**SPEECH OF PRESIDENT RODRIGO ROA DUTERTE
DURING THE HUGPONG NG PAGBABAGO-HUGPONG SA TAWONG LUNGSOD DAVAO CITY’S DISTRICT 1 MITING DE AVANCE
Davao City Recreation Center, Davao City**

**10 May 2019**

Ang Mayor sa siyudad sa Davao, Inday Duterte; Ang umaabot ug gitugot sa Ginoo, si Baste Duterte [applause]; ug ang umaabot --- ambot kung makaabot ba [laughter] ang first district --- mao ba to siya? Si Pulong? Si Pulong kay nag-kuan diri? [applause] Aha man? Pagkatapulan sa y\*\*\*. [laughter]

Nilo Abellera sa first district; Mabel Acosta; [applause] Lyndon Banzon; Pilar Braga; [applause] Mr. Richard Duterte; [applause] Edgar Ibuyan Jr.; [applause] Joel Landero; Pamela Librado; [applause] Boy Liza; Bonifacio Militar; ug Melchor Quitain Jr.; [applause] Akong mga mahal nga kababayan. [applause]

Nganong... May I just ask? Nganong walay Moro nga kandidato? Ah ikaw. Balik gihapon. Kanang sa sunod unta ba. Just to --- para representative gyud ang katawhan ma --- representasyon.

The next time, I would --- to invite you to... Basig naay usa ka Moro kada distrito --- first, second, third. Ug ang mga Lumad, taga-e pud ninyo basig usa, duha aron ang katibuk-ang siyudad sa Davao, may tingog.

Mao man na’y niadto, ang akong pamulitika kinsay kinakusgan, kinsay mudala ngari, mudala ngadto. But that was because we are --- we’re trying to make and organize a Hugpong.

Karon nga naa na ta sa puder halos, taga-e ninyo’g panahon ang atong mga kaigsuonan. Ang Moro, ang mga Lumad, kinahanglan matagaan pud sila og importansya nga dili lang ingon nga sila ginaitoy-itoy ba kumbaga.

Naa sila’y tingog og ilang masulti ang tinuod ug unsay naa sa ilang kasing-kasing. Kay magsige mo’g dumot, pagkahuman mag-away, mag-away sa ilang kaligutgot ba nga nalimtan sila, wa silay apil. It is only when they feel that they are being marginalized. Kanang ginatour ngadto sa margin nga wa silay tingog. Mao ra nay panahon nga magka... Di na pud nato matawag og --- ma-control gyud nimo ang panghuna-huna sa tao tumong ngadto sa tama.

Karon, akong pangutan-on si Inday. I-retain pa ba nimo ang deputy mayor sa kuwan --- ang mga deputy mayor sa mga tribo? Kana kay dili gud sila ma-appreciate sa konseho, at least naay mupungot, mu-insister, muhunghong nga sila dili pud kalimtan.

So that is the idea of --- walay muingon nga no man is left behind. Kanang kitang tanan pa usab. Tutal, kaning Davao, ke maunsa may mahitabo ani, guboton ninyo o inyong tagaa’g kapayapaan, pabor man na gihapon sa tawo.

Naa kay kasuko, pabuthon nimo ang simbahan, mao ra man gihapon mangamatay, basta tong mosque pabuthon pud ana. Og anaon ninyo, way katapusan, wala pa gyuy pag-asa. Unya ang Davao, dili makalihok. And to think that Davao is now the number one. Ang pinakamahal nga lote sa Manila, pareho pu’g pinakamahal nga lote sa Davao.

So even in the matter of the elements of progress, ang Davao is in the forefront and only because we decided nga gisabot ko ninyo. Kay niadto pa man nang extrajudicial killing.

Ang wa makaantos nganha, dili ang mga taga-Davao, mga pari, kay nakasabot sila. Kung dili, katong mga obispo nga naa sa mga elitista sa Manila.

Kaning gina-expose ni Lacson ba ni, nalipay ko’g dako kay iya nang ginahinay-hinayan og abri karon ang mga butang nga wala nato masa.

Wala nako to buhii niadto pagbasa nako kay nagtu-o ko nga kaning military ug pulis og mabasa nila na, mupalag. Mangita gyu’g bikil kay ang mga kontrata nga gisudlan sa niaging mga presidente, di gyud nimo madawat.

Naa lay usa ka butang, tagaan ta mo. Naa tay kontrata sa Manila Gas for until 2077 something. Naa ngadto’y probisyon nga kung kanang kontrataha maputol og di sila makasugod, di sila maka-continue sa ilang kontrata until 2077.

Ang kuhaon nga --- pagkabayran sa Pilipino, pananglitan 2040 maputol, kadtong ilang ginansya nga ilang giproject nga ilang makuha kutob sa 2077, I may be wrong sa sakto nga taon, niagi man lang to sa kuan. Pero kita nay mubayad sa ilang ganansya nga di nila makuha kay naputol ang kontrata.

Ang ika-duha diha nga nipalag gyud ko kay they categorized --- sa kanang kontrataha, nisugot ta nga ang kaning tubig --- Manila Gas --- Manila Water, dili natural resource. ‘Di ba basta... Tanan na, natural resource. Kahoy, ana. Naa siya ato ngari. Katong water para sa tubig, dili natural resource. Para sa ila, commodity lang nga muagas sa gripo unya bayran nato.

So wala gyuy --- tan-aw nako gubot ning Pilipinas, pasagdan ko lang man pud. Tama na pud arong... Ako, tinuod ko og mubuto ning mga kontrata karon, di na ko mag... Mura na ko’g si Poncio Pilato, manghugas ko kay di man pud sa akong panahon. Di pud nako na iimplementar sa akong panahon kay di man gyud masikmura na ilang ginabutang diha nang ilang kontrata.

Dugay ko na gustong buhian pero mahadlok lang ko basin mag-coup d’etat na pud ning military ug pulis. Dili man kita’y kontra ana nila. Basin di pud nila masikmura. Eh labi na ko. Eh ‘di ingnon nako, “Sige, coup d’etat mo, dala’g pusil. Coup d’etat, mas maayo pa.”

Grabe ang corruption. Giingnan ta mo niadto, kampanya pa, ang pinakadakong pinakahugaw na corruption, naa sa taas. Wala ngari sa ubos. Naa kada lamesa pero ginagmay lang na. Sa airport, parehas anang tanim bala, kanang paabrihan ang maleta. Karon gud, makasulod ka, wala nay pangutana sa immigration. Diretso ka na ngadto sa machine, imo lang i-swipe. Mura ba’g credit card, i-agi lang nimo ana. Makuhaan na man na’g picture. Mao na to. Mao ra to. Kuan na.

Sa Customs, di pud nako gusto nga abrihan ang mga maleta labi na gyud sa mga pobre. Kay kung dato, imo nang kawkawon, daghan na. Kada sulod nako, ug magdala ko’g usa ka tray nga bagahe, mu-salute pa nang mga Customs. “Yes, sir. Sige, sir.” Pag-abot sa mga pobre gikan sa Dubai, gikan sa Hong Kong, abrihan ang bag, tan-aw tan-aw. Og naay mga gamayng butang, kuhaon. Mao nay niinit gyud ang akong --- bukal gyud akong dugo ana.

Kausa nga nakasunod ko og taga-Hong Kong. Gamay ra gung television. Regalo niya para sa iyang mama. Gipaadto pa siya sa kahero. Gipabayran. Wa na’y kwarta, ‘di naghilak. So akong giingan, “Sige, ako na la’y bayad.” Pero giduol gyud nako tung Customs. Giingnan nako siya, “P\*\*\*\*\* i\*\* mo.” Unya kuan man siya. “Sino ka man?”

Pero nahibaw siya nga naa koy --- duda siya kinsa ko kay laliman ka’g duolon ka’g tawo ingnon ka la’g, “P\*\*\*\*\* i\*\* mo.” Ana ko, “Si Mayor Duterte ako sa Davao. Tandaan ninyo, pag pinaabot ako ng Diyos dito sa opisina ninyo, yayariin ko kayong lahat.”

Mao na nga ako, mas musugot pa ko. Kanang mga dato? Kanang mga obispong dato? Ayaw nang ato --- si Valles kay buotan man na. Taga-Manila, elitista eh. Ang mga --- ilang mga [unclear], wa man gyud na sila kagusto nako. Unang-una, probinsya ko. Ika-duha, ilang issue nga droga-droga. Patay-patay. DDS-DDS. Nahibaw mo kinsay gaimbento adto pero di nato istoryahan.

Di man gyud ako’y muingon. Muingon ko nga dakpa. Og dili musurrender, patya. Basta arestoha nang tanan, gub-a ang organization sa droga. So gikan ngadto sa taas padulong sa ubos, mao gyud nay mahitabo. Unya giingnan ta mo, do not destroy Davao City by peddling drugs. You will only destroy the city nga himuon nimong buang ang among mga anak.

Giingnan ta mo, patyon ta gyud mo. So di na ko mulalis ana kay nahitabo na man na. Pagka-Presidente nako, maoy akong gisulti. Do not destroy my country because I will kill you.

Kadtong wa mutuo, karon... Karon ang di mutuo, haruson ko gyud na. Naa pa ko’y tulo ka tuig. Hutdon ko ning mga p\*\*\*\*\* i\*\* ni arong wa na moy problema pag-abot sa inyong panahon og kamo nay ma-mayor. Ang inyong problema na lang unsaon pagkugi. Tan-awa ang Davao. Tan-awa ang Davao. Naa ba tay problema pareho --- naa ta’y problema. Naay droga, naay patay, naay kawat? Wala.

Ngano man? Gipangpatay nato ang mga ngil-ad nga tao. Ang nangabuhi ang mga pulis. Og naa pu’y pulis, kamo mamatyan mo, mangutana ko, “Nganong namatay ka man, nga ikaw man unta’y maoy naay armas? Nganong nagpauna ka man?” Tutal, kamo basta naa sa trabaho sama sa pagdala nako niadto, depensahan ta gyud mo. Kaputihan ta mo. Wala may pulis nga napreso ngari. Di man gyud ko musugot basta sa trabaho.

Pero pulis ka unya mangabit ka ug mag-away mo, pusilon nimo imong kabit, idiretso ta gyud ka sa presohan kay ingnon taka, “Pareha ta pero ikaw buang. Nganong nagpadakop ka?” [laughter]

Tan-awa ang Davao nga usa ka lugar, disiplinado. Mga tao niadto di man gud mag, “Ah, kanang kana. Kana. Kana. Ah, kanang Duterte diktador.” Sige lang. Tu-o lang mo, mugwapo ra lagi ang atong siyudad.

O tan-awa karon. Daghan nang namalhin diri. [applause] Kay kamao na ni mupatay ning mga mayor nga uban. Basta ang mayor ug ang police director, dili gani musugot og binuang, wala gyud na. Mao gyud nang tinuod dira.

Basta di musugot ang mayor unya di musugot ang pulis --- military di man to maghilabot ingon ana. Lain ilang problema. Insurgency. So wa gyuy tay problema kaayo. Mao na --- timan-i ninyo kanang... Ako, mupahawa na. Three years, wala na ko. Di na ko mudagan. Dili na pud ko mugawas-gawas kay basin ako pu’y i-DDS. [laughter] Panahon na pagbalos eh.

Pero suwayi lang gud. Kung gusto ka, eh di basig tulog ko, pukawa lang ko. Pagbigyan ta mo. Kana, ayaw mo pagtuo anang mga... Actually, kanang Bikoy-Bikoy, Magdalo na ug kanang Otso Diretso. Production na ni Trillanes.

Ang iyang Bikoy nga giputos og --- ang iyang Bikoy nga giputos og --- ang nawong, dili to si Bikoy nga nisulti. Laing... Kani, Bicolano. Ang usa, ang sinultihan, mura ni og --- mura ni’g Maranao. Akong kaparenthehan.

Mahibaw-an gyud nimong Maranao kay di lang suplado mutubag, minaldito pa gyud, unya, “Unsa man? Unsa ma’y akong sala, sir? Nganong di man ko nimo...?” “Ay p\*\*\*. Ayaw diha sa...” “Asa man diay ko mu-ano og wa ko tagaan og pwesto? Buhati ko og...”

Basta. Para mahibaw-an nimo nga Maranao, maski’g asa ka. Luzon, abot na ang mga, “DVD, DVD, DVD, DVD, DVD.” [laughter] Paspasa. Kamong mga Maranao... Maayo gani na Maranao ko. Og wa...

So mao na. Mag-uban lang gihapon ta. Maayo man ang pagka-dala. Ang partido nga gagunit sa politika sa Mindanao --- sa Davao: Ang Hugpong. Usually ani ni. Kining demokrasya, pero... Ang nag-gunit sa China: Communist Party of the Philippines.

Ang problema lang sa Communist Party of the Philippines --- communist party sa China, dili sila musugot og laing partido. Kada eleksyon, ila ra gyung kandidato. Sila-sila ra’y magboto. Pero tan-aw ko, tungod sa kadaghang tao, maglisod sila.

Og mag-demokrasya gyud sila’g tinarong, ah bungkag because simply too many people. Daghan na kaayong tao. Murag di makaya og kanang civil. Mao na nga ang China karon sinaway.

Pero kadaghanan kaninyo --- nakaadto na man mo’g China ‘no? Kinsa’y wa pa kaadto’g China? Dili. Kuan lang. Bunot-bunot lang sa mga barangay. [cheers and applause] Di ta man mo mapakuan. Butang 82 ka-barangay. Bale tulo ka trip na. So 182 barangays times two.

Mas maayo nang magtiayon ang --- arong makita mo’g China. Tan-awa ang China. Wa ra ta kakutiting sa progress. Kani, kani. Camp komunista. Ang disiplina sa tao ang... Tan-awa lang ninyo. Makita nimo mo ngadto. Tan-awa nang Intsik mutrabaho. Manglupad man ang plato pero... Because ang ilang work ethics, trabaho gani trabaho gyud. Mao nay nakabentaha nila nga wala sa... Ilang trabaho. Maski gakilat na diha.

Kita, mutaligsik lan’g gamay, ehem. Ang pneumonia. [laughter] Duha gud. Namatay na pud si Secretary Alonto. Gipahibaw ko ganiha. Maranao nga akong special adviser sa Muslim affairs. Ambot og diin namatay kay gipaadto man nako to sila sa Middle East kay daghang Pilipino nga naipit. Siya ug si Cimatu. Si Cimatu, mao nang general na-assign niadto diha sa Dominga dapit. Naay kampo niya niadto. Maoy akong Defense Secretary.

So didto. Ambot og diin abti ang... Pneumonia pud daw. Basta ospital, basta musulod ka’g ospital ug dugay ka diha, maabtan ka’g usa ka buwan o maski’g kinse diya, igo ka gyud pneumonia. Di pud ka kagawas sa ospital kay under treatment ka pa man. Ang samad presko pa. Pero kanang ospital nga puro kagaw na maski’g asang ospitala. Kanang muhigda ka, labi nang kanang dili ka makalihok, di ka makatindog. Mao na.

Malumos ka sa kagaw sa pneumonia. So mao nang akong... Di man nato mapugnan nga daghang gustong mudagan. Ang problema diha, kay di man pud ta gusto mupili’g ana kay daghang masakit.

So tanan man mo Hugpong, tanan man mo nakasakripisyo, tanan man mo nakatabang, dapat kamong tanan ni-file nalang pud. Kamo diri? Naa gyuy chamba nga mga lima makasulod nga dili sa --- wa sa politika.

Igo lang mutabang, igo lang mo kay nagustuhan nila ang kalihukan sa Hugpong. Sunod eleksyon, panagan mo tanan arong way mahay. Oo. Unya tagaan ta mo’g campaign funds nga siguro tag-three million, di na ninyo mahurot. [cheers and applause] Three million dako na na oy. Ang uban ana mulayas sa Davao. [laughter] Di na gastuhon. Happy-happy na lang.

Well anyway, I’d like to welcome you again diri sa partido karong gabihona and may just continue to support each other. I know that there are places na ni-exceed ta sa required. But unsa ma’y sakit ninyo? Ang nidaog mao man gihapon. Hugpong man. So better luck next time. Ang ato nga ang preparahan ninyo ang pag-hawa nako.

Naa man na’y election. Kana, magpili na gyud ta’g maayo nga mga tao diha kay dili na akong panahon. Karon, pwede mo magpatuya-tuya lang. Wa man mubadlong. Wa’y mo-file niyo’g kaso.

But the critical thing is after I end my presidency. That would be the time that you have to be at least a little bit --- on your toes ka diha. Karon, og unsay inyong pangayuon, Day, kay ang sa budget. Sa budget, ang atong ekonomiya ni-ana gamay because naay panahon nga wala tay gigasto. And that was the budget nga nag-away ang Lower House, ang mga congressman, ug ang mga senador.

Wala ta’y gasto kay walay kwarta. Kay kada adlaw, ang ekonomiya sa usa ka barangay mulihok pud na. Naay kwarta eh. Naay sweldo mga tao. Karon, kaning ato sa dako nga lugar, naay mga negosyo nga nadelatar, walay transaksyon.

So atong GDP, muubos gyud. Muubos gyud. So dako kaayo ta’g nawala. Muingon ka la’g billions, naa. Basta wa’y transaksyon kay wa’y kwarta. Mao ning mga congressman, ang ilang mga project natangkong kay ako mang gi-veto tanan.

Lisod man pud. Ang Senado, agrabyado. O ‘di para tabla, veto tanan. Mao na nga naa ko’y kwarta, ako’y mu-program pero I’d like to assure everybody all throughout the Philippines that the money will be divided by regions and equally as needed, as equally as needed.

Og mas dako ang imong project, mas dako. Og gamayng gasto, gamay ra pud. Dili ka makapangayo more than. Basta ako ra’y presidente, pag-lingkod nako, taga-e tanan.

Katong mga partido, kontra partido nga naa sa ubang lugar, wala na to ingon nako. Dili na ko kadagan, so buhi tanan. Wa gyuy reklamo. Karon lang. So mao na’y atong... Medyo alkanse ta didto.

Basta naay pipila ka buwan nga ang kapital nato di makalihok kay wa i-release, stand still gyud nang --- delatar ang atong... Karon, hain na man ning...

Diretso ta sa... Hain man kopya sa ubang kandidato sa second ug third? Asa si Deliu? I-apil sila. Ang mga ulohanon diay? Naunsa ka man? Si Miss --- Mrs. Abdurajak. Tausug ni. Mao ning akong police aide.

Ako pa bang ibasa ang mga senador? Sa tinuod, wa na ko kahibaw kinsay kandidato. Kahibaw lang ko nga imo ning teritoryo niadto. Mubalhin ka?

I need the list of candidates for the three congressional districts. First district man ni, this is just for the first district. So where’s the second and third? Unya nakaadto na mo sa Malacañan tanan? [Crowd: Wala.]

O. Kadugay nako gaimbitar ninyo pagsugod pa lang nako. Wa siguro mo’y kwarta? [Crowd: Wala.] Mao lagi. Usa ka butang ra na. Way takwarts. [applause] Ma-senador na man gyud ni si Bong Go. [cheers and applause]

Dili ta mo mapadala pud tanan pareho sa China. Mga napulo siguro kada congressional district. Akong tambag --- tambag lang. Kana na lang kanang di gyud maka-afford ba og adto didto --- kapobrehon. Pero kamong mga dato, kamong mga gwapa, asa na mga barangay captain nga gwapa? Sige man mo’g adto’g --- naa man siguro mo’y mga uyab. [laughter]

Pero bitaw. Kamong maka-kuan, mu-join nalang mo kung maka-afford mo kay ihatag nalang nato sa mga kuan. Kuan ni Bong, napulo, napulo. So bale traynta. Unya sunod buwan another traynta. [applause] Unya sa sunod buwan another traynta.

Ihatod sila didto sa Spratly, biya-e, ayaw na’g baliki. [laughter] Tutal imo ning pangutan-on pagka-ugma, “Naka-adto na mo’g kuwan?” “Wa pa sir, wa.” [laughter] Nagbalik-balik na gud na.

Traynta-traynta una, si Bong la’y mag-kuwan, si Bong ang magpa-program. Unya daghan na man ni’g kwarte --- kwarta. [cheers and applause] Pipila ka buwan ni, at least moadto mo’g Manila didto mo sa iyang opisina. Ikaw pud Bong, empanada, siopao, naa gyud na sa lamesa. Moadto’ng taga-Davao --- moadto’ng taga-Davao, atimana sila. Unya pag --- pag-suki og kanang hotel. Kanang gamay lang nga didto namo --- nimo sila i...

Sa Boy Scout, kanang hotel sa Boy Scout gwapo man na. Kanang, dali ra Sofia. Come here. Ito? Ang gusto kong list --- ang gusto kong listahan...

Ang akong ti-aw ba, kani gud si Tatad, ginabastos gyud ko anang p\*\*\*\*\* i\*\* sa iyang mga column. Ingon ko niya nga ako daw himatyon na, naay cancer, naa daw ko’y --- gi-operahan daw ko sa lubot, mao kini mao kana. [laughter] Ah sigehan ko niya’g ingon nga --- p\*\*\* kadugay nagduda nako. Ana ko, “Tinuod man siguro ang sulti sa buang?” Pangutan-on nako, “Ang nilakwan nako okay ba?”

Ayha ko --- una ko maligo pareha ganina, akong simhuton. [laughter] Okay man. Bahong i\*\*\*, dili bahong cancer. Lain ang baho sa cancer. It’s a carcass that is rot --- rotten.

Rotting ba sa loob. Mura man og baho’g t\*\*\*\*. [laughter] Giingnan gud nako nakabalos ko kay --- ikaw’ng p\*\*\*\*\* i\*\* kang Tatad ka, napura na gyud ko. Kay giingon man niya ‘tong --- siya man ‘tong unang namatay nako. Pagka-bastos sa y\*\*\*. Naa gud koy mga igsuon nga --- akong maguwang tiguwang na kaayo na, makalitan ba --- mamatay.

Ingon nako, “Ikaw Tatad, p\*\*\*\*\* i\*\* ka traynta anyos naa kay diabetes, ang --- ‘pag naa kay diabetes ang imong o\*\*\* dili na mo... [laughter] Imong o\*\*\* og may diabetes ka, ana. Mag-atubang na mo sa iyang dunghan. Karon, naay remedio ana, tinuod na. Viagra, mahal.

Pero ang Viagra kutob ra na diri pud. [laughter] Og mo-sud man na pisliton pa gyud nimo para ma... Pero’g pagbantay mo anang Viagra kay mo-ana na, moabot man na’g ana. Tinuod. Pero pagbantay sa Viagra kay mag-sige na’g bow murag pari sa simbahan nga sigeng ingon ana. [laughter]

Unya masabtan na. Masudlan ka’g bakukang --- problema sa ulo... [laughter] Myrna kanang imong silingan oh. Mao na. mao nang magbantay ka nga ‘di ka mosobra kay og mabawsan ka...

Kaning mga pari kuwan gyud ni sila --- ang mga elitista nga pari. Pero mga pari nga kanang masa, dili --- dili na ila. Kanus-a man ko namakak? When did I lie? Kagani --- kaniadtong unang kampanya giingnan nako, kaming taga-Ateneo nahibaw man mo, kamong niagi’g Ateneo. ‘Di ba ‘niadto basta Friday, confession unya misa gyud na kalawat.

Kamo taga-Ateneo, kanang mga ka-edad nakong nag-abot, pagkumpisal ana gunitan gyud nang imong itlog ug o\*\*\* sigeha’g kutaw ana. Unya usa may sala og bata? Kahibaw ka na’g unsay sala og first year ka.

Moingon pa man gyud, “Some more, some more.” Mao ng mangimbento ka nalang nga nangu-ot ka’g --- nangu-ot ka’g b\*\*\*\*\* para... Mao may iyang gusto. Aron ma-enjoy ka ba. Unya na --- ana-on ka na. Tinuod na.

Gisulti ko na, ingon ‘tong mga taga-Manila, bastos. Bastos sa inyo, pero kana tinuod na mga p\*\*\*\*\* i\*\*\* ninyo mga obispo mo. Inyong mga pari... Pagkahuman ingon ko, kanang mga madre ninyo inyo man ng gina-konsumo.

O tan-awa, pag-abot ni Pope didto sa Dubai gisulti niya nga ang mga sala sa mga pobre kay gina-rape ang mga madre ginahimong sex slaves ug ang mga bata. Mao ng sa America ron daghang cardinal nahawa na for past sins.

Kanus-a man ko namakak? Dili lang nila gusto ang akong baba sa Manila kay mobuga ko’g bastos, pero tinuod. ‘Di gyud ko magduha-duha. Nagkamali lang sila sa akoa’g kontra eh. Abi nila man gud og mohilom lang ko kay mahadlok ko mawad-an og boto sa mga Katoliko.

Unsa may mawala ang boto nako sa Katoliko --- gitug-anan ‘ta mo sa tinuod? Ni-admitar ang Santo Papa, karon ako pa’y kontrabida? Binuang. Ana. Wa sila maka-apas sa akong batasan. Imo gani kong ibutang og kanto, niya wa na gani koy kalutsan, ah mag-huramentado gyud ko. Mao na ‘ron. Easy-easyhon ko nila.

Hoy, kamong mga durugista, og wa oy kwarta pangpalit og droga, pangita mo’g obispong --- ayaw ng atong obispo diri, buotan na. Naa sa Manila. Og maglakaw-lakaw ng mga obispo, pangitag tubo, bunali nang ulo kuhaa ang kwarta. Daghan na’g kwarta.

Eh left and right ang kolekta. Kay ngano? May first collection. Unya naa pa gyuy second, naa pay third. Second ug third didto na ‘to niya. Oo. ‘Di ba nay ubang pari madakpan nag-shabu, ang uban nag --- ni-sud og motel kauban og bata. Asus. Unya ang president gadoble-doble pud iyang babaye.

“Didto ka una ha? Ayaw una’g sulod kay nia pang usa.” [laughter] Ana man na. So diri nalang ta mag-istorya sa mga tawo nga naghimo sa Davao ba. These are the people --- pareho nako akong papa na-gobernador, si Porras, sila Veloso. Mao ‘to silang mga tawo nga nagpabuhat kung unsa ang Davao karon. Ugma damlag og mogwapo gyu’g samot ang Davao, moingon napud sila nga kadtong nisunod nila ni Duterte pataas mao pud to’y nagpa-gwapo sa Davao. Ana na, unya kadtong sunod mao gihapon.

Kanya-kanya ta’g contribution. Ako hapit nako mahuman. Disyem --- ah mga sunod, ikatulong Disyembre murag mohinay-hinay nako og atras kay ‘di na man ko kadagan. Pero naa lang koy ikabilin ninyo nga pang-gobyerno nga ‘di --- ah kamo nahibaw man gyud mo, kamong tanan nahibaw mo. Kamong tanan nahibaw mo sukad pagsugod, dili gyud ko gusto’g corruption. Maihaw ta gyud ka.

Kamong mga nanga --- tong na --- ‘di ko motabang basta ingon ana. Kaingon nimo nakapasa ang imong tawo suko kay tulisan or kuan. Pero’g corruption, I will not lift a finger, ‘di gyud ko motabang. Timan-i na niyo.

Pero sa ubang butang okay ko, ayaw lang ng droga. Mao pud ang mga pulis ug ano... Ako wa nako makialam anang inyong tari-tari, wa nako makialam anang inyong mga... Paminaw mo mga pulis. Wa nako makialam ana inyong mga sugal-sugal diha. Kahibaw ko nga kuwang gyud ang inyong sweldo. Gi-doble man nako, pero karong panahona...

Diha lang mo. Diha lang mo kutob. Ayaw mo pagsulod sa droga, kay ma-barangay captain o pulis o kinsa man. Taga city hall o akong paryente, ayaw gyud mo. Kay p\*\*\*\*\* i\*\* patyon ta gyud mo. Yarion ta gyud mo. Ayaw sa akong panahon. Ayaw gyud sa akong panahon kay that is my commitment. Suma pagdagan nako, unsa may akong gisulti ninyo? Daghan ba kog gisaad? Wa koy gisaad daghan kay wa ko kahibaw og unsay presidente ug kaya pa ba nako ng China nga nakig-away ‘niadto ni Aquino.

We lost China tungod ni Aquino, dili sa ako. Arbitral nga naa ray ruling sa korte nga tao. Unsaon ko man ng ruling? Makig-giyera ko? Ipadala nako akong mga pulis ug sundalo. P\*\*\*, inig lihok lang ana for the first time, pulpog na tanan.

I will not go to war to --- just to kill my soldiers and policemen. It’s crazy. Nailog na ‘niadtong unang panahon nga nisulod ang barko sa China, nisulod sila nisulod pud ta. Si Del Rosario nangyo’g tabang sa America para dili bloody, nga moatras. Mao nay sabot. So ang p\*\*\*\*\* i\*\* niatras ta. Ang g\*\*\*\*\* Del Rosario wa niya pugsa ang China.

Ang karon nagpabilin ang China. Mao nay panahon nga nawala ang Scarborough Shoal. Mao ng nay kaso, arbitral nga pabor sa ato. Kinsa may mo-enforce karon? Kita? Moabot kaha ta’g ...? You know, ang ilang supersonic jets --- naa silay bag-o karon, twice the speed of a bullet. In 14 minutes abot nila ang Manila. Og magka-giyera, kanus-a? Sa akong panahon? Istorya nalang ta’g --- atong adtuon ang China, istorya nalang ta’g negosyo.

Kay ang atong mga armas nga gi-order nga para pang --- pang-kuan unta --- daan na man ng mga armas anang mga pulis. Manglagpot man ganing bolt ana’g... Wa ihatag sa Amerikano. So napugos kog adto’g China, napugos kog adto’g [unclear]. Ah nag-amigo nuon mi. So karon amigo na mi.

O tan-awa ang progress umaabot. Luzon, gwapo na kaayo’g mga daan. Dili man ko kuwan... Hibaw-an nimo, pagsugod namo nangayo mi og kwarta. Pero wa ko moingon nga nangayo kog emergency powers. Kadtong ako lang ‘tong mga tawo, suggestion nila.

Karon pag-abot sa panahon, didto sa Congress, kani si Grace Poe naghimo’g comment. Ingon siya, “Dako ra man kaayo na, basig mahurot lang na sa kurakot.” So pagkadungog nako --- ‘di man gyud kaayo mi kaila, giingnan nakong Kongreso, “Ayaw nalang. ‘Di nako mo-huwam og kwarta, ayaw nalang.”

Larga ko’g China, ‘ngita ko. Nangayo ko’g tabang nila. Mao na na karon. Wala – ang EDSA, maoy akong gisaad nga suwayan nako og sulbad pero kinahanglan gyud ko’g kwarta. Wa may libre aning kalibutana.

Karon for the first time gipanganlan nako si Grace. First time gyud, kaning kampanyaha. Siya man gyud to’y niingon. Mas kabasa... Kanang diretso malisya dayun ba. Nga murag ikaw ra’y nay moralidad aning kalibutana. Mao nay kaparat ana nila. Pero modaog si Grace --- ah si Grace.

Walay problema pero mao nay akong ikasulti niya. Naa pa koy ikasaysay pero la --- sa laing panahon. Mao ng mga butang nga akong palpak. Pero ang una niingon ko corruption undangon nako. Pila na gud ka congressman --- ay pila na gud ka Cabinet members nga akong gipasibat? Taga-Davao pa ang uban.

Mao lagi akong giingon, pagsulod namo mobayad kog utang kabubot-on. Pero ang akong utang karon ayaw ninyo’g usik-usiki sa corruption. Ah ni-sulod gyu’g corruption, ‘di wala. Ako gyu’ng gipahawa. Lima na. Taga-Davao pila kabuok.

Wa na koy mahimo eh. Corruption eh. Nya giingnan nako droga, ah hurot ka halos. Ingnan nako mangita kog kwarta para... Karon ang atong mga dalan wala na man ngari, riles nalang sa ilawom sa yuta ug diri sa taas. Og mag --- makumpleto na ng akong taas, mga dalan nga naa sa taas, mga next month ma-inaugurate na namo ng Makati-Cubao --- will be about 15 minutes lang. Diri na mo sa taas, wa nang ubos.

Mao nay istorya aning politika. Mao bitaw na og gusto gyud ko ninyong --- sa tulo ka tuig naa pa koy mahimo gyud. Taga-i ko sa mga senador nga among gipili. Dili mi istoryahan og --- dili mi itsahan og istorya nga, “Ah kurakot.” Wa pa gani pagsugod. Atong pagkadungog nako ato, huwag na. Huwag na. Mao na. Mao nay kaparat diha. Ako pa nga ka-istrikto nako sa kwarta. Giingnan gyud nako, “Kung ayaw, huwag. ‘Di nako.”

Karon mobasa nalang ko sa mga --- sa mga kandidato sa first district. Mohangyo tamo, inyo man ning kaila. Wa man ni bahid sa ilang integrity, nagsilbi man gyud ni’g maayo tanan.

Nilo Abellera. [applause] At least naa moy kumpyansa --- kamo naay bag-o, naay mga daan. Kay ‘di mo kamao og unsaon ninyo pagpadagan og dili ta mo tagaan pud og mixture.

Pagkahuman, si Mabel Acosta. [applause] Gwapa kaayo ni siya niadto. [laughter] Naniguwang na. Pila ka na katuig sa konseho? Mabel? (Mabel: 2001 ko nagsugod.) 2001 ka nagsugod? Sus. So halos pila? Minus --- nine-nine ka? (Mabel: Pang-last term nako ni ‘ron.) Karon

So 18 years sa gobyerno, pangserbisyo. Gwapa ni siya kay announcer man ni siya sa ABS-CBN, sa akong Gikan sa Masa. Siya man gyuy una. Mao lagi na, gwapa kaayo ‘niadto. Karon? Pa-tsada lang. [laughter] Bitaw, gwapa gihapon.

Kani si Lyndon Banzon, [applause] anak ni ni Tenny Banzon. Hinaut unta nga masunod nimo ang kuwan sa imong amahan. ‘Tong iyaha kay, mahal na siya sa tawo kay dali gyud maduolan, mahangyo ba. Mao nay importante sa politika. Ako maskig kanang asa ko, moadto ko’g Lanao, moadto ko’g --- diretso ko sa mga tawo.

Pareha sa Lanao dihay kausa nanaog ko mga Maranao didto. Sige lang ko’g ingon, “Sige lang gud oy. Way ma --- ‘di ko patyon ana sa tinuod lang.” Maglagot na sa ako. ‘Di na mopatay og kapwa Maranao. Mauwaw.

Unya, si Richard Duterte. [applause] Dugay pud ning gaserbi, unya maayo pud. Gusto pud mo --- mahimong konsehal. Og naa kay abilidad makatabang sa tawo, okay lang.

Edgar Ibuyan Jr. [applause] [unclear] na siya sa iyang amahan. Ikumpara nimo ni sa uban? Maduolan man ni sa tanan. Kana sa palengke iya na tanan problema diha.

Joel Landero. [applause] Unsa bay trabaho nimo ‘niadto? (Joel: Barangay Captain ko sir, sa Boulevard.) Dili --- wala ka na-barangay captain? (Joel: Last term pud nako ‘ron, sir.) Ha? (Joel: Last term pud nako ‘ron.) ‘Di ba, ‘tong wa pa ka na-congressman unsay trabaho nimo? (Joel: Kagawad ko sir nigikan. Unya na-barangay captain duha ka termino sir.) Wa man ko kita lagi nimo ‘niadto, kagawad? (Joel: Kay sa Boulevard man ko sir.) Ah, sige. ‘Di, kaila ko nimo kapitan, Kapitan Landero. Abi kog unsay trabaho nimo ‘niadto.

Si Pamela Librado. [applause] Ikaw --- lingkod diha. [laughter] Pagsugod pa ani kauban nako si --- diri sa Davao ra modaug ang mga komunista. ‘Di na sila kadaog sa ubang lugar. Diri sa Davao daog mga KMU, unya kana gyu’ng --- ‘tong tua ngadto sa America na. Wala na, na-infiltrate na niya ang federal government. Si... Hain man maguwang nimo ‘ron? Washington D.C.? Okay.

Boy Liza. [applause] Modaog ka Boy, ayuha pagdala ang gobyerno ha? Bonifacio Militar. [applause] Kani tigas ni. Matay, nanagamatay na man ang... [laughter] ‘Di bitaw oy, I’d like to --- ‘di ko kapa --- I’d like to express my deepest --- amigo man mi ni Boy.

Ako ha? Mao nay akong patakaran diri. Akong kontra politika ra man na. Modawat gani ko sa imong lamano, moingon ko’g areglo ta. Unya diay usahay dili --- ang tawo down na ‘pag ano, para sa ako tabla na. No more. ‘Di nako makig --- wala nay kapuslanan ang away sa akoa.

Melchor Quitain Jr. [applause] Dagha’g kwarta oh pangahatag, naa sa bag. [laughter] Dali ra mobunot og kwarta.

Kaning second di --- sa second district, mao ni’y kinadaghanang kandidato pagka-konsehal kay dako kaayo ni nga congressional district. Kuwang ang otso, niabot sila’g dese-sais. Saon man ni? Pero, og kinsa la’y tigas ninyo. Kugi man lang na.

Abella, si Ralph. Dugay na man ni. Pantalan Boy pa ni ‘niadto. Alejandre, Florence. [applause] Hain imong bana ma’am? Wa pa gani ma-kuwan, mawala-wala na. Campos, Javi. [applause] Ma --- sorry ha hindi ka masyado kita... Ano --- taga-diin ka man? Ah pam --- ni Nonoy. Ah. So duha na mong Garcia modagan?

Dayanghirang, Danny. [applause] Unsa man ‘tong imong pag-umangkon nga nadakpan ma’g droga. [laughter] Pero ang amahan niingon nga anak niya sa gawas. Ah wa magdako sa iya? Sa nanay. Na-preso gyud? Wa tay mahimo diha Dan. Ako basta ‘di ko motabang og ingon ana. I cannot help.

Delvo, Goldie. [applause] Unsa may sulti sa pulis? Sugot siya? T\*\*\* i\*\*\*\* Delvo-ha na. Asa man siya na-assign ‘ron? Sige lang duwa og basketball.

Dureza, Boogie. [applause] Justol, Cheche. [applause] T\*\*\* i\*\* bilib ko ni. Mahipus, Diosdado. [applause] Anak ka na? Ah junior ka? Aha man papa nimo? Ah nangampanya para sa imo. Brod ko man ni. Brod, sorry. Brod nako sa fraternity, nauna ko niya.

Apostol, Dante. Maayo bitaw mobalik ka, sa tinuod lang. Kinahanglan nimo i-guide ang mga bata. Bonguyan, Louie John. [applause] O lain na man ni’g nawong. Kinsa man ka? [laughter] Kinsa ni siya? Lain man ‘tong bu --- katong usa ‘di na kadagan? Ni-graduate na?

Wa... Di --- di kaayo tika sinati sa Binisaya. Dili kay di tika amigo. Wa kaayo ko kaila nimo kay dili ko ka generation nimo eh.

Dayap, Johnard. [applause] O, na laki na man ni. [laughter] Hain na man ang babae? Wa diri? Kanusa man na siya mag minyo? Dili, ‘di ba magpakasal katong taga San Beda? Ah binuang na na. [laughter] Unsa man iyang bana, nag-law? Pero may baby na sila? Wa ko magbinastos ha. Wa ko kita anang imong igsoon nga buntis. [laughter] In between siguro. Tinuod bitaw. Wa ko magbinuang. Di man na ngil-ad mabuntis.

Wa pa sila maka-decide. Paistoryaha ang laki sa ako. Taga San Beda man na. Ingna, “Gusto ka istoryahon ni Duterte.” Tan-awon tag... [laughter] Tagaan nako siya’g baynte kwatro oras. [laughter] Kung di, lubong ko siya diha sa... [laughter] Ingna di siya magbinuang ha.

Dela Calzada Cha-Cha. [applause] Ayuha pagdala. Tan-awa nang... Isulti sa inyo og unsa ang padagan sa gobyerno. Estorpe, Rene. [applause] Dagan ka’g konsehal napud? Maypag mudaog ka. Kumusta man ka? Paninguha lang, ampo lang. Daghan man mo. Wa man puy sakit na sa kasing-kasing kay puro man mo Hugpong. Kanang katupad nimo kinsa man na siya? Imong asawa? O abi nako’g kandidata pud. [laughter]

Galido, Roger. [applause] Halila. [applause] Kapila na man nimo ni? Sige, paninguha. [applause] Mukhang Kagan. Kagan ka ‘no? Tiongco, Tanciong. [applause] Ah oo, very good. I’d like to see you in...

Diri ta sa usa pa ka distrito. Advincula, Sweet. [applause] Sweet imong pangalan ma’am? Palihog papayat la’g gamay ha. [laughter and cheers] Tungod man na sa sweet ana pud ka kadako. [laughter]

Al-ag, Nonoy. [applause] Ah kani tigas ni. Ako respeto gyud ko aning tawhana, sa tinuod lang. Nahibuos siya niadto pero gi ugom lang niya. [laughter] Wa pud siya mukuan. Wa siya mupalag. Unya kumusta man mo atong mga babae? [laughter and cheers]

Niadto gung na-ila-ila pa mi, magdadala pa’g... Kana si Pastor Quiboloy og magwali na, mao pay magdala sa murag belo ug kanang bible. Mag-ana unya sunod nakong kita, p\*\*\*. Hala nagpalit og sports car nga sikreto. Nagbuwag na ba mo sa imong asawa? [laughter] Hain man? Hain ka na man? Kapitan. Ah naa kay anak? Ingna imong mama nga bubui’g init tubig imong kuan, kanang binukal gyud. [laughter] Tan-awa magpilit-pilit na.

Baluran, Conde. [applause] Malipay ko’g dako og mabalik mo. At least kumpyansa ko sa mga kanang mga batan-on. Bargamento, Ramon. [applause] Kana maayo gyud na. Proven ang record ana sa third district, Mintal. Clarion, Bebot. [applause] Ortiz, Myrna. [applause] Wa na may kwarta. [laughter] Wa ka nay kwarta, Myrna? Principe, Petite. [applause] Ah tigasa uy. [laughter] Ungab, Alberto. [applause] Villafuerte, Dra. Joselle. Zozobrado, Cocoy. [applause] Ikaw man tong pulis? Ha? Ah oo sa LTO diay.

Mao na man siguro tong mga tawhana. Og ang inyong --- og na... Naa na mo sa --- makakita lang mo sa inyong kasing-kasing kaluoy, ihangyo nako ang akong anak, si Inday og inyong botohan. [applause] Ug ang sa first district congressman, si --- hain man si Pulong? Mao ni --- ako tagna nako aning Pulong, mao ning pinaka [unclear]. Kugi sa --- kuan siguro kada adlaw sigurong hearing sa Congress wala diha. [laughter]

Sa second district, Vincent Garcia. [applause] Nag-alyado man gud mi unya dugay na pung panahon nag-uban mi. Ang third is Isidro Ungab. [applause] Sid, maayo unta og makuha ninyo nang kuan --- ang election would turn out alright parehas anang budget oh. Ikaw ekonomista ka man, taga-bangko ka.

Kanang pagka walay budget, so dili mabayran tong mga obligasyon sa gobyerno, dili ma-roll ang mga projects, di pud masugdan. Mao na kanang mga project karon sa congressman bitin. Wala. Wala man o. Late spending ta. Itong panahon ng mga --- niaging adlaw dapat naga-operate ang gobyerno, wala. Ah wala. Undang trabaho. Pareho lang gud nang budget, city council. Og wa moy budget, unsa may gastuhon sa y\*\*\*? Akong gi-veto ang tanang sa congressman. Pasubo ta nila. Pero sige lang.

Naa pay usa. Kandidato pud sa first district, si Pilar Braga. [applause] Hapit malimtan. [laughter] Di bitaw uy, naa ra diri oh. So kinsa pay wa nako matawag? [crowd: Baste] [cheers and applause] Ah si Baste. [applause] Kalimot ko sa bise-mayor da. [applause] Dugay makita, dugay man gud ni sa presohan. [laughter] Bag-ong laya lang eh. [laughter] Kita raba nako si --- kami ni... Didto sa party sa --- party sa Malacañan. Di ka kaila sa iyang bana. Nagpatubo’g bungot, nagpataas, unya black. [cheers and applause]

Pero katong inyong --- kiat kaayo, magsige’g agik-ik makakita nako. Pero tinuod ha, way binuang, usa sa nakit-an nako nga gwapa nga tisay nga Pilipina si --- tong iyang --- minyo na. [laughter] Kana way binuang. Gamay lang nga babae pero kanang porma unya lawas gwapo, gwapo kaayo. Tinuod. Gidala man niya tong usa didto sa kuan... Maayo pa mu-piano. Maayo gyud mu-piano. Anak sa dato eh.

Kinsa pay wa? [Crowd: Bong Go] Human na man na sila tanan. [Crowd: Bong Go] Ah si Bong? [applause] Si Bong usa ka taong kugihan, usa ka taong honest, ug usa ka tao matinabangon.

Trabahante gyud ni. [applause] Anak ni og kanang migrant diri sa Davao niadto. Nakakita man mo. Nagsilbi man na ninyo. Pag...

Ang akong unang --- akong unang aide-de-camp tinyente pareha aning... Hain na ba ni si Sofia? Tinyente man na. Duwa sila ngari, diri to no? Basketball. Nagdula sila. Si Jimboy gud. Tinyente man to. Pagpasa og bola ni Bato... Pasa’g bola ni Bato kay barkada man ni sa basketball. Pagsalo sa akong aide, Jimboy, diretso. Aneurism. Patay diretso.

So pagbalita sa ako, naglibog ko’g unsay akong buhaton kay siya guy akong utusan. “Jim, aregloha na.” Mao to nga ingon si Bong, “Wa pa kay makuha, mayor, ako lang unay mo...” Kay didto siya sa pagkahitabo eh. Maayo tong tao. Aide to ni Hermosa niadto, general na payat. Philippine Constabulary.

So unsa pa may akong i-angay isulti ninyo? Wa na man siguro. Naa na ma’y pangalan diri. Senador. Bahala na mo. By this time, naka-decide na mi. Akong isulti. Og gusto mo, parehas anang... Kani, tinuod ni ha, tinuod ni. Pangutan-a ninyo si Gordon --- si Gordon, Zubiri, ug si Alvarez, Speaker. Kinsa pa ba? Kinsa pay imong giingnan?

Si Gordon. Naa, na-mention nako. Gordon ug si Loren. Sila man sa budget. Giingnan nako sila nga og kanang sweldo nga doble para sa pulis, dili na ma-release ug dili maapil sa appropriation, mu-resign ko pagka-Presidente. Mauwawan ko eh.

Unya mura ganing mabuang mi, pusil gud ni. “Saad-saad kang y\*\*\* mo, hawa diha.” Tabangan ka’g baril diha ‘di pirting pataya nimo. Giingnan gyud nako sila. Mao tong unang kuan na mag- resign.

Ika-duha sa command conference. Nasuko ko. Ang military ug police, naay gamayng --- dili gamay. Dako nga problema pero ni --- mga kabuang usahay gani sa mga ospital nga ano --- ghost deliveries. Medisina ba nga binayran pero wa gi-deliver. P\*\*\*\*\* i\*\*. Ingon ko mas musugot pa ko anang conversion-conversion sa gasolina. Ayaw ninyo’g buhata na. Ang pulis, wa gyud magtu-o mabuhi siya way medisinang muabot.

Ika-tulo katong sa Cabinet. Wala. Kahibaw man nila nga ako? Og padaganon ko’g usab? Di na ko mudagan. But you know, the presidency is a gift from God. Gamay ra’y tagaan ana. Hinatag gyud na’g Ginoo. So ako, kinsa ba’y magtu-ong mudaog ko? Basig kamo nga ana-ana mo’g wa’y kwarta, wa tanan. Sige lang ta’g bugal-bugal mag-istorya niadto. But you know ha, ang Ginoo maoy kuan gyud. May plano ba. And so mao ni karon. Mao’y gisaad nako sa tawo. Ang droga, corruption. Buhaton ko gyud na. Unya minimum or gamay. Abi nimo sa tinuod lang, mga presidente tanan, kinsa may presidente nga naay gibilin na makit-an nato?

Marcos ra man. At least si Marcos, adto ka’g Cultural Center of the Philippines, PICC, MRT, naa siyay ipakita. Ang uban? Wala. Puro istorya. Puro saway.

Kadyot lang, manguli na ta pero naa lang koy ikasulti ninyo. Iyong listahan sa Otso. Uy kumusta? Nice to see you. Ang usa nako ka aide, de Castro. Kita na mi ani usa sa usa katuig. Ikaw na-assign sa akin? Magsama ako. Muuban ka’g Manila? Dili pud. Kuan na ni. Major ka na no? Kapitan.

Kani ba. Panganlan nako ha. Gary Alejano. Unsa ma’y gihimo ani? Nag coup d’etat, nag-mutiny, nanghadlok og mga tawo, pagkahuman ni-retreat ngadto sa Manila Peninsula, nag-order og mga steak, nagkuha’g mga kwarto, didto nangatulog, pagkahuman gipangawat ang tanang kuan --- baso nga gwapo.

Human nidagan pagka-senador. Tambaloslos lang gihapon. Sige ka mga issue. Bugok eh. Abi man gud nila nga nakatapos sila og four-year course. Abi nila kanang ilang natun-an mugawas na sa ila, murag tan-aw nila nga labi nang PMA, nga tigas na gyud sila ngari.

So makagunit sila’g dokumento basig double hearsay, ila nang i-adto, i-saysay na sa Congress ana. Makatawa ka lang. Pareho ni Trillanes. Way gibuhat. Pag-granada, hambog na. Wa gani ko kakita ni Alejano ug ni Trillanes na didto sa Marawi o sa Jolo pagkahitabo sa bomba.

Wa ko kakita anang mga nawnga. Ako, I visited akong sundalo ug akong pulis nine times. Mu-take off ko og gabii. Pangutan-a nang Air Force. Buslot gud nang akong --- buslot-buslot gud ang akong... Kay naigo na sa tangke. Nine times ko. Niadto gyud ko sa akong mga sundalo. Wa ko kakita anang mga buang. Sila? Never showed them mga naki --- daghan na’g patay nakiramay sa iyang...

Kanang iya, basta PMA lang, mao na. Mao na, mao na. Pero ingong pagbati sa sundalo? Wa magtuo ana. Chel, kani si Bam Aquino, utro pud ni. Pa-English-English lang. Mangilog og...

Ako, giingan ta mo, kay didto ko nanaad ana sa mga NPA. Atubang gyud nako sa Nueva Ecija, ila kong giduol eh. Nagkampanya ko. Niistorya ko. Reklamo sila.

Ana nako, “Sige, kanang irrigation libre na na. Wa na’y bayran ang farmers.” Gihimo. Ingon nako kanang edukasyon, himoon ko na libre kutob college. Wala. Naa na. Ako nang gihimo.

Ingon ko, ang ospital libre na. Di na mo kinahanglan magdeposito-deposito. Punerarya, maoy akong isunod. Libre pud. Pero og asa ka ilubong, mao na’y problema. Basig i-apil sila sa landfill diha sa Carmen.

Ibutang ka nila, takluban og yuta ba. Mao man na diha. Ibuta’g basura. Tabuan na’g yuta, landfill. Unya naa na pud diha. Pagkapuno ana, butanga’g kahoy. Mao nay kita ta nag-sanitary landfill.

Chel Diokno? Wa. Ang iyang tatay siguro pero kini siya? Sa pangalan pa lang, Chel. Pearly shell. [laughter] Hilbay. Solicitor General ni Aquino. Wa niya gibuhat ning... Bayot pa ni.

Ang iyang kauban-uban pirmi, si Agot Isidro ug kadtong usa ka pinakahambog niya magsige’g pamalikas nako. Nagpakita’g o\*\*\*, gamay kaayo. Ana katas-a o. [laughter] Pirti pang piga-piga sa buang para mudako. Kung alam mo lang. Tinood. Kamo mga babae nga... Kinsa man to mga lalaki nga niagi sa inyong kamot? Wa gyud. Wa na’y muangkon sa buang o. [laughter]

O, kinsa ma’y nakakuan sa mayor sa Davao? Naa man to ganina ngari. Tago-tago man. Nakahigala ba. Wala? So Tañada, gihimo unta ni siyang senador. Unya walay gibuhat ang buang kung dili magdepensa ug mga komunistang naa sa --- demanda sa korte. Ginasweldohan siya nato as senator, spent most of his time defending the accused communists. Wa ko kasabot aning tawhana. Nagpabilib.

Kani si --- naay babae, di na lang ko mu --- di nako i-kuan. Kani si Mar Roxas, katapusan nako. Mulupad pa ko pa-Manila eh. Kani si Mar Roxas, para sa ako pinakaluod nga tawo. Tinuod bitaw.

Ako, giingnan ta mo nga ang partido nako karon, pagdaog nako 1988, nitindog ko, ingon nako ang partido nako inig sulod nako sa politika sa karon maoy akong partido inig gawas nako sa politika. Hugpong na ko.

Hangtod karon, ang akong partido, wa ko’y... Kaning mga luod ning mga --- basta way prinsipyo, di ko bilib nimo. Di pa ko mahadlok. Di lang kaayo. Di bilib. Sagpaon pa tika. Kani si Roxas, panahon ni Macapagal, Trade Minister. Pagdaog ni Aquino, Trade Minister siya unya nahimo siyang DOTC, pagkahuman nahimo siya og DILG. Hawak niya ang pulis.

Naa lang ko’y istorya ninyo. Diri man mong tanan. ‘Di ba pagkabitay ni Contemplacion ngadto sa Singapore, gisindihan nako ang flag sa Singapore ngari. Gisunog nako. So nagkagubot, nainsulto kay dakong insulto na eh. Nitawag ang Malacañan, niingon nga si Roxas muanhi sa Davao, makigkita nako. Diha mi nagkita sa Insular daw kay makigistorya nako. So didto ko.

Pag-abot nako, ingon siya nga, “Unsa man to imong gibuhat? Madaot man ta ani.” Si Alunan. Alunan, kanang among --- kana atong kandidato ron. Ingon nako, “Sir, gibuhat ko to as a matter of prinsipyo. Nasakitan man gud ko. Pwede man nilang prisohon nalang forever. Nganong ihawon pa man gyud?”

Well, anyway ingon si Alunan nga nag-ingon daw si Ramos, “Sir, that’s an order nga musuwat ko ug mangayo ko’g pasaylo.” Wala ang p\*\*\*\*\* i\*\* ni. “Sir, mao’y di gyud nako mabuhat na. Kung gusto ka, padad-an tika sa akong letter of resignation effective today. Ingna si Presidente.”

Wa gyud ko mangayo’g pasaylo. Siya, “Ikaw.” Ana ko, “O. File-an ko’g kaso, ‘di sige. Mu- resign ‘di mu-resign ta.” Mao na’y ako, wa gyud ko musugot. Kamo, nahibaw mo ana.

Kani ba si Roxas, kana sa Mamasapano, nganong nisugot siya nga ang SAF maoy ipadala didto sa Mamasapano nga six kilometers away, naa man ang 4th or 6th --- 4th division. Naay helicopter sa Awang, TOG Davao, ug TOG GenSan. Nganong iyang gipadala ang mga pulis ngadto sa lugar nga di nila kabisado? The topography of the place, ang unsa ang terrain didto, wa gyud kalibutan.

Iyang gipasubo ngadto. Gipadala nila. Ambot og unsay nakaon ni Roxas, Aquino, ug Purisi --- Purisima ba ‘to? --- nga nisugot man sila nga SAF ipadala didto. Maski ng tinuod o scout ranger na, pero p\*\*\*\*\* i\*\*, usa ka lugar, bag-o na sa ila. Pagsulod kay ngitngit man. Kadlawon pa to. So nahibaw ang ilang gisudlan, dili to kampo. Barangay Mamasapano gyud. So tanang tawo ngadto may armas. ‘Pag nag-alarma, nanggawas, cover. Unya gilibutan sila, nanagan ngadto. Sila’y tag-iya sa lugar eh.

So paggawas pa lang, naglisod na gyud. Ang akong katingad-an, unang-una kay nganong nisugot si Roxas? Kung ako to? Basta ako gyung ginakomparar ba. Ingnon gyud nako si Aquino, “Sir, di nako ipasubo akong mga tawo ngadto? Patay na tanan.” Unya katong nadiskubrehan na, ‘di bakbak na. Di na man sila kagawas. Naipit na. Surrounded na ba. So gihinay-hinayan gud sila’g patay tibuok adlaw. Wala lang ma’y usa ka mortar nga gipabuto. Wala usa o duha ka tawo nga ni-rescue. Gipasagdan gyud nila hangtod tung 44 nahurot.

Anang gabihona, sige na sila og kuot sa lawas. Didto ko sa Zamboanga kay naa koy gihangyo ngadto nga relative ni Lovelie, asawa ni Pulong. Ulohano man ang tatay ana, kay mudagan man ko’g Presidente, nakigistorya ko sa mga liderato lang sa mga Tausug didto. Okay ang among istorya.

Si Ramos didto kay tong previously, gipabutong granada tong palengke. So didto silang duha ni Roxas. Pag-abot nila didto sa Andrew Airbase, nagpatawag og command conference. So didto tanan. Nahibaw si Roxas nga naa ko, gipaatend ko ngadto ug si Beng Climaco --- ang mayor nga babae.

‘Di sige na sila’g istorya pero matag taod-taod, sige sila’g tindog ni Roxas, muadto sa likod sa diha ana, sige’g istorya sila unya manaka na man siya. Unya musunod man nang mga... Katong ISAFP, Bong? General Quiapo. Didto na. Kamo ma’y naghuwat nga pasudlon mi.

Ingnan nako nga, “Sabihin mo sa akin ang totoo. Anong nangyari?” Siya, “Ubos, sir.” P\*\*\*\*\* i\*\*. Kay nisulod na ko. Eh di gi-welcome ko niya. Taod-taod, tindog na pud siya. Istorya na pud siyang Roxas. Paghuman ana siya’g lingkod unya sugod siya.

Naay general ngadto. Kinsa tong generala, Bong? Libot man gud command conference. Pero ngadto, kaning kanto ngadto sa wa, iyang giingnan, “General, kung ikaw ang nandoon sa Mamasapano, ano ang gawin mo?”

P\*\*\*\*\* i\*\*. Unya ako, “Bong, Bong, mutindog ko.” Ana ko, “Mr. President, may I ask permission to go ahead because I have a flight waiting.” Pero wa gud. ‘Di nitindog. Pagka-estupido. Human na. Patay na ang akong --- ang iyang pulis niadto kay siya ma’y Commander-in-Chief, patay na man ang pulis human isulti niya nga, “Og ika’y tu-a didto, unsay buhaton nimo?” P\*\*\*\*\* i\*\* nga lider ni. Pagka-ugok.

Tindog ko. Bahala mo diha. Mao man na akong gustong ingnon. P\*\*\*\*\* i\*\*, katarantado man diay nimo. Nganong nisugot ka man nga wa man gani rescue? Hurot gyud. Tama na si Dante eh nga wa sala kay giyera. Ay p\*\*\*\*\* i\*\*, anong giyera? Nganong gipasulod nimo ang wrong unit?

Ang pulis, SAF, was created to meet challenges of urban terrorism. Siyudad. Building per building. Kana inyo man na. Pero kanang bang muadto’g bukid, kana. Ayaw mo’g taka-taka didto. Mamatay mo nga way kapuslanan sa bukid.

Mao na ana nako nga kani si Roxas, pangalan na lang ni tungod na-presidente ang lolo. Pero wala gyud ni. Mao ni himoon ninyong presidente? Kinsa man iyang police aide? Ang iyang police aide si General Garbo. Maoy naghawak sa droga. Pagkaanimal ning p\*\*\*\*\* i\*\*\*\* General na ni.

Ang iyang kauban, si Loot, Mayor Bantayan --- Daanbantayan. Kaduha na man na-ambush ang buang, buhi lang gihapon. Tonto man pud to nga ambush. Mao na kining --- basura gyud ni.

Kani si Alejano, unsa may nadunggan nimo? Sige’g panaway. Wa pud ni muadto’g giyera, wala pud ni muingon nakapatay og kontra. Di man gani mubisita’g mga sundalo nga tu-a didto.

Unya muingon si Trillanes ug sila nga. But he along with Trillanes will say, “Oo, may sundalo kami. ‘Yung mga ano namin.” Kalokohan.

Bam Aquino. Wala. Bombing-bombing lang ‘yan. Diokno. [unclear] ba ‘yang Diokno? Dean sa College of Law sa La Salle. Pero ang La Salle, wa’y namasa --- bagsak tanan. Way nipasar. Hilbay bayot. [laughter] Tanan atong kaso sa korte, pildi. Macalintal? Sige ra istorya. Kanus-a man ni si Macalintal nitupad og pobre nga maakusar og naay kaso. Election lawyer ni. Dato ni siya. Mar Roxas, p\*\*\*, wala ni. Ambot og ano.

Mao lagi na. What is in a name? Kana man gud usahay, kitang tanan halos, komo lang kay ang atong papa ug mama politiko, musunod pud ta. Okay man na ug may ikakaya ka.

Pero parehas aning Mar Roxas ug Erin Tañada. Erin, naglagot ko sa ham --- nagbukal akong dugo ani. Gitabangan ko ni pero pagka-senador, wa’y gibuhat og dili magdepensa ug komunista.

Naa ra na ninyo oy. Kamo. Wa ko mangampanya. Kamo, masabtan ninyo. Di man pud ko muingon namakak. Di man ko tig-bakak. Mao gyud nang ilang tinuod.

Pamahaw na man diay. [laughter] Manguli na ta. Wa ra ba ko’y kwarta. Pero sunod nako’g balik. Gusto nako mubalik, magdala ko’g daghang kwarta. Kanus-a ba sunod eleksyon? [laughter] Kita- kita pud ta diri.

Di bitaw. Sa unsa man na? One hundred? Ang 100... Naay ihatag 100? What does it mean? [applause] Wa ka manghatag, Bong? Ha? Bawal. Unsaon paguli aning y\*\*\*? [cheers and applause]

Kanang kani ba. Ingna ang Comelec. Tarungon ta ni pag-istorya kay kani ra ba balaod penal. It’s a penal law nga og imong ma-trampas, ma-preso ka. Ni-a mi sa meeting. Wa ma’y kwarta, nangutang pa mi para muabot lang sa Almendras Gym. [applause]

Karon, pagpauli namo, wa pa mi pamplete. So... Oo. [applause] Padag-a na. Dili. Padag-a na ninyo si --- kining tanan, kay tagaan ta mo og di man hinuon hinabang nga dako. Dili ko muhatag ninyo’g kwarta. Pero kanang mga proyekto nga pwede pa mo muapil. Tan-aw la’g unsay... Leave it to the mayor to plan it out.

Giingnan ang Comelec nga wa may mudawat og kwarta kay para sa among boto kay ang tinuod lang, sa opposisyon gyud mi. [laughter] Gidawat mi kay gusto na ming muuli. [laughter]

Wa mi kwarta. [cheers and applause] Kay og dili mi madawat ani, muapil mi’g linya’g suroy-suroy anang San Pedro. “Sir, nangita ka’g kuan, sir?” [laughter] Magpaana na lang o. Way kwarta. [laughter] O sige. Pauli na sad mi. Mutuo pa mo anang Comelec? Nabuang na. Parehas anang dakpon ang mga fan.

Hoy Comelec, kana diay akong mga watcher? Muuli pa ba diay na? Paghuma’g uli --- ah niuli na, pagbalik ana, wa na ang balota. Tu-a na tanan sa akong kontra. [laughter] Dad-an gyud na nimo’g pagkaon. Unsa man na. Binuang man lang na. Dili makahatag. Pasmohon nimo nang imong mga lider? Unsaon nimo’g pag-daog? [cheers and applause]

Ana ba. Pero unya na nang dinagko. Pero kini si Sudagar daghan man ni’g kwarta. Lingo- lingo ra ba. Halos mabali ang ulo lingo-lingo. Ah si kuan. Ungab ang may kwarta diri. Ungab ug si [unclear].

Congressman. Ikaw na’y bahala nila ha. [cheers] Di bitaw. Mentras naa pa’y Duterte naa pay ginhawa na.

Daghang salamat.

\*W\*M\*