Humnaa fi maatii imperiyaalaa wajjin walitti qabamuf jecha ummatni Oromoo hedduun Kiristaanummaatti jijjiiramanii turan. Itti fufee immoo, gara dhuma 1800ffaatti Emperor Yohaannis 4ffaan gosa Oromoo Walloo keessa jiran hunda akka Kiristaanummaatti jijjiraman yookaan immoo akka qabeenya isaanii dhaban sodaachisee ture. Kun immoo gosa Oromoo lafa warra dhiisan akka gara kibbaatti godaanan warra godhee ture. Bulchaan Oromoo Mohaammad maqaa jijjiratee Abbaa lafaa Mikaael jedhameniitii erga fuudhee booda abbaa Emperor Iyyaasuu 4ffaa ta’e. Godinaale Oromiyaa Arsii Baalee Boorana Jimma Iluu Abbaa Booraa Shawaa Dhihaa Harargee Bahaa Wallaga Bahaa Harargee Dhihaa Shawaa Bahaa Shawaa Kaabaa Wallaga Dhihaa Gujii Qoqqoodama Oromoo Ummani Oromoo bakka kudha lamatti adda bahan.Bakka dhiha baha irra eegalee hanga bahaatti tuutnitun: Ummani Wallaggaa ummata naannawa dhihaa jiraatu ummanni kun naannawa bishaanii jiraatanOromoo Maccaa Laga Dhidheessaa fi laga Oomoogidduu kibba laga Gibee jiraatuWASHINGTON DC **Kitaabonni Afaan Oromoon barreeffaman yeroo hedduu ni maxxanfamu.Barreessitoonni irra jireessis dhiirota. Keessummaan keenya har’aa garuu shamarree dhiyeenya kitaaba haaraa maxxansiiste tokko qabannee dhiyaanna.Angaatuu Caalaa jedhamti. Shamarree umuriin waggaa 24 yoo taatu mata dureen kitaaba ishee tii *Haqa miliqe*jedha. Kennaa qabnuun eenyummaa keenya mulisuun dirqama lammummaa ti kan jettu angaatuun aartii Oromoo guddisuun itti gaafatama nama quuqama qabu maraa ti jetti.Kitaabota Afaan Oromoon ba’an raabsuun rakkoo guddaa biyya keessa jiru ennaa ta’u martinuu ga’ee ofii isaa yoo ba’e, kitaabota jiran iyyaafatee yoo bitate kanneen barreessan hamile cimsee hegereef illee yaadaa kanneen qaban kakaasa jetti Angaatuun Kitaaba ishee kanaaf maqaa Haqa Miliqe maaliif kennite isa jedhuun bakka dhugaan itti jal’aqte hedduun waan jiraniif haala isaa ibsuuf akka ta’e Angaatuun nuuf ibsitee jirti.**

Waaqoo Geetaachoo dargaggoo abbaansaa haala suukaneessaadhaan jalaa ajjeefamanidha.Waggaa sadii booda ammoo, seenaa ajjeechaa abbaa isaa sana kitaabaa mataduree Mirga Ajjeesuujedhuun maxxansee torban muraasa keessatti dubbisaaf dhiyeessuuf qophii xumureera.Kitaaba kana kaniin barreesse haqa abbaa koo barbaacha, namoota abbaa koo ajjeesanirratti tarkaanfiin akka fudhatamuuf miti. Kitaabichi seenaa maatii koo sababa du’a abbaa kootiin dararaa keessa dabarse hima, jedheera.Inumaayyuu warreen abbaakoo ajjeesaniif mana hidhaa dhaqeen dhiifama godheefjechuun BBCtti hime.*Seenaa kanas akkuma inni haasa’etti akka armaan gaditti katabneerra. Dhiyaadhaa*

Abbaan koo maqaan isaanii Geetaachaw Addisuu jedhamu. Ogummaa barsiisummaafi babal'ina manneetii barnootaa qindeessuun magaalawwan Lixa Wallaggaa baayyee keessatti tajaajilaniiru.Boodammoo maatiidhuma waliin gara bulchiinsa magaalaa Najjootti dhufanii jiraachuu jalqabne. Achitti gaggeessaa haawaasaa turan, mana amantaa keessaas si’aayinaan hirmaachaa turan.Ani obboleetti hangafaa tokkoofi obboleewwan dhiiraa quxisuu laman qaba. Abbaa koo waliinis akkuma maatii kaanii hariiroo abbaafi ilmaa gaarii qabna ture, hanganni addunyaa kanarraa lubbuunsaa darbutti.Abbaan koo nama namootaa waliin waliigalu, firaaf hawaasa waliin hariiroo gaarii qabu ture.

Nuun ijjoolleesaa immoo akka barnoota jaalannuu nu gorsa. Barnootaaf iddoo guddaa kenna, ni jaalata ture, dhimmooti lamaan kunneen waan abbaa koo na yaadachiisanidha.Gaafas galgala maaltu tahe

Waggaa sadii dura 2018 baatii Waxabajjii keessa halkan gaafa guyyaa 25 ture.

Galgala, abbaankoo fi harmeen koo akkuma guyyaa kaan godhan kadhannaa taasisanii rafuuf turan, isaan kutaa ciisichaa isaanii turanobboleessi koo quxisuu yeroos wajjin tures kutaasaa keessa ture.Yeroo jalqabu manarratti dhakaan daddarabtamee, achiin jarri mana cabsanii seenuuf gaafa jedhan lakkisaa aniyyuu isiniin banaa waan barbaaddan haasa’uu dandeenya,jedhee balbala banee ol galche abbaan koo.Haadhi koo yeroosuma baqattee deemte. Abbaan koo ‘deemi ati mucaa fuudhiiti ani nan sirreessa ittiin jedhe.[Namoota ishee gudeedanii dararaniif dhiifama goote, ta'us ammallee biraa hin hafne](https://www.bbc.com/afaanoromoo/oduu-56736862)[Warra abbaa keenya ajjeesaniif dhiifama goneerraIlma Jamaal Kaashogjii](https://www.bbc.com/afaanoromoo/oduu-52750464)Obboleessi koo waggaa 19 garuu haadha waliin abbaa dhiisee deemuun itti ulfaatee kutaa biraa keessa dhokatee karaa qaawwaa ilaala ture. Akka obboleessi koo yeroo sana ijaan arge natti himutti egaa namooti ol seenan meeshaatuan waraanaaira mana keessa fidii jedhaniin.

Lakki ani meeshaa hin qabu,diina isa kamiin qabaayyuunii Meeshaan maal naa godhaYoo barbaaddan sakatta’uu dandeessu jedheenii.

Sakattan’anis argachuu hin dandeenye. Sana booda gaafan dhagahu mana nama biraa ajjeechaa wal-fakkaataa raawwachuu deemaniitu namtcihi meeshaa qabaayyuuti dhukaasee ofirraa deebise, jara ajjeechaa kana raawwatan jechuu dha. Akkuma kanaa dhukaasanii nu deebisu jedhanii yaadanii turan.

Otuma obboleessi koo inni quxisuun dhokatee ilaaluu, siree irra rafan, uffata, qodaa nyaataafi miya mana keessaa illee otoo hin hafiin gadi gara saalonitti baasanii beenziina boba’aa itti firfirsani iddoo waliin geenyerra gasoo dhaan soqanii itti naqani.EAkka obboleessi koo jedhutti abbaa koo lama tahaniitu mormasaa hudhanii qabanii, achii booda inni tokko miila jalaa rukutee gaafanni kufu mormasaa hudhanii achumaan lubbuunsaa darbe.Sana booda isarrattis beenziina firfirsanii miya manichaa isarra godhaniitu abidda itti qabsiisanii jechuu dha.

Obboleessi koo dhokatee waan tureef namni hin jiru jedhaniituma ibidda itti qabsiisan inni garuu karaa foddaa utaalee gara ollaa deeme, yeroo nagaa foddaa sanaaniyyuu bahuun ni ulfaata, lubbuuma oolfachuuf waan godhe dha malee, isayyuu ibiddi gara harkasaa isa mirgaa isa argateera

Egaa akkasitti manni sunis ni gubatee, reeffi abbaakoos ni gubate akkas ture waan galgala sanaa.Da abbaa koo message dhaanin dhagahe

Finfinneen jiraadhaa ani. Gaafas ganama ergaan gabaabaamessagen bilbila kootti naa gale. Abbaan kee ni dhukkubaa dafii qaqqabadhu jedha.

Aadaa keenya immoo tahee waan akkasii kallattiin sitti hin himamu. Tahus namoonni naannoo koo jiran bilbilaan gatii haasa’aa turaniif waantichi hammaataa akka tahe bareen ture.

Haadh kootti yeroon bilbilu maqaa boiichaaf dandeessee natti hin dubbattu ture. Abbaa kee nu ajjeesaniiru, mana keenyas gubaniiru anaafi obboleessi kee Tuuliin garuu nagaa dha, yoo dandeesse dafii nu qaqqabii naan jette.

Sana booda mana fincaanii keessa seeneen ija koo walirra buufadheen kadhata gabaabaan taasiseyaa waaqayyoo rakkina waan sammuu koo ol tahettin galaa jiraati ati na gargaarijedheen bahe.

Reeffi abbaa koo akka gubate magaalaa Najjoo gahee gara awwaalasaa yeroo na geessaniin bare. Abbaan koo manan dhaladhee guddadhe keesstti gubatee duee, manni keessatti gadda taaan hin turre. Mana akkoo koo, harmee abbaa kooti dhaqne.

Nuti abbaa keenya jennee boonyaa isheen immoo mucaa koo jettee boossi. Hirriba malee dabarsuun jiraanamni haaraan battala dhufe hundatti ni booama. Obboleettii koo hangaftii fi haati koo baayyee miidhaman.

Yeroo sana qaamotni ajjeechaa akkasii raawwatan lama sadii qofa miti, soddoma, afurtama faa tahaniitu sochou, eessaa akka dhufan hin beekamu sibilaafi meeshaa adda addaa qabataniitu adeemu.

Namooti olla akka hin birmanneefi mana tokko tokko isaanii fuuldura nama dhaaban qabu.Waajira poolisitti illee nuu birmadhaa jennaanis yeroos poolisiin eeyyamamaa hin taane ture. Maaliif akka tahe hin beeku.

Boodarra gaafa gaafannu ajaja qaama oliirraa dhufeen waajiraa akka hin bane jedhamneeti hin bahiin hafne jedhan.

Manichi akka jiruun gubateetu roobni halkan gara sa’atii 10 roobnaan hundeen manichaa qofaatti hafe. Reeffa abbaa koo immoo namicha ollaa keenyaa tokkotu inni gubate gubatee isa hafe walitti qabanii Waldaa Kiristiyaanaa dhaqatanii owwaalan.

Sanas sodaatanii waan turaniif nama sadii afur tahaniitu raawwatan. Namooti yeroos viidiyoo waraabaa turaniifi lafaa kaastanii akka hin awwalle kan jedhanillee turaniiru.

Qaamni abbaa koo walakkaan achumatti hafe, kan reeffa isaa dha jedhamee amanamee waan gubataa keessaa argame immoo awwaalameera.

Warreen yakka kana raawwatan eenyu

Namoonni yakka kana raawwatan eenyu akka tahan, maal akka barbaadan waan sirriitti beeknu hin jiru. Garuu akka obboleessi koo jedhutti warra isa ajjeesan keessaa isa tokko ni beekna, walittis dhiyaanna.

Abbaan koo maqaadhuma isaa dhaheeti maali abaluu ani baadhee si guddisee mitiiMaaliif akkas na gootaa Otuma inni jedhuuti hudhee sadarkaa inni dubbachuu hin dandeenyerra geessisee jechuu dha.

[Nama haadha keessan ajjeese osoo argitanii maal jettuun?](https://www.bbc.com/afaanoromoo/oduu-51527987)

Namoonni gochaa sana raawwatan amma to’annoo seeraa jala hin jiranii. Adeemsi seeraa haadhaa koofi firootaan hanga godinaa gahee tures amma addaan citee jira isa qofan himuu danda’a.

Yeroos hunduu bu’aa siyaasaaf fiigaa ture gatii taheef qaamni eenyutu ajjeese, maaliif du’ee waan jedhu kan gaafate hin jiru, dhimmi mana murtii adeemee fiixaan bahes hin jiru.Namni yakka sanaan himatamees amma mana sirreeessaa jiru hin jiru. Hamma har’aatti waanti barame hin jiru jechuu dha.

Akkuma abbaan koo ajjeefamee, mannisaa gubatee, innis gubatee, dhimmi seeraa ajjeechaasaa waliin wal-qabutus akkasuma gubateema hafe.

Waanti beekamaa amma jiru maatiin gadda hamaa ilmi namaa baachuu hin dandeenye otoo hin tilmaamiin nurra gahuusaati.Warra abbaa koo ajjeesan mana hidhaa dhaqeen haasofsiseObboleessa koofi ollaa dabalatee gaafas namoota ajjeechaa abbaa koo raawwatan kan ijaafi ijatti argan jiru.Anaaf isaan gatii arganiif ragaa gahaa ture, ija mana murtiidhaan maal akka jedhamu hin beeku.

Haala kanaan namooti shan, jaha tahan kan shakkaman biroo waliin achuma magaalaa Najjootti waajira poolisii geeffamanii turan.

Sana booda bilisaan gadi haa lakkifamaniyyuu malee yeroo sana namootni shanjaa taan yakka sanaan shakkamanii himannaa ummataatiin to'annoo waajjira poolisii magaala a Najjoo turani.

Namoota ajjeechaa abbaa koo irratti kallattiin hirmaatan jedhaman mana sirreessaawaajira poolisii deemee argeera. Haasofsiiseera. Tokko tokkoo isaanii waliin taaee gochi isaan godhan sirrii akka hin taane itti hime.

Maaliif gocha sana akka raawwatan gaafadheen ture garuu ol jedhanii natti haasa’uu hin dandeenye. Kaan hin bo’u turanii, kaan callisaniima na ilaalu turanii, kaan immoo na dubbisuuyyuu na baqatu turani.

Isaan keessaa inni tokko of ajjeesuu akka barbaadu natti dubbatee ture. Jarri suni gochaa sana maaliif akka raawwatan kan beekan natti hin fakkatu. Dargaggooti kunneen umrii 16 fi 17 irra kan jirani dha.

Gochi sun gaafa raawwatame namootni 3040 n lakkawaman turanis, ajjeechaa sana mana keessa seenanii kan raawwatan umriin isaanii 16 fi 17 ta'u jedheen tilmaama. Namootni baayeen halkan sana dhufan baay'een isaanii ga'eessotaa fi meeshawwan adda addaa qabatanii akka turanis dhagaeera.

Dargaggoota toannoo seeraa jala turan sanas dubbiseen ture. Kaan ija keessa na ilaaluufiyyuu ni sodaatu turan. Anis miirrikoo baayee na jeeqame. Namoota abbaakoo ajjeesan jedhamanii shakkaman dura dhaabbachuun natti ulfaate. aarii gaddaijaa baafachuu tu keessakoo na guute. ofiin wallaansoo qabaaman of tasgabbeessee achii baee adeeme.

Saammuun koo yeroo dheeraaf aarii fi miira haaloon na guutamee ture. Garuu yeroo murtaayee booda namoota kanaaf dhiifama gochuun murteesse. Dhiifama godheefiin sammuukoos dhiphina aarii fi haaloo baafannaa irraa aara galfachiise. Wanti tae madaan isaa yoomiyyuu narra hin badu garuu al tokko tokko haaloo bahuutuu irra dhiifama gochuutu si boqochiisa.

Abbaan koo sila due waan taheef isaanirraa haaloo akka hin qabne,maatii isaaniis akka hin miine fi ofiisaaniillee kana booda dogoggora akkasii keessa akka hin galle itti hime.Anis, maatiin keenya hunduu akka isaaniif dhiifama godhe ittin dubbadhe. Achiin waldubbisnee, miira keessa gallee, boo’ichi guddaas tureera mana sirreessaa sanatti. Kanaan, jara wajjiin gargar baanee jechuu dha.

Nama abbaa ofii ajjeeseef dhiifama gochuun akkamiin dandaama

Isaaniif dhiifama gochuuf namummaa akkasii kanin argadhe abbaama koo isa ajjeefame irraati.

Yeroo hundaa mana keessatti waa yeroo balleessinuu, bakkee dhaa ijoollee waliin walollee gallu otooma rukutamnee galle illee akka nuti dhaqnee dhiifama gaafannu nu godha ture.

Erga abbaan koo du’ee amalan fide osoo hin taane durumaa kan inni ittiin nu guddise dha.

Dhugaa dubbachuuf nama abbaa kee hudheefi bobaaa itti firfirsee ajjeese dubbisuu mitii waaeesaa yaaduuniyyuu nama dhukkubsa anis akkasuma natti dhagahamaa ture.

Nan rifadhaa abjuu keessa nan jeeqaman ture garuu ala tokko tokko immoo waanti foon kee kanaan hin hojjenne waan uumaan, waan Rabbi si gargaaru jira.

Dhiifama isaaniif gochuu kootti immoo jara sana caalaa iyyuu ofii koon of fayyade. Nagaan argadhe, haaloo namattii hin qabu.

Koomeedii fi gadda

Yeroos yeroo jiraachuudhuma itti jibbe ture. Maatiin halkan tokkotti diigama taanaan hiikti jiraachuuyyuu maaliOfiin jechaan ture.Maaliif ana Kan jedhu gaaffii natti tahaa ture.

Guyyaa baayyee hirriba maleen dabarsa ture garuu of ko’oomsuu gatiin qabuuf hojii aartii komeedii sanatti itti cimse. Guyyaa kolfaa oola inni namoota waliin hariiroon qabuuf na gargaareera garuummoo keessi na dhukkubuun akkuma jirutti ture.

Kitaaba Mirga Ajjeesuujedhu ga

Humnaa fi maatii imperiyaalaa wajjin walitti qabamuf jecha ummatni Oromoo hedduun Kiristaanummaatti jijjiiramanii turan. Itti fufee immoo, gara dhuma 1800ffaatti Emperor Yohaannis 4ffaan gosa Oromoo Walloo keessa jiran hunda akka Kiristaanummaatti jijjiraman yookaan immoo akka qabeenya isaanii dhaban sodaachisee ture. Kun immoo gosa Oromoo lafa warra dhiisan akka gara kibbaatti godaanan warra godhee ture. Bulchaan Oromoo Mohaammad maqaa jijjiratee Abbaa lafaa Mikaael jedhameniitii erga fuudhee booda abbaa Emperor Iyyaasuu 4ffaa ta’e. Godinaale Oromiyaa Arsii Baalee Boorana Jimma Iluu Abbaa Booraa Shawaa Dhihaa Harargee Bahaa Wallaga Bahaa Harargee Dhihaa Shawaa Bahaa Shawaa Kaabaa Wallaga Dhihaa Gujii Qoqqoodama Oromoo Ummani Oromoo bakka kudha lamatti adda bahan.Bakka dhiha baha irra eegalee hanga bahaatti tuutnitun: Ummani Wallaggaa ummata naannawa dhihaa jiraatu ummanni kun naannawa bishaanii jiraatanOromoo Maccaa Laga Dhidheessaa fi laga Oomoogidduu kibba laga Gibee jiraatuWASHINGTON DC **Kitaabonni Afaan Oromoon barreeffaman yeroo hedduu ni maxxanfamu.Barreessitoonni irra jireessis dhiirota. Keessummaan keenya har’aa garuu shamarree dhiyeenya kitaaba haaraa maxxansiiste tokko qabannee dhiyaanna.Angaatuu Caalaa jedhamti. Shamarree umuriin waggaa 24 yoo taatu mata dureen kitaaba ishee tii *Haqa miliqe*jedha. Kennaa qabnuun eenyummaa keenya mulisuun dirqama lammummaa ti kan jettu angaatuun aartii Oromoo guddisuun itti gaafatama nama quuqama qabu maraa ti jetti.Kitaabota Afaan Oromoon ba’an raabsuun rakkoo guddaa biyya keessa jiru ennaa ta’u martinuu ga’ee ofii isaa yoo ba’e, kitaabota jiran iyyaafatee yoo bitate kanneen barreessan hamile cimsee hegereef illee yaadaa kanneen qaban kakaasa jetti Angaatuun Kitaaba ishee kanaaf maqaa Haqa Miliqe maaliif kennite isa jedhuun bakka dhugaan itti jal’aqte hedduun waan jiraniif haala isaa ibsuuf akka ta’e Angaatuun nuuf ibsitee jirti.**

Waaqoo Geetaachoo dargaggoo abbaansaa haala suukaneessaadhaan jalaa ajjeefamanidha.Waggaa sadii booda ammoo, seenaa ajjeechaa abbaa isaa sana kitaabaa mataduree Mirga Ajjeesuujedhuun maxxansee torban muraasa keessatti dubbisaaf dhiyeessuuf qophii xumureera.Kitaaba kana kaniin barreesse haqa abbaa koo barbaacha, namoota abbaa koo ajjeesanirratti tarkaanfiin akka fudhatamuuf miti. Kitaabichi seenaa maatii koo sababa du’a abbaa kootiin dararaa keessa dabarse hima, jedheera.Inumaayyuu warreen abbaakoo ajjeesaniif mana hidhaa dhaqeen dhiifama godheefjechuun BBCtti hime.*Seenaa kanas akkuma inni haasa’etti akka armaan gaditti katabneerra. Dhiyaadhaa*

Abbaan koo maqaan isaanii Geetaachaw Addisuu jedhamu. Ogummaa barsiisummaafi babal'ina manneetii barnootaa qindeessuun magaalawwan Lixa Wallaggaa baayyee keessatti tajaajilaniiru.Boodammoo maatiidhuma waliin gara bulchiinsa magaalaa Najjootti dhufanii jiraachuu jalqabne. Achitti gaggeessaa haawaasaa turan, mana amantaa keessaas si’aayinaan hirmaachaa turan.Ani obboleetti hangafaa tokkoofi obboleewwan dhiiraa quxisuu laman qaba. Abbaa koo waliinis akkuma maatii kaanii hariiroo abbaafi ilmaa gaarii qabna ture, hanganni addunyaa kanarraa lubbuunsaa darbutti.Abbaan koo nama namootaa waliin waliigalu, firaaf hawaasa waliin hariiroo gaarii qabu ture.

Nuun ijjoolleesaa immoo akka barnoota jaalannuu nu gorsa. Barnootaaf iddoo guddaa kenna, ni jaalata ture, dhimmooti lamaan kunneen waan abbaa koo na yaadachiisanidha.Gaafas galgala maaltu tahe

Waggaa sadii dura 2018 baatii Waxabajjii keessa halkan gaafa guyyaa 25 ture.

Galgala, abbaankoo fi harmeen koo akkuma guyyaa kaan godhan kadhannaa taasisanii rafuuf turan, isaan kutaa ciisichaa isaanii turanobboleessi koo quxisuu yeroos wajjin tures kutaasaa keessa ture.Yeroo jalqabu manarratti dhakaan daddarabtamee, achiin jarri mana cabsanii seenuuf gaafa jedhan lakkisaa aniyyuu isiniin banaa waan barbaaddan haasa’uu dandeenya,jedhee balbala banee ol galche abbaan koo.Haadhi koo yeroosuma baqattee deemte. Abbaan koo ‘deemi ati mucaa fuudhiiti ani nan sirreessa ittiin jedhe.[Namoota ishee gudeedanii dararaniif dhiifama goote, ta'us ammallee biraa hin hafne](https://www.bbc.com/afaanoromoo/oduu-56736862)[Warra abbaa keenya ajjeesaniif dhiifama goneerraIlma Jamaal Kaashogjii](https://www.bbc.com/afaanoromoo/oduu-52750464)Obboleessi koo waggaa 19 garuu haadha waliin abbaa dhiisee deemuun itti ulfaatee kutaa biraa keessa dhokatee karaa qaawwaa ilaala ture. Akka obboleessi koo yeroo sana ijaan arge natti himutti egaa namooti ol seenan meeshaatuan waraanaaira mana keessa fidii jedhaniin.

Lakki ani meeshaa hin qabu,diina isa kamiin qabaayyuunii Meeshaan maal naa godhaYoo barbaaddan sakatta’uu dandeessu jedheenii.

Sakattan’anis argachuu hin dandeenye. Sana booda gaafan dhagahu mana nama biraa ajjeechaa walfakkaataa raawwachuu deemaniitu namtcihi meeshaa qabaayyuuti dhukaasee ofirraa deebise, jara ajjeechaa kana raawwatan jechuu dha. Akkuma kanaa dhukaasanii nu deebisu jedhanii yaadanii turan.

Otuma obboleessi koo inni quxisuun dhokatee ilaaluu siree irra rafan uffata, qodaa nyaataafi miya mana keessaa illee otoo hin hafiin gadi gara saalonitti baasanii beenziina bobaaa itti firfirsani iddoo waliin geenyerra gasoo dhaan soqanii itti naqani.EAkka obboleessi koo jedhutti abbaa koo lama tahaniitu mormasaa hudhanii qabanii, achii booda inni tokko miila jalaa rukutee gaafanni kufu mormasaa hudhanii achumaan lubbuunsaa darbe.Sana booda isarrattis beenziina firfirsanii miya manichaa isarra godhaniitu abidda itti qabsiisanii jechuu dha.

Obboleessi koo dhokatee waan tureef namni hin jiru jedhaniituma ibidda itti qabsiisan inni garuu karaa foddaa utaalee gara ollaa deeme, yeroo nagaa foddaa sanaaniyyuu bahuun ni ulfaata lubbuuma oolfachuuf waan godhe dha maleeisayyuu ibiddi gara harkasaa isa mirgaa isa argateera

Egaa akkasitti manni sunis ni gubatee reeffi abbaakoos ni gubate akkas ture waan galgala sanaa.Da abbaa koo message dhaanin dhagahe

Finfinneen jiraadhaa ani. Gaafas ganama ergaan gabaabaamessagen bilbila kootti naa gale. Abbaan kee ni dhukkubaa dafii qaqqabadhu jedha.

Aadaa keenya immoo tahee waan akkasii kallattiin sitti hin himamu. Tahus namoonni naannoo koo jiran bilbilaan gatii haasa’aa turaniif waantichi hammaataa akka tahe bareen ture.

Haadh kootti yeroon bilbilu maqaa boiichaaf dandeessee natti hin dubbattu ture. Abbaa kee nu ajjeesaniiru, mana keenyas gubaniiru anaafi obboleessi kee Tuuliin garuu nagaa dha, yoo dandeesse dafii nu qaqqabii naan jette.

Sana booda mana fincaanii keessa seeneen ija koo walirra buufadheen kadhata gabaabaan taasiseyaa waaqayyoo rakkina waan sammuu koo ol tahettin galaa jiraati ati na gargaarijedheen bahe.

Reeffi abbaa koo akka gubate magaalaa Najjoo gahee gara awwaalasaa yeroo na geessaniin bare. Abbaan koo manan dhaladhee guddadhe keesstti gubatee duee, manni keessatti gadda taaan hin turre. Mana akkoo koo, harmee abbaa kooti dhaqne.

Nuti abbaa keenya jennee boonyaa isheen immoo mucaa koo jettee boossi. Hirriba malee dabarsuun jiraanamni haaraan battala dhufe hundatti ni booama. Obboleettii koo hangaftii fi haati koo baayyee miidhaman.

Yeroo sana qaamotni ajjeechaa akkasii raawwatan lama sadii qofa miti, soddoma, afurtama faa tahaniitu sochou, eessaa akka dhufan hin beekamu sibilaafi meeshaa adda addaa qabataniitu adeemu.

Namooti olla akka hin birmanneefi mana tokko tokko isaanii fuuldura nama dhaaban qabu.Waajira poolisitti illee nuu birmadhaa jennaanis yeroos poolisiin eeyyamamaa hin taane ture. Maaliif akka tahe hin beeku.

Boodarra gaafa gaafannu ajaja qaama oliirraa dhufeen waajiraa akka hin bane jedhamneeti hin bahiin hafne jedhan.

Manichi akka jiruun gubateetu roobni halkan gara sa’atii 10 roobnaan hundeen manichaa qofaatti hafe. Reeffa abbaa koo immoo namicha ollaa keenyaa tokkotu inni gubate gubatee isa hafe walitti qabanii Waldaa Kiristiyaanaa dhaqatanii owwaalan.

Sanas sodaatanii waan turaniif nama sadii afur tahaniitu raawwatan. Namooti yeroos viidiyoo waraabaa turaniifi lafaa kaastanii akka hin awwalle kan jedhanillee turaniiru.

Qaamni abbaa koo walakkaan achumatti hafe, kan reeffa isaa dha jedhamee amanamee waan gubataa keessaa argame immoo awwaalameera.

Warreen yakka kana raawwatan eenyu

Namoonni yakka kana raawwatan eenyu akka tahan, maal akka barbaadan waan sirriitti beeknu hin jiru. Garuu akka obboleessi koo jedhutti warra isa ajjeesan keessaa isa tokko ni beekna, walittis dhiyaanna.

Abbaan koo maqaadhuma isaa dhaheeti maali abaluu ani baadhee si guddisee mitiiMaaliif akkas na gootaa Otuma inni jedhuuti hudhee sadarkaa inni dubbachuu hin dandeenyerra geessisee jechuu dha.

[Nama haadha keessan ajjeese osoo argitanii maal jettuun?](https://www.bbc.com/afaanoromoo/oduu-51527987)

Namoonni gochaa sana raawwatan amma to’annoo seeraa jala hin jiranii. Adeemsi seeraa haadhaa koofi firootaan hanga godinaa gahee tures amma addaan citee jira isa qofan himuu dandaa.

Yeroos hunduu bu’aa siyaasaaf fiigaa ture gatii taheef qaamni eenyutu ajjeese, maaliif du’ee waan jedhu kan gaafate hin jiru dhimmi mana murtii adeemee fiixaan bahes hin jiru.Namni yakka sanaan himatamees amma mana sirreeessaa jiru hin jiru. Hamma har’aatti waanti barame hin jiru jechuu dha.

Akkuma abbaan koo ajjeefamee, mannisaa gubatee, innis gubatee dhimmi seeraa ajjeechaasaa waliin walqabutus akkasuma gubateema hafe.

Waanti beekamaa amma jiru maatiin gadda hamaa ilmi namaa baachuu hin dandeenye otoo hin tilmaamiin nurra gahuusaati.Warra abbaa koo ajjeesan mana hidhaa dhaqeen haasofsiseObboleessa koofi ollaa dabalatee gaafas namoota ajjeechaa abbaa koo raawwatan kan ijaafi ijatti argan jiru.Anaaf isaan gatii arganiif ragaa gahaa ture, ija mana murtiidhaan maal akka jedhamu hin beeku.

Haala kanaan namooti shanjaha tahan kan shakkaman biroo waliin achuma magaalaa Najjootti waajira poolisii geeffamanii turan.

Sana booda bilisaan gadi haa lakkifamaniyyuu malee yeroo sana namootni shanjaa taan yakka sanaan shakkamanii himannaa ummataatiin to'annoo waajjira poolisii magaala a Najjoo turani.

Namoota ajjeechaa abbaa koo irratti kallattiin hirmaatan jedhaman mana sirreessaawaajira poolisii deemee argeera. Haasofsiiseera. Tokko tokkoo isaanii waliin taaee gochi isaan godhan sirrii akka hin taane itti hime.

Maaliif gocha sana akka raawwatan gaafadheen ture garuu ol jedhanii natti haasa’uu hin dandeenye. Kaan hin bou turanii, kaan callisaniima na ilaalu turanii, kaan immoo na dubbisuuyyuu na baqatu turani.

Isaan keessaa inni tokko of ajjeesuu akka barbaadu natti dubbatee ture. Jarri suni gochaa sana maaliif akka raawwatan kan beekan natti hin fakkatu. Dargaggooti kunneen umrii 16 fi 17 irra kan jirani dha.

Gochi sun gaafa raawwatame namootni 3040 n lakkawaman turanis, ajjeechaa sana mana keessa seenanii kan raawwatan umriin isaanii 16 fi 17 ta'u jedheen tilmaama. Namootni baayeen halkan sana dhufan baay'een isaanii ga'eessotaa fi meeshawwan adda addaa qabatanii akka turanis dhagaeera.

Dargaggoota toannoo seeraa jala turan sanas dubbiseen ture. Kaan ija keessa na ilaaluufiyyuu ni sodaatu turan. Anis miirrikoo baayee na jeeqame. Namoota abbaakoo ajjeesan jedhamanii shakkaman dura dhaabbachuun natti ulfaate. aarii gaddaijaa baafachuu tu keessakoo na guute. ofiin wallaansoo qabaaman of tasgabbeessee achii baee adeeme.

Saammuun koo yeroo dheeraaf aarii fi miira haaloon na guutamee ture. Garuu yeroo murtaayee booda namoota kanaaf dhiifama gochuun murteesse. Dhiifama godheefiin sammuukoos dhiphina aarii fi haaloo baafannaa irraa aara galfachiise. Wanti tae madaan isaa yoomiyyuu narra hin badu garuu al tokko tokko haaloo bahuutuu irra dhiifama gochuutu si boqochiisa.

Abbaan koo sila due waan taheef isaanirraa haaloo akka hin qabne,maatii isaaniis akka hin miine fi ofiisaaniillee kana booda dogoggora akkasii keessa akka hin galle itti hime.Anis, maatiin keenya hunduu akka isaaniif dhiifama godhe ittin dubbadhe. Achiin waldubbisnee, miira keessa gallee, boo’ichi guddaas tureera mana sirreessaa sanatti. Kanaan, jara wajjiin gargar baanee jechuu dha.

Nama abbaa ofii ajjeeseef dhiifama gochuun akkamiin dandaama

Isaaniif dhiifama gochuuf namummaa akkasii kanin argadhe abbaama koo isa ajjeefame irraati.

Yeroo hundaa mana keessatti waa yeroo balleessinuu, bakkee dhaa ijoollee waliin walollee gallu otooma rukutamnee galle illee akka nuti dhaqnee dhiifama gaafannu nu godha ture.

Erga abbaan koo du’ee amalan fide osoo hin taane durumaa kan inni ittiin nu guddise dha.

Dhugaa dubbachuuf nama abbaa kee hudheefi bobaaa itti firfirsee ajjeese dubbisuu mitii waaeesaa yaaduuniyyuu nama dhukkubsa anis akkasuma natti dhagahamaa ture.

Nan rifadhaa abjuu keessa nan jeeqaman ture garuu ala tokko tokko immoo waanti foon kee kanaan hin hojjenne waan uumaan, waan Rabbi si gargaaru jira.

Dhiifama isaaniif gochuu kootti immoo jara sana caalaa iyyuu ofii koon of fayyade. Nagaan argadhe, haaloo namattii hin qabu.

Koomeedii fi gadda

Yeroos yeroo jiraachuudhuma itti jibbe ture. Maatiin halkan tokkotti diigama taanaan hiikti jiraachuuyyuu maaliOfiin jechaan ture.Maaliif ana Kan jedhu gaaffii natti tahaa ture.

Guyyaa baayyee hirriba maleen dabarsa ture garuu of ko’oomsuu gatiin qabuuf hojii aartii komeedii sanatti itti cimse. Guyyaa kolfaa oola inni namoota waliin hariiroon qabuuf na gargaareera garuummoo keessi na dhukkubuun akkuma jirutti ture.

Kitaaba Mirga Ajjeesuujedhu ga

Humnaa fi maatii imperiyaalaa wajjin walitti qabamuf jecha ummatni Oromoo hedduun Kiristaanummaatti jijjiiramanii turan. Itti fufee immoo, gara dhuma 1800ffaatti Emperor Yohaannis 4ffaan gosa Oromoo Walloo keessa jiran hunda akka Kiristaanummaatti jijjiraman yookaan immoo akka qabeenya isaanii dhaban sodaachisee ture. Kun immoo gosa Oromoo lafa warra dhiisan akka gara kibbaatti godaanan warra godhee ture. Bulchaan Oromoo Mohaammad maqaa jijjiratee Abbaa lafaa Mikaael jedhameniitii erga fuudhee booda abbaa Emperor Iyyaasuu 4ffaa ta’e. Godinaale Oromiyaa Arsii Baalee Boorana Jimma Iluu Abbaa Booraa Shawaa Dhihaa Harargee Bahaa Wallaga Bahaa Harargee Dhihaa Shawaa Bahaa Shawaa Kaabaa Wallaga Dhihaa Gujii Qoqqoodama Oromoo Ummani Oromoo bakka kudha lamatti adda bahan.Bakka dhiha baha irra eegalee hanga bahaatti tuutnitun: Ummani Wallaggaa ummata naannawa dhihaa jiraatu ummanni kun naannawa bishaanii jiraatanOromoo Maccaa Laga Dhidheessaa fi laga Oomoogidduu kibba laga Gibee jiraatuWASHINGTON DC **Kitaabonni Afaan Oromoon barreeffaman yeroo hedduu ni maxxanfamu.Barreessitoonni irra jireessis dhiirota. Keessummaan keenya har’aa garuu shamarree dhiyeenya kitaaba haaraa maxxansiiste tokko qabannee dhiyaanna.Angaatuu Caalaa jedhamti. Shamarree umuriin waggaa 24 yoo taatu mata dureen kitaaba ishee tii *Haqa miliqe*jedha. Kennaa qabnuun eenyummaa keenya mulisuun dirqama lammummaa ti kan jettu angaatuun aartii Oromoo guddisuun itti gaafatama nama quuqama qabu maraa ti jetti.Kitaabota Afaan Oromoon ba’an raabsuun rakkoo guddaa biyya keessa jiru ennaa ta’u martinuu ga’ee ofii isaa yoo ba’e, kitaabota jiran iyyaafatee yoo bitate kanneen barreessan hamile cimsee hegereef illee yaadaa kanneen qaban kakaasa jetti Angaatuun Kitaaba ishee kanaaf maqaa Haqa Miliqe maaliif kennite isa jedhuun bakka dhugaan itti jal’aqte hedduun waan jiraniif haala isaa ibsuuf akka ta’e Angaatuun nuuf ibsitee jirti.**

Waaqoo Geetaachoo dargaggoo abbaansaa haala suukaneessaadhaan jalaa ajjeefamanidha.Waggaa sadii booda ammoo, seenaa ajjeechaa abbaa isaa sana kitaabaa mataduree Mirga Ajjeesuujedhuun maxxansee torban muraasa keessatti dubbisaaf dhiyeessuuf qophii xumureera.Kitaaba kana kaniin barreesse haqa abbaa koo barbaacha, namoota abbaa koo ajjeesanirratti tarkaanfiin akka fudhatamuuf miti. Kitaabichi seenaa maatii koo sababa du’a abbaa kootiin dararaa keessa dabarse hima, jedheera.Inumaayyuu warreen abbaakoo ajjeesaniif mana hidhaa dhaqeen dhiifama godheefjechuun BBCtti hime.*Seenaa kanas akkuma inni haasa’etti akka armaan gaditti katabneerra. Dhiyaadhaa*

Abbaan koo maqaan isaanii Geetaachaw Addisuu jedhamu. Ogummaa barsiisummaafi babal'ina manneetii barnootaa qindeessuun magaalawwan Lixa Wallaggaa baayyee keessatti tajaajilaniiru.Boodammoo maatiidhuma waliin gara bulchiinsa magaalaa Najjootti dhufanii jiraachuu jalqabne. Achitti gaggeessaa haawaasaa turan, mana amantaa keessaas si’aayinaan hirmaachaa turan.Ani obboleetti hangafaa tokkoofi obboleewwan dhiiraa quxisuu laman qaba. Abbaa koo waliinis akkuma maatii kaanii hariiroo abbaafi ilmaa gaarii qabna ture, hanganni addunyaa kanarraa lubbuunsaa darbutti.Abbaan koo nama namootaa waliin waliigalu, firaaf hawaasa waliin hariiroo gaarii qabu ture.

Nuun ijjoolleesaa immoo akka barnoota jaalannuu nu gorsa. Barnootaaf iddoo guddaa kenna, ni jaalata ture, dhimmooti lamaan kunneen waan abbaa koo na yaadachiisanidha.Gaafas galgala maaltu tahe

Waggaa sadii dura 2018 baatii Waxabajjii keessa halkan gaafa guyyaa 25 ture.

Galgala, abbaankoo fi harmeen koo akkuma guyyaa kaan godhan kadhannaa taasisanii rafuuf turan, isaan kutaa ciisichaa isaanii turanobboleessi koo quxisuu yeroos wajjin tures kutaasaa keessa ture.Yeroo jalqabu manarratti dhakaan daddarabtamee, achiin jarri mana cabsanii seenuuf gaafa jedhan lakkisaa aniyyuu isiniin banaa waan barbaaddan haasa’uu dandeenya,jedhee balbala banee ol galche abbaan koo.Haadhi koo yeroosuma baqattee deemte. Abbaan koo ‘deemi ati mucaa fuudhiiti ani nan sirreessa ittiin jedhe.[Namoota ishee gudeedanii dararaniif dhiifama goote, ta'us ammallee biraa hin hafne](https://www.bbc.com/afaanoromoo/oduu-56736862)[Warra abbaa keenya ajjeesaniif dhiifama goneerraIlma Jamaal Kaashogjii](https://www.bbc.com/afaanoromoo/oduu-52750464)Obboleessi koo waggaa 19 garuu haadha waliin abbaa dhiisee deemuun itti ulfaatee kutaa biraa keessa dhokatee karaa qaawwaa ilaala ture. Akka obboleessi koo yeroo sana ijaan arge natti himutti egaa namooti ol seenan meeshaatuan waraanaaira mana keessa fidii jedhaniin.

Lakki ani meeshaa hin qabu,diina isa kamiin qabaayyuunii Meeshaan maal naa godhaYoo barbaaddan sakatta’uu dandeessu jedheenii.

Sakattan’anis argachuu hin dandeenye. Sana booda gaafan dhagahu mana nama biraa ajjeechaa wal-fakkaataa raawwachuu deemaniitu namtcihi meeshaa qabaayyuuti dhukaasee ofirraa deebise, jara ajjeechaa kana raawwatan jechuu dha. Akkuma kanaa dhukaasanii nu deebisu jedhanii yaadanii turan.

Otuma obboleessi koo inni quxisuun dhokatee ilaaluu, siree irra rafan, uffata, qodaa nyaataafi miya mana keessaa illee otoo hin hafiin gadi gara saalonitti baasanii beenziina boba’aa itti firfirsani iddoo waliin geenyerra gasoo dhaan soqanii itti naqani.EAkka obboleessi koo jedhutti abbaa koo lama tahaniitu mormasaa hudhanii qabanii, achii booda inni tokko miila jalaa rukutee gaafanni kufu mormasaa hudhanii achumaan lubbuunsaa darbe.Sana booda isarrattis beenziina firfirsanii miya manichaa isarra godhaniitu abidda itti qabsiisanii jechuu dha.

Obboleessi koo dhokatee waan tureef namni hin jiru jedhaniituma ibidda itti qabsiisan inni garuu karaa foddaa utaalee gara ollaa deeme, yeroo nagaa foddaa sanaaniyyuu bahuun ni ulfaata, lubbuuma oolfachuuf waan godhe dha malee, isayyuu ibiddi gara harkasaa isa mirgaa isa argateera

Egaa akkasitti manni sunis ni gubatee, reeffi abbaakoos ni gubate akkas ture waan galgala sanaa.Da abbaa koo message dhaanin dhagahe

Finfinneen jiraadhaa ani. Gaafas ganama ergaan gabaabaamessagen bilbila kootti naa gale. Abbaan kee ni dhukkubaa dafii qaqqabadhu jedha.

Aadaa keenya immoo tahee waan akkasii kallattiin sitti hin himamu. Tahus namoonni naannoo koo jiran bilbilaan gatii haasa’aa turaniif waantichi hammaataa akka tahe bareen ture.

Haadh kootti yeroon bilbilu maqaa boiichaaf dandeessee natti hin dubbattu ture. Abbaa kee nu ajjeesaniiru, mana keenyas gubaniiru anaafi obboleessi kee Tuuliin garuu nagaa dha, yoo dandeesse dafii nu qaqqabii naan jette.

Sana booda mana fincaanii keessa seeneen ija koo walirra buufadheen kadhata gabaabaan taasiseyaa waaqayyoo rakkina waan sammuu koo ol tahettin galaa jiraati ati na gargaarijedheen bahe.

Reeffi abbaa koo akka gubate magaalaa Najjoo gahee gara awwaalasaa yeroo na geessaniin bare. Abbaan koo manan dhaladhee guddadhe keesstti gubatee duee, manni keessatti gadda taaan hin turre. Mana akkoo koo, harmee abbaa kooti dhaqne.

Nuti abbaa keenya jennee boonyaa isheen immoo mucaa koo jettee boossi. Hirriba malee dabarsuun jiraanamni haaraan battala dhufe hundatti ni booama. Obboleettii koo hangaftii fi haati koo baayyee miidhaman.

Yeroo sana qaamotni ajjeechaa akkasii raawwatan lama sadii qofa miti, soddoma, afurtama faa tahaniitu sochou, eessaa akka dhufan hin beekamu sibilaafi meeshaa adda addaa qabataniitu adeemu.

Namooti olla akka hin birmanneefi mana tokko tokko isaanii fuuldura nama dhaaban qabu.Waajira poolisitti illee nuu birmadhaa jennaanis yeroos poolisiin eeyyamamaa hin taane ture. Maaliif akka tahe hin beeku.

Boodarra gaafa gaafannu ajaja qaama oliirraa dhufeen waajiraa akka hin bane jedhamneeti hin bahiin hafne jedhan.

Manichi akka jiruun gubateetu roobni halkan gara sa’atii 10 roobnaan hundeen manichaa qofaatti hafe. Reeffa abbaa koo immoo namicha ollaa keenyaa tokkotu inni gubate gubatee isa hafe walitti qabanii Waldaa Kiristiyaanaa dhaqatanii owwaalan.

Sanas sodaatanii waan turaniif nama sadii afur tahaniitu raawwatan. Namooti yeroos viidiyoo waraabaa turaniifi lafaa kaastanii akka hin awwalle kan jedhanillee turaniiru.

Qaamni abbaa koo walakkaan achumatti hafe, kan reeffa isaa dha jedhamee amanamee waan gubataa keessaa argame immoo awwaalameera.

Warreen yakka kana raawwatan eenyu

Namoonni yakka kana raawwatan eenyu akka tahan, maal akka barbaadan waan sirriitti beeknu hin jiru. Garuu akka obboleessi koo jedhutti warra isa ajjeesan keessaa isa tokko ni beekna, walittis dhiyaanna.

Abbaan koo maqaadhuma isaa dhaheeti maali abaluu ani baadhee si guddisee mitiiMaaliif akkas na gootaa Otuma inni jedhuuti hudhee sadarkaa inni dubbachuu hin dandeenyerra geessisee jechuu dha.

[Nama haadha keessan ajjeese osoo argitanii maal jettuun?](https://www.bbc.com/afaanoromoo/oduu-51527987)

Namoonni gochaa sana raawwatan amma to’annoo seeraa jala hin jiranii. Adeemsi seeraa haadhaa koofi firootaan hanga godinaa gahee tures amma addaan citee jira isa qofan himuu danda’a.

Yeroos hunduu bu’aa siyaasaaf fiigaa ture gatii taheef qaamni eenyutu ajjeese, maaliif du’ee waan jedhu kan gaafate hin jiru, dhimmi mana murtii adeemee fiixaan bahes hin jiru.Namni yakka sanaan himatamees amma mana sirreeessaa jiru hin jiru. Hamma har’aatti waanti barame hin jiru jechuu dha.

Akkuma abbaan koo ajjeefamee, mannisaa gubatee, innis gubatee, dhimmi seeraa ajjeechaasaa waliin wal-qabutus akkasuma gubateema hafe.

Waanti beekamaa amma jiru maatiin gadda hamaa ilmi namaa baachuu hin dandeenye otoo hin tilmaamiin nurra gahuusaati.Warra abbaa koo ajjeesan mana hidhaa dhaqeen haasofsiseObboleessa koofi ollaa dabalatee gaafas namoota ajjeechaa abbaa koo raawwatan kan ijaafi ijatti argan jiru.Anaaf isaan gatii arganiif ragaa gahaa ture, ija mana murtiidhaan maal akka jedhamu hin beeku.

Haala kanaan namooti shan, jaha tahan kan shakkaman biroo waliin achuma magaalaa Najjootti waajira poolisii geeffamanii turan.

Sana booda bilisaan gadi haa lakkifamaniyyuu malee yeroo sana namootni shanjaa taan yakka sanaan shakkamanii himannaa ummataatiin to'annoo waajjira poolisii magaala a Najjoo turani.

Namoota ajjeechaa abbaa koo irratti kallattiin hirmaatan jedhaman mana sirreessaawaajira poolisii deemee argeera. Haasofsiiseera. Tokko tokkoo isaanii waliin taaee gochi isaan godhan sirrii akka hin taane itti hime.

Maaliif gocha sana akka raawwatan gaafadheen ture garuu ol jedhanii natti haasa’uu hin dandeenye. Kaan hin bo’u turanii, kaan callisaniima na ilaalu turanii, kaan immoo na dubbisuuyyuu na baqatu turani.

Isaan keessaa inni tokko of ajjeesuu akka barbaadu natti dubbatee ture. Jarri suni gochaa sana maaliif akka raawwatan kan beekan natti hin fakkatu. Dargaggooti kunneen umrii 16 fi 17 irra kan jirani dha.

Gochi sun gaafa raawwatame namootni 3040 n lakkawaman turanis, ajjeechaa sana mana keessa seenanii kan raawwatan umriin isaanii 16 fi 17 ta'u jedheen tilmaama. Namootni baayeen halkan sana dhufan baay'een isaanii ga'eessotaa fi meeshawwan adda addaa qabatanii akka turanis dhagaeera.

Dargaggoota toannoo seeraa jala turan sanas dubbiseen ture. Kaan ija keessa na ilaaluufiyyuu ni sodaatu turan. Anis miirrikoo baayee na jeeqame. Namoota abbaakoo ajjeesan jedhamanii shakkaman dura dhaabbachuun natti ulfaate. aarii gaddaijaa baafachuu tu keessakoo na guute. ofiin wallaansoo qabaaman of tasgabbeessee achii baee adeeme.

Saammuun koo yeroo dheeraaf aarii fi miira haaloon na guutamee ture. Garuu yeroo murtaayee booda namoota kanaaf dhiifama gochuun murteesse. Dhiifama godheefiin sammuukoos dhiphina aarii fi haaloo baafannaa irraa aara galfachiise. Wanti tae madaan isaa yoomiyyuu narra hin badu garuu al tokko tokko haaloo bahuutuu irra dhiifama gochuutu si boqochiisa.

Abbaan koo sila due waan taheef isaanirraa haaloo akka hin qabne,maatii isaaniis akka hin miine fi ofiisaaniillee kana booda dogoggora akkasii keessa akka hin galle itti hime.Anis, maatiin keenya hunduu akka isaaniif dhiifama godhe ittin dubbadhe. Achiin waldubbisnee, miira keessa galleebooichi guddaas tureera mana sirreessaa sanatti. Kanaan jara wajjiin gargar baanee jechuu dha.Nama abbaa ofii ajjeeseef dhiifama gochuun akkamiin dandaamaIsaaniif dhiifama gochuuf namummaa akkasii kanin argadhe abbaama koo isa ajjeefame irraati.Yeroo hundaa mana keessatti waa yeroo balleessinuu, bakkee dhaa ijoollee waliin walollee gallu otooma rukutamnee galle illee akka nuti dhaqnee dhiifama gaafannu nu godha ture.Erga abbaan koo duee amalan fide osoo hin taane durumaa kan inni ittiin nu guddise dha.Dhugaa dubbachuuf nama abbaa kee hudheefi bobaaa itti firfirsee ajjeese dubbisuu mitii waaeesaa yaaduuniyyuu nama dhukkubsa anis akkasuma natti dhagahamaa ture.

Nan rifadhaa abjuu keessa nan jeeqaman ture garuu ala tokko tokko immoo waanti foon kee kanaan hin hojjenne waan uumaan, waan Rabbi si gargaaru jira.Dhiifama isaaniif gochuu kootti immoo jara sana caalaa iyyuu ofii koon of fayyade. Nagaan argadhe, haaloo namattii hin qabu.Koomeedii fi gaddaYeroos yeroo jiraachuudhuma itti jibbe ture. Maatiin halkan tokkotti diigama taanaan hiikti jiraachuuyyuu maaliOfiin jechaan ture.Maaliif ana Kan jedhu gaaffii natti tahaa ture.

Guyyaa baayyee hirriba maleen dabarsa ture garuu of kooomsuu gatiin qabuuf hojii aartii komeedii sanatti itti cimse. Guyyaa kolfaa oola inni namoota waliin hariiroon qabuuf na gargaareera garuummoo keessi na dhukkubuun akkuma jirutti ture.Kitaaba Mirga Ajjeesuujedhu gaAfaan meeshaa walqunnamtiiti mallattoo eenymmaatiisi. Akeeka barruu tanaatiif meeshaa walqnnamtii thuu isaa haafuulleeyfannu. Meeshaa walqunnamtii hoggaa jennu moggaalee lama walitti fida; akka riqichaati isaan tajaajila jechuudha. Kanas bifa lamaan jechuunis: dubbiifi katabbiidhaan tajaajiluu dandaya. Dubbiin sagalee ykn qooqa qofaan  gargaaramanii walitti dubbatanii ykn haasawanii hariiroo walhubantiidhaan xumuramtu qabaachuudha. Haaluma kanaan qubee walitti diranii waan katabbii jennuuniin  wal qunnamtii akkasii qabaachuun hindandayama. Afaan kamuu karaalee lameen himaman  kanaan  hawaasa isaa akka tajaajilu shakkiin hinjirtu. Garuu, arallee afaannan baayeetu sadarkaa dubbii qofatti hornagamee hafee jira. Kanneen gara katabbiititti dhawaataan tarkaanfachaa jiranis muraasaa miti. Afaannan sadarkaa afaan dubbii qofatti bara dheeraa turan keessaaokko Afaan Oromooti. Ragaalee qabnurraa akka hubannutti afaan Oromootiin katabuun erga eegalame hinturre: umriidhaan yoo himne bardhibbee lamaafi cinaa qofa. Qabsoo garasiin godhamte dheertuudhagufuuleen mudatees baay’eedha.

Akeekni barruu tanaa seenaa barreeffama afaan Oromoo bifa gabaabaadhaan dhiheessuudha. Afaan tokko afaan katabbii tahe jechuun mallattoolee sagaleelee afaan sun keessa jiran bakka bu’an moggaafatee  sirnaan walfaana tarree galchee barruu dhaamsa ittiin dabarfatu ittiin tolchuun dandayame jechuudha.

Mallattooleen afaan tokko ittiin katabuuf mogaafaman waliigalatti QUBEE jennaan. Qubeen afaan tokkoo mallattoolee sagaleelee afaan sun keessa jiran guututti bakka bu’an of keessaa qabaachuu qabdi. Fakkeenyaaf, Afaan Oromoo sagaleelee SODDOMA qaba; soddomman kanarraahi ijaarama jechuudha. Qubeen afaan tokkoof moggaafamtu tan sagaleelee afaan sunii sirriitti bakka buutee laaftutti ittiin barreessuu nama dandeessiftu tahuu qabdi.

Gara akeeka barruu tanaatti ceehuu dura, ifaajee Afaan Oromootiin barreessuuf godhamte ilaalla.  Ragaan harkaa qabnu akka mul’isutti kitaabni duraa Raayya keessatti bara sheekoota Aanniyyi fi Daanniyyi keessa katabame. Kitaabban sun kitaabban manzumaati. Faaruu Rabbiitiifi kan ergamaa Isaati of keessaa qaban jechuudha. Kitaabban sun qalama dibeetaan tuqachaati harkaan barreeffaman. qalamni gaafasii gobeensa fiinxi qaraa jechuudha. Qubeen ittiin barreeffamaniis qubee Arabaati. Qubeen Arabaa seera dheerina, gabaabina, laafinaafi jabeenya sagalee mul’isan qajeellotti qabdi. Sababa kanaafis namni Afaan Arabaa dubbisuufi katabuu beeku Qubee Afaan Oromoo dafeeti barata katabuufi dubbisuus laaftutti qomatti galfata. Qubeen Arabaa tuni immoo Afaan Oromootiif hanquudha. Mallattoolee sagaleelee afaan Oromoo baay’inaan jaha tahan bakka buan of keessaa hinqabdu. Isaanishinqabdu jechuudha. Isaan kanaaf mallattoolee jiranirratti waa dabalanii mallattoo hahhaaraya itti tolchuun hindandayama.  Meeshaalee katabbiiafaan Arabaatiif tolfamaniin afaan Oromoo katabuun ykn maxxansuun hindandayamu. haatahu jennee yoo itti seennelle waan baay’ee feesisa meeshaalee barruutiifi kan mana maxxansaa bifa haarayaan qoranii tolchuumaallaqa guddaa dhimma kanaaf barbaachisuus diinnagdee biyyaa agabsanii garasitti ramaduu, hundaaol immoo mootummaa dhimma kana akka dantaa ofiititti fudhattee hojiirra oolchuuf qaamaa qalbiidhaan sossootu aangoorra jiraachuun dirqama taha. Kanaafuu ifaajeen garasiin godhamaa turte hundi hawwii milkiidhaan wal hingarre taateeti hafte.

Tattaaffiin itti aantu warra kiristaanaatin godhamte. Toora xumura bardhibbee 19ffa pirotestaantoonni warra Orophaa Macaafa Qulqulluugara afaan Oromootti hiikanii maxxansiisuu fedhan. Hojii suniifis Oromticha Oniisimos Nasiib Abbaa Gammachiis jedhaniin muudan. Anisimoos Nasiib teessoo isaa magaalaa Asmaraa biyya Ertiraa godhatee Macaafa ulqulluu Afaan Amaaraatirraa gara afaan Oromootti hiikee bara 1886 keessa achumatti maxxamfames. Kitaabni sun Macaafa Qulqulluu jedhama. Kan hiikees Anisimos Nasiibnama biyya Oromoo jedha. Qubee Saabaatiin barreeffame. Qubeen Saabaa tanuma Afaan Amaaraatiifi afaan Tigree ittiin barreeffamtu tana. Qubeen tuni sababoota lamaaf afaan Oromootiif mijjooma hinqabne. Sababni tokko, seera dheerina, laafina, gabaabina fi jabeenya sagalee mul’isu hinqabdu. Sababni lammadaa, dubbachiiftoota *vowels* torba qofa qabdi;afaan Oromoo immoo, 10 qaba kurnanuuti barbaada. Torban qubeen saabaa qabdu keessaahis lama sagalee afaan Oromoo waliin wal hingitan. Kanaafuu, qubeen Saabaatiin Afaan Oromoo katabuun hindandayamu.

Tattaaffiin Sadaffaan tan qubee Laatiiniin godhamte taati. Tanas bakka lamatti qoonnee laalu dandeenya. Tokko kan Lola addunyaa kan lammaffaatiin dura taheefi kan Lola lammaffaa keessaafi achiin boodaati taha. Tattaaffiin duraa ammas tanuma warra Orophaa France GermanItaly fedhii amantii babalisuu qabaniin godhamte taati. Kitaabban xixiqqaa amantii mataskaana pirotestaantii ykn kan kaatolikii barsiisan qubee Laatin tanuma afaan faransaa, afaan Jarman ykn afaan Xaalyaanif moggaafaman jijjiirama tokkollee osoo itti hingodhin Afaan Oromoo ittiin kataban. Seera afaan isaaniitiin afaan Oromoo barreessuu yaalan. Rakkoolee gararreetti gara dheerina, gabaabina, laafina fi jabeenya sagalee jennee ibsine sun qaban. sagalee takka qubee adda addaa tin bakka buusuu fkf  ny gn,

Kan itti aanu tattaaffii Lola Addunyaa kan Lammaffaa keessa taate taha. Kuni gadaa qubee afaan Oromootiifaduun baate gadaa qormaata karaa saayinsii afaaniitiin   maalummaan afaan kanaa sirnaan itti hubatame jechuu nidandeenya. Tattaaffii ogeeysa saayinsii afaanii Martin Moreno warra biyya Xalyaaniitiin godhame taha. Kitaaba saa kan mataduree Gramatica della Lingua Galla” jechuudhaan moggaasees bara 1939 keessa maxxansiise. Nama yeroo duraatiif xiinsaga phonolog xiinunkaa morphologyfi walfaanoommii jechootaa qajeellotti hubate waan taheef gadaa suniin Gadaa Moreno jedhee yoon moggaase dogongora hintahu.

Lola addunyaa kan lammaffaa booda haala ilmaan biyyaa barnootaaf gara biyya alaa itti imaltaawaniitu dhalate. Akkaataa biyyaa itti bahaniin immoo,murnoota lamatti qodaman. Murni tokko warra hiree barnootaa bifa qaari’aatiin cholarship ykn motummaadhaan ergamanii biyya alaatti deemani. Jarri kuni warra barnoota sadarkaa lammaffaa biyya eessatti fixatanii digrii duraatiif alatti imaltaawan ykn kanneen digrii duraa qaata biyya keessatti univarsitiirraa eebbifamanii digrii Maastersiitiif ykn Doktaraatiif deeman of keessaa qaba. Isaan kuni biyya itti deeman, universitii itti baratanmaal akka baratan yeroo hammam keessatti barnoota sun akka xumuranmaallaqa ittiin jiraataniifi meeqa akka argatan beekaniiti roophilaadhaan gara biyya itti baratan sunitti imaltaawan.Jarri kun yeroo baaee gara biyyoota Orophaa ykngara Ameerikaati dhaqan. Garri caalu, Ilmaan Amaaraa haa tahan malee, ilmaan sabootaafi sablammiilee birootis hammi tokko hinjiran.

Barattoonni hiree tana argatanii barnootaaf gara Orophaa dhaqan barnoota qofa osoo hintahin nashaaxa siyaasaatis hinhoratan. Siyaasaa gara bitaatti conqoltutti waan amananiif   bitaaleeyyii yaada maarkisistii ykn sooshalistiitiin masakamuufi biyyaas ittiin maskuu kajeelan tahan. Isaan kuni, dura Waldaya Barattoota Tophiyaa kan Orophaa  jechuun beekkamu ijaarratan. Ilmaan Oromoo miseensoota waldaya kanaa tahan keessaa, kanneen Afaan Oromoo gara afaan barruutitti akka tarkaanfatu hawwaniifi hawwii tanaas dhugoomsuuf hojii nama boonsitu hojjetaniifi seenaanis dagachuu hinqabneetu jira. Isaan kuniis Haylee Fidaatiifi Abdullaahi Yuusuf turan.  Kufiinsa Haylesillaasee booda    kan qooda guddaa qabu Haylee Fidaati. Qubee Martin Moreno fudhatanii jijjiirama xiqqaa itti godhuudhaan ittiin barreessuu jalqaban. Qubeen isaaniitiis  kunoo tana.  Qubeefi seera Martin Moreno lafa kaayetti jijjiirama xiqqaa itti godhaniiti kunoo qubee kanatti aantuun as bahan:

Warri Orophaa kuni garuu, waa lama dagatan. Laageen tan namni garii hudhaa ykn hamzaa jedhuun  *phoneme* dhamsaga of dandeesse tahuu dagataniiti keessaa hanqisan. Qabxiin lammaffaan Qubee tanaan biyyatti galanii ittiinis barreessuuf hiree yoo argatan makiinaan barruutiifi manni maxxansaa kanaaf qophaawan jiraachuu dhabuudha dagatan.  Akkasiinuu qubee tana lafa hinkeenye. Bara 19731974 keessa kitaabban lama biyya Jarmanitti maxansiisan. Matadureen kitaabban lameeniiokko *Hirmaata Dubbii Afaan Oromoo* kan jedhu yoo tahu kaan immoo *Bara Birraan Barihe* jedha. Kitaabni duraa akkuma maqaan isaatuu himutti kitaaba seera afaaniiti. Seera afaanii kan buuraa bifa gabaabaadhaan dhiheessa.  Kitaaba kana qopheessuurratti maqaan baayee dhawamu Haylee Fidaa haatahu malee, jarri kaanis qooda hinqaban. Kan ***Bara Birraan Barihe*** jedhu immooroorroo sirni nafxanyaa ummatarraan gayu bifa diraamaatiin dhiheessa. Kitaabban lameen kuni jabeenya fi laafinadheerina fi gabaabina sagaleelee afaan Oromoo yeroo duraatiif qajeellotti adda baasanii mulisan waan tahaniif seenaa barreeffama Afaan Oromoo keessatti bakka guddaadha qaban.  Jarri kitaabban kana qopheesse kuni kufiinsa mootummaa Haylesillaasee booda, dhaaba siyaasaa MEISON jedhu moggaafatanii gara biyyaa deebian. Maqaan MEISON Kottoonfii maqaa Afaan Amaaraatiin dhaaba saaniitiif moggaafataniiti Mellaa Itiyoophiyaa Soshalist NiqinnaaqeeAfaan Oromootti Sochii Soshalistii Idil Tophiyaajechuudha.

Yoos sochiin ABO tiis qaata jalqabde. Hoggansa  Elemoo Qilxuutifi Jaarraa Abbaa Gadaatiin  qabsoon hidhannoo dhandhaaramte. Waraanni ijaaramuus barnoota siyaasa leenjii lolaatiifi barnoota qalamaa akka argatu barnoonni kuniis afaan Oromootiin akka kennamu murteeffame. Kanaafuu Quee warri MEISON fide guutumatti fudhatan.  Makiinaa Barruutiin barreessuuf immoomakiinaaleen qubee tanaaf qoramanii tolfaman hinjiran. Makiinaan jirtu tanuma afaan Ingiliizii qofa. Makiinaan Afaan Ingiliizii Qubee Haylee Fidaa ittiin barreessuuf hinmijjooytu. Barkoo ykn baallaa xixiqqoo mallattoolee gariigararreerra gubbaarra jiran harriiqqaadhaan bakka buusanii barreessuu jalqaban.  Kuniis golollee waraqaa ooftu oliifi gad qabuudhaan harriiqqaa ykn qabxii itti godhuu dirqama tahe. Kuniis tarree yaaa barruu jallisuufi barruus buburreeysuu fide. Yeroo dheertuu fudhachuu malee rakkoon barruu fokkiftu mulachuun dhimma furmaata saffee itti barbaadan taate.

Gaafas kitaabniFura Afaan Oromoo kan Sheek Mahammad somaaliyaarraa hulluuqee gara biyya teenyaa seenuu haahimamu malee harka namayyuu gayuu hindandeenye. Garuu, makiinaa barruu tan biyya keessa jirtuun rakkoo malee ittiin barreessuun akka dandayamu hoggaa dhagayan barbaachaaf karaa buan. Dr. Mahammad Rashaad qunnamuun dirqama tahe. Akkasitti booddee magaalaa guddittii biyya Soomaaliyaa moggaasatti wal qunnamanii haasawaafi marii booda Qubee Mahammad Rashaad fudhatanii ittiin fayyadamuu jalqaban. Qubeen ara manbarnoottan keessatti ilmaan Oromiyaa ittiin barataniifi waajjiroota Oromiyaa keessattiis ittiin hojjetan qubee suni. Qubeen sun kitaaba mataduree Fura Afaan Oromoojedhuun bara 1969 keessa dura harkaan barreeffameeti ganna lama booda  yeroo duraatiif maxxamfame. Namni  kana barreessees Sheek Dr. Mahammad Rashaadi.  Qubee Afaan Oromoo bifa arra qabdu kana  Sheek Mahammad Rashaad Abdulleetu itti abbaa. Kanatti aansee Sheek Rashaad eenyu akka tahan beekuuf akkaataa biyyaa itti bahaniifi maal akka hojjetan seenaa isaanii hamma tokko dhiheessuun yaala.

**Sheek Mohammed Radhaad EeenyuAkkamiin Qubee Tolchutti Seenan**

Oromoota barnootaaf biyya alaa dhaqan keessaa, murni lammadaa warra fedhii barnotaaf qabaniin kaanii ofumaan daangaa qaxxaamuranii biyyaa bahan of keessaa qaba. Jarri kuni mootummaa isaan afeertee qaariyaa isaaniif baaftees   tan irraa kafaltee isaan argitees hinjirtu. Ka galaa sinqii qabu gala saa baadhatee, kan hinqabne immoo dhoortoo kadhachaa miilaan daangaa biyyattii tarkaanfatanii, dura gara biyya ollaa dhaqan. Barnoota barbaacha biyyaa bahuu malee, maal akka baratan, biyya tamitti akka baratan, yeroo hammamiif akka baratan, maallaqa qubsumaaf nyaataafi uffataaf barbaachisu hinqaban eebyurraa akka argatanis himbeekan. Kanneen haala kanaan afaan bineensaa buanii dhukkuba hamaadhaan qabamanii ykn beelaafi dheebuudhaan dua mudatanii  karatti hafan baayeedha. Kanneen lubbuun isaanii eewalamte keessaa garii hiree barnootaatin wal dhabanii biyya ollaa miilli saanii dura ejjete sun qubachuufi muoya kuulii dalagachaa of jiraachuisuuf dirqaman. Muraasa imala isaanii itti fufanii fagaatanii deemanis biyyoota Baha Jiddugaleysaa gayaniiti imala saanii xumuran. Warri haala kanaan biyyaa bahan hundi muslimoota sabaafi sablammii garagaraatirraa dhalatan tahuu isaanii beekuun gaariidha.   Oromoota hiree akkanaatiin miilaan biyyaa bahanii fedhii barnootaaf qaban argatanii sadarkaa digrii duraatiifi tan lammadaa argachuudhaan eebbifaman keessaa, tokko Muhammad  Rashaad Abdullee ti.

Sheek Muhammad Rashaad Baha oromiyaa Godinaa Harargee Dhihaa, Koonyaa Carcar Laga Arbaatitti dhalatan. Hoggaa Umriin barnootaaf geeyse barnoota amantii Islaamaa abbaa saanii jalatti barachaati guddatan.Muhammad Rashaad barataa faxina turan. Kanaafuu barnoota buuraatiifi kan sunitti aanu yeroo gabaabduu keessatti xumuran. Kana maleessabboonaa roorroon sabni Oromoo sirna nafxanyaa jalatti mudate isaan anaannachiiftu turan. Hoggaa umriidhaan dardarummaa guutan waahila isaanii tokko wajjiin miilaan Laga Arbaatii kaaniidura  magaalaa Ciroo gayan. Achirraahis tirachaa magaalaa Harar gayan. Waan Ciroofi Hararitti argan laalchisee bara 1992 keessa yeroo duraatiif gara biyyaa hoggaa dhufan gaaffii fi deebiin godheefkeessatti akkana jedhan   Hoggan magaalaa ciroo gaye ashkara Amaaraa kan irgiccaa dhiituun arke. Magaalaa Hararittiis waanuma akkasiitiin arke. Yoo anaatii ashkarri Oromoo miidhu bakkuma lameen kana jira. Kanaafuu anaafi waahilli kiyya biyyaa baanee biyya Islaamaa dhaqnee rakkoo sabni keenya qabu itti himnee hidhannoo akka nuuf kennan kadhanna. Achirraa hidhannee bombii harkatti qabannee tokkoon keenya gara magaalaa Harar tokko ammoogara magaalaa Ciroo sunitti deebinee  yeroo takka kessatti Ashkaroota bakka lameenuu jiran bombiidhaan daaraa gooneeti saba keenya bilisoomsinajedheetiin yaade. Yemmuu biyyaa bahaniis akeeka lama qabaachaati turan. Akeekni duraa barachuu yoo tahu kan lammadaa biyyatti deebianii diina saba miidhu murruq godhuudha.

Biyyaa kaaniiti miilaan dura Jibuuti dhaqan. Achirraa dooniidhaan Yaman seenan. Yamanirraahis miilaani Suuudiyaa dhaqanii magaalaa Madiinatul Munawwaraa qubatan. Hamtuun amna dheeraa kana keessatti qunnamaniis baayee nama sodaachifti lubbuu Rabbi eewalami jedheen qaban malee nama umriidhaan turee as gayu tahuun akka jabaadha.Yeroo hamma tokkoof Suuudiyaa taaaniiti booddee gara Suuriyaatti deeman. Achitti barnoota saanii yoo xumuraniis xalayaa ragaa takkaan malee geggeeffaman.YoosgaraMisrattiqaceelanii Universitii Al Azharitti galmeeffaman.  Achitti Digrii Duraa, itti aanseetis Digrii Lammaffaa argachuudhaan eebbifaman. Barnoonni baratanis guddichi majorbarnoota amantii haatahu malee, barnoota hawaasaa Sociology xiinqalbiiPsychologyManxiq Logicxiinqoonqa inguisticsbarataniiti jiran.

Muhammad Rashaad hayyuu hayyummaa saa beekkoomsaan mirkaneessa qofa miti. Sabboonaa hojiidhaan maalummaa saa muliseesi. Universitii Al Azhar kutaa afaanii keessa damee afaannan alagaa itti barsiifamuutu jira. Afaannan achitti barsiifaman keessaa, tokko, afaan Amaaraati. Rashaad suutatti itti dhihaatanii dubbiin dhugaa tahuu hoggaa hubatan seerumaaniAfaan Oromootis nuu naqaa jedhanii gaaffii saanii dhiheeffatan. Gaaffiin saanii hoggaa fudhatama dhabde Maalifakka didamte gaafatan. Afaan Oromoo Qubee hinqabu kanaaf dinnejechuudhaan deebii laataniif. Haalli kuni hayyicha kana garamitti akka bobbaase tilmaamuun nama hindhibu. Gadaan achiin duraa tanuma ofiif barachuuf itti tattaafatan turte tan achiin boodaa immoosaba saa barsiisuuf tattaaffii adda citii hinqabne itti jalqabani. Afaan Oromoo qubee hinqabuqubee dhabuun kabajaa afaannan biroo argatan isa dhabsiisuun hedduu itti dhagayame Qubee qabaatee afaan ittiin barreeffamu tahuu akka qabu itti amane. Dirqama kana ofitti fudhatee tarkaanfii saa jalqabe. Tattaaffii Sheek Bakrii Saphaloo qubee Afaan Oromoo uumuudhaan godhaniifi sheekkaniifi darasoota faana Aanniyyiifi Daanniyyi buuudhaan Qubee Arabaatin Afaan Oromoo barreessan qoratanii tolaafi gufuu qaban adda baafatanii hubachuu jalqaban. Ulaagaalee barbaachisoo fi murteessoo jedhaniin hunda madaaluu itti fufan. Ulaagaaleen kuniis:

Mallattoon filatamtu tan sagalee Afaan Oromoo sun guututti bakka buutu tahuu,

Namni qubee sun barsiisu laaftutti argamuu bakkayyuus jiraachuu.Makiinaaleen ittiin katabaniifi ittiin maxxansaniis lafa jiraachuuUlaagaalee sadeen kanaan Qubee lameenuu hoggaa madaalan lameenuu fullahuu ykn bakka gayuu hindandeenye; lameenuu hinkufan.Qubeen Arabaa ulaagaalee sadeenuu guutuu hindandeenye. Gara mallattootiin afaan Oromootiif hintaatu hinhanqatti. Mallattoolee sagaleelee Afaan Oromoo jahaaf bakka buuu dandayan hinqabdu. Mallattooleen jahanis kanneen akkaataa ammaatti kataban kanaHanquu tana ibsuuf fakkeenyuma D Rashaad natti himanin dhiheessa. Hima akkanatti barreessinu kana Dhagaa caphsi cirracha nyaadhu qubee Arabaatiin barreessuun hindandayamu. Jijjiirama tokko tokko itti godhuudhaan sagaleelee tana akka bakka buan gochuun hindandayama. haatahu immoo, makiinaan akkasitti qoramtee tolfamte lafa hinjirtu; beekaan beekkoomsa kana qomaa qabaatee yoggasumatti barsiisuu dandayuus hinjiru. KanaafuuAfaan Oromoo ittiin barreessuuf filachuus moggaafachuus hindandeenyu.

Hayyoota Oromoo kanneen Afaan Oromootiif qubee qoranii qopheessuuf tattaaffii godhan keessaakan duraatiifi guddichiSheek Bakrii Saphalooti. Qubeen Saphaloo qubee ajaaibaati. Qubee takkittiin Afrikaa keessatti dhalattees isii tana.Qubee ilma Oromootiin qoramtee Oromiyaa keessatti dhalatte tahuu isiitiin maleesqubee saba Oromoo saba qubee ofii qabu taasifte waan taateef ayaa hundi keenya ittiin boonnu, tan   yaadqalbii sabaa araas jajjabeeysituufi niis dagaasituun jedha. Asirratti waa himee taruun fedha. Qubeen Saabaa Qubee biyya Yamanitti dhalattee warra Habashaatiingara Afrikaa as goodaante malee Afrikaa keessatti hindhalanne. Ragaalee baayee tarree galchinee dhiheessuus ni dandeenya. Akeekni barruu tanaa garuu, kana miti.  Kanaafis kanumaan irra tarree hegere hoggaa feesise itti deebina.

Qubeelee lameenuu tan Arabaatiifi tan Saphaloo gara ulaagaalee lameen irraa boodaatin yoo laalle Arabaatu irra wayya. Kanaafuu Rashaad osoo Misra jiranuu hamma qubeen irra wayyaa argamtutti  yeroodhaaf  qubee Arabaatitti fayyadamuu turan. Maluma Aanniyyi fi Daanniyyi jalqabanitti ijjiirama tokko tokko itti godhanii bifa Afaan Oromoo ittiin barreessuuf maltu taasisan.  Akkasiinuu harkaan malee, makiina barruutiin barreessuun hindandayamne.  Afaan Oromoo qubee qabaachisuuf tattaafachuun isaa akeeka qaba. Akeekni isaatis Univarsitii AlAzhar damee afaannan alagaa sunitti deebiee warra afaan Oromoo Qubee hinqabu jedheen suniin kunooAfaan Oromoo Qubee hinqabaa akka ittiin barsiifamu amma nuu hayyamaajedhee  afaan Omootinis  akka barsiifamu gochuudha. Harki diddaaf deemu daduu hinseenu jetti Oromoon. Jarri ammas hindidan tattaaffiin Sheek Mahammad Rashaad Misratti gochaa turees milkaawuu hindhabde. Tattaaffiin Afaan Oromootiif Qubee barbaaduuf jalqabe ammoo, hamilee finiintuufi fedhii cimtuudhaan itti fufte.

**GODAANSA GARA SOOMAALIYAA**

Oduun biyyaa dhuftu yaada biyyatti deebi’uu jedhu haqanqoorteeti nama keessaa fixxi. Warri ofiin biyyaa bahee alatti baratee biyyatti deebie hiree gaariin isaan hinqunnamne. Garii hinhidhaman; garii achi buuteen isaanii hinbeekkamtu. Sabbaba kanaafis biyyatti deebiuun akka harka ofiitiin duaaf dabarsanii of kennuutti hubatame.Malli hafe biyya ollaa dhaqanii biyyatti dhihaatanii jiraachuu tahe. Biyyoota ollaa keessaahis Somaaliyaan irra wayyaa taatee waan mul’atteef garasitti godaanuun dirqama tahe.

**Hubachiisa**

Qubeen ABOn dura ittiin fayyadame kanneen tarree galfaman sun gararreerraa harriiqqaa ykn sarara xiqqaa qabu. Kan Haylee fidaa ammoo baallaa qarri lameen ol garagalan ofirraa qaban. Qubeen arra mallattoo tanaan bakka buufamte ammooT barreessaniiti qabxii xiqqoo miiljaleerra kaayan.

Mahammad Rashaadis hamma warra ABOtiin wal hinqunnaman mallattoon qubee arra jennuun tanaaf katabuudha turan. Booddee marii baloo godhaniin qubee Ingiliizii tan lafatti hafte tan eks jedhaniin sun maqaa arra qubee Oromoo keessatti qabdu itti moggaasaniiti garri lachuu fudhatee ittiin fayyadame.

Qubee Afaan Oromoo ittiin barreessuuf toltu moggaasuuf biyya keessattiis alattis qabsoo ciccimtuu tu godhame. Qabsoofi tattaaffiin tuniis jijjiirama kufiinsa mootummaaHaylesillaaseeboodajajjabaatteeti itti fufte. Mootummaan Dargii  Afaan Oromoo QubeSaabaatiin  akka barreeffamu murteessite. Gaazexaa *Bariisaa* dhuunfaadhaan maxxamfamaa ture ni dhaaltee qabeenya mootummaa tahee akka itti fufu godhe. Gaazexaan Bariisaa dhaloota isiitirraa qubee saabaatiin barreeffamaa turte. Akkasiinuu Bariisaan barruulee qubee Laatiiniin barreeffamanii maxxamfaman fuula gariirratti baasuu turte; hanqina qubeen saabaa qabduufi mijjooma qubeen Laatin Afaan Oromootiif qabdu basaqeeysatti ibsuudhaan dubbistootaaf dhiheessuudha turte. Bara Dargii qubee Laatiiniin barreessuu dhiisii yaaduunuu yakka guddaa ture. Mahdii Haamid Muudeeeditara fi qopheessaan gaazexaa Bariisaa, osoo kana beekuu soda takkaan malee qubee Laatiniin barreessee akka raabsamtu godhee dhaamsa sun ummataan gayeeti jira. SababniDargiin gaazexaa Briisaa humnaan fudhatee mootummaa jalatti akka maxxamfamtu itti godhees kanuma.

Haaluma akkasiitiin wallisaan, sabboonaafi qabsaawaan Oromoo beekkamaanAlii Birraa bara 1976tti akkana jechuudhaan wallise

***Tanumaan jalqabna***

***Afaanuma keenyaan katabneedubbifna***.

Qubeen Oromoo qubee Laatin akka taatu sodaa malee wallise kaaseeta maxxanseeti raabsedhaamsa kanaasummataaf labsuudhaan aantummaa Qubee Oromootiif qabu ifatti ibsee kumaatamoota barsiisee qabsoodhaaf kakaase.

Yeroo sun mootummaan Dargii afaan Oromootiif Qubee Saabaa moggaafte. Kitaabban barnoota buuraa ni qopheessiteduula beekkoomsaafi guddinaa jechuudhaan barattoonni biyyattii akka duulanii ummata ijaataniifi barsiisan ni labsite.  Hayyootaafi sabboontoonni dantaa Oromootiif anaannatan hundi qubeelee lafa jiran keessaa tan mijjooma qabdu qubee Laatin qofa tahuu barsiisuufi falmachuu isaanii itti fufan.

Muhammad Rashaad beekkoomsa biyya alaatti baratan saba saaniitiif qooduuf biyyatti deebiuun harka ofiitiin duaaf of kennuu itti taate. Misraa deemuun dirqama; malli biyyatti siqanii qubachuuf filmaanni biyya takka qofa tahe Biyti gaafasitti irra wayyaa Soomaaliyaa waan taateef garasitti godaanaan. Yeroon yeroo Ziyaad Barree mootummaa Abdirashiid Ali Sharmaarkee fonqolchee aangoo itti dhunfate turte. Ziyaad Barreetis siyaasaa gara bitaa awaddu ofitti fudhatee biyyattii daandii soshalistiirra kaaye. Afaan Soomalee afaan barruu tahee akka ittiin barsiifamuufi ittiinis hojjetamu ni murteessan. Qubeen filataniis Qubee Laatiin taate. Koreen dhimma kana geggeessitee fiixa baaftuus ni jaaramte.Sheek Mohammed Rashaadiis miseensa koree sunii akka tahu godhame warri jedhu ni jiran. Ani garuu, ragaa dhugooma waan kanaa mirkaneessu ammoo, hamma ammaatti hin argine.

Somaaliyaatti hoggaa godaanan wanni duraa bakka qubatan qabaachuudha.Itti aansee biyyaafi qilleensa biyyaatiin wal fudhachuudha.Sun booda osoo hin turin waan sabaaf tolu argamsiisuuf tattaaffii isaanii itti fufan.Mahammad Rashaad ummnni balaan akka barateewaa hubateedammaqee bayyanatu hawwan. Karaan garasitti nu geessu karra qabakarri suniis barnoota jedhan.  Hawaasa Oromoo kan halaala jiru kana halaalaa barsiisuuf afaan Oromoo afaan Miidiyaa akka tahu gochuu feesisa.Kanajechuungaazexaakitaabbaniifi barruulee ummanni irraa baratu maxxansanii raabsuuraadiyoofi TV keessaan ummata gurra ykn gurraafi ija ummataa gayuu barbaachisa. Hawaasa dubbisuufi barreessuu hin beekne kan akka hawaasa Oromoo hoggaa tahe wanni miidiyaa elektronikaa caalu hin jiru. Raadiyoo keessaan dhaamsa qabdu bifa sagaleetiin akka dhagayutti gara gurra saa erguu ykn TV keessaan dhaamsa qabdu bifa suursaga  suuraa fi sagalee taheen gara argaafi dhageeytii ummataatiif qilleensarraan itti erguudha.  Namni waan qabuun, waan dandayuuniifi waan lafa jiruun jalqaba. Tattaaffiin jalqabaa afaan Oromoo raadiyoona akka seenu gochuudha. Sheek Rashaad kana hoggaa himan akkana jedhanAni beekkoomsa xiqqaa tokkoon qaba Raadiyoo hinqabumaallaqa bahii hojii tanaatiif feesisuus hinqabu.

Abdiin kiyya Tokkicha na uume qofa. Akka na gargaaruus shakkii hinqabu. Kanaafuu Isa abdadhee Isarra of kaayeetiin qondaalootafi itti gaafatamoo Raadiyo Maqdishoo bira dhaqee Afaan Oromootis akka nuu naqan itti iyyadhe. Sababoota siyaasaakan diplomaasiitiifi kanneen adda addaa dhiheessuudhaan Lakki lakki. Kuni Tophiyaa wajjiin wal nu lolchiisaseera akkaataa ollaan waliin itti jiraatu ni cabsa. Kuni hin tahu naan jedhan. Ani garuu, hifaataan maleetti itti deddeebieeyaada fi mala garagaraa itti dhiheessuudhaan tura keessa deebii jaalannu nuuf kennan. Afaan Oromoo raadiyoo maqdishoo ni seene. Haa tahu ammooAfaan Oromo jechuu nuf hayyamuu ni didan; diduu qofa miti, nuus ni dhoowwan. Faraqaa Afaan Qottuu akka jennu nutti himan. Raadiyoonni sun arra hin jiru yaadannoofis kunoo akkanatti jalqabuu tureKun Raadiyoona Maqdisho qooqa Jumhuriya Dimoqraasii Somaalee faraqaa Afaan Qottuti) jechuu ture. Booddee tura keesaa ammooKun Raadiyoona Maqdisho qooqa Jumhuriya Dimoqraasii Somaalee faraqaa Afaan Gaallaati” jechuutti jijjiirame.Guyyatti saaa takka dabarsuu ture qophiilee adda addaa oduu addunyaa gorsa fayyaa, barnoota amantii haasawa manguddoo walleefi muziqaa, kkf Raadiyoonni sun ummata ni gammachiise ni barsiise ni bayyanachiise ummata dantaa ofiitiif falmatu ni taasise. Bifa waliigalaatiin humna qabsoo itti aantuuf qophaawe ni uumte  Hayyichi Afaan Oromoo afaan raadiyoo akka tahuu tattaafatees DMahammed Rashaad Abdulleeti.

Tattaaffiin hayyichi kun Somaaliyaa keessa osoo jiruu godhe itti fufa qabsoo Misratti jalqabamte tahuu dagachuu hin feesisu. Tuniis Afaan Oromoo Afaan ittiin Barruutiifi afaan barnootaa gochuudha. Qubee ulaagaalee sadeen gararreetti ibsaman guututti qabdu moggaasuu mariidhaaf dhiheessuu hoggaa fudhatamtees Qubee Oromoo tahuu sii murteessuudha.  Tattaaffiin garanaan biyya keessatti godhamaa turte gufuu adda addaati mudatte. Gufuun duraa warra Afaan oromoo afaan katabbiiafaan barruu akka hin taane fedhan hunda of keessaa qaba. Isaanis mootummaa Nafxanyaa nafxanyoota yaada mootummaatti amananiifi kanneen yaadqalbii suniin masakaman hunda of keessaa qaba. Jarri kun bifa dandayan hundaan afaan Oromoo afaan barruu akka hin taane gochuuf tattaafatan. Hamma bara 1974 Qubee fedheen afaan Oromoo barreessuun yakka ykn wanjala ture Ergas ammoobara Dargii keessa qubee Saabaatiin maleequbee biraatiin afaan Oromoo barreessuun yakka tahuun itti fufe. Arra garuuseeraan murteeffame: Oromiyaa keessatti afaan Oromoo afaan barruu, afaan hojiitiifi afaan barnootaati. Murtii tanaas walgahii Duraa tan Caffee Oromiyaatu murteesse.

Gufuuleen tattaaffii tana heewasan biyya alaattis hin hanqanne. Humnoota gaafa Soomaaliyaan qubee Laatin moggaafatte dura dhaabbate suniitu afaan Oromootis heewasuu jalqabe. Jarri kuni akka warra Habashaatti qubee Saabaa haa tahu hin jenne. Waa mara ija amantiitin laalan qubee Arabaa filachuu dhabuun akka waan amantii diduutti hubatan. Gariin isaanii tafsiira hiikkaahaaraya tolfataniitiLaatiin jechuun Laa diin ykn Amantiin hinjirtu jechuu waan taheef irraa dhaabbadhaa jedhan. Jarri kuni qubeen Arabaa Diin-slaam dura gaafa jaahiliyyaa  dhaamsa zamana jaahiliyyaa ittiin barreeffamaa akka turte dagachuun isaanii ni mala. Garii ammoo, jaalala amantii ofiitiif qabaniin qubee Arabaatiifi afaan Arabaa bayee jaalatan. Qubee Arabaa afaan Oromootiif moggaasuun amantiin sun akka babalatuuf haala mijjeessuu akka tahetti amanan.

Jaarmayni dhiibbaa akkanaa gochaa turte takka Raabixatul Islaamiyyaadha. Raabixaan tuni biyyoota ollaa Suudaaniifi Soomaaliyaa  keessatti qubeen Arabaa afaan Oromootiif akka moggaafamtu dhiibbaa cimaa gochaati turte Dhibbaa tana fashalsiisuuf tattaaffiin Mahammad Rashaad Soomaaliyaa keessatti godhan kan seenaan dagattuu miti.Walgayiilee garanaan godhamaa turanirratti argamuudhaan ibsa balaa raga gayaa diduun hindandayamne iin waldhiheessaati turan.  Hayyoota gaafas tattaaffii sun keessatti hirmaatan keessaa, tokko, Ob. Xaahaa Abdii akkana jedhan: “Dhiibbaan Raabixaan gootu cimtee hunda keenya hifachiiftee abdii nu kutachiisuu bira geyseeti turte. Haala sun keessatti anaa garaan na gubatee rakkachutti jiru Sheek Mahammed Rashaad Qubee Arabaatiin afaan Oromoo katabuu narra ka moyxannoo itti qabu hin jiru.Rakkoo, dhibdeefi hanquu qubeen tun qabdu ka beeku ana. Yeroo ammaatti garayyuun madaallee hoggaa laallu qubeen qubee Laatinirra afaan Oromootiif mijjooytu hinjirtu. Garanaan anaatu warra Raabixaatin falmaati abshir jeaajechuudhaan garaa nu qabbaneesse jechuudhaan ragaa bahe. Akkuma jedhanittiRashaad muggutii Raabixaatirra aananii barreeffamni Afaan Oromoo bifa isaan maluun daandii guddinaarra akka qaceelu qooda daaddaa hin qabne gumaachaniiti jiran.

Tattaaffii Qubee afaan Oromoo moggaasuuf godhamte keessatti kitaabni duraa FURA AFAAN OROMOO yoo tahu bara 1969itti Maqdishotti barreefame. Kitaabni sun mootummaa Somaaliyaatin hin fudhatamne. Inumaatuu bifa suniin maxxamfamuun isaatuu akka yakkaatti ilaalame Sheek Rashaad qabanii hidhuuf warra nagaya eegu itti bobbaasan. Jaarsi garuu, mimmiliqaa jiraateeti manguddoo keessaan ofirraa qabbaneessee fedhii isaaniitis hubate. Gaafas Somaaliyaan Ogaadeeniifi lafa Oromiyaa kutaa bahaatiifi kan kibbaarraa ciqqaawwatanii muratanii biyya Soomaaliyaa GuddittiiSoomaali Weyn ijaaruuf shakaran. Eenyummaa saba Oromootis haaluudhaan maqaa haaraya Soomaali Abboo jedhanii waaman itti moggaasan. Kitaabni Fura Afaan Oromoo yakka tahee magaalaarraa guuramuunis sababni saa kana. Suniis Fura Afaan Abboo tahee akka maxxamfamu ajajan. Mataduree malee qabeentaan kitaabaa ka duraaniitin addaa miti.

Sheek Mahammad Rashaad, kitaabban baayeedha barreessan. Baayeen achiin dura waan hin barreeffaminiif isaatu ka duraa taha. kitaabban ijoollee barreessuuf inni ka duraati. Quraana guututti gara Afaan Oromootti hiikuudhaaf inni ka duraati. Kanuma bifa lamaan barruufi sagaleedhaan biyyaaf qopheessuu isaatinis inni ka duraati. Kana malees kitaabban amantiitiifi kan hawaasaa kanneen adda addaa kitaabsuu isaatiif inni ka duraati. Isaan keessaa hamma tokkoHadiisa Afurtamman Nawawii, Seeraafi Naamusa Hajjii, Gadaa Islaamaa (Hundeelee Amantii Islaamaa), Tajwiida Qur’aanaa Akkaataa Quraanni Itti qaraamu Manxiq Logic Kanneen malees, kitaabban Sheekkoo walalooleefi gorsoota adda addaatis barreessaniiti jiran. Ija kanaatiin ragaalee lafa jiran hundaan Sheek Mahammad Rashaad **Abbaa Barreefama Afaan Oromooti**yoon jedhe itti xiqqaata malee, itti hin guddatu. Sheek Mohammed Rashaad umrii saanii guutuu Oromoo fi Oromummaaf waa buusuuf wareega godhan. Waggoota hamma tokko dura osoo Suuudii jiranuu faalij irra gayeeti yeroo dheertuuf dhukkubsatan. Booddee gara biyyaa ofiitti galanii magaalaa Dirree DhawaattiCaamsaa 252013 duaan adduyaa tanarraa galan.Rabbi Rahmata Isaaniif Haa Godhu Olaantii Jannataa Jannatul furdowsiin isaan haa qananeeysu)

Sheek Mahammad Rashaad hayyuu ummata ofii dagatee osoo humaa hin dhiisiniif  aakiratti deeme miti. Marsaa internet keessatti Bakka Rashaad jedhee website ofii ijaarratee hojiilee saa kan bara hedduu achirra kaayeeti dhaalmaya dhalootai kaniifi kan hegereetiif gayu dhiise. Kana gochuu isaatiin ammas hayyuu duraa  tahuu saa hundi keenya ragaa dha.  dhaqaati dhaala isiniif lakkise daawadhaa.

**Hikkaa Jechootaa**

Waaheellan barruu tana osoo ummatatti hi bahin dura dubbisan xumuratti hiikkaa jechootaa yoo itti dabalte gaarii dha jedhanii waan na gorsaniif kunoo itti dabalameera. Bakka barbaachisutti jechi hiikamu uunkaa barruu tana keessatti ittiin mulate qofa osoo hin tahin hundee isaatii fi hortee achirraa dhalatanis ni dhiheessina.

**Awaduu** this is in the infinitive form and it means to tilt towards Synonyms afaan Oromoo conqoluu, golisuu

**Ciqqaawuu** it is a verb in the infinitive form. It means cutting into small chunks (originally used for trees ad tree branches but now extended to other similar actions.  Like the scrumble land.

**Dhoortoo**  has two meaingsone is a beggersingular or beggers plural both in  the  noun form the other is begging a gerund. Dhoortoon hulaarra ejjitii maaliin kennaaf A begger is by the door what should I give himherthem   Dhoortoodhaan jiraata. He lives by begging.

**Dibeeta**     it means INK . It is a solution made by mixing watersoot natural gum and other things.

**Hornagame**In the article the word appears in this form. It is a passive verb from the derivative ***hornagam*** meaningto be limited and **Hornagame** would indicate a passive verb of the 3rd persone singular of masculine gender the past tense.  Its root verb is ***hornag*** a active verb whose English equivalent is to limit. Here to limit is included with to in bracket  only because it has a meaning close to the infiitve form of the English verb. Otherwisehornags a verb root and not in its infinitive form which as /hornaguu/ which exactly has the meaning to limit. There is also the Noun form Hornaga)meaning Limit.  The statement sadarkaa afaan dubbiititti  hornagame Means It was limited forced to remain to the level of a spoken language only not allowed to develop to a written language.

**Shakaruu** it is a verb in the infinitive formit is related to hyperactivity or elated behavior which is usually goal directed to get some thing, or attain a certain goal, or do or perform a certain activity.

**Suursaga**  this is a word coined by blending two words suuraa Sagaleeto bear the meaning just like VIDEO. Blending is done based on the method the Oromo people used in the past Abbuuddoo the thumb from Abbaa and guddo qoollajjii from qoola and jiidhaameanig freshly removed animal skin after killing and many moreogbarruu seerlugaaxiinsaga kkf

Gaazexaa BariisaaDuulli talaallii pooliyoo marsaa tokkooffaa Onkololeessa 1215 bara 2014 kan kennamu tauu Biiroon Eegumsa Fayyaa Oromiyaa beeksise.

Talaallichi daa'imman waggaa shanii gadiif mana manarra deemuun kan kennamu yoo tau, hawaasni hundi daaimman manaa qabu talaalchisuuf gaheesaa akka baatu hogganaa Ittaanaan biirichaa Obbo Darajjee Abdannaa hubachiisaniiru.

Vaayirasichi daaimman ijoollummaasaaniitti laamsheessuun omishtummaasaanii kan hubu tauu kaasanii, wayita ammaa addunyaarratti tatamsa'innisaa daran gadi bu'uus kan hinbadne ta'uu himu.Akka Itoophiyaattis daa'imman 61 dhibichaaf kan saaxilaman yoo ta'ukanneen keessaa 42 Oromiyaatti kan argaman tauu ibsu.

Talaalliin kun haala yaadameen akka kennamuuf qaamolee dhimmichi ilaallatu waliin

Maqaan warri isii moggaasaniif Bilillee dha. Kan dhalatte oromiyaa dhihaanaannoo guummaa ja’amutti yoo tahu barri dhaloota isii 1820 keessa ture. Dhalattee waggaa 10 yoo guuttu, bara 183536 biyya isiin itti dhalattetti lolli gale. Abbaa fi obboleeyyan isii jaha lola saniin ajjeefaman. Isii fi obboleettiin isii ammo booji’amanii gabroomani gara Goondaritti geeffaman. Achitti gargar bahan san booda wal hin agarre.

Bililleen goondar irraa dura kara kaartumsudan itti aanee kara Gibxiikaayiroo bara 1837 keessa gurgura daldala gabraatiif geeffamte. Yeroo kana biyyoota bahaa daawwachuuf bara 1835 eegalee karaarra kan ture ilmi mootii Jarman, Harmaan Paklar kaayiroo gahe. Guyyuma kana Bilillee gurguraaf gabaa baasani waan tureef, innis akkuma naatoo Bililleen qabdu arkeen bituuf itti gaggabeBites maqaa isii Mahbuubaa jaee moggaase. Hiikkaaniis afaan arabaatiin jaalallee ko jachuu dha. Yeroo kaan umriin isii waggaa 10 hin caalu tureUmriin isii xiqqaa tahullee yaadaa fi hojiin isii akka nama guddaa tureNaatoo fi amalli isii akka Paklar baayyisee jaalatu taasise.

Akkuma bitateen doo’annaa isaa itti fufe, misra irraa gara biyyoota biraa Bilillee qabatee waliin deeman. Paklar haadha mana isaa Jarman jirtuuf waa’ee gabroota Misraa bitee xalayaa barreessseefi ture. Waa’ee Bililleetiis jaalala isii qabu fi isiinis isaan gargar baatee jiraachuu akka hin dandeenye deddeebisee barreessaaf ture. Mahbuubaan dubaarti iftoominaa fi haqummaan guutamtee dha. Paklar haqummaa fi iftoomina Mahbuubaa irraa ka’eNama dhugaan wajjiin jirtu wajjiin ooleen yeroo baayyee booda nama dhugaa tahe Ja’a ture.

Paklar fi Mahbuubaan bara 1840 gara Awuroppaa deebi’an. Bililleen yeroo kaan dhukkuba sombaa fi heexoo isii qabee hukkubsattullee paklar muskatti isii dhiisee gara Barlin haadha mana isaa tan dhukkubsattu laaluuf kute ture. Yeroo kana mahabuubaan dardara biyya isii Oshuu Aagaa wajjiin wal barte. Isa irraan hayyicha biyya Jarman kan afaan oromoo qoratu, Karl Tutischek waliin wal barte. Bililleen dandeetti walaloo barreessuu fi sirbuutiis waan qabduufKarl Tutischekiis sirba isiin afaan oromootiin sirbite galmeessee ka’ee jira.

Dhukkubiin itti cimaa waan deemteef xalayaa paklariif barreessuullee hin dandeenye. Doktorri isii barreesseefii ergite. Paklariis haati mana isaa tan duraa baayyee waan jalaa dhukkubsatteef dhufuu hin dandeenye. Xalayaa barreesseefi ture. Yeroo booda xalayaa rakkina isarra jiru barreessee meetii maqaan MAHBUUBAA ja’u irratti became waliin ergeef. Yeroo xalayaa fi meetiin onkololeessa271840 Muskaa gahu Bililleen arguu hin dandenye. Hirriiba dhuma hin qabneen moohamtee addunyaa kana irraa boqotte.

Aniis Bareedduu oromoo fakkii bareedina addunyaa taatee tana biyyee irraa haa saphlisuu jachaa dinqiisifannaan isiif qabuu walaloo gabaabduu armaan gadii kanaaniin xumura

BILILLEE MAHBUUBAA

Yaa takkitti oromoo hambaa seena addunyaaYeroo hammaateetuu si geeyse fageenyaaRabbii nu badheesee ati kennaa teenyaaYoomillee sin dagatuu seenaan keenyaaBilillee too yaa mahbuubaaUmamni kee ajaa’ibaa,bareeni kee nama dhibaa,Boontuu bareedduu urjii sabaa,Oromtittii too dhiiga qulqulluu sii faaruu qabaa,Siin faarfadhaa, siin leellifadha akka jabaa.Luucaan rifeensaa keetii gad bu’ee mudhiirrciisaa,Nyaarrikee kuulaa ijji tee goobanaa bakkalchabariisa,Dhaabbannikee looshaa akka harooreeysaa,Ilkaan kee caama naanaa addeenyi isaaAn maal himeetiin maalumaa dhiisaaBareenni kee ifa aduu golgoleessaa.iftii kee magaalaa halluun kee buskutaa,Bareedinaan dhugaatti abbaa feetee caaltaa,Mil’uu ijaa qofaan nama hundaa boojitaaSabboonummaa keetiis if beeytee ittiin boontaaHanga ammaa waan lubbuun jirtuu na fakkaataaSi faarsuuf dhugaatti jechaatu natty xiqqaataaAfaaniif aadaa tee enyuu caalaa jaalattaaBilillee too seenaa teetu garaa na nyaataa

Kaayyoo gooroon qorannichaa qabiyyee afoolaa kitaabilee barnoota Afaan Oromoo kutaalee 9 ffaafi 10ffaa qaaccessuudha. Ka’umsi qorannichaas qabiyyeewwan afoolaa kitaabilee barnoota Afaan Oromoo kutaalee 9 ffaafi 10ffaa keessatti argamu gahee inni galma gahumsa sagantaa barnootaafi hubannaa barattootaa cimsuu keessatti qabu addaan baasuudha. Kana adda baasuun yaada furmaataa kennuuf ammoogosa qorannoo ibsaa dhimma baheera. Akkasumas maddi odeeffannoo kitaabilee barnoota Afaan Oromoo kutaalee 9 ffaafi10ffaati. Akka ragaaleen qaacceffaman mulisanitti afoola Afaan Oromoo irratti hanqinni qabiyyee jiraachuu isaa hubatameera. Gabaabumatti argannoon qorannoo kanaa kitaabilee barnoota Afaan Oromoo dhiyaate keessatti qabiyyeen Afoolaa gama dhiyaatina isaan addaan ciccitiinsa kan qabu ta’uu ibsa gahaa kan hin qabne ta’uu, haalli qabiyyee isaa kan barattoota Afaan Oromoo akka Afaan lamaffaatti baratan gidduu galeessa hin godhanneefi dhiyaatinni qabiyyee muraasa ta’uusaafi gahaa tahuu dhabuusaati. Kun immoo adeemsa galma gahumsa sagantaa barnootichaa keessatti kan qooda olaanaa hin qabne tahuu agarsiisa. Dhuma irratti argannoo qorannoo kanaa irraa ka’uun yaadni furmaataa gahumsa kitaabile barnoota Afaan Oromoo afoola barsiisuuf qabaachuu malu guddisu. Qopheessitoonni meeshaalee barnootaa Afaan Oromoo haala qabiyyee afoolaa irratti xiyyeeffachuu akka qaban kanneen jedhan akka maltaiinsaatti kaa’amaniiru. Kana jechuun qabiyyeen kitaabaa hundi afoola qofa irratti xiyyeeffata jechuu osoo hintaane, xiyyeeffannoo argachuu qabaadha.

Hunda dura galanni kan Waaqaati. Itti aansuun qorannoo kana yeroon hojjachaa turetti yeroo isaanii aarsaa gochuun nuffii tokko malee waan hundumaa ilaaluun kan na sirreessaafi na gorsaa turan gorsaa koo barsiisaa Maammoo Mangashaa guddiseen galateeffadha. Akkasumas, haadhafi abbaa obboleewwan koo yaadaan na gargaaraniif galanni koo daangaa hin qabu. Kana malees, yeroon odeeffannoo funaanutti kan na bira dhaabbatanbu‘aa bahii qarannoo kana keessatti gorsaafi maallaqaan yeroo isaanii laatanii kan na wajjiin dhama‘aa turan obboleeyyan koo Madiinaa Gannaafi Hasan Gannaaf galanni koo onneerraayi. Kan osoon galateeffatin bira darbuu hin qabne hojjataa Baankii Daldalaa Itoophiyaa kan ta‘e nuffii tokko malee jiimeelii gmailtiin nagargaaraa ture Mallasaa galanni koo onneerraay

Dhallii namaa ardii kana irra erga jiraachuu jalqabee waggoota miliyoona hedduu ta‘an lakkoofsisuu isaa qarattoonni adda addaa ni addeessu. Bu‘aa bayii jireenyaa keessatti namoonni gaddaafi gammachuu, falaasamaafi amantaa, jaalalaafi jibba ka‘umsaafi kufaatiibadiifi badhaadhina isaanii afoolaan ibsachaa akka turan har‘as taanaan ibsachaa akka jiran hubachuun ni danda‘ama. Afoolli jireenya namaa wajjiin walitti hidhiinsa waan qabuuf dhaloota irraa dhalootatti bararraa baratti afaaniin darbaa kan dhufeedha.Yaaada kana ilaalchisee Okpewho19924 akkana jedha.Traditional literature puts emphasis on the fact that this form of literature comes from the past and is handed down from one generation to another.Afoolli afaaniin dhaloota irraa dhalootattii darbaa kan dhufe ta‘uusaa Melakneh 20012 bifa walfakkaatuun yaada kana eereera Oral literature refers to the verbal heritage of man kind transmitter from generation to generation by word of mouth.Afoolli maalummaa uummata tokkoo roga adda addaatiin kan agarsiisu beekkumsa muuxxannoo jireenyaati jechuun nidandaama. Kanaafsafoolli jireenya hawaasummaa keessatti faayidaa guddaa akka qabu

Yaada kanaa olitti xuqame irraa akka hubannutti adeemsa jireenyaa keessatti afoolli seenaa ummataa galmeessuuf beekumsaafi muuxannoo dhaloota darbee kan ammaa wajjiin riqicha ta‘ee walitti hidhiinsa kan uumu hambaa ummataati. Kan darbe qofa otoo hintaane, addunyaa keessa jiraannu akka hubannu nu taasiisa. Kana malees afoolli barnoota hammayyaatiif gumaacha olaanaa akka qabu hubachuu barbaachisa. Qabiyyeen sirna barnotaa caalmaatti qabatama akka godhatuufi ifa akka ta‘uuf ni gargaara. Barataan duudhaa safuufi falasama ummataa sirritti hubachuu danda‘a. Daa‘imman akkaataa caasaa afaanii itti fayyadama jechootaa haala gaariitiin dafanii akka hubataniif ni gumaacha.

heddu qaba. Isaan keessaa aara itti galfachuu ittiin bashannanuuf akkasumas aadaa duudhaaseenaa, amantaakabajaafi jireenya hawaasaa ibsa. Kana malees barruufis madda ta‘uun tajaajila‖ jedha. Akkuma yaada armaan olii irraa hubatamutti afoolli bashannansiisuuf seenaaf duudhaa hawaasichaa barsiisuuf akkasumas darbee ogbarruu hammayyaatiifis daandii ka‘umsaa ta‘uu isaati.Yaaduma kana deeggaruudhaan Baddiluun 19966 Brumfitifi kanneen biroo 1986 wabeeffachuundhaan keessumattuu biyyoota guddataa jiraniif ogbarruun sirna barnootaa isaanii keessatti hammatamuun isaa guddinaaf gahee guddaa qabaachuusaa ibsa. Afoolli dameewwan garagaraa hedduutti qoqqoodama. Isaanis durdurii hiibboofaaruu loonii geerarsa tapha ijoollee weelluusirboota jaalalaa eebbaafi kkf hammata.Tokkoon tokkoon afoola Oromoo kunniin muuxannoofi duudhaa ittiin bulmaata hawaasa Oromoo waan calaqqisiisaniif haalli dhiyaatinni qabiyyee kitaaba barnootaa gahee guddaa qaba. Ummanni Oromoo immoo keessumattuu ogbarruu afoolaatiin daran kan badhaadhe waan ta‘eef jiruuf jireenya isaa afoolatti fayyadamuudhaan ibsata.Qorannoon kun qabiyyee afoolaa Afaan Oromoo sagantaa barnootaafi kitaabilee barnoota Afaan Oromoo keessatti dhiyeessuufi walitti dhufeenya hojiirra oolmaan qabiyyichaa Afaan Oromootiif kallattii agarsiisa jedhamee yaadama. Haaluma kanarraa ka‘uudhaan qorataan kun gumaacha qorannoo qabiyyee afoolaa geggeessuun, galma ga‘umsa firiiwwan afoolaa afaanichaaf sagantaa barnootaa keessatti qabuun walqabsiisuun ykn ilaalcha keessa galchuun kaka‘umsa kan horateedha. Haalli itti fayyadamaafi beekumsa afaan tokko keessatti kan barbaachiisu hubannaa wantoota qabiyyee afaanichi qabu kanneen akka mammaaksa hiibboo jechamootaciigoofi kkf ifatti beekuun kan wal fakkaatuudha. Itti fayyadama afaanii keessatti barreeffamaanis haata‘u afaaniin dhiyaatinaadeemsa yoomeessa qabiyyee firiiwwan afoola Afaan Oromoo kan sadarkaa gara garaa hubachuuf afoola afaanichaa adda baasanii beekuun barbaachisaa ta‘a. Xiyyeeffannaa waa‘ee afoola Itiyoophiyaa yoo dubbatu fookilooriin hanga har‘aatti akka sirnaan qo‘annoo irratti gaggeeffamu taasise hin dhalanne jechuudhaan yaada isaa ibsa. Hawaasni afoola jiruufi jireenya isaatiin osoo itti hin yaadin haa ibsatu malee faayidaa inni jiruuf jireenya isaanii keessatti qabu hawaasumti sun iyyuu adda baasee hin beeku.Yaada kana ilaalchise, Faqaadeen

Mata-duree kana jalatti yaada beektota gara garaa kan dhimma mataduricha kanaan walqabataniitu dhiyaata. Qorannoo kana keessatti xinxala dhiyaatina qabiyyee afoola Afaan Oromoo kitaabilee barataa kutaa 9ffaafi 10ffaa keessatti jedhutu dhiyaata. Kanaafuu osoo kallattiin waa'ee Afoolaa hin kaasin dura yaada beektonni kennan ka'umsaaf ilaaluun barbaachisaadha. Qorannoon Afaan Oromootiin dhiyaatina qabiyyee afoola kitaabilee barataa xinxaluun dhiyeesse hin jiru. Haata‘u malee Daaluu Abbunnee qaaccessa afoolaa dandeettii afaanii afran irratti gaggeesse keessatti Donough and Shaw1993waabeeffachuun akka ibsetti adeemsa baruufi barsiisuu keessatti haala meeshaaleen barnootaafi qabiyyeen barnootaa ittiin qophaa‘u jalqaba irratti adda baasanii beekuun adeemsicha galmaan ga‘uu keessatti kanneen barbaachisan keessaa olaanaadha. Haaluma walfakkatuun haala kitaabni barnootaafi qabiyyeen barnootaa ittiin dhiyaachuu qabu dursa adda baasuun qopheessuun barbaachisaadha. Qorannoo obbo Daaluu Abbunnee irraa wanti hubannu qabiyyeen afoolaa dandeettii afaanii arfan ittiin barsiisuu keessatti iddoo olaanaa akka qabukeessumattuu dubbisni akka qabiyyeetitti barattootaaf dhiyaate osoo qabiyyeen isaa firiiwwan afoolaa ta‘ee gaarii ta‘uu ibsa. Qabiyyeen afoolaa kitaabicha keessatti dhiyaate dandeettiwwan afaanii arfan barsiisuu irratti akka isaan gahumsa hin qabne ibsa. Kanaaf anis dhimma kana irratti maali hanqinni qabiyyeewwan afoolaa kan jedhuun qorachuuf ka‘e. Ulaagaa qophii meeshaalee barnootaa keessatti dhimmi dursi kennamuu qabu keessaa qabiyyee mala baruufi barsiisuufi haala qophii meeshaalee barnootaaf dhiyaate murteessaa akka ta‘e ibsa Yalden1987 Akkasumas barataan afaan sirriitti fayyadamuuf warreen akka firiiwwan afoolaa keessaa geerarsa, mammaaksa durdurii faaruu sirba adda addaa, hiibboo, tapha ijoollee, jechamoota, cigoofi kkf beekuu qabu‖ jedha.Barataan utuu hin baratin tajaajila afaaniifi fayyadama afaanii beekuu hin danda Swam 1985Kana jechuun barataan gadi fageenyaan beekumsa afaanii gonfachuuf barachuu akka qaban akkasumas barachuu qofa osoo hin taane qabiyyeen baratamu sun adda bahee beekamuu akka qabu nu hubachiisa. Maalummaa Afoolaa Afoolli dameewwan fookloorii keessaa isa tokko ta‘ee dhalootarraa dhalootatti afaaniin kan daddarbuu dha. Waa‘ee maalummaa afoolaa Melakneh 2006yoo ibsuOral literature refers to the verbal heritage of mankind transmitter from generation to generation by word of mouth Yaada kana irraa wanti hubatamu afoola jechuun ogafaan dhalli namaa afaaniin orall)dhalootaa dhalootatti daddabarsaa dhufeedha. Innis kan of keessatti hammatu afseenaa oral narrativesdur duriimammaaksa hiibbooraagamtaaqoosaa daa‘imman urursuu sirbootaafi afwalaloowwan garagaraa kanneen jiruuf jireenya hawaasichaa keessatti akka sirna bulmaataatti fayyadan adda addaati.

Afoolli akka ogbarruu barreeffamaa nama dhunfaatiin hin waamamu. Namni afoola uumuun yookaan kalquun beekamus hawaasa biraatti afoolee jedhamee waamama. Haata‘u malee sababiiwwan qaroominaaf babal‘ina amantaatiin itti fayyadamni afoolaa yeroo ammaa hir‘ataa dhufeera. Haalli kun hawaasa Oromoo keessumattuu kanniin miira qaroominaafi amantaatiin liqimfaman birattis daran dabalaa deemaa jira. Sagantaa oolmaa daa‘immanii irraa kaasee hanga sadarkaa olaanaa barnootaatti firiiwwan afoolaa roga adda addaatiin tajaajila ni kennu. Daa‘imman mana barnootaatti firiiwwan afoolaa irratti hundaa‘uun safuu duudhaa uummata isaanii hubachuu ni danda‘u. Ulfina, jaalalaafi walitti dhufeenya uummata keessatti calaqqisu addaan ni hubatu. Afoola irratti hundaa‘anii yadaloo faaruuwwan adda addaa akka qindeessan ni taasisa. Caasima afaanii irratti hundaa‘anii dandeettii barreeffamaa ni cimsatu. Kana maleessss afoolli hamilee barnootaa cimsachuuf ni gargaara. Kana wajjiin walsimatee daa‘imman eenyummaa isaanii otoo hin dagatin aadaa isaaniitti boonanii akka guddatan ni gumaacha. Gama biraatiin immoo barattoonni hojii uumuutiif kaka‘umsa akka argatan afoolli bu‘aa mataa isaa qaba. Durdurii afseenaa raagamtafi kkf keessatti fakkaattiiwwan adda addaa jiraachuu ni malu. Fakkaattonni sun immoo yoomeessa, bifaafi amala adda addaa qabaachuu ni danda‘u kanaaf isaan irraa ka‘uun hojii uumuu creative work qopheessuun akka danda‘amu ni hubanna. Firiiwwan afoolaa kana sirna barnootaa keessatti karaa adda addaatiin fayyaduu akka adnda‘u hubanna.