"UDPM" ស៊ីកូន្ត៍

"UDPM" ស៊ីកូន្ត៍ sira taama

Kabin kraba têmbân, san 1982 nowan-buru kalo tile dan ton, feso nyémgodô jâkulu caman bê an ka forobé ton "UDPM" séeiânon sira taama la.

A jâkulu kelen kelen bê könô, Pariti nyémgod kelen bê la, gofôrômama minisiti kelen bê la, musow ani demiañkwa ka tônâw nyémgod kelen bê la.

A sira taama bê bô "UDPM" séeiânon bê lajêl lôf kan, Mali fan bê könô, ka bas-rav kô cogo an i kôw latêmè cogoj lâjêl walaan fan minnu bê kô èk séeiânon könô, Pariti ka nyétâa sira kan, olu ka dôn.

Yëllêmè minnu donna Pariti n'a holofo-rav la an sira meen kura min, kanuna Pariti ye, kô fara tôngêw dusu kura kan, olu ye walewya ye minnu ka kan ka kunkôrôta cogoyla la, min bê bêe waas.

O kunkôrôtalî don të nyê nyêmgod warî mûla, kô taa bô tôngêw ye marav könô, k'umyâneogoe, k'um kunkôw n'uhanimkôw dôn, k'ogôsogôs, walaas Pariti fanga n'a dansë bô n'ôdôcôr bê fa bênen, kelynê anî kanu könô jamaâdanw bolo.

Séeiânon sira taama ka kann ka lajê o hukumu dorôn de könô. O bê faamûy ko-sabòb, baso ton nyêmgod wàna mûla kô taa bô tôngêw ye, n'ô ma min fara tôn kanu kan, o tê fan bê la.

peresidan musa tarawele
bê "OUA" sira kan

"Afiâki ke kelyâna tônba no o ye "OUA" ya, o jamaâ kunfigw ke tôngêw 39 san ma en ka kô Tîripoli, Lîbi jamaâ könô, Sekhara kö-sën.

O tuma ni kësra ci jamaâna tôber peresidanw mûga-dira.Ôtî këlo la, ka teri yni amin fàna taama kô, walewa fâkèbân könô, Afiâki peresidanw bê lajêl ka nyôgha aôbê Tîripoli, ka gêlêyîa in latêmè nôgô-ye la.

O sîrâtiîgî la, peresidan Musa Taraawele taama Gambi nêêmèn don ka segin Bâmâmô o don kelen ani Bawda Jâ-wara ka nyôgha bannen könô no o ye Gambi jamaâ kunfigi ye.

A segginen Bâmâmô, a y'â jira k'â ni Gambi peresidan-ye nyôgha faamûy tôngêw in kôngw yên, ak a balîl la, a bô se si gîgî sen kan,ûn nowanburu kalo la Tîripoli, n'ô fô peresidan tôw y'ya kanu cogo min na.

Pereanen Musa TARAWELE tûf kô kan ka taa Koritani kô ni yen jamaâ kunfigi kà ni Yûnu BAYDÎLALA fana ka nyôgha ye "OUA" tôngêw 39 nanned in konya kan. Nàa Koritani taas bë a, kô naабôr kô yen peresidan ka taama ye.

A kôr cogo o cogo, Koritani taas bê peresidan Musa TARAWALE ni, kô d'ak kan nyôgha nyôgha wajibîfalen ak don, aani Tîripoli tôngêw don ka se.

lewonide
definition

irisila jamaâ
kunfigi
fature

A kunnafonâv bê nyê
2 la.

sênêfêm sôngô kuraw

K'a dâmin n'an 1982 nowanburu kalo
tîl dem kaka, musan minnu bê san "OPAM" na, o bô feere a dubaye wa mal fân bê könô ni cogo la :  

manyô, këninga ani kaba....kilo: dôroôm 25
Kalo "KILY".................kilo: dôroôm 66
Kalo "RK 25"..............kilo: dôroôm 60
Kalo "EI 40"..............kilo: dôroôm 50
Kalo "BD"..................kilo: dôroôm 46

alizeri ye fura caman di
mali ma

Jura don ëkutôburu kalo
tile 29, wale nafaamb dô
dô kô fura xëna ni hadamànya
dô kô n'ëtîlise mi nisite
la.

Minisiri Ngolo Taraawele
ye fôli laa Alizeri jama-
nà laâ some. A y'â ji-
nin y'a, singê liîla
ye Alizeri bê Hali bô, dô-gôôfôr sewer la.
Sûbû san dënnin na, u y'ya fura têni
71 di Hali na.

Minisiri ko Alizeri ka
nangôlêna sai hukumû könô
malidé bê. Kô fôli bê kô
La alizeriden bêe ma.

Alizeri jamaâ ye dôô-
ôôfôr fura caman di Hali ma.
Wale in këra Alizeri
laâsome kura nyê na, nô
ye Affû Abdalawli ye, aní
dô-gôôfôr Ngolo Taraawele
n'ô ye kô fura xëna ani hadama-
nyàa kô n'ëtîlise mi nisite
ye Hali la.

Alizêwe kô Abdalawli ko
teri na hadanû dorôn de bê Hali
li ni Alizêwe ci. Jàmmâ
nëna furnâ ka dôôrê ni dë-
rêtaa ka kelen ye nyôghô
yôbô.
"urss" jamana kuntigi fatura

LEWONIDI BEREZINÉWU, IRISILA JAMANA KUNTIGI

malidenw ka nisôngoya

Lewonidi Bérézinéwul wata kiharyu nyimmi an fô, o ye Mili jamana nadenew ni a nyabgôw du su kazi k’a da teriy la ni dêm ka min bë Irisila ni mali ce ni ngôôbô c’.

O de kôsin Mili jamana kuntigi la wata anga soben ci Irisila parti-ti komisi nyâbôtô ma, k’a ti la ka tas Irïsilin lasidigéne la Bamako, ka t’a bolônô bila dugôgô soben na, ma malidenw bëa ni nisôngoya jam irisila nüdoûnô fi patul la.

Kabinin tura jer bën n/i nyông’sàma na si ñëbëbanh bë Mili bëa irisila jamana bëa. A sira nyamaw waltoll-bagô da këw Lewonidi Bérézînëwul wà, bin la ka dëf lepâna bëa na, malidenw ka fàm dîng nüdoûn sëne kumabaw bëa ka, dëgôy k’ya ka a ka liisam la bëa na, bëa na malidenw bëa ni dëf jamana bëa na.

Ni Lewonidi Bérézinéwul newe fatura, wà ka kor malidenw ka fàm dîng nüdoûn. Hëru kumabaw bëa ka, dëgôy k’ya ka a ka liisam na bëa na malidenw bëa ni dëf jamana bëa na.

A këw hëru n lyni këk këro subuw bëa, k’a dëf dëgôy bëa ni dëf jamana bëa na, bëa na malidenw bëa ni dëf jamana bëa na. A ka liisam la hëru kumabaw bëa ka, k’a dëgôy bëa na, bëa na malidenw bëa ni dëf jamana bëa na.

“A”

feerelikewa bëa ka sanikkelaw jurumu ta

An bë avar ninyi su-guya bëa y’ân n’yë la dugukolo, k’a koon.Fërëe bë avar ninyi k’a bë bi feerelikewa bolo.

Bë an bë mìo bo n’yangami sunbela la. Dëw bë ndëñu nyangami fiyëfik la. Jafaranamou yëru bë k’a tamatidoro la dëw fë. Bë na avar bë di jëf de bë avar ni yëro ko, këk kan k’a oya, gani awa bë dañ ni yimiyu yëa, bin bë bë feerelikewa Bëakaw yëna an fë avar yëro mënsi, lertel yëna yëna, n’a bë avar.