni kukuluutuu jedhu, bariite jedha. Eebba isaas unata. Akka cimaattis lakkaawwama. Taphichas akka injifateetti ilaalama. Abbaankoo jaarsi nama guddaan taa’anii kana hundaa taajjaban, jireenya dhala namaa erga gaafa dhalatanii hanga guyyaa du’aniitti jiru madaalanii, muuxannoo bara jireenya isaanii waliin walqabsiisanii gorsa tokko tokko nu gorsu. Isaanis guyyaa galgala tokko, yeroo nuyi jimmaa jimmiiteef hibboo taphannee xumurru walitti nu qabaniiti, jecha addaa tokkoon nu gorsan. 2 “Elaamee ijoolleekoo…… Namni lafa kanarratti gaafa uumamu akeeka uumameef qaba. Akeeka uumameef kana bira ga’uuf yookaan raawwachuuf garuu laggeen gurguddoo sadii kan irra cee’uuf hedduu nama rakkisan jiru. Laggeen kunis: Fe’isa fe’amee hinhiikamne, qara qaramee hindoomneefi nama du’ee du’aa hinkaanedha. Garuu namni jabaan waan godhuuf maaliif akka godhu beeku laggeen kana riqicha mataa isaatiin irra taruu danda’a. Kunis ta’uu kan danda’u namni nama ta’ee qaamaaf yaada fayyaa qabu akka nama lafarra deemuutti of ilaaluu dhiisee yoo akka nama mukarra ciisuutti of ilaaledha. Namni mukarra ciisus guyyaa yookaan torbee dagachuu osoo hintaane maaykiroo sekoondii tokko dagachuutu lafee nama cabsee qaama nama laamshessa. Ajjeessee achiin hambisuus indanda’a” jedhan. Maatiin gorsa kana taa’ee dhaggeeffataa tures nama hedduu ture. Keessaa garuu obbolaan waliin dhaladhe ana malee nama torba turan. Namoonni haala adda addaatiin miseensa maatii keenyaa ta’anii gorsa abbaakoo dhaggeeffataa turanis lakkoofsaan baay’ina obbolaakoo kanaa gad kan ta’an miti. Ani maqaankoo Jaawwaraa Caattooti. Maqaan haadhakoo ishii ana deessee immoo Rabbituu Beekaa jedhamti. Obbolaan waliin dhaladhe keessaas dhiirri nama shani. Maqaan isaaniis angafa irraa gara quxisuutti; Milkii, Namoomsaa, Hulluuqaa, Abdiifi Dorcaa Caattoo jedhamu. Warri hafan dubartoonni lamaan immoo Marartii Caattoofi Galgalee Caattoo jedhamu. Egaa ana waliin abbaankoo dhiira ja’a qaba. Anis abbaakoof mucaa afraffaadha. Hulluuqaatti aanee jechuudha\_ dhalootaan. Anis egaa dhalootaan tokkicha\_ nama qobummaan isa jeequ, akka hintaane rabbiin galateeffachaa 3 obbolaakoo ofcinaatti ilaaleen beeka. Haata’u malee dhalootaan qobummaan yoo natti dhagahamuu baate iyyuu seeruma uumaa hiree jireenya dhala namaa kan ta’e hojiin waan jiruuf, hojjechuuf immoo barnoonni murteessaa waan ta’eef akkuma obbolaakoo warra angafaa baratanii hojii irra jiranii, anis jireenyakoo fuuladuraaf jecha barnootaan qobaa ta’uu ergan eegalee waggoota muraasa lakkoofsisuu eegaleera. Garuu duraan osoo waggoota qobummaa kana lakkoofsisuu hineegaliin yeroon sabaafi uummata lammiikoo keessa taa’ee barnoota sadarkaa tokkoffaa barachaa ture, barnootakootti akkuma obbolootakoo angafaa barataa cimaan ture. Qabxii qormaata biyyoolessaa kutaa 8ffaa s gaarii fideen gara isa itti aanu kan afaan Ingiliziitiin baratamuutti darbe \_ mana barnootaa sadarkaa olaanaa. Akkuma sadarkaan barnootakoo dabalaa adeemeen, gostiifi qabiiyyeen barnootaa dabalaa adeemuun osoo ana hinjeeqiin wanti ani beekuufi himuu hindandeenye na jeequu jalqaban\_ yeroo sanatti. Sadarkaa barnootaa kanatti ergan darbee booda egaa waxxeen qormaata jireenyaa anuma mataakoo irraafi kan anaan ala naannookoo jiran irraa natti waxxifamuu jalqabe. Dhiigni dargagummaa akka qeerransa kiyyoon qabee ana keessaa wixxifatuufi qormaanni jireenyaa akka laga Mormor ganna ganna jirma guuree yaa’uu, narratti walga’anii akka qilleensa birraa olii gadi na raasuu eegalani. Mukti qilleensaan raafame yoo hunda ta’uu baate illee osoo hinjaalatiin baala lama sadii osoo gad hinlakkisiin hinhafu. Garuu muka baala qabu yoo ta’edha malee muka baala hinqabne qilleensuu hinraasu. Raasamus waan lakkisu hinqabu. Anis guutummaa guutuutti namummaakoofi hojiikoo gad lakkisuu baadhus hamma ta’e of dagachuunkoo 4 hinoolle\_ waxxee qormaata jireenyaa anatti waxxifaman kanaan. Xiqqaattus hamma humna ishii narratti milkoofteetti. Akka nama du’ee muka baala hinqabnetti fakkeeffamuu baadhus, qabxii barattoonni ani dorgomu fidan biratti, kankoo boquukoo ‘mataa muka qagii’ na goote. Lafa na ilaalchifte. Anis akkuma nama qoosee dhahamee guyyaan qabxiikoo\_ jechuun kan kutaa 10ffaa argee eegalee boquun ol na jechuu dadhabe. Waanumti halle akka nama gabaatti alba’ee qaanii natti ta’e. Leeyyoon natti duule. Guyyaa tokko yaadaan badee magaala keessa osoon deemuu miilumtikoo fuudhee mana dubbisa kitaabaa uummata magaala Shaambuutti na baase. Anis xiqqoo balbala mana kitaabaa kana fuuldura ijaajjeen waanuman arge seeneen dubbisa, hamman magaala keessa jooru jedheen ol itti seene. Xiqqoo kitaabota hiriira galanii nalaalan sana ijaan irra fiigeen, keessaa tokko kitaaba ‘sooshaal rileeshin’ jedhu suuta fudheen gara teessuma rakkoo jiru tokkootti siqeen irra gad taa’e. Dubbisuus nan eegale. Akkuman waa dubbiseen mata dureen ani dubbise yaadnisaa naaf galuu dide. Iddoo naaf galun dubbisa jedheen as duubatti deebi’ee baafata kitaabichaa tokko tokkoosaa yaada qalbiin ilaale. Xiqquma gad siqeen maqaa Albert Inistaayen jedhu yeroon argu dafeen fuula baafatichaa ilaale. Albert Inistaayen, barnoota sadarkaa gadii yeroon baradhu namoota bebbeekamoo hayyoota addunyaa jedhaman keessatti yeroo baay’ee maqaasaa waanan dhagahuufi malee maaliif akkan dubbisu, maal akkan dubbisu waanin karoorfadhee manaa bahe tokko illee hinjiru. Osoon joonja’ee magaala keessa jooruu Kitaabuman dubbisa jedheen olseene malee. 5 Garuu akkuma nama karoorfatee dhufee, mata duree keessaa filadheen gara fuula baafatichaa dhaqee dubbisuu eegale. Fuula sadan tokko akkuman dubbiseen jecha “namni qormaanni itti baay’atu yoo qormaaticha mo’ichaan irra darbe beekumsi isaa inbaay’ata” jedhun arge. Akkuman jecha kana dubbiseen yaadni isaa ifa naaf ta’uu dideeti, akka dambalii bishaan haroo qilleensi raasuu, sammuukoo keessa gaggaragaluu eegale. Qormaata akkamii? Isa barsiisaan mana barumsaatti nu qorudhamoo? Kun immoo akkamiin nama qormaanni itti baay’atu jedhama? Barataan kutaa sana keessa jiru hundihoo baay’ina gaaffii qormaataas ta’e gosa qormaataa wal fakkaatu fudhataa, Maal jechuu barbaadeeti? Warri mana barumsaa galanii barachuuf carraa hinargannehoo? Qormaanni kun isaan hinilaallatu laata? jedheen oljedhee gorroo mana dubbisa kitaabaa irra ijakoo hordeen yaadaan buusee baase. Ta’us qormaatichi nama lafa tokkorra jiru keessaa tokkotti baay’atee tokkotti xiqqaatu isa kam akka ta’e walii baree murteessuu dadhabeen yaadakoo hiixatee ijakoo gorrootti fannise gad dachaafadhe. Jechuma kitaabichaa hima kanaaf ibsa kennan, jechichumatti aanseen yaada qalbiin dubbisuu eegale. Dubbisee dubbisee gara gidduu yaadichaa yeroon ga’u, „ qormaanni kunis kaayyoo dhalli namaa bira ga’uuf yookaan argachuuf kaayyeffatee gara fuuladuraatti itti adeemuufi namticha abbaa kaayyoo yookaan dhala namaa gidduu fageenya yaadaatu jira. Deemsa fageenya yaadaa kana keessas qaamaanis ta’e yaadaan tabba osoo fiigaani nama dhaabu, irraangadee osoo dhaabatanii nama fiigsu, hirriba osoo sireen jiruu nama didu, ija osoo aduun ba’uu fayyaa ta’ee argaa dhabuufi ta’iiwwan hunda akka kanaa dugdaafi 6 garaa ta’an kan qaamota miiraa dhala namaan hubatamaniifi hinhubatamne, adeemsa fageenya yaadaa kaayyoofi abbaa kaayyoo gidduutti nama mudatanidha” jedhun dubbise. Ta’iiwwan dugdaafi garaa yookaan qormaata jireenyaa ta’an kunis lakkoofsaan hammana jedhamanii beekamuu baatanillee baay’inni isaanii daandii adeemsa fageenya yaadaa, kaayyoofi abbaa kaayyoo gidduutti, abbaa kaayyoo yookaan dhala namaa mudatan kun, ulfinaanis ta’e baay’inaan, namaa namattis ta’e baraa baratti garaagara. Kanaafuu nama ta’iiwwan akkanaa kun deemsa fageenya yaadaa kana gidduutti itti baay’ataniifi namni ta’iiwwan kana yookaan qormaata jireenyaa kana injifannoon irra tarkaanfatee deemsa fageenyaa kana xumure\_ jechuun kan kaayyoo isaa biraan ga’e, beekumsa guddaa argata jechuu dha. Kunis jedha, namni kaayyoo kaayyeffate biraan ga’e hundi beekumsa guddaa wal qixa qaba jechuu miti. Maaliif jennaan, hamma guddina beekumsaa kan murteessu hamma mudannoo qormaata jireenyaa deemsa fageenyaa sana gidduutti nama mudatanii injifannoodhaan irra darbamaniiti malee, namni waan hawwu yookaan kaayyoo isaa biraan ga’e hunduu beekumsa guddaa qaba jechuu miti\_ abbaan carraafi haala yeroon milkaa’uunis waan jiruuf. Haata’u malee namni ta’iiwwan dugdaafi garaa yookaan qormaanni jireenyaa itti baay’atan, garuu mo’ichaan irra darbaman beekumsa dabalata yeroo jedhamu, abbaa kaayyoo ta’iiwwan kanatu beekumsa badhaasa jechuu miti. Nama qormaanni akkasii itti baay’atu beekumsi itti baay’ata yeroo jedhamu, hojii humnaa qottoon muka kutuu yookaan laga utaalanii ce’uu jechuu osoo hintaane. Yeroo qormaanni tokko simudatu qormaaticha injifannoon darbuuf yaada ati itti yaaddee keessa darbuuf karaa sirriidha jettee murteessite, 7 yoo sirrii ta’ee sidabarse ati beekumsaa akka dabalatte agarsiisa. Garuu karaan filatanii keessa darban hunduu sirriidha jechuu miti. Kanaaf laga ce’uuf, utaaluu dura yaada karaan itti laga cehan maal maaltu jira? Isaan keessaahoo kamtu hunda irra akka salphaatti na ceesisa? Jirma mukaa daandii ati deemtu irratti jigee jiru yoo siqunname immoo, qottootiin kutuu dura irra tarkaanfachuumoo, gad gangalchuumoo qottoon kutuu wayya jettee, tarkaanfachuufis ta’e gad gangalchuuf humnakee, kuttee gatuuf waan itti kutan qabaachuukee, akkasumas tooftaalee mirga namaatti hinbuune biroo wal bira qabdee yaaddee kan ati keessaa filattee ittiin irra tarte gochaadha. Garuu yaadni gochaa kana gochaalee keessaa filatee milkaa’ee si ceesise kun siif beekumsa. Beekumsa dabala jechuunis, daandiin yookaan gochaan ati filatte akkuma garaagarummaa qormaata simudataniitti garaagara waan ta’aniif, yaadni karaa darbinsaa kana yaadee murteesses tokko tokkoon isaa akkuma baay’ina qormaatichaan beekumsa adda addaa burqisiisa. Kanaafi egaa namni qormaanni itti baay’atuufi qormaaticha injifannoon irra tare beekumsi itti baay’ata kan jedhameefii jedha \_ibsi kitaabichaa. Anis kitaabicha akkuma gundoo fuuldurakoo diriirseen, ergaa jechootan dubbisaa turee kana jireenyakoo darbeefi kaayyookoo kan gara fuuladuraa wajjin walitti fideen xiqqoo galaana yaadaan daake \_ mana dubbisa kitaabaa uummata magaalaa shaambuu keessa taa’ee. Yeroo kana anis battalumaan waan lama sammuutti of fide\_ osoo hinjaalatiin. Inni tokkoffaan, Albert Inistaayen yeroo “adeemsa fageenya yaadaa” jedhee ibsa laatu waa’ee 8 kaayyoo dubbatee ture. Innis adeemsa abbaa kaayyoo yookaan dhala namaa irraa gara kaayyootti adeemamu yeroo jedhu, kaayyoon fuuldura dhala namaatti akka argamuufi tasuma iyyuu duuba abbaa kaayyoo akka hintaane. Osuma waltumsuun barbaachisaa ta’uu, kan geejjiba dhuunfaafi karaa dhuunfaatiin bira ga’amu akka ta’e nan hubadhe. Garuu deemsi fageenya yaadaa qormaata jireenyaa injifachuuf deemamu jiraachuuf, dirqama kaayyoofi abbaan kaayyoo yookaan dhalli namaa jiraachuu akka qaban sammuukootti dhufe. Maaliif? Adeemsi fageenyaa jalqabuuf ka’umsa (abbaa kaayyoo) xumuruuf immoo dhuma (kaayyoo) yoo qabaate malee adeemsa hawwaa keessaa waan ta’uufi. Kan gaaffii natti ta’e garuu namni nama ta’ee kaayyoo hinqabne jiraayi? Yoo jiraate maddi beekumsa isaa maal ta’aree? Qormaata jireenyaa beekuu laata? Warri qaamaan nama ta’anii yaadaan akka namaatti ofiifis ta’e sabaaf waan boruu hin yaadne warra akkasii tayinnaa? Warra seera uumaa cabsanii, waan darbeefi waan du’e walii wallaalanii akka waan jiruutti irratti bobba’anii, kan mataa ofiif saba burjaajessan. Biyya keenya keessa jiruu laata? Moo biyyuu kan isaaniitii? Ani hinbeeku deebisaa. Garuu warri dhiyoo kana haalaaf lafa mijate irratti dhalatanii akka duumessaafi hurrii baddaatti lafa qabatanii tiratan kun, kan warra keenya ifaan dimismisa dukkanaa keessa deemsisan sammuutti na dhufnaan malee. Isaanumaafan dhiisa hamma of baranii deebii gaaffii kanaa deebisanitti. Ta’uu baannaan osoo beekumsaa hinargatiin bara isaanii guutuu osoo ofiif saba burjaajessanii du’anii hobbaafatu. Kana beekuun jalqaba isaanuma mataa isaanii, warra akka daawwitii ofii of duuba wallaalanii karaa fuuladuraa kan dura qaban agarsiisan, fayyada waan ta’eef. Haa taa’u qadaadamee hamma gaafa 9 deebii argatuutti. Baraaf waaqa malee namni kanaaf waan deebii qabu natti hinfakkaatu. Inni lammataa ani kitaaba kana irraa hubadhe immoo, ani Jaawwaraan\_ ilmi abbaa Milkii waxxee qormaata jireenyaa anaafi wantoota anaan ala jiran irraa anatti waxxifamaniin, bakka hiriyyaakoo ga’uu dadhabee akka nama gabaatti alba’ee boquunkoo gadi cabee deemu, guyyaa baay’ee kaniin keessa darbuuf murteesse, boquuma cabsee osoo hiriyyootakoo ija isaanii hinilaaliin, mana barumsaama ooleen gala jedheen ture\_ yoon milkaa’eef hamman biyya nama maalummaakoo hinbeeknee dhaqutti. Garuu maaltu boquukoo akka cabse, furmaanni isaa boquukoo ol qabu immoo maal akka ta’e, guyyaa tokko illee yaadee hinbeeku. Kun immoo dogoggorakoo isa guddaa akka ta’e, guyyaa ayyaantuu guyyaan kitaaba kana itti dubbisen hubadhe. Ergan hubadhees, waxxeen kun qormaata jireenyaa akka ta’eefi qormaata kanaaf gad cabuunkoo furmaata akka hintaaneefi beekumsaa dabalachuuf dadhabuukoo, akkasumas beekumsaa dabalachuuf immoo kaayyoo lafa qabate yookaan kaayyoo bishaan gabatee irraa hintaane kan fuuladurakootti argamu qabaadhee gufuu baay’ee anaaf isa gidduu jiru injifannoon irra darbuu akka ta’e hubadheen murteessee dhugaa bahe dogoggoruukoo. Innis qormaata mo’anii irra darbanii beekumsa badhaasamaniif osoo hin yaaliin waxxee qormaata jireenyaa natti waxxifamaniif ganamaan jilbeeffachuukoo. Isan boquu cabsee oolee galuuf murteessee, amaleeffadhee tures, guyyaa kanaa eegalee kaayyookoo of fuuldura dhaabee, deemsa fageenya yaadaa anaafi kaayyookoo gidduu diriiree qormaata jireenyaan guutame, injifannoon irra tarkaanfadhee 10 kaayyookoo biraan ga’uuf ofumaa ofif murteesseen kitaabicha iddoo isaatti deebisee gara manakoo ishii golli ishiis, bakki ciisichaas, bakki nyaataas, bakki qo’annaas kutaama tokkoon guutamte mana kiraayiikootti, ofitti odeessaan ba’ee qajeele. Kana hundaayyuu kanaan murteesse egaa, qabxiinkoo baay’ee ana gammachiisuu baatus barnoota sadarkaa qophaa’inaa (preparatory) seenuuf ga’aa waan ta’eef baradhee boodas, barnoonni sadarkaa dhaabbilee barnoota olaanaa hedduun kaayyoo garaagaraa waliin akkuma fuuldurakoo jiru qormaanni jireenyaa hedduunis gidduu keenya waan jiraniif sodaa tokko malee injifannoon irra darbuufi. Haa ta’u malee har’uma guyyaa yaadnikoo kana murteesseefi, yaadnikoo galgalaa ergaan wantan dubbisaa oole deddeebisee yaadee waan baay’ee wal gate. Gaaffii natti uume. Naburjaajesse\_ yaadnikoo. Mannikoo ishiin mana kiraayii kutaa tokko qofaa qabdi. Garuu kutaan qo’annaakoos, kutaan nyaataakoos, kutaan ciisichaakoos hunduu osoo adda addaan naaf ta’e baay’ee natti tola ture. Fedhaafi hawwii kana hundaa kutaa qofa qofaatti kan gaafatu qabaachuu miti, tokkittiimti tajaajila kana hundaa laattu iyyuu kankoo yookaan kan abbaakoo akka hintaane mana kiraayii ta’uusheen hubadhe\_ kan nama ormaa. Kun immoo anaaf qormaata jireenyaati. Barachuun kaayyookoo waan tureef\_ yeroo sanatti. Kana hundaa garuu kutaa tokko keessatti fayyadamee barattoota ijoollee sooressaa kan kutaan tajaajila adda addaa kun hundi isaaniif guutame waliin mana barumsaa tokkoofi kutaa tokko keessa taa’ee dorgomaa tokko ta’ee osoo addaan hinkutiin barachuunkoo mala dhahee qormaata jireenyaa tokko injifadhee beekumsaa dabalachuukoo agarsiisa jedheen of 11 waliin yaada wal jijjiiree of gammachiisuu eegale\_ beekumsa badhaasamuukoo. Kana duwwaas miti kaniin dur calliseetuma mana barumsaa oolee galu, har’aa kaasee maaliif akkan mana barumsaa deemu beekuun qaba jedheen taa’ee of gaaffe\_ Sodaa qormaata jireenyaan kaayyookoo dheessee akka biraa hinbadneef. Deebiinsaa garuu kaayyookoo tokkicha lafa qabate qabaadhee fuulduratti itti adeemuuf waan lama natti ta’eeti kanan filadhu ana wallaalchise. Inni tokko mana barumsaa dhaquun anaaf kaayyookooti moo? jedha, inni kan biroon immoo mana barumsaa dhaquun daandii deemsakoo kaayyookootti ana geessudha jedhee yaadakoo waliin dhaha. Xiqqoo tokko taa’een keessakoo dhaggeeffachaa yaade. Manni barumsaafi barnoonni isaan lachuu kaayyookoof daandii akka ta’aniifi akkasumas deemsa anaafi kaayyookoo gidduutti, qormaata jireenyaa ana mudatan injifachuuf garuu manni barumsaafi barnoonni kaayyookoo ta’aniiti karaa itti kaayyicha lafa qabate bakkaan ga’an deemsakoo fuuladuratti butu. Garuu akkuma haalaafi bifa qormaatichaa irratti hundaa’ee daandii, mana barumsaafi barnoota kaayyoo taasisu akkan filadhu nan murteesse. Yeroo kana egaa, daandiin kaayyoo lafa qabatetti nama geessu yeroo tokko tokko bifa jijjiirratee, kaayyoo illee fakkaatee, daandiin kun kaayyoo kaayyootti nama geessu fakkaatee akka mul’atu ija yaadaanan arge. Ta’us jalqaba deemsakoof of godhadhee deemsakoo xumuruuf dhumni isaa kaayyookoo isa lafa qabatedha, jedhee ergaan xiqqoo yaadee booda ammas sammuunkoo qormaata 12 jireenyaan waxalamaa ture gaaffii biraa natti dhale. Kunis qormaata jireenyaa, deemsa fageenya yaadaa kaayyoo bira ga’uuf taasisu keessatti ana qunnaman hunda, moo’ichaan darbee kaayyookoo bira yoon ga’e isaa booda kaayyoo qabaachuuf xumura irran ga’emoo? Kaayyoon biraa ammas fuuladura jira jedheen of gaaffe. Battalumatti gaaffiin of gaafadheef sammuunkoo hiikkaa xiinxala jechootaan dubbisaa oole irraa jireenyakoo darbe waliin wal bira qabee deebii naa erge\_ haa galatoomu. Akkana jedhe. Wanti wanta tokkoof xumura ta’e wanta isatti aanee gara fuuladuraatti jiruuf jalqaba ta’a jedhe. Anis itti amaneen kaayyoo tokko qormaata jireenyaa injifatanii biraan ga’uun kaayyoo biraa itti aanuuf karaa soquu jalqabuu yookaan ka’umsa akka ta’e nan hubadhe. Kanaafuu kaayyoon dhala namaa dhuma hinqabu, garuu seeruma uumaa ta’ee umriin dhala namaa, guyyaan beellamaa wallaalamus, dhuma waan qabuuf ammaan lubbuun jirutti karaa gara kaayyootti, kaayyoo gara karaatti jijjiiruu, seera uumaa gufuu daandii jireenyaa ittiin irra taran kana, waan gochuu hindandeenye itti dhama’ee humnakoo galata muka qoraanii gochuufi waanan gochuu qabu osoo hingodhiin hafee asheeta daraaree osoo ija hin naqatiin caamsaan qaqqabe osoo of hintaasisiin waanan gochuu danda’u gochuuf waadaa ofiif seeneen qabattookoo jabeeffadhee bixxillee xaafii nyaachaa barnootakoo kutaa 11ffaa eegale. \*\*\*\*\* Egaa, durillee yeroon barnoota sadarkaa tokkoffaas ta’e sagaliif kudhan baradhe, lakkoofsaan akka malee hedduummannu illee baay’een keenya ijaan wal beekna\_ 13 barattoonni. Naannooma tokkoo dhufne waan ta’eef. Kutaa 11ffaa ergan eegalee garuu akka duraanii baay’inaan hagas hedduu miti. Ta’ullee barattoota daree adda addaa, waliin mana barumsaa barannu keessatti hedduun keenya bifaan illee wal agarree hinbeeknu. Kunis kan ta’eef barattoonni qormaata biyyoolessaa kutaa 10ffaa na waliin fudhatan hedduun isaanii qabxii gara sadarkaa barnoota qophaa’inaatti isaan dabarsu waan dhufuufii dideef, hunduu gara na baasa jedhee filatetti adduma adda faffaca’eera. Kaan gara qonnaatti, kaan gara daldalaa, kan qarshiifi lafa dhabe immoo kaan gara hannaaf saamichaa, kaan immoo isa qabuuf hojjechaa du’aaf jireenya gidduu marmaaru\_ gaaf tokko tokkotti kufuun isaaniis hinoolu. Barattoonni qophaa’inaaf dabarres xiqqoo kan ijaan wal beeknu illee daree adda addaatti bittinoofnee jirra. Warri mana bornootaa biraa kan akka Finca’aa, Jaartee, Haratoo, Saqalaafi Abee Dongoroo irraa carraa akka keenyaa\_ qabxii qophaa’ina isaan seensisu argatan, manni barumsaa qophaa’inaa yeroo sanatti iddoo ani itti baradhe mana barumsaa magaalaa Shaambuu malee kan isaanitti dhiyaatu waan hinjirreef, barattoota bakka biraatii fira qaban malee, baay’een isaanii dhufanii galmaa’anii barnoota eegalaniiru. Baay’een keenya egaa keessummaa waan walitti taaneef, garuu manni barumsaa nuyi hundi itti walgeenye immoo dhuunfaatti abbaa manaa akka mana dhuunfaatti waan hinqabneef, kan ka’ee wal haa barru kun abalu jedhama, an abaluun jedhama, dubbadhaa, taphadhaa jedhe tokkollee hinturre. Hunduu ija lafa jalaan hatee hatee wal ilaaluu malee. Barnoota eegallee ji’a tokko erga darbee booda yeroo hunduu akkuma walitti dhiyaatee taa’uun wal taphachiisuu eegalu, anis kan ana cinaa waliin waa’ee barnootaa dur bakka turretti 14 dabarsinee, taphachuun eeagale. Osuma seenaan barnootakoo darbee madaa qubaa natti ta’uu. Akka carraa ta’ee barataan ana cinaa taa’e barataa mana barumsaa Haratootti xumure Kifilee Zamanuu jedhama. Maqaas wal barree wal kokkofalchiisaa hasaasuu erga jalqabnee guyyaan bubbuleera. Guyyaama dhufee darbu baay’ee garaa wal barree waa baay’ee waliin taphachuutti kaane. Ajandaa guddicha bara dargaggummaa kan ta’e, waa’ee shamarranii kaasnee erga waliin qoosnee booda, shamarroota mana barumsaa biraa irraa dhufan daree keessaa halaalatti ijaan barbaaduu eegalle. Akkuma tasaa yeroo iji keenya shamarroota sadii kan taa’umsa gara gamaa irra taa’an waliin wal irra bu’us gaduma jennee akka nama qaana’eetti ofii wal ilaallee walitti kofalla\_ anaaf Kifileen. Shamarran nuti hannee isaan ilaallu kunis osuma nu arganii akka nama hinagarree sobanii gama gama ilaalu malee qaanii keenya kana nurratti hubachuu hinoolle. Bulee bubbulee isaanis nu ilaalanii wal ilaalu. Nikokkolfu. Yeroo hundaa deddeebi’anii ijaan nu mil’atu. Guyyaa tokkodha egaa kan yeroo kaan, yeroo hunda, si’an ijaan isaan ilaalu kolfanis callisanis, ani garaakootti kolfee gammadu, waan haaraan kan na mudate. Innis, kolfa shamarreen sun nu mil’atanii kolfan, yeroo hunda iyyuu yerooma ilkaan saaqan ijaan halaalatti agarra malee sagaleedhaan kolfa ishii kamiitu akka bareedus ta’e fokkisu gurraan dhageenyee hinbeeknu. Garuu ijikoo dur gamatti fuula isaanii ilaalee nikolfu, nicallisu jedhee sammuukootti himaa ture, har’a altokkittii baallee ijakoo olqabadhee garuman dur baretti yeroon ibsaa ijakoo ibsu, ijashee bongol gootee xiqqoo na ilaalteeti kan dur ijikoo argu kolfa seeqa ilkaanshee dhiistee calluma jette\_ waan haaraa. Ergan ishii ilaaluu jalqabee kan ani argee 15 hinbeekne nyaara guurtee lafa ilaalte. Anis akka nahuu taheen callisee osoo ijakoo irraa hinbuqqisiin kan durii caalaan ishee ilaale\_ ija baasee. Yeroo kana egaa galma onneekoo irraa ka’ee daandii carara ibsaa ijakoo irra deemee habbuuqqaa jaalalaa geessee osoo ishiitti hinhimiiniifi itti hinkenniin toluma, kolfasheefi seeqa ishii irraa gammachuu kan naa fidaa ture har’a daandii summii hirriba nama dhowwu irra daldalan ta’ee achii as ija babaasisaasaa natti guure\_ yaadnikoo. Anis akka of wareeruu ta’eeni mucaa ana cinaa taa’u kana\_ Kifilee, kottu waa wal mari’anna jedheen mataasaa qabee gara kootti ofitti qabe. Innis gadi natti jedheeti « maali Jaawwaraa har’ammoo dubartootittii yeroo hundaa as nu laaltu kana ijaan illee ilaalteema kolfuu iyyuu irraanfattehoo » na jedhe. Kifilee… ana dursitee dubbatte malee kaniin mari’anna siin jedhe illee waa’ema kanaati. Kanaan booda, ani har’aa kaasee akka kanaan duraa hunduma isaaniitti ilkaankoo hin yaasu. Garuu isaan keessaa ishii mucaa dhiiraa mataa jigaa sanaafi intalittii diimtuu mataa dheeraa sana gidduu teessu du’een bada malee hindhiisu. Yoo dhuguma hiriyyaakoo taate ammaa kaasii mala naaf barbaadi karaan intala kana itti argadhu jedheen intalittii ijikoo ilaalee sammuunkoo wareere sana kifileetti agarsiifadhe\_ mudannoo haaraa har’a na mudatee qaama na rom’isiise of keessa dhoksee. Kifileenis “duraan dursa garuu Jaawwaraa gaaffii ani sigaafadhu fedhakeetiin dhugaa onneekee keessa jiru naa deebisuuf ati eeyyamamaadhaa ?” jedhee na gaafate. 16 Eeyyee, waanan beeku hinbeeku, siin hinjedhu. Waan barbaadde sodaa tokko malee na gaafadhu jedheen ija isaa keessa ija jaalalaan ilaale. Innis xiqqoo lafa hedeeti, “toleka Jaawweekoo” jedhe. Ana gaafachuuf waan afaan banate fakkaateeti achumaan callisee na ilaale. Maali? maal taate? sin gaafadha jettee na gaafachuu sodaattemoo, maal shakkite? jedheen anis ija isaa keessa ilaale. Haalli fuula isaas kan dur waliin qaaqnu irraa adda natti ta’e. “Lakki hinsodaanneyyuu. Jaawwee, haa ta’u malee ati hanga har’aatti jaalallee jaalala waliin dabarsite qabdaa?” jedhe. Afaanii baasee na gaafate\_ fuulaafi haalaan ani itti himes tapha durii irraa adda waan itti ta’e natti fakkaata. Lakki, jaalalleen jaalala waliin dabarse hanga ammaatti hinqabu. Garuu shamarran tokko tokko ishuma gaafa gabaatti karaatti wal agarree waliin taphannu malee, jaalallee dhugaa hamma du’aa dullumaatti naa taati, waliinan jireenya biyya lafaa dabarsa jedhee qabadheeru hinqabu jedheen dhugaa onneekoo keessaa osoo hindhoksiin kan natti fakkaate itti hime. “Ihii … maal maal jette aboo. Jaalallee hamma du’aa dullumaatti ana waliin taatun godhadha jetteetiire, ati amma intala gama teessu kana kan naaf haasofsiisi na jettu” naan jedhe\_ Kifileen. Eeyyeekaa . Kun sii hingallee ? Hamma yoomiittan jaalala karaa irraafi gabaa irraa dabarsa ani Kifilee… jedheen callise. 17 “Akkas yoo ta’e egaa, haadhookoo osoo shamarreen jaalala karaarraas ta’e gabaarraa waliin dabarsite, kan garaa isaaniifi maalummaa isaanii beektu jiranii, kan jaalala karaa irraafi gabaa irraa waliin hindabarsine intalittii kana jaalala hamma du’aaf dullumaatti waliin dabarsuuf akkamitti filatteree ? Moo… dubartiin ati jaalala akkasii waliin dabarsuuf filattu madaallii kan ati ittiin madaaltu kan addaa qabda ?” jedhe. Ammas gaaffii irratti gaaffii natti dhiyeesse. Silaa dura na gaafadhu jedhee waan eeyyameefiif homaa jechuu hindandeenye. Xiqquma calliseen akkas jedhe. …..Kifilee ani karaa mataakoo akkamitti akka jaalallee filatani miti jaalalumti mataan isaa hanga har’aatti maal akka ta’eefi akkam akka nama godhus, maal akka namaa godhus, waan tokko illee waanuman beeku hinqabu. Garuu har’ammoo, shamarreema dur ilaallee walitti kofallu sana, ijikoo xiqquma osoo ishiin na laaltuu irra bu’ee yeroo deebi’u, waantuma qaamakoo akka dhallaadduu bishaan keessaa na hoollachiisuufi garaakoo akka nama waa gatee ana bir’achiisu na keessa facaase. Kanaaf, anis hanga har’aatti yeroon jaalala karaa irraafi gabaa irraa dabarsaa turetti akkas ta’ee waan hinbeekneef, kun jaalala isa dhugaa umrii dheeraati ta’aa jedhee shakkeeni sitti himachuunkoo iyyuu jedheen, gaaffiirratti gaaffiin kan inni na mudde dhugaa jiru, kan dura rom’uukoof kirkiruukoo dhoksadhee ture ifa baaseen itti hime. Bilbilli dhumaa gara manaatti gallu waan bilbilameef, “waan hundaafuu mee ka’imee Jaawwee hanga wal irraa maqnutti odeessaa yaana. Kan hafes bor rafnee kaanee mari’anna” jedhe. Barruulee isaa walitti qabatee na laale \_ hiriyyaankoo Kifileen. 18 Tole, garuu xiqqoo obsi. Intalittiimti kun daree keessaa haa baatu. Duuba isaanii deemnee mana barumsaa kamii akka dhufteefi eessa akka ishiin galtu itti gaafanna jedheen ol ka’ee minjaala irratti barreeffannu irra fuuldura Kifileen taa’e. Akkuma barattoonni dareetii yaa’aniin intala hiriyyaashee daree biraa jirtu intala bareedduu diimtuu tokko cinaa buutee intalittiin dareekoo ani hoollachaafii jiru kun, gara mana ishiitti kokkolfaa qajeelte. Anis hiriyyaakoo Kifilee waliin duuba bu’een qajeele\_ akka tikee galgalaan loon galchituu. Duubuma isaanii osoo deemnuu yeroo duubatti mil’attu, ijikoo ija ishiirra bu’e. Ishiinis hiriyyaa ishiitti waa hasaasteeti kikiksanii kolfani. Anis waanan dubadhu wallaaleen, sombikoo lapheetti ol cufameeti, hafuura baafachuufis fudhachuufis nama aara hubboo keessa seenen ta’e. Muddamuufi cinqiin baay’ee natti dabalaa adeeme. Maalittan duuba jara kanaa dhufe ? Osoon dura darbee galeera ta’e, jedheen of ceepha’aa sodaan ishii irraa qabuun jaalala dhugaa ishiif qabu itti dubbachuu miti ijaajjee deemuuf lukti najalatti sirbe\_ of fuulduratti ishii ilaalee. Kifileenis, calliseetuma ana cinaa deemee waa’eekoo ammaa kana, kanan duratti isatti dubbadhe waliin makee yaadaan buusee baasa. Nu lachuu osuma waan tokko itti hindubbatiin iddoo mana kiraayiikoo geenye. Hirriyyaankoo Kifileenis “Jaawwee… jedhi egaa mannikee asi natti fakkaata. Waan hundaafuu ani amma duuba isaanii deemeen mana ishiin galtuufi mana barumsaa ishiin irraa dhufte gaafadheen bor siif bareen dhufa. Isaa booda akkuma taanu taanee siif haasofsiifna. Jedhi, galii kitaabakee dubbisi” 19 jedhe. Gateettiin natti bu’ee teellaa isaanii qajeele, kophaa isaa. Tole, jedhi nagaatti. Galatoomi! Jedheen dallaa mana kiraayiikootti seene. Dhagaa warri abbaa manaa tuulaniiran tokkorra koree taa’een galaana yaadaa haphaluu eegale. Amma dhuguma intalli kun osoon gaafadhe tole najettii ? Ani hinbeeku. Ilkaan ishii silaa baddeessaa arfaasaa laga Asattiiti. Yaa uumaa siif safuu! Ilkaan rabbi naaf laate osoon qabuu kan namaa ilaalee yeroo qaamnikoo hoollatu. Ija ishiis ilaali adaraa waaqaa, buutii dhagaa jalaa akka gucaa namatti ibsu fakkaata yeroo ishiin baallee ijashee olqabdee gabatee gurraacharraa qubee funaantu. Rifeensi matichaa silaa maali, ishiinuu beekkattee ol martee gad martee xaxxee hiiteetti malee osoo gadi gadhiistee deemti ta’ehoo Jaawwee ilmi abbaa Milkii yoona qaata maraatteetti. Waaqayyoof safuudha! Ishii kaanoo kaan funyaan milikkita gumbii fakkeessa, kaan rifeensa mataa xaafii goordanarraa roobni itti caame fakkeessa, kaan hidhii qarqara cumboo Horroo fakkeessa, kaanimmoo ilkaan kalaadaa karkarroo fakkeessa. Kaan immoo deemsa jettee jilbaan lafa gadheessiti. Otuma hamma ta’e qaama alaan hunda tolcheyyuu kaanimmoo amalaan foolii Xirinyii godhee akka namni irraa baqatu, karaa ishiin dabarte akka namni hindabarre godha. Kan ishii kanaa nama ajaa’iba. Qaamaanillee akkuma Mahibuubaa mudaa bareedinaa tokko malee ishii uumeeti, amala isa akka aannanii nama qabbaneessu kana, kan akka asheeta birraa daandiirraa nama waamu. Nama hawwatu kana ishii badhaase. Bohoo! lafumti dhihee naaf haabari’u. Tole jettes jechuu baattus lafa maaltu garagala. Afaankootii baaseen du’a. Maaltummoo na ajjeesa

Kaayyoon qorannichaa walsimannaa Gilgaalota kitaaba barnoota Afaan Oromoo kutaa 10ffaa dhimmoota naannootiin walqabatan xiinxaluudha.Qorataan hanqinoota walsimannaa gilgaalota kitaaba barnoota Afaan Oromoo kutaa 10ffaa ilaalchisee gosa qorannoo keessaa ibsaa fi sakatta’insaatiin dhimma bahee jira.Akkasumas gilgaalota kitaaba barnootaa Afaan Oromoo kutaa kurnaffaa akka iddattootti, mala iddatteessuu kaayyeffamaatiin filatamanii jiru.Meeshaaleen odeeffannoon ittiin funaaname sakaatta’iinsa gilgaalota kitaaba Afaan Oromoo kutaa kurnaffaa yommuu tahu, dabalataanis af-gaaffii barsiisota Afaan Oromoo kutaa kurnaffaa barsiisaan irratti taasifameedha.Odeeffannoon sakatta’iinsa gilgaalota kanaaf af-gaaffii argame kunis, mala akkamtaan qaacceffamanii jiru. Haaluma kanaan ragaalee qaacceeffama kun walsimannaa gilgaalonni kitaaba barataa kutaa kurnaffaa keessatti argaman ciminaafi hanqina isaanii addaan bahamee jira. Kan malees walsimannaa dhabuun gilgaalotaa gama ogummaawwan afaanii, seerluga (beekumsa afaanii) fi afoola Afaan Oromoorratti mul’atan eeramanii jiru. Dhumarrattis gaaffileen barsiisotaaf af-gaaffiidhaan,dhiyaatanii akkaataa deebii kennitootarraa argameen gilgaalonni kitaaba barnoota Afaan Oromooo kana keessatti dihyaatan jireenya guyyuu barattoota ibsuufi haala jiruufi jireenya uummata Oromoorratti hanqinoonni jiran ibsamaniiru. Fakkeenyaaf gilgaalonni kitaaba kana keessatti argaman aadaa, seenaa, maalummaafi eenyummaa uummata oromoo ibsuurratti qindoomina dhabuudha. Kanaafuu gara fuula duraaf qophessitoonni meeshaalee barnoota kitaaba barnoota qopheessan irra deebi’uudhaan akka fooyyeessan yaada furmaata keessatti eramanii jiru.Asoosamoonni Afaan Oromootin barreeffamanii ummata bira ga`an hedduu yoo ta`an illee gama hariiroo namaafi naannoo irratti xiyyeeffachuun qorannoon irratti adeemsifame hin muul`atu.Kanaaf qorannoon hariiroo namaafi naannoo irratti hundaa`uun kan gaggeeffameedha. Kaayyoon qorannoo kanaa inni ijoon Asoosama gabaabaa ‘Danaa’fi Asoosama dheeraa ‘Arraa Gurbaa’jedhaman keessatti barreessitoonni Asoosamoota lamaanii hariiroo namaafi naannootti fayyadamuun haala isaan siyaasa, diinagdee, seenaa, duudhaafi haala jiruufi jireenya ummata Oromoo ibsuuf yaalan karaa hariiroo namaafi uumama naannoon xiinxaluudha.Kaayyoo qabate kana bira ga`uuf qoratichis mala sakattaa yookiin xiinxala barruutti dhimma bahuun ,Asoosamoota lamaan gadi fageenyaan dubbisee odeeffannoo barbaachisaa funaanee jira.Odeeffannoowwan funaanaman kanas,walitti dhufeenya namaafi naannoo irratti xiyyeeffachuun kanneen aadaa, duudhaa, siyaasa, seenaa, bulchiinsa,qaroominaafi falaasama akkasumas haala jiruufi jireenya ummata Oromoon dhiyaatan xiinxalee jira.Adeemsa xiinxala kana keessatti,dhimmoonni Asoosamoota filataman keessa jiran haala qabatamaa Addunyaa dhugaa keessatti mul`ataniin hangam akka wal simatan wal bira qabuun xiinxalamanii jiru.Haaluma kanaan dhimmoonni hojii kalaqaa tokko keessatti karaa haqummaa of keessaa qabaniin dhiyaachuu akka qaban yaaxxinni dhugummaa lafa kaa`ee jira.Kunis sakattaa barruu jalatti,bal`inaan kaa`amee jira.Hariiroo namaafi naannoo kana bu`ureeffachuun ragaaleen Asoosamoota kanneen keessaa funaanamanis xiinxalamanii jiru.Xiinxala ragaalee taasifaman kanarraayis, dhimmoonni hojiilee kalaqaa kanneen siyaasaan, bulchiinsaan, aadaan, seenaan,duudhaafi falaasama ummatni Oromoo keessa tureefi keessa jiru ,karaa dhugummaa of keessaa qabuun kan dhiyaatan ta`uun isaanii hubatamee jira. Dabalataanis, rakkoolee ummata Oromoo irra kallattii adda addaan ga`aa turan karaa qabatamaafi hubatamuu danda`aniin hojiilee kalaqaa xiinxalaman kana keessatti kan dhiyaatan ta`uun isaanii bira ga`amee jira.Gama biraatin haala xiinxalaa waliigalaa taasifameen hanqinaaleen hojii kalaqaa kana keessatti muul`ataniifi maalta`iinsa isaanii waliin dhiyaatanii jiru.Bifuma kanaan yaadoleen ta`insoota gara fuulduraatti,raawwatu tilmaamsisan osoo haalan jiraatanii,maqaaleen namfakkiilee akka dubbistoonni hundi adda baafataniif osoo walitti dhiyaachuu baatanii,yaadni dhuunfaa barreessichaa Asoosamicha keessatti osoo calaqqisuu baatee,akkasuma Asoosamichi loga waltawaa namni hundi hubachuu danda`aniin osoo fooyya`anii, hojiilee kalaqaa sadarkaa isaanii eeganii barreefaman ta`uu dand

Sababa rakkoo nageenyaa gareen Shororkeessaa ABUT uumeen baratoonni Yunvarsiitiiwan Naannoo Tigraayii fi Waldiyaatti barachaa turan Yuunvarsiitii birootti akka baratan murtaa’uu Ministeerri Barnootaa beeksise.

Barattoota kunneen yeroof Yuunvarsiitiwwan birootti akka baratan hojiin galmee fi ramaddii kan raawwatamu ta’uu ibsameera.

Barattoonni Yuunvarsiitiiwwan Naannoo Tigraayii fi Waldiyaatti barachaa turan ragaa barnootaa isaanii qopheeffachuun har’aa eegalanii galmaa’uu kan danda’an ta’uu ibsamuu ragaan Ministeera Barnootaarraa argame ni muul’isa.

Koreen sadarkaa Itti Aanaa Pirezidaantii BMNO fi qindeessaa kilaastera baadiyaa obbo Abduramaan Abdellaan durfamu Godina Booranaatti Giddu gala foyyessa sanyii loon Boorana Diida Xuyyuura dawwaatan.

Daawwanna tanaan Gidduu galichatti sababa rakkoole akka Mana bultii hojjataa fi Manneen tajaajila horii adda addaa jiraachu dhabuutiin bu'aa buusuu malu osoo hinbuusin argamuun isaa rakko hoggansa ta'uun ofii keenya biratti furuuf ni hojjanna jedhan.

Rakkoole tana hunde irraa furre bu'a barbaadameef oolchuuf qindoominni Mootummaa fi hawaasa murteessaa jedhan.

Rakkoolee jiran sadarkeessuun sadarkaale isiin ittiin furamu dandeettuti qooduun Aabboomsan. WK Godinichaatu gabaase

Oromiyaa keessatti qonna ammayyeessuuf hojiin hojjetame kanan eegee oliidha" Obbo Qajeelaa Mardaasaa.

Oromiyaa keessatti qonna ammayyeessuuf hojiin hojjetmame kanan eegee ol jedhan, Ministirri Aadaa fi Ispoortii Obbo Qajeelaa Mardaasaa.

Imaammanni Mootummaan hordofaa jiru qabatamaan hojiirra oolaa akka jirus hubadheera jedhan.

Qonnaan bultoonni abbaa miiliyeenaa taa'aa jiru;gara invastimantiittis ce'aa akka jiran hubadheeras jedhan Obbo Qajeelaan.

Hojiin kun haala kanaan itti fufnaan biyyattiin wabii midhaan nyaataa ishee mirkaneessuun oomisha alaa galan bakka buusuun al-ergii ol guddisuu akka dandeessu shakkii hin qabus jedhan.

ABO’n imaammata qonnaa,barnootaa,daldalaa, aadaa,ispoortii fi waan hundarrattuu ni qaba jedhan.

Imaammata qabnu kana walbira qabnee akka ilaalluuf daawwannaan kun carraa olaaanaa uumeeras jedhan Obbo Qajeelaan.

Yeroo hojii kanatti seennu imaammatoota qabnu akka gabbifnuuf nu gargaa

Manni murtii bakka haqni jallate itti sirrachuun dhugaan itti mul'atudha. Oromoon duudhaafi aadaa isaatiin dhugaaf bakka olaanaa akka laatu sirna gadaa isaa keessatti tumatee baroota hedduuf dabaa qajeelchee sirreessaa, Soba abaaree balleessaa, jaalala ida'ee guddisaa, Sirnoota moggaaffannaafi guddiffachaan dhala namaa hundaaf kabaja kennaa, biqilaan bakkeefi bineensi bosonaa illee seeraan ala akka hin dhabamsiifamne eegumsa gochaafii asiin ga'ee jira.

Ammas xiyyeeffannaa addatti mootummaan sirna haqaaf kenneen ummanni Oromoo duudhaa isaa utuu hin gadhiisin naannooma isaatti daba jiru qajeelchee, kan wal lole walitti araarsee, Safuu biyyaafi hawaasaa eegee sirna aadaa isaan haqa akka argatuuf Oromiyaa keessatti sadarkaa naannootii hanga gandaatti manneen murtii aadaa hundeeffamaa jiru.

Haaluma kanaan waltajjiin marii hundeeffama Manneen Murtii Aadaa Oromiyaaf bu'uura buusu Magaalaa Adaamaa Galma Abbaa Gadaatti gaggeeffamaa jira.

Xiyyeeffannoo addatti dhimmichaaf Kenname hooggantoonni Biiroolee kallattiin dhimmichi ilaalu Pirezidaantiin MMWO Obbo Gazaalii Abbaasimal, Itti Aanaa Afyaa'ii Caffee Oromiyaa Obbo Eeliyaas Uummataa, Hooggantuun Biiroo Abbaa Alangaa Oromiyaa Aaddee Addunyaa Ahmad, Hooggantuun Biiroo Aadaafi Turizimii Oromiyaa Aaddee Sa'aadaa Usmaaniifi Abbootiin Gadaa Godinaalee Oromiyaa kan argaman yoo ta'u waltajjicha irratti barreeffamootni labsii Manneen Murtii Aadaa Oromiyaa hundeessuufi beekamtii kennuuf ba'e Lakk. 240/2013fi Dambii Labsicha raawwachiisuuf ba'e Lakk. 10/2014 irratti hubannoo uumuuf qophaa'an dhiyaatanii mariin irratti ni geggeeffamu.

Maricha booda haala Manneen Murtii Aadaa hundaa'anii gara hojiitti galan irratti kallattiin hooggantoota dhimmi ilaaluun ni kennama jedhamee eegama.Godina Booranaatti sababa gogiinsa uumameen lammiilee miidhamanif miidhaan kuntaala 27,900 deggarsi qaqqabuu Komishiniin Hoggansa Sodaa Balaa beeksise.

Itti gaafatamaan Quunnamtii Ummataafi Komunikeeshinii komishinichaa obbo Dabbabaa Zawdee, godinichatti hanqina roobaa mudaten gogiinsa uumamen lammiileen rakkoof saaxilamu himaniiru.

Lammiilee rakkoo kanaaf saaxilamaniif deggarsi ariifachiisaa taasifamu ibsaniiru. keessattuu lammiilee sababa kanaan miidhamaniif deggarsi miidhaan nyaata 27,900 ta'u taasifamus himaniiru.

Deggarsa marsaa jalqabaa kanaanis qamadiin kuntaala 12,400 ol, Ruuzii kuntaala 6 ol, daakuu kuntaala 3,500 ol dhiyaateera.

Godinicha keessatti rakkoo mudate adda baasuufi deggersa barbaachisu karaa qindaa'een taasisuuf gareen hooggansa olaanoo naannichaan hundaa’e garasitti ergamuus himaniiru.

Dhaloonni Nabiyyuu Muhammad waan daandiirraa maqe sirreessuufi waan sirrii jajjabeessuu waliin yaadatama. Anis ayyaana guddaa hordoftoota amantaa Isilaamaa biratti bifa adda ta’een yaadatamu kana sababeeffadhee ergaa baga geessanii wayitan dabarsu gammachuu guddaatu natti dhagahama. Ayyaana waggaa 1,496ffaaf kabajamu kana baga geessan, baga waliin geenye.

Hordoftoota amantaa Isilaamaa biratti sirna ho’aadhaan kan yaadatamuufi ayyaanota ummataa akka biyya keenyaatti kabajaman keessaa tokko kan ta’e ayyaanni moolidaa ykn ayyaanni dhaloota Nabiyyuu Muhaammad, mallattoo gamtaafi walitti dhufeenya ummattoota biyya keenyaati.

Labata dhaloota Ishmaa’el ilma Abrahaam irraa akka dhufe Nabiyyuu Muhammad, Makkaa Madiinaatti dhalatee abbaa amantaa Isilaamaafi Barsiisaa Quraana Qulqulluu akka ta’etu amanama. Guyyaan dhaloota Nabiyyuu Muhammad kun hordoftoota amantaa Isilaamaa idil-addunyaa hedduu biratti akka guyyaa qulqulluufi kabajaatti ilaalama. Kanaafis, sirna yaadannoo gurguddaafi wal harkaa fuudhiinsa dhalootaa agarsiisaniin kabajama.

Nabiyyichi dhalatee umriinsaa waggaa 40 yammuu ga’u ergamaa Rabbiirraa Quraana akka fudhateefi barsiisuu eegaletu himama. Sababa kanaan, hordoftoonni amantaa Isilaamaa hedduun guyyaa kana yammuu yaadatan, Quraana keessaa luqqisii dubbisuun dhaloota barsiisuufi daandii sirrii qabsiisuurratti fuulleffatanii kabaju. Keessattuu, hamaa akka hin yaanne, waan namaa akka hin hawwine, haqa akka hin dabsine, waaliif akka yaadaniifi gaddan, kan daare akka uwwisan, kan beela’e akka nyaachisan barsiisu.

Duudhaa waliif birmannaafi waliif yaaduu kun guyyaa ayyaana moolidaa qofa osoo hin taane, itti fufiinsa dhalootaa keessatti barsiifata gaarii ittiin hogganamaniifi abboommii amantichaa ittiin gaafataman ta’uutu amanama. Duudhaan kun hordoftoota amantichaa bira darbee, qajeeltoo hawaasni bal’aan keessatti of ilaaluufi jiruufi jireenya guyyaa guyyaasaa ittiin madaalu ta’uurra ga’eera. Kana bira darbees, aadaa ummanni ittiin waliif birmatuufi wal bira dhaabbatu ta’uus danda’eera.

Kanaafuu, ayyaana bara kanaa yeroo kabajnu duudhaafi sona guddaa qabnu kana yaadachaa, rakkoowwan uumamaafi nam-tolchee nu mudachaa jiran keessaa ba’uuf akka tumsinu carraa kanaan dhaamuun fedha. Hawaasa naannoofi biyya keenyaa yeroo rakkoo keessatti obboleewwaniifi ollaawwan keessaniif birmattaniifi wal bira dhaabbattaniif kabajaafi galata guddaa qabnu maqaa bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaatiin ibsuun barbaada.

Carraa kanatti fayyadamee, duudhaa guddaa ijaarsa ummataa, biyyaafi sirnaa keessatti qooda ol’aanaa gumaachuu danda’u kana caalmaatti akka dagaagsinuufi itti fayyadamnu dhaamuun barbaada.

Xumurarrattis, ayyaanichi kan nagaa, gammachuufi badhaadhinaa isiniif yaa ta’u jechaa, kan kaleessaarra har’a duudhaan wal hubachuu, waliif yaaduufi waliin hojjechuu yeroo itti barbaachisurra akka geenye yaadachiisuun fedha.

Atileet Xuruneesh badhaasa kanas kan argate dhaabbata Ameerikaatti argamu ‘Noovaa Konkordiyaa’ jedhamu irraa tahuu himameera.

Badhaasa kanaafis kan filatamtees Atileet Xuruneesh dorgommii Atileetiksii keessatti irra deddeebiin moo'achuun qaphxii Ajaa’ibsiisaa galmeessaa waan turteefi akkasumas dargaggootaafi guddattoota Addunyaa irra jiraniif fakkeenya milkaa’ina waan galmeesiteef jedhameera.

Koollejjii Poolii Teeknikaa Shanoo Leenjifamtoota barattoota dhi 325 dub 309 waliigala 634 gosa ogummaa 12n Sadarkaa barnoota gulantaa 2 fi 4n leenji'aa tura Eebbiseera.

Diinii Poolii Teeknikii Shanoo Obboo Darajjee Tashoomaa kolleejjiin keenya bara 2000 hojii kan eegale yemmuu tahu Barsiisota ,Barattoota fi gosa barnoota muraasaan leenjisaa tureera bara 2013 gara koolleejjii poolii teeknikaa ol guddatee sadarkaa ol'aanaarra gahee jira yeroo ammaa barattoota dhi 325 dub 309 waliigala 634 gosa ogummaa 12n gulantaa 2 fi 4n leenjisaa ture guyyaa har'aa eebiseera jedhan.

Itti Gaafatamaan Waajjira BLTO Godinaa Obboo Taagal Geetinat yaada kennaniin Barnoonni leenjii teeknikaa fi ogummaa kan adda isa godhu barnoota gocha ykn ogummaa itti horuun hojiif qophii taasisu barnoota leenjii teeknikaa fi ogummaa fedhii dinagdee fi hawaasummaa irratti hundaa'uun barnootaa fi leenjii kennuun humna baratee hojii uummatu lenjisuun imala badhaadhina biyya keenyaa milkeessuu dha..eebbifamtoonni ogummaa ittiin eebbifamtaniin ofiis hawaasa keessanis tajaajilaa jechuun dhaamaniiru.

leenjitootaa fi leenjistoota kennaa addaatiin kalaqa addaa hojjechuun sadarkaa Naannoo hanga federaalaa bekkamtii fudhatan kan gabaase w// komunikeeshinii/sha/kaabaa (Salamoon zawdeet

Godina Harargee Lixaa Aanaa Shanan Dhuuggootti ijaarsa manneen barnootaa bu'uura boruu sadarkaa 1ffaan qar. Mil. 57 oliin ijasraman xumuramanii eebbifamaa jiru.

Aanichatti manneen barnootaa bu'uura boruu iddoowwan garaagaraatti ijaaramaa turan xumuramuun eebbifamaa jiruu, haaluma kanaaniis manneen barnootaa bu'uura boruu Magaalaa Golliyaa bakka Ittaanaa Waajjiira Barnootaa Godinaafi hoggantoonni aanaa akkasumas keessummoonni adda addaa argamanitti eebbifaman.

Saganticharratti argamuun haasaa kan taasisan Ittaanaan Waajjiira Barnoota Godina Harargee Lixaa Obbo Zarihuun Ijjataa akka jedhanitti daa'imman dhalootaa boruu biyya kanaa jijjiiruu danda’aaniif waan qabdanirraa baafatanii manneen barnootaa akkana ijaarsisuun akka keessatti barataniif carraaqqii guddaa taasisaa turaniif galateenfataniiru.Godinichaatii manneen barnootaa, bu’uura boruu hanga ammatti 185 ijaaramaniiru jedhan.

Sirnuma kanarratti haasaa kan taasisan Obbo Mikkaa'il Ahimad Bulchaa Aanaa Shanan Dhuuggoo gamasaanitiin barootaan darbaan keessatti qulqullina barnoota mirkanneessuuf pakeejiiwwan garaagaraa boocamaa turuus akka barbaadameetti hojiirra olchuurratti rakkoo turee je'an;rakkoo kana bu’uurarraa furuuf mootummaan jijjiiramaa manneen barnootaa bu’uuri boruu sadarkaa 1ffaa duraa dhalootaa abdii boruu ta’ee iddoo hundaatti akka babalatuuf xiyyeeffannaa olaanaan itti kennamee hojjatamaa jira jedhan.

Itti dabaluun obbo Mikkaa'il manneen barnoota bu'uura boruu ijaaraman daa'imman umriin isaanii barnoota idilee barachuuf hin gahin,carraa barnoota idileen duraa barachuu akka argatanii kan gargaaruudha jedhan.Ummanni aanichaas qabeenyaaniis ta’ee humnaa hirmaanaa boonsa taasisaa tureef galateefataniiru.

Manneen Barnoota Bu'uura Boruu ijaaraman

kanneen daa'imman umriin isaanii barnootaa idilee barachuuf hin geenye kan itti baratan dareewwan 27 gannaa kanatti hirmaannaa hawaasaatiin aanichatti kan ijaaramee ta’uu Itti Gaafatamaan Waajjira Barnoota Aanaa Shanan Dhuuggoo obbo Husseen Jamaal dubbataniiru.

Gama biraatiin daa'imman barnoota qulqullina qabuu sirnaan baratanii sadarkaa biyyooleessattis ta'ee addunyaatii dorgomaa akka ta’aaniif barnoonni bu’uura boru bu’uuraa jelqabatti je'aan.

Namoonni sagantaa eebba kanarratti yaada kennanii fuula duraafis waan dandeenyu hundaan Mootumma cinaa dhaa

Loon mala ammayaatiin diqaalonfaman irraa fayyadamaa taanee jirra jedhan qonnaan bultoonni Godina Baalee

Qonnaan bultoonni godina Baalee aanaa Sinaanaafi aanaa Gobbaa akka jedhanitti kanaan dura loon hedduu mala aadaatiin horsiisnillee bu'aan argataa turan hiika kan hin qabne ta'uu himuun,yeroo ammaa xiyyeeffannoo mootummaan misooma aannaniif kenneen loon baay'isuu keessaa ba'uun loon sanyii fooyya'oo aannan danuu kennan mala ammayyaan diqaalomsuun faayidaa dachaan argachuun jiruufi jireenya isaanii fooyyeeffachaa jiraachuu dubbatan. Deeggarsaafi hordoffiin ogeeyyiin fayyaafi nyaata beeyiladaa irratti godhamaafii jirus jajjabeessaa ta’uu himan.

Itti Gaafatamaan Waajjira Qabeenya Misooma Beeyiladaa Godina Baalee Dr.Awwal Faquu gama isaaniitiin sanyii loon aannanii fooyyessuudhaan oomishaa fi omishtummaa aananii dabaluun,fayyadamummaa qonnaan bultootaa guddisuuf xiyyeeffannoon hojjatamaa jiraachuu dubbatan.

Duula sossochii mala ammayaatiin loon diqaalomsuu aanaalee godinichaa 5 keessatti marsaa lamaan loon kuma 12 ol diqaalomsuuf karaa qindoomina qabuun eegalamuus himaniiru.

Qonnaan bultoonnis gorsa ogeessaa fudhachuun loon fooyya’aa kanniin kunuunsuun bu'aa gaarii argachuu akka qaban dhaaman

Sirbaa aadaa Fuudhaa fiAadaan Mallattoo Eenyummaa sabni tokko ittiin beekamuudha. Aadaa fi duudhaa hawaasa tokkoo osoo hin irraanfatamanii hin badin tooftaalee adda addaatiin dhalootaa dhalootatti akka darbu gochuun barbaachisaadha. Tooftaalee kanneen keessaa tokko duudhicha ijoollee ofii barsiisuudha. Duudhaaleen kunniinis kanneen akka Sirba Fuudhaa fi Heerumaa,Durdurii, Hiibboo, Mammaaksaa Ateetee,Sirna Gadaa, Sirna Eebba,Sirna Buttaa fi kkf dha.Duudhaa ummanni Oromoo qabu keessaa tokko Sirba Fuudhaa fi Heerumaati. Kana malees ijoolleen waa’ee aadaa, amantii fi seenaa hawaasasaanii, akkasumas waa’ee bineensotaa, mukeenii fi dimshaashumatti uumamaa fi qunnamtii uumama waliin qabaachuun isaan irraa eegamu keessatti akka ilaalaniifi akka baratan ni taasifamu.Oromoonis haala kanaan fayyadamaa aadaa fi duudhaasaa dhalootaa dhalootatti dabarsaa akka dhufe kan seenaa fi duudhaa Oromoo beeku hundi ni hubata.

Walumaa galatti duudhaalee Oromoo biratti beekaman keessaa Aanaa Gaawoo Qeebbeetti Sirba Fuudhaa fi Heerumaa keessaa Arrabsoo yeroo Soddaan dhufu Sirbamu,Yeroo Soddaan Mana warra Intalaa dhufu Turu Sirbamu,Yeroo Gurbaan Intalaa fudhatee galu Sirbamu,Mararoo Durba Heerumtuuf Hiriyoonni dhaamani fi Mararoo Intalli heerumtu Hiriyootasheef dhaamtu Madda jaarsolii Aadaa beekan wabeeffachuun bakka fi yeroo adda addatti godhamu qorannee akka armaan gadiitti dhiyeessina.

Arrabsoo yeroo soddaan Mana warraa intaalaa dhufu.

Kusaayyee garaa yaa mannee gobuu

funnannee hasaa yaa mannee oduu

Dhagaa garaa qupharewoo

Asoo hin geenye gadoo hin teenyee

Yoom faagaraan dubbatewoo

Addeen kortuudhaa asheetii hin nyaattu

Mataa Miidhaanii yoo gosaan malee

Atoo joortudhaa Ateete hin oltuu

Mataa Nadheenii sii dhoksaan malee

Daammaa fi xaafii daldalewoo

Maaf akkas nyataa yaa soddewoo

Takka xaafii hin agarewoo

Soddichoo galuu kaakateewoo

Itti haaraa haaraa gabaatee

Haa Nyaatuu gaaraa kafatee

Itti haree afaan qabate

Hudhamee cichaa qabate

Amaatii bishaan kadhaate

Soddaan warraana yoo hin nyaata jette gabatee onsaa

Yoo hin dhugaa jette gaanii gonbisaa

Yoo hin dhufaa jette ittilee dhoosaa afaa sochosaa

Sin arrabsere hin dallantere?

Dallaan gad duufee natu danqaraare

Dallaantu huddu kee munne fagaree

Bis qanxarure si gabbaruuree

Sittaan galaree

Maaf ijaa baasta Kan ija baasuu

Gumaa abba hin baasuu

Mana abba kootii irri Gimbidha

Jalli Gibbidhaa linnan Birridha

Kaashakashudha

Mana abba keetii irri soyyoma

Jalli soyyomaa linnan foon Nama

Qaxaqaxudha.

ARRABSOO YEROO SODDAAN DHUFU TURU

Gufuu dooluu balaa heennichaa

Dhuftoo hin ooluu soddee maaf nuu eegsistaa

Shiinbirroo goda gammojjiii

soddattin duruu as ooltii

Har'amoo maaf akkas koortii

Bokkaan har'a yoo roobee hin roobuu?

Soddaan har'a yoo dhufee hin dhufuu?

Maaf munnee raasaa?

Wayyaa jedhanii waan beelee tokko

Nuurraa buusaanii uffadhaa jedhuu

Soddaa jedhaanii waan keelfe tokko

Goola buusaanii dubbadhaa jedhu

Qararoo yaabeen Singigoon bu'aa

Fuulaa kee ilaalen Sinikkoo gurbaa

Singigoon du'aa

Soddee huqqatuu maaf hin dubbattuu

Qaarshiiwoo hin qabduu Maaliin guuttaattaa

Gurraachaa qaaqa ijaajjee haga qubaan haaqataa

Hin haagne jedhe sobee kaakata ilaa hin kaakataa

Hururaan tiksaa goodaa soyyomaa

Rurrii keen jigsaa mana goommaadaa

Du'i foon nama

Harmeen haatii koo yeroo na deesse

Yee walle jette wallomii jette na moggaafte.

Harmeen haatii kee yeroo si deesse

Yee harree jette wadaalaa jette si moggafate

Quncee gumee yaa soolee

Soddee dhumee yaa ijoollee

Karraa isaa cuufaatii oolee

Bajjii godanaa yoon taatarsasee

Dagujjaa ta'ee mooseef na hin haafuu

Qancee si jala yoon tatarsase

Teephaa na ta'e gadiif na hin haafuu

Soddan mana maaf lafa ilaalaa

Taarii dhaladhaa hin amaansisuu

Garaatti ol baasa kuufisaa ilaala

Mullu baaqelaa hin dhumu seete

Maaf maacaq gootee

Ma'ilaa ilkaan kee kaarrudhaa seete

Baasaq goote.

WK Aanaanichaatu nuuf erge. Galatoomaa hirmaannaan keessan itti haafufu jenna.

s