CMDT YE CIKELAW JIGI YE NETAASIRA BEE LAWALEYALI N'A SABATILI LA.

SANNIFEERE DAMINENA AN K'A DON KO BAARANUMAN DE BE SOROBA DI

KALO LADILIKAN


Mamadu Yusufu Sise
CMDT kalanbolofara nemogo dankan
Sene-yiriwafénw taaboló CMDT kono

Sene-yiriwafénw taaboló ye "CMDT" seblakó jonjón do ye. Ka da a nafa-boda barika bonya kan, a n'a nafa laseta cikéfénw ma, min banbannen be koori yere kan. Cikelaw ka kan ka sendon u taaboló be la. Cikelaw togolamogow ka kan ka ye sene-nafaenw kójékkikene be ak. O nénínin be tali ke sene-yiriwafénw songoko lo, mi b'u sóroli nogoya cikelaw bolo. O nénínin be ni siraw de ka:

Wooronan: Ni nín baaraw be k'er'ú cogo la, "CMDT" be soro ka sene-yiriwafénw sugu numan nínini welebila ke (apsidófurú).

Wolonwulanan: tile 45 de be jualw bolo wala sa k'u ni "CMDT" ka baarañogonya kesiraw pereperelatigc.

Seeginnan: O baarañogonya nínini seben cilenw dayešeninn be ke Sikowu togolamogow nena, a ni mogo faamiliar wezw, minnu b'u hakili jagabó seben sórólénw kan.

Konontonnan: Mogo faamiliar minnu b'u hakiliñata fo sene-yiriwafénko labaaraje ndiye, o jekulu doronpe de ni "CMDT" nemogba be se ka sugu in labila jula do ye.

Tannan: Sugu sene-yiriwafénw bakuruwa sandaka be sigi sen kan ni Sikowu mogowy. Obc tali ka songo yereye ni musaka kelenya "CMDT" fe unkunkan (sannibaaraw; ladonni baaraw...).

<table>
<thead>
<tr>
<th>Sene-yiriwafénw</th>
<th>Je sanda (sefawari)</th>
<th>Juru-surunsaanda (sefawari)</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Kooriño (kilo 50 borse)</td>
<td>d. 2012</td>
<td>d. 2213</td>
</tr>
<tr>
<td>Kooriño (22.13.12.5.0.7)</td>
<td>d. 2000</td>
<td>d. 2200</td>
</tr>
<tr>
<td>Sumannogo (kilo 50 borse)</td>
<td>d. 1956</td>
<td>d. 2153</td>
</tr>
<tr>
<td>Ije (kilo 50 borse)</td>
<td>d. 1808</td>
<td>d. 1987</td>
</tr>
<tr>
<td>Tekemino (kilo 50 borse)</td>
<td>d. 799</td>
<td>d. 879</td>
</tr>
<tr>
<td>Nogónd (kilo 50 borse)</td>
<td>d. 147</td>
<td>d. 263</td>
</tr>
<tr>
<td>Malóñgo DAP (Kilo 50 borse)</td>
<td>d. 2437</td>
<td>d. 2680</td>
</tr>
<tr>
<td>1607</td>
<td>d. 1814</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Poseñi gengere (ULV)</td>
<td>d. 681</td>
<td>d. 749</td>
</tr>
<tr>
<td>Poseñi nagamita ji la (EC)</td>
<td>d. 829</td>
<td>d. 912</td>
</tr>
<tr>
<td>Koori binañagalan</td>
<td>d. 615</td>
<td>d. 676</td>
</tr>
<tr>
<td>Kaba binañagalan</td>
<td>d. 1272</td>
<td>d. 1399</td>
</tr>
<tr>
<td>Maló binañagalan</td>
<td>d. 1250</td>
<td>--</td>
</tr>
<tr>
<td>Koñifura (tonzisi) (garamó 120 manabore)</td>
<td>d. 160</td>
<td>d. 176</td>
</tr>
<tr>
<td>Dabarana</td>
<td>d. 6480</td>
<td>d. 7128</td>
</tr>
<tr>
<td>Dabarana bolo 3'</td>
<td>d. 5497</td>
<td>d. 6047</td>
</tr>
<tr>
<td>Dabarana bolo 3'</td>
<td>d. 10245</td>
<td>d. 11269</td>
</tr>
<tr>
<td>Dannikermín</td>
<td>d. 8000</td>
<td>d. 8800</td>
</tr>
<tr>
<td>Dannikermín &quot;Pitteri&quot;</td>
<td>d. 4000</td>
<td>d. 4400</td>
</tr>
<tr>
<td>Sari &quot;Pitteri&quot;</td>
<td>d. 4200</td>
<td>d. 4620</td>
</tr>
<tr>
<td>Sari temu &quot;TM&quot;</td>
<td>d. 4500</td>
<td>d. 2950</td>
</tr>
<tr>
<td>Kuruñáñ</td>
<td>d. 4635</td>
<td>d. 6198</td>
</tr>
<tr>
<td>Faladabúñ</td>
<td>d. 1250</td>
<td>--</td>
</tr>
<tr>
<td>Siméknà ki doloñata</td>
<td>d. 1914</td>
<td>d. 2193</td>
</tr>
<tr>
<td>Poon (ULV)</td>
<td>d. 5400</td>
<td>d. 5949</td>
</tr>
<tr>
<td>Poon Bértud</td>
<td>d. 2400</td>
<td>d. 26400</td>
</tr>
<tr>
<td>Poon Bértud ULV</td>
<td>d. 8500</td>
<td>d. 5335</td>
</tr>
<tr>
<td>Poon Mabi &quot;TBV&quot;</td>
<td>d. 5006</td>
<td>d. 5507</td>
</tr>
<tr>
<td>Poon Haní</td>
<td>d. 2924</td>
<td>d. 3216</td>
</tr>
<tr>
<td>Poon Haní</td>
<td>d. 7900</td>
<td>d. 8690</td>
</tr>
<tr>
<td>Poon Birki</td>
<td>d. 5000</td>
<td>d. 5500</td>
</tr>
<tr>
<td>Poon &quot;kosumos T16&quot;</td>
<td>d. 2000</td>
<td>d. 2200</td>
</tr>
<tr>
<td>Poon gujuba &quot;TIS&quot;</td>
<td>d. 18000</td>
<td>d. 18800</td>
</tr>
</tbody>
</table>

Mahamane Mayiga
CMDT ciké minenko
ñenabo baaradá kunigi

Jekabaara
1996 san - Awinikalo
Duguw ka lahalaya doncogo kura were be ka sifile
MAKOCI mara dugu dow kono.

to dugumogow n’u ka lasigidenw be je la hakilijakabo dagu gelyaw kan. O baaracogo kura be se ka wele bamanankan na ko dugu lahalaya donni. Gelyaw ni fecre nini sira don min b’a to dugu mogow sen be don kosebe dagu gelyaw ni fecre nini na, minnu be se ka ta k’u kubon. O la sa, an be se ka sa ko baara in kun ye ka dugu don, k’a gelyaw don ahi k’u kubon fecrew don.

Wa baara in be ke cogo? A te se ka ke ten jumenw ko? A be boli mun ni mun kan dugu kono? An benna a laje k’an da se nin walew kelenkelema bec ma.

Baara in ya walew ye minnu sinsinnen don nininkaliw ni duguja ta, ni dugumogow ka hakilijakabo kan.

O walew ncsinnen don sira damadow ma an ka duguw kono. O siraw ye: adamadenya, kungoda cogoya, cikccogo, nafasoro

siraw ani cew ni musow ka baarakseeogonya siraw.

- Baara in be damine ni lasigiden ka dugu kunnaforoni ta ye, kunnaforoni minnu caman be soro dugu seketereti ka dugu-kayew kono (forokolosi kaye, jurukaye, Pesell-ke-kaye...)

- No’o bora yen baara in kun na’ka cecogo be nfe dugumogo bec lajelen nena walasa baarakeli be nogo ya. Bawo ni be baarak be ni mogow ye tu ka’u kun na’ka cecogo don, walasa bek’i Jeniyoro fin.

- Tiла mana ke’ola, masala be ke dugu mogokorobaw fe dugu tariku kan. Masala be ke dugu tariku kan walasa ka dugu kunteleja don. Bawo bamanaw b’o fo korolen-fo de be kura diya. Mogo o mogo ni jujwn ti’i la i te mons bo. Ni’ya men ko bi, kunu de temenna. Olou donn be sinhesi nogoya, ki’to ni danbe ye. Wale o wale na te mogo danbelakana oye wale

nafantane ye.

- Tiла mana ke dugu tariku la, dugumogow be tiла kulu fila ye musow ka kulu ani cew ka kulu. Kulu kelenkele be dugu’u lamini ja ci seben kan. Walasa ka kungoda cogowy, ka soro ka nininkaliwjaabi, minnubec

Baaraw bannen ko, dugutigi sawala gelyaw lakiyak soroli n’u kubon fecrew la.

Cekorobaw ka kulu be ninigaliw jaabi la.

Jigonsi musow ka kulu kumalasile b’u ka dugu ja ncolu mogow ye. (Yangaso cikskafu, Pinoso kafo yiriwaton).
Duguyiriwaton nemogow ka kalan

I - Nebila
Kalan in nesinnen don duguyiriwaton nemogowma. A kun ye ka faamuya ni donriya lase u ma, u yerc taabelo ni baara kecogo numan kan, ton sabatili siratig la.

II - Kalansen kunafoni
Kunafoni minnu be soro kaleassen in kono, olu file:
- duguyiriwaton nefoli
- kon baaraabolow na taamasiraw
- ton kiimeli siratig wolomwula faamuyali na'awaleyl.

a) Kalankwasti: kalan in be ke waati kunkun kono, tile duuru nogon, ka ta

Baaranuman te soro kencya ka, o de kan ma,
Ngolobugukaw ka "AV" serskulu ye dogotorosoba jo.

b) Duguyiriwaton nefoli:
ben-kan-ton don, min sigira dugu ka yiriwali sabatili baaraw kanma, nafa

ka kan ka sariya in labato.
c) Ton ka baarabolow na taamasiraw

1) Ton baarabolow:
- o ye ton nemogow
- a boloferaw
- baarakjejikuulw

a) Ton nemogow:
- tonfa
- ton kuntigi
- sebennikela
- warimara
- kollabenna
- fokabenna (mogo fila)
- segesegikelala
- musow ka nemogo
- demisew na nemogo
- magasantigi
- kalanfa.

Ton nemogo bejoyo ka
ka kan ka pererelatig.

Yusufu Jime Sidibe san
MAKOCI
Kalanya filanan
b) yolofara: yolofara m pongon ka kan ka soro duguyiriaton kono. Bolofara kundigiya kalifialen don biro maa do ma.

c) ton baaraksejekulu: dugu kalenden jolenu de bi sigi julu ni julu, ka neesin kunna tonididi ni baaraksetaw ma bolofara kono.


Keruya sabatilibolofara - saniya jekulu - lakananjekulu - bolofara in bi tok engineering nisegesegelikela ha hukumu kono.

Sannifeere bolofara - sannikelaw - koorifilelaw - donni yelendegr bu ni iginbegaw - bolofara in bi segesegelikela ani magasantigi ka hukumu kono.

Duguyiriaton kono

Kalanidonnonya bolofara - balikukan julu - seko ni donko julu. O bolofara nemegowa biro kolabennaw bolo.

Dugukololakanani

bolofara - dugukolonon julu - jirisejamo julu - tasamukenben julu - jita kolo kolo julu - segesegelikela julu

karengarengen sigilen don bolofara in demeni kanma julu: duguladatig, duguyiriaton kuntingi, musokuntigi, donsokuntigi, mumu kundungi, baganmaralaw kuntingi, yirebaarakatlaw na tigebaw ka ciden.

Jekulu in ka baara neesinnen bu ka ferretig dugukolo lakanani kanma.

Sorosinsinan bolofara - pogosimasin - nosekasin - tulubomasin - waro maralen bankila, o tono - nenebomasin

Nin bolofara innu bu be warimariana ka hukumu kono.

Duguyiriaton tnsigli san

kono

San kono, duguyiriaton ka kan ka tnsigibga naani (4) ke.

Fole: kesu kunna tonididi jatebo. O be ka setanburukalo ni okotuburukalo la.

Filanan: san sorow kunna tonididi, nito donda jatemine. O be ka marisikalo ni awirilika la.

Saban: o be boli duguyiriaton ka kime kan, ka sinsin taabolo 7 kan. A be ka awirili ni mekalo la.

Naaninan: ka samine nata baaraaw pereperelatig ani k'u bojula. A be ka awirili kono.

Tnsigibga naani in temennen ko: tnsigib ware be be ka toni biro naa bolofaraw fc.

Kalo kono nemegow ka kan ka tnsigibi kelen ke ka baara kelen segesegese, ka kstaw boloda a ni ka kolo kolo ke tonjaabolo, wala saa ilaw latilen.

Boholara nemegow fana ka kan ka tnsigibi kelo kono sene ke; ka baara klenw segesegese; ka kstaw boloda.

Baarakatjekulu nemegow fana ka kan ka tnsigibi ke kalo kono sene ke; ka baara klenw segesegese; ka kstaw boloda.
Joyila nakosene baarada kunnafoni

Baarada in sigira sen kan 1989 san. Ani Fana MAKOCl donnen don pogon na, baarakepogonya hukumu kono. A ka banara be se Fana mara kafo duuru (5) bcc ma.

A sigikun: Ka maramogow dege nakosene na’ensefenuw dumuri na, ka do fara wari sororsiraw ka ni nako-ko朋fenw fee rei ye.

A ka baara kctaw
Baara caman b’a bolo ka nesin cikelaw ma. O baara bolodacogo fili:

Cikelakoldenew be baara in taatolo nfo cikelaw ye, ka da umakojonjonkan. Cicelaw b’o ke seben ye, k’o ci baararanemogo ma; cikelakoldenew ka yaamuraya kono. O kof cicelakoldenew be taa segesselele ke dugu kono baara neli na’nebaitya kana. Ni segesselele jaabiy a jira ka fo ko baara in be sabati dugu kono; o tuma baara kctaw be sorokaboloda. Nakoseneenaw ka jekulo be sigi la togo da la.

Misali: benkadi, ciwarran, cesiri, o na’ pogonaw baarakjejiku be sigi, min ka baara be na nesin baara kecogo numan nefoli ma tending ye. Nemoj jekulo be sigi minnu be baara be lajelen kolosin. Nin waleya bew lajelen temennenn koe, baarakalak be sigi sen ka cikelakoldenew.

Kalan in nesinnen don waleya danmadow ma:

Fana cikc mara la, kafoyiriaton 50 (bi duuru) kalan na ka ban. A ka ban sarikosbent ka soro ton bce kono.

Adama Tarewele
Fana koorisene baarada
"A.R.P.A.S.O" ye ton sugu jumën ye?
A.R.P.A.S.O file

San ye malosec yoro ye ka bi kunu. Nka a ka sabati b'a kebagaw ka timinandyia de la

kolabenna dankan 1
- sorow lakandabaa 1
- soro yiriwala sirafe 1
- sannifeere konjabola 1
- seneke minew
- konjabolaw 2
- soronalidonaw 2
- baara kolosibagaw3
- baara kejuku ye mego 10
ye, anirumogo

"A.R.P.A.S.O" ka baara
A ka baara ye ka, do ta

"CMDT" (n'ô ye MAKOCI ye) ka donni na ani
senkelelaw cc, i n'a fo.
1° jurudon ni jurukani
2°) sira misenw ni
jiwoyosiraw labenni
3°) forow jidon ni jibo
4°) dugukolo tilali cikelaw
cc.
5°) ka kunanafoniw ke
senkelelaw ni MAKOCI cc.
"A.R.P.A.S.O" ni MAKOCI

cc, n'ô ye "CMDT" ye.
Ben de be MAKOCI ni
"A.R.P.A.S.O" cc. U be
baaraw ke ka don nogn
bolo.MAKOCI baarakuclaw
ye ladiliw ye u kerfe,
baaraw Kcogo numaw
na. U be tonsig ki nogon
fe baara damine ni baara
labaww na. U be
kunanafonidw ke nogon ma
geløyaw ni nogoyaw kan,
Baara taabolo numan
kan.

Sini nata la, ton in joyoro le
labenni kunko la
Ola sa ton in na a joyoro fa,
halî n'a sera ka do fara a
ka baara kan ka do ta
MAKOCI nijorota la, ka d'a
kan a ka soro fa to a ka se
ka le in kunko bcc ta.
Nin tun ye kunnfoni folo ye
"A.R.P.A.S.O" donnikan
A to no ba nimoro we'n
kono.
"A.R.P.A.S.O" n'umogo
san 1996

Kucala CMDT (MAKOCI) ka numu demen baarabolô "ADP."

"ADP" ye baarabolô ye
min sigira sen kan 1990 san
na ni Olandi jamana ka
lasigiden anı CMDT ka
demen nôcgnya ye.
Baarabolô in makodonnen
be seneke minew dilannide
ma, anu numu kuluw be min
ke. O numuw sigilen be
CMDT ka Kucala, Buguni,
Fana, Sikaso anı San
cikemaraw kono. O baara
kanma "ADP" be baara

"CMDT" (n'ô ye MAKOCI ye)
ka donni na ani
senkelelaw cc, i n'a fo.
1°) jurudon ni jurukani
2°) sira misenw ni
jiwoyosiraw labenni
3°) forow jidon ni jibo
4°) dugukolo tilali cikelaw
cc.
5°) ka kunanafoniw ke
senkelelaw ni MAKOCI cc.
"A.R.P.A.S.O" ni MAKOCI

cc, n'ô ye "CMDT" ye.
Ben de be MAKOCI ni
"A.R.P.A.S.O" cc. U be
baaraw ke ka don nogn
bolo.MAKOCI baarakuclaw
ye ladiliw ye u kerfe,
baaraw Kcogo numaw
na. U be tonsig ki nogon
fe baara damine ni baara
labaww na. U be
kunanafonidw ke nogon ma
geløyaw ni nogoyaw kan,
Baara taabolo numan
kan.

Sini nata la, ton in joyoro le
labenni kunko la
Ola sa ton in na a joyoro fa,
halî n'a sera ka do fara a
ka baara kan ka do ta
MAKOCI nijorota la, ka d'a
kan a ka soro fa to a ka se
ka le in kunko bcc ta.
Nin tun ye kunnfoni folo ye
"A.R.P.A.S.O" donnikan
A to no ba nimoro we'n
kono.
"A.R.P.A.S.O" n'umogo
san 1996
dugukononumuw labarika, k'u layiriwa an i ka baara keminenw d'u ma.

- Ka numuw kalan senkeminenw labaarali la an ietaa-baara labodonn. 

Baara sicaya

Ka baarahako jonyonya don u ni ninini baaradaw ce i n'a fo (sigida konofenw ladon baarabololo "PGRN", seneke minenka nemogosoda "DMA"). O be ke senkeminenw kecogo kelen kanma sene-kofe-

... ani cikimenin tow bec, i n'a fo dannikemasin...

baaraw koson an i sene kocogow.

"ADP" ka baara ksta wcwew

Ka sugukow neenini baaraw yiriwa walasa ka suguba so roo ciklaw be se k'u makopemenin hake dugumada 10% soro yoro mwin. O senfe, k'ana baara kebono pe ni baara kyi ye ni togo nanaw ye.

Simon Togola, "ADP" bolofara nemego - Kucala

Yëlema donna Otiwale nemego dakun na

1996 san, zanwuyekalo kono, nemaa kura sigira Otiwale baarada nemogoya kuna. Walasa ka Jekabaara kalanbawag na lafasabagaw bo kunan na, an sera nemego kura in ma ka dasumun-sumun k'a la. Bisimilako numan kofe an ye nininkali danmadow ke minnu n'u jaabiiwil file.

Nininkali foi: E ye nemaa kura nalen ye Otiwale kunna, yai i be se k'i yere kofo Jekabaara kunanafoinseben kaanbawag ye wa?


Nininkali 2 an: Yali i ka

jaalimninu ye jumsw ye sisan ka nesin Otiwale baarada ma?

Jaabi: Baara minnu be senna yan olu ka korata ka ta' re, o yen na lajimnilofo ye. Otiwale be porozed de la, a ni Lamerikenw bolo be nogon bolo. Olu kelen te de, nika a n'olu de bolo jera ka don nogon bolo u be baara min k'asan koto'ominc. Otiwale ye baarada koroba ye min meëmn senna. K'a ta Operasoon na ka na bila EPA baara toll a yere ka bolo kan la sisan an be min nini o ye komin'aa nemogominbe baara ke nogon fe k'one ma, waati dansigilen de b'o baara la. O waati dansigilen ka ka ban ka benn benn wek ma. Ne be min nini sisan, o ye an ka se ka cogoya soro an yere ye o baara waati dansigilen in benn ko. Hali ni demninen wek ma se ka soro olu fe, an

N'a nana ke sisan ka fo ko fe nde d'an ma, an na se k'an yere demen cogo min na ka feere kuraw tige. Ne ka haminanko y'o de ye an be don min na i ko bi.

Nininkali 3 nan: Yali baaraka kerokkerennew naniyalen bi fe ka nesin Otiwale baarada mara duguw konemogow ma wa?

Jaabi: K'a fo ko ne ye kera baaraka kerokkerennew de naniyala siilien don, n be se ka min fo o yoro la, o ye de k'a fo ko an ka baarada n'a
Fen bce fan

Fen bce fan yе gafe yе min bora Jamana baarada fе kosа in na. Gafe in bе kosogbelelabaw de kе jigialitige rсbo. Maya yе dennin yе min yа nini kа fen bе fan si don. O dе yа lase kamiw mi. Kamiw dun te fan da nin sanji mana....Maya ma fen bе fan soro, nkа yа mumusokoronin kа ladilikan soro: Dije tec te yе ka fan bo ni jigialitige yа tunu i la".

Gafe in nа koson, ani kalanni kа kan balikutkalandew ni an kа kа kw kalanbagaw bе fе. A kаlan kа di awa a konoko bе mоgo son hаkili la. A bе soro Jamana baaradaw la Malі fan bе fе. A songo ye d. 220
Sirakankasaara danamatemenni ye taama negebo mogow la

Be' a don ko sirakankasaara danamatemenni jamana kon. O don te ke ni arajo ma'afoko mobili do binna yoro do la, ka mogo caman faga, ka mogo caman werus jogun, ka bagan caman faga, ka magonefe caman tije. O ye wale ye min be mogow sira taama yere ne, ka masoro be ka jujuga ka ta' fe, fa fangalamogow fara konyenyew kan, mogo si te ka fen fo wali ka fen fe. Sabaato de bonona. Dimbaato de monena.

Na tora nin dan gow la, bolifcnw be na ban mogow n'u bolofen na; bolifcnw ka mogo fagataw n'u ka baganfagatawye; mogowbe sira bolifen-konodon ne; mogow be to u ka taamalaw jore mineli la, 'olu j拟un kan ka segin tuma min na. O te hcre ye taamako la. O te to tomogosila. Be'obo bolo de kan sisan. Taamalaw be sira, ka jore. Usomogow be hami, ka jore. Na taama dun ma ke, magow te nenabo. Yorowka ja n'oon na. Siraw dilanne la. Mobili man ji. Mobiliollia be'ec te scelamogow ye.

Na fora ko siraaw dilanne te, fangalamogow be jamana boledessi fo; ka takisisearako fo; ka jamanadewn joyoroko fo siraalikkan n'a' nongan baaarak la, duguw koro ane duguw ni nongan ce. Jamanadewn fanga te se ka siraw dilan fo ka se yoroyan na. Ola, ni siraw man ji, o turu te se ka da duguw ni kafow konomogow kun. Olu ta'ya la janiya jira dors deye. Ni sira numanw te jamana min kono iko Malo, o jamana konotaama te gejisa bolifentigiy bole. O de koson, a caman be taay wero, k'ua ba koma la.

Ni bolifentigiy kumara, jalakiyoro te ye olu la. U'ba fo ko hali n'a ye mobili kura bila Mali siwar kana, ka 'te san kelen soro bolili na'a ta'mine; kon'duna tinjena; minen kura te soro yoro si Mali kono, lu'be wajiyia ka taa Abijan, Legosi, Lome, Lagine wali Dakaro; ko ye taanaikaseginyewe, minub'u boloban, ka soro nafa la' la. O de kanma, mobilitiig caman b'uta ke minen korow sanni ye, k'olu don u ka mobiliw la, ka Ala mine, ko' mobiliw bila sira kan. A dow be kisi kasaa la. Naka, o ke dogo. Ni minenkorow koni donna mobiliw, ka'fa mobow la, u be se ka fo'kolu donna u kaburu de kono. Naka, ni minenkuraw sorori ka gelen mobiliigiw ma, ko' sababu ke wariko ye, olu te na se' k' su' sigi gansan, n'u ma doke. O de bena ni kasara ye. Mobilitiigiw yerew sago te kasaa k'u soro. A fanga- solakow, a sariyisalakow, a polisi solakow na' dagotorsolakow be de' b'u sira na te. U ka ko lapininn te cogo o cogo, a te ta'a k'u togo dan. U yerew b'o don. U yerew sigilen b'o kan. Naka, u te se' k'a dabilia. Uka baara don. U'ba ka denbaylo bolo soro la. O kanma, u yerew be Ala deli kasara ka n'u soro. Tuma o tuma, n'u yu' ka mobiliw bila sira kan, u fana be siran, ka hami, ka jore. O ba'ira k'u ta' daibo a kanma; ka'be ke, ka bala u yerew la.

Mobilitiigow dafa wone te soferi 'enama bila u mobiliw la. Sariya yere ma jen n'a ye mogo ka mobili bolo ka soro perimi (mobili bolisiben) ti'olo. O de ti denmissen ma n'a ma san 18 soro. Yoro ye wa de san 21 ye. A kera cogo o cogo, perimi be di baliku de ma. Ocyaco wali musoyako ta la. 'Ifigoyakonikomogoyako ta la. A ninincogo n'a sorocogo ye kelen ye yoro be le jamana kono. Naka, mobilibillaw te kelen ye. Perimi te mogo minu bolo, mogo da te don olu ka kuma la, ni kasara kera u bolo. Lafaascogo si 'tolu la. Ni demnisissenamogow don, jateminc be se ka ke fen o fenkan, o ye mobili sorocogo ye u bolo, ko n'a y'a soro u y'u dogo k'a ta, wali n'a y'a soro maakoroba de de y'a di u ma. O jatemirc anan gali cogo sisila. Nidanimessiw na' nangi, maakorobaw be' nangi, wali u be' b' nangi nongan fe. Fun minbu be mobilibillaw bo' nongan ma, olu ka ca kojugo. Basigilena ni sabatibialia ani jakafina ni jityo temnen kon, ko kolosira ko kasara caman sababu ye witesi ye, n'o ye mobili danamatemen bolili ye. O te kun mobili kura la, kuma te mobili korolebenen na ni minen korow ye. Mobili koroko hakalintanya bolili sira numanwan kan, o ye faratilensi ye. A bolili sira jungwe kan, duguw ni nongan ce, wali gudorun sogosogolen kan, o ye faayota yere de ye. O mobilibillia suguyu de b' mobogwadji, k'u faga, Kubonu uninwa gansan. Akasaara dow tipeni barika ka bon kojugo. A ka ca la mobili konomogow be sa. Cekorobaw, musokorobaw, musokonoromaw, kama lenin, nepogotinin, sinwindinw na' ani bagan di te be' la. A be' sacogo ka jugu. N'i ye adamadenwa ni sagaw ni baw ani swe ni kamiw salen-en jensennen yoro be la, ka sumanksicw ni esani bonnen ye mogosuiw ni bagansuw kan, i jigi be tige; i'ba don ko adamaden te fosi ye; ko kasara man ni cogo siila. A be taama be negebe mogow la.

Nin bu la, hali ni cogyoa sorola mobiliminikonwa, ka' k'ara siraalabonkonwa, la' na ma soro witesiko la, sirakankasaara te ban abada! Fen minnu be soferi bila mobil wakaliintanya bolili la, ka soro olu falen be mogow ni baganw ane minenw la, ye nere ni mobilitiigiw de' b'don. Naka, n'i ye farati, maalankolonya, kororokojuu, doroguta ani dilomin b'a la, a tobe dogoya kosoce. Olu ye fenw ye, minnu kelebagha foloye ye mobilitiigiw yerew de ye, sani a ka se Fangasow ni sarisayaw ma. Sirakankasaara sababu bila la gelema we witesi ye.

Amadu Gani Kante
1996 san - Awirikalo
"Surukuso"

Nin san indiagara nsonsannin na fo k’a danamteme. Nsonsannin ka foro kono, kaba, no, tiga nji ridinw’ena kosce. Sannifeere siratge la nsonsannin ma to ko fiyewu, bawo a ye nafo lo danamteme soro. Tile danmado ronsnonsannika nafo toligiyi laka donona a ka sigida n’al aminw’ee la. Ka fara baganw kan, nsonsannin ye daikabana masiriu caman san. Soro wara la, ka wara fo ka nsonsanninke dombagalafi ye. A kafara, ka yaada. Don do la, k’a to baro la a burannana la, nsonsannin y’i kanto a ninmogow ma K’ale ka furusiri bena ke a danmako yeg, mogowbe men ka min lakali. Ninnmogoya la, demnissi nje yasporo ci nsonsannin ra. O wale digira a la tuma min nsonsannin k’u ma k’aale ka furusiridon, K’ale ya yenloso be k’u surukubu de ye. "Ala la, n’o kero, o ye kabako ye min ma deli ke ya an ka dugu n’a lamini si la. Ni’era k’o ke, i ye koba ke, n’al a ma ke i ye kumaba lanklon to deri!" Ninnmogow do ye nsonsannin jaabi n’o kuma ye. "Ko don ka jan n’ka sebali k’o, bamanarw

Poiy hasidiya

hasidiya ye mun ye?
ka i mogogon pongoya
ka i mogogon juguya
ka i mogogon koniniy
a ka soro la
a ka herve
a ka lafiya
a be mun ne i ye?
o b’i son mun na?

ala mana fen min k’o mogo ye,
mogo to se k’o tiice
E ma’don ko mogo kelen
soro to soro ye:
mogo kelen mana soro ke
dugu kono,
no mogo we re ma fen soro,
o ka soro be ke gansan

ye,
n’ka ni dugu mogo be ye
soro ke,
ni mogo kelen koli la,
o ka koli to d’o
o la, an ka je, ka ke kelen
ye
an ka hasidiya dabila
an ka nengo naga dabila

ma jira surukuba la sango n’o keno. Minnogo ye surukuba ssege tuma min, na, y’i kanabo nsonsannin ma.
- Ce, a dun kera cogo jumen, o tuma folen ma bo wa?
- E koro suruku, musow ka ko ke be ka saman, u b’la ka minjiki de lahalis.
- Ta’fo u ye k’u k’a rogan! Nsonsannin taara ka men tugun ta ma menen sisima bo, surukuba diminna ka wele ko kura. Nsonsannin nala n’i kanto: pa-pa-pa. Koro suruku! ...
- Ce a kera cogo di tugun?
- Ee ko to be ninja ka ne ye re kamanan koyi!
- Mun kera?
- Koto sogo dogoya jama na?
- Ne ka mun b’o la sa!
- Musow de kelen be k’u cesiri ko fo ka ne ko sa faga ko so faga bu bolota kan n’o te, e ko fayi ta la.
- K’ka ko sa faga wa, jaa u da ka fin uma koro dun. Juru bo
- N kan na joona de, musow te ke ne u sago la cew bo.
- Ninkumaw kofe, nsonsannin ye juru bo surukuba kan na yoro min na a taara i ko san mokru.

Bakari Sangare

"TULON TE SEBE SA"

1996 san - Awirilikalo

Denin be mun kc walasa ka torosun in den kelen sororo ka t'a ba furake?

II - N ye mun ye?

A ka c'a la, n fole te mogo cin i ka kisi.

N'ilangan n'a joyoroba don an ka adamadenya la.

N bec ye Mali ni Lagine jamaran cefar in do ye mogow ma ben kelen ma min ka ninjuguu na'a ka fasokanu an'a ka danbeko la.

III - Kumadonso

Cec fila tun be baro la. Do ko ko teko ka fari bi. To kelen ko yali tilo de ko don wa. Cec sabanan tun b'u da fe o ko ko ayi, k'a kan be tile de ma. U toro' gogonsosoa la, fo cc naanin do temento yikanto uuma k'aw bec b'a jiefe, tele, tilo anitile, nin bec ye kelen ye. N'aw be ko kecego don nin te makan kun bo. Ko kecego jumen ko y'o ye?

Aw be ninnu jaabi soro boko nata kono.

Tumani Yalam Sidibe

Boko 123 nan jaabiw

I Nonsin ka taama:
Metrer 250 be ke waati 50 kono.
Segennafinebowaati be ben waati 50 ma
Seginko hake be ben metrer: 2x5 = waati 10 ma.
O b'a jira ko nonsin be waati 60 de ke segennafinebo la walasa ka metrer 250 ke.
A ka taama waati ye metrer 250 + metrer 12 = metrer 262.
Kolosi: metrer 12 ye waati 60 taama de ye.
Nonsin b'a ka taama ka waati hake min kono:
metrer 262 x waati 10 = waati 2620.
O be ben kalo 3 ni tile 19 ma.
Il jiriba kunandi=.....................banan
Fen min man dogo = ..................ba
Yoro kofolen mogo = ..................ka
Kafo mogo min don = banan-ba-ka (bananbaka)
III Saganin ni banin bec ye kelen yemankutula ka masoro ubec ye "nin" ye. Dononkoroba
b'u ni san c'c a ka "baya" kannma.

Fili 8
1. Cenin ninw
2. Gangan cogoya kabakolo la
3. Misi ku
4. Misi nefesen
5. Misi da
6. Cifin misi tugu kan
7. Misi tulo
8. Cenin konobara

Jaabi be boko nata kono

An balimake: Banu ye file 8 ke a ka ngen fili ninnu do lakelen na, aw y'u nini

Ka se Jekabaara kalanbagaw ma

Hakililagabo tulon ninu, n'an y'a daminc ni y'a kalo 3 nan ye, taabolo te k'an nimisina wasa k'a sababu ke an ka la nini tun ye min yean m'o soro a la folo. An la nini tun ye mun ye? Jekabaara kalanbagawyers k'an jaabi ani ka hakililagabo dower ci an ma. O de tun be kene in kc hakili falen-falenkene ye. An dun ka kolosi la, hal bi mogow te k'o faamunya folo. O kannma, an b'a nini aw fe, aw ka aw hakiliditw bila kana kene in kan.

An balimake: Banu ye file 8 ke a ka ngen fili ninnu do lakelen na, aw y'u nini

Jekabaara
Labilikuntigi
Tumani Yalam Sidibe

Sebennekukultiginti
Tumani Yalam Sidibe

Sebennekulu
Bakari Sangare
Amadu Gani Kante
Bakari Kulubali

Jensenyero
MAKOCI, OHVN, ODIK,
ODIMO

Baarakongw
MAKOCI, SNV, OCED

Hakcobota:
11 000