Barachchotik Yaadi

Barattoole barachcho tennee yookin korsee muuxeechchin uduma:

* borreessattitixxa qoobuwwa foote egendaan
* hundaaye kadeeka boreessattotika yaada ifissaan
* borreessattotika bifuwwa hubataan
* dade boreessiletik footaan
* dade borreessile yaansate’e keke’a

**Hafuura Adhdha Mitte**

**Boreessattotika Yaada**

Hundaaye borreessato hiyyati uwwendaaxxi korse boreessatotike korse’a yookin barachcho’a taakaken. Tenne’a ten tinni korse yookin barachcho hundaaye hiyyemmat summisendeek. Tennee korse yookin barachcho adhdhita’exxi barattoole lagadiinxena boreessattotixxe barattoole kadaa wodda taakaxxe woggaxxe barachcho’n borreessattotika hundaaye ege’na uutaaxxa korsuwwa adhdha gopheemaxxe’e barattoole borreessattotike yaadin weli egenishsha hasissaan. Tenne’a korsetixxe safa’n baratoole borreessatotike yaadan welti afensiisa yookin weli ege’nendaashsha assa korsetixxa hundaaye barattoole egendaashsha gargaartaan.

Tenne’a tinni hafuura adhdha barattoole boreessatototika hiyyuwwa ca’a assite footaashsha gargaartaaxxe kutan. Hafuura adhdha tennee barattoole barataawodda yookin mojuule yaansisaa wodda boreessattotike hiyyaxxa duuchchiinxxanna qofixxaa tika (general and specific meaning of terms of literature) gargar assite footaan. Eloke borreessatotika adaba ca’a assite footaan iittan kinni borreessato mayee towantaaxxa ifissatixxa wodo alfitaan.

**Yaada**

Tenne hafuura adhdha uduma barattoole

* borreessiletixxa maachchunte ifisaan
* duuchchiinxanna qofixxa yookin gargarixxa borreessattotixxa tika footaan
* eloxxi boreessile hiyyo maa hiyyote kadeexxa footaan
* boreessatto maake towantaaxxa kuldaan

1. **Borreesatto maachcho?**

Borreessato manjiinke beltixxe hedhon welti qeeraxxe yanna’a tureeke kadeemaxxe’e bira sa’eki yaadi isoo (borreessato) uuddaaxxen uwwemee’naa uundannon. Konne yada’n baca morenshshanna qo’nne assendeen. Tinni morenshshanna qo’ne kinn borreessatotike dadenshsha’n, giddo abidaaxxe yaanuwwa’, uwaaxxe la’on, manjin belto’n geesisaaxxe yookin idagaaxxe wodo’n (influence)…. Hiyyendebaaxxi yaane hexxxebaan ( zerihuun Asfaw, 1998).

Bireke baronaa’n safeeexxi gargar hedheeke boga’n leelisheexxa fakkenna iyyedageexxa jijjiirra’n towenna qo’nne hujendeen. Tinni towe kinn laagadiinxxi yookin borreessatotixxi beekole calla kadebaangi gargarixxe oge’n bobaane hujete’n hedheek manni yo’oshsha qo’nenna towe me’seen. Fakkeennakee, raga towataa maanni, hedino manjiinxxa towattaaxxi beekole (psychologist), seera towattaaxxi beekole, aradiinxxa hedho towattaaxxii beekolenna wele wele… Tinni ogeeyenna beekole duuchchi borreessatotixxa tika iffike yaadibaanna ogetiba harkisati tika ifinsa’n yookin barrinsa’n turreen.

Borreessato gargarike ogen weltinna manjiinke beltike hedhotike tarkaafen welti tuttuqemaaken. Tennenaa’n kexxeexxen konnechchin iima undeneshshan gargar hexxeeexxe ogene’n bobaane hujenna qo’nne me’saak duuchchi boreessato ifixxe kutaba’a adheexxi tika uwwa’eek. Tinni mayee kadde? hine qorreennexxe kaddoole hiisa alfa a’urtaaxxe yaane fakkaatabaan. Borreesaatotik umi yaadi manjiinke beltton. Muume isixxi, dadeek iittan adhdha’eki ookonnen manjon. Borreessato manjiinke beltixxe hedhonaa’n ikilemeexxi, manjokenaa’n dademeexxi, manjokee haso’exxi manjiinka yaada adhdhati hiiseexxi manjokee eeraake kademaxxee manjin beltike hedhon welti gudenfemeeken hiyya dandeesissaan.

Kuni manjuntetik adabi aradi borreessatotee gargarika boonchcho uwaashsha assiteen. Tennenaa’n kexxeexxa manji duuchchi borreessatto uuddaaxxe yaaneni weli’a weli yaada jijiidhdhaa wodda leelaan. Knni yaada jijiidhdhanna ifxxe ogeshshanna ifike yaadishsha uuda, borreessatotee gargarrit hedheeka tika yookin ifishsha uunaashsha assiteen.

Boreessatotika tika lame orin uuda dandeessisaan. Kunninna duuchcha tikkana gargarixxa yookin qofixxa tika hiyyemmaan. Konne lame tika konnechchin butti’a ba’la qicin uundannon.

* 1. **.1 Borreessattotika Duuchcha Tika (General meaning of literature)**

Borreessato haasoonaa wodda duuchchi wodda ke’ak yaadi yookin qortumi Borreessendeexxi yaane duuchcha borreessato hinaamo hinaba? Hiyaake qortuman.

Boreessattotik buqiink yaadi yookin duuchcha yaadi borreessatixxe hujen welti abidendeexxen. Faranjuffatike laagadin boreessatto “literature” hiyyeme ye’emaake kadaa woddda hiyya tinni ifisa’exxi borreesate’e la’ofantaake borrilen. Tennenaa’n ke’ati boreessatto borreessatixxe lele’mman welti shiqaaxxen hiyya dandeesisaan.

Gargarrixxi beekole boreessatto hiyaake yaadi’a uteexxa tika uundanno wodda konnechchin iima boreesemeeka yaada kiphaa’naa uundannon. Fakeenake’e Siply (1970), boreessato hiyaake yaadi’a tika uwaa wodda mitte laagada haaso’ake manna’a yookin gosa mittekee borreesende shiqqaaxxe boron hiyeen.

Gosa mitte yookin laagada mitte hiyyendaa wodda boreesendeexxxa yaane yookin boreesemeeka yaada yansiseexxi erga adhdha dande’ake manna hiyyoteeten. Ensaykilopodiya hiyyeme ye’emaaki lumok maxaafinna boreessatote’e tika uwaa wodda konnechchin iima uwwemeeka yaada kiphati ifisaan. Konne maxaafixxe tikashsha uundenexxe kaddoole borreessato hiyyo ‘mitte laagada haaso’aki manni boreeseexxe borreesilletike kutan yookin borreesile ten’ hiyaan.

Konne hedinon uudendaa wodda borreessilete hiyyo manji belti mitte laagadin boreeseexxe yaanen. Fakkeennakee ci’lotika boreessatto, laagadiinke seerika boreessatto, raagiinka boreessatto… hiyya dandeesissaan. Konne yaadike hundaaye’n uudendaa wodda gargar hedheeke yaadin boreesende erga sa’sissatik ori duuchchi borreessatto hiyyeme ye’ema dande’an.

Tennexxe gargarik yaadi borroti shiqaa wodda borreessile hiyyeme ye’emaan, borreessile duuchcha tikan uundaa wodda. Kodo male’e borreessattotik duuchcha tikatik yaadi tenne barachcho’n mi’lachcho uune uundaaneke yaadabaan. Konee yaada ke’ssa hasiseek borreessattotika ege’nna geyaa gicin alfateenna gargarika uushsho ege’nate’e garaaraan. Tenne korse’n konee yaada (duuchcha tika) ba’linse uundabo’nnon. Hundaaye borreessattotik korse mi’lachcho uwwati barachchisa’ek yaadi wodana ileeka boreessile kadeemaxxe’e konnechchin butti’a itti aandaaxxe kuta’n ba’la qicin borreessatotika langaxxanna mi’lachcho uune ka’ne uundaaneka kuta ifisaaken.

Bukki assinanno wodda borreessattotik duuchcha tika uundanno wodda borreessendeexxi yaane duuchcho borreessatoten hiyaada yaada kiphaaken. Tinni borreessendeexxi yaane dadaabe, ege’nishshanjo, qallassanjo, raga, beekuma (philosophy)…. Iittan woraqatake’n, carqete’n, kinjokeninna fedheexxe yaane’n boreessende afendaaxxi yaane duchchi borreessato ten hiyaake yaadiba gamattaaxxe gollon.

* 1. **.2 Borreessatotika Gargarika Tika (**specific meaning of litegrature)

Gargarike yookin qofixxe tika’n uundanno wodda borreessatote hiyyo wodani ileekenna dhugaatika yaada xe’make lagaddiinke la’ofachchoni shiqisaten. Borreessato hitaaxxe hiyya’a laagadiinxxi beekole heddo tika uutaa’naa uundannon. Fakeennake’e Gray (1992) hiyyemaak beeki borreessatote’e tika uwaa wodda borreessato gencete’e, wodani ileeke qeerakeenna harumake boreessile’a iitan diraama ifisate’e la’ofantaaneke hiyya male’e eerte borreessile’a laofantaaneke hiyyabaan hiyyati yaada ifika shiqisaa’naa uundannon.

Kunni laagadiink beeeki Lame lumollamma yaada ke’seexxi insa’nexxe oddo’n hedheeka gargaruntte kulaan. Kunni lami yaadi widani ileeke borreesilenna eerite borreesilen. Isixxe iifishshashsha uundanno wodda borreessatto eerite borreessileninna wodani ileexxe borreessile’n hedheeka gargaruntte leelishaaken. Tenne’a borreessatto wodani ileeka yaada boreessine sa’sinaaneke oran.

Wele beekole, Brown nna Olmisted (1966) boreessatto eerite borreessilenaa’n hara argarunte affeexxa fakeenna leelishshati ifinseen. Insa’exxe kulashsha, gence nna odo kuladaaxxi borreessile gargaruntte affeen, qeeraki wodani ileexxi borreessato raaga kulaake borreesilenaa’n iittan gargarunte affeen. Wele orin kinn, gargar hedheeka geebo yookin faro uundanno wodda murtetike mineke borreessilena’n hara gargar higeeken, harumaxxi wodani ileexxi borreessato qo’netixxe boreessilen welti fakkeessinanno wodda gargaruntte afeen. Iittan kinni gargar hexxeexxi borreessato ogeeyetixxe riiportenaa’n gargar hexxeexxen.

Borreessato boreessati wooda yookin qopheesssati wodda wele borreessilenaa’n gargar hedheeke orin laagadakee milachcho uwwati xe’maake lagadininna hiyuwwan boreessa hasissaan. Kunni la’ofantaaneki laagadi yookin hiyuwwa qalbe manjiinka hiraakenna wodana damassaake kada hasissaan. Huje mitte yookin borreessile mitte borreessatote hiyyisaaxxe yaanuwwanaa’n taakaki ca’nne (quality) afeexxa hiyyuwwa la’ofata ten. Tinninna borreessato wele borreessilenaa’n gargar higgaashsha asiitaaxxen.

Borreessatotixxa tika uundanno wodda wele mi’lachcho uune uuda hasissaaxxe yaanuwanna’n mitti laagada ken. Duuchchiinxxi borreessatotoixxi huje saxxa’eki laagadik kadeemaxxee barreessattonnaa laagadi gargar assine uundabaan. Borreessato laagadi belo qoffin uura dande’abaan.

Yaadiinke safa’n boreessile uudaxxeni lame yaadi yookin tika hexxeexxa uundeennan. Tinninna borreessendeexxi yaane duuchcha borreessatoten wele darree’n kinn waawo boreessendeexxi borreesssile duuchchi borreessatto hiyyendabaan hiyaake yaada. Konne lame yaadinaan langaka yaada mi’lachcho uwwati uundanexxen. Kuni yaadina borreessato heenoxxe dadatixxe borreesilen welti abidendeexxe yaanen. Dadatixxe huje hiyyendaa wodda edo ifisendeeshshan manjiink wodani dadeexxenna butta teneenna manjiinka hedho fakkeessitaaxxe yookin tukeesitaaxxe huje’a hossa’exxen.

Manji hedho isixxee, barra barra’n uudaxxe yookin laqaaxxe yaanuwwaa, huje isixxee, iso’n laqendaaxxa yaane, gaabaaxxa yaane, yaadaaxxe yaanenna uushsho isixxa laagada la’ofatatinna boreessatti ifisaake oran. Borreessaxxi yaane ca’nne yookin danchchumma affeexxe kadoole kinni qalbe tuqaan, wodana butachchisaan, gamachchisaan…

Borreessato konnee orin shiqaa wodda dhugaa yannatinna bakkati abidiseexxi manjin belti qofinna wele aradi welti afaaxx mittuntetixxa hedhotika jeeja maa labaaxxa leelishshaaken

Iittan buqiingin uundaa wodda borreessatto boreesendeexxa yaane calla tukeesaake labaan. Kaddo male’e borreessato manjin belti borreessati yaada jijiidha safeba edi darre iso’n laqeendaaxxa yaane sa’satee la’ofataak ora hedhemman. Kunninna qalbe tuqaakanna wodana butachchisaaka yaada hiyya yookin afo’i callin sa’satemman. Tinni yaane (yaada afo’I callin sa’issa edo hexxexxe yaanemman, ta’anna hexxeen, edi’anna hexxaan hiyyende hedendaan.

* 1. **Borreessiletika gargarunte (qualities of Literature)**

Borreessato (wodani ileek borreessatto) wele borreessatotike hujuwwanaa’n gagrag higaashsha assak ifike kadeeka gargarika adaba afeeken. Kunni adabi yookin gargarunte duuchchinge borreessatotike bifa’a kadaaken.

*Borreessattotike gargaruntenaa’n ba’la qicin ege’nemeek gargarunte*

1. **Irra damassa (artistry)**

Borreessatto wele borreessileshsha sammoteete calla kaddebaak irra no’oke shiqito afeen.

Tenne’a borreessatto yaansisanno wodda, caqansanno wodda yookin uundanno wodda irri no’oki tuqemaa hiyyoten. (yaaddot, gammashshot, aareti, herregik….)

1. **Beekuminke hiran (intellectual value)**

Sammo no’oxxa gargarike beekumiinke darren wonshatikka hunna yookin hira affeen. Kunninna manjinkeke beeltika galduma iittan hedho duuchchi’a geyaaka ege’nna alfatika gargarika ora leelishshaan.

1. **Yaadiinke manjo assa (sujjestiveness)**

Kunni borreessattotik gargarik adabi borreesssato manjiinke beltike qalben welti abidematika hunna affeexxxa leelishaaken.

Borreessaato borreessaaki yookin hordofaak manji heene yaane’ninna kadoole uwaaka yaada gophabaan.

1. **Qaarotike hiran (spiritual Value)**

Borreesato manjiink belto eloke adabika hira ege’nati konne adabi’a hiremaashsha assatika hunna afeeken.

1. **Shiqija (performance)**

Borreessatto shiqisanna huja dandeennaaxxe hujen.

Shiqija lame hiyyan orgeesendeexxe kaddaa wodda shiqisanna huja mitteba abidaaxxen.

Tenne’a borreessatto shiqinsaan- tennete hiyyo borreessine yookin yaansisat shiqisa dandeennan iittan kinni draamiinkenna faarotike bifan manjini edo huja dandeesissaan.

1. **Ifila (style)**

Borreessanji ifixxe uushshoshsha uudaake yaada orgeessaakenna borreessaaka borreessatotike gargarike adaban.

Ifila hiyyo ifi mala hiyyoten.borreessatto borreessaak yookin shiqisaak anji iso’n laqendeexxa yaan iso’n aageshsha shiqisatika dandeenno affaan.

Gargar hedheeka borreessatto harummammanna qeerarramma dade borreessile uundanno wodda borreesendee gari garga hedheeken.

Kunninna borreessanhi insa’nekke barannoshshanna dandeennoshsha shiqisatikee yaadan

* 1. **Borreessato mayee towanta**

Heddo beekolle borreessato mayee towata hasisse hiyaake e yaadin ifi ifiinga yaado uutaa wodda leelittaan. Borreessatto hiyyendaa wodda dade borreessile hiyyo ten. Tinni barachcho universitete’nuwemma saffeexxin turteen. Kaddo malee ta’a qico’n mayee iseen towantta hiyaake yaadi’a gargar hedheeka yaada uunaan.

Konnechchin buti’a hedheek yaadi beekolle borreessata towata hassissaaxxa buuto kuldeexxenaa’n adhdhendeexxen.

1. **Bogaiinxxe gamo kaddeemaxxee (part of the world)**

Borreesatto boga duuchchike gamo calla kaddebaak lumoka koobbo abidaaxxe gamon. Borreessatto buttinna te nne’n hexxexxa yaanuwwa qoodemannoshsha assittaaxxe yaanen. Borreessato techcho bereqe saffeexxe yaaaneebaan. Ise manjiinxxe hedhon welti gudunfendeexxenna manji mittoomike hedha safeexxe yannanaa’n ta’I qico’n hedheekenna edi’anna hedhaaken.

Borreessatto bariinkanna olmiinxa hedho leelishshaaxxe kaddeemaxxee isee towata hara hasissaaxxen. Universiite gadho hedheeki manni borreessatto yaansisaa wodda giddo hexxeexxa yaane’a yookin yanna sa’satee yaansissaan. Universiitete’n kinni hubachchotee yaansinsannoon.

1. **Bado alfatee**

Borreessato towatA borreessato borreessatatika dandeenno horatatee kaddaan. Boreessendeexxa borreessatuwwa yaansinsa’n towantaa wodda hendebaangi borreessatto borreessatiba’a marraan.

1. **Baranno (experience**)

Borreessatto yaansisa wele barachccho yaansisatishsha ege’na calla alfteetebaan. Borreessato towantanno wodda yaansisati giddo linxannon yookin giddi’a e’yinnannon. Borressatto gammashsho uwwaan, qaaro lelemisaan, wele manjiinka hedhonna adaba uundannoshsha assaan. Borreessatoto towatate hiyyo gargarika aada barata yookin ege’naten. Iittan kinni qeeraxxe wogga edi darre yookin olmiinxxe yanna hedheemmake manjixxe hedhobaa yaadik me’ati insa’neshsha head, huja yookin assaten.

1. **Barachchiisatika mala**

Borreessatto towantaa wodda barachchiisatik mali wele barachcho barachchiisatike malanaa’n hara gargar higeeken. Borreessatto uudaxxen heenoka yaada qallasanjo adhdhineechchin uduma heddo borreesssatotika hujuwwa uunda’n mari’e assinaan. IIttan kinni memmekinsaan. Ookonnechchin borreessato sa’so’a hedeexxxa ege’na hubantee qico borreessinaan yookin yaansinsaan

Wele darre’n kinni borreessato rararike orin memmekinsaan. Memmekisatika beduwwa kullaan. Saxxaa wodda kinni ifi’a borreessatto borreessa, bukk assa yookin shiqisa sanfaan.

1. **Wele manjiinxee uushshonaa’n la’offatatee** (to benefit from the sight of others)

Borreessato heddo manjuntettiwelt abidemeeka beekumma abideexxen. Tinninna adde, ifixxa uushshobutta tennen welt anfeeneka shiqito (interaction)… abidaaxxen. Mitte mitte yanna hedho no’xxe hasisaak ege’nna borreessile giddo afendaan. Tenne kinni afa dandeenannook yaansinsaaneka borreessatto harumaxxe yanna’a uurinse hedino giddo e’yati hendanno woddan.

1. **Sammo no’oxi gargarike yadi’a yookin yaadiinke tika’a qophpheefataashsha assatee**

Butta tenne’n manji mitte yaane heddo orin ifiso’a yookin shiqiso’a dande’an. Ani hedeneshsha yookin ani uudaneshsha mayee kada gophphe hinonnole jijiiraanexxi yaane hexxabaan. Borreessatto yaansisanno wodda yookin towantanna wodda domm domm assaaka yaadininna heddo uushshono ege’nematika bado alfinannon. Tenne’a sammo no’oxxxi yaadiinka ggargarrunte adhdhtee qophpheefattan hiyyoten.

1. **Wele ardika aadanna adde baratatee**

Raagiinxxi barachcho yookin wele addetixxi baranno wele ardika yookin gosaka addenna aada egennanoshsha assittaan. Borreessatto towantanno wodda kinni karsendebaaka (first-hand) aadanna adde manjiinka barantannoshsha assitaan.

Wele ardika galdumanna aada baranteenexe qixxe’n aada insa’neekanna baranno insa’neeka sholla qicin ifike assa dandeenannoon. Kunninna ookkonne mannin weli aagoteenna weli qabatee rakkisabbaan

1. **Surre hujisatee (to exercise our bra’n)**

Biso no’okee huje yookin ispoorte hasisaashshann surre no’xxinna iittan huje yookin spoorte hassaan. Bisi no’o eloka dhagga afaashshanna fayyuntetti hedhaaashsha mitte mitte haurtaaaxxa miyuwwiwwa keisatixxi spoorte hexxeen. Iittan mitte mitte jabaxxi borreessato shoemeeka tika afeeken (hidden meaning). Tenne’a ookkonee tika alfatee surre no’oka hujinsannon.

1. **Ifi uuxedhatee**

Boorreessato ifi hega uundaaneke miyan. Ifixxa ayyunte, barannonna uushhsho yaansinsaaneke borreessato giddo uuda dandeennannon. Tinni huje akimagaada elo affeexxe kada dandeettan. Kaddo malee iffixxe hinaanexxa yaane jijiirateenna ifi uuxedhatee borreessato daawitetishsha kaddaan.

1. **Laagadiinxa dandeenno nossatee**

Hiyyuwwa gosa mitte baleesatikanna birasa’ssatika hunna affeen. Borreessata towata yookin yaansisa laagada no’aki qammachchemeeke kadaashsha assaaken. Iittan wele manjin weli aagatika haaroka mala egenannooshsha asssaaken.

1. **Borreessatika dandeenno jabeesedhatee**

Deetitte barachchon calla borreessatika dandeenno haanjissa dandeesissabaan. Caqasat haaso’atikka dandeenno nossa dandeenannoshshani yaansissati borreesstika dandeenno nossa dandeesissaan

1. **Yaansisatika dandeenno nossatee**

Borreessato yaansisatinna memmekisati yaansisatika dandeenno nossa dandeesissa

**Hafuura Adhdha Lame**

**Borreessatotika Bifa**

**E’ichcho**

Ba’laxxe uushshon uudeendaa wodda borreessata shooleba qoodemaan. Insa’nenna, dade borreessile, gence, draamanna dhugaatixxe borreessile hiyyeendaan. Iimik sase wodani ileeke borreessilexxe gamo kadaa wodda sholgak kinni dhugaatixxe borreessilen. Tenne dhugaatixxe borreessile hunda dhaabendaaxxe borreessiletixxe kutuwwa; odile qoola, article, raagiinxxenna ifiga raaga kulaaka borreessile… Tinni borreessile duuchcha hexxeexxa yookin dhugaatixxa yaane calla ifisaaxxe yookin barriissaaxxe borreessilen.

Tenne korsek illichchi yaadi dade borreessilete kaddeemaxxee borreessatotika bifuwwa dade borreesile ga’mii’n uundannon.

Tinni dade borreessile lame bifa affeexxe kaddaa wodda, insa’nenna hiyyile borreessilenna borreessendeexxe borreessilen. Tinni lame borreessatotik bifa kinni ifi ifiinxxa bifuwwa affeexxen. Tennete hiyyo, tenne borreessato hunda wele borreessatotoxxi kutuwwanna hexxeen. Faranjutti “genre’ hiyyendaaxxen. Sienna gargar hedheek borreessattotik bifi dhagga, malannanna giddo abideexxa yaanuwwa hundaayye assedhati borreessatotika bifuwwa uudaten.

**2.1 Hiyyile borreessatto (Oral Literature)**

**2.1.1 Hiyyile borreessato maachcho?**

Suma insing kula’e gici’a hiyyile borreessato ilatenaa’n ilatibaa hafuuri yookin afo’i callin saxxaaxxe borreeessaton. Birhaanu Matoosik (2009) hiyyile borreessato hiyaake yaaadi’a tika uwwaa wodda hiyyile borreessato hiyyo aadatixxe barannoxxe afo’inxxe arte kadaa woda afo’i callin erga sa’saakenna ilatenaa’n ilatibaa hiyya calli yookin afo’i callin foofaaken.

Afo’inxxe arten hiyyendeexxi buutonna wele haasa’endaaxxi yaane duuchch hiyyile borreessato hiyyemo’a dande’a gophamaxxeeten.

Hiyyile borreessato gargar hedheeke afo’inxe artexxe huje’a uwwendeexxe gamo summan. Insa’nenna, affaaro (afo’inka faaro) yookin aadatika sirba (folksong), olmi sirbiinxxa gence (ballads), xingo (tales), mammassa (proverbs), xe’ma haaso’a, hiibbo (riddles) afo’i raaga (legend) danchumma (charms)…Haruma qicin tinni duuchcha aadatixxe barrannon welti abidendeexxenna wodani ileeke yookin danchoome shiqeeke manjiinke beltixxe dadatixxe hujen.

Hiyyile borreessile baratebaakennna heenoka bariinxa barachcho afeek olmiink manni afo’inxe dandeennon yookin arten dadeeken. Kaddo malee, hiyyile borreessato seerikinna xexxe’achchot bukk assine boreessinaa wodda borreessendeexxe kada dandeettaan. Kuddoon 1997 ifiseeshshanni, hiyyile yookin aadatixxi borreessatto seeriknna dassa belo bukki assinaa wodda calla borreessendeexxe hiyyema dande’ak.

**2.1.2 Hiyyile borreessatotika adaba**

Hiyyile borreesaatto memmekisatee, tika uwwatee, iittan jajjabeesatee adaba isika towe assedha hasissaan. Hiyyile borreessatto heddo adaba afeeke kadaa woddda ba’la gicin egenemeek adabi

1. **Leellaka (dhugaatika) assichcho abida (actual performance**)

Mitte hiyyile borreessattotik bifi mitte yaane kaddeexxe yanna’n h hiyyati yookin hafuura fulchinna’n assichchonna welti leelinshaa wodda uundannon. Fakkeennake oose oyyo me’taa wodda geebbaaxxi geebo, oodhishshati wodda wi’lishsha, golloti fichcha hunjaa wodda faarrsinaak faaro, ayyaani woddanna jila hexxaa wodda geenbaaxxi geebo yookin faarsinaak faaro… tinni duuchcho hiyyile borreessatto kadda wodda kadeexxe yanna’n assichchik welti shiqaaxxen,

1. **Gargarunte yookin jijiirra (variation)**

Hiyyile borreessato manjiinxe sammo giddo hexxaaxxe kadaa wodda saxxakinna afo’k yooki hafuuri callanten. Hiyyile borreessato sa’sinaa wodda yookina shiqinsaa wodda hiyyuwwati, dhaggati yookin abishshoti ga’mii’n gargarunte hexxo’a dandeettaan. Mitte mitte yanna mitte kadeeka hiyyile borreessile gargar hedheeke mannin shiqaa wodda hiyyuwwatixx gargarunte hexxo’a dandeettaan.Hiyyuwwatixxi gargarunte hexxeeshshan hexxee’naa shiqitsatik gargaruntenna (verbal variability) yookin abishshotik gargaruntenna iittan hedhaan. Abishshotixxe gargarunte hiyyendaa wodda weli fakkaatak yookin mitte hiyyile borreessatotik abishsha gargarike manjin shiqaa wodda shiqisaake manniixxi dandeennotixxinna dadatitixx (creativity) dandeenno gargar hedhaten.

Fakkeennakee oosetee kulaaka raaga (fable) qeeraxxe yanna kula’n dageekinna dandeenno lumoxxa afeek manjinna weli manji kulaa wodda shiqisate’n gargarunte hexxaan.

1. **Dhugaatixxa buuto halsa (actual context)**

Wele hiyyile borreessilek adabi dhugaatike buuton welti abidemeeke kada ten. Hiyyile borreessile kexxaakinna me’itaaki dhugaatixxi buuto ardi giddo hexxaa wodda yookin afendaa woddan.

Fakkeennake wi’lishsha hexxaake re’o hexxaa wodda callan. Mammassanna uundenexxe kaddoole, lumoli haaso’a wodda sa’isaaxxa erga jaba qicin sa’isatee mammaassi hasisaake booncho’n calla mammassa la’ofataa’naa uundannon.

1. **Hordofooleyyetika karsema (audience involvement)**

Heddi hiyyile borreessatto ardi giddo kadaaaxxe yaanen welti abidendemeken. Hiyyile borreessato shiqisaake manjin weliti eetenne yanna’n bukk hiyeeke manjixxa gargaarsa yookin welti hiyyanna geeba laqaan. Fakeennakee, Gede’inke seera’n wi’lishsha geenbaa wodda wi’lishaak manji mitte yaane hiyaa wodda weli kinni isoo hordofati hiyaaxxi yaane hexxaan. IIttan hibbo geenbaa wodaa qoraakinna qoremaak hedhaan. Qoremaak yookin hisaak hedha gophoole qoraaki qofit hiibbo me’isa dande’abaan.

Hiyyile yookin afo’inxxi borreessato aadatike gamo kadaa wodda hadi giddika baranno (tradition), meeorga (non-institutional) abidaaken. sienna duuchchinxxa ege’na, hubachcho (understanding), hira (value), uushsho (attitude) herrega nna la’o (benefit) ilatenaa’n ilatibaa afo’inxxe kulan yookin fakkeenik foofaaxxe borreessaton.

Hiyyile borreessato hedo bifa afeeken. edike qoola’n eeratee wo’laanendeeshshanni hiyyile borreesssao afrikiinke harrachchi iddo hara ege’nemeekenna ta’i qico’n kulema’ninna hiyyema’n hedheeke borreessile. Giddi’n kinni no’oki boge hiyyile borreessatoti welti hara gudunfemeekenna qeeraxxe wogga welti tureeken.

gede’I giddonna kulenda’neexxi heddo hiyyile borreesatto hexxeen. Tinni borreessato hedo shiqija affeexxen. Mitte mitte haaso’I callin kulenda’neexxe kaddaa wodda wele kinni faaroti iittan lele’mati welti shiqqaaxxen. konnechchin buti’a 8 geyaaka hiyyile borreessatuwwa fakkeenna ke’sati uundoo.

1. **Aadati sirbuwwa**

Gede’i wele gosashshan ifike kadeka aadat sirbuwwa afeen. Kunni sirbuwwinna gargarike ardiinke yaaduwwi welt abidendeexxe buutuwwa shiqaaken. Itta hiyyendaa wodda kunni sirbuwwi gargarixxe aadhe heerumaxxe jila’n, manji ileemaaxxe yanna’n, addetixxe bakka’n , hujetixxe yanna’n, oodhishshatixxe bakka’n, yaaddotixxe yanna’n.. shiqaaxxe yookin me’sendaaxxen.

Iittan kinni jannunte ifisatee, addamokenaa’n aaggotixxe yanna’n adamokenaa’n aagaki iittan isoo adhdhaaaki manni jannunte kulaaka aadatika sirba sirbaan. Wele kinni baallet seerixxe yanna’n sirbinaaki sirbi hedheen. tenne calla kaddebaangi jaalala ifisatee kaa’umi eeyeexxe belto’a sirba’ek sirbi hedheen hiyyoten. welle nna iittan oosetixxi geebo(sirb), dubarte daamma daltaa wodda geebbaxxa geebonna labbaxxeran.

Tenne kaba iimii’n kulendeexxe gargarixxe buutuwwa’a sirbinaaka sirbuwwanna mayyeeke sirbinaaxxa mitti mittiinga uudatee wo’laannannon. Kunninna olka, dokko, qeexala , weere’o,weeddo,gelele,woyyaayye,meella,danboobbiyyo,oobbiyyo tenne nna wele wele labbaaxxi yaanuwwa Gede’ik aadatike sirbuwwa hiyyemeexxi ege’nemakenaa’n mitteken.

**OLKA**

Olki gencetixxenna qortum-hiissatixxe bifan shiqqaaxxe aadati sirbixxe kutan.

Olki ifi giddo yo’oxxa (heddo) gumma yaanuwwa abidaan.

Olki boga galcheekenna galchate’n hexxeexxe kuta’a faarsina’n sirbinaake sirban.

Giddi’ninni Gaddichchokenna wele baalloole’a gurra insa’neeka janja’n sirbinaake sirban.

Konne sirba sirbinaa wodda bado badot tare sa’issinaa’n(uuna’ninna adhdhinaa’n)sirbinaake sirbaan.

Kunni sirbi shiqaa wodda mitte manjixxa isixxa eloxxa huje, addatensha, dhugunte, sheenunte, eeyyunte, baroke’n hexxeexxa qaariinxa hunna (spiritual power) jabeenekanna kekke’a anfexxe kaddeexxa ifisatee assinaake sirban.Wele darre’n konne sirba sirbinaak :jaalalatee,nage’akenna wele weletee olkik sirba dandeennan. Ittan mitti manji mine ijaare muuxeechchinn uduma looiiink ardi hujet uduma inda’ninna ha’wina’n sirbinaake sirban.

Danchilexxe raada

Danchi maye yaada?

Tee babba saafo’I …..

**DOOKKO**

Dookko dubarte (amuwwa) gollot huje hujjaa wodda geebbaxxe yookin sirbitaaxxe sirbiinxe kutan.Konne sirbanna sirbinaak buuyyo ba’eexxaa wodda, so’a ba’exxa woddanna wele wele ba’eneexxi bakkatibaa’n wele bakkaba’a aa’ne me’inaxxe huje wodda sirbinaake sirban.Tinni geebo (sirb) shiqaak olkishshan gencetixxe bifan niten.Buutotinna kunni sirbi harumaxxe hiyyann yookin hiyyichchin ba’laxxa erga sa’issinamaxxeten.

Buttii’n dubarte dookkitaa wodda sirbitake sirbanaa’n harumaka uundo:

Waaba gopheeshsha mittenge’n faarshe

Okkone mitti’ann oodhe boqo darshe

Tinni gence dookkotixxe bifann sirbenda’neek hujetik anni donna kadeexxa harumaake hiyyichchin yookin deerinn ba’laxxa erga sa’issatixxa wodo uutaxxen.

**QEEXALA**

Qeexali aadat welt abidemeeke aadat sirban. Kunni sirbinna sirbemaak meyya labbak ,shiixxo lumok afemeexxe bakka’nten. Qeexali gargar heexxeexxi bala, solo’i, caami, bagedinna nage’i gophemeexxa yaanna Mageno soodachchotee assinaake aadat sirban.

Tenne yanna’n dubarte “goggore”hiyyendaaxxa geebo geebban.

Wele orinn kaba iimii’n kulendeexxi rakko geltaa wodda woyyo hiyyendaaxxi gadat seeri hunda afendaaxx songote’n tinni rakko cittaashsha Mageno kadhatta’n shoole barra yannat uduma sirbinaan.

FAKKEENNA:

Ciinca daggeen ardiinx shenet

Lubbotee dangennen Mageno habeet

Nage’I leellaashsha biifa atixxa tufi

Bagedi e’yabaashsha hula isixxa cufi

**WERE’O**

Were’o bireexxe yanna’n ta’a hoyyendeexxe yaane kaddoolenna mitti manji qeedhanchayookin neenqa shiyamaa wodda jannunte isixxa ifisatee assinaaxxe aadan.

Kunni manji yookin shiyalli konne shiyeke biniinchika goga angate’n abixxeexxi ardik welt sirban.

Konne sirbixxe danchuma’a okkone geeballi hafuura toggi asseexxi yookin lumiseexxi sirba’neeke loolik ardinna shiyalliinx minixxi ama shiyalloke’n buuro xallinaan.

Kunni shiyalli yookin janni isike jaaluwwin (miso)hiyyendaxxe isinn welt addamo marteexxe kutan welt hitta addammeexxanna shiyeexxa gencet lele’minaa’n leellinshan.

Eetene yanna’n tenne huje hujeke manjichchi’a midda hiyyemaaka summa uunan.Itta hiyya kinn hara sodaachchiisaaka biniincha shiyeemaxxee dhugeessatee uunaake summan.

Bukki assinanno wodda were’o jannuma ifisatee sirbinaake sirba kadaa wodda jajjabeessateenna onneessatee sirbinaake ulfaateeke sirban.

**WEEDDO**

Weeddi mitti manji hujeexxe huje’n gummate’n geyaa wodda gammashsho ege’nshatee sirbinaake sirban.

FAKKEENNAKEE:mitti manji mine ijaadheexxi muuxaa wodda olla’ikinna firi bukki hiyyeexxi welt dayyeeffachchotee sirbinaake sirban.

**GELELE**

Gelele heddi manji ficha worqaa woddanna qotaa wodda mitti manji mellendeexxe hiyyan faarotixxe bifan faarsa’naa weli kin hundi’n qopha’naa geenbaaxxe geebon.

FAKKEENNA:

A: Doori ginda

B: Haa Haa Haa!

A: Hadi Bishsha

B: Hoo Hoo Hoo!

A:Hunje inda

B: Haa Haa Haa!

A: Labballinsha

B: Hoo Hoo Hoo!

A=Mitte manji hiyyaaxxa tukkeessitaan.

B= Gollotixxi una hitaaxxa tukkeessitaan.

**WOYYAAYYE**

Gede’iinxe aada’n qaaqe, ceqe’nanna shophi mini giddo fuleexxe kaddoole hara farfantaaxxe aadan.

Buutotinna tinni yaane mini giddo fuldeexxe yaane kaddoole reye manjixxe ekeedhashsha assine hendammaxxeten.Tennexxe loolake’n heexxeexxi hayyoolenna woyyoole bukki hineexxi okkone mine’naa’n fuldeexxa fuggo balleessatee sirbinaake **sirban.**

**MEELLA**

**Gede’iink ardi buno yookin midha tummaa wodda sirbaake sirban.**

**FAKKEENNA:**

Buno hita tumma hii !

Kuli ati summa hii!

Modhalcho ginbano hii !

Huccaaka kinphano hii !

**DANBOOBBIYYO**

Danboobbiyyo aadhe-heerumatixxe yanna’n sirbinaake aadat sirban.

Konne sirba sirbinaaki aadha marreexxi aaggotixxe yanna’nten.

**OOBIYYO**

Oobiyyo oose wode’e martaa wodda geebbaaxxe geebon.

Kunni sirbi oose gollot oyyo marto’a weli yexxaake malan.

Kunni sirb ege’nemmak qortuniinxe bifanten.Buutotinna mitti wode’e maro’a ke’eek manji qortumiinxe bifan oobiyyo ! oyyo maraa manji hedhen hedhee? Hedhen hedhee? Hina’n sirbat oose weli yexxaan.

1. **Olmike Sirbixxa Gence**

Olmike sirbixxe gence hinanno wodda, araddi olmixxe yanna’n yookin boro’n gargarixxe yaane’a la’o fantaammaxxen. Tinninna gence gencassina’n:-

* Gargarixxe jila’a
* Hujete
* Jaalalatee
* fago (fittifaachchote) fakkaattaaxxe

Yaanuuwa’a la’ofanta’n aada ifinsaammaxxe olmike sirbixxe gencuuwan

**Fagotixxa (fittifataxxa)**

Naapha fittifatate assinaaxxa xonxoommachcho’a la’ofantaaxxen.

Daggemma guulde shasawii’n

Karra qabete qarot gowwinxi

Itto’a daggeen irkatte

Ko’molchiki goshi irkatte

Galgala daggaan eeget korbeessi’a

Qo’a okkone xonxoommat eessa.

**Haachchaboo**

Godoba itteexxa yaane toggichcha kadebaake orinni ifisate geenbaaxxe yookin gencassinaaxxe geencen.

Haachchoyyo – haachcho

Haachcho qunxichcho

Qunxoti shaana

Anee loocci – looccasse

Lollobbe biranni hexxe

Woxaame uolchi ga’me

Harote’n xulphuqqi hiyye

Haasuns, qalfa’a hiyye

Ama raarta’in galde

Anni raara’in gale

Anni raara’in gale

Haadha shunde

Haadha shunde

Geechcho hanfala hunde

**Ye’injo**

**Dadumanna kadi wele yaane ye’atixxe sirbinxe geencen**

Araarishsho kaba wa’ayyi

Wida liphphiyyi

Atixxi belto bululo geebbeen

Daggee dhaqqabi

Oyyiyyoooyyo maraak hedhen – hedhee

Oyyo maraak hedhen hedhee….

**Jabeessatixxe**

Kekke’a hasissaaxxe yaane’n dammaqe baaka manjo tirtirsa tixxen.

Koo dayyo haa, hoo

Olo laayyo haa, hoo

Ololake looko

Diino ha’noke shooko…

**Daamma da’atixxa**

Bira hedheek manji badado giboole (miicoore) hujete’n irkinse geen baaxxen

Soqennexxa male sorebe’no

Ankanni mageno yoyi hiyyebe’no

Balli dagammale shookebe’no

Reejje, fottoqe hiddiki….

**Dhina / gargar higatixxe /**

Gargar higanna hordoffe daggaaxxa yaane ifisatixxe gencen.

Ololi elelayyo elella

Ane ildeexxi amayyo elella

Buurik nossiteyyo elella

Me’a ke’annaleyyo elella

Indiddo cossiteyyo elella

Cicci billicci diddama birre

Ta’ika dubarra seekkot hirre…..

**Olmike Sirbixxe gencexxa la’o**

Tenne gencexxi la’o bacaten . Heenaxxa uudate wo’laannannole

* Aada mitte araddixxsa ifisate
* Gophaalessa jabeessate
* Manjo adabeessate
* Aradda mittixxa jannunte, jaalala nna halcha itisatee
* Raaga tare sa’issate
* Barachchisate
* Kekke’isate yookin dammassate.

Tenne iiminaa’n kulendeexxe la’uwwa iimi darrenna saxxoole telchixxe yookin bariinxe gence’a nna sirbake hundaayyete kaddaan.

1. **Xingo**

Xingo hiyyile borreeessatoxxe bifa kaddaa wodda gargartixxa erga olminaa’ninn tare saxxa’n daggeexxe ardiinxe karran. Tenne kutta’n xingotixxa maachchunte, xingotika adaba,xinginna qico, xinginnaa wodda hinaa qico, saxxaaka ora, xinginaaxxa bakkanna ayyi xingaxxa uudatee wo’lannannon.xingo telchixxe yanna’n hexxeexxe yaane’a hundaayye kadeexxa uuda danenanno. Tenne’a tinni hiyya callixxi ardiinxi ege’na baxxabaashsha duuchchingi karkarsa hasissaan.

**Xingo Maachcho?**

Xingote hiyyile borreessatoxxe bifa kaddaa wodda ardiinxa ege’na hundaayye assati ilatenaa’n ilatibaa tare saxxa’n daggeexxe ardiixxe karran. Xingo anixxe hiyyaaka mitte anna afeebaachchon. Buutotinna ardiixxe duuchchi la’ofataaxxe kadeemaxeeten.

Xingo manjiinke beltinaa’n fuldeexxi manjinga belto sammo dammassat, barachchiisat jabaxxa erga sa’issitaaxxe haaso’ile borreessatoxxe kutan.Xingo manjingi dadee biniichchiinxa fakkeenno oddo’waat biniichchi haaso’eshsha assat iittan wele dadumiinxi karra haasoteshsha assat manjinba’a sa’issinaaxxe jabaxxa afo’inxe (haaso’ile) beekkuminxe karran.

Wele darre’n xingo qeerraxxe (ba’laxxa) abideexxe olminaa’ninn haaso’ik manjokenaa’n manjokee gargart hexxeexxa ifixxa erga sa’ssita’n daggeexxe mittominxe (qabetixxe ) karran.

Xingo manji beltika adaba (dhagga)manjo kaddebaaxxe yaanuwwa uwwat manjiink belti mittominxa hedho saffeexxe yanna’n telchi qico’n manjo adabeessatee , barachchiisatee, dayyeefachchiisatee manji afo’ik la’ofataa’n daggeexxe manjinke beltixxe woggan qixxe kaddeeexxe ege’nan

Xingo hiyyile borreessato kaddemaaxxe mitte abishsho’n gargart hexxeexxe yaanuwwa’n tukkeesendaa’n saxxo’a dandeetaan fakkeeennakeee mitte mitte bakka’n biniichcha mitte abishsho kaddenaa’n Neenqa hitaaxxa wele bakka’n qamale hiyye laofachcho hexxa’na uundannon**.**

**XINGOTIXXA BIFUWWA**

* Manjixxa xingo
* Biniichchinxaxingo
* Manjixxanna biniichchinxa xingo
* Lubbo afechchixxanna lubbo affeebaachchixxa xingo hiyyendaan

**XINGO HABA XINGINNA?**

Xingo xinginaa wodda gabalendeexxa bakka (murtessendeexxi) bakka (boonchi) hedhebaan. Buutotinna, allaletibaa,mini giddo,bukki hiyyeofo’leebaa,songote’ninna wele wele bakka’n xinga dandenammaxxe mitte murtessendeexxa bakka affeebaan

**4/ XINGOTIKA ADABA**

Mitte mittendi yaane ififinga adaba affabashshann xingotinna ifike kaddeeka adaba affeen. Kunninna

* Barachchiisatika adaba affeen.
* Dayyeessat adaba affeen
* Adabeessat adaba affeen
* Tika alfinannoshsha wodo affeen.
* Memmekissatika adaba affeen.
* Bakkat jeejixxa gargarunte adaba affeen.
* Borreessendeexxa yaane affebaan.
* Ba’laxxa erga sa’issat adaba affeen.
* Sammo manjinxe’n fake dadatixxa hunna affeen.
* Manjo kaddebaaxxe yaane’a manjinka adaba oddo’wissat adaba affeen.
* Haaso’allokanna caqasallo affeen.
* Gabalendeexxa bakka affebaan.

**XINGO AYYEETE XINGA**

Xingo xingaak lumo shiixxonge xingaxxe yaane malee manjo foonebaaxxe hujen. Butootinna yo’oxxa yanna geedghe ilatee xingita’na uundannoxxa xingo oosetinna jaaluwwik xingita’n wel dayyeeffata’na uundannon.

**XINGO XINGINNAA WODDA MAA HINEE SANFA?**

Xingo xingamaak xingo xi ngo hiyyaa wodda hordofooleyye kinni

<<Maammoke annixx ama sinbo hinaan>>.

Wele bakka ‘n kinni gargarunte hexxo’a dandeetaan.

Fakkeennake’e xingo xingo xingi hittaaxxi hordofooleyyenna hexxen.

Iittan xinganjihaaso’a safaa wodda

Biree wodda

Edixxe yanna’n hiyya’n xingo xinga safan.

**Manjiinxa xingo**

Edixxe yanna’n oose hujetika hasto fulle orake’n me’ande’n he’neenna godoba solo’we’n assinaaxxa gonphe mekki hinaa wodda seemmat guduufeme maallaqa butti’n alfinneen. Sasingi godob solo’wemmaxxe ‘e mitte belto alfinemaak maallaqinaa’n sagale hiraashsha assinee ergineexxxi lami gatemaak bakka mitte’n ofoleexxi heqqinannemaan. Ikki sagale hiro’a maremaak isika qoobo okkonni iteexxi lame jaaluwwi’a hiremaaxxe sagale’n qorsa shiyaaka worsiseexxiisi calli maallaqa adho’a haseen

Isi sagale iyyedaga qico’n lami jaaluwwi gatemaak iitta hinaa’n mari’achcho sanfeen.Maallaqa no’o lami calla qoode mmannon iso shiyyiyyo hasissaan hineexxi sagale iyyedagamaaka shino’a maqo haasoneen. Sagale ergememaak dagaa wodda beltinna dageen. Ani itennen ho’no calli ite hiyyaa wodda woldo mari’antexxi maqo hexxemmaxxe’e ranke indoo’a hansemmaxxe woldixxa maqo hujete’n hosinseen(shineen). Tenne’e assineechchi udumi’a sagale solo’weeke godoba’n hafi,hafi assinaa wodda doonen turebaang rennen hinaan.

**Lubbo afeechchixxanna lubbo affeebaachchixxa xingo**

Birexxe yanna’n saddeeta yaanuwwa fakkaantexxi ora menaana’a bogi hashsen.Kunni saddeetingichchi summi saayya, neenqa, bofa, siiqqo, giira, wode’e, dharanna Ddugaatemaan. Bogi hashshe’naa’a galleeke mine’n godob solo’wa malee saayyichcho du’linaa’a mari’anten. Torbaangi mine hinaa wodda sayyichchi kinni gadho usurememman.

Konne saayyichcho du’linonnoole neenqi no’onaa’n ite biran hiyyeexxi bofa maa kandanno hiyye mari’achchiseen. Bofikinna tinni ani’n shollaxxen hiyye neenqa idde shiyyen. Ta’anna dhari neenqa shilchisse ke’eechchi uduma siiqqobaa mareexxi no’o heqqamaaka neenqa bofi iddexxi shiyye hiyya wodda siiqqotinna tinni ani’a shollaxxen hitteexxi bofa shilten.Konne qico’n saayyichchi gadho usuremebaa hedhemman. Ta’anna dhari giiratibaa mareexxi siiqqichcho no’o birten hiyya wodda giiratinna tinni ane’n tinni shollaxxen hitteexxi siiqqichcho gubbe balleessiten.

Ta’ qico’n sammi hiyyemabaak dhari wode’inbaa mare iitta hiyyen giira siiqqichcho balleessitebaaxxa gubbe birten hiyyeewode’eke’n kulaa wodda tinni ani’a shollaxxen hiyyeexxi wodi’ikinna giira xolse balleessen.Giira baxxeechchi uduma woldo gadho usuremaak saayyichchi,wode’I dharikinna dhugaa calli ganten.Refi bogi soodeshshann shoolingi kooba mittebaa fullo’a hanseen.Dharikinna wiiname koobate’n iima fulleexxi dhooqate’n hexeexxe dhugaa’n kino darbaa wodda darbechchi duuchchi butta geyaa wodda worqe (qumbe ) kaddaa wodda dhari aarexxi dhugaa koobate’n saxxe anibaa Kinjo darb hittaa wodda dhugaatinna kooba iima saxxeexxi dharake’n Kinjowortaa wodda dharikinna Kinjo okkonneniinn ganemeexx reyeen. Muuxake’n saayyi,wode’I dhugaa calli fullemmabaa me’ito saffeen hinaan.

1. **Mammaassa**

Mammaassi manjiinke beltixxe hedhonn qerraaxxe yanna'a turteexe afo'iinxe hiyyile kada wodda mitte ardiinxe karran.

Mitte mittendi manjiinke beltixxi lele'ma afo'iinxe hiyyile (folklore) giddo saxxammashshanni mammaassikinna ittan birii'n cittaaaxxe yaanebaan.Techonna ardi giddo uundanno wodda mammaassi lumoxxe baakka afe'een.Mammaassi haruumaake kadeexxi buqemeeka (General) yaada bukkasseexxi abidiyyot beekkuma, dhugaanna aada ca’asse leellishat afo’i callinn ilatibaa’n ilatibaa saxxaaxxe hiyyiletixxe kutan.

Mammaasiinka ke’ito (orgin) uundanno wodda qeerraaxxe yanna’a ardiinxa duuka ilatenaa’n ilatibaa fooffa’n daggeexxe ardiinxe karra male’e annichcho(individual) afebaan. Mammaassi manjiinke belto kaddebaaxxi yaane manjiinsha haasottaashsha assat manji dadeexxe afo’iinxe hiyyilen. Fakeennakee;-“Anxe illeshsha ayyete kajeela” hite wolcho. Konee mammaassa hiteexxi wolchote kaddebaak wolchiinke adabinni abidisat manji afeexxa uushsho ifisatee manjoke haaso’eeken yookin dadeeken.

**Mammaassi:-**

* Harumaaxe hiyyanni ba’laxxa erga sa’issaan.
* Yaada xe’mishaan.
* Mittunte qajeelchaan.
* Yo’oxxa yanna dayyeessat erra ba’laxxa hedinonna uushsho anfannoshsha assaan.
* Annichchi afeexxe hubannoxxe hundaayye’n yookin oode’n(context) tika afaa male’e mitte mammaassixxa tika tenneten hineexx mura dandeesissabaan.

Mammaassa ayyete mammaaka ittanni ayyi’a mammaanka hiyaake qortumi’a heddo yanna mammaakkaaxx geedhete kadda wodda oosummatixxe wogganaa’n fuleekenna elo-yo’oxxa gargar foye mitte yaanehubachchot ege’naaketen.

**Mammaasiinxa bifa**

Mammassi heddo bifa afeexxa konne toorani towe asskteexxi beekkole kuldaan. Kunni bifani mammaassi uwaaxxe la’o darree’n uudendaaxxen. Konnechchin buti’a hedheek mammaassiink bifi mammaassi uwaaxxe la’o darree’ qoodenmeeke kadaan.

1. **Kokeesile mammaassa**

Kunni mammaassi haaso’ikinna assichchik manji belto’n muuxemaa’naa uundannoken. Fakkeennakee kaba buttii’n hedheek konne mammaasixxe bifa hunda afemaakeran.

* Bululokee galennen hite giira
* Sano gannoole illete ooxxaan
* Amatike ununinn oose burraqaan
* Butta ibbeexxi tidho huura gophphabaan
* Angat kaanseexxi barbare annange gubbaan
* Uchcho shixxooke hineexxi hana uurinabaan
* Ba’o barattoole oose butta geebbabaan
* Bira sa’oole malebonge qaraaraan
* Cilaak hedhee’naann uudaake shokaan

1. **Hokkokkile mammaassa**

Kunni mammaassi lame gina yaada giddo abidaake mammaassan. Kunninnaa iitta shiqaaken:-

* Hunjoole garbiinsha,indoole goottiinsha
* Qarsa gelteeshsha ochchi geyabaan
* Saademeechchi saamemebak gatabaan
* Tuffanteek wosiili dhaala gophabaan

1. **Caalchisa mammaassa**

Kunni mammaassi uwwemeeke summishshanni manjiinki belt la’o alfaaxxi ga’mi’n miidhema gibammaxxee miitaaxxa yaane gibat la’otibaa gamisaaken.konne mammaassixxe bifaa fakkeenniinsha kadaak:-

* Reyeeke dureesssi mannii’n hedheeka hiyyeessa woyyan
* Manniinxe qoro mannii’n ifnga gowwa woyyan
* Shixxooka alfeek lumoka alfaan

**4. Higgeggile mammaassa**

Konne mammaassixxe bifa’n mitte mammaassi giddo lellebendeexi hiyya mittet iima afendoole haaso’emaaken. Konne mammaassi hunda fakkeniinsha uundannok:-

* Anee qunxeek anee sunqeeke hite taffe
* Mari mari mooggoke’n fuichaan/heerumi heerumi qoma bassaan/
* So’a so’inginn usurraan
* Uunde uunde hinoole danchande hace fulchitaan

**5. Bushshile mammaassa**

Kunni mammaassi mitte yaane/yaada tuffatatee haasonaaken. Fakkeennakee:-

* Akkakka! Hiye lukkichchi assaangeechch hedhebaake
* Ifixxa afebaang balla’i qorsa uwwe
* Aneenna maalinginni laakko’i hite berxexxe
* Yaayyiteexxi banqo shayeke’n ibbaan

**Xe’ma haaso’a tika**

Xe’ma haaso’i yaada sholla qicinn caqasaake manni’a laq laq hitaaxxe hiyyake orinni shiqisatee la’offantaake malan yookin haaso’an. Xe’ma haaso’i surre manjinxa dammasseexxi fakke surrete’n dadat erga sholla qicinni qaabbachchiisatee kadaan.Xe’mi haaso’i mitte yaane’a wele yaaneka adaba yookin jeeja uwwat, fakkeessat, mikat, tukkeessatinna… erga sa’issinaake oran. Kaba butti’a xe’ma haaso’ixxa bifuwwanna fakkeenna insa’neeka tikandinni barrissemee’na uudatee wo’laanannon.

**4. Xe’ma haaso’ixxa bifuwwa**

4.1.Fokkokke xe’ma haaso’a

4.2.Wosiilto xe’ma haaso’a

4.3.Ebelte xe’ma haaso’a

4.4.Manjisa xe’ma haaso’a

4.5.Ochchile xe’ma haaso’a

4.6.Jajile(Saadile) xe’ma haaso’a

4.7.Eewaawwile xe’ma haaso’a

4.8.Faritte xe’ma haaso’a

**4.1. Fokkokke xe’ma haaso’a**

Kunni xe’mi haaso’i dadumiinke adabinni afendabaaxxa lame gargaritt hexxeexxa yaanuwwa fokkokkisaaken. Kunni adabinna dhaggat, yaadik, bifatinna kadatee dande’an. Fokkokkinsanno wodda kinni fokkokisaaka abidisanjo adhdhaan. Abidisanjikinna /-sha/ fakkataakenna wele wele kado’a dande’an. La’offantannokinna haaso’inke yaadike jeejishshate malee murteessendeexxa yanna nna bakka afebaan.

Fakkeennake, -Lenja taffetishsha xoggita’n saxxeen.

-Doori woraabeessinsha itaan.

-Duumaro laliinsha guule dagaa’na baqatennen.

-Belto ama fakkaattaan.

-Haareeetto waasi haqichchiinsha jabaataan.

-Manjichcho maallaqa hundeexxi maraatinsha raarta’n aaggeen.

-Beltichchotixxi isso kaadetishsha hexxeen.

-Belti anna giiratishsha guggubeen.

-Annotixxi ille barbaretishsha hexxeen.

**4.2.Wosiilto xe’ma**

Kunni haaso’i mittiinka gargarittika afemabaaka adaba wele yaane’a uwwat haaso’emaaken.

Fakkeennake; -Araarso woraabeessaken.

-Danchoxxi sarba meenaken.

-Beltiinxi anga kaadeten.

-Isexxi ille baateten

-Doori hadokee mitte illen.

-Belti shophaken.

-Beltichcho hojjati qeerrexxo malee looceten.

-Manjicho gaararraten.

**4.3. Ebelte xe’ma haaso’a**

Kunni xe’ma haaso’i manjo kaddebaaxxxe yookin lubbo affebaaxxe yaanuwwani welti haaso’atinna qortuma qorat haaso’emaake haaso’an. Kaddomalee tinni lubbo affebaaxxi

Yaane haasotaa’na yookin hiissichcho hiissito’a heqqe’nannoxxebaan. Heddo yanna kunni haaso’I manjin belti miicemeexxi rakko isixxa ege’naaka gaphaa wodda yookin naqaashe gopheexxe kadoole lubbo affebaaxxe haaso’anna caqasa dandeettabaaxxe yaanuwwa’n ifixxa giddixxa fiila (feelings) fulchedhaan.

Fakkeennake; -Welti indennexxi qore iso’o uuddo!

-Elo anxa baatani kunni uudo!

-Tee! Butta ati dhugaa fulch!

-Koo ora! Ati dhugaa fulchite haaso’i!

-Ma’na diinphennexxi uuddo!

- …ekedha dhugaa fulchitun!

**4.4. Manjisa xe’ma haaso’a**

Kunni xe’ma haaso’i manjo kaddebaaxxe yaanuwwa’a manjinka duuchcha adaba uwwaten.

Fakkeennake; -Xeeni barra duuchcha oodha’n hoseen.

-Rakko geltaaxxa ciichchi kuleeni hedhemman.

-Diidallo mine fingiggeen.

-Telchik arishshi sammo dhoosa’neeken.

4.5.**Ochchile xe’ma haaso’a**

Kunni haaso’i hujendaa’neexxe yaanexxa yookin assichchi’a gina hiissichcho uwwat haaso’emaake haaso’an. Kunninna mitti manji adhdhendabaaxxa huje yookin balleesa’neexxe kaddoole balleessa ettenenaa’n higaashsha wele orin yaanemate hiyyoten. Konne yaado borreessinanno wodda cee’matika seera bedo muuxxake’n la’offantannon. Ittani weieti konne haaso’ixxa erga afate haaso’ammake manjika albinka jeeja uuda dande’atiten.

Fakkeennake; -Elonxe assitaaten jabaat (balleessa’nee manjo)

-Atiqqa bareedange ( huje eeyyabaaka yookin boose’a)

-Atiki belti Doori elonba hosa’neen ( elobaaxxe bakka’n hosa’neeka manjo)

-Ani’a assiteetten Majeni ati’a uwwo (fuggoxxa asseeka kadoole)

**5.6. Jajile (Saadile) xe’ma haaso’a**

Kunni haaso’i mitte shiixxooxxa dhugaa hara lummiseexxi jajaake yookin saadaken.Konne haaso’a caqasaaki addata waalexxi mamaa qico’n geya dande’aken.

Fakkeennake; -… indennexxi wodhamo manjinka umo geltaaxxen.( wodhamo dhaggat

lummexxexxe kaddoole)

-Bereqe uudennexxi beltichcho hula tennenaa’n e’yitaaxxebaan.(belto furda-

xxe kaddoole)

-Mini fadhachcho qolchinaaken. ( mini ba’lake kaddoole)

-Barizaafe geyaaka belto uudennen. ( hojja qeerredheeke kadoole)

**4.7. Eewawwiile xe’ma haaso’a**

Konne haaso’iki adabi kinni iimi giddo uundeexxe kaddoole dhara(sobo) fakkataan. Kaddomalee giddo sa’issaaxxi erga yookin yaadi dhugaatiken.

Fakkeennake; -Hedhondinni hedhe reyeeken.(Tennete hiyyo lubbondinn hedhe mitte

aanenna assa dande’abaake manjon

-Uurro iima ce’e.( Tennete hinanno wodda manjichchi dhibeme diiphebaang

uurronni iima dhukkubik hubemeeke manjon.

-Uunda’ninni uuda gopha.( Kunni yaadi ille uudaa’naani wodanik hubata

gopha ifisaan)

**4.8. Farile xe’ma haaso’a**

Kunni xe’ma haaso’I mitte assichcho jeejik welt abidisat tika uunaaken. Tinninna aadatixxe addenni abidematee dandeettaan.

Fakkeennake; -Urungo hashsha raarteexxe kaddoole manji reyaan hine

addata.

-Orake’n duwwixxe (wo’ma kaddebaaxxe)yaanenni futti

hinoole kaayyo uuteebaan hiyyatixxa adde)

-Xoxxissi ganeexxe kaddoole…(elobaaxxi yaane laqendaan

hiyye heda

-Bita’ixxa lekka gufo gandeexxe kaddoole,…(marraannexi

yaane qabbabaan **hiyyotixxi adde)**

1. **Afo’iinka sirba**

Hiyyaake qortuminaa’ni sanfanno wodda afo’iinke raaga hiyyo araddiinxe karra kaddaa wodda afo’iink raagi haaso’I callinn ilatenaa’ni iltiba’a saxxa’ni daggeexxe aradiinxe karran. Kunni afo’iinki raagi ifi giddo gargarika yaada abidaan.tinni yaanuwwanna boonchiinka raaga, manjiinka raaaganna hujendeexxa huje itanni weletanna abido’a dande’aan. Iimii’ni kulendemmashshanni kunni afo’iinki raagi edii’ninni kada’ni yookin haaso’ema’ni tare sa’a’ni dageeke kadaa wodda assenda’ni dageeka raaga haaroxxi ila yookin ta’ixxi ila sholla qicinni ege’natixxa wodo alfitaan. Afo’iinki raagi baratebaaka aradda raaga weli’anni weli haaso’iki jijjiidhdhatixxe yanna’ni sammo insa’neexxa nossatixxanna dammassatixxa hunna afe’en. Itann kunni afo’iinki raagi borreessemeeke raagi’a hundaayyeten.Tenne’a afo’iinki raagi feeteenxe yanna’ni araddakenaa’ni gargari higa dande’abaan.

**Akkomanooyyexxika raaga**

Bireke baro’ni melaalleti woma kaddeexxi Akkomanooyyexxe hinaaxxi manjo hexxemman.Tinni manjo okkone baro’ni labballoke no’o hiremmabe’non hiyyat labballi melaalleti seeri hunda galowwaal hiteexxi seera fulchiteexxe manjomman. Kunni seerinna labballo gargarixxe huje’ni fulaasshsha ajaja jabaka sa’issat mitti mittingi ajaja sa’issiteeka ulfeesse muuxaashsha murte jabaxxa uggiteen.

Fulchiteeke ajajuwwi giddii’ni lekka dubartetixxa ansha, mini giddixxa huje huja,wode’e mara nna seemma isexxa ansha hiyyaake kadaa wodda weli kinni mine ijaarreechchi auduma miniinxa mososso hanxaxe uurrissine hujje hiyyakemman. Konne jajjabba ajaja laqemmaki labballi assaanxa mekki hiyyeexxi haranga yaadeen.

Tenne rakkonaa’ni kexxeexxa barra mitte labballi bukki hiyye mari’ateexxi haagan yookin yaa’I fulaashsha eerte saxxeen yookin murtete’ni genneen. Kaddomalee kinni bukkite’ni fuleeki tenne manjichcho assine shinnaaka mala gonpheexxi mekki hineexxe eettene yanna’ni konne haagana fuleeke manni giddi’ni mitti hiyyessi manjichchi iimi’a ke’eexxi inana hiyyeexxi koo labballo amme mitte mala laqqe hiyyeexxi **“**ise ofolde lallabbammaxxe bakka’ni bale qontannon okkoo’ni qontennaka buttina xi’neeffattabaashsha finne ca’assine hoyyinannon, okkoo’n balete’n hana itille fannannon, okko’n kinni moote ofoldammaxxa itllete’n hana ugginannon, okkoneechchi uduma wode’e danfisse hiyyeen.

Okkoo’n ise daggeexxi ofoldaa wodda bale giddi’a bobolli hitaaxxe yanna’n danfemmaka wode’e itti iima worranno wodda isexxi hedho ookkoneqico**”** hiyyeen. Konnee hiyyeessi buxanji shiqiseeka yaada ardi eeti hiyyeexxi isi hiyyemmashshann fulleexxi konnee yaada muunxeen.Mootumma isexxinna ettene yanna’n uurriteen. Muuxake’n ise kinni melaalle duuchchi’a mitte dhaansa sa’issiteen. Kunni dhaansinnaa **“**dubarte ofoldinaa wodda qeenxa ha’nooka butti’a xuruudhdha dedhexxinoqqe**”** hite sa’issiteen.

**Haro wolaabuxxika raaga**

Haro wolaabuxxi Gede’iinxe Zoone’ni Buleke roga’n Haroke loola’ni afendaaxxe bakkan.Tinni bakkanna summisendeexxi buuto edike baro’ni eettene bakka’ni wolaabute hiyyemaak manjichchi hedhemman.Etenne yanna kunni manjichchi heddo hore afeemman. Hore konne bobbaasaaxxi yookin alla’laaxxe bakka’n lumoki raaqi hedhemman.

Konne raaqi giddi’a hore isika dheedo’a woccasse waalaaxxe yanna’n hori yo’oshsha dheede godoba godde fulaa wodda kunni manjichchi hedino giddo e’yeexxi isinni kunni hori habaa’n wode’e ha’we higa’neexxa barratixxa mitte barra horinxxa shaaffeette hordofa’ni me’aa wodda muummete’n futtiyyeen. Adanna anki hori wode’e ha’we godde’e agaammaki tenne muumme ha’weete? Hiyyexxi eteene yannanaa’n safeexxi eettenee muumme fala safeen.qeerrake bari uduma itti muumme ba’latta’n me’ite harote kaddeen.tennexxe eetene yannanaa’n saffeexxi okkone manjichchike summinni summisende haro wolaabu hiyyendeen hiyyaaki raagi hedheen

**LALIINXE FULAKA RAAGA**

Gede’inxe Zoone’n Buleke Roga’n Haro Wolabu hinaake loola’n lali fuleen hinaaxxa raagi ifisaan.konne raagixxe hundaayye’n olmike bero’n okkone loola’n heddi manni hedhaaman.eettenee yanna qarqarake’n kalo kalendeexxi hexxemman.tenne kalo giddo ma’inxe kaddeexxa ege’nendebaaxxi bale ookko hexxemma hinaan.tinne kalo gorsa gorsa marra’n uunda wodda anso bereqe hexxemmashsha hexxaammabaan.tinninna iimi iimi giddo dheedendaamman.konne dheeda’neechcho afate barra mitte geedhe maqo ofolden.eettene yanna geedhe qorciisa abiddeexxi mageno daandimatteexxi tenne yaane mageno calalassi hiteexxi hashshumme hige eessaaka lame manna uggiteexxi aaggeen.ikki manni hashshumme higeexxi towata wodda xilloxxi yaane anso dheedeexxi higaachcho leemmessa anfeen hina.

kunni manni konnee yaada bereqixxe geedhe’a eeraawodda langa baro tinni geedhe higgeexxi maachchumma atixxa egennebe’non calalaqi hita’n marta wodda lali kalo dheedaa’n marten.balet daree’n sa’neexxi ifi gama’n wirrassat gasa giddii’n angafate uwwate mudhdhineexxi manjinba galchine aangeen.itti aandaaxxa barra konne lame lalinaa’n mitte daandimantemmake qorciisa’n adibaare fulchchine tolchineechchi uduma langaka angafa gosa’a uunen.itti aane dagaaka ayyi’a uunanno hiyyaak qortumi ke’a wodda ani’a ani’a hina’n okko’a marra wodda fulaammak lali kiphphiyye giddi’a wirriyye higeen hinaan.okkone barinni kayyi’a lalinxi fula uurritee hinaaxxa afo’in raagi kulaan.

**BEXXUU BELEEDEXXA**

Bexxuu beleedexxe hiyyendaammaxxi gede’inxxe zoone’n ilenddeeni.raaga iseka lanqenneshshate kadoole tinni manjichcho edike baro’n dubarte haaso’atixxanna barachchtixxa wodo alifitebaaxxe yanna’n lumoxxa wo’laanchcho mininke aro’o isekenni wo’laancho assitaamman.tinni wo’laanchonna okkone baro’n dubarte mininke anni’a heeshshite galdaammake baro’n ise kinni seeri belo galcha morondeexxi iseka mininka anna mootummate’n ku’la shiqissexxi seeri hunda hosisseexxemmaaxxe manjichchomman. okkoo’inna kinni saxxeexxa oose ilendeexxi summa atikenni ye’endabaan hiyyat iseke summinni ye’endaashsha assiteexxen.

Tinni bexxu beleedexxe hinaannexxi manjichcho iseke mininke anninni jabaxxa wo’laanchcho assiteexxi aro’o iseka injifatteexxe manjichcho kadda wodda weli isee hiraak seeri hedhemmabaan.kaddo malee mootumma issexxi leetebaan.buutotinna tenne manjo sodaachchiseexxa manjichcho wottiqoxxi tarba isee rajji assiteen.kunni iimii’n borreessemeek raagi tinni manjo amuwwa ege’na alfitebaake baro’n labballik wo’laande hega uuddeexxea leellishaake afo’inke raagan.

**Aadatixxa adde**

Aadatixxe adde hiyyo aadat giddo kaddeexxa hunna ardinxa hedino butachchiissaaxxe nna mitte yaane uudat eloxxi yookin elobaaxxi yaane kaddaan hiyyat hedumik murtete’n geyaaxxe yaanen.Tinni adde nna ifike kadeeka seera(doctrine) nna booteessemeeka booncho affebaan.Ittann ifixxe uushshoshsha addantaaxxe malee mitte kadeeka jeeja(format) afeexxebaan.Tinni addatenda’neexxi yaanuwwa assichchik,me’ichchik nna wele wele yaanuwan kada dandeettaan.

**Aadatixxe addexxa bifa**

Aadatixxi adde Gede’inxe aadashsha uundanno wodda heddo hexeen.

***1.Adibaare***

Adibaare manni haqichchojke’n galeexxi no’o duuchchinxa assaan hiyye addatat sagandaaxxe yaanen.

Konne haqichchi qarqara’n dalla’a ijaarat looli ikki tuqemabaashsha assinaan.loola okone’n hujaakinna hedhebaan buutotinna hunjeexxe kaddoole shiltaan hine addantammaxxeeten.Ittann konne haqichchi hunda lumoka tolchcha,karruwwa, sandale, baandira,dakadha nna wele wele yaanuwwanna gincaan.Tenne ginceexxa yaanuwwa kadhatto yookin maraatin gadhi darre itaak yookin adhaaki hedhebaan.

***2.Ekedha haasoossa***

Manji gargarixxe buutonni reyaaxxi ege’nendaaxxe kadda wodda hitta reyeexxa ege’na gonphoole leemmu ye’ati mayik reyeexxa kulaan hine addantaaxxen.

***3.Oojjo (dream)***

Oojjo diinpheexxi uundeexxe yaane’n kaddaan hine addantaaxxen. Heddo yanna oojjoti uundeexxe yaanen gina kaddexxi yaane gelttaan hine addantaan .Ittann oojjo anni annichchinshann tika uwwendaaxxen.

***4.Mora (Mency)***

Mitti morati qaaro afeek manji shoondeexxe yaane’a kulaaxxe xuullo kaddawodda araddi e beliba marennele ani’an hinaaxxenna kulaaxxe yaane’n addantaaxxen.

***5. Urje laakko’a (astronomy)***

Gargarik manni urnje uudat boginkann manjinke jeeji’a tika uunaaxxen. Urje laakoonneexxi gargarixxe yaanexxa tika alfinannon hine addantaaxxen.

***6.Angat baatana yaansisa***

Angat baatana uunde bultet jeeja, barachcho,qabeenna ittanni edi’a maachchi futti hiyyaaxxa vkullaaxxenna magen manjo dada wodda hedhdhot jeeja duuchcha baatanake’n uggeen hine addanttaaxxen.

***7.Falo (super natural)***

Mitte kaddeexxe hunna’a hassisaaxxa yaane ise’a assa gonpheexxe kaddoole no’o miitan hine hendaaxxen .

Fakkeennakee :- geela falaak manni woggate’n ise’a fallaaka falo muuxa gonpheexxe kaddoole mine duuchcha gossittaan hine addantaan.

***8. Asimaate (magic)***

Asimaate ifigiddo heddo yanuwwa abideexxen. tenneer giddii’n salaabe qabeennakee ,mestefaqere jaalalatee, doochcha maraachchatee fakkattaaxxeera kadda wodda tenne yaane assennexxe yookin adhdhennexxe kaddoole yaane ani’a qabbaan hine addantaaxxen.

***9 .Buninxa booro’o uuda***

Ha’wineeke bunnixxe booro’o toora yookin fakke shinete’n uudat gargarixxatika uunaaxxenna tenne yaane’n addantaaxxe adden.

***10.Eebba nna yowwichcho***

Gede’inki ardi songote’n geedhe yookin gada, minigiddo lumolli eebisaaxxe yookin yowwaaxxe yaane’n affeexxi adde jabaxxen.buutotinna geedhetik yookin lumollink hafuuri butta ibbabaan hine hendammaxxeeten .

***11. Buda***

Hore,karra manjo ittann weleechchonna elobaaxe illenn uundoole budat itten hine addantaan.

***12.Kaayo***

Kaayo eloxxenna elobaaxxe hiyyendee lameba qoodendaan.

**A.Eloxxa kaayo**

Kaddeexxa yaane gargar foye uudat eloxxi kaddaan hine addantaaxxen.Gede’inxe aada’n eloxxe kaayo hiyyendaaxxi :-

* Kadha mena’n wo’matafemmoole kayo uuteen hine addantaan.
* Geedhet afemmoole belto bitumake’n cindaaxxen hinaan.
* Ora me’inaa’na gufo bita’a gandoole marannexxi yaane qabbaan hine addantaan

**B. Elobaaxa kaayo**

Uundeexxe yaane’n hana irkante elobaaxxi yaane kaddaan hine hendaaxxen.

* Kadha me’ina’n xe’yat yookin bagoxxe yaanen futti hinoole kaayo uuteebaan hinaan.
* Aro’o shi’witeexxin afemmoole belto lubbo galdabaan hine addantaan.
* Hasito me’a’ek mann siinboaa me’ina’neexxe sa’onni futti hinoole marraneba yaane qabba’nebaan hine adantaan.

***13 . Gargarixxa adde***

* Hundi gaari riffiriffi hiyyoole firi reyaan hine addantaan.
* Daakiyyye hashsha raartoole dubarte rertaan hinaan.
* Lukko yanna belo bareeddoole mootumma ibba’neen hine addantaan.
* Lumok haqichchi fottoqoole geechchi yookin lumolli reyaan hine addantaan.
* Urungo “rensha riki rik”i hitoole,worishshi yuusoole loola ookone’n manji reyaan hinaan..

**2.1.4 Hiyyile borreessatotika huje**

Hiyyile borreessato araddiinxxe aada’n faara affeeka huje afeen. Buuttotinna aradi duuchchika hujenna aradi dandeennoti dadeexxa yaane duuchcha (creation) borreessa rakkisamaxeeten. Bukenya (1994) hiyyemmaak beeki ifiseeshshan, hiyyile borreessatto aradiinxxe la’o hiyyendaa wodda aradi, artetishsha, jannommanna soda’a, jilatika faarono oodhishshatika wi’lishsha, haruma qicin aradiinka dhugaanna hedinot dadeexxa yaanuwwa afo’k shiqisaaxxe yaanen.

Kaddo malee, hiyyile borreessattotee nopheeke boga’n afeek boonchchi hara shiixoken; nopphphebaake yookin nophphate’n hedheeke bogan welti uudemaa wodda. Buutotinna nophpheeke boga’n aradiixxi uushsho gamattaak borreessendeexxe yaanebaa calla kadeemaxxeeten.

Kaddomalee reef nophphte’n hedheeke boga’n fakkeennakee Afriika, Eezhiya, Laatin Amaarika… giddo hiyyile borreessatto ta’a qico’n lumoxxa bakka abideen. Buutotinna afo’inxxi baranno konne boga’n borreessendeexxe yaane irra jabake kadeemaxxeeten.

Tennexxee hiyyile borreessatto aradi giddo affeeka boonchcho yookin adhdhemanna idagaaxxa jijiirra uudaxxenni qo’nne me’isa hasisaan.

1. Hiyyile borreessatto baratebaaki ardi insa’nexxa giddixxa halchanna fulchinaakenna wodana butachchiissaxxa shiqisa (artistic expression) fulchinaashsha ora banaake n. Fakkeennakee jilati wodda sibati..
2. Wele kinni hiyyile borreessatto borreessendeexxe borreessato’a hundaayeten. Hiyyile borreessatto boreessendeexxi bureessatta lattaashsha assitaaxxe buttinnan. Buttini hedhe gophoole latto lata dandeeetabaashshani hiyyile borreessato hedha gopheele borreessendeexxi borreessattonna hexxamabaan hiyyoten.
3. Hiyyile borreessatto aradiinxa hedho, baranno iittan ardi giddo addatemaakann adhdhemaaka yaane (social value) ege’nishshatika hunna afeeken.
4. Baratebaake mannika afo’inxa arte heqqissatee gargaarraan

Bariinnka barachcho afeek manji afeexxa uwwa isixxa barateke barachchon kipheexxi wele manji’a sa’so’a dande’aan. Iittan borreesse uggaaxxi yaane ilatenaan ilatiba’a ffooffaan. kaddo malee, baratebaak manji tennee assatika bado alfabaan. Buutotinna borreessatikanna yaansisatika dandeenno alfo gopheemaxxee.

Kaddo malee, kunni manni (baratebaak manni) dandeenno isika ila foossaaka ora gophabaan. Kunni orinna afo’inxxe borreessaton. Afo’inxxi borreessato bariinka barachcho afebaak aridi isixxa artetixxa uwwa heqqisse ilatenaa’n ilatibaa foossaashshanna gargarike futteessa’n leelishaashsha argaaraan.

1. Bariinka barachcho ege’nebaak ardi isixxa giddixxa yaada, halchanna hedino dancheesinne shiqisatike miyan.

Butta tenne’n hedheek ardi duuchchi ifi ifinxe uwwa afeen. Uwwa tinni heddo orin leelittaaxxe kaddan. Uwwa giddixxa jabeesatik yookin nossatik orinna iittan gargar hedheeke kadaan. Uwwa tenne kinni la’offatati afeeka yaadanna halchcha iittan gargarika dandeenno kulaan yookin leelishhshaan.

Fakeennakee, lami manji artetika dandeenno anfeexxe kaddoole; insa’ne giddi’n kinni mitti barateeke kaddoolenna mitti kinni baratebaake kadaan. kunni lamiing manni aartetika giddixxa uwwa anfeen. Anfeeka halchanna, yaadanna hedino arteti leelishatee yookin ifisatika dandeenno anfeen.

insa’neexxa dandeenno leelishatee, barateek manji gargarika borreesato borreesaati shiqisaa wodda baratebaaki manji kinni dade afo’inke borreessatoni halcha, yaaadanna hedino sika leelishshaan.

1. Hiyyily yooin afo’n borreessato borreesemeeke borreesato’a hundaaye ten

Hiyyile borresatto buttina ken. Konni buttinni borreesemeek borreessatto lataashsha asseeken.

**2.5 Borreesendeexxe borreessato**

Borreesendeexxe borreessato hitaaxxi hiyya borroti shiqeexxa hedinotika borreessato uuddaxxen. Afo’inke’nna borressendeexxe borreeessato oddo’n hexxexxi gargaruntenna tenneten. Tinninna afo’inxxi borreessato haaso’i callin shiqqaaxxe kadaa wodda borreesendeexxi borreessato kinni borreessik shiqqaaxxen.

Borreesendeexxi borreessato borreessatike raagan welti shiqeeka shiqoti afeeken. Borreessato manjiinke beltike weli aagotike ora kadaa wodda kunni weli aagonna illeti leelaake beesissin kadaaken. Borreessa qeeraka raaga afeeken. Birhaanu maatoosik “fundamentals of Literature hiyyaake maxaafa’n ifiseeshsha”. olmi bara’n borreessa gidigidake’n ugginaake beesisin safemeen hiyyaan.

Ookko’n saxxa wodda Gibitsetik manni Gootiinke ilenshsha edi gama 300 wogga’n ‘hieroglyphic’ hine ye’neeka borreessa hujete’n hosinseen. Ookko’n kinni chayni hara nophpheeka borreessa dandeen. Kunnin Gootiinke ilensha edi ga’ma 1300 wogga’niten.

Muuxake’n Giriike hiyyissaka hafuura abideeka borro daddeen. Ookonnechchin uduma techchi qico’n hujete’n hoseeka 26 borro abideeka brrotiki faranjuffatik borrotik bidiri dadematee dande’een. Konnee borro dadetika dandeenno duuchching laaadi qoodemee.

Raaga borreessatika ke’ssa hassisseechchi borreesssendexxe borreessiletik nophphchchi borrotike raaganinna maxxanssatike nophphichchin welti abidemeeke kadeemaxeeten. Borreesendeexxi borreessato saxxa’eki borreessik kadeemaxxe haaso’nke borreessatonaa’n gargar assaaka adaba abidaan.

**1. Borreessik foofa**

Hiyyile borreessatotishsha afo’I calli saxxaaxxe yookin ila fooffaaxxe kaddebaangi borreessik uggiinaaxxe arten.

2. **Shiqisaake manjon irkata gopha (not depend on performer)**

Borreesendeexxi borreessatto yaansisat erga alfa dandeesissaaxxen. tenne’a yaansisaake manjiinke dandeenoshshanna laagadinke ege’nashsha erga murteesendaan. tennete hiyyo yaansisaak manji dade borreessile yookin haqeedra yaansatika jabaxxa baranno afeeke kadoole dade borreessile sholla qicin memmekisa tika iittan erga heddo orin uuda dande’an.

3. **Jijjiira alfa gopha yookin heenoka jijjiira calla afa (little or no variation)**

borreesendeexxi borreessato hiyyile borreessatotishsha afo’I calli kulendaaxxebaan. Yaane kinni borreessineexxi ugginaaxxe yaane kademmaxxe. borruwwatika, hiyyatika abishshotikanna orgeessa’n gargarunte yookin jijjiira hexxabaan.

Yaane kinni mitte mmaxaafa (dade borreessile) lembe lembe qulleessinna’n maxxansinaa wodda heexx jijjiira hedha dandeettan.

**4. Anna alfa**

Duuchchi wodda borreessemeeka borreessatto ayyi borreesseexxa kulaaka qallasanjo afa dandeennaan. Afo’inxxa borreessato uundanno wodda kinni ayi fulcheexxa kula yookin annichcho alfa dandeennabaan. Ittan yannan tenneteen hina kula dandeessisabaan.

**5. Weli afensha hasa gopha (does not require face toface contact)**

Borreessendeexxi borreessile borreessanji belo boga duuchcha mammarema dande’an. Borreessanji hedhebaang yookin afo’ik haaso’ebaangi iittan leelachcho shiqisebaang maxxaafi aadanna galduma duuchcha ege’nisha’n dowaan.

**Hafuura Adhdha Sase**

**3. Borreessattotika bifa(**Genres of Literature)

Hafuura adhdha lame borreessatotika dhaaba ba’la qicin uundeennen. Ookkone hafuura adhdha’n borreessato lameba dhaabemaaxxa uundeennen. Insa’nenna hiyyilenna borreesendeexe borreessatto kaddeexxa uundeen.

Hiyyile borreessato mitte mitte yanna afo’inke borreessato yookin haaso’in borreessato hiyyemman. kunni borreessato summa isikenaa’n hubata dandeesissashshan haaso’i callin kulemaake borreessato. Tennete hiyyo kunni borreessatotik bifi ila foofatee haaso’a calla hasaaken hiyyoten. Wele darree’n kinni borreesendeexxi borreesssato summi ising ege’nishaashshanni borreessik ila foofaake borreessatton. Kunni lamiing borreessato ifi ifiinga adaba afeeken.

Ta’a kinni konne hafuura adhdha’n borreessattotika bifa uundannon. Borreessatotike bifa hiyyemaa wodda faranjuffati (genres of literature hiyyemaaken). Kunni borreessatotik dhaabi lame lumolamma kutan dhaa bemaaken. Kunninna dade borreessilenna dhugaatixxe borressile.

wele orin kinni borreessatotike bifa hinanno wodda borreessendexxe brreessatotike dhaaba hiyyoten. Kunni dhaabi borreesemeeka borreessato calla uudaake malee sa’emmaxxe barachchoshsha borreesendeexanna borreesendendebaaxxa borreessatotika dhaaba abidaakebaan.

Itti aanaake kuta’n lamiinge dhaabika maachchunte uundannon.

**3.1 Dade borreessato dhugaatika borreessatto**

**3.1.1 Dade borreessato**

Dade borreessato borreessatotike bifa kadaa wodda hedinot dademeeke borreesaton. Kunni borreessato heddo dhagga yookin bifa afa dande’aan. Fakkeennakee, fuggoxxa yaane uudaxxen yookin maqo kaddeexxe (Mysteries) yaanen boreesemeeke kaddaan; sayiinsetike dade borreessile (science fiction) kada dande’an yookin jaalalatike (romance) dayyeesitaaxxi (fantacy), fuggoxxa yaanen borreesendeexxi (crime)… kada dande’an.

Dade borreesato borreessanjiinke hedinnon dademeeke borreessile hiyyemaa wodda borreessanji isi giddo hedheeka yaada iso’n laqendeeshshanna isike hedinotike qixxeshsha borreessaaken hiyyoten. Wele orin kinni assichchuwwa, raaganna raagoole borreessanjiinke hedinoshsha yookin uushsha shiqqaaxxe borreessattotike bifan.

Dade borreessile dademeeke raaga. dadeeki borreesseeke manjon. isi dadeeke raaga’n gargarika borreessato xe’mishaakka borreessatotika ifila la’offateexxi raaga shiqisaan. mitte mitte yaane ke’itiink yaadi butta tenne’n hexxeexxe yaane kada dande’an. kado malee kinni borreessaji dade borreessile qopheessa wodda ifika mala yookin ifila la’offatati qalbe hiraake garin shiqisaan.

Mitte mitte yanna dade borreessile edi’a kaddaxxa yaanuwwa kula dande’an. No’oke boga’ninna mitte mitte borreesendeexxa dade borreessile uundanno wodda edi’a hujendaaxxa yookin kaddaxxa yaane borreesendee’naa uundannon.

Fakkeennakee Hisimaake Worku hiyyemmaak borreessanji “deertogaada” hiyye summiiseeke qeerake dade borreessile’n borreessek yaadi qeeraxxe woggan uduma haaroke sayiinsetike alfo fookin gumma kade fulee.

Dade borreessato heddo yanna dayyeefatatee yaansisaake borreesssaton. Raaggool dhugaatike manjo yookin fakkeenno manjo lambe leelinaan. Konne borreessatotik tarji yookin yaadi boreessanjiinke hedinonaa’dn ikilemaaken yookin fulaaken.

Borreessanji uwwaake tarji’a wo’ma kadeeken (expert of information). dade borreessile giddo hedheek raagi borreessanji sammo isixxe’n dadeeken. tenne’a raagi habaa’n ke’aaxxa haaa me’axxa iitta haba muuxemaxxa ege’neek ison callan. tenne’a isi uwaake tarji’a wo’ma kadeeka yaada afaan.

borreessa’nneke yaadik ke’iti dhugaatixxenna kadoole iki yaadi ke’tiinke yaada malee duuchcha yaada abidaaakebaan. Borreessanji ookonee ke’itiinka yaada abixxati iska borreessatotika dandeenno la’offatati raagake’n hana wele raaga dada’ninna haaroka tarja uwwwa’n borreessato ba’lisaan.

Borreessatote’n biniinchchuwwanna wele miyyuwwa manji hujaaxa, assaaxxanna hedaaxxa yaane duchcha assinaa’naa leellaan. Manjiniinshsha haasonaan, seema odo’winaan iittan kinn huje hunjaan…

Dade borreessile hexxeexxi raagoole manji huja dande’abaaxxa yaanuwwa hunjaa’naa leelinnaan. Manjiinxxe hunnaninna ege’nann dhaqambabaaxxa yaanuwwa assinaa’naa leelinaan. Buutotinna tinni raaggoole borreessanjiinnke dada kandeemaxxee ten. borreessanji heda’neeshsha raagooluwwanna adaba insa’neeka dadaan. Iittan tinni raagoole hujaaxxi huje mitte mitte yanna manjiinxe hunnaninna ege’nnan iima kadaan.

Mitte mitte yanna konne borreessile giddo oso’lishshaaxxinna mambe’a assittaaxxi fakkuwwa hexxo’a dandeettaan.

Dade borreessile ege’nemeeka sase dhagga affeen

1. **Qeerarramma dade borreessatto (Novel)**

konne dade borreesiletike dhagga tennete hine haruma qicin tika uwwaatee rakkissaan. Heddi manni (beekkole) qeeraka dade borreessato’a gargarika tika yookin ifishsha uwwaan.

uwwemeeke tika giddi’n

qeerake dade borreessile dademeekenna xingatika bifa afeeke iittan hara qeerakenna sagaremeeka raaga wele borreessattotika giddixxa gummuwwa abidaaken

qeerakenna heddo yanna dhugaatike hedho’n leelaakka yaaduwwa yookin yaane qalbe hiraake garin xingaake dademe raagike borreessatton.

bukk asinanno wodda kunni hara qeerakenna heddo qoola afeeke dade borreessaton. Borreessattotika giddixxa gummuwwa bukk asse abideeken. Wele konne borreessato’n leelita’neexxi yaane raaga yookin (plot) hiyyemaaken. Mitte umo kadeeke raaga’n lebema wele shiixaramma raaguwwa hexxaan. Kunni shiixarammi raaguwwi lumoke raagawelti shiqito afeekenna gudunfemeeken.

1. **Oddite dade borreessato (novella)**

Summi ising ifisaashshanni qeerakenna haramake oddo’n afemaake dade borreessilen.

1. **Harumaka dade borreessato**

Ca’a hiyyeeke dade borreessilen. ca’a hiyyeeke hiyyemaa wodda raaga hubatatee domm domm assabaakenna rakkissabaake hiyyoten. Hundaaye kadeeka borreessatotika giddixxa gummuwwa abidaan. Mitte umo kadeeka raagan calla abidaan. Mitte gi’wii iittan heddo yanna mitte habaano calla afaaken.

**3.1.2 Dhugaaika borreessato**

Dhugaatixxi borreessile borreessattotixxe gamo kaddaa wodda leelitaaxxe yaane’n yookin dhugaa calla kuldaaxxe yaane’n hana borreessendaaxxee borreessilen.

Dhuggate kadeekanna dhugeessa dandeesissaaka tarja abideeken.

Fakkeenna

Odile qoola, insaykilopoodiya, barattooletika maxaafa, magazine…

Dhugaatixxi borreesssato lame lumolamma qoola affeen. Tinninna haqeegedixxa dhugaatika borreessattonna (literary non fiction). Kunni dhugaatik borreessato borreessatotika giddixxa gummuwwa abidaaken. Fakkeennakee mitte yaaneka tika yookin ifishsha uwwa, draamiinke bifan borreessa or gencetike bifan borreessa.

Wele kinni Tarjiinxe borreessilen (functional text)

Tinni borreessile akkeette uutaaxxe, darre leelishshaake yookin kulaake, seera ifisaake… kadaa wodda mitte yaane hujatee wo’ma taarja uwwaaken.

Daddaabe: borreessike assenddaaxxe weli aagon. Tinni weli aaggonna lame manjiinxxe odda’n kaddaxxen.

Weele manjike raaga (Biographies). Tinni borreessile mitte manjiinka hedhotika raaga weli manji borreessaxxe borreessilen. Ifika raaga, tinni borreessile manji mitti ifika raaga ifi’an borreessexxe borreessilen.

Riiporte- qo’net afemeeka tarja ifissaaxxe borreessilen.

Ege’nishanjo, kaarta,….

Tinni borreessato heddo bifa affeexxen. Fakkeennakee ifikanna wele manjika raaka, huje uudaxxen, raissa (cooking), fayyunte, artenna faaro (art and music), raaga, ifi gargaara (self help), hujendeexxa dhugaatika fuggoxxa yaane, science. Tinni borreessatto dokmenteeretike bifaninna videot yookin lele’mitaaxxe fakkenni (DVD) shiqqo’a dandeettaan.

**3.2 Diraama**

Draama hitaaxxi hiyya adhdhendeek ‘draan’ hiyaake hiyyanaa’n nten. Tinni hiyya Griiketike afo’ike hiyyan. “Draan’ hyya kinni lele’ma yookin assichcho hiyyoten.

Diraami borreessatotike bifa kadaa wodda da’wattoole edo leelaake yookin shiqaaken.Graama raaga hiyyuwwatinna assichchik shiqisaake yookin kulaake borreessaton.

Draama raaga kadaa wodda weli haaso’iki kulemaake yookin leelaake raagan. Draama da’wattoole edo hujemaake borreessatotike bifan. Drama leelaaken; buutotinna daa’wwattole edo qephphinik qephphinnik shiqamaxee.

Draama da’iwattoole edo shiqinsaake yookin hunjaaake borreessaton. draamink borreessile haaso’a ‘dialogue’ abideeken. kunni haaso’i raagoole weli’a weli haasoottaakenna raaggoole qofitt haasaattaake haaso’an. Wele draamiink boorreessile abidaaxxi yaane qephphininke darren 9stage direction). Qephphiniink darre raagoole hoone darre’ninna leleminaaxxa iittan hitta qephphinake’n lele’minaaxa kulaaken.

Diraamiinka borreessato yaansisaaa wodda manjiinke sammo’n qephphinni leellaan. Tinnina borreessatoke’n borreesemeeka ifina (lightening), lele’ma (costumes), bakka (scenery) nna raagoole hedinnot herregati ten.

Diraamiink safa olmiinke Griiketike boganna kaddoole yanna tenneten hine kulatee kinni rakisaan. Diraamiinke ke’ito’n hanna haassoonaak heddi yaadi hedheen konne yaadanaa’n taakak ‘Draamiink ke’ti olmi boriinke addetike oranaa’niten’ hiyyaaken. Adde hordofaak manji goota insa’neeke edo uurinne assinnaake assichchonaa’n yookin lele’manaa’n adhdhemeeken.

* + 1. **Diraama shiqaaka Oruwwa**

**? Diraami haba haba Shiqa?**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

Diraama ege’nemeeke shoole orin da’wwattoolete shiqaan.

1. **Qephphiniinka diraama**

Kunni diraami shiqa’ek ori togichcha yookin faranjuffat ‘live’ hiyyemmaan. buutotinna diraama leelishaak yookin shiqissaaxxi raagoole qephphinnake’n bado badoti fulati shiqisamaxxeten. Iittan shiqisaa wodda da’wattoole eetenne yanna’n qephphini edo hexxe hordoffan yookin uuddan.

1. **Iskiriinetika diraama (screen play)**

Kunni diraamiink bifi cameeriinka darre yookin angiile afeeke diraaman. diraama hunjaa wodda vidiyot ikkilaan. Ookko’n qulleessineechchin uduma gargarike bifan da’wattooletee shiqaan.

konne diraama shiqaaki ori gargar higaashsha assitaaxxi yaane da’watoole togichcha orin diraama hordoffabaan. edise diraami yookin filme hunjaa wodda ikkillaan. ookko’n quleesinaan. muuxake’n ‘DVD yookin VCD’ ti shiqaan. ookonechchin udumaten da’wattoole diraama ookonee uudatika wodo alfita’neek.

1. **Talavizhiinetika diraama**

Kunni diraami talavizhiineti shiqaake diraaman.

1. **Raadoonetika diraama**

Raadoonetike geebo’a yookin diraami’a qophpheesemaake woraqata. Tinni geebo yookin kunni draami hafuuriinxxa qajeeela (sound effect) calla hasaaken. Yaanna, bakka qephphinna iittan darre (lele’matika booncho) hasaakebaan.

**3.2.2 Diraamiinka bifa**

A’urto diraama faranjuffati ‘trajedic’ hiyyeme ye’emaaken. iyya tinn Griiketike afo’inaa’n adhdhendeexxen. Griiketike afo’n kunni ddiraamiink biffi ‘tragus’ hiyyeme ye’emaan. tika isexinna recco hiyyoten.

kunni diraamiink bifi hedhottika a’uraaka dhagga yookin jeeja lelishaaken. konne diraama’n raagoole heddo yanna bagedik reritaan. Buuto tinna insa’nexxe gonphenaa’ni ten. Gonphe hiyyendaa wodda hedho idaggaaxxa hega yookin gufo sa’atee dandeenno alfa gophatenaa’n daggaaxxen.

a’urto diraami mitte mitte yanna sodaachchiisaake diraama hiyyemmaan. Buutotinna diraamink heddo kuta sodaachchisaaxxe yaane’ninna riffa assaake assichchuwwa’n wo’meeke kadeemaxxeeten. Konne diraama’n illichchi raagoole hara miicemaan. jabaxxi bala (reyoti qico’n geesisaak) iso’n geyaa’naa uundannon. Heddo yanna yanna illichchi raagoole (Protagonist) fuggoxxe yaane’n ibati yookin rakko lumoxxi giddo e’yati lubbo ba’an.

Diraamiinke yanna’n raagoole me’issaak haaso’i hunnatike haaso’an. hifo jinnanna hafuura lumminse haaso’a konne diraamike haaso’inke jeejan. iittan a’urto diraami sodaachchisaaka, rifachchisaakanna jig jig assaka assichcuwwa lumo qico abidaan.

A’urto diraaama rifachchisaake assichchuwwin kiphemeeke. heddo ddiraamiink kuta’n leellaachchi yookin lanqaaxxi yaane hunnatikenna a’utoken. Kaddo malee harumaxxe yanna’ninna kaddoole oddo oddote’n gammachchissaaxxa yookin hafuura adhinannashsha assaka asichchuwwa abido’a dande’an. kadoolenna muuxami gammachchissake garin qunqumabaan. Konne diraamic umo erga da’wattoole oodhishshaten.

1. **Rooroti diraama**

Kunni diraamiink bifi gammachchiisaaka muuxa afeeken. tennete hiyyo rooroti diraami raagoole gammada’n geebbaaxxe geebon. konne diraama’n gaagoole kaayyo eloken afenda’n me’itaaxenna gammachchiissaka hedhotika tarkaaffe hordoffaashsha assake diraama.

Diraama konne geebaaxxi raagoole giddi’n illichchi raagooletik hedho qajeeleeekenna wodaana butachchiisaaken. raagooletik haaso’I shaqqakenna oso’lichchik kiphemeeken. illichchi raagoole eloke hedhotike jeeja’n saafaan. Iiki jeeji jijjiiremebaang eloxxe yaanenaa’n hera eloxxe yaanebaa foofake’n gamachchisaake garin muxemaan.

Kunni diraamiink yaadi da’wattoole gammada’ni, osolda’ninna roorita’n diraama hordoffaaashsha assaten. konne diraamiink heddi kuta roorotinna oso’lishshaaxxe iittan gammachchisssaxxe yaanen welti abidendeexxe kaddoolenna sa’e sa’e yaadissaak yaadi yookin assichchi leelo’a dande’an. Kaddo malee konne diraamiink muuxami eloka jeeja afeeken.

1. **Rooro’a’urto diraama**

Edixxe qoola’n fakketi leelishatee wo’lanendeeshshan kunni diramiink bifi lamiinge diraamika bifa abidaaken. Kunni bifi a’urto diraamiinkenna rooroti diraamiinke bifan. asichchuwwanna gamachchiisaake garininna rifachchisaake garin shiqaaken.

Hedho no’oxxa uundenexxe kaddoole duuchchiin wodda gamachchiisaake yaanuwwan welti calla abidemeekebaan. Iittan sodaachchiisaxxenna rifachisaake yaanuwwan calla wo’meeken. Hedho manjiinxxe’n lamiinxxi yaane bado badoti dagaan. Mitte mitte yaandannoon, sodaantannon, oo’nannon. Etennen calla gantabo’n wele yanna kinni gamma dannon, jannoomannon, eloxxe yaanen futti hinannon iittan oslannon.

diraamikinna iittan lamiinxxa yaane abido’a hasissan hiyyaaka yaada abideeke diraamiinke bifan.

Kunni diraamiink bifa lame tome kumma dhibba wogga giddo (20th century) dademeeke diraaman. Ta’axxe yanna’ninna heeddo diraamiink bifi konne diraamiinnke bifan shiqaake diraaman.

**3.2.3 Diraamiinxa giddixxa gummuwwa**

Diraami shiqaa wodda da’wata borreessineeka diraama yaansisatenaa’n hara gargar higaan. da’watati wodda raagoole illeti uuda dandeenannon. Dhagga insa’neeka, albiinka jeeja (facial expression), hitta haasonnaa qiconna lele’minaa qico uundannon hiyyoten.

wele orin kinn ifina diraamakee affeexxi anjire tennete hinaakebaan. Qephphiniiiinka yookin filmetika iffina uudati diraamiinka erga herrega dandeesissaan. iittan kinni qephphiniinka jeejanna (scenery) muuzuqiinka hafuura uudatinna caqasati erga alfa dandeessissaan.

diraama yaansisaak kinni tennee yaane duuchcha diraamiinka borreessato yaansisa’n tenee yaane duchcha herrega hasissaan hiyyoten. diraamiinka duuchcha jeeeja hubatatee diraamiinka gidixxa gummuwwa towata hasissaan.

Diraamiink giddixxi gummuwwa diraama heddo orin uudateenna erga alfatee yookin hubatatee gargaaraan. diraamiinke giddixxi gummuwwa hiyyo bukka abidaaxxe yaanuwwa kadda wodda wodda kunninna diraama wo’ma qalben hordonfe erga alfinanoshsha assitaaxxe yaanuwwan.

heddo beekkole diraamiinka giddixxa guwwu heddo orin qooddan. kaba butta umoke kadeeka onde diraamiink giddixxi gummuwwa barrisendeen.

1. **Arargeessa (plot)**

Raaga diraamiinka duuchhcha shiqito bukk asse abidaaken. raaga yookin (plot) diraami giddo afemaake raaguwiinka orgeesema udaake yaadan. tennete hiyyo raagi habaa’n ke’aaxxa habaa goraaxxa hoone orin muuxemaxxa kulaken.

Raagi onde koobbo afeeen. Insa’nenna Ke’a (exposition), sagarema (complication), fugema (crises), itita (falling action), Muuxama (resolution.

Ke’a diraamiinka safa leelishaakeen yookin kulaaken. Kunni koobi diramiinka edidarreka tarja alfatee gargaaraan. konne kobbo’n diraamiinka habaanno iittan raagole giddin kinni illichcha raagoole ege’na dandeesissaan.

wele raagiink kobo sagarema yookin (complication) ten. kunni koobi gi’wi safendaan. Raagoole weli’a weli gi’w hittaan. Mitte mitte yanna raagole ifike yaadin weli gophaa’naa lelittaan. Kobbo tinni gi’wi safatixxe calla kadebaang gi’wi eebita’ninna ja baata’n me’itaaxxe koobon.

Sakkaki kobo kinni fugema (crises) hiyyaken. konne koobo’n raagooletixxi gi’wi hara jabaaata’ninna a’urtaaan. raagoole weli’a weli yaadik weli gophaan yookin yaadik mittete kaddaan. wele orin kinni raagoole ifike yaadin welti lolendaan, morondaan weli aaggaan…

Raagooletik weli gomphe hara jabaatechchin kayyaa qiidda’ninna bakka bakka abidda’n daggaan. Hara ha’urte jabaatemmaxxi yaane eloke yookin yo’oke darrebaa bukk hita’n daggan. Kaba geltaa wodda itita (faaling action) hinaan. raagoole jabaatteexxe gi’wibaa’n wodaanfatta’n daggaaxxe koobon.

bakka bakka abidda’n daggeexxi yaane quleesemeeke bakkaba’a geyya giddete kadaamaxxee diraami muuxamiinba geyaan. ondik koobi muuxama (resolution) hiyyenddaan. woldo eebite qiida’n daggeexxi yaane elo darre’n yookin elobaaxxe jironi qunqumendaan hiyoteb.

1. **Raagoole**

raagoole (character) diraamiink borreessanji hedinot dadeeke manjon. raagoole borreessanji hedeeshsha dadaake kadeemmaxxee dademeeke manjo hiyyendaan

1. **Haaso’a**

Diraami haaso’inka jeeja afeeke borreessaton. Diraama manji hiyyuwwa lo’ofatati qephphinake’n mammarema hiyaaake orin tikema dande’an. tenne’a haaso’I diraami giddo afemaake illichcha gumman.

Diraami giddo haaso’a (dialogue) hiyyo raagoole weli’ weli haaso’ik yookin hafuurik jijiidhitaake yaadan. haaso’i lame yaane leelisho’a danda’an. Taakak yaadi raagoole kadaa wodda langak yaadi kinni lele’ma yookin asichcho insa’neeka uudaken.

Haaso’i lame bifa afaan. kunninna weli haaso’anna ifi haaso’aten. weli haaso’a raagoole lame yookin heddo kadati yaada jijiidhatika ora uudaaken. Ifi haaso’a kinni raagoole ifike yaadin welti morondaa wodda, ifi haasotaa wodda, ifi lolendaaka ora kulaaken.

1. **Qephphinna**

Diraami qephphinake’n shiqaake arten. qephphinni heddo yaada abideeken. Diraamiinke shiqa’n qephphinnake’n leellittaaxxa yaane duuchcha abidaan. iittan kinn ookkone qephphina’n shiqaaxxa yaane duchhcha bukk asse abidaaken.

Qephphinni abidaaxxe yaanuwwa giddi’n heenoxxi; raagooletika darre yookin booncho, albiinka fakke jeeja (gesture), qephphinnake’n assendaaxxa lele’ma, ifina, hafuuriinka jeeja (sound effect), qephphiniike udumika ijaarsa (scenic background)…..

1. **Erga**

erga diraamiinke umo yaada. konne yaada heddo orinaan’n alfa dandeenna. fakkeennakee raagiinke orgeesemanaa’n. raagi hitta orgeesemeexxa hubati umo yaada alfa dandeesissaan. raagi habba’n te safeek, hitta safe? safeeechchin kayya habaa me’e? hoone orin muuxeme? konne qortuma qorre hiisinanno wodda erga alfa dandeenannon.

wele umo yaada alfatik ori raagooletike haaso’a. raagoole weli’a weli haasootaa wodda haaso’inke jeejinaa’n erga hubata dandeesissaan. Iitan kinni qephphinake’n leelake gargarike yaanuwwanaa’n erga alfa dandeesissaan.

**3.3. Gence**

Fakke tennee hurudhdh assitine uudde

Gence hitaaxxi hiyya faranjuffati ‘poetry’ hiyaake hiyyan welti qixxe me’itaaxxen. Hiyya tinni sireti wodda griiketenaa’n adhdhendeexxen.

Griiketixxi hiyya “ point’’ hitaaxxe kadda wodda, tika isexinna ‘huja’ hitaaxxen. ifisshsha uundanno wodda gende gencalli errega yookin hedino isixxenaa’n ikkile daddaaxxe borreessaton.

Gence hara qeeraka wogga turteexxe calla kadebaang hedo boga’n lumoshsha ege’nendeexxen.

gencetika tika ba’la qicin uudatee wo’lanno gencetika ifishsha hubatatee gargar hedheek borreessattoltik anni (gencalli) gence uuddaaxxen ke’sineeka yaada uundoo Gence kekatendebaang fuldaaxxe yookin leelittaaxenna hunna afeexxxe irrinke tuqema. “Poetry is the spontaneous overflow of powerful feelings”

Kunni yaaadi gence futteessinka irriika tuqema yookin irriinke yaadika me’icchhcho ifisatee yookin leelishatee jabeenna afeeke borreessaton hiyyaaka yaada abidaaken. Wele orin kinni irri mitte yaanen yookin yaada’n tuqemebaang butti’n ke’ne qence borreessa dandeessissabaan hiyaaka yaadanna abidaaken.

Fakkeennakee lame daduma saadati borreesemeeke gence hedhoole, mitti borreesemeeki gencalli mitte dadumiinka dhagga salilik uudatinna mambe’a hiyyati kadoolenna mitti kinni tolanga dadumiinka dhagga bhedati borreeseeken hinoo? konne lame Gence giddi’n hoone yaansisanno wodda irri no’ok tuqema’ek yookin dammaqa’neek?

Dadumiinxa dhagga illet uunda’n qalbeti harkisemme saanda’n gence borreesinnanno wodda ookone daduma uundanno wodda no’n laqendeexxa yaane, irri no’ok hitta tuqemeexxa, wodani hitta buttaachemeexxa ence no’oxxen leelishsha dandeennannon. Gence no’oka yaansisaak manjinna yaada gencetika calla kadebaak irranna qoodemaan hiyyoten

Wele orin kinni mitti manji iittan tola ke’exxi mitte dadumiinka karra uuddaaxenni gence borreesexxe kaddoole geencetika yaada calla malee irri sa’sa daande’abaan. Tenne’a gence tinni irra yaansisallinka tuqatika hunna abidabaan hiyoten. wodana butachchiisatikanna dandeenno horateexxe gencebaan hiyya dandeesissaan.

Ta’a kinni wele beekkole gence uuddaxxen sa’siteeka yaada uundoo

ROBERT FROST “. A complete poem is one where the emotion has found its thought and the thought has found the words.” Mitte gence wo’ma gence kadatee wonshsha hasissaaxxi yaane hexxaan. tinninna sase yaanen. taakaxxi yaane irra ten. Gencallink irri iso’n gelteexxe yaane’n, uudexxe yaane’n, laqeexxe yaane’n, ulateexxenna raaphpheexxe yaane’n iittan qaqqabeexxe yaane’n hana …. irri tuqemo’a hasissaan. Irri tuqemeechchin kayyaa langak yaadi irra tuqqeexxa yaane yaadiinba’a jijjiiraten. tennee yanna irri yaadiinba’a jijjiremeen hiyyoten. Wodana butachchiseexxa yaane yaadiinba’a jijjiira hasissaan.

Sakkaki yaadi yaada hiyyuwwatiba’a jijjiiraten. Irri tuqemaa wodda wodani butatemaan. Ookko’n kinni irra tuqqeexxa yaane yaadiinba’a jijjiirraan. Yaadi dageechchin uduma yaada ookkonee hiyyuwwatiba’a jijjiira hasissaan.

**3.1 Gencetika Bifa**

**konnechchi iima Gencetika Yaada ifisatee wo’laanneennen.**

Gence ege’nemeeka lame bifa affeen. Kunninna ifikenna xingallo gence hiyyemmaan

**3.1.1 Harumaka Gence**

Harumak gence faranjuffatike afo’n ‘lyric poetry’ hiyyemmaake kadaa wodda irra harumakenna togichcha orin isissaaxxe gencen. Tinni gence heddo yanna meellati me’taaxxe gence. gence tinni ifixxa (qofika) uushsho ifissaaxxe gencen. Gencalli mitte yaane’a afeexxa uushsho isike hedinoshsha borreessaaxxe gencen

Fakkeenna

***Hunna gophphammale***

Birre hunannale adhdhine me’ineen

Gulle hunannale adhdhine uggudhineen

Siqqo hunannale adhdhine siqqe’neen

Marenne booncho’n ane’e hordonfeen

Hunennechchinni ifi giisse’neen

Ifi hunenne wodda uunda’ni sa’neen

Manjo addattinoqe tenne’e heddina’n.

3.1.2 **Xingile Gence (narrative poetry)**

Gence tinni raaga kuldaaxenna assichcho leelishshaaxxe gencen. tinni gence qeeraxxenna raaga kulatika yookin xingatika bifa affeexxe gencen.

**Hafuura Adhdha Shoole**

Dade Borreessatotika Giddixxa Gummuwwa (Elements of Literature)

E’chcho

Dade borreessato borreessanjiinke dhugaan. tennete hiyyo borreessanji addateexxa yaana hedaaxxa yaanuwwa (leelitaaaxenna leelitabaaxxe) ifixxe uushshoshsha qammachche shiqisaaxxe borreessilen. tenne’a borreessato yaansisati wodda borreessanjiinka hedino alfatee wo’laanna hasissaan. iitta assatee kinni borreessato heddo orin uuda hasissaaxxe kadda.

Borreessato yaansinse memmekisatee, iittan ifisatee borreessato giddo afendaaxxa giddixxa gummuwwa qofi qofit uuda hasissaan. Tinni giddixxi gummuwwa qofi qofit iittan mitteba kadat borreessatotika erga geyaa qicin sa’satika fe’sa bayexxeen.

Dade borreessato yaansisaanek borreessanji dadeeka raaganna erga alfatee ten. Kunni raagi borreessanjiinka uushsho leelishaaken. dade borreesanjiinka hedinonna halchcha iittan darre borreesseexxe borreesatonaa’n alfa dandeennan. Alfinaa qicin woldo ifisendeeshshani borreessato bukk asse abideeka umuwwa mitte mitteti memmekisatinna ifisati ten.

Dade borreesssato (harumakenna kade qeerak) torbaane geyaaka giddixxa gummuwwa abidaan.

3.1 **Habaano (setting)**

Habaano hittaaxxi hiyya lame hiyyuwwanaa’n orgeesendeexxen. Insa’nenna habanna haano hitaaxxe hiyyuwwan. Tinni hiyyuwwa bakkatika qortumanna (haba) yannattika qortumma (haano) hiisitaaxxen.

Habaanno dade borreessato giddo afemaak raagiink assichchuwwi haba kadeexxenna heene yanna’n me’iteexxa leelishaaken. Duuchchiinxxi borreessatitixxi huje bakkanna yanna abidaaxxe kaddeemaxxee, habaano gargar hedheeka yannatikanna boonchchiinka adabuwwa kulatee yookin ifisatee gargaarttaan.

Duuchchiinxxi borreessatto bakkatika (geographical), raagiinka (historical), mittoomiinka (social), poletikiinka (politicaal)…. Yannat siqaaxxa yookin ifisendaaxxen. Tenne’a habaano assichchuwwa haba assendeexxa hoone bakka’n raagi raagemeexxa, eetene bakka’n hujemeek yookin kulemaaki raagi maa labaaxxa, ookkonee wodda hedhemmak poltikiink yookin galchatik seeri maa labaaxxa ifisaan. konne yaada ifinsaa wodda kinni yannati welti abidisati ifisa hasissaan.

Habaano raagiinkanna aadatika edidarreka ege’nna uwwa dandeetaaxxe kutan. Habaana bakka tanna yanna kula calla kadebaaki raagiinka edi darreka ege’nna kulateenna gagrgagaartaan. tennete hyyo mitte dade borreessato giddo bakka mitte ifisendaa wodda bakka uudati yookin yaansisati raagi habate kadeexxa yookin dade borreessatok maxaafa hoone bakka’n borreessemeexxa herregatee dandeessissaan.

Yannanna uudati eetenne yanna’n hexxeexxa aadatika galdu maa laba’neemaxxa head dandeessissaan. fakkeennakee raagi saxxemaxxa edixxa yanna kuldaaxxi xuullo hexxoole edike baro’n heddhemak aadatikinna galdumiink jeeji maa labaaxxa herrega yookin wo’;laana dandeessissaan.

Mitti raagi heddo habaano abido’a dande’an. Giddi’n kinni qeerake dade borreessile kadoole mitti umo kadeek raaagi bira sa’eka shiixaramma raaguwwa hordofisaan. Shiixarami raaguwwi hhedhee hiyyo kinni wele habaano lebendeen hiyyo ten. Tenne’a ten mitti raagi heddo habaano abida dande’an hiyyemaak.

Kaba butta hexxexxa fakke mi’lachchot uude. Tenne fakke giddo leelitaaxxi yaanuwwa heddoten. Wele orin kinni fakke tennee dade borreessatotiba’ jiiirennele heddo habaano affeexxa dade borreessile borreessa dandeessissaan hiyyoten.

Habaano darre’n dade borreessato ifisatik yookin memmekisatik ori heddoten. Kunni oruwwinna dadeborreessatotika habaano eloke orin ifisatee yookin memmekisatee gargaaraan. Kunni oruwwi

* Bakka- assichhchuwwa hoone bakka’n assendeexxanna me’iteexxa bala qicin iffisa
* Yanna- raagiinka yann, barra iittan wogga, raaki haanote raagemeek
* Ayyaretika jeeja- arishshiinxee, xeeniinxe, duummanchchiinxe….
* Mittoomiinka jeeja- raagooletik barra barratixxi hedho maa laba’ne? galdumi insa’neekina?
* Irra- raagi safemaa wodda raagooleti irri maa labaama? Gammachchiisaakee yookin yadisaake?

**3.2 Raagoole (character)**

Raagoole hiyyo maa hiyyote?

Raagoole, summi ifisa’nee qici’a raagiinke anna. Dade borreessato ayi’ate haasootaak yookin raaagi aye raaga. Konnee qortuma hiisinanno wodda raagooletiba’a me’inannon hiyyo ten.

Raagoole dade borreessato giddo manjoke, biniinchake yookin miyuwwake kada dande’an. Raagi ayeete haaso’ake? kunni yaadi yookin qortumi raagooletibaa leelishaake qortuman.

Dade borreessile borreessanjo dadeeke hedumiinke manjon. Tennete hiyyo borreessanji isike hedinoshsha asseexxi raaga geebaaka manjo dadati borreessatotike kuta assaan hiyyoten. Kunni dademeek manji borreessato giddo hedheemke raaga geeba’neeke kadaa wodda raagiinke anna hiyya dandeesissaan.

3.2.1 Raagooletika Bifa

Raagooletike bifa hiyyo dade borreessatto giddo raagoole abidaaxxe qoobo hiyyo ten. Tennete hiyyendaa wodda raagoole dade borreessato giddo afeexxi qoobo maachcho? hitee qico turta’nne? Adabik maa labba? kunni qortumuwwi raagooletika bifa ege’natee gargaaraake qortuman.

Raagoole lame bifa affeen. Taakaki illichcha raagoole kadaa wodda langaki kinni ginoola raagoole hiyyemmaake bifan.

Illichhcha raagoole raagoole faranjuffati ‘protagonist’ hiyyemaaken. Kunni raagichchi raagiinxxe safanaa’n muuxamiin qico’n afemaakenna raagiinka umo yaada abidaaken. Kunni raagichchi raagiinke wirto (centre) hiyyemaan. Buutotinna raagi duuchchi dawa’neek konne raagichchi qarqaran.

Fakkeennakee Borreessanji Dokteeri Addis Alamaayyo borreesseke “fikir iske mekabir” hiyyemaake dade borreessato giddo ‘bezabihnna seble’ illichcha raagoolen. Kunni lami manni Raagiinke safanaa’n muuxami qico’n bakka anfeen. Tenne calla kadebaangi konne dade borreessilek yaadi duuchchi konne lame raagoolen welti abidemeeken.

Langaki raagooletik bifi ginoola raagoole hiyyemaaken. Tinni raagoole illichcha raagooletike gina. Ginoola raagoole dade borreessato giddo kadeeke booncho’n leelite baxxaaxxe raagoolen.

Heddo yanna ginoola raagoole illicchcha raagooleke naaphan. Ginoola raagoole heddo orin illichcha raagole morondaan. Illicchcha raagoole’a bale qotta’n naaphake kaddaa wodda leelittaan.

Iimi’n ke’sineeneke ‘fikir iske mekabir’ hiyyemmaake dade borreessato giddo illichcha raagoole ginootaaxxi ginoole raagoole hexxeen. Heddo yanno konne raagole’a gufote kadaa wodda leeelittaan.

Yaane kinni Ginoola raagole duuchchi wodda ginaten yookin illichcha raagole’a naapha ken hiyyo kinni dandeessissabaan. Mitte mitte yanna ginoole raagoole illichcha raagoole yaaadik, hedumikinna ujet kiphaa wodda leelittaan.

Tenne raagoolek umo adabi dade borreessato giddo harumaxxe yanna’a calla turaten. Duuchchi wodda ginoola raagoole dade borreessile giddo qeeraxxa yanna turtabaan. Harumaxxe yanna’n sa’sito’a hasseexxa erga yookin hujjo’a heddeexxa huje hujje fuldaan.

wele orin kinni laagole dowallonna togichcha hiyyemati lameba qoodendaan. Heddo yanna illichcha raagoole dowallo raagolen. Dowallo raagoole sagaremeekanna jijiiremaaka adaba affeen.

Ginoole raagoole heddo orin illichcha raagool naphphaa’naa leliitaan. Tenne’a insa’neeka sannachcha ifi iimi’n hoyyedhatee illichcha raagoole gargarika adaba oddo’witaan. Tenne’ate dowallo hiyyemmaak.

Tenne raagoolek weli adabi nophpha’n me’aaka adabiinka jeeja afaten. Kunni adabi raagoole gargarike rakkon welti futti hitaa wodda rakko eetenenaa’n fulatee anfeexxaa hedhotika jeeja jijjiidhatinna abinde ke’neeka yaada jabeessati edi’a me’naan.

Wele orin kinni togichcha raagole heenoxxa bakka abiddaaxxe raagolen. Tinni raagoole ginoole raagole fakkaattaan. Heddo yannaa ginoola raagole togichcha adaba affen. Kunni insa’neek adabi jijiiremabaakenna heenoxxe yanna’a turaake adaban.

* + 1. **Raagooletika adaba ege’natika ora**

Raagoole dade borreessato giddo anfeeka adaba heddo orin koka dandeessissaan. Borreessanji braagole edise sammo isixxe’n fakke daddaan. Ookonnechchin uduma sammote’n dadeexxa fakke woraqatake’n borreessan.

Borreessendeexxi dade borreessato diraama yookin tewneete yookin filme kadati hujendaan. Ookonee wodda dade borreessile geebbaaxxi raagole garggarike adabin leelittaan. Konnee adaba egenatike oranaa’n heenoxxi

* Bisiinxe dhaggan
* Haasoonaake haso’n
* hendaaxxe yaanen
* yaada insa’neekenaa’n
* hunjaaxxe hujena
* hunjabaaxxe yaanen
* Weli raagoole insa’nee haasottaake haaso’n
* wele raagoolen welt anfeexxe shiqiton

1. **Araargeesa (plot)**

Araargeessa Maachcho? \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

Araargeessa faranjetike afo’in plot hiyyemaake adaa wodda isena Raagiinke dala yookin assichchuwwiinke itti aana.

Araargeessa hitaaxxi hyya sase hiyyuwwanaa’n orgeesendeexxen. Tinni hiyyuwwanna (assichchuwwa Raaganna Orgeessa yookin Orgeesematen)

Araargeessa borreessatote’n raagiinkanna assichchuwwiinka orgeesemanna me’ichcho uudaake yaadan. Kunni araargeessi raagiinke safanaa’n muuxamin qico’n hedhaaken. Raagiinka weli’a weli gudunfema yookin abidema uudaan.

**Fakke Araargeessa**

Borreessatote’n afendaaxxi raagooluwwa araargeessatee afeexxi qoobo lumoxxen. Araargeessinxxi nophpha raagooletike assichchuwinnin insa’nexxe oddo’n hedha’neeke yaadiinxe jijiidhdhan abidemaan. Raaggole gargarika assichchuwwa me’saa woda yookin hujuwwa hujjaa wodda iittan yaada jiiidhdhati weli aaga wodda yookin yaadikinna hujeti weli gophaa wodda araargeessi nophpha’ninna lumedhdha’n me’an.

dade borreessattote’n assichchuwwi hedhemmanxee yookin raagi weli duuka dagemmanxee arargeessa hiyya dandeesissabaan. araargeessa kadate yookin hiyyytee raagi weli abidemeeke kada hasissaan.

3**.4.1 Araargeessa hubata**

? Kaba butta hedheeka raaga yaansisinne araargeessi hedheexxa yookin hedhebaaxxa ifis.

1. Mootichchi re’yeen iittan moottitte rerte.
2. Mootichchi reyeen ookko’n kinni mootitte allayyotenaa’n kexxaxxa rerte.

Taakake dala’n hedheeka yaada uundanno wodda lame yaane anfannon. Kunninna mootichchiinxanna mootitetixxe reyon. Reyo insa’neexxa uundanna wodda qofi qofin hedheeken. Mittiinxi reyo welekee buuto kaddaa wodda yookan edisseexi reyo lanke reyo’n affeexxa qoobbo leelishshabbaan. Tenne’a Raargeessi hedheen hiyya dandeesissabaan.

Langake dala’n hedheeka raaga uundanno wodda raagi weli abidemeeken hine afo’o wo’mine haasoonannoshsha assittaaxxi yaane hexxen. Kunnina raagiinxxi wele abidema. Mootichchiinxxi reyo mootittetixxe reyo’a buutoke kadeen. Mootichchiinxxa reyo uuddeemmaxxi yookin laqeemmaxxi mootitte alalteen. Allayyo isexinna isee reyoti qico’n geesiseen. konee lame byaada yookin assichchuwwa gudunfemaashsha assiteexxi yaane allayyoten

Wele orin kinni taakake dala’n hedheeke raaga’n lamei raagi wele abidemeebaan. Mootitte mayee rerteexxa kuldaaxxi yaane hexxebaan. Hitta rerteexxa xuullo kaddaaxxi yaane hexxebaan. Tenne’a raagiinxi weli duuka afema yookin daga calla arargeessa leelishshabaan.

**3.4.2 Araargeessiinka Koobbo**

edixxe barachcho’n arargeessi nophpha’nninna sagarema’n me’aaxxe borreessaatotixxe giddixxe gummaa n hinenne. Kunni nophphichchinna raagoole me’saaxxe assichchuwinninna yaadiinxxe jijiiran murteesendaan.

Araargeessi nophpha’n me’a’neeke kadoole nophphichchiinka kobo afeen hiyyoten. Koobo tinni raagiinxe safanaa’n muuxamiin qico’n hedheeka ba’linne affaan. Araargeessiinke koobbo hiyyo arargeessiinke nophphichcho hiyyoten. Nophphichchoke hiyyendaa wodda raagiinke ke’itonaan’n muuxamiin qico’n hedheeke raagiiinkenna assichchuwiinke weli abidema hiyyooten.

Araargeesi onde koobbo afeen. Insa’nenna

1. E’ichcho (introduction)
2. Ke’a (rising action)
3. fugensha (Climax )
4. Itita (falling action)
5. Muuxama (resolution)

**E’ichcho (introduction)**

E’ichcho raagiinke safan. Tenne koobo’n da’watoole yookin dade borreessato yaansisaak manji dadeboreesesileti yookin diraam iittan filmet welti ege’nemaan hiyyoten. Tenne yanna’n dade borreessato ifi ege’nishshaan hiyyoten

e’ichchoke’n gi’wi saffan. Gi’wi hiyaaka yaada uundanno wodda gi’wiinxa tikanna maachchunte uudatee wo’laannannon. Gi’wi raagooletixxe oddo’n kadaaxxe yaadiinxe jiiidhdhan yookin weli aaggon. Tenne’a dade borreessile saffaa wodda raagoole eloxinninna yo’oxxin yaada jijiidhitaan. Mitte mitte yanna kinn gargarike assichchuwwin dade borreessile safanna dandeettaan.

Tenne yanna’n raagoole leelittaan, edi ga’mik raagi (pre story) nna habaano leellaan. dade borreessile ifi ege’nnishaan hiyyendaa wodda raaga me’ssaaxxi raagole ayyete kandeexxa raagiinxa ke’to iittan raagi haba raagemaaxxa yookin assichchuwwi haba leellaaxxa kula dandeessissaan hiyyoten.

**Ke’a (rising action)**

Kunni araargeessiinki koobi raagiinka lebema kulaaken. E’ichchoke’n safemeeki raagi nophpha’n dagaan. Raagi nophpha’n dagaashsha assitaaxxi yaane assichchuwiinxe lebenna sagarematen. Assichchuwwi iitti iiba lebema’ninna sagarema’n iittan kinni weli abidema’n me’a wodda raagi nophphaan; ba’lataan.

Raagiink lebema gi’wwiinxa lebema iyyedaggaan. Tenne koobbo’n raagoole abidaaxxi wo’laachcho jabaata’n, lebenda’ninna sagarenda’n daggaan.

**Fugensha (Climax )**

Raaging me’ichchi edi’a lephpha’ninna nophpha’n dagaa wodda raagolixxe oddo’n kadda’neexxi weli agonna weli gonphe iittan jabaata’n daggaan. Fugensha dade borreessatotik gi’wi jabaataaxxe hara koobon. Tenne koobo’n illichchi raagole haaro haaroxxe hara mekki assitaaxxe dayyeessitaaxxe yookin yaadissaaxxe yaaneb futt hiyyaan.

Tinni kobo yo’oxxi yaane iittan eeloxxi yaane iitti iima lebenda’n daggaaaxxe yanna n. Illichchi raagoole haaro haaroxxa tarja alfaan. Okkonee tarja adhdhaan; ookkon’n kinno adhdheexxe tarja’n irkifate tarkaafe adhdhaan. Adhdhaaxxi tarkaafe tarja kiphati yookin ginoomati kada dande’an.

**Itita (falling action)**

Tenne koobo’n hara jabaatte abidateenna araarsatee rakkiseemmaaxxi yaane sholledha’ninna qiidda’n daggaan. Itita assichhchuwwiinke qiida’n daga leelishshaaxxen. dade borreessile e;oxinninna yo’oxin bakka bakka abidda’n daggaan.

Raagi muuxema shiqaaxxe koobbon. Fugenshatike koobbo’n fugeende sagarendeexxi yaane yookin assichchuwwi ifinik leela saffaan. yaane hara sagarende eegenna lekka abixxatee dandeesisebaak raagi wa’a hiyye leela’ninna raaqi muuxematiba tarkaafataan.

**Muuxama (resolution)**

Tinni bakka qiidda’n daggeek assichchuwwi muuxa geyaan. Muuxema geyaa woddaa dade borreessiletik gumma leellaan.

**3.5 Gi’wi**

Gi’wi raagoole assitaaxxe haaso’inxe yookin assichchuwiinxe jijjiidhdha. Kunni haaso’i jabak yookin weli gophate kada dandeettaan.

Illichchi raagoole halcha isika muuxatee assaak assichchi yookin me’ak me’ichchi hedhaan. Wele darre’n kinni illichchi raagoolexxi gaabe yookin halcha wo’mitabaashsha ginoola raagoole gufote kadaan.

Gi’wite’n leelita’neexxiyaane wele yaane mitti edi’a me’o’a tarkaafataa wodda weli kinni udumi’a harkisaan. Tenne oddo’n dadendaaxxi yaane gi’wi hiyyendaan.

**Gi’wixxa bifa**

Gi’wi me’e bifa affeechcho fakkaata’ne?

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

Bifa insa’neexxa kulle

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

* 1. **Giddixxi gi’wi**

Tinni gi’wi raagoole ifike yaadin morondaa wodda yookin ifin ifi weli aagaa wodda dadendaaxxe gi’win.Wele orin kinni, raagooletixxe sammo giddo dadendaaxxe gi’wi

Tinni anna raagoole ifike yaadin welti lolendaaxxe yookin morondaaxxe yannan. Mitte yaane assatee yookin waalatee mech mech hitaa wodda leelittaan.

* Giddixxi gi’wi raagoole ifike yaadin yookin irran welt assittaaxxe eloxenna yo’oxxe hedino yookin haaso’a
  1. **Gadhixxa gi’wi**

Gadhixxi gi’wi raagoole ifika yaada yookin assitaaxxa assichchuwwa wele langake yookin sakkake raagoolen afendaa wodda eloxxin yookin yo’xxini jiiidhinaaka yaada yookin assinaaka assichchuwwa uudaaxxe yaanen.

Raagoole mitte mitteti yookin gollott wele raagolen welti assittaaxxe weli gonpha yookin weli aago.

Wele orin kinni raagoole manjo kaddebaaxxe yaanuwwan welti abidaaxxi wo’aancho hexxaan. tinni wo’laancho gadhixxe gi’wi hiyyendaan. Wele orin gadhixxi gi’wi raagoole manjoke kaddebbaaxxe yaanuwwan welti assittaaxxe weli gonphe.

* Dadumanna wele wele jeejuwwa illichcho raagoole’n ko’o daddaa wodda

**3.6 Darre (point of view)**

Darre dade borreessile borreessa’neek borreessanji hitta borreessaaxxa murte sa’saaxxe bakkan. Murte isixxinna lame orin uudemaan. kunninna raaga kula’neeka annichcho iittan annichchi raagi hitta kulemaaka uudaaken**.**

Raaga kula’neek annichchi, hinaa wodda dade borreessile giddo hedheeka raaga kula’neeke raagoolen. Wele orin kinni darre leelishshaaxxi yaane raagi raagakek manji raaga hittate raageek hiyaaka yaadanna abideeken.

Haruma qicin uudatee, darre….

* + - Aate raage kula’neek?
    - Raagi hittate kulema’neek?
* Raaga kulanee’k raagichchi lame bifa affaan
  + - Taakaka magenjo
      * Raagichchi raaga shiqisa’neek yookin kula’neek taakkake magenjo’niten
      * Raagichchi raagaa wodda ‘ani’ hiyya’n raaga kulaan
  1. Sakkake magenjo
     + Raagichchi raaga gadho hedhe haaso’aan
     + Raagi raagemaa wodda raagichchi ‘insa’ne’ hiyyati hiyyati raagaan

Wele orin kinni raaga kulemaak ori raagichchi ragaaka yookin kulaaka raaga hittee qico ege’ne hiyaaka yaada abidaaken.

* Raagichchi hitee qico kulaaka raag ege’ne?
* Hitta asee kula’ne hiyaak yaadi kinni wele yaadan
* Raagichchi raaga hitta kula’nee
* Duuchchiinxxa yaane (raagi giddo hedhooka) ege’nee?
* Yookin ege’na isixxi gabalendeexxe?
* Raagi sa’aka ora yookin raagemaak ori
  1. **Gabalemeeke (limited)**
     + Raagichchik ege’na heenoxxe kaddaa wodda
     + Borreessatto giddo illichcha raagooletikanna
     + iittan wele heenoxxe raagooleka ege’na calla alfaa wodda
  2. **Meegabalemeeke (omniscient)** 
     + Raagichchi duuchchiinxxa raagoole uuddaxxen wo’ma ege’na afeen
     + Mitte raagoolenaa’n wele raagooleti’a sa’a’n insa’neexxa duuchchiinxxa yaane ifisaan
     + Sammo raaggooletixxe’ninna e’yaa’n yaada insa’neeka ifisaan

**3.6 Erga (theme)**

Borreessato sammi hine tola borreessinaaxxe yaanebaan. Mitte borreessato borreessinaa wodda sa’ssatee hendaaxxi erga hexxaan. Erga borreessato mayee borreessende? hiyaaka qortuma hiisakee borreessattotike giddixxe gumman.

Borreessato gargarike bifani shiqoole sa’sitaaxxa gumma yaada affaan. Tinni gumma yaadana erbga hiyyendaan. haruma qicin barrisatee yookin kulatee erga hiyyo borreessattoltike gumma yaada hiyyoten. wele orin kinni erga hiyyendaa wodda borreessanji gargar hexxeexxa yaanuwwa’a afeexxe uushsho hiyyoten. Tinni yaanuwwanna manjoke, dadumake, yookin wele yaane kada dandeettaan.

Erga lame darre’n uuda dandeessissaaan. borreessanji dade borreessile borreessaa wodda sa’iso’a haseka erga sa’sa’ekenna kadoole tinni erga lame orin saxxaan. insa’nenna

* + 1. Ifixxe (particularity)
    2. Duuchcha (universality)

Ifixxe erga hinaa woddda borreessanji sa’isso’a haseexxa erga ifixxe uushshona’n ke’ati sa’isaaxe kadaa wodda. tinninna , isi/ ise sa’isinaaxxi erga insa’neexxa uushsho hundaayye assati saxxaaxxen.

Langak ori kinni duuchcha erga hiyyemaaken. Erga tinni faranjetike afo’n “universality” hiyyemaake kadaa wodda duuhciinxxi borreesssato qabeti qoodendaaxxe ergan. kunninna borreessatotixxi huje affeexxa la’o la’o uuddaaxxen.

**3.7 Ifila (style)**

Ifila lame hiyyowwanaa’n orgeesemeeke hiyya kadaa wodda insa’nenna ifinna hiyya hiyyaake hiyyuwwan. Ifila hinaa wodda ifika mala la’offata hiyya ten. borreessanji dade borreessile borreesssaa wodda ifike malin borreessaan.

Gargar hedheek borreessanji dade borreessile borreessaa wodda ifi ifiga mala la’offataan. kado malee lumo qico ege’nemeek safi ifili hedheen. Insa’nenna

1. **Edile (foreshadowing)**
2. **ta’ile**
3. **sa’ile (flashback)**

Edile hinaa wodda borreessanji ta’a hedheexxi edi’a dagaaka yaanuwwa borreessaa wodda. Ta’le kinni ta’a hedheeka yaanuwwa ta’ike yaannan abidisa’n borreessaa wodda. Sa’ile yanna kinni kadde saxxeemaxxe yaanuwwa ta’ixxe yanna’n hedheexxi borreessaa wodda. sa’ile ifila’n borreessanji sa’emmaxxe yaaneba higati borreessaan.