Jèkabaara

SNV Olandi ka ñetaademënjëkulu

Olandi ka ñetaademënjëkulu ka san 10 demen ka se Mali ma

MIN BE BOKO IN KÔNO
- Ë 2 ñëbila
- Ë 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9'SNV" ka baara Mali kono

- Ë 10 An'ân sebe don kunfînya keleli ma
- Ë 11, 12 Tomonna dasiri saw (Tîge 2nan)
I - "SNV" sigira sen kan 1965 san na Olandi ko nyereye jekulu do fe ni Olandi fanga ka jen ye. Jekulu in b'a yere togolakow bee latige. Nka jamana de b'aka baarake taw musakaw bee bo. SNV jekulu ka pogonyew de sen te, a ka baarake taw be dantige. Olandi minisiriso min ka baara nesinnen be jamanaw yiwi siraaw ninini ma, o mogo dow be ke pogonye o ke ne kan. SNV dulonen don Olandi jamana na sira caman warew la. A be se ka nafolo soro jamanaw waribon caman te walasa k'a ka baaraw ke. Bi biina na, Olandi ka demen nafolo be se ameriken wari milion 1500 ma. O wari o la, Ameriken wari milion 15 labilalen don SNV ye (sefa milion 4500) kabini 1979 san na, SNV, ka demen yiwi sira kose be ka se ciketaw yiwi siraaw ma.

SNV jaryro ka bon kosebe Olandi jamana ka demen laseli la jamanaw werek ma. O de koson ale sen te musaka dogoyaw la, Olandi jamana ye minnu sige sen kan demen jekulu tow kono.

II - SNV ka demen siraaw

"SNV" b'a nini ka demen lase faantajamanaw ma walasa ka faantanya kelel sabati u bolo. A b'o demen ke ni mogo faamuyalen bili ye ka se duguwkonobaara sira fa. Cogowercw yere la, "SNV" be se ka nafolomugu bo walasa ka yiwi wabaraa do sige sen kan faantay jamanawa innu kono.

Nka "SNV" b'a nini folo k'a don n'a y'a soro a be demen minnu ke, n'olu be se jamanaw faantanserew ma tigiti. Barisa demen kun ye olu de ka bonogola ye, an'u yere bolo donni u togolakow bee la.

Walasa baara innu be sira soro "SNV" be mogow kunanofoni faantay jamanaw ka gele yaw la, u k'a don k'a faamu fana, ko jamanaw olu ni demen ka kan u ka faantanya kelelbaaraw sira kan. Barisa "SNV" b'a don ko faantanya sababuba do de ye faama jamanaw ka faamuyabaliya ye ka
nesin faantan jamanaw konokow ma. "SNV" ka mogominunu mana na baara ke faantan jamanaw kono n'ulu seginna Olandi, olu bu' cesiri yen mogow lafaamuyali la faantan'ga geleay la.

III - "SNV" ka demen sorobagaw

"SNV" ka demen be se faanta-jamanawde ma minnu konomo gokelel-kelen ka san soor te ameriken wari 1000 bo, n'u konomo gokelel-kelen te se ki' hakili latige ni balosi san 65 sooroli ye, n'u sebendo bagaw te jamana mogo tlance bo.

O be ko fana, "SNV" be sugandili de ke jamanaw la. O be ke walasa ka SNV lasigidew ka baara nogoya u bolo ani k'a cogo ye. O de kose, jamana caman ye demen dni "SNV" fe, minnu ma se k'a soro halibi. "SNV"

b'a mago kerenkerennend don musow ka yirwia siraw sinsinni na.

N'ay'a soro demensira min kun si te musow ka yirwia lakan, "SNV" te o ke, t'a ka don de k'o demen te na ke musow joyoro nagasili sababu ye.

IV - SNV ka ketaw

O baara ketaw la, dow barika ka bon kosobe, i n'a fo:
- Ji numan sabatili duguw kono;
- Balow laseli desebaatow ma;
- Keneya matorafasiraw duguw kono;
- Seneka yirwiasiraw duguw kono;
- Baaradege siraw yirwial;
- Bololabaara sabatili n'a sinsini ka ben je-ka-baara siraw ma;
- Sisow joli dugu mogow ye.

V - SNV" donni n'a ka baara Mali kono.


Nka bi-bi in na, "SNV" be demen, don Mali ma faantanya kelidi la sira caman fe:
- Ji numan sabatili duguw kono;
- Cike sinsinni n'a yirwia;
- Kungo sabatili ni jirw lakanani duguw kono;
- Kalansiraw ni kununa firsiraw ani bali kukan lajolwenka baara ketaw la duguw kono (O misali do ye "Jekabaara" ye, "SNV" ka demen be o se o min baara ma kabini 1987 san).

Bi-bi in na, SNV ka lasigiden mogo 25 de be Mali kono yan demen ninnu lasecogo juman kanma.

Keneya sinsinni siraw Doyila ni Kaaba kafo kono

K'a ta 1985 san na fo 1989 san, Olandi jamana be sefa tama milyon 410 bila Mali tangaso ka bolo kan walasa ka keneya soro siraw sabati Doyila n Kaaba kafo kono (Kulikoro mara la). Demen in b'a nini ka duguw kono keneya sabatibaaradaw (dogotorsow...) ka baara nogoya ani k'u' ka baarakeinemnare lakuraya. Walasa baara in be sira soro, taabolo

naani be matorafa:
- falo - kalaw ni kunnafa, n'iw laseli fo dugu miseniniw kono keneya sinsinni siratega la.
- 2nan - feecrew sigili sen kan fura folow soroco la dugu miseninwi kono walasa furakeil kun folow be ke sani taali ce dogotorsobaw la;
- 3nan - ka kunnafofisira telinw sigi

Bana kunben ka fisa bana furale ye

sen kan walasa ka baara ninnu lakodon duguw kono;
- 4nan) ka feecrew sigi sen kan minnu be keneya sabatili baarada ka lasigidenw ka baara nogoya u bolo.

Kolosili siratigela, joyoro kerenkerenned be musow ka bolo kan demensira in kono.
Kolon nunanw senni
Doyila kafo kono

Kabini 1984 san, Olandi jamana be
demon donna Malj jamana ma ni sefa
tama milionn 340 ye, kolon nunanw
senni kanma Doyila kafa la (CMCT).
Baara in tora sen na fo 1988 san.
Baara in kono, joyoroba dira musow
ma ka masoro jikow ni jilabaara fanba
be musow de bolo. Olandi yi’i senbo
baara in na 1988 san, ka to duguw
mogow yere bolo, k’o da baarabolo
sigidang yere kan.

Baara in kono dugu mogow
lafaamuyara ji sanuman joyoro la
keneya sabatili la. O de koson kolonw
konona labenna ku kisi cunni ma. O
hukumu kelenw kono dugu mogow
lafaamuyara ji ka kasaraw la n’a ma
sanuya.

Feerew ninina musow ni
dennisenw ka ji donni geleyaw la ani
fana, kunnaforiw dira ji lakanacogo
kan, dugu mogow ma. O hukumu
kono dugudeniw yere kalanna ji laka-
nabaaraw la, walasa keneya be sa-
bati haili demenbannenko. O siratigaa
de le, dugudeni dow sugandira k’u
deghe kolon korow laboli la ani kolonji
fukakocogo la ni feerew kuraw ye; dugu
kono numu dow n’ajirilabaaraa dow

fana degera kolon nunan dispominew bocogo la. Dugu kono jualaw lafaamuyara
kolonsenfow feerele nata la duguw kono.
Numu ni jiribaaraa kalannen ninnu bilara kenycereyebaa sira kan •

Dugu jiriko Segu

Jirifinforo binna Segu marya yoro saman na.
**SNV** ka baaraw Mali konô

K'a ta 1984 san na fo 1989 san, Olandi ka demen be se Barawuli ni ñoñc ani San kafow ma. Segu mara konô jirîw ladonni an'yu lakanani ka-dara konô. O koen fëerre be tigë ka dugumogow ye lafaamuya jirîntañña ka tînëni na jikko ni sënëko ani adamađënya yiriwastaw bëc kan. U be sendon baarakstew fana na walasa u k'a don k'u ka dipëlatigë nogoyali sababu gelen do y'u ka dugukolow nëmarra ye an'yu ka kungo jirîdon ye.

Baara b'a, nini fana ka dugu mogow lafaamuya kungo jënjini ani jirîtigë jugu joyoro la jirîntañña ko la. N'o kera u na jirîw kisi ani k'u ladon. O siratigë kelen na nafasorosira minnu be jirîko la olu be pefo, minnu be ke ni haklii ye walasa jirîntañña kana na. Finfinbo be o a...

Jirîturu ni jirînonabili be pefo walasa ka ji riñennakow sorô duguw konô.

Nin baaraboloku kelen sen te, musow joyoro be pereperelatigë sorô yiriwali la duguw konô. Baara kanana, Olandi jamane ye sefa tama mîlyon 800 de bila Mali jamana ka bolo kan.

---

**Kungo jiriko Kulikoro ni Doyila**

K'a ta 1983 san fo 1990 Olandi ka demen be se Doyila ni Kulikoro koat ma (Kulikoro mara konô) kungo jirîdon ani jirîturuko la.

Demenisira in nata ka bon barisa a be ke baloko sabatili ni sorô yiriwacogo feerre kuraw de sirili ye. A be ke sababu ye ka dugu mogow ka jirîkomagogô ni jirîturu, jirî nonabili ani jirîkanani ye, ka jirîforo bila dugu mogow bëc ka bolo kan ani ka mogow ka dugukolomago je k'a soro o mana ni jirîw tînëni ye. O dun de ye ja ni kungontanña balili sababu ye.

Dugu mogow be sendon baara minnu na ani k'u lafaamuya nafal la dugu ka bonogola sitatigë la. Demen in kunba ye ka duguw don pogonna ni je-ka-baara ye jirîturu ni kungo jirîdon kadara konô.

Walasa baara minnu be sira sorô, jirîsforo bêl dilan duguw konô ani ka jirîkan donorsiye sosósen kan, minnu be na ni jamana yoro bëc laboli ye jirîko la. N'o dun kera, ji be laboli ke ka seni ni baganmara sorô yiriwà. O hukumô konô feerre be tigë tobdidogoko la walasa ka kungo jirîw lakana.

Demen in siratigë la, Olandi jamana ye sefa tama mîlyon 715 de bila Mali jamana ka bolo kan.
Ji basigiyorow dilanni Fana

K'a ta 1988 san fo 1990 san, Ol-andi jamana be sefa tama miliyon 90 bila Mali jamana kaolo kan demen kadara kono, walasa ka ji basigiyorow dilan CMDT ka mara kono, Fana.

Fana ye dugu ye mi sigilen don Bamako ni Segu ce banaatere 120 nogon ra.

Ji basigiyoro ninnu dilankun ye de ka dugukolotije bali walasa ka sene ni kunge sabati ani ka magoneji san-uman basi mogow ni bagawu ye.

Ji basigiyoro minnu be yen ka koro, olu be jatemine walasa k'u laben, K'u nafa jidi. O siraite la, dugu mogow yere sen be don baaraketaw la i n'a fo balan dilaw n'o pogonnaw.

Dugukolo tiñeniicogow balili

K'a ta 1986 san na fo 1989 san Olandi ta demen be se Mali woro-duguyantar kafo dow ma n'o ye Sikaso ni Kucala ye walasa ka jatemineke dugukolo tiñeni kunw na, ani ka fura soro u la, wallima k'u bali. O baara de kadara kono "CMDT" senekelasigidenw be kalan wallima ka do fara u ka donniya kan walasa baara be sen soro. Dugu mogow fana, cc ni muso be to lafaamuya, k'u sendon baaraketaw la walasa u be dugukolo tiñen kunw n'u balawu don, ka se k'u kele, u yere ka soro sabatili koson.

Baara in kekunba do fana ye ka dugu mogowlase yere koro sumanko, jiriko ani furabuluku siraite la. O de koson sinsin be ke dugukolonaafenw joyoro nsfoli kan dugu mogow ye walasa u k'u tiñeni bali.

Demnu in kadara kono, Olandi ye sefa tama miliyon 280 de bila Mali fangaso ka bolo kan. N'ka musaka wercw diliko be sen na walasa ka baarabolo in kunnta janyar.
Cike yiriwacogow ninini baara

Kabi 1978 san, Olandi ka demen be be se Mali jamaana cikecogow nininini baarada ma (DRSPR) koorcikeda ka hukumu kuno Sikaso mara ka.

Demen, in kun ye ka geleyaw dan cike ka walasa k’u fura ke. O siratig kelen na o be nini ka sene ni baganmara lataa pogon fe cikelaw bolo barisa olu te se ka taa pogon ko. A be nini fana ka cikelaw kalan senekedugukolo ladowcogo la walasa ka soro yiriwa. Jatemine be ke feerew bee kan minnu sigilen don sen kan walasa ka geleyaw kunben sene siratig la. O jatemine be ke mogo faamuyalenw te k’a jaabi lase "DRSPR" la o ka kiimel ke baarakelen naa kan. O kunnafo kelen be se "CMDT" nemogosa ma walasa a k’a don a ka senekelasigidenw ka kan ni baara min ye.

Ninini ninnu be ke baarasen waara kono:
1) alo) dugukolo nafa sabatili.
2) cike ni baganmara donco googon na cikada kelen-kelen be sa ani cikamara mump kono.
3) dugukolono nallifesrew dilanni.
4) Cikebaganw ladonni
5) Musow ka baaraketaw yiriwali
6) Senefenw ni dugu ka nafasarosiraw lacayali.

A yera ninini sen te ko dugukolo nafafenw be ka tije na t’a fe anin fana ko kungo jiriw be ka dogoy. O dun be sababu be mogow cayali de kan sigidaw la ani waa ni be forokurabo. O de kasan a donna ko ninini koogirinw ka kan ka taa dugukolo nafafenw lakanacogo de ma ani baganmara na sene doncogo pognan.

Demen in min be ta sen na fo 1989 san, o kutaa, be se ka janna fo san damaraw wosse.

Baara in kadara kono, Olandi ye sefa miliyari sabab hake bila Mali jamaana ka bolo kan, nin ega in na:
- Tige 1 ni 2nan: sefa tama miliyari 1 ani 800,000;
- Tige 3nan: Sefa tama miliyari 1 ani 300,000.
"SNV" ka baaraw Mali konco

Jiriko sabatili Bananba kafo konco
Kulukoro mara la

K’a ta 1986 san na fo ka taa a bila 1989 san na, Olandi ka demen be se Kulukoromara ma, Bananba kafo konco jiri sabatili hukumun kono. Kungojiri-donw be ke ka dugu mogow yere sendon o baara la walasa u be faamuya soro jiriko joyoro la sene yiriwai la. Gakulu nanaw be kofo, k’u jen an k’u nafa fo duguw kono walasa do be bo jirittige la, barisa o de be jiriri ban kungo kono.

Cikeda do fana be jo jiri sijew soroli kanwa walasa ka jirirurata soro waati bec mara kono. Kolosi : Baarabolo in kewaati kun-taa janannani musakako nepini be sen na. N’o sorola, o fana be latemen Kulukoro mara ka ji-ni-kungo baarada ma i n’a fo demen folo kecogo walasa ka taa ni jiri yiriwa n’alakanawalew ye.

Olandi ye musaka min ke demensira folo fe, o benna sefa tama milion 620

Kunnafoni səben "Jekabaara" demennni

Jepogono hukumu kono seneke-baarada fila y’u bolo di nognon ma ka kunnafooni səben bo min togo ye "Jekabaara". O baarada ninnu ye koride yiriwada (CMDT) ani tiga ni sumankise cikeda (ODIPAC) ye.

Kunnafoniseben in be faamuyali lase duguw balikukalandenw ma u ka dugu yiriwali sira bec lajelen na.

K’a ta 1987 san na fo 1990, Olandi jamana be sefa tama milion 26 de bila "CMDT" ni "ODIPAC" ka bolo kan walasa ka dilanyoro korenkereen soro kunnafoniseben in ye ani k’a ka yereta sabati kosa fe a dilanfenw n’a ka boliko la.

Ja 1 : Amadu Ga’ni Kante ni Olandi ka lasigiden jekabaara dilanni ka-dara kono, Leo Jel. U be "Jekabaara" bo ko do dilanni na nognon fe.

Ja 2n : "Jekabaara" labugunbaaraw do be sen na.

Ja 3n : "Jekabaara" sebenyoro mikro-ordinateri la Jamana seben labenyoro la Bamako.
"SNV" ka baaraw Mali kono

SININESIGI JIGINEW

Ketaw la. Sininésigi jigine nynnun b’a to duguw mogow hakili be sìgi baloko la waati bëc.

Baarabolo in be jëru don duguw la walaša u ka suman san k’a ke jigine nynnun kono. O b’a to fana cikelaw ka bala songo don suguw la.

Walasa u b’u ka baara ke a cogo la, jigine nynnun musakako kolosibaga jekulu mogow be kalan waati ni waati sannieferëbaaraw ni nafolo ñenabobaara n’u pogonnaw la. Kolosibaga jekulu in de yë sininésigi jigine nynnun josen ye duguw kono.

Baarabolo in be lataama koorisene yinwa baarada de fe Mali kono yan. A musakar n’ara baara latimecogo numan mogo faamuvalenw be bo Olandi ka demen jekuluton de fen min ye "SNV" ye.

Baarabolo min daminëra “CMDT” mara kono, San kafo la, 1988 san na, n’ba ko sen na lë 1991 san na, o kun de ye ka se ka duguw mogow fêra pogon kan kunkëla kele kono. O kunlëna o ye sininésigi jiginew joli de ye walaša ka suman mara duguw kono waati gëlenw kënnma. A kun ye fana ka be ni kelenya sabati duguw mogow ni pogon ce mid b’a to u b’u yere kunkëw ñenabu yere ye.

Baarabolo in b’a niin de ka sininésigi jiginew didan duguw kono walasa ka waati gëlenw ñesigi. O de sëratigë la, a b’a niin ka dugu balikukan deën jëlenw kalan sanniefeere ni nafolo ñenabbaaraw la walaša oue be jigine nynnun ñenabo ani k’u kolosi. O sira-tigë de la, balikukalanw be dëvelen ani ka sumanw seneta caya duguw kono.

Sininésigi jigine kow jubora kerecen jekulu de te a be to min ma ko toltikiw. A donna “CMDT” ka baara
An k'an sèbe don kunfinya këleli ma

1985 san na, dîne mogo miliyari 3 ni ko la, minnu si be san 15 bo, mogo miliyoh 889 de tun be kunfinya dibila. O koro ye ko mogo këme o këme, mogo 27 ni murrumu ye kunfin ye (27%). Kuma lasurun na, dîne baliku naani o naani, kelen ye kunfin ye. O koro ye, i n'a fo "UNESCO" y'a nefo cogo mi na, mogo mi te se ka sebenni ke walima ka seben kalan a ka djënatige kun kan.

Nka kunfinya in ye faantan jamanaw de konoko ye kosebe, barisa, o san kelen na (1985), jamanar yiriwalen kono, mogomiliyoh 20 doron de tun be kunfinya dibila. N'o ye mogo 2 ye mogo këme o këme la (2.1%).

Azi de kunfinw ka ca kosebe : mogo miliyoh 666 ; ka Afrika tugu o la : mogomiliyoh 162 ; ka laban ni Amerik latini ni Karayibu ye : mogo miliyoh 44. Nka, o yoro laban in de fana kunfin kiime ka dogon dîne faantan jamanawa serew bës la : mogo 17 de ye kunfin ye këme o këme na (17%) ; ka Azi da o kan : 36% ; ka Afrika da o kan : 54%

Jamanar kononton be yen minnu kelen-kelen kunfin ka ca miliyoh 10 ye, dîne kunfin 75% be kafolen be olu koro ; o jate ye ko kunfin naani o naani dîne kono, 3 be o jamanar kononton kono : Endi jamanar (kunfin miliyoh 264) ; Sinwa jamanar (miliyoh 229) ; Pakistan (miliyoh 39) ; Bangladesh (miliyoh 37) ; Niziriya (miliyoh 27) ; Endonezi (miliyoh 26) ; Brezili (miliyoh 19) ; Ezipiti (miliyoh 16) ; Iran (miliyoh 12).

Dîne kunfin hake be jijin ka t'a fe. Nka dîne jamanar cyali koso ni waati in na, an geleaya minnu be dîne faantan jamanaw kan, o b'a to hake in be jidi ka t'a fe. O de koso 1989 san in na kunfin jama hake be surunya mogo miliyari kelen na.

Kunfinya ni faantanya
Kunfinya ni faantanya de beta a nogon fe. Waati o waati ni sorok nagasira, sebeni degeli n'a kalanni pedonseraw be dogoya. Nka a te o cogo la tuma bec; danmakow b'a la : Kongo ni Ecopi ni Zanbi ni Zimbawe (Afrika kono), ani Sri Lanka ni Tayiland (Azi kono) ; o jamanaw ka kunfin jama kiime ka dogon kosebe u sigida to ta ye. O b'a jira ko kunfinya taamaseere te faantanya ye. Dîne sorotigij jamanaw fana be yen, minnu kunfin hake ka ca haali k'a saha ke djënesira taacoge ye : Arabu jamanar korofe jamanaw y'o do ye.

Don do la, a ye dugu konsiyo mogow dalaje.

"ne ko : an te facè pini, yaasa baliku kan ka ke Lamabugu ?"
TOMONNA DASIRI
SAW
(Tige 2nan)

laada, yee n'ka to dagakise benn.
Tomonnakaw tora ten, ka to ten,
do nana fara laadaw kan ko kura.
Saw ey ci don dugutig da, k'aa fo
jama ye. Dugutig ye jama laje ferre
la, ka walle lase.

- Aiywa, jama kuma donnine n
da dugu dasirii fe, k'aa fo a' ye :
laada kura nana. Ko denkundi fen
o fen be ke, ni bolokoli be ke, ni konja
be ke, wali jenjew jan o jan, wajibii
don an ma, an ka dugudasiiriw ka
bo a nun ma. U ka bo a nun ma, o
kara ye ci ? Ni niin wale fen o fen be
ke, an ka kan k'u janaa fen na. an
k'u bonna sigi. Denkundi, u niyoro
saga woloflita ka bla u ye. Ni
bolokoli fen o fen be ke, u niyoro ye
ntuara woloflitye , bolokodken keleen
keleen beke. Ni furu don, ntura woloflita
ni mutikali kem woloflita. O
temenen ko, ni ngopogiti fen o fen be
furu, wajibi, o ngopogo ti beu wolol-
flita flolu fe folo, o muso ka sore ka don
ac fe furu la. O ko, ni maa o maa
sara, finikona tama woloflita de d'uu
ma jansa ye. Mi fen o fen y'a laada
sos, wally ka t'la laada timebi yale, u
be bone da o tigi kan ; u b'ici, wally
soma na cin, kelen a do la kelen pe
ka fyen. Dasirii ye sariya fo k'a
gelya kosebe. Ko a kana k'an pe na
tlonke kuma don. Nan be hesse fe, o
truma u ka laada tolen ka ba siro ka
ka tiime fana. N'uu ka laada tjenna
dongodon, o don da be Tomonnakaw
ye, sunaa'tu ye. Awa min tora n ye
k'aa las'a ma, oye nii ye; a'ka cogo
mofite ni haklit ye. Haklo b'aa la.

Maa da denen tora fefew. U
dimenen dusu kasilen don cogo min.
U dusu kaminen don kolokol te. Dow
ko :
- Pay ! papay ! Nin de ka fus. kabi
domine mun tora ? Nin dagakise
blen in te maa no ye an yere ko de. N'i

Korafo nagoyara, a tora
Blagaima ni dugutig ka sere ta la.
Bee y'ee bolo mafara, ni o ni ka
sonfe ni bo ka di saw ma. Muso
woloflita ka sa, o de ker'a geleya
yoro ye. Ko npogotigis kwala wolof-
lita, minnu jelen tew-tew, o ka di saw
ma. Yali saw de be n'u furu sa wa,
yalu be n'u dun sa de wa ? Maa si
koni m'o lohala don. Ko npogotigis
ninnu koni jenema ka di. U be na ke
fen o fen ye, maa to don. Bee
kabakoyara, k'i konona fill. U tora
k'a nyunnunu :
- E, sa saba, muso woloflita bea !
Muso kelen-kelen ma wasa ke ?
- A na soro u da la kelen be saba
ta, to la na to ni fla-fla ye o tuma.
- Aiy, maa kelen muso fla wali
muso saba, an maa deli k'o ye an
fura danma. Anw koni be min don, ce
kelen, muso kelen, a banna.

Kabi npogotigiko fora, dugu npo-
gotigw fye-fyea. Dow boilla ka tu
kun fe. Minnu ka je, o dow tora k'u
yere mun ni tulu ni daafinifin ye, cogo
min u be kisli saw ma, o ma ne min
do, a ker'o ye. U ye kwalen woloflita
mine dugu konko ka di dasirii ma ; u
sinnu tu ; npogotigis ninnu kera
fen o fen ye, o ma don maa si keleen
fe. Bee koni k'u sara de. Wa k'a ta o
don na, san o san, npogotigis wolof-
lita de be saraka saw ma. O keira
ye den don ke' a ko sin i ma, n'i norakora, o y'i yere no ya. Nka sufiya ni kunfinya de y'an don nii be la de l!... Nin ye kunfinya ton do ye.

- Min don, jwanlagosi kun te, an'ka laje k'an bolo mafara ka tolen bo a s'ra fe, an'ka heere de b'o la. An'ka ka sutura koni.
- O ye heere nogolen jumen ye de? E, dugutigiku kana ye'l'an na. An'ka han bolofen bece ka nin sa tere juguw la, k'an furumusow tu bolo u k'u sago n'u dujo b'u la, hal bi i b'i son ko hec-re?

- Nin koni kera ji bonnen ye sa, ce cogo te nin na.
- Jon de kera ji bonbba ye? E n'i ka kunfin sere ko.
- A ma se nin bec la. A ma se jwan dwaya la. Maa ti to bi'la ka sinin don kay!
- O te tjene ye! Ni nin n'a jwnanna don, ma be se ka sininko ne sigi kab'a ma se, n'i bi ka waleya ke daluya la koni, yan'i bi'kari ikun fe.

Aiyiwa, o ye rake to. N'y a jigi nin jwnanna were te n soro.

Duqutigi donn'a ka julke korjo, Blaqajama da denn'en tora, a ta b'a kan. Koro'da dia, jwaneye wulila Jammawajbiyara ka dasiriw ka laada beec tiime.

Maow j'a da bo minke ka sarati tiime, o ye sawa ka jaman juguya ka t'a fe. Tomonnaka camon tun te se ka sarat ni nuufa u kelen na, nka dugu beec lahrena na, u tora suture la. Tomonnakawa ye mun ke? U ye bolomafara don u ni jwan ce. Denkundi o, bolokoli o, furu o, sayo o, nina ma na min fen o fen ma, bec b'i bolo kato. Fo a ko labanko sa! O ye sara ke. O bolomafara laban ciricaraala. E, nin fen te maa si bolo, o be ke di?

Dasirisaw ka nata nana bonpa ka ke dansago ye. Bada bogan de be kan kari ka d'u ma; suman be koron cogo min ka fil'u koro, o degun taa ra ka fo don. Saw yere nana bolomafara bo laada la ka ke sariya ye, wajibi. Maow taa ra ka nani.

Saw kera sababu ye k'u ka toli nemene kemolojo ka don Tomonnakaw ka mawy la. U fura danama, u tun te muso caman furu don, u nanu sen don o la. Jwan tonjo ni jwankata nana don u ni jwan ce. O tun tu fe korolen. Juya nana far'a kan. Dasirisaw be digu maize kan, u yere dama fana be jwan kan. Maaya bilisara, jigiya tienn, dannaya nagasir; banka bana, a kera bone da kelen ye; k'a k'i ko jamana ka wuli jama kuen na. Nin bece de ye dasirisaw ka wate ye. Saw be don maize kan fu siso kono; o te kun lai ka bere ta u. U man'i cin, ni fan kelen sara, o yi kunnadiyalen ye, nonte i be sa o sagu bece. Saw mana min dimi mine, u be n'o kannuma; u t'i to abada.

Dasirisaw ma nana nana gjin denke la. Foyi ma'ka fe ka dasirisaw ka sarati tiime. Halie tun t'a fe sangi sago, ka denkundi sago ye. Saw ye ci bi'a ma, o k'u ka sarati data jonna, a ko foyi t'a fe. U k'o t'a la; u ka sarati te se ka to timebali ye, nonte u'adencin; o be sa. Jamatigi ma foyi soro ka di saw ma. U nana den kun na su fe. Fontonin de folok da den in cin, ka sin k'a fan faa a kan ten, k'a da mine, a me sa hele ka kasikan bo, o ko, ngorongo ye daji ser'a ne na, ka sin k'a ne tyen ten, minjan ka soro ka k'unun. U tigmenn na den in ye nin cogo in na, a ba sunnabaozine ma. U sel'un ka wolokonton kono, minjan ye den in wago, k'i melek'a la, k'a sanma niani! K'a bisi, k'a tuluii bec sene ka boao la. U jera k'a sogo nimi, ha'l'aka mene, u y'a beke le law! Ka laban ka tulu domin, nin'ka mun a ta la; fu be yelenku. Jamatigi dennin banko fic nin ye. A keru fe sonja dan ye. A kelen te; o jwanne danma min kera, o jwanne min be ke, o ye hakenten ye, a ko nege bora fo k'a kasa ti maize nu kora. Ni nin den ma dun cogo in na, o muso kelen na sa wato ye re ka tyen.

(A ta be ko)
Mamadu Dukure