پراکندگی جغرافیایی قومی (قبیله ای) در آفریقای غربی

الهی، حسین

اصطلاح افریقای سیاه که امروزه در نوشته‏های علمای جامعه‏شناتسی،تایخ،سیاست و جغرافیا بکار می‏رود،به افریقای جنوب صحرا اطلاق‏ شده است.به علت مشخصات جغرافیایی(از نقطه نظر آب‏و هوا،اقلیم، گیاهی،زمین‏شناسی و دوری و نزدیکی به دایرهء استوا و آبهای آزاد و...)، مرد در طول قرن‏ها خود را با شرایط محیطی تطبیق داده و گروه‏های‏ نژادی مختلف در این سرزمین جای ویژه‏ای را برای سکونت انتخاب‏ کرده‏اند.

بعد از گسترش نفوذ امپریالیسم و تحت سلطه قرار گرفتن قسمت اعظم‏ و یا تقریبا تمام این بخش از قاره جابجایی‏هایی در طول قرن‏های 16 تا 20 به وقوع پیوسته است و بسیاری از طوایف و تیره‏های‏نژادی تحت فشار شدید استعمارگران از مکان‏های خود رانده شده و بالاجبار در محیطهای‏ جدیدی مسکن گزیده‏اند.

بعد از جنگ بین الملل اول(1918-1914)و مخصوصا جنگ دوم‏ بین الملل(1945-1939)روند بیداری مردم این بخش از افریقا گسترش‏ یافت و انقلابهای آنها بر ضد نظام استعماری،دولت‏های مسلط(فرانسه، انگلستان،آلمان،پرتقال،اسپانیا و...)را بر آن داشت که برای استمرار سلطهء خود از روش‏های نوینی بهره گیرند و از آن جمله با قطعه‏قطعه کردن‏ این بخش از قارهء افریقا به کشورهایی بدون مرزهای مشخص و تقسیم قبایل‏ و تیره‏ها در دو یا چند کشور،باب اختلاف و برخوردها را برای سالهای بعد باز گذراند و در نتیجه سلطهء خود را استمرار بخشند،

اصطلاح بالکانیزاسیون که در مورد شبه جزیرهء بالکان و قطعه‏قطعه‏ کردن آن به کار گرفته شده بود در مورد افریقای جنوب صحرا نیز مصداق‏ واقعی پیدا کرده و مشکلات زیادی را برای مردم این سرزمین به وجود آورده است که نتایج آن به صورت برخوردهای بین سومالی و اتیوپی، اوگاندا و کنیا،تانزانیا و اوگاندا،آنگولا و زئیر،نیجریه و نیجر،چاد و لیبی،مراکش و صحرا و...نماینگر شده است.

یکی از دلایل عمدهء این برخوردها و پیچیدگی مسائل،وجود گروه‏های‏ هم‏نژاد و قبیله‏های وابسته در چند کشوراست،به‏طوری که بر اثر جدایی،سنن‏ و آداب ساختمان همگون جامعه‏ای بناچار دستخوش هرج‏ومرج و بازسازی نوینی گردیده که منجر به طغیان و شورش‏های‏نژادی و قبیله‏ای‏ شده است که سرانجام محروم شدن برخی ساکنان از حقوق اجتماعی‏شان‏ را در پی داشته است و در آفریقای غربی این وضع به خوبی قابل مشاهده است. ایجاد کشورهای کوچک(گامبیا)بدون مرزهای طبیعی و یا تأسیس‏ کشوری توسط امپریالیسم در درون کشور دیگر باعث تغییر ساخت جوامع‏ قبیله‏ای ونژادی شده است،به‏طوری که هرچند مدت یکبار آشوب و بلوایی‏ را سبب می‏شود.به این نکته باید اذعان کرد که اگر کشور ما در(کشور استعمارگر)با توسل به نیروهای نظامی از ولت و کشور ساختهء دست خود حمایت نکند،بسیاری از این کشورها از نقشهء جغرافیایی محو می‏شوند.

در یک بررسی مختصر ضمن آشنایی با محیط جغرافیایی افریقای غربی‏ چگونگی پراکندگی‏نژادها را در آن مورد توجه قرار می‏دهیم و مناطق‏ مسکونی آنها را بازگو می‏کنیم و با تقسیمات و پراکندگی قبایل ونژادها در چند کشور هم مرز آشنا می‏شویم تا چهرهء دیگری از سلطه استعمار مشخص‏ شود.

موقعیت جغرافیایی افریقای غربی

از اقیانوس اطلس تا مرزهای سودان و چاد و از صحرای مرکزی تا خلیج گینه،افریقای غربی را بوجود می‏آورد که تقریبا 5.1 مساحت قاره‏ را اشغال کرده است،در این محیط جغرافیایی بیش از یکصد میلیون نفر یا 2/1 جمعیت قاره زندگی می‏کنند که می‏توان گفت حدود نیمی از کل جمعیت‏ سیاه‏پوست را تشکیل می‏دهند.

افریقای غربی شامل پانزده کشور(از خیلی کوچک همچون‏ گامبیا با مساحت 295/61 کیلومتر مربع تا بسیار وسیع مانند چاد با وسعتی‏ برابر 000/284/1 کیلومتر مربع)است.قسمت اعظم آن بین مدارات‏ 10 درجه تا 15 درجه و 16 دقیقه عرض شمالی قرار دارد[افریقای غربی‏ به‏طور تقریب بین 5 تا 25 درجه شمالی قرار دارد]و دو ناحیهء آب‏وهوایی‏ این ناحیه را دربرگرفته است.

الف:آب‏وهوای سودانی و ساحلی که کشورهای سنگال،گامبیا، مالی،ولتای علیا،نیجر،چاد،موریتانی و گینهء بیسائو و دماغهء سبز در این‏ گروه قرار دارند.از مشخصات این نوع آب‏وهوا،وجود یک فصل مرطوب‏ در تابستان و یک فصل خشک در زمستان است.

ب:آب‏وهوای گینه‏ای:کشورهای سیرالئون،گینه،لیبریا،ساحل‏ عاج،غنا،توگو،بنین و نیجریه که در قسمت جنوبی قرار دارند دارای این‏ نوع آب‏وهوا هستند که چهار فصل در آن مشخص است و از ویژگی‏های‏ آن باران‏های زیاد توأم با رطوبت فوق‏العاده است و دارای یک فصل خشک‏ کوتاه می‏باشد.

در نه درجهء شمالی یک آب‏وهوای مرطوب گرمسیری با یک فصل‏ پرباران و سپس خشکی کوتاه در حد فاصل ریزش باران قابل رویت است. کاهش باران و بی‏نظمی،بعد از مدار 15 درجه گسترش می‏یابد،و نوع‏ آب‏وهوا تغییر می‏کند و نیمه خشک می‏شود و بعد از آن به آب‏وهوای‏ صحرایی که کاملا خشک است تبدیل می‏گردد.

در ناحیهء الف در مساحتی معادل 000/300/5 کیلومتر مربع فقط 33 میلیون نفر زندگی می‏کنند یعنی حدود 6 نفر در هر کیلومتر مربع و در مساحتی برابر 000/120/2 کیلومتر مربع،در ناحیهء ب حدود یکصدوبیست میلیون نفر حدود شصت نفر در هر کیلومتر مربع.

در افریقای غربی دشت وسیعی از رسوبات فدیمی از شمال به جنوب‏ قرار گرفته است و در شمال آن برجستگی‏های صحرایی قابل رویت است‏ که به علت فرسایش صحرایی ارتفاع چندانی ندارند و از غرب به شرق این‏ تغییرات قابل توجه است،مخصوصا در ناحیهء«ادرار»1موریتانی و«ایفورا»2 و«تی‏بی‏ستی»3.

آخرین کوههای آتشفشانی ارتفاعی حدود 3000 متر دارند و در ناحیهء شمال حوضهء وسیعی بین«تااودونی»و نیجریه وسطی قرار دارد و از بزرگترین فرورفتگی‏هایی است که از غرب به شرق ادامه یافته و در جنوب‏ نخستین سدها آنها را در برمی‏گیرد که عبارتند از حوضه‏های سنگال، گامبیا و فرورفتگی‏های نیجریه وسطای غربی و نیمه وسطای شرقی و فرو رفتگی چاد.

این نواحی از خاکریزهای دوره‏های اول تا چهارم زمین‏شناسی‏ آورده شده بوسیلهء رودخانه‏ها و سیلاب‏ها در طی سالها و ته‏نشین شدن این‏ رسوبات که در طول زمان ادامه داشته است به وجود آمده و تمام این ناحیه از رسوبات سنگ‏های سیاه،سنگ‏های آهکی،خاک رس و شن که به صورت‏ افقی کنار هم قرار دارند پوشیده شده است.اما گاهی به علت ساییدگی‏ها در دشت.اثر خشونت این نوع رسوبات از بین رفته است.بسیاری از فرو- رفتگی‏ها بوسیلهء عوامل فرسایش دشت‏ها پرشده و راه‏بندان‏هایی نیز بوسیلهء زمین‏های باتلاقی و شاخه‏های رودخانه ایجاد گردیده است،بخصوص‏ این که شاخه‏های بسیاری از رودخانه‏ها دارای جریان منظمی نیستند(مانند شعبه‏هایی که از کوه‏های نیجریهء وسطای غربی جریان می‏یابند).در جنوب‏ این سلسله فرورفتگی‏ها،بخصوص در نواحی سودان و گینه خطی از ارتفاعات به وجود آمده است که دارای بلندی‏های بلورین می‏باشند مانند، کوه‏های«نیمبا»4از غرب به شرق و«فونتاجالون»5و«دورسیل»6و گینه‏ و توده کوه‏های«آتاکورا»7.

دشت‏های نیجریه(با 1700 پا ارتفاع)در غرب،از شمال غربی به جنوب‏ شرقی و کوههای گینه و سیرالئون در مشرق،یک ناحیه کاهش یافته را در جنوب غربی تا شمال شرقی سبب شده است.در نواحی ساحلی جایگاه‏های‏ طبیعی برای کشتیرانی بجز بنادر داکار و«فری‏تون»8وجود ندارد.از موریتانی تا دماغهء سبز،ساحل صاف و از دماغهء سبز تا لیبریا،ساحل هلالی‏ شکل و مصب وسیعی از شاخه‏های مختلف رودخانه‏ها است و اگرچه عمیق‏ است ولی مملو از رسوبات و لجن رودخانه است،از لیبریا تا مرزهای‏ نیجریه و کامرون دگرگونی دیگری در سواحل قابل رؤیت است،دو رشته‏ کمربند شنی قسمت‏های کم عمق را احاطه کرده است که سواحل طولانی‏ ولی کم عمقی را به موازات ساحل اصلی به وجود می‏آورد که به همراه آن‏ نهری به دریا ارتباط پیدا می‏کند.

رودخانه‏ها منشأ گرمسیری دارند و در دورهء بارندگی پرآب می‏شوند و به آرامی در فصل خشک از اب آنها کاسته می‏شود،مهمترین این رودخانه‏ها عبارتند از سنگال و نیجر که از کوه‏های فونتاجالون سرچشمه می‏گیرند و جریان آنها شدید است و بالنتیجه کشتی‏رانی در آنها فقط با کشتی‏های‏ کوچک امکان دارد.

از لحاظ پوشش گیاهی افریقای غربی به دو منطقه تقسیم می‏گردد که‏ مدار ده درجه آن را مشخص می‏کند.در جنوب ناحیهء گینه‏ای،جنگل‏ همیشه سبز است و در جنوب مدار 8 درجه ریزش باران فوق‏العاده زیاد و حدود 1200 میلی‏متر در سال است و جنگل‏های بین مدار 8 درجه تا ده‏ درجه از نوع جنگل‏های گرمسیری است.در شمال مدار ده درجه،آب‏و هوای سودانی با توجه به وجود جنگل‏های تنک و علف‏های کوتاه دیده‏ می‏شود که هرچه به طرف شمال پیش برویم تأثیر فصل خشک بر آن بیشتر است.در خارج از مدار 15 درجه وارد ناحیهء ساحلی و نیمه خشک و بعد از مدار 18 درجه وارد ناحیه کویری می‏شویم که ریزش باران در سال بیش از 200 میلی‏متر نیست و آن هم به صورت ریزش‏های ناگهانی و سریع است.

زندگی روستایی و فصل کشت و زرع به‏طور وسیعی وابسته به مقدار ریزش باران است که از 9 ماه در جنوب مدار 8 درجه تا دو ماه به طرف مدار 17 درجه عرض شمالی تغییر می‏کند.در شمال مدار 14 درجه بی‏نظمی‏ ریزش باران از یک سال تا سال دیگر دگرگونی وسیعی را در وضعیت‏ کشاورزی به وجود می‏آورد.9

محصولات کشاورزی روستاها دو نوع است:یکی محصولات غذایی‏ تجاری داخلی و دیگری محصولات صادراتی،محصولات تجاری داخلی‏ برای تأمین مواد اولیهء صنایع محلی است.نوع کشت متنوع است و از ارزن و بادام زمینی تا پنبه و گاهی نیز در نواحی ساحلی،قهوه و کاکائو تولید می‏شود.تقسیمات جغرافیایی بهرحال چگونگی کشت و نوع‏ محصولات را مشخص می‏کند.

محصولات اصلی غذایی عبارتند از غلات که در نواحی چمن‏زارها با فصل خشک طولانی در ناحیهء سودانی و ساحلی و برنج در ناحیه آبگیرها و یا به صورت استفاده از ریزش باران و آبیاری(در دره‏های رودخانه‏ای‏ نیجر،دلتای بنی و سنگال و کاسامانس)10و در چند ناحیه کشت مکانیزه‏ [دلتای داخلی نیجر،دلتای سنگال و دشت‏های ساحلی سیرالئون‏]انجام‏ می‏شود.11

تولید ارزن و ذرت خوشه‏ای حدود 3 تا 4 میلیون تن در سال است که‏ مقدار برداشت به حدود 600 تا 650 تن در هکتار می‏رسد.تولید برنج‏ تقریبا 000/400 تن در سال است که مصرف آن در شهرها روبه گسترش‏ است،گیاهانی که دارای غده‏های غذایی می‏باشند مانند«مانیوک»12، «ایگنوم»13که در نواحی گرمسیری بعمل می‏آید و از مهمترین تولیدات‏ نواحی پرباران است.انواع و اقسام سبزیها نیز کشت می‏شود و تولید میوه‏ها مانند آناناس،مرکبات و سایر میوه‏های گوشت‏دار نیز قابل توجه است. انواع محصولات کشاورزی تجاری وجود دارد،مهمترین و غنی‏ترین‏ ناحیه تولید آنها ناحیهء مرطوب گرمسیری و نیمه گرمسیری است که دارای‏ باران زیادی است و جنوب ناحیهء مدار 8 درجه از این لحاظ دارای اهمیت‏ ویژه‏ای است.تولیدات دانه‏های روغنی از اهمیت زیادی برخورداراست، مقدار تولید روغن خرما 000/600 تن است که 5/2 درصد تولید محصول جهانی‏ است و 4.3 این تولید مربوط به ناحیهء نیجریه است،حدود 000/000/3 تن روغن بادام زمینی که حدود یک میلیون تن آن از نیجریه و همین مقدار از سنگال است است از تولیدات این ناحیه می‏باشد که نیجریه چهارمین تولید کنندهء جهانی و اولین صادرکننده آن است.بادام زمینی مهمترین محصول‏ برای کشاورزان کشورهای ناحیهء سودانی و ساحلی و گینه‏ای است.

افریقای غربی حدود 6 درصد محصول جهانی قهوه را که معادل‏ 000/150 تا 000/300 تن در سال است تولید می‏کند که 1/7 درصد آن‏ به ساحل عاج تعلق دارد(سومین تولیدکنندهء جهان)،6 درصد تولید جهانی‏ کاکائو حدود 000/800 تن که غنا تقریبا 28 درصد آن را تولید می‏کند، از این ناحیه است و آناناس و Avocat از دیگر محصولات مهم صادراتی‏ این منطقه است که مخصوصا در ناحیهء گینه‏ای تولید می‏شود،مهمترین‏ مزارع کائوچو(هه‏وآ)در لیبریا و ساحل عاج و نیجریه بوجود آمده‏ است.افریقای غربی حدود 000/110 تن پنبه تولید می‏کند که 000/70 تن آن در ناحیهء گینه‏ای و مخصوصا در نیجریه و ساحل عاج و 000/40 تن در کشورهای ساحلی(غنا-مالی)ت.ولید می‏شود.کشورهای سودانی‏ و ساحلی دارای فعالیت مهمی در امر دامداری هستند.در این بخش از افریقای غربی(موریتانی،مالی و نیجر)فعالیت شدیدی برای دادوستد دام‏ها وجود دارد و گوشت از مهمترین مواد صادراتی آنها به ناحیهء گینه‏ای‏ است.ماهی‏گیری نیز توسعه یافته است و در سواحل و آب‏های داخلی‏ (دریاچه چاد و رودهای نیجر و سنگال)به صورت قدیمی انجام می‏شود ماهی‏گیری صنعتی جنبه تازه‏ای از صید است که در سنگال در حال توسعه‏ است و در ساحل عاج نیز بعد از استقلال گسترش ویژه‏ای یافته است.14

از لحاظ صنعتی کشورهای افریقای غربی از تولیدکنندگان صنایع‏ اولیه هستند.انرژی الکتریسیته‏ای زیادی در کشورهای گینه‏ای(غنا، ساحل عاج،نیجریه)تولید می‏شود.محصولات معدنی از قدیم در این ناحیه‏ اهمیت زیادی داشته است و رگه‏های عظیمی از معادن مختلف در سراسر ناحیه پراکنده است.آهن در موریتانی،سیرالئون و لیبریا به مقدار زیادی‏ استخراج می‏شود.بوکسیت دارای اهمیت فراوانی در این ناحیه است و معادن آن در گینه شهرت زیادی دارد(اولین تولیدکننده افریقا و پنجمین‏ تولیدکننده جهان)و در غنا و سیرالئون نیز استخراج می‏شود.مس در موریتانی و قلع در نیجریه(8 درصد جهان)و نیجر موجود است.غنا هشتمین‏ تولیدکننده منگنز در جهان است و فسفات در سنگال و توگو استخراج‏ می‏شود.

معادن فلزات کم‏یاب در افریقای غربی وجود دارد،طلا بطریق‏ قدیمی استخراج می‏شود(مخصوصا در غنا)و الماس و سنگ‏های دیگر قیمتی و الماس صنعتی در جنوب گینه و ساحل عاج و سیرالئون و غنا به دست می‏آید.

مراکز تجمع صنایع بیشتر در بنادری مثل داکار،آبی‏جان و...است. در نیجریه تصفیه قلع،در گینه صنایع آلومینیوم‏سازی،در سنگال پارچه- بافی در ساحل عاج و نیجریه صنایع گوناگون وجود دارند و در سراسر ناحیه صنایع تبدیلی مواد اولیه کشاورزی گسترده شده است.

کشورهای افریقای غربی با وجود منابع زیرزمینی فوق‏العاده غنی و زمین‏های مساعد و آب‏وهوای بسیار خوب،فقیر هستند و کشورهای‏ ناحیهء گینه‏ای کمتر از کشورهای داخلی دچار فقر هستند،مالی،نیجر و ولتای علیا و چاد بطور کلی بشدت در فقر بسر می‏برند و از لحاظ مواد غذایی‏ وابسته به کشورهای ساحلی و گینه‏ای هستند.راهها در این کشورها فوق‏العاده‏ کم و بدون اهمیت است و بیشتر راهها نیز فصلی است و بنادری مانند لاگوس، ابی‏جان.داکار و کوناکری مهمترین راههای ارتباطی با آبهای آزاد و بین المللی است.

افریقای غربی مهمترین بازار صادراتی اروپای غربی است،کشورهای‏ طرفدار فرانسه مانند گینه و مالی وابسته به جامعه اقتصادی اروپا(کنوانسیون‏ یا ئوند.)و بازار فروش محصولات اروپا به حساب می‏آیند صادرات و واردات این ناحیه در اختیار دولتهای اروپایی و شریک بازرگانی آنها ایالات متحدهء امریکا است.

در این سرزمین وسیع با این مشخصات جغرافیایی،قبایل و تیره‏های‏ مختلف‏نژادی بسر می‏برند که در طول تاریخ باعث دگرگونیهای ویژه‏ای‏ شده‏اند و با جابجایهای خود امکانات بسیاری را به وجود آورده و یا نابود کرده‏اند،مهمترین این قبایل و تیره‏های‏نژادی به تفکیک کشورها عبارتند از:

بنین:

گروههای‏نژادی از شمال و شرق و به تعداد کمتری از غرب به این سرزمین‏ آمده‏اند که عبارتند از:

الف:ناحیه بنین پست«جنوبی» 1-«فون»ها15حدود 47 درصد جمعیت که بیشتر آنها کشاورزند.

2-یوروباها16(ناگو)ها817/8 درصد جمعیت که از نیجریه به این‏ کشور آمده‏اند و اغلب تاجر و کاسب هستند.

3-«آجا»ها18،2/12 درصد جمعیت.

4-«باریبا»ها19،17/9 درصد جمعیت که از شرق به این سرزمین رانده‏ شده‏اند.

5-اقلیتهای نژدی مانند«باسه‏دا»ها20«ایت‏شا»ها21،«تشابه»ها22

(15)- Fon

(16)- Yoruba

(17)- Nago

(18)- Adia

(19)- Bariba

(20)- Basseda

(21)- Itcha

(22)- Tchabe

و«مانی‏گری»ها23نیز در این ناحیه یافت می‏شوند که بیشتر کشاورزند. ب:ناحیهء بنین علیا(شمالی) در این ناحیه اقوام گوناگونی مانند«بوکو-تین‏گا»24ها، «دندی»ها725/1 درصد«گورما»ها26.«بربا»ها27،«تیوکوسی»ها28و (23)- Manigri

(24)- Boko Thenga

(25)- Dendi

(26)- Gourma

(27)- Berba

(28)- Tyokossi

تحقیقات جغرافیایی » شماره 8 (صفحه 156)

«وابا»ها(P29P)که غالبا از طریق کشاورزی زندگی می‏کنند.در مجاور همین‏ اقوام«پل»ها(P30P)با جمعیتی حدود 000/70 نفر به سر می‏برند.جـ-ناحیهء ساحلی:

«آتاکورا»ها(P31P)که به تیره‏های«سومبا»(P32P)5./.جمعیت.«گام‏گام‏با»(P33P) «نبن‏ده»(P34P)،«سوروبا»(P35P)و«ناتیم با»(P36P)تقسیم می‏شوند.اکثریت این گروه‏ در سواحل زندگی می‏کنند ولی بخشهای اندکی از آنان نیز در ناحیهء بنین‏ علیا اقامت دارند.

د-«گونره»ها(P37P)که به سه شاخه«ارزو»ها(P38P)1/5./.جمعیت‏ «پئه‏ده»(P39P)و«مینا»ها(P40P)تقسیم می‏شوند.اکثر این مردم ماهی گیرند و در بخش ساحلی و یا کناره‏های رودخانه‏ها سکونت دارند.

حـ-اقوام دیگری مانند«کرئول»ها(P41P)،«کوتو-کولی»ها و... نیز در این سرزمین به‏طور پراکنده زندگی می‏کنند.

نیجریه:

جمعیت اصلی نیجریه را سه گروه که دو سوم ساکنان این کشور را تشکیل‏ می‏دهند به وجود آورده است که عبارتند از:

1-پل‏ها:«فولانی»ها(P42P)فولیه‏ها:9/20 درصد جمعیت

چادرنشینان دامدارند و در دشتهای مرکزی و شمال کشور زندگی‏ می‏کنند.

2-«کانوری»ها(P43P)که بیشتر در اطراف دریاچهء چاد زندگی می‏کنند (3/20 درصد جمعیت). نقشه شماره 3 پراکندگی‏نژادی در نیجریه

3-«ایبو»ها644/16 درصد جمعیت،که در نواحی جنوب شرقی و شرق زندگی می‏کنند.

4-در ناحیهء«میدل بلت»45و در مرکز و جنوب درهء رودخانه نیجر گروه قومی«نوپه»46به سر می‏برند.

علاوه بر گروههای‏نژادی بالا سایر تیره‏های‏نژادی عبارتند از:

1-«تیو»ها47در پهنه«به‏نوه»548/2 درصد جمعیت.

2-«ادو»ها49،7/1 درصد جمعیت در ناحیهء جنوبی مرکز.

(44)- Ibo

(45)- Midel Belt

(46)- Nup?

(47)- Tiv

(48)- Benou?

(49)- Edo

3-«ای‏جاو»ها(P50P)،9/1 رصد جمعیت در دلتای رودخانهء نیجر.

4-«ای‏بی‏ییو»ها(P51P)6/3 درصد جمعیت در جنوب شرقی.

5-«افیک»ها(P52P)در جنوب شرقی که اکثرا آنها کشاورزند.

قبایل و تیره‏های مختلف دیگری در سراسر کشور پراکنده‏اند که‏ اهمیت زیادی ندارند و به همراه مهاجران کشورهای آسیایی و اروپایی‏ 9/23 درصد جمعیت را تشکیل می‏دهند.

توگو:

توگو باوجوداین که کشور کوچکی است ولی حد اقل 40 گروه‏نژادی‏ و قومی در این کشور زندگی می‏کنند که مهمتری آنها عبارتند از:

گروه شمال.

الف:«پاراگورما»ها(P53P)

ب:«کابره»ها(P54P) که تعداد آنها حدود 000/500 نفراست.

کابره‏ها در ناحیهء«لاماکارا»(P55P)زندگی می‏کنند و از بهترین کشاورزان‏ افریقا هستند.

گروه مرکزی.

«اکپوسو-ادله»ها(P56P)که در کوهستانها و دامنهء آنها که به طرف دشتها گسترده شده است اقامت دارند و بیشتر کشاورزند و جمعیت آنها حدود 000/700 نفراست.

الف:«اوه»ها(P57P)

ب:«ائوآتشی»ها(P58P)

که حدود بیش از 000/600 نفرند و بیشتر در دهکده‏ها زندگی می‏کنند و از رؤسای خود اطاعت کامل دارند.

ج:«مینا»ها(P59P)

بیش از یکصد هزار نفرند که در دهکده‏های شمالی زندگی می‏کنند. الف:سایرنژادها که در اقلیت هستند.

ب:«اکه‏بو»ها(P60P)که در کوههای غربی زندگی می‏کنند.

پ:«ماندینگو»ها(P61P)که وابسته به‏نژادهای سودان هستند.

ت:«تیوکوسی»ها(P62P)که در ناحیهء«مانگو»(P63P)زندگی می‏کنند.

ث:«باریبو»ها(P64P)که در شرق اقامت دارند.

ج:«سوکوده»ها(P65P)و«بومارسه»ها(P66P)که در ناحیهء شمالی مسکن‏ گزیده‏اند.

چ:اقلّیتی ازنژادهای پل.«هاوسا»(P67P)و«جرما»(P68P)در نواحی مختلف‏ کشور پراکنده‏اند.

غنا:

اغلب گروههای‏نژادی این کشور از فامیل قبایل سودان و گینه هستند مانند:

1-«آکان»ها(P69P)که 1/44 درصد جمعیت کشور را تشکیل می‏دهند و در ناحیهء جنوبی زندگی می‏کنند و به تیره‏های مختلف تقسیم می‏شوند مانند،«آشانتی»ها(P70P)که در ناحیهء«آکرا»(P71P)سکونت دارند،«کوماسی»ها(P72P) «کواهو»ها(P73P)،«اکیم»ها(P74P)،«فانتی»ها(P75P)،«آهانتا»ها(P76P)،«نزینا»ها(P77P) و«واساو»ها(P78P).

2-«گوانگـ»ها(P79P)که به گروههای«گونجا»ها(P80P)،«آبسی»ها(P81P)، برونگ»ها(P82P)تقسیم می‏شوند و در مرکز کشور زندگی می‏کنند.بخشی‏ از همین گروه«اوه»ها(P83P)هستند که در ناحیهء جنوب شرقی«آکرا»سکونت‏ دارند و 13 درصد جمعیت کشور را تشکیل می‏دهند.

3-«ولتایی»ها(P84P)که به گروههای«داگومبا»ها(P85P)[مول-داگبانی‏](P86P) که 9/15 درصد جمعیت را در برمی‏گیرند،«مامپروسی»ها(P87P)«سیسالا»ها(P88P)، «داگاری»ها(P89P)و«والا»ها(P90P)تقسیم می‏شوند.

4-قبایلی از توگوی مرکزی به این کشور مهاجرت کرده‏اند و در نواحی مختلف سکنا دارند که حدود 8./.جمعیت را تشکیل می‏دهند،مانند:

الف:«گورما»ها(P91P)،5/3 درصد

ب:«گوان»ها(P92P)7/3 درصد

ج:«گروسی»ها(P93P)و...

گینه:

پراکندگی‏نژادی در گینه دارای اهمیت ویژه‏ای است.اغلب گروههای‏ نژادی از مشرق و یا شمال شرقی وارد این سرزمین شده‏اند،مانند:

الف:«پیگ مواید»ها(P94P)که به شعب«کیسی»ها(P95P)،«مونون»ها(P96P)، «گورزه»ها(P97P)،«کونو»ها(P98P)و«توما»ها(P99P)تقسیم می‏شوند و در ناحیهء گینهء جنگلی زندگی می‏کنند.

ب:«کونیاگ»ها(P100P)،«باساری»ها(P101P)،و«بادیارانکه»ها(P102P)(جمعیتی‏ از گروه«تن‏تا»(P103P))که به صورت منزوی در چندین قسمت گینه و بخصوص‏ در کوههای فونتاجالون مستقر می‏باشند.

ج:«نالوها»(P104P)،«باگا»ها(P105P)و«اندومان»ها(P106P)که در دشتهای‏ ساحلی زندگی می‏کنند.

د:«سوسو»ها(P107P)در گینهء سفلی و«ساراکوله»ها(P108P)و«مالینکه»ها(P109P) که در گینهء علیا ساکنند و تعداد آنها حدود 000/000/2 نفراست.

هـ:علاوه بر گروههای فوق حدود یک میلیون نفر از پل‏ها نیز در این‏ کشور اقامت دارند.

سیرالئون:

این نام از طرف پرتغالیها در حدود قرن 15 به این سرزمین اطلاق شده‏ است.مهمترین گروههای‏نژادی کشور عبارتند از:

1-«مانده»ها از فامیل«ماندنیگو»ها که در ناحیهء جنوب اقامت دارند و 25 درصد جمعیت را تشکیل می‏دهند.

2-«تمن»ها(P110P)در ناحیهء شمال حدود 25 درصد جمعیت.

3-«کرئول»ها(P111P)(بردگان قدیم)که بیشتر در بندر فری تاون ساکنند. گروههای‏نژادی ردیفهای یک و دو به تیره‏های مختلف تقسیم می‏شوند و علاوه بر این سه گروه،اقلیتهایی از تیره‏های:

1-سوسوها2-«فولا»ها(P112P)3-«سیم‏با»ها(P113P)4-«کوتو»ها 5-«کیسی»ها 6-«شربرو»ها(P114P)7-«کورانکو»ها(P115P)8-«یالونکا»ها(P116P)

9-«کریم»ها(P117P)10-«گالینا»ها(P118P)11-«وی»(P119P)12-«گولا»ها(P120P) 13-«کرو»ها(P121P)،نیز در این کشور ساکنند.

گامبیا:

ترکیب‏نژادی مردم گامبیا نزدیک به سنگال است و حدود 85 درصد مردم در روستاها اقامت دارند:

1-«ماندینگو»ها،4018 درصد جمعیت را تشکیل می‏دهند و در ناحیه مرکزی ساکنند.

2-«ولف»ها(P122P)،9/12 درصد جمعیت را تشکیل می‏دهند و در ناحیهء مرکزی در بخش شمالی آن اقامت دارند.

3-«پل»ها،در ناحیهء شرقی استقرار یافته‏اند.

4-«دیولا»ها(P123P)،در مغرب و همچنین در ساحل چپ رودخانهء گامبی‏ ساکن می‏باشند.

5-«ساراکوله»ها،7/6 درصد جمعیت گامبیا را به وجود می‏آورند و در ناحیهء شرقی مستقر شده‏اند.

اقلیتهای مهمی از سایرنژادهای سنگال نیز در نواحی مختلف کشور پراکنده‏اند مانند،«جولا»ها(P124P)و«فولا»ها(P125P).

لیبریا:

گروهی از جمعیت این کشور را بردگان آزاد شده امریکا آزاد شده امریکا تشکیل می‏دهند که در 1880-م به این کشور آمده‏اند که حدود 5/1 درصد جمعیت می‏باشند و شناخت گروههای‏نژادی آنها اگر غیرممکن نباشد بسیار مشکل است. قبایل داخلی به 28 شاخه تقسیم می‏شوند و از فامیل«ماندنیگو»می‏باشند، مانند:

نقشه شماره 4 پراکندگی‏نژادی در لیبریا

الفـ-«مانده-تن»ها(P126P)یا«وی»ها حدود 5 درصد جمعیت.

ب-«مانده-فو»ها(P127P)که به قبایل:

1-«گباندی»ها(P128P)2-«مانده»ها3-«بوزی»ها(P129P) 4-«گبونده»ها(P130P)5-«بله»ها(P131P)6-«کپله»ها(P132P)7-«مانو»ها(P133P)

8-«جیو»ها(P134P)9-«گن»ها(P135P)و«کرا»ها(P136P)تقسیم می‏شوند و بیش از بیست درصد جمعیت کشوراند.

ج:«کرو»ها(P137P)که به شاخه‏های:

1-«ده»ها(P138P)2-«باسا»ها(P139P)3-«سیکون»ها(P140P) 4-«سافا»ها(P141P)5-«تخین»ها(P142P)6-«پاده‏بو»ها(P143P) 7-«پودو»ها(P144P)و«گره‏بو»ها(P145P)تقسیم می‏شوند که از درهء«کاوالی»(P146P) علیا به طرف سواحل آمده و بیش از بیست‏درصد جمعیت را تشکیل داده‏اند.

د:گروههای‏نژادی دیگر عبارتند از:«کیسی»ها،5/2 درصد جمعیت،«گولا»ها(P147P)،5/2 درصد جمعیت که در نواحی ساحلی اقیانوس‏ اصللس ساکنند و اغلب برنج کار می‏باشند.

ساحل عاج:

مردم این کشور به دو گروه جنگل‏نشین و دشت‏نشین تقسیم می‏شوند و گروه‏های‏نژادی آنها عبارتند از:

الف:«آگنی-آسانتی»ها(P148P)که تیره‏های:

1-«بائوله»ها(P149P)2-«آگنی»ها(P150P)3-«اسوماها»ها(P151P) 4-«گنان»ها(P152P)5-«آشانتی»ها6-«آبرو»ها(P153P)،تقسیم می‏شوند و بیشتر در نواحی جنگلی و یا حاشیه‏های آن مستقرتد.

ب:«کرو»ها که به شعب چندی مانند:

نقشه شماره 5 پراکندگی‏نژادی در ساحل عاج‏ 1-«بته»ها2154-«دیدا»ها3155-«گودیه»ها156 4-«کوسیه»ها5157-«کوره»ها6-«اوله»ها158تقسیم می‏شوند و در نواحی غربی کشور ساکنند.

(154)- Bete

(155)- Dida

(156)- Godie

(157)- Koussie

(158)- Ouole

ج:«مانده»های شمالی که عبارتند از:

1-«مانیکه»ها2-«دیولا»ها3-«مارکا»ها(P159P) 4-«بامبارا»ها(P160P).

د:«مانده»های جنوبی مانند:

1-«دان»ها(P161P)2-«گورو»ها(P162P)3-«یاکوبا»ها 4-«تورا»ها(P163P)5-«گاگو»ها(P164P)6-«کو»ها(P165P).

ه:«سه‏نوفو»ها.

و:«کوا»ها(P166P)یا«گونره»ها(P167P)که به تیره‏هایی مانند:

1-«آبی‏جی»ها(P168P)2-«آجوکرو»ها(P169P)3-«ابریه»ها(P170P) 4-«آبوره»(P171P)ها5-«آببه»ها(P172P)6-«آهیه»ها(P173P)تقسیم می‏شند. ز:«بوبو»ها(P174P)،«اویی»ها و«فولبه»ها(P175P)[پل‏ها].

موریتانی:

پراکندگی قومی در موریتانی نسبت به سایر کشورهای افریقای غربی‏ از ویژگی‏هایی برخورداراست و آن نفوذ بربرها و اعراب به این ناحیهء جغرافیایی است که اکثریت جمعیت را بوجود آورده‏اند.به‏طوریکه:

الف:4.3 مردم مخلوطی از اعراب و بربرها(مورا)ها(P176P)هستند که‏ در سراسر کشور،بخصوص در شهرها ساکن می‏باشند.مورها نتیجه اختلاط نژادی اعراب و بربرهای شمال افریقا هستند و گاهی نیز به کلیه مسلمانان‏ شمال افریقا«مور»گویند.

ب:24 درصد مردم سیاه‏پوست هستند که 17 درصد آنها از «توکولور»های‏177جلگه سنگال می‏باشند و یک درصد از«ولف»ها که در ما بین دره‏های رودخانه‏های مختلف ساکنند و 5/.درصد از«ساراکوله»ها هستند که در جلگه و ناحیهء مرزی موریتانی و سنگال زندگی می‏کنند و همچنین گروهی از«هاراتین»ها178[بردگان سیاه‏پوست قدیم‏]که از مورهای ساکن کویر محسوب می‏شوند.و یک درصد،«پل»های چادر- نشین و کشاورز و کارگر معادن می‏باشند.

گینه بیسائو:

گروه‏های‏نژادی ساکن گینهء بیسائو مخلوطی از قوم‏های نواحی‏ مجاور آن می‏باشند که عبارتند از:

الف:«پل»ها،که بیشتر در دشت‏های جنوب شرقی زندگی می‏کنند و کشاورز و دامدارند.

ب:«ماندینگو»ها،که بر روی دشت‏ها تا سنگال مستقرند و به کشت‏ «مانیوک»179و ارزن و بادام زمینی اشتغال دارند.

ج:«بالانت»ها180،که در دشتهای سفلی و مرزهای غربی سنگال‏ استقرار یافته و اکثرا برنج کارند.

گروه‏های‏نژادی مستقر در جزایر دماغهء سبز مخلوطی در هم از تیره‏های‏ گینهء بیسائو و سنگال می‏باشند.

مالی:

امپراطوری مالی در گذشته از اهمیت ویژه‏ای برخوردار بوده است‏ ترکیبات‏نژادی آن فوق‏العاده متنوع است،مانند:

1-«مانده»ها،که اکثریت نزدیک به 60 درصد جمعیت را تشکیل‏ (177)- Toucouleur

(178)- Horratin

(179)- Manioc

(180)- Balante

نقشه شماره 6 پراکندگی‏نژادی در مالی‏ می‏دهند و در سراسر کشور و بخصوص شهرها سکونت دارند.

2-«بامبارا»ها181،حدود یک میلیون نفرند و در مرکز غربی سکونت‏ دارند.

3-«کاسونکه»ها182و«دیالونکه»ها183،که در غرب و شمال غربی‏ نزدیک مرز مورزیتانی اقامت دارند.

(181)- Bambora

(182)- Kassonke

(183)- Dialonke

4-«ساراکوله»ها،حدود 000/280 نفرند و در بیشتر نواحی مرکزی‏ ساکنند.

5-«مالینکه»ها،تقریبا 000/200 نفرند و در نوار مرزی زندگی‏ می‏کنند.

6-«سه‏نوفو»ها184،از گروه‏های بسیار قدیمی مستقر در قلب افریقا بوده‏اند که حدود 000/375 نفر از آنها در جنوب و در شمال ساحل عاج‏ سکونت دارند.

7-«بویو»ها،در ناحیه شمال غربی ولتای علیا مستقرند.

8-«دوگون»ها185و«سومونو»ها،که به‏طور پراکنده زندگی‏ می‏کنند.

9-«سونگهی»ها186،که در گذشته موفق به ایجاد امپراطوری عظیمی‏ به همین نام شده‏اند و حدود 000/230 نفرند و بیشتر در شهرها سکونت‏ دارند.

10-«پل»ها،که در ناحیهء غربی صحرا مستقرند و تقریبا 000/450 نفر می‏باشند.

11-«نومد»ها187،(کلمه نومد در زبان فرانسه به معنی چادر نشین‏ است ولی در اینجا به قومی اطلاق می‏گردد.)در نواحی خشک صحرا در ناحیهء جنوب آن زندگی می‏کنند و بیشتر آنان دامدارند.

12-«عرب‏و بربر»ها،در ناحیهء صحرایی و مجاور موریتانی ساکنند. 13-«توارق»ها188،حدود 000/350 نفرند که بیشتر به دامداری‏ اشتغال دارند و از فامیل بربرها به شمار می‏آیند.

ولتای علیا: Burkina Faso

ولتای علیا به دو ناحیهء ولتای سیاه و ولتای سفید تقسیم می‏شود و (184)- Senoufo

(185)- Dogon

(186)- Songhaiy

(187)- Nomade

(188) Touureg

نقشه شماره 7 پراکندگی‏نژادی در ولتای علیا گروه‏های‏نژادی آن عبارتند از:

1-«موسی»ها،که 3.2 جمعیت را تشکیل می‏دهند و به دسته‏هایی‏ تقسیم می‏شوند،مانند:«بیسا»ها(P189P)،که در ناحیه«بیسا»ساکنند و 7/4 درصد جمعیت را تشکیل می‏دهند و«موسی»ها،که دشت‏های بین ولتای سیاه و ولای سفید و در ایالت مرکزی‏[یاتن‏گا(P190P)و موسی مرکزی(P191P)]ساکنند. 2-«گورونسی»ها(P192P)از فامیل«موسی»ها می‏باشند و بیش از 3/5 درصد جمعیت را تشکیل داده‏اند و در ناحیهء غرب و«اونده»(P193P)و«بورمو»(P194P) و«ده دو گو»(P195P)و«ایالت گورونسی»(P196P)زندگی می‏کنند.

3-«بوبو»ها 7/6 درصد جمیت را تشکیل می‏دهند و در ناحیهء غرب نزدیک مالی اقامت دارند.

4-«لوبی»ها[لوبی-داگاری‏](P197P)حدود 7 درصد جمعیت را به وجود آورده‏اند و نزدیک ساحل عاج و همچنین ناحیهء شمالی اقامت دارند.

5-«مانده»ها[بوسانسه‏ها](P198P)،که در نزدیک مرز غنا ساکنند و 9 درصد جمعیت را تشکیل می‏دهند.

6-«سونوفو»ها،که در ایالت«سه نوفه»در ناحیهء مرزی ساحل عاج‏ زندگی می‏کنند.

7-«سامو»ها(P199P)،که در نواحی شرقی پراکنده‏اند.

8-«مارکا»ها(P200P).

9-«پل»ها،حدود 4/10 درصد مردم را تشکیل می‏دهند که قسمت‏ اعظم ولایت شمالی را در اشغال خود دارند.

10-«توارق»ها،که در ناحیهء شمالی ساکنند.

11-«بلا»ها(P210P)،در ناحیهء شمال اقامت دارند،بیشتر آنها دامدارند و بیش از 000/220 نفر هستند.

سنگال:

ترکیب‏نژادی سنگال به علت پذیرش اقوام ناحیه شمالی،شرقی و جنوبی پیچیده است و در هنگام استعمار این کشور گروه‏های‏نژادی بیشتر به نواحی شرقی رانده شده‏اند و در سرزمین‏های جدید سکونت گزیده‏اند. تیره‏های‏نژادی عبارتند از:

1-«ولف»ها،که 1/34 درصد جمعیت را تشکیل می‏دهند و مؤسس‏ سلسله‏های سلطنتی در نواحی«جولف»(P202P)،«والو»(P203P)و«کایور»(P204P) بوده‏اند.اکثریت آنها در ناحیهء شمالی کشور و در بخش‏های«لوگا»(P205P)، «لین‏گور»(P206P)،«تیس»(P207P)،«دیوربل»(P208P)و«کائولاک»(P209P)و همچنین‏ نقشه شماره 8 پراکندگی‏نژادی در سنگال‏ در شرق نزدیک سودان و در ناحیهء گامی وسطی زندگی می‏کنند و کشاورزند. 2-«سرر»ها210،6/17 درصد جمعیت را به وجود آورده‏اند که در ناحیهء«سن»211،در غرب و جنوب«بائول»212و در ناحیهء«دیوربل»213و در بخش کم جمعیت«سالوم»214سکونت دارند و بیشتر کشاورزند.

3-«پل»ها،7/15 درصد جمعیت را تشکیل داده‏اند و در ناحیهء «کاسامانس»215علیا و«فرلو»216و«فوتاتورو»217زندگی می‏کنند. (210)- Serer

(211)- Sine

(212)- Baol

(213)- Diourbel

(214)- Salume

(215)- Casamance

(216)- FErlo

(217) Fouta Toro

پل‏ها به پرورش دام و کشت دانه‏های روغنی اشتغال دارند و پل‏های ناحیه‏ «فرلو»چادر نشین می‏باشند.

4-«توکولر»ها،5/12 درصد جمعیت را تشکیل می‏دهند و در ناحیهء «فوتا»بین«داگانا»218و«باکل»219در مسیر رودخانهء سنگال زندگی‏ می‏کنند.

5-«دیولا»ها،2/6 درصد جمعیت.که در«کاسامانس»سفلی و همچنین همراه با«سرر»ها زندگی می‏کنند و اغلب برنج کارند.

6-«ماندینگو»ها،3/3 درص جمعیت.که نخست در درهء رودخانه‏ نیجر ساکن بوده‏اند و سپس در نیمه جنوبی سنگال مستقر شده‏اند.

7-«ساراکوله»ها،4/2 درصد جمعیت:که در کنار«ماندینگو»ها زندگی می‏کنند.

8-«مادینکه»ها،یک درصد جمعیت.

9-«مور»ها،یک درصد جمعیت که بیشتر در نواحی شمالی در بخش‏ شمالی رودخانه سنگال و در شهرها زیست می‏کنند.

10-«سوکه»ها70220/.درصد جمعیت.

12-انواع«کاسامانس»ها،4 درصد که در دره رودخانه«کاسامانس» زندگی می‏کنند.

13-بقیه جمعیت سنگال از مهاجران آسیایی و اروپایی و بعضی‏ تیره‏های افریقایی هستند و 9/.درصد جمعیت را شاملند.

چاد:

به علت نفوذ اعراب از ناحیه شمال و تیره‏های سیاه‏پوستان از ناحیهء جنوب گروه‏های‏نژادی این کشور به دو دسته سفیدها و سیاه‏ها تقسیم می‏شوند سفیدها مخلوطی از اعراب،بربر و اختلاط عرب و بربر می‏باشند که عبارتند از:

1-«سارا»ها(P221P)،که در جلگهء رودخانه«شاری»(P222P)و«لکون»(P223P) ساکنند و اغلب کشاورزند.

2-«هاکا»ها(P224P)و«ماسا»(P225P)،که در درهء رودخانهء«لکون»و «مایوکبی»(P226P)و در ناحیهء«بونگور»(P227P)زندگی‏می‏کنند.

سیاه‏پوست‏ها عبارتند از:

1-«موندنی»ها(P228P)،«کوتوکو»ها(P229P)،«زاگائو»ها(P230P)و «تاما»ها(P231P)،که در ناحیهء جنوب و جنوب غربی مستقر شده‏اند.برخی از آنان‏ کشاورز و گروهی ماهی گیرند و در ناحیهء انجمنا در جزایر داخل دریاچهء چاد زندگی می‏کنند.

2-گروه دیگری از تیره«پل»ها مانند[بورورها(P232P)-هااوساهای‏ دامدار و کشاورز]نیز در ناحیهء جنوبی و غربی سکونت دارند.

نیجر:

نیجر صحنه‏ای وسیع برای جابجایی جمعیتها ازنژادهای مختلف بوده‏ است ولی بعضی از گروهها به علت وابستگی به زمینها و دهکده‏های خود کمتر در این حرکات دخالت داشته‏اند و با تشکیل جوامع دهکده‏ای توانسته‏اند به ثبات خود ادامه دهند.مهمترین تیره‏های‏نژادی عبارتند از:

1-«هااوسا»ها،که نیمی از جمعیت کشور را تشکیل می‏دهند و در ناحیهء جنوب شرقی و در مرکز زندگی می‏کنند و به دسته‏هایی چند تقسیم می‏شوند که کم‏وبیش دورگه محسوب می‏شوند؛مانند:«کوناائوآ»ها(P223P)، «آدرائوا»ها(P234P)و«گوبرائوا»ها(P235P).

نقشه شماره 9 پراکندگی‏نژادی در نیجر 2-«جرما»ها236یا«سونگهی»ها،که در شمال کشور و در غرب در جلگه رودخانه‏ای که امپراطوری عطیم«سونگهی»را در قرن 15 و 16 ایجاد کردند و بعضی تیره‏های کم‏اهمیت‏تری نیز در بین آنها به زندگی خود ادامه می‏دهند ماند:[«کورتی»237های دامدار و«اووگو»238های‏ ماهیگیر].

3-«کانوری»ها239،که از گروههای مختلف‏[بربرها-«مانگا»ها240 (236)- Djerma

(237)- Kourtey

(238)- Ouogo

(239)- Kanouri

(240)- Manga

«داگارا»ها241،«کانمبا»ها242و«بودوما»ها243...]تشکیل شده‏اند و در اطراف دریاچه چاد در مشرق«زیندر»244زندگی می‏کنند و 6 درصد جمعیت‏ را تشکیل می‏دهند.

4-«پل»ها-«فولیه»ها،که 8.1جمعیت کشور را تشکیل می‏دهند و بیشتر آنها چادر نشین می‏باشند و نواحی مختلفی را در اشغال دارند و بعضی‏ از آنها به کشاورزی و کار در معادن روی آورده‏اند و در ناحیهء ساحلی نیز سکنا دارند.

5-«توارق»ها و«توبو»ها245،که در دشتهای بین«تی‏بی‏ستی»تا چاد مستقر شده‏اند که«جرما»ها آنها را«بلا»246و«هااوسا»ها آنها را «بوزو»247می‏نامند.

اکثر توارق‏ها چادرنشین هستند و در ناحیهء«ایر»248در شمال سکونت‏ دارند ولی بخشی از آنها نیز در ناحیهء«ترا»249و در مرکز و اطراف‏ «مادائوا»250مستقر شده‏اند.