QAACCESSA UNKAAFI QABIYYEE XALAYAALEEE 
WAAJJIRAALEEE MOOTUMMAA: HAALA AANAA LAALOO 
ASSAABIIRRAA WAAJJIRAALEEE FILATAMAN GODINA 
WALLAGGA LIXAA

HIZQEEEL TASHOOMEENI BAAY’ISAA

WARAQAA QORANNOO DIGIRII LAMMAFFAA (MA) AFAAN 
OROMOO BARSUU GAMISAAN GUUTTACHUUF DHIYAATE

MUUMMEE AFAAN OROMOO, OGBARRUUFII FOOKLOORII 
KOLLEEJJII NAMOOMAA, QORANNOO AFAANOTAA, 
JOORNAALIZIMIIFI QUUNNAMTIITTI 
YUUNIVARSIITII FINFINNEE

HAGAYYA, 2010
FINFINNEE
QAACCESSA UNKAAFI QABIYYEE XALAYAALEE
WAAJJIRAALEE MOOTUMMAA: HAALA AANAA LAALOO
ASSAABIIRRAA WAAJJIRAALEE FILATAMAN GODINA
WALLAGGA LIXAA

HIZQEEL TASHOOMEE BAAY’ISAA

GORSAA: AMAANU’EEL ALAMAAYYOO (PhD)

WARAQAA QORANNOO DIGIRII LAMMAFFAA (MA) AFAAN
OROMOO Barsiisuu Gamisaan Guuttachuuf Dhiyaate

MUUMMEE AFAAN OROMOO, OGBARRUUFI FOOKLOORII
KOLLEEJII NAMOOMAA, QORANNOO AFAANOTAA,
JOORNAALIZIMIIFI QUUNNAMTIITTII
YUUNIVARSIITII FINFINNEE

HAGAYYA,2010
FINFINNEE
Yuunivarsiiti Finfinnee

Dhaabbata Digirii Duraatiin Booddee


Koree Qormaataa

Qoraa Alaa_____________Mallattoo_________Guyyaa____________________
Qoraa Keessaa_____________Mallattoo_________Guyyaa____________________
Gorsaa____________________Mallattoo_________Guyyaa____________________

____________________________________________________________

Ittigaafatamaa Muummee yookaan Walitti qabaa sagantaa Digirii lammaffaa
### Baafata

<table>
<thead>
<tr>
<th>Qabiyyee</th>
<th>Fuula</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Axeerara</td>
<td>i</td>
</tr>
<tr>
<td>Galata</td>
<td>ii</td>
</tr>
<tr>
<td>Gabaajee</td>
<td>iii</td>
</tr>
<tr>
<td>Tarree Gabateewwanii</td>
<td>iv</td>
</tr>
</tbody>
</table>

#### Boqonnaa Tokko: Seensa

1.1 Ariirrata Qorannichaa ................................................................. 1
1.2 Ka’umsa Qorannichaa ................................................................. 2
1.3 Kaayyoo Qorannichaa ................................................................. 3
1.4 Faayidaa Qorannichaa ................................................................. 4
1.5 Daangaa Qorannichaa ................................................................. 4
1.6 Hanqina Qorannichaa ................................................................. 5
1.7 Qindoomina Qarannichaa ............................................................. 5

#### Boqonnaa Lama: Sakatta’a Barruu

2.1 Sakatta’a Barruu Yaadrimpee ..................................................... 6
  2.1.1 Maalummaa Xalayaalee ......................................................... 6
  2.1.2 Gosoota Xalayaalee .............................................................. 7
  2.1.3 Unkaafi Qabiyyee Xalayaalee Hojii ........................................ 7
    2.1.3.1 Unka Xalayaalee Hojii .................................................. 8
    2.1.3.2 Qabiyyee Xalayaalee Hojii ............................................ 8
  2.1.4 Faayidaa Unkaafi Qabiyyee Xalayaalee Eeganii Barreessuu ........ 9
  2.1.5 Hanqinoota Unkaafi Qabiyyee Xalayaalee Waajjiraalee Keessatti Mul’atan .......... 10
    2.1.5.1 Hanqinoota Seera Barreeffamaa Eeguu ................................ 10
2.1 Hanqina Unkaa

2.1.1 Hanqina Qabiyyee

2.1.2 Hanqina Caasluga

2.1.3 Hanqina Sirnutaqalee

2.1.4 Qubguddeessa Fayyaduu

2.1.5 Hanqina Cubeessuu

2.1.6 Dheerinaafi Gabaabina Sagaalee

2.1.6.1 Laafinaafi Jabina Sagaalee

2.1.7 Maddoota Hanqinaalee Unkaafi Qabiyyee Xalayaa Waajjiraalee Mootummaa

2.1.8 Amaloota Xalayaalee Waajjiraalee Mootummaa

2.2 Sakatta’a Barruu Walfakkii
### Boqonnaa Sadii

<table>
<thead>
<tr>
<th>Section</th>
<th>Title</th>
<th>Page</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>3.1</td>
<td>Saxaxa Qorannichaa</td>
<td>23</td>
</tr>
<tr>
<td>3.2</td>
<td>Mala Qorannichaa</td>
<td>23</td>
</tr>
<tr>
<td>3.3</td>
<td>Madda Odeeffannoo</td>
<td>24</td>
</tr>
<tr>
<td>3.4</td>
<td>Mala Iddatteessuu</td>
<td>24</td>
</tr>
<tr>
<td>3.5</td>
<td>Meeshaaalee Funaansa Ragaalee</td>
<td>25</td>
</tr>
<tr>
<td>3.5.1</td>
<td>Sakatta’a Dookimentii</td>
<td>25</td>
</tr>
<tr>
<td>3.5.2</td>
<td>Bargaaffii</td>
<td>25</td>
</tr>
<tr>
<td>3.6</td>
<td>Mala Ragaaleen Ittiin Qaacceffaman</td>
<td>27</td>
</tr>
</tbody>
</table>

### Boqonnaa Afur

<table>
<thead>
<tr>
<th>Section</th>
<th>Title</th>
<th>Page</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>4.1</td>
<td>Ibsa Gabaabaa Waa’ee Odeef-kennitootaa</td>
<td>28</td>
</tr>
<tr>
<td>4.2</td>
<td>Xiinxala Unkaafi Qabiyyee Xalayaa</td>
<td>29</td>
</tr>
<tr>
<td>4.2.1</td>
<td>Qaaccessa Qabiyyee Xalayaa</td>
<td>29</td>
</tr>
<tr>
<td>4.2.1.1</td>
<td>Hanqina Caaslugaan Walqabatan</td>
<td>30</td>
</tr>
<tr>
<td>4.2.1.1.1</td>
<td>Hanqina Caasaa Afaanii</td>
<td>30</td>
</tr>
<tr>
<td>4.2.1.1.2</td>
<td>Hanqina Filannoo Jechootaa</td>
<td>33</td>
</tr>
<tr>
<td>4.2.2.1</td>
<td>Qaaccessa Unka Xalayaa</td>
<td>35</td>
</tr>
<tr>
<td>4.2.2.1.1</td>
<td>Hanqina Ittifayyadama Sirna tuqaalee</td>
<td>36</td>
</tr>
<tr>
<td>4.2.2.1.1.1</td>
<td>Hanqina Ittifayyadama Tuqaa</td>
<td>37</td>
</tr>
<tr>
<td>4.2.2.1.2</td>
<td>Hanqina Ittifayyadama Qoodduu</td>
<td>38</td>
</tr>
<tr>
<td>4.2.2.1.3</td>
<td>Hanqina Ittifayyadama Tuqlamee</td>
<td>39</td>
</tr>
<tr>
<td>4.2.2.2</td>
<td>Hanqina Ittifayyadama Qubguddeessaa</td>
<td>40</td>
</tr>
<tr>
<td>4.2.2.3</td>
<td>Hanqina Qubeessuun Walqabatan</td>
<td>42</td>
</tr>
</tbody>
</table>
4.2.2.3.1 Hanqina Dheerinaafi Gabaabina Sagalee Dubbachiistuu............................ 42
4.2.2.3.2 Hanqina Laafinaafi Jabina Sagalee ................................................................. 45
4.2.3 Hanqina Odeeffannoo Murtaawaaf Barreessuu Qabaachuu.............................. 48
4.2.4 Hanqina Jechoota Qusachuun Karaa Gabaabaan Barreessuu Qabaachuu........... 49
4.2.5 Hanqina Jechoota Beekamoofi Himoota Gaggabaabaan Barreessuu Qabaachuu... 50
4.2.6 Hanqina Walta’iinsa Yaadaa Qabaachuu .......................................................... 51

Boqonnaa Shan

Guduunfaafi Yaada Furmaataa ......................................................................................... 65
5.1 Guduunfaa ............................................................................................................. 65
5.2 Yaada Furmataa ....................................................................................................... 68

Wabiilee

Dabalee-A
Dabalee-B
Dabalee –C
Axerara

Galata

Waan hundumaa dura jiruufi jireenya koo irratti olaantumaa isa qabu Waaqayyoon baay’een galateeffadha.

Itti aansuun waraqaa qorannoo kana qopheessuu keessatti beekumsa, ga’umsaafii muuxannoo qaban naaf gumaachaa kan turan gorsaa koo Amaanu’eel Alamaayyo(PhD) baay’een galateeffadha.

Dabalataanis, deeggarsa barbaachisaa kan naaf godhaa turte, garuu milkaa’ina hojii koo utuu hinargin lubbuun kan dabarte haadha koo baay’een galateeffadha.

Akkasumas, barsiistuu Caaltuu Waaqtoleefi Naafyaad Hisqeel nuffii tokko malee tumsa naaf taasisaniif baay’een galateeffadha.

Ittidabalees, ragaalee ani barbaade kan naaf gumaachan waajjiraalee mootummaa Aanaa Laaloo Assaabii Godina Wallagga Lixaa Magaalaa Innaangoo nan galateeffadha.

Dhumarratti, carraa kana argadhee mataduree kanarratti akkan hojjedhuuf karaa kan naaf saaqe Yuunivarsiitii Finfinnee Muummee Afaan Oromoo nan galateeffadha.
Gabaajee

- Dip. : Dippiloomaa
- W.A.T.E.N.B.J.Q: Waajjira Abbaa Taayitaa Eegumsa Naanoo, Bosonaafi Jijjirama Qilleensaa
- W.A.T : Waajjira Aadaafi Tuurizimii
- W.Dh.H.H: Waajjira Dhimma Hojjetaafi Hawaasummaa
- W.K.M.D: Waajjira Karooraafi Misooma Dinagdee
- WL: Waliigala
- WMB: Waajjira Manneen Barnootaa
- WPSMQHN: Waajjira Paabilik Sarvisiifi Misooma Qabeenyaa Humna Namaa
Tarree Gabateewwani

Gabatee: 1. Seenduubee Odeef-kennitoota ................................................................. 27

Gabatee: 2. Hanqina dheerinaafii gabaabina sagalee unka xalayaalee irratti mul’atu………………. 43

Gabatee: 3. Hanqina laaffisuufi jabeessuu sagalee dubbifamaa unka xalayaalee

waajjiraalee mootummaan walqabatan……………………………………………… 46

Gabatee: 4. Qaaccessa Bargaaffilee unkaaфи qabiyyee xalayaalee waajjiraalee mootummaa

keessatti hanqinaaleen mudatan maalfaa akka ta’an adda baasuunwalqabatan……. 53

Gabatee: 5. Qaaccessa Bargaaffii unkaaafi qabiyyee xalayaalee waajjiraalee keessatti hanqinaalee

irra caalaa mul’atan; rakkoo sababa kanaan dhufuufi maddi isaanii maal akka

ta’an adda baasuun walqabatu……………………………………………………………… 56

Gabatee: 6. Qaaccessa Bargaaffii unkaaфи qabiyyee xalayaalee waajjiraalee mootummaa keessatti

hanqinaaleen mul’atan akkamitti fooyyu’uu akka danda’an waliin walqabatan……. 60
Boqonnaa Tokko: Seensa

1.1 Ariirrata Qorannichaa


Haaluma kanaan, xalayaan waajjiraalee mootummaa ulaagaawwan olii kan guutuu qabuufi gosa barreeffama idilawaa keessaa isa tokkoodha. Xalayaan Waajjiraalee Mootummaa kun unkaafii qabiyyee mataa isaa qabaachuu, akkasumas, seerawwaniifi walligalteeewwan jiran hordofuun, caasaafii qajeelfama mataa isaa qabaachuu akkaataa galma isaa eeggachuu namoota kallattii hojii garaagarraa irra jiraneefi dhaabbatoota beekamootiffi ofeeggannoon kan barreeffamuudha.
A good business letter should be neat. It should contain no mistakes in spelling, grammar, punctuation, and should follow the business letter form exactly,” jedha. Akkya yada kanaatti unkaafii qabiyyeen xalayaa waajjiraalee mootummaa waliigaltee dubbistoonni irraa egeeniiifii kan durumaan beekaman hordoofuu qaba. Kunis, qulqullummaa barreeffamaa, qajeelfama sirrii, qubee sirrii, sirna tuqaleefii seera afaanii sirrii eegee barreeffamuul akka qabu ka’a. Haaluma kanaan, yeroo ammaa kana Afaan Oromoo Afaan hoojii mootummaa, Afaan barreeffamaa, sabquunnamtii, qorannoofii qu’annoon ittiin geggeeefamuul, afaan mana murtiiifi afaan barnootaa ta’ee jira. Haata’u malee, unkaafii qabiyyee xalayaa waajjiraalee mootummaa walqabatee hanqinootti adda addaa kan mul’ataaniidha.


1.2 Ka’umsa Qorannichaa

barbaadu ta’eera. Qorataanis yaada kanaan ka’umsa godhachuun xalayaa waajjiraalee mootummaa biraa qabata hojii adda addaatii ba’an sakatta’amanii hangam ulaagaa afaanichaa akka guutan; xalayaan tokko qaama tokkorraa bahee gara qaama biraa yeroo yeedu adeemu ergaan isaa salphaatti hubatamuufi ifa ta’uu, akkasumas, hanqina jiruuf madda isaa bira ga’uun furmaata barbaaduu irratti kan xiyyeeffatuudh. Egaa hanga yoonaaatti qorannoon gama unkaafii qabiyyeen xalayaa waajjiraalee mootummaa irratti kallattiin hojjetame waan qoraticha hinquunnamneef, qaaawa jiru kana irratti amane hojjechuuf ka’umsa argatee jira. Haaluma kanaan, mataduree“Qaaccessa unkaafii qabiyyee xalayaa waajjiraalee mootummaa Godina Wallagga Lixaa Aanaa Laaloo Assaabii Magaalaa Innaangoo,” jedhu irratti xiinxala geggeessuun hanqina mul’atan bira gahuun furmaata barbaaduu ta’a. Kanaafuu, qoratichi ka’umsa qorannoo isaaatiif furmaata barbaachisu eeruudhaaf adeemsaa hojjii qorannoo kanaa keessatti gaaffilee kanaan gaddii deebisuuf yaaliin taasifameera.

1. Xalayaaalien barreeffaman ija unkaafii qabiyyeen maal fakkaatu?
2. Tarii unkaafii qabiyyee xalayaaalien ilaalchissee hanqinatu jira ta’a?
3. Hanqinaalee unkaafii qabiyyee xalayaaalien keessatti mul’atan miidhaa akkamii fiduu danda’u?
4. Hanqinaalee unkaafii qabiyyee xalayaaalien mul’atanifi ka’umsi isaanii maal ta’uu danda’u?
5. Hanqinaaleen unkaafii qabiyyee xalayaaalien keessatti mul’atan akkamitti fooyya’uu danda’u?

1.3 Kaayyoo Qorannichaa


Kaayyoon gooree qorannoo kanaan immoo:
1. Xalayaaalien barreeffaman unkaafii qabiyyee haammatamuu qabu qabaachuu isaanii sakatta’uu.
2. Unkaafii qabiyyee xalayaaalien ilaalchissee hanqinaaleen jiraachuufi dhiiisuu isaanii adda baasu.
3. Unkaafii qabiyyee keessatti hanqinooti mul’atan miidhaa akkamii fiduu akka malan agarsiisuu.
4. Hanqinaalee unkaafii qabiyyee xalayaaalien mul’atanifi maddi isaanii maalfaa akka ta’e ibsuu.
5. Hanqinaaleen unkaafii qabiyyee xalayaaalien keessatti mul’atan akkamtti fooyya’uu akka malan yaada kaa’uu.
1.4 Faayidaa Qorannichaa

Qorannoon kun qaamolee adda addaattiif bu’aa kanaan gadii niqabaata jedhamee eegama:

❖ Waajjiraaleen mootummaa qorannoo kana bu’uura godhachuun unkaafi qabiyyee xalayaa akka xiyyeeffannoob barreessan isaan taasisuu danda’a.
❖ Ergaan karaa barreeffamaar darbu akka hingufanne qaama qorannoo kana argee dibbisuuf daandii kan itti agarsisu ta’a.
❖ Ittigaafatamtoot sadarkaa garaagarraa irra jiran unkaafi qabiyyee xalayaarratti akka leenjii hubannoo kennuu barbaachisu dadammaqsa.
❖ Akkasumas,barattoota mataduree kanarratti qorannoo bal’aa adeemsisuu barbaadaniif madda ka’umsaa ta’a.

1.5 Daangaa Qorannichaa

Qorannoon kun Qaaccessa unkaafi qabiyyee xalayaa waajjiraalee mootummaa Naannoo Oromiyaa Godina Wallagga Lixaa Aanaa Laaloo Assaabii Magaalaa Innaaangoo keessa jiran irratti xiyyeeffata. Xalayaa waajjiraalee mootummaa kana keessatti unkaafi qabiyyee ilaalchissee rakkoolee kanaa wajjin walqabatan jiraachuuf dhibuu isaanii; rakkoolee mul’ataniif madda isaanii xiinxaluudha. Haaluma kanaan, xalayaa waajjiraalee mootummaa keessatti barreeffamaniin gara waajjiraalee birootti dhimmoota adda addaatiif deeman askeessatti kan sakatta’amaniidha. Kunis, xalayaa bara 2010 keessa barreeffame qofa irratti kan xiyyeeffateedha. Innis, waajjiraalee Aanaa kana keessatti argaman hundarratti utuu hintaane sababa hanqina yeroof jecha waajjiraalee ja’a qofa irratti kan xiyyeeffatuudha. Isaanis:

2. Waajjira Aadaaafi Tuurizimii Aanaa Laaloo Assaabii.
5. Waajjira Abbaa Taayita Eegumsa Naannoo, Bosonaafi Jijjiirama Qilleensaa A/L/Assaabii.

Qaaccessi qorannoo kanaas unkaafi qabiyyee xalayaa irratti hanqina waajjiraalee mootummaa keessatti mul’ataniif furmaata barbaaduu ta’a.
1.6 Hanqina Qorannichaa

Qorannoon kun waajjiraalee mootummaa Aanaa Laaloo Assaabii keessatti argaman mara irratti utuu hojjetamee caalaatti bu’aa gaarri nifida jedhamee yaadama ture.Garuu, sababa hanqina yeroof jecha waajjiraalee Mootummaa 32 jiran keessaa ja’a qofaarratti kan geggeffameedha. Akkasumas, qoratichi qorannoo kana geggeessuu keessatti waajjiraalee mootummaa qorannoo kanaaf odeeffannoo laatan bakkaafi yeroo barbaadametti argachu dhabuufi odeeffannoo kennuu irraa hanga tokko ofqusachuu isaaniiiti. Ittidabalees, kitaabonni mataduree kana irratti Afaan Oromoon barreeffaman kan hinjirre ta’uufi afaan biroon kan barreeffaman immoo yeroofi bakka barbaadametti argamuu dhabuun, qorannicha irratti aka hanqinaatti kan jiran yoo ta’u, qoratichi milkaa’ina qorannoo isaaf rakkoo gama maraan mul’atan furuuf kan hojjete ta’a.

1.7 Qindoomina Qarannichaa

Boqonnaa Lama: **Sakatta’a Barruu**

### 2.1 Sakatta’a Barruu Yaadrimee

Boqonnaa kana keessatti waa’ee unkaafi qabiyyee xalayaa waajjiraalee mootummaa ilaalchisee yaadni beektotaa kan sakatta’ameedha. Qorataanis yaada beektotaa kana haala ifa ta’een toora galchee akka itti aanutti dhiyesseera.

#### 2.1.1 Maalummaa Xalayaalee

2.1.2 Gosoota Xalayaalee


2.1.3 Unkaafi Qabiyyee Xalayaalee Hojji


2.1.3.1 Unka Xalaaalee Hojjii


2.1.3.2 Qabiyyee Xalaaalee Hojjii

Dhimma hojjii keessatti xalayaan tokko kaayyoo barbaadameef galmaan ga’uuf barreeffamuu qaba. Kaayyoo isaa kun qabiyyee xalayaa gama aakaakun jiru kan ofkeessatti haammatuuudha. Bu’uuruma kanaan Addunyaa(2014:164) yeroo qoqqodu, “Xalayaa deeggarsaa, akekkachiisa, walligalteey, hayyama, galataa, beeksiisa, dhiifamaa, iyyaafanno, badhasaa, jiijiirraa, gaddaa, gorsaa,
afeerraa, waamichaafi kanneen kana fakkaatan ta’u,” jedha. Qabiyyeen xalayaa kun akaakuu kamiinuu haata’uu, haalli dhiyeenya xalayaa tokkoo saayinsii mataa isaa qaba.


2.1.4 Faayidaa Unkaafi Qabiyyee Xalayaalee Eeganii Barreessuu

Xalayaaleen waajiiraalee karaa ittiin dhimma ijoofi barbaachisaa ta’e gabaabsanii haala salphaatti hubatamuu danda’uun ergaa barbaadame tokko ittiin dabarfatanadiidha. Xalayaaleen waajiiraalee akkuma barreeffamoota biroo galumsaaftii haala keessatti barreeffaman barbaadu. Yaaduma kanaan kan walqabate waajiiraalee mootummaa keessatti unkaafi qabiyyee eeganii barreessuu irratti Marr and Doulman (2008:8) yoo ibsan,

In business, in the workplace, and in our personal lives, we all stand to benefit from more effective communication skills. Writing is essential to communicate your message clearly and professionally and to incite action in those who you supervise, work with and require action form. Many in the workforce today struggle with the basics of writing including grammar, spelling and punctuation and this is what can hold them back and reduce their confidence when it comes to business documents. The style and skills required for formal business writing are best developed by practice and experience, but with the right tools and knowledge it is not hard to improve.

Yaada beektotaa kanarrawa hubachuun akka danda’amutti waajjiraalee keessatti sababni barreessaniif ergaa ofii haala qulqullina qabuuun dabarfachuufi namoota wajjin hojetaniif

2.1.5 Hanqinoota Unkaafii Qabiyyee Xalayaalee Waajjiraalee Keessatti Mul’atan

Akka Cross(1987) ibsutti, waajjiraalee mootummaa keessatti barreeffamootni barreuffaman hanqinoota garaagarraa qabaachuu akka danda’an lafa kaa’a. Isaanis:

2.1.5.1 Hanqinoota Seera Barreffamamaa Eeguu


2.1.5.1.1 Hanqina Unkaa

Galma ga’iinsi xalayaas waajjiraalee mootummaa tokko milkaa’ina barbaadame gonfachuurdaaaf qajeeltowwan unkaa jiran guutuuun kan irraa eegamuudha. Unka barreuffamaa ilaalachisuudhaa jecha, hima, keeyyataafii barreuffama biroo keessatti, jechootni walitti qindaa’anii ergaa barreuffamichaa dabarsan unka sirrii hinkaa’amne taanaan ergaa barreuffamichaa irratti dhiibbaa fida (Byrne,1988). Haaluma kanaan hanqinni unkaa xalayaalee waajjiraalee mootummaa
keessatti mul’atan ergaa barreeffamaa irratti dhiibbaa kan qaban akka ta’e beekamaadha. Xalayaaleen waajjiraalee tokko milkaa’ina barbaadame gonfachuuf qajeeltowwan unkaa jiran guutuun kan irraa eegamuudha. Isaanis, mateessaa qabanii hanga cufiinsaatti kan jiran unka xalayaalee seera eeguu waraqaarratti mul’ataniidha.

2.1.5.1.2 Hanqina Qabiyyee


2.1.5.1.3 Hanqina Caaslugaa

2.1.5.1.4 Ḥanqina Sirna tuqaalee


2.1.5.1.5 Qubguddeessa Fayyadamuu


2.1.5.1.6 Ḥanqina Qubeessuu

jabaate ergaan barreeffamaa jal’achuu ykn yaada ergichi qabatee jiru gadi lakkisuu mala,” jedha.
Kana jechuun ergaan darbu akka hingufanneef seeroti kun xiyyeeffannoo kan barbaadan ta’uu isaanii argina. Qubeessuuu mallattoolee afaanii fudhatama qabuun qubeewwanitt gargaaramuuu jechoota ijaaruudha. Yaada kana Todd (1986:434) akkanatti ibsa,“Spelling involves the forming of words with letters according to convention and accept usages,” jedha.Yaadni kun kan ibsu, qubeessuun adeemsa jechoota ijaaruuf taasifamu keessatti qubeewwan afaanichaaf irratti waliigalameen kan bakka bu’amuudha. Kana jechuun, qubeessuun seera afaaniiin kan to’atamu ta’ee, seericha cabsinaan hiikni waan jijjiiramuuf, rakkoo walquunnamto akka uumamu taasisa.

2.1.5.1.6.1 Dheerinaafi Gabaabina Sagaalee


Akka yaada kanarraa hubatamutti, sagaalee dheeraafi gabaabaa gidduu adda addummaan yeroofi hiikaa jirachuu nubacchiisa.

2.1.5.1.6.2 Laafinaafi Jabina Sagaalee

Yaada hayyuu kanaarraa kan hubatamu, laafinaafi jabina sagalee keessatti dub bifamaa qofa irratti kan xiyyeefatu ta’uu isaati. Kunis qubeen dub bifamaa yeroo qeenxeen barreefamoom sagaleen kan laafu ta’uufi yeroo inni dachaa yookiin gosti tokko lama ta’ee barreefamoom kan jabaatu ta’uu argina. Egaa barreefamnni keenya haala kana yoo hordofuu baate ergaa barbaadame dabarsuu irratti rakkoo kan godhatu ta’a.

2.1.6 Maddoota Hanqinaalee Unkaafi Qabiyyee Xalayaa Waajjiraalee Mootummaa

Maddi hanqinaalee dogongora altokkotti uumame sirreessuu irra akkuma waan sirrii ta’etti yeroo bifa dhaabbataan gargaaramaniidha (Brown,1994). Ittidabalees, madda hanqina barreessuu irratti, Fergus (1983:3) yoo ibsu, “We have poor study habits and we are careless. We miss pronounce words, we fail to enunciate clearly. We do not use our eyes and ears to discriminate. We may add or omit syllables,” jedha. Akka yaada hayyuu kanaatti dhibaa’ummaan barreessuu, yeroo jecha barreessan dogongoraan sagaleessuu, ijaafi gurra keenyaan gargaaramnee waan barreessinu sana gar gar baasaa adeemuu dhabuudha. Akkasumas, qubeey yookiin birsaga ittidabaluu yookiin irraa hir’isuun dogongora barreessuu kanaaf madda akka ta’etti ibsa. Ulaagaan kun unkaafi qabiyyee xalayaa waajjiraalee keessatti yoo ilaalam oo iddoo guddaa kan qaban ta’anii mul’atu. Sababni isaa, Afaan Oromoo keessatti qubeey tokko itti dabaluu yookiin irraa hir’isuun hiika jecha sanaa jijjiiruun ergaan barbaadame hanqina akka uumo taasisa. Egaa yeroo ammaa kana unkaafi qabiyyee xalayaa waajjiraalee mootummaa yoo ilaalle, dogongorri kun baay’achuun dhimma xiyyeefannoo addaa barbaadan ta’anii mul’ataniiru. Yaada kana irratti xiyyeefachuun beektotni yaada garaagarraa barreefama irratti dihiyessu. Isaanis:

2.1.6.1 Hir’inha Shaakala Taasisuu

Hir’inni shaakala barreefamaa maddoota hanqinaalee xalayaa waajjiraalee barreessuu keessaan isa tokkoodha. Sababni isaa, barreessuuun dandeettii yeroo tokkotti gonfatamu utuu hintaane,

2.1.6.2 Hanqina Ga’umsaa


2.1.6.3 Hanqina Xiyyeeffannoo

qubeessaafi caasluga afaan sanaaf xiyyeeffannoon hingodhamne taanaan ergaan darbu sun dogongora isaaatu haasa’ama. W.Ross(1988:270) xiyyeeffannoo xalayaa waajjiraaleef taasifamuqabu ilaachiseeyoo ibsu, “Before you begin to write a business letter, it is a good idea to think about what you want to say,” jedha. Akka yaada hayyuu kanaatti, xalayaa waajjiraalee yeroo barreessinu dursinee akka itti yaaduqabnu kan nu agarsiisuudha. Yoo kana ta’uubate garuu, wanta irratti xiyyeeffatamuqabu karaa gabaabaa ta’een barreessuudhabuufi dhugummaa jiruun walqabsisuun barreessuu dhabuun ijoo ergaa sanaa balleessuudhaan hanqinaaleen xiyyeeffannoo xalayichaa akka saaxila bahu ta’a.

2.1.6.4 Hanqina Muuxannoo

Xalayaalee waajjiraalee mootummaa hanqinaalee irraa bilisa ta’an barreessuun muuxannoo akka barbaachisu beekamaadha. Kunis, dhugoomuu kan danda’u muuxannoon beekumsaan tumsameyoo jiraateedha. Kun immoo, waajjiraaleen mootummaa adeemsa hojii isaanii guyyaan guyyaan walqabate ibsuf, odeeffannoo sirri argachuufi dabarsuuf yookaan qajeeltoowwan jiran raawwachuuuf muuxannoon xalayaalee barreessuu ijoo ta’uu isaati. Akka Robert (2004:3) ibsutti “Letters that get your message across without the reader calling you for clarification. Letters that persuade your readers to accept your point of view, or take the actions you want them to take,” jedha. Akka yaada kanarraa hubatamutti, namni tokko xalayaalee waajjiraalee kan dubbisaa isaf salphaatti hubatamuuuf dhimma barreeffameef kan raawwatu barreessuu qaba. Kana gochuuf immoo, muuxannoon xalayaalee barreessuu iddoo olaanaa kan qabu ta’uusaaati.

2.1.7 Miidhaa Hanqina Unkaafi Qabiyyee Xalayaalee Waajjiraalee Mootummaan Dhufu

Hanqinni yeroo ammaa kana unkaafi qabiyyee xalayaa irraa mul’atu, oolee bulee hawaasa afaan kanaa keessatti rakkoo hamaa qaqqabsiisu mala. Hanqinni mul’ate hinsirraa’u taanaan turtii keessa akka waan sirri ta’eetti qaama afaanichaa godhanii fudhachuutu dhufa. Hanqinni haala kanaan dhufe immoo adeemsa keessa iddoo galee tajaajilu maratti rakkisaa ta’eekan mul’atu ta’uuma Mala. Haalli kun immoo, rakkoo dogongora qubeessuu walxaxaafi sirraa’uuf rakkisaa ta’e fida (Gefvert,1988).

Rakkoon kun hawaasa keessatti babal’achaa yoo deeme, beekumsaaafi bu’aa ergaa argamuun nigufachiisa. Walquunnamtiin xalayaa taasifamu rakkoo keessa galchuun, abbaan dhimmia yeroo dubbisu hubachuu dhabuun irraan kan ka’e odeeffannoo dogongoraa akka qabaatu nitaasisa.


Dogongorri barreessuu jecho tokko irra jiru hiika hima keessa jiru sana dogongorsuu danda’a (Norris,1983). Kun immoo, barreeffamichi wanta biroon gaarii ta’ee utuu jiruu, sababa hanqina

2.1.8 Amaloota Xalayaalee Waajjiraalee Mootummaa


2.1.8.1 Odeeffannoo Murtaawaaf barreessuu


2.1.8.2 Jechoota Qusachuun Karaa Gabaabaan Barreessuu

Xalayaa jechootni itti baay’atan irra isa qusannaa jechootaan barreeffametu irra xiyyeeffanoo namaa harkisa. Kana jechoo, ergaa barbaachisaa ta’e utuu keessaa hinhabisin jechoota gagabaaboo ta’anitti gargaramee xalayaa keenya karaa gabaabaan barreessina. Akka Sharon (1994:9) ibsutti, “Rambling or saying more than is necessary gives your reader the impression that you do not know your subject. Saying one word more than you need to is saying too much, ” jedha. Akka yaada beekaa kanaarraa hubatamutti jechoota baay’ee gargaramee waa naa tokko ibsunn akka nama dhimma sana keessa hinheekneeti naa tilmaamsisuuf, jecho tokkoon ergaa guddaa dabarssuun akka waan hedduu dubbataniiti jechoo aan dhaa isaa ibsa. Kanaafuu, jechoota filatanii xalayaa karaa gabaabaatiin barreessuu waajjiraalee mootummaa keessatti cimina guddaadha.
2.1.8.3 Dhugummaa Qabaachuu

Yaadaafi odeeffannoo barbaachisu hunda utuu dhugaarraa hinfagaatin ibsuun barbaachisaadha. Sababni isaaas, xalayaa waajjiraalee dhugummaa yoo qabaate qaama ilaallatu biratti kabajaafi tumsa barbaadu ni argata. Xalayichi waan hoojhechuu hindandeeneye utuu hinta’in waan hoojhechuu danda’u himuu qaba. Qaamni dubbisu yoo ergaa dogongoraa tokko xalayaa keenya keessatti arge, ergaawwan biroos waan shakkuu danda’uuf gaaffii itti ta’a. Kanaafuu, xalayaa dhugummaan barreeffamuun amanamummaa itti kennname waajjiraalee keessatti bahuun kan irraa eegamuudha.

2.1.8.4 Yaada Murtaawaa Irraa Gara Waliigalaatti Barreessuu

Qaamni xalayaa dubbisu odeeffannoo barbaachisoo ta’an kanneen akka ergaa hojii, cuunfaa yaadaafi yaada furmaataar argachuuf dubbisa. Kanaafuu, yero waa’ee dhimma tokkoo akkamitti gaarii yookiin badaa ta’uus isaa ibsinu, akkasumas, cimina isaaafi laafina isaa ibsinu, kun gaariidha yookiin badaadha, cimaadha yookiin laafadha jechuun kan hinbarbaachisneedha. Kallattiin utuu hintaane yaada murtaawaa ta’e gargaaramuun dhimma sana ibsuun gaarii ta’a.

2.1.8.5 Keeyyata Gaggabaabaan Ibsanii Barreessuu

Xalayaa ergaa barbaadame tokko dubbisaa isaa utuu hinnuffisiisin dabarsuuf keeyyataan gargar qoqqoodudhaan barreessuun salphaatti akka hubatamu taasisa. Sababni isaaas, yaada keeyyata dhedheeroo keessa jiran hubachuurra kanneen keeyyata gaggabaaboo keessaa hubachuun salphaa waan ta’eef qaama dubbisu keessattis akka kaka’umsa uumu kan godhuudha.

2.1.8.6 Jechoota Beekamooofi Himoota Gaggabaabaan Barreessuu

Yaada barbaadame karaa ifaaafi gabaabaan barreessuun ergaa barbaadame galmaan gahuudhaaf baay’ee barbaachisaadha. Yaada kanaan kan walqabatu, Wren and Martin(2002:182) yoo ibsan, “Business letters should be terse, clear, and to the point. Businessmen are busy men, and have no time to read long, rambling and confused letters,” jedhu. Akka yaada kanarraa hubannutti, xalayaa karaa ifaa ta’een barreeffama gabaabsuun qaxii ijoo ta’an kan ittiin dabarsan ta’uus isati. Haata’u malee, waajjiraaleen moomummaa tokko tokko kallatti hubachuun isaa nama dhibuun jechootaafi himoota gargaraamuudhaan xalayaa isaaniy yeroo barreessantu mul’ata. Kun immoo, dogongora ta’uus mala. Sababni isaaas, qaamni dubbisu yeroo gabaaba keessatti
dubbisee salphaatti hubachuudd hindanda’u. Kanaafuu, jechoota namoota hunda biratti beekamoo ta’aniifi himoota gaggabaaboo gargaaramanii xalayaa barreessuun ergaa sana kan milkeessu ta’a.

2.1.8.7 Walta’iinsa Yaadaa Qabaachuu

Adeemsa xalayaaalee waajjiraalee mootummaa barreessu keessatti hanqinaaleen guddaan qindeessanii barreessuudha. Xalayaan waajjiraalee qindoomina hinqabne abbaa dhimmaa birattis fudhatama hinqabu. Kanaafuu, xalayaa waajjiraalee barreessuun dura qabxiilee barbaachisoo ta’an irratti xiyyeeffachuu karoorfachuun furmaata.

2.2 Sakatta’a Barruu Walfakkii

Mataduree kana jalatti qorannoowwan kanaan dura adeemsifamanii mataduree qoranno kanaa wajjin walitti dhufeennyaa qaban qoratichi hanga yoonaatti dubbise bakka itti sakatta’ameedha. Faayidaan isaas, tokkummaaфи garaagarummaa qoranno kun qoranno biraa wajjin qabu addaan baasani kaa’uudha.


Boqonnaa Sadii

Saxaxaafi Mala Qorannichaa

Boqonnaa kana jalatti kan ilaalamn saxaxa qorannichaa, madda ragaalee, mala qorannichaa, mala iddatteessuu, meeshaalee funaansa ragaaleefi milla qaaccessa ragaalee akka kanaan gadii kanatti dhiyaataniiru.

3.1 Saxaxa Qorannichaa


3.2 Mala Qorannichaa


Walumaagalatti, qorannoo kanaa keessatti odeeffannoowwan callattii garaagaratiin funaanaman walitti fiduuun qaaccessuun dhimma iijo tokko keessaa baasuuf milla makaa kun haala kan mijeesseddha. Kanaafuu, xiyyeeffannoon qorannoo kanaa qaaccessa unkaa fa qabiyyee xalayaalee waajjiraalee mootummaa Godina Wallagga Lixaa Aanaa Laaloo Assaabii Magaalaa Innaangoo irratti kan xiyyeeffate waan ta’eef, qoratichi mala kanatti dhimma ba’ee jira.
3.3 Madda Odeeffannoo


3.4 Mala Iddatteessuu


3.5 Meeshaalee Funaansa Ragaalee

Qoratichi adeemsa qorannoo isaa milkeessuudhaaf, ragaa amansiisaa ta’e argachuuf, meeshaalee odeeffannoonittiin funaanaman: Sakatta’a dookimentii, bargaaaffiifii afgaaffii gargaarameera.

3.5.1 Sakatta’a Dookimentii


3.5.2 Bargaaaffii

Qorannoon kun unkaafi qabiyyee xalayaa waajjiraalee mootummaa xiinxaluun rakkoowwan achi keessatti argamaniiif furmaata kaa’uu irratti kan xiyyeeffateedha. Kana adeemsiisuuf, meeshaaaleen ragaaleenittiin funaanamuun dhimmichi addaana ba’e keessaa tokko bargaaaffiiture. Malli kun gaaffilee barreeffamaan dhiiyaatan odeef-kennitoonni odeeffannoo kennuu barbaadan karaa barreeffamaan ibrataaniidha. Malichis qorataaa baay’eedhaan kan filatamu ta’ee kan argamuudha.


3.5.3 Afgaaffii

Haaluma kanaan, qoratichi kaayyoo caneenn irratti ragaalee funaanachuuuf itti gargaarameera. Isaanis: Xalayaan barreeffaman unkaafi qabiiyyee haammatamuu qabu qabaachuu isaanii sakatta’uu. Unkaafi qabiiyyee xalayaa ilaachissee hanquinaaleen jiraachuufi dhiisuuf isaa adda
baasu. Unkaafi qabiyyee xalayaa waajjiraalee mootummaa keessatti hanqinooti mul’atan miidhaa akkamii fiduu akka danda’an agarsiisu. Akkasumas, hanqinaalee unkaafi qabiyyee xalayaa mul’ataniif ka’umsi isaa maalfaa akka ta’e ibsuuf afgaaffii gargaarameera. Ittidabalees, hanqinaaleen unkaafi qabiyyee xalayaa waajjiraalee mootummaa keessatti mul’atan kun akkamitti fooyya’uu akka malan yaada kaa’uuf qoratichi odeef-kennitoota filataman irraa odeeffannoo argachuuf afgaaffiitti fayyadameera.

3.6 Mala Ragaaleen Ittiin Qaacceffaman

Boqonnaa Afur

Xiinxalaafi Ibsa Ragaalee

Boqonnaa kana jalatti odeeffannoowwan walitti qabaman iddootti hiikamaniifi xiinxalliin itti geggeeffamaniidha. Ragaaleen sakatta’a dookimantii kallattii irratti xiyyeeffatamaniin mataduree xiiqqaan qoqqooduun ibsi itti kenneemee. Odeeffannoowwan bargaaaffiifi afgaaaffiin walitti qabaman gabateefi isbaa qaceeffamanii jiru.

4.1 Ibsa Gabaabaa Waa’ee Odeef-kennitootaa

Askeessatti odeef-kennitooti saala, umurii, sadarkaa barnootaafi bara tajaajilaan adda baafamanii kaa’amaniiru.

Gabatee:1 Seenduubee Odeef-kennitootaa

<table>
<thead>
<tr>
<th>Koorniya</th>
<th>Baay’ina</th>
<th>Umurii</th>
<th>Sadarkaa Barnootaa</th>
<th>Bara Tajaajilaa</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td>22-30</td>
<td>31-40</td>
<td>41-50</td>
<td>1-10</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Dhiira</td>
<td>15</td>
<td>7</td>
<td>5</td>
<td>3</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Dhalaa</td>
<td>9</td>
<td>5</td>
<td>4</td>
<td>-</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Waliigala</td>
<td>24</td>
<td>12</td>
<td>9</td>
<td>3</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

Akka Gabatee 1, kanaan olii irratti ka’aametti iddattoonni qorannoo kanaa waajjiraalee ja’an keessaa filataman dhiira 15fi dhalaa 9 yeroo ta’an, waliigalatti 24 odeef-kennitoota qoranno kanaa ta’uun warra hirmaataniidha.

Akka Gabatee 1, armaan olii kanarraq hubachuun danda’amutti iddattoon qiirannoo kanaa sadarkaa barnoota isaanii kiummu kaa’am: Dippiloomaa kan qaban namoota 7, Digirii (BA/BSc) kan qaban immoo namoota 15tu jiru. Akkasumas, MA/MSc kan qaban nomootni 2 odeeffannoo qiirannoo kanaa kenuu irratti warra hirmaataanidha.

Akka Gabatee 1, armaan olii keessatti kaa’ameen barri tajaajila hojji waggaa 1-10 kan qaban namoota 12, tajaajila waggaa 11-20 kan qaban namoota 7 yeroo ta’an,tajaajila waggaa 21-30 kan qaban immoo namoota 4tu jiru. Akkasumas, tajaajila waggaa 31 ol kan qaban nama 1 yommuu ta’an odeef-kennitoota qiirannoo kanaa ta’uun hirmaatanii jiru.

4.2 Xiinxala Unkaafi Qabiyyee Xalayaa

Boqonnaa sadaffaa keessatti akkuma ibsame, odeeffannoo qiirannoo kanaa’af barbaachisu walitti qabachuuf, qoratichi sakatta’a odeeffannoo dookimentii taasiseera.Sakatta’insi ragaalee kun kan geggeeffame xalayaa waajjiraalee mootummaa iddattoo qiirannoo kanaa’af filataman keessaa, fuula tokko tokcoon kan barreeffaman waajjira tokkorraa 10, waliigalatti 60 walitti qabuun xiinxallii kan taasifameedha. Haaluma kanaan, hanqinoonti unkaafi qabiyyee xalayaa waajjiraalee kanneen keessatti akka waliigalatti kan mul’atan yommuu ta’an, isaanis matadureen qoqqoodamanii akka armaan gadiitti qoratichaan xiinxalamiiriu.

4.2.1 Qaaccessa Qabiyyee Xalayaa

4.2.1.1 Hanqina Caaslugaan Walqabatan


4.2.1.1.1 Hanqina Caasaa Afaanii


Akkasumas, xalayaa biroo irraa mataduee kana ilaalla, “**Karooora Karoora Karoora 3ffaa Gaffachu ta’a.**” Xalayaa Waajjira Karooraafi Misooma Dinagdee irraa kan fudhatame. Mataduree kana keessatti jechooti caasaa eeganiin waan hin barreeffamneef qabiyyee ergaa isaanii dabarfachuurraa maqaniiru. Akka hanqina caasaa kanaatti jecho **karooora**


- Yaaduma kanaan kan walfakkaatu xalayaa Waajjira Aadaafi Tuurizimii irraa gara Waajjira Maallaqaaafi Walta’iinsa Dinagdee Aanaa Laaloo Assaabiitti barreeffame, “Qabeenyawwan Dhaabbii Harka itti Fayyadamtoota Ergifannaan Jiran isin ergu ta’a” jedha. Mataduree kana keessatti hanqinni caasaa irratii mul’atu, meeshaalee jedhaman

Dabalataanis, xalayaa biroo keessatti, “…*Iddoo duwwaa waajjira keeyna isinif ergu ta’a*” kan jedhudhda. Akka jijjiirraa hiikaa gama caasaan dhufeetti yoo ilaallu, waajjira kana iddo duwwaatii erguu kan jedhutti ergaasaa jijjiireera. Kan barbaadame garuu, bakka duwwaa waajjirri sun qabu guutanii erguu ture. Jechoot hanqina caasaa uuman “*keenya isinif ergu*” kan ta’uu qabu “*keenyaa isinif erguy*” kan jedhu ture. Xalayaa dhuma kana keessatti, “…*iddoo duwwaa waajjirri keeyna qabu akkataa unkaa armaan gaditti isin guutne isinif erguu keenya kabajaan isin beeksifna,*” hima kana keessatti bakka duwwaa qaban guutanii erguu utuu hintaane qaama gaafate guutuutti ergaan isaa jijjiirameera. Askeessatti hanqinni caasluga baay’een yoo jiraaten iyyuq akka hanqina guddaatti kallattii ergaa kan jijjiiran “…*isin guutne isinif ergu*” kan jedhu “*isinii guutnee erguu*” jechuu qaba ture. Hanqinni walsimannaa mataduree irraa kaasee hanga xumuraatti jiru qabiyyeye xalayichaa gama caasaan jiru balleesseera

4.2.1.1.2 Hanqina Filannoo Jechootaa


“…*Hanqinni meeshalee waajjira keessa gudda waan jiruf*…”Xalayaa Waajjira Aadaafi Tuurizimiirraa kan fudhatameedha. Yaada kana keessatti hanqinaalee baay’een kan mul’ataniidha. Kunis, haala hawaasichi seera afaanii eegee dubbatuuufi barreesso


- Akkasumas, xalayaadhuma kanarratti yaada ittifufee jiru yoo ilaalle, “…kara gama keessani Wallaggaa University dame Gimbii Ispoonseraa waan nu barbaachisheef isi immoo kana keessa beektan deggrrsa barbaachisa ta’ee akka nuuf gaafattan kabajaan isin beeksifna,” jedha. Yaada kana keessatti hanqinaaleen garaagarraa kan mul’atan yoo ta’an iyyuu, jechootni bakka isaanii malee waan walkeessa laaqamanii jiraniif ergaan akka darbuuf barbaadame ifa kan hintane ta’uu argina. Askeessatti kan isaan jechuu barbaadan “Ispoonsera waan nu barbaachisuuuf, isin immoo kana keessa beektanii karaa gama keessanii deeggarsa barbaachisaa ta’e, Wallaggaa Yuunivarsiitii Damee Gimbii akka nuuf gaafattan kabajaan isin beeksifna,” kan jedhu ta’uu mala ture.


- Ittidabalees, xalayaa waajjira biroo keessatti, “…meeshaa dhabbii waajjira keessan keessa jiru bifa ergisatin kannen akka Faav’inal cabilet fi teessuma ta’uumsaa shan...” Xalayaa kana keessattis jechooti luucceffamanii jala sararaman aadaa afaanichaa kan hinbu’uureffanneefi seera malee seenanii kan mul’ataanidha. Afaan seera mataa isaa qaba. Seera afaanichaa eegani jechoota filatanii barreessuun immoo walquunnamtii barreeffamichaan taasifamuuf murteessaadha.

Walumaagalatti, qaaccessa taasifameen hanqinaaleen caaslugaa qabiyyee xalayaa waajjiraalee mootummaa keessa bal’inaan jiraachuu isaa sakatta’i dookimentii kun mirkaneessee jira.

4.2.2  Qaaccessa Unka Xalayaa

Unka xalayaa seera barreeffama afaanii ilaalchisuun jecha, hima, keeyyataafii barreeffama biroo keessatti, jechooti walitti qindaa’anii ergaa barreeffamaa dabarsan unka sirrii hinbarreeffamne taanaan ergaa barreeffamichaa irratti dhiibbaa fida (Byrne, 1988). Akkasumas, Misgaanuu (2011:88) akka jedhutti, “Unki barreeffama tokkoo sirriitti baratamuufi to’atamuu qaba,” jedha. Egaa unka xalayaalee waajjiraalee mootummaa qoranno kun irratti adeemsifaman gama kanaan yeroo qaacceffaman:


c, Cufiinsa:Karaa harka mirgaa miilla jalatti gaaleewwan cufuuuf gargaaranii tumsamuun maqaafi mallattoo hogganaa kan fudhatu ta’a. Haaluma kanaan, xalayaalee waajjiraalee mootummaa gama unka waraqan jiran qaaccessi taasifaman kanuma mirkaneessa.


4.2.2.1 Hanqina Ittifayyadama Sirna tuqaalee


4.2.2.1 Hanqina Ittifayyadama Tuqaa


- “Deggersaa gaafachuu ta’a”
- “Galii gibira mootummaa ilaallata”
- “Walta’insa hojii isin gaafachuu ta’a”
- “Hata’u malee Ammas irra debi’un isin beeksisuuf waan dirqamneef Gabaasa Hojii ji’a yomuu dhiyatu ji’a galee hanga 19tti erga dhiyatee booda xinxalamee gaafa 21 qaama
dhimmi ilaaluuf waan ergamuuf kana hubatanii yeroo ka’ame keessatti aka dhiyeesitan
cimsinee isin hubachiisa”

Qabxiilee xalayaa waajjiraalee mootummaa keessaa fudhataman olii kana yoo xiinxalle, ergaan isaan dabarfachuu barbaadan goolabamee jira. Haata’u malee, mallattoo tuqaan kan hinjirre waan ta’eej, ulaagaa sirna ittifayyadama sirna tuqaalee barreeffama keessaa kan maqsan ta’uu argina. Kanaafuu, hanqinni ittifayyadama tuqaa unka xalayaa waajjiraalee mootummaa keessa akka jiru sakatta’i kun mirkanessa.

4.2.2.1.2 Hanqina Ittifayyadama Qoodduu


➢ “Haa ta’uu malee yeroo amma kana manni kitaaba magaalaa innaangoo sababa balbalii isaa sirrii hintanneef rakko cima ta’e jira.
Kanaafuu namni Tajaajila argachuuuf milka’uu waan hin dandeeyeeef’ utuu yeroon itti hin kennamin balbalaa mana kitaabichaa akkasumas Dallaa isas cabee waan jiruf...”

“*Walumaa galatti* hojjii magala kana keessatti hojjii hojjetamu karaa keessan waliin tannee akka hojjennuf akka nu beekisftan kabajaan isin beeksifna.” Waajjira Aadaafi Tuurizimiin Aanaa Laaloo Assaabii irraa kan fudhatameedha.


### 4.2.2.1.3 Hanqina Ittifayyadama Tuqlamee


➢ “Dhimmi isaa:- Waa’ee kaffaltii caasaa Haarraa Hojejettota Waajjira Eegumsa Fayyaa Aanaa keenya ilaala” himni kun Waajjira Paablilq Sarvisiifi Misooma Qabeenya Huma Namaa Aanaa Laaloo Assaabii irraa kan fudhatameedha.

➢ “Dhimmi isaa:- Deggersa Hoji gaafachuu ta’a.” Xalayaa Waajjira Aadaafi Tuurizimii Aanaa Laaloo Assaabii keessaan kan fudhatameedha.


➢ “Dhimmi isaa:- Waraqqaa Deggersaa kennuu Ta’a.” Xalayaa Dhimma Hojjetaaafi Hawaaasummaa keessaa kan fudhatameedha.

➢ “Dhimmi isaa:- Haala dhiyeessi Gabaasa Hoji isiin beeksisu ta’a.” Xalayaa Waajjira Karooraaffi Misooma Dinagdee Aanaa Laaloo Assaabii keessaa kan fudhatameedha.

Qabxiileen xalayaalee waajjiraalee mootummaa keessaa fudhataman armaan olii kun itti fayyadamaa sirna tuqaalee diiganiiru. Akkasumas, sakatta’a kanaan sirna tuqaalee faayidaa garaagarraa qaban lama iddo tokkotti altokkicha fayyadamuuun kan mul’atuudha. Kun immoo, faayidaa tuqlameen xalayaay waajjiraalee mootummaa barreessuu keessatti qabu wallaaluu qofa utuu hintaane, mallattoo hinbeekamne olii kanaan bakka kan bu’ame ta’uu mirkanaessa.

4.2.2.2 Hanqina Ittifayyadama Qubguddeessaa

"Qubguddeessi hima ittiin eegaluuf, bo’oo haaraa ittiin jalqabuuuf, maqaalee beekamoo ta’an kan akka maqaa namaa, maqaa biyyaa, magaalotaafi maqaa guyyoota torbanii, ji’oota waggafi kan biroo jalqaba himaa, gidduuufi dhuma himaatti yoo dhufan qubee guddaan barreeffamuu qabu,” jedhee kaa’ee jira. Yaada kana bu’uura godhachuun xalayaa waajjiraalee sakatta’aman keessatti seerri ittifayyadama qubguddeessaa kun haalaan hojiirra oolee hinargamu. Hanqinaaileen qubguddeessaa unka xalayaalee keessatti mul’atan kunniin ergaa darbu kallattiin gufachiisuu baatullee, seera barreeffama Afaan Oromoo garuu faallessee jira. Egaa ittifayyadama qubguddeessaa keessatti wanti bal’inanqin maqaaalee beekamo ta’an qubguddeessa gargaaramuu dhabuu, jechoota gidduu himaatti seeraan ala qubgudeessa gargaaramuu tuuna xalayaa waajjiraalee kana keessatti mul’ata. Haalli kun immoo, hanqinni ittifayyadama qubguddeessaa seera barreeffama Afaan Oromoo hineegganne jiraachuu sakatta’ichi agarsiise jira. Egaa yaada kana xinxala dookimentii waraabbi gadiitu mirkaneessa.

**Hanqina ittifayyadama qubguddeessaa waraabbii kallattiin.**


- Karaa biraan, faallaa isaan armaan olii kana immoo waraabbi kanaan yeroo ilaallu, “…yeroo ammaa kana manni kitaaba *magaalaa innaango*…”

- Ittidabalees, waraabbi kallattii xalayaa Waajjira Manneen Barnootaa irraa fudhatame keessatti, “Haaluma kanaan *guyyaa* gaafa 01/03/2010 irra eegalee qabeenyaa M/B *gopha’inaa dongoro* hojiif isin harka ture *qindeessa* M/barumsichaatti deebisuudhaan M/B *gopha’inaa innango* guyya isin geessanii hooji eegaltan akka nuuf gabaasan
galagalcha xalayyaa kanaan beeksifna.” Waraabbii kallattii armaan ollii kana keessatti kan jala sararaman maqaa dhaabbbata beekamaa, magaalotaafii guyyaa waan ta’aniif qubee guddaan jalqabamuun kan irra tureedha. Xalayaa waajjiralee kana keessatti garuu, hanqinni kun jiraachuu sakatta’i taasifame mirkaneessa.

4.2.2.3 Hanqina Qubeessuun Walqabatan

Unka xalayaa waajjiralee mootummaa keessatti hanqinaalee qubeessuudhaan walqabatan hedduu ilaaluun nidanda’ama. Haaluma kanaan, hanqina qubeessuu seera afaanin walqabatanii mul’atan keessaas dheerina, gabaabina, laafinaafii jabinnti sagalee qorannoorc kana keessatti haala armaan gadiitiin qaacceffamaniiru.

4.2.2.3.1 Hanqina Dheerinaafi Gabaabina Sagalee Dubbachiistuu

### Gabatee: 2 Hanqina Dheerinaafi Gabaabina Sagalee Unka Xalayaa Keessatti Mul’atu

<table>
<thead>
<tr>
<th>5</th>
<th>Hanqina Dheerinaafi Gabaabina Sagalee Dubbachiistuu Unka Xalayaa Waajjiraalee Keessatti Mul’atu</th>
<th>Sirreefamee Yeroo Barreefiimu</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>• Wajjira</td>
<td>• Wajjira</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>• Deeggarsaa</td>
<td>• Deeggarsa</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>• Akkumaa</td>
<td>• Akkuma</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>• Dhaabbii</td>
<td>• Dhaabbii</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>• Innangoo</td>
<td>• Innangoo</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>• Adoollessaa</td>
<td>• Adoollessa</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>• Onkolooollessaa</td>
<td>• Onkolooollessa</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>• Jiraaniif</td>
<td>• Jiraaniif</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>• Jarsoo</td>
<td>• Jarsoo</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>• Kurmanaa</td>
<td>• Kurmanaa</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>• Jijjiirra</td>
<td>• Jijjiirra</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>• Jiruf</td>
<td>• Jiruf</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>• Kannen</td>
<td>• Kannen</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>• Gababaa</td>
<td>• Gababaa</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>• Balbalaa</td>
<td>• Balbalaa</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>• Dhunfaa</td>
<td>• Dhunfaa</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>• isiniif</td>
<td>• isiniif</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>• guunne</td>
<td>• guunnee</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>• meeshalee</td>
<td>• meeshalee</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>• harcaatuu</td>
<td>• harcaatuu</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>
Hanqina dheeressuufi gabaabsuu unka xalayaa waajjirraalee mootummaa keessatti mul’atan waraabbii kallattiin.


➢ “…teessuma ta’umsaa shan akka ergisaatti akka nu deggertaan kabajaan isin gaafannaa.” Xalayaa Waajjira Aadaafii Tuurizimii Aanaas Laaloo Assaabiirraa irraa kan fudhatameedha. Askeessatti yoo ilaalle, jechoonni luucceffamanii jala sararaman utuu gabaabbachuu qabanii dheerachuufi kan dheerachuur qaban immoo gabaabbachuu hiikni isaanii illee jijjirameera.
Walumaagalatti, qaaccessa kanarraa wanti hubatamu, unka xalayaalee waajjiraalee mootummaa keessatti hanqinni dheeressuufi gabaabsuu sagalee akka jiru sakatta’i taasifame kun mirkaneessa. Dookimentiin sakatta’aman kunis dabalee keessatti maxxansamanii jiru.

4.2.2.3.2 Hanqina Laafinaafi Jabina Sagalee


Gabatee:3 Hanqina laaffisuufi jabeessuu sagalee dubbifamaa unka xalayaalee waajjiraalee mootummaa keessatti mul’atan.

<table>
<thead>
<tr>
<th>6</th>
<th>Hanqina laaffisuufi jabeessuu sagalee dubbifamaa</th>
<th>Yeroor sirreeffamee barreeffamu</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td>• Hanqinan</td>
<td>• Hanqina</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>• hin tanneef</td>
<td>• hintaaneef</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>• hatataman</td>
<td>• (h) atattamaan</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>• hin jiireef</td>
<td>• hinjirreef</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>• ilee</td>
<td>• illee</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>• xallayaa</td>
<td>• xalayaa</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>• yomuu</td>
<td>• yomuu</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>• hubatanii</td>
<td>• hubattanii</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>• Gaffachuu</td>
<td>• Gaafachuu</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>• Gaggeesen</td>
<td>• Geggeesseen</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>• Qindeesittani</td>
<td>• Qindeessitan</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>• Dhiyeesitaan</td>
<td>• dhiyeessitan</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>• qussannoo</td>
<td>• qussannoo</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>• Akuma</td>
<td>• Akkuma</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>• Lataan</td>
<td>• Laattan</td>
</tr>
</tbody>
</table>
Hanqinaalee laafinaaфи jabina sagaleelee dubbifamaa unka xalayaa waajjiraalee mootummaa keessatti mul’atan waraabbii kallattiin.


➢ “...waajjirri abbaa gadaa aanaa keenyaa keessatti bannameef...” yaada xalayaa waajjira Aadaafi Tuurizimii kana keessatti jechi luucceffamee jala sararame kun laafee barreeffamuutuutu qabuu jabeefamee barreeffamuu isaa argarsiisa.


➢ Akkasumas, yaadni xalayaa Waajjira Karooraaafil Misooma Dinagdee keessaa fudhatame, “…karooraa fi Cheeklistii hard copy fi soft copy akka ergittaniiff xalayyaaa dhaa an in beeksisun keenyaa ni yadatamaa.” Yaadni xalayaa kanaas yoo ilaalle, seera barreeffama afaan kanaa waan hineegneef ergaan barbaadamuu karaa sirriin akka hiika hinlaanne mirkaneessa. Jechootni irratti xiyyeeffataman kunniin utuu laafuu qabanii jabaachuun isaaniis hanqinni qubeessuu kun unka xalayaa waajjiraalee mootummaa keessa bal’inaan jiraachuu isaani sakatta’i kun kan minkanesse ta’usaati.
4.2.3 Hanqina Odeeaffanno Murtaawaaf Barreessuu Qabaachuu


_Dhimmi isaa:- Waa’ee mana kitaaba uummataa magaalaa innaangoo ta’a.
Akkuma armaan olitti ibsuuf yaalame yeroon amma kun yeroo itti manii barumsaa
hooji baruu fi barsiisuu eegalee barnootaa itti fufee jiruu ta’uunisa beekama dha.
Haata’u malee yeroon amma kana manni kitaaba magaalaa innaangoo sababa balbalii
isa sa sirri hin taaneef rakkoo cima ta’ee jira.
Kanaafuu namni Tajaajila argachuuf milka’uu waan hin dandeeyeef utuu yeroon itti
hin kennamin balbalaa mana kitaabichaa akkasumas Dalla isas cabe waan jiruf gama
keessanin yeroon gababaa keessatti furmaata akka itti lataan isin yaadachisa, ta’u
banana gamaa keenyan dhimma ogummaa kennu ilaalchisee kan itti hin gaafatamnee
ta’uu keenya kabajaan isin beeksifna.

Akkasumas, xalayaa biraa irraa kan furhatame, “Dhimmi isaa:- Deggersaa Gaafachuu ta’a.” Mataduree kanas yoo ilaalle, deeggarsi gaafatamuu kun maal akka ta’e odeeffannoorurnaawaa daangeffamuu kan hinjirredha.

Walumaagalatti, sakatta’a taasifame kanarraq hanqinni odeeffannoorurnaawaa barreeffamuur xalayaa waajjiraalee mootummaa keessatti bal’inaan kan mul’atu ta’uusaa agarra.

4.2.4 Hanqina Jechoota Qusachuun Karaa Gabaabaan Barreessuu Qabaachuu

Amaloota xalayaa keessaa tokko utuu jechooti itti hinbaay’atin karaq gabaabaa ta’een, ergaa barbaaradamu barreessuuddha. Yaada kana Sharon (1994) akka ibsuttii, “Rambling or saying more than is necessary gives your reader the impression that you do not know your subject. Saying one word more than you need to is saying too much,” jedha. Akka yaada kanaatti, jechoota baay’ee gargaaramuun waan tokko yerooy ibley, nama dhimma sana keessa hinbeekne fakkeessuu danda’a waan ta’eef, jecho tokkoon ergaa ofii dabalgarxanuun cimina ta’uu kaa’a. Haaluma kanaan, xalayaa waajjiraalee mootummaa qorannoor kun irratti adeemsiifame hanqina jechoota qusachuun karaa gabaabaa barreessuu bal’inaan qabaachuu sakatt’a’i kun mirkaneesseera. Yaada kana qabatamaa gochuuf qoratichi akka armaan gadiitti waan walfakkaataa ta’e waraabbii kallattiin xalayaa isaani keessaafu fudhateera.


Akkasumas, xalayaa biroo keessaa, “…hojjetaa waajjira keenya” kan ta’an Obbo Taarraqu Addisu milkaa’ina hojiif jecha hojii itti ramadaman hojjetaa karaa TQO Aanaa keenya…” Xalayaa kana keessattis jechooti yaaduma tokko ibsuf yerooy lama utuu irra deebi’amanii mul’atu. Xalayaa itti anuu kana keessattis, “…hojjii magaala kana keessatti hojiif hojetamu karraa keessan waliin tannee akka hojennuuf akka nu beeksifiant kabaajaan isin beeksifna.” Xalayaa kana keessattis, haaluma walfakkaatuun hanqinni qusannoo jechoootaa jiraachuu kan luucceffamanii jala sararaman kun mirkaneessu.
Walumaagalatti, hanqinni jechoota qusachuun karaa gabaabaa barreessuu xalayaa waajjiraalee mootummaa qorannoon kun irratti adeemsifame keessa jiraachuu isaa sakatta’i taasifame mirkaneessa.

4.2.5 Hanqina Jechoota Beekamoofii Himoota Gaggabaabaan Barreessuu Qabaachuu


Haaluma kanaan, xalayaa waajjiraalee mootummaa qorannoon kun irratti adeemsifame baay’een himni isaan barreessan utuu addaan hincitin keeyyata ta’uu isaanitu mul’ata. Yaada kanas, Xalayaa Waajjira Manneen Barnootaa Aanaa Laaloo Assaabiis keessaa fudhatame waraabbi kallattiin yoo ilaallu,

Kanaafuu Mindaa keessaan ammaan dura Sadarkaa Barnoota digirii isinii Isiinii kaffalamaa ture Qr. 6036.00( kuma ja’a fi soddomii ja’a) irratti Qr. 773.00(Dhibba torbaa fi torbaatamii sadii) isinii dabalamee 01/11/2009 irraa eegalee Waliigala Qr. 6809.00( kumaa ja’a fi dhibbaa saddeettii fi sagal) argachaa hojii keessan amanammummaan guutuun akka hojjettan isin beekisisaa,

Waajjirri MWD Aanaa Laaloo Assaabiis kanumaa beekuudhaan Adooleessa, 1/2009 irraa eegalee miidaa keessan kana Qr. 6809.00( kumaa ja’a fi dhibbaa saddeettii fi sagal) gulantaa baajataa 311-02-02 jalaaji’a ji’a aan akka isinii kaffalaniif galagalcha xalayaa kanaan beekisisaa.
Xalayaa kana yoo ilaalle, himni utuu walitti hincitin keeeyata tokko ta’ee barreeffamee mul’ata. Haalli kun immoo, amala gaarii xalayaan himoota gaggabaabaan barreeffamuu qabu faallessee mul’achu xiiinxalliiin kun mirkaneessa. Xalayaan waajjiraalee moootummaa qorannoon kun irratti adeemsifame mararratti bifa walfakaatan hanqinni jechoota beekamoofi Himoota gaggabaabaan barreessuu kan mul’ataan akka ta’e sakatta’aadookimentiitaa saafo amarka xiiinxalliiin kun mirkanaa’aera. Kunis, ragaa qoraticchaa qabatamaa taasisuufuuf dalalee keessatti kaa’amani argamu.

4.2.6 Hanqina Walta’iinsa Yaadaa Qabaachuu

Adeemsaa xalayaa waajjiraalee moootummaa barreessuu keessatti hanqinni guddaana qindeessanii barreessuudha. Xalayaan waajjiraalee qindoomina hinqabne abbaa dhimmaa biratti fuudhatama hinqabu. Haaluma kanaan, xalayaa waajjiraalee moootummaa qorannoon kun irratti adeemsifame yeroo qacceffamuu hanqinni waajjira qoqa qabaachuu dhuulaa kan mul’ataan bal’inaan kan mul’ataa xiinxala dookimentiin weraabbii gaddiiu mirlkaneeessa.


ilaalle, “...B/saa Alamaayyoo Dhibisaa M/Burumsaa Lataa Wanjoo kan ta’e,” Walta’iinsi yaadaa ergaa yaadame dabarsu iddoo kanatti kan hinmul’anne ta’uusaa argina. Yaada kana keessatti barsiisaan kun ofiidhuma isaattii mana barumsaa kana ta’uu agarsiisa. Kun immoo, hanqina Walta’iinsa Yaadaa xalayaa kanaa ta’uu xiinxalliin kun mirkaneessa.
**Gabatee: 4** Qaaccessa bargaaffilee unkaafi qabiyyee xalayaalee waajjiraalee mootummaa keessatti hanqinaaleen mudatan maalfaa akka ta’an adda baasuuun walqabatan.

<table>
<thead>
<tr>
<th>Tartiiba Gaaffilee</th>
<th>Filannoowwan kennaman</th>
<th>Baay’ina deebistootaa</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>Dhi</td>
</tr>
<tr>
<td>1. Xalayaaleen barreeffaman ija unkaafi qabiyyeen yoo ilaalam sirriidhaa?</td>
<td>A, Eeyyee</td>
<td>1</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>B, Lakki</td>
<td>9</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>C, Hanga tokko</td>
<td>5</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Ida’ama</td>
<td>15</td>
</tr>
<tr>
<td>2. Hubannoon namootni ergaa xalayaan darbu irratti qaban maal fakkaata?</td>
<td>A, Daran olaanaa</td>
<td>1</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>B, Olaanaa</td>
<td>3</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>C, Giddu-galeessa</td>
<td>4</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>D, Gadaanaa</td>
<td>7</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Ida’ama</td>
<td>15</td>
</tr>
<tr>
<td>3. Tarii unkaafi qabiyyee xalayaalee ilaalchisee hanqinatu jira ta’aa?</td>
<td>A, Eeyyee</td>
<td>12</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>B, Lakki</td>
<td>3</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Ida’ama</td>
<td>15</td>
</tr>
<tr>
<td>4. Hanqinootti xalayaalee waajjiraalee mootummaa keessatti mul’atan maal fa’i?</td>
<td>A, Qubeessuu</td>
<td>5</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>B, Caasluga</td>
<td>3</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>C, Sirna tuqaalee</td>
<td>4</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>D, hunda</td>
<td>3</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Ida’ama</td>
<td>15</td>
</tr>
</tbody>
</table>
Akka Gabatee 4 gaaffii 1 fila irraa arguun danda’amutti, odeef-kennitoonni 2(8.3%) xalayaaleen barreeffaman ija unkaafii qabiyyeen yoo ilaalam xirriddha jechuun odeeffannoo kan kennaniidha. Odeef-kennitoonni 14 (58.4%) immoo xalayaaleen barreeffaman ija unkaafii qabiyyeen yoo ilaalam xirri akka hintaane deebii kan kennaniidha. Akkasumas, odeef-kennitoonni 8 (33.3%) deebiisaa isaan kennan xanxatanka xoo ka hafii xirri akka hintaane deebisaniiru. Yaada kanarraa wanti hubannoo xalayaaleen barreeffaman ija unkaafii qabiyyeen yoo ilaalam xanqinist gaaffi akka jiru kan nu agarsiisu ta’uu argina.


Akka Gabatee 4 gaaffii lakkoofsa 2 fila irraa xinxalamutti, hubannoo namoonni ergaa xalayaan darbu irratti qaban maal fakkata? Kan jedhu irratti deef-kennitoonni 1(4%) hubannoo baay’eec akka jirutti kan kaa’an yommuu ta’u, odeef-kennitoonni 4(16.6%) immoo olaanaa akka jirutti ibraniiri. Akkasumas, odeef-kennitoonni hubannoon jiru giddu-galeessa ta’uu isaa ibsan 5(21%) yommuu ta’an, odeef-kennitoonni 14(58.4%) hubannoon namoonni ergaa xalayaan darburatti qaban gadaanaa akka ta’e xiinxala qaaccessa kanaarrataa hubaachuun danda’ama. Xalayaan tokko qaama tokkorraa baheer gara qaama biraa yeroo adeemu ergaan isaa salphaatti kan hubatamuufi ifaa ta’uu qaba. Haata’u malee, sakatta’i dookimentiin adeemsifameefi yaada odeef-kennitootaa irraa hubaachuun kan danda’amu, hanqinni hubannoo namoonni ergaa xalayaan darburatti qaban waajjiraalee mootummaa keessatti bal’aa ta’uu kan nu agarsiisu duha.

Akka Gabatee 4 gaaffii 3 fila oliirratti dihiyatettii, Tarii unkaafii qabiyyee xalayaalee ilaalchisey xanqinatu jiru ta’aa? Gaaffii jedhuuf odeef-kennitoonni 19 (79%) hanqinni jirachuu isaa kan mirkanneessan ta’uu argina. Odeef-kennitoonni 5 (21%) immoo hanqinni akka hinjiirretti kan
deebisaniidha. Yaada odeef-kennitootaa kanarraa kan xiinxalamu hanqinni unkaafi qabiyyee xalayaa waajjiraaalee mootummaa keessa akka jiru nutti agarsiisa.


Akka Gabatee 4 gaaffii 3\textsuperscript{fiaa} olii irraa xiinxalamutti, odeef-kennitoonni 8(33%) hanqina qubeessuu akka qaban ibsaniiru. Odeef-kennitoonni 5(21%) immoo hanqinni caaslugaak akka jiru hubachiisu. Odeef-kennitoonni 7(29%) hanqinni sirna tuqaalle akka jiru kaa’aniiiru. Dhumarratti, odeef-kennitoonni 4(17%) immoo hanqinni kun akka waliigalaatti jiraachuu nihubachiisu. Walumaagalatti, deebii odeef-kennitootaa kanarraa hubachuu kan danda’amuu, hanqinoontni kun irraa jalummaa yoo qabaatan iyyuu akka waliigalaatti jiraachuu nimirkaneessu. Kunis, sakatta’a dookimentii taasifamanii wajjin yeroo woblira qabamanii ilalaaman kan waldeeggaraniidha.

**Gabatee:** 5 Qaaccessa Bargaffii unkaafi qabiyyee xalayaa waajjiraale keessatti hanqinaalee irra caalaa mul’atan; rakkoo sababa kanaan dhufuufi maddi isaanii maal akka ta’an adda baasuun walqabatu.

<table>
<thead>
<tr>
<th>Tartiiba Gaaffilee</th>
<th>Filannoowwan</th>
<th>Baay’ina Odeef-kennitootaa</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>Dhi</td>
</tr>
<tr>
<td>5. Hanqinaaleen xalayaalee keessatti irracaalaa isin mudatan kami?</td>
<td>A, caasluga</td>
<td>3</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>B, Ittifayyadama sirna tuqaalee</td>
<td>2</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>C, Qubeessuu</td>
<td>8</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>D, Qub-guddeessa</td>
<td>2</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Ida’ama</td>
<td>15</td>
</tr>
<tr>
<td>6. Sababa hanqinaalee unkaafi qabiyyee xalayaalee rakkinni numudatu jira ta’aa?</td>
<td>A, Eeyyee</td>
<td>11</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>B, Lakki</td>
<td>4</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Ida’ama</td>
<td>15</td>
</tr>
<tr>
<td>7. Hanqinaalee unkaafi qabiyyee xalayaalee keessatti mul’ataniif maddi isaanii maal isinitti fakkaata?</td>
<td>A, Hir’ina shaakala Taasisuu</td>
<td>4</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>B, Hanqina ga’umsaa</td>
<td>4</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>C, Hanqina Xiyyeeffannoo</td>
<td>5</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>D, Hunda</td>
<td>2</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Ida’ama</td>
<td>15</td>
</tr>
</tbody>
</table>

Akkasumas, hanqinaaleen kun unkaafi qabiyyee xalayaa waajjiraalee mootummaa keessa bal’inaan kan mul’ataniidha. Izza caalaatti garuu, sadarkaa duraa qabatee kan jiru, hanqina qubeesssuudha. Kanaafuu, hanqinni qubeessuu kun xiinxallii adeemsifame irraa jabaa ta’uu kan agarsiisuudha.

Dabalataanis, Af-gaaffii taasifameen qulqulleeffachuuf, yaadni odeef-kennitoonni kennaan hanqinni qubeessuu xalayaalee waajjiraalee keessa jiran akka rakkoo hamaatti ergaa darbu dabsaa jiraachuu kaasu. Akka xiinxallii adeemsifame kanaatti, odeef-kennitootni kan kaasan irracaalaa hanqinni qubeessuu irratti mul’ataa jiru kun, abbaan dhimmaa yommuu dubbisu hubachuu dadhabuu irraan kan ka’e, odeef\(^{ffaa}\) annoo dogongoraaf saaxilamaa jiraachuu mirkaneessa.

Walumaagalatti, Bargaaaffii Af-gaaffii odeef-kennitootaa kanarraa hubachuu kan danda’amu, waajjiraaleen mootummaa seera afaanii eeganii xalayaa barreessuu irratti hanqina qabaachuun, ergaan barbaadame darbuu akka hindandeenye xiinxalli kun ibsa. Sakatta’i dookimentii adeemsifamanis xiinxallii kanaa wajjin walbira qabamani yommuu ilaalam\(\) kan waldeeggaran ta’uu hubanna.

Akka Gabatee 5 armaan olii gaaffii 6\(^{ffaa}\) irraa hubatamutti, odeef-kennitoonni 18(75\%) kan ta’an ‘Eeyyee’jechuun deebii kan deebisaniidha. Sababa isaa yeroo ibsan, xalayaan kan dubbisaa isaf

Walumaagalatti, sakatta’i dookimentii adeemsaqoobnaa yaa xatay xii xalayaa hubatamisan qab axninta. Akka Gabatee 5 gaaffii 7ffaa irraa argametti, odeef-kennitoonni 7(29.2%) hir’inni shaakala taasisuu akka jiru kan kaa’aniidha. Akkasumas, odeef-kennitoonni 5(20.8%) hanqinni gahumsaa akka jiru ibsu. Ittidabalees, odeef-kennitoonni 7(29.2%) hanqinni xiiyeeffannoo unkaafi qabiyeye xalayaa waajjiraalee mootummaa kana keessa jirachuu kan agarsiisan ta’a. Dhumarratti, yaadni odeef-kennitoonni 5(20.8%) hanqinni kun akkuma waligalaatti jirachuu isaan kan kaa’aniidha.

Haaluma kanaan, hanqinaaleen unkaafi qabiyeye xalayaalee waajjiraalee mootummaa keessatti mul’ataanif maddi isaanii hir’ina shaakala taasisuu, hanqina ga’umsaaafi xiiyeeffannoo ittikennuu dhabuu akka ta’e ibsani jiru. Deebii odeef-kennitootaa kanarraa wanti hubatamu, waajjiraaleen mootummaa yeroo xalayaalee barreessan hanqinaaleen kun bal’inaan jirachuu isaanii sirriitti kan mirkaneeessaniidha. Hir’inni shaakalaal maddoota hanqinaalee xalayaalee waajjiraalee mootummaa barreessuu keessaa tokko akka ta’e xiinxallii deebii odeef-kennitootaa irraa argame kun nimirkaneessa. Akka yaada kanaatti, shaakala afaan biron taasisaa yeroo turan keessatti, dandeetti barreessuu afaan kanaan qaban dagataa waan deemaniiff, yeroo hojii keessa galan hanqinni kun bal’inaan kan mul’atu ta’uu kaasu.

Deebii odeef-kennitoonni biroon deebisan yeroo xiinxalaman hanqina xiyyeefannoo ta’anii kan mul’atan,waajjiraaleen mootummaa xalayaalee yeroo barreessan dhimma barreessuu barbaadan sana qofa irratti malee unkaafi qabiyeye xalayaaaf xiyyeefannoo kan hintaasifne ta’uu xiinxallii kun agarsiisa. Xalayaaleen waajjiraalee mootummaa keessatti sirna tuqaalee, qub-guddessaa, qubeessuufi caasluga afaan kanaaf xiyyeefannoo waan hingodhamneef ergaan darbu dabaa ta’uu isaa yaada odeef-kennitootaa kanarraa xiinxalliin kun mirkaneessa.

Gabatee:6 Qaaccessa Bargaaiffii unkaafi qabiyyee xalayaalee waajjiraalee moottummaa keessatti hanqinaaleen mul’atan akkamitti fooyya’uu akka danda’an waliin walqabatan.

<table>
<thead>
<tr>
<th>Tartibaa Gaaffilee</th>
<th>Filannoowwan</th>
<th>Baay’ina odee-fennitootaa</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>Dhi</td>
</tr>
<tr>
<td>8. Unkaafi qabiyyee xalayaalee waajjiraalee moottummaarratti leenjiwwan gaggabaaboon ogeessaan taasifamanii beekuu?</td>
<td>A, Eeyyee</td>
<td>1</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>B, Lakki</td>
<td>12</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>C, Yero tokko tokko</td>
<td>2</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Ida’ama</td>
<td>15</td>
</tr>
<tr>
<td>9. Hanqinni unkaafi qabiyyee xalayaalee oolee bulee miidhaa afaanicha irraan ga’uu nidanda’a jettanii yaadduu?</td>
<td>A, Eeyyee</td>
<td>11</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>B, Lakki</td>
<td>-</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>C, Hibeekamu</td>
<td>4</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Ida’ama</td>
<td>15</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>B, Leenjii seera afaanii yeroo yeroo fudhachuu</td>
<td>5</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>C, Xiyyeeffannoo itti Kennuu</td>
<td>3</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>D, Hunda</td>
<td>3</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Ida’ama</td>
<td>15</td>
</tr>
</tbody>
</table>
Akka Gabatee 6 olii gaaffii 8\textsuperscript{fina} irraa argamutti, odeef-kennitoonni 1(4.2%) deebii isaanii ‘eeyyee’ jechuun kan deebisaniidha. Odeef-kennitoonni 20(83.3%) ‘lakki’ jechuun kan deebisan yommu ta’an, odeef-kennitoonni 3(12.5%) ‘yeroo tokko tokko’ jechuun deebii isaanii kennaniiru. Yaada odeef-kennitootaa kanarraa hubachuun akka danda’amutti waajjiraaleen mootummaa unkaafi qabiyyee xalayaalee irratti leenjiin gama seera afaanichaa eeganan barreessuutiin taasifamu kan hinjirre ta’uu agarsiisu. Xiinxallii odeef-kennitoota kanaafii sakatta’a dookimentii taasifaman yeroo ilaallu, himoota muraasa keessatti dogongora qubeessuu, sirna tuqaaleefii caasaan walqabatan akka salphaatti kan mul’atan ta’uu mirkaneessa.


Akka Gabatee 6 armaan olii gaaffii 9\textsuperscript{fina} irraa argamutti, odeef-kennitoonni 18(75%) deebiin isaan kennan ‘eeyyee’ kan jedhan yommu ta’an, odeef-kennitoonni 1(4.2%) ‘lakki’ jechuun deebisan. Akkasumas, odeef-kennitoonni 5(20.8%) immoo miidhaanii geessisu danda’u ‘hinbeekamu’ jechuun yaada shakkii keessa jiraachuu isaanii kaa’u.

Yaada odeef-kennitootaa kanarraa hubachuun kan danda’amu, hanqinni har’a unkaafi qabiyyee xalayaalee waajjiraalee mootummaa keessatti mul’atu, Afaan kanaan yeroo mala barreefamaan walquunnamti geggeessan hanqinaaleen kan itti baay’ataa adeeman yoo ta’e, guddina afaanichaa duubatti harkisuu mala. Akkasumas, hanqinaaleen unkaafi qabiyyee xalayaalee waajjiraalee mootummaa biratti mul’atan namoota afaan kanaan unkaafi qabiyyee xalayaalee qulqulleessanii barreessuu barbaadaniif kan abdi dhowwatuudha.
Dabalataanis, odeef-kennitoonni af-gaaffii yaada kanarratti isaanii taasifameen yommuu kaasan, waajjiraaleen mootummaa hanqinaalee unkaafti qabiyyee xalayaalee irratti kan qaban yoo ta’e, guddina ogummaa barreessuu afaan hojjii kana gara duubaatti akka harkisu ta’a. Akkasumas, afaanota biro ogummaa kanaan guddatannii wajjin dorgomaa ta’uu dhabuu mala kan jedhu kaasu. Haaluma walfakkaatuun, xiinxalliin af-gaaffii taasifame, ergaan xalayaan darbu guutuu akka hintaaneefi seera afaanii eegee qaama barbaadame bira akka hingeenyee taasisa jedhaniiru.

Hanqinni yeroo ammaa kana unkaafti qabiyyee xalayaalee waajjiraalee mootummaa keessatti mul’atu kun, adeemska keessa hawaasa afaan kanaa irratti rakko hamaa mala barreeffamaa fiduu akka danda’u kan kaasaniidha. Hanqinni kun qorannoo bal’aan irratti geggeeffamee dafee furamuu baananaan, turtii keessa akka waan sirrii ta’eetti qaama afaanichaa godhanii fudhachuutu dhufa. Akka odeef-kennitoonni kun kaasanitti hanqinni haala kanaan dhufe, babal’achaa yoo adeeme iddoo afaan kun galee tajaajilu maratti, rakkisaa ta’ee kan mul’atu ta’uu isaa yaaddoo jiru ibsu. Kun immoo,oollee bulee guddinaafi bu’aara gara fuulduraatti afaan kanarraa argamu gufachiisuuf sababa cimaa ta’ee kan mul’atu ta’uu akka danda’u ibsaniiru.

Akka xiinxalli kanaatti yaada odeef-kennitootaa kanarra waanti hubatamu, walquunnamiin waajjiraalee mootummaa keessatti xalayaaleen taasifamu rakko keessa kan jiruudha. Sababa hanqinaalee kanaaf, abbaan dhimmaa yeroo dubbisu ibsi afaanii yoo duukaa hinjirre, hubachuu dhabuu irraan kan ka’e odeeffanoo dogongoraan saaxilamaa akka jiru ibsu. Haalli kun yeroo ammaa waajjiraalee mootummaa keessatti guffannaa uumee kan jiru ta’uu isaati.

Walumaagalatti, hanqinaaleen unkaafti qabiyyee xalayaalee waajjiraalee mootummaa keessatti mul’atan kun hojjirratti rakko kan uumaa jiran ta’uuutu hubatama. Gara fuulduraatti kan iti fufu yoo ta’e, tajaajila afaanichii hawaasaaf kennu gufachiisuun guddina inni saba afaan kanaarra darbee dalagaa bal’aaf oolu qabu danquu akka danda’u illee kan ibsaniidha. Akkasumas, ergaa darbu gufachiisuun waliigalteen xalayaaleen ture, tarii akka haftuuf daandii saaquu danda’u isaa agarsiisu. Ittidabalees, seerri barreeffama afaan kanaa walxaxaa ta’ee dhalootatti mul’achuu, barreeffama afaan kanaaf dhiibbaa akka ta’u kan kaasaniidha. Kun immoo, bu’aaa afaanicha irraa argamaa jiru hir’isuun, hawaasni gara fuulduraatti afaan isaan tajaajilamuuf akka mamiin keessatti uumamu taasisuu mala kan jedhu ibsaniiru. Xiinxalli bargaaffiifi af-gaaffiin taasifame kunis, sakatta’a dookimentii adeemsifame kan dhugoomsaniidha.
Akka Gabatee 6 armaan olii keessatti gaaffii 10\textsuperscript{fina} n yeroo xiinxalamu, odeef-kennitoomni 6(25\%) shaakala taasisuu irratti xiyyeffachuu barbaachisaa akka ta’e deebisu. Odeef-kennitoomni 8 (33.3\%) leenjii seera afaanii yeroo yeroon fudhachuun barbaachisaa ta’uu kan agarsiisaniidha. Akkasumas, odeef-kennitoomni 4 (16.7\%) xiyyeffannoo itti kennnuun barreessuun barbaachisaa akka ta’e yommuu deebisan, odeef-kennitoomni 6 (25\%) filannooon hundinuu barbaachisoo ta’uu isaanii deebisu.

Akka yaada odeef-kennitoota kanaarraa argametti, hanqinaaaleen unkaafee qabiyyee xalayaalee waajjiraalee mootummaa kana fooyyessuuf shaakala barreeffama seera afaan kanaa taasisuuun daran barbaachisaa akka ta’e kaasu. Sababni isaan kaasanis, dhimmi barreessuu shaakallii walitti fufaa kan barbaaduu akka ta’e ibsu. Kanaafuu, akka yaada odeef-kennitoota kanaatti hanqina kana irra deddeebi’anii shaakaluun fooyyeffachuuun kan danda’amu ta’uu isaati.


Walumaagalatti, yaadi odeef-kennitootaa ‘Hanqinaaileen unkaafii qabiyyee xalayaalee waajjiraalee mootummaa keessatti mul’atan akkamitti fooyya’uu danda’u jettanii yaaddu?’ gaaffii jedhuuf, filannoon gaaffii kana jalatti dhiyaatan hundinuu fooyya’iinsa fiduu akka danda’an kaasu. Kanaafuu, hanqinaaalee mudatan kana fooyyessuuf, xiinxaliin bargaaffiiif af-gaaffiiin taasifame, sakatta’a dookimentii adeemsifamaniif fala ta’uu mirkaneessa.
Boqonnaa Shan

Guduunfaafi Yaada Furmaataa

5.1 Guduunfaa


Kaan arratti qoratichi qorannoo isaa akka adeemsisuuf ka’umsa kan ta’eef, unkaafi qabiyyee xalayaalee waajjiraalee mootummaa keessatti hanqinaalee mul’achaa jiraniidha. Kaayyoon ijoor qorannoo kanaa unkaafi qabiyyee xalayaalee waajjiraalee mootummaa keessatti hanqinaalee mul’achaa jiraniidha.
ف. عنک خلاصه‌ای از امر ایالتی این سیر از تاریخ‌الباشی سه ساله و عیسی هرودفاری، که به هنگامی که نرم‌باله‌ای را گیری و جذب کردند، هندوگوئهی به‌طور آمیزه‌ای از دو قسمت کرده‌اند. اعتیادواران، گاهی رفتارهایی را بجا می‌کشند که به‌طور آرامش‌آمیز و در برابر باشی سه ساله، نسبت به سایر خانواده‌ها، به‌طور خاص درباره دیگر خانواده‌ها، با شایعه‌های اختصاصی به‌صورت‌های مختلفی انجام می‌دهند. همچنین، نگرانی‌های انجام شده رفتارهایی که با شایعه‌های اختصاصی باید به‌صورت‌های مختلفی انجام شوند، نسبت به سایر خانواده‌ها، به‌طور خاص درباره دیگر خانواده‌ها، با شایعه‌های اختصاصی به‌صورت‌های مختلفی انجام می‌دهند. همچنین، نگرانی‌های انجام شده رفتارهایی که با شایعه‌های اختصاصی باید به‌صورت‌های مختلفی انجام شوند، نسبت به سایر خانواده‌ها، به‌طور خاص درباره دیگر خانواده‌ها، با شایعه‌های اختصاصی به‌صورت‌های مختلفی انجام می‌دهند. همچنین، نگرانی‌های انجام شده رفتارهایی که با شایعه‌های اختصاصی باید به‌صورت‌های مختلفی انجام شوند، نسبت به سایر خانواده‌ها، به‌طور خاص درباره دیگر خانواده‌ها، با شایعه‌های اختصاصی به‌صورت‌های مختلفی انجام می‌دهند. همچنین، نگرانی‌های انجام شده رفتارهایی که با شایعه‌های اختصاصی باید به‌صورت‌های مختلفی انجام شوند، نسبت به سایر خانواده‌ها، به‌طور خاص درباره دیگر خانواده‌ها، با شایعه‌های اختصاصی به‌صورت‌های مختلفی انجام می‌دهند. همچنین، نگرانی‌های انجام شده رفتارهایی که با شایعه‌های اختصاصی باید به‌صورت‌های مختلفی انجام شوند، نسبت به سایر خانواده‌ها، به‌طور خاص درباره دیگر خانواده‌ها، با شایعه‌های اختصاصی به‌صورت‌های مختلفی انجام می‌دهند. همچنین، نگرانی‌های انجام شده رفتارهایی که با شایعه‌های اختصاصی باید به‌صورت‌های مختلفی انجام شوند، نسبت به سایر خانواده‌ها، به‌طور خاص درباره دیگر خانواده‌ها، با شایعه‌های اختصاصی به‌صورت‌های مختلفی انجام می‌دهند. همچنین، نگرانی‌های انجام شده رفتارهایی که با شایعه‌های اختصاصی باید به‌صورت‌های مختلفی انجام شوند، نسبت به سایر خانواده‌ها، به‌طور خاص درباره دیگر خانواده‌ها، با شایعه‌های اختصاصی به‌صورت‌های مختلفی انجام می‌دهند. همچنین، نگرانی‌های انجام شده رفتارهایی که با شایعه‌های اختصاصی باید به‌صورت‌های مختلفی انجام شوند، نسبت به سایر خانواده‌ها، به‌طور خص
sanaarratti utuu beekumsa ga’aa hinqabaatin yeroo isaan qaama biroor wajjin xalayaan walquunnamtii taasisan hanqinaalee mul’atan ta’uu mirkanaa’eera. Ittidabalees, hanqina ga’umsaa ta’anii kan calaqqisan barnoota sadarkaa garaagaran baratan irratti dhimmi ga’umsa ogummaa walquunnamtii kan hinhaammatamne ta’uusaati. Kanaafuu, waajjiraalee moottummaa afaan biroo baratanii waan afaan naannon walquunnamtii xalayaalee taasisaniif hanqinaaleen bal’inaan kan mul’atan ta’uu hubatameera. Akkasumas, hanqina kana maqsuuf waajjiraalee moottummaa keessatti leenjiin xalayaan irratti taasifamu waan hinjirrereef, dhimma kana daran kan hammeesse ta’uu mirkanaa’e jira.

Hanqinaaleen xalayaalee waajjiraalee moottummaa keessatti mul’atan oolee bulee guddina afaan hojji kana irratti miidhaa akka fidu, qoratichi adda baaseera. Haalli mul’ate hinsirraa’u taanaan tarii turtii keessa akka waan sirrii qaama afaanichaa godhanii fudhachuun waan jiruuf, mala barreessuu walquunnamuu irratti rakkoo walxaxaafi sirraa’uuf rakkisaa ta’u fiduu akka malu mirkanaa’e jira. Hanqinaalee kanarraan kan ka’e, walquunnamtii yeroo ammaa xalayaan taasifamaa jiru rakkoo keessa galuu, yoo qamni dhimma sana afaanin odeeffanno hinlaanne duukaa hinjirre qofaa isaa waliigaltee hojji geggeessuuuf humna kan hinqabne ta’uu mirkanaa’e jira. Kun im moo, gara fuulduraatti ergaa darbu danquun waliigaltee xalayaan jiru gufachiisuuf daandii saaqaa kan deemu ta’uu qoratichi adda kan baaseedha. Ittidabalees, hanqinaalee xalayaalee waajjiraalee moottummaa keessatti mul’ataa jiru kun dhalootaa’f dhaala ta’aa yoo deeme, seerri barreeffama afaan kanaa ulfaataa ta’ee mul’achuun bu’aa afaanicharraa argamu hir’isuuf mala. Hawaasnis mala xalayaaleen ergaa darburatti amantaa akka hinqabaanne kan godhu ta’uu qoratichi adda baasee jira.

Hanqinaaleen xalayaalee waajjiraalee moottummaa keessatti mul’atan fooyyessuuuf yaaliin kan taasifamaa hinjirre ta’uu adda baafamee jira. Dabalataanis, waajjiraalee moottummaa kun hanqinaalee mul’atan kunniin fooyyessuuuf karoora kan hinqabne ta’uu qoratichi mirkaneessee jira. Ittidabalees, hanqinaalee kunniin maqsuuf moottummaan waajjiraalee afaanichaan walquunnamtii adeemisanaa maraaf ogeessi afanaa barbaachisuul isaa beekee yeroodhaan olii hanga gadiitti irratti hojjetamuun kan qabu ta’uu akka filannootti kaa’uu isaanii qoratichi adda baasee jira.
5.2 Yaada Furmataa

Guduunfaa qorannoo kanaa ka’umsa taasifachuun yaadi furmaataaf ta’u akka kanaan gadiitti dhiyaatee jira. Haaluma kanaan,hanqinaaileen unkaaфи qabiyyee xalayaaleee waajjiraaleee mootummaa keessatti mul’atan ilaalchisee qabxiiswan ijoo bu’aa qorannicha keessatti tarreeffamaniif furmaata ta’uu danda’u jedhamanii kan abdataman akka armaan gadiitti taa’aniiiru.

✓ Unki xalayaalee waajjiraalee mootummaa siriitti barreeffamuufi to’atamuun hanqina ergaa darbuu utuu maqsee gaarii ta’a ture. Kana jechuun,qabiyyee isaanii keessatti ittifayyadama seera afaanii jiran hordofuu, caasaa afaanii eeguufi qajeelfama mataa isaanii qabaachuun akkaataa galma isaanii, kallattii hojjii garaagarraaf ofeeeggannoon kan barreeffaman utuu ta’anii gaariidha. Sababni isaan, mala waalquunnamtiif ifaa afaan kanaa dhalootaaf dhaala ta’ee darbu ta’uu irraa eegama. Adeemsa kana fiixaan baasuuf immoo, waajjiraaleen mootummaa afaan kanaan hojjetaan hundi utuu mamii hinqabaatin olii xanwaan gadiitti dhimmanii hordofii utuu adeemsisanii ba’eessa.

✓ Waajjiraaleen mootummaa afaan kanaan dalagaa hundi ga’umsa hojjetaan sanaa qofa utuu hintaane, afaan ittiin hojjetaan irratti ga’umsi isaan qaban xiyyeefannoon utuu itti kennaasaa gaarii ta’a. Kun yoo hojiriirra oole,unka xalayaalee isaanii keessatti jechoota yeroo qabeessan bakka sagaleen itti dheeratuufi gabaabbatu, jabaatuufi laafu, ittifayyadama qub-guddeessaa, akkasumas,qabiyyeen ittifayyadama caaslugaa haawaasni afaan kanaa eegee dubbatu hubannoo argata. Kanaaifuu, ergaa xalayaan darbu waalquunnamtiif ifaa uumuuf, dhimma kana utuu hojiriirra oolchannoo ba’eessa ta’a.

✓ Xalayaalee waajjiraalee mootummaa keessatti jechooti walitti qindaa’anii ergaa dabarsan siriitti hinqubeessamne taanaan qabiyyee ergaa darbuu irratti dhiibbaa fida. Kanaaaf, jechooti sagalee itti dabaluufi irraa hambisuul malee barreeffamuu waan qabaniif, dhimma kana utuu xiyyeefannoo keessa galchuun irraa ofquusanii gaariidha.

✓ Waajjiraaleen mootummaa waalquunnamtiif xalayaaleen taasifamurratti, leenjii hojii duraafii hojirraa yeroo yeroon utuu kennanii gaarii ta’a. Adeemsa kanaan unka xalayaalee waajjiraalee mootummaa keessatti ittifayyadama saayinsii afaan kanaa dogongora irraa bilisa ta’etti dhimma ba’uun qabiyyeen xalayaalee ergaa darbu irratti danqaa ture furuuf yaada filatamaa ta’a.

68
Wabiilee


DABALEE-A

YUUNIVARSIITII FINFINNE

KOLLEEJJII NAMOOMAA, QORANNOO AFAANII, JOORNAALIZIMIIFI
QUUNNAMTIITTI MUUMMEE AFAAN OROMOO, OGBARRUUFI FOOKLOORII

Gaaffii barreeffamaa waajjiraalee moootummaaf dhiyaate.

Bargaaffiin kun Qaaccessa unkaafi qabiyyee xalayaa waajjiraalee moootummaarratti odeeffannoo funaanuuf kan qophaa’eedha. Kanaafluu, deebiin isin kennitan dhimma qorannoo kanaaf qofa kan oolu ta’uu hubattanii, amanamummaadhaan odeeffannoo sirriifi qulqulluu ta’e, akka naaf laattan kabajaanan isin gaafadha.

Galatoomaa!

Gaaffilee dhiyaataniif filannoo keessan duratti mallattoo (×) saanduqa keessa kaa’aa.Yoo yaada dabalataa qabaattan barreessuu hindagatinnaa.

Maqaa barreessuun hinbarbaachisu.

Waajjira keessaa hojjettan_________________________________________________________

Saala: Dhiira □ Dhalaa □

Umurii:  22-30 □  31-40 □  41-50 □

Bara tajaajilaa:  1-10 □  11-20 □  21-30 □  31 ol □

Sadarkaa barnootaa: Dippiloomaa □  BA/BSc □  MA/MSc □

Gahee hojji______________________________________________________________

1. Xalayaaleen barreeffaman ija unkaan yoo ilaalamaa sirriidhaa?
   A, Eeyyee □  B, Lakki □  C, Hanga tokko □

2. Hubannoon namootni ergaa xalayaaleen darbu irratti qaban maal fakkaata?
   A, Daran Olaanaa □  B, Olaanaa □  C, Giddu-galeessa □  D, Gadaanaa □

4. Unka xalayaalee waajjiraalee keessatti hanqinaaleen ittifayyadamaa mul’atan maal fa’i?
   A, Qubeessuu  □  B, Caasluga  □  C, Sirna tuqaalee  □  D, Hunda  □

5. Hanqinaalee unka xalayaalee keessatti irra caalaa kan isin mudatan kami?
   A, Caasluga  □  B, Ittifayyadama sirna tuqaalee  □  C, Qubeessuu  □  D, Qub-gudeessa  □

6. Sababa hanqinaalee xalayaalee rakkinni numudatu jira ta’aa?
   A, Eeyyee  □  B, Lakki  □

7. Hanqinaalee xalayaalee keessatti mul’ataniif maddi isaa maal isinitti fakkaata?
   A, Hir’ina shaakala taasisuu □ B, Hanqina ga’umsaa □ C, Hanqina xiyyeeffannoo □ D, Hunda □

8. Unka xalayaalee waajjiraalee mootummaarratti leenjiwwan gaggabaaboon ogeessaan taasifamanii beekuu?
   A, Eeyyee  □  B, Lakki  □  C, Yeroo tokko tokko  □

9. Hanqinaaleen xalayaalee oolee bulee miidhaa afaanicha irraan ga’uu nidanda’a jettanii yaadduu?
   A, Eeyyee  □  B, Lakki  □  C, Hinbeekamu  □

10. Hanqinaaleen xalayaalee keessatti mul’atan akkamitti fooyya’uu danda’u jettanii yaaddu?
    A, Shaakala taasisuun □ B, Leenji seera afaanii yeroo yeroon fudhachuun □ C, Xiyyeeffannoo itti kennuu □ D, Hunda □
Af-gaaffii waajjiraalee moootummaaf dhiyaaate.

Af-gaaffiiin kun Qaaccessa unkaaфи qabiyyee xalayaa waajjiraalee moootummaarratti odeeffannoo funaannachuuf kan qophaa’eedha. Kanaafuu, deebiin kennitan dhimma qorannoo kanaaf qofa kan oolu ta’uu beektanii amanamummaadhaan odeeffannoo haqaafi qulqulluu akka naaf laattan kabajaanan isin gaafadha.

Galatoomaa!

1. Xalayaaleen barreeffaman ija unkaan maal fakkaatu?
2. Namootni ergaa xalayaan darbu ilaalchisanii komii yeroo dhiyeesan isin mudatee beekaa?
3. Tarii qabiyyee xalayaalee ilaalchisee hanqinatu jira ta’aa?
4. Hanqinaaleen unka xalayaalee keessatti mul’atan miidhaa akkamii fiduu danda’u jettanii yaaddu?
5. Hanqinaalee xalayaalee keessatti mul’ataniif ka’umsi isaanii maal ta’uu danda’a?
6. Hanqinaaleen xalayaalee keessatti mul’atan akkamitti fooyya’uu danda’u?
DABALEE –C

YUUNIVARSIITII FINFINNEE

KOLLEEJII NAMOOMAA, QORANNOO AFAANII, JOORNAALIZIMIIFI

QUUNNAMTIITTI MUUMMEE AFAAN OROMOO, OGBARRUUFII FOOKLOORII

Xalayaalee Waajjiraalee Mootummaarraa Walitti Qabaman

Xalayaan duuba Qorannoo kanaan maxxaffamanii mul’atan waajjiraalee mootummaa qorannoon kun irratti adeemsifame keessaan walitti qabamaniidha. Isaanis, qabatama xalayaan waajjiraalee mootummaa qaaccessuuf gahee guddaa kan qaban waan ta’eef, akka ragaatti muraasni isaanii dabalee kanatti maxxanfamuun dhiyaatanii jiru.
Waraqaa Mirkaneffannaa

Qorataan maqaafi mallattoon koo armaan gadiitti eerame waraqaan qorannoo kun hojjii dhuunfaa kootii ta’uusaafi yaadawwan qorannoo kanaaf dubbise hunda isaanii wabii keessa kaa’uu koo mallattoo kootiin mirkanesseera.

Maqaa Qorataa____________________________________

Mallattoo________________________________________

Guyyaa ________________________________________

Ani Dr. __________________________________________ barataan kun hojiin isaa of ittisuuf dhiyaachuu danda’uu mallattoo kootiin mirkanesseera.

Maqaa____________________________________________

Mallattoo________________________________________

Guyyaa__________________________________________