wote bɛɛ banna
Sisan, Mali jamana labëenna forobafanganga bolofaraw sigili fɛ

ALIFA UMARU KONARE
Malidenw bɛɛ ye Peresidan min sugandi

jatemine laban y'a jira ko wotekela ma caya kosèbe...
**Bakoron be se ka den wolo wa?**

Waraba ni daje diyara. U diya ko-jugu, u ko k’u beka ba do mara u ka so. O folen, daje k’ale be bakoron san k’a mara, waraba ko k’ale be Bamuso san k’a mara. Waraba ye bamuso san, daje ye bakoron san. Waati damado t’emena, waraba ka bamuso jIGIN-na filaninw na: ce ni muso. Daje y’a men ko waraba ka bamuso ye filaninw wolo, a keleyara. Don do su fe, a taara waraba ka bamuso denw mine ka tu’u bila a ka bakoron kerefe. Dugu jelen, a bolila ka taa a fo waraba ye ka ka bakoron jiginna filaninw na: ce ni muso. O yoro waraba taara a ka ba laje, nka a y’a soro a denw tun te yen. A seginna ka taa se daje ma ko: ninnu ye ne ka ba denw de ye. Jond y’a ye bakoron ye den wolo folo fo ka taa se filaninw ma?

A y’a jaabi k’ale y’a ye. O waati la, waraba ko: sisan an be taa se mogokorow ma k’u pininku n’u delila ka bakoron ye ka den wolo fo ka se filaninw ma. Daje y’a jaabi ko kosebe, K’a sonna o kuma ma. Mogokoro binnu ko Jenfa ni Matsene, u taara a fo olu ye k’u ka nogen laje k’u ka nin kiiri tige. Nka o y’a soro daje ye nkalonba do laben. A taara se nkelennin ma k’a bena kuma do t’a ye walasa a ka se k’a deme. A ko: «N’an bese sigilen be kiiritiye yoro la, i be na ni n’i temeto ye, n’be girin k’i fo, n be tila ka i pininku k’i be taa min. I b’a fo k’i be taa bin nini k’i ka bakoron y’a ka filaninw, ce ni muso, ka so laben». O folen kofe daje seginna ka taa dugu kono. A taara se soro mogokoro baw lajelen be tera la jiriba koro. O yoro la, nkelennin n’a ka npan ni muru nato file. O y’a soro mogokoro baw tun te daje ka nkalon laben nen kalam. A ye nkelennin nato ye, a girinna ko: «nkelennin, ni so goma, i be taa min n’ia npan ni muru ye nin sogomada in na?» A y’a jaabi k’u bena taa bin nini a ka bakoron n’a ka filaninw de ye, k’u ka so laben. O yoro la daje y’i kante mogokoro baw ma ko bakoron be se ka den wolo. A ko ni nkelennin ka bakoron ye filaninw wolo, mun b’a jira u la k’ale fana ta te se k’awolo fo ka se filaninw ma. O seereya kelen ko koldogokorobaw ma se ka kuma, u ye jo di daje ma. A nisondiyalen ye mugu kanné fili ci k’i waso waraba la.

N b’aw pininku, nin jo in min file ka di daje ma nkalontiye kan, jo numan don wa?

**Makan Mangara**

---

**An ka ye doonin Kokoro**

Nin kera kamalen fila ye. U da-kojugu u yere la, u tigera dinc yen bce la sa, fo u yere. Baara were tun te u la bolisone ko. U tun be to ka taa Somaw ka boli So’ne ka taa olufeere. A mesenna ka meen, don do la, u ye Soma-den kogolen do ka boli kibaryu ma, k’oka boli masirilen don ni sanu ni wariye ye, o ka bolisoy tun be dugu kofe.

N balimaw, n mesenna n ka ko la ani n tara n ka ko la, a bce ye ko kelen ye. U y’u laben k’u be taa somaden kogolen in ka boli so’ne. U sera bolisoy ma tuma min na, kelen donna k’u be boli nin ta, a jelen tara, a yelemana ka ke bakoron ye; to kelen do tara jelen boliso da la, a ma se ka taa tugun, fo bolitili taara u soru yen, a ye bakoron ke k’u ka boli son, ka tege da to kelen do bobara la, o bolila ka taa. K’a ta nin don na ka n’ala bila bi la, o ye so’ne haramuya.

---

Jigi Komagara

K’epelen, Kaaba (Mali)
Yiriwalikow ani netaakow bilasirali walew

An ka Ala wele, an ka tugu ti ne ni ti netigii ko, an ka numan ke, Ala na hine an na. Sanfeji ka suuru, dugumaji ka woy o k'awu ka cikelaw joyo o kene to, dunkafa ka sabati. Keneya wo, lafiya wo, kalan ni nafo lo, nin bee be dunkafa de ko fe.

Bore lankolon te jo. Dannaya ka segin senekelaw ma, dannaya ka segin baganmaralaw ma, ani monnikelaw, jamana ntulomaw.

Fanga kor to temennene ya malidenw lafu, to k'an jaasi. Nka binkonomogow de nanina ni bee ye. Politigimogow ni nafoliigii bee tun dabirilen be olu da la, k'u susu. Bawo: ja tun be sen na, sumanw te ka ne, jinew be ka ja, baganw kongora, sorow be ka nagasi, se foji te hadamaden ye tugun; nka nisongo n'a kunkafenw tun be boj ni farinya ye ani fanga, i n'a to a tun be ke cogo min na Tubaibu te la.

- Ni politikitonw tun be siji, dugu maalankolonw, denjuguw an'a nanbaratow de tun be sugandi dibi-dibi la ka olu ke nemogow ye.
- Ni silametonw tun be siji, kunfinw ni filankafof ni jahiliw de tun be ye nefe, kabako!

O birabarabirikono, sonw, darabaraw, denjuguw ni nijuguw, kamalenba wi sungrunbaw y'u sago ke duguden tow la. Ala la, Musa tile kera fugariw ni Tijenikelaw ka gintan de ye. Musa tile ma diya fewu: balawu ni nangata, kong o miinogo. Don o don jore, kasi ni kule, galomajirakow ni garissensirw. Ala k'an kisi a n'ogn wero ma.


Bi, tile kura bora, hakilina kura raw bangera: ko bee ka da i yere la, bee ka ke i yere ye. Nteribinkonomogow, n'aw ma d'aw yere la, n'aw ma son aw yere ye, aw bensa a faamunya cogo di k'aw ka kan ni keneya ni lafiya ye, k'aw ka kan ni demuni numan ye, k'aw ka kan ni kalan ye, k'aw ka kan ni donfini numan ye, ani bolifen numan, siraba numanw, kuran, orobine, telewison, arajo, lakolisow, nenajesow... i n'a to fow!

Nterikungokonomogow, n'aw ma k'aw yere ye ka senekecogo kura raw kalan, ka baganmaracogo kura kalan, ka monnikecogo kura raw kalan, ka se aw yere koro, ka se jamana koro, yelema min daminen san 1991 marisikalo tile 26, to k'a je don...

Mahamadu Konta
Wote suguya naani minnu kéra Mali kono san 1992 la.

An ka woteko nogonbilasira kunnaforoni caman kono, an y’a jira ko woteko kuma fora, ka basigi Mali Konferansi Nasonali de senfe, min kéra Bamako, san 1991 Zuluyekalo tile 29 ni Utikalo tile 12 furanse la. Bëc y’a don ko Konferansi Nasonali yëre labenku tun ye ka Maliden wë fëc lajelen, jamana kono an’a kókan, k’olu ko mogo yamaruyalenw lajere këns kelen kan, ka Musa ka yëre-sago-fanga juguya yorow nefo nogon ye, ka taa-bolo kura nini Mali jamana la, n’a ma ke ni fanga latemënni ye mogo kelen wali jekulu kelen ma, min laban ye yëresagoke ye. O siratige la, fanga jekulu do sigira sen kan, n’an b’a wele ko fanga fila furanc-fanga, n’o ye Musa ka mogo-kelen-fanga koro ye ani foroba-fanga kura min ka kan, ka sigi, wotew bëc kelen kofe.

Wote folo kéra Mali sariyasunba kan


Wote filanan kéra meriw mogow sigili kan

O wote kéra san 1992 zanwiyekalo tile 19 don. Akéra sababu ye ka mogo 751 sugandi, k’olu ke dugubaw meriw kow latemennaw ye, san 5 hake kono. Olu ka bëraw miye dugubaw labenni ye, ani saniyakow ni dugukolokow ni sebenkow, i n’a f’o: woloseben, furuseben, sayaseben, gatigisben ni saalenseben n’u nogonnaw.

Wote sabanan kéra depitew sigili kan

Sisan, Mali jamana labënna forobafanga bolofaraw sigili fe

O furance-fanga min kuntigiya bë Liyetenan Koloneli Amadu Tumani TURE bolo, n'anj b'a wele ko : ATT, n’a minisiri folo ye Sumana SAKO ye, ni fasojamakuluw bës ka mого sugandilenw b’a la, o furance-fanga de ye Konferansi Nasnali baaraw laben, k’u ne, ka bës lajelen wasa, ka wotekow boloda, k’u ne, ka bës lajelen wasa.

Taalen nefc, o furance-fanga min y’a ka layidu bës tiime, o de bëna forabafanga kura bolofaraw sigi sen kan, walasa Mali jamana sabanan nëmogo sugandilenw, wotew senfc, olu k’an faso baaracogo lakika daminc, pariti politiki camanko ni demokarasiko kono, Musa Tarawele tun banna minnu ma, n’o karogelena de kera a binkun ye. Hakilalajigin huku mu kono, o Wote suguya naani këna kun minnu ani waati minnu na, olu filc :


Wote naaninan këna Peresidansigi ye


Wote folo kelen ko, a to tora Pariti fila ka mого fila ye; n’o ye Pariti”ADEMA” ka mого ye, n’o ye Alifa Umaru KONARE ye ani Pariti “USRDA” ka mого, n’o ye Cewulen Mamadu KONATE ye. Wote filanan ye Pariti”ADEMA” ka mого sugandilin Alifa Umaru KONARE ke Mali Peresidan ye.

A ka ca a la, ni kow keccolo nena, Maliden bës lajelen wotera Alifa min kan, o be sigi Mali forobafanga peresidanya la, san 5 hake kono.

A jirala ko Musa Tarawele ka fang a temennen ko, Peresidan kelen si te sigi nogo kan, Mali kono tugun. Peresidan kura bolofenw bës be dantèg Mali sariyasoba la, walasa nagami kana don Peresidan yere halala fenw ni faso halala fenw na. O de bë wele ko “KOKAJE”, min bë dansigi nanbara ni yurugu-yurugu la ani nafolo kenekan sonel ni jamanadenw toorlì.
"P.N.V.A" BAARAW YE MOTI


Taama in n'emogoya tun be Daniyeli KELEMA bolo, n'ale ye Moti sene seriwsuda n'emogo dankan do ye. Taama in dabora hakili jakabo baaraw kama, dugumogow fe, "PNVA" kan, nisenekelaw ba'wele ko "bolo-naanni-foro".

Taamadenw sera dugu o dugu la, nisondiyu, bora ani karama de kera k'u kunben. "PNVA" baara now fana tun be kene kan, baara no minnu be mogo hakili sigi kosebe, i na fo Nema dugu kono, sokura arondisima la, Koro mara kono.

Dunaw bisimila kene kan, Nemakaw ye pokuru fila da n'ongon kerefe. "PNVA" foro no ani foro seere no. "PNVA" foro ye cikelakolidenw ni dugumogow ka foro baaralen ye nogon fe; foro seere be baara lawale foro baara cogo la. Danfara belebele yera no fila ninnu ni nogon ce."PNVA" foro pokuru ka bon, a kise ka kunba, a cece ka temen foro do in no kan.

"PNVA" YERE YE MUN YE?
A be san damado bo, sene, baganmara ani sigiyoro lakanani minisiriso ye dugu dugu dow sugandi jamana kono, k'a feere kura dow laje sene, baganmara ani sigiyoro lakanani siratighe la, walasa sorobe se ka yiriwa cogo min na.

Senekelaw, baganmaralaw ani cikelakolidenw jera ka baaraw ke nogon fe ka se waati do ma. Baaraw ya'ira ko feere ninnu ka kene, k'u be se ka ke sababu ye ka soro yiriwa teliya la. O feerew sabatira ka ke "PNVA" ye.

"PNVA" BAARAW LABEN COGOW
Bi, sene siratighe la, "PNVA" ye fanga belebele soro Moti, Koro, Bankasi, Banjagara, Duwansa, ani Jene maraw kono. "PNVA" baaraw be sinsin ben de kan dugu kono. Ni ben sorola dugu min kono, baarakjukuluw be sigi yen, fila, ka se fo tan ni kono ni' dugu ka bon. Jekulu kelen-kelen be ben mogo 10 walima mogo 15 ma. Sinfe fila, kalo kono cikelakoliden ni dugumogow be nogon kunben n'emogo ka foro kono, ka "PNVA" feerew nefo nogon ye.

Baaraw damine la, foro be tila fila ye. Tilance be baara ni "PNVA" feere ye; tilance do, no ye foro seere ye, o be baara lawale foro baara cogo la. Bolo kelen-kelen be turu foro seleke naani be la. O koson senekelaw be "PNVA" wele ko "Bolo-naani-foro".

Ni foro sugandira, cikelakoliden b'afo ka'ga gelaya ko nogo ka kan ka ke "PNVA" foro la sanni k'a bulugu.

Til 15 danni kofe, no be korosiye. Tile 15 were mana temen, korosiinle filanan be ke. No fo be ka'ru surau saba saba dinge kono, ka tila ka metere kelen-kelen bila nosunw ani nosiraw ni nogon ce. "PNVA" baaraw be ke nin cogo la, walasa nogo be se ka nosun nafa, finew k'a fili
MARA CIKELAW JIGIFA.

ani bin kan'a degun. Baganmara siraatige la, misido jotoro ni cikelaloodan baaraw ke pogon fe. Kelen be baganw furake; to kelen be baganwladoncogonuman nefo. O sababul la, "P.N.V.A" baaraw neesinnen be baganw ka bindunta seneli n'a la donni ma dugu dow la, i'n'a fo lira, Masakana ani Ure, n'olu be Bankasi mara la. Dugumogow y'o baaraw naa ye ka da kan Laaji Taafa, ni senekela ani baganmorala nana don Ira, o y'a fo, ka sementiya ko misimuso duuru ladonnen koonuman be misimuso tan labilalen nono hake di misitigi ma. Sigiyo ne ani senedugukolo oalin kumu kono, kaadob fana y'u niyoro soro "P.N.V.A" naafla la. Ni sanji nana, ji min be woyoh keb bo sante ka na dugu ma, o ji be taa ni senedugukolofama yoro becye, i'n'a fo nogow; o kefe ji te basige sene yorow la fewu; o koson "P.N.V.A" be ka raw dacoogo jirakadow la jiboliraw kan, walasa ji bewka wa lanakata kea taa forow kono, ka nogow sabatii. Da mine la, kaadow tun y'a miiri ko tubabu tile baara glewn "nogonnow don. Naka, kabinu u y'a naflay ye, u ye baara minka ni barika ye, fo ninan, a keba sababu ye, Paaakaw ka malo sene. Paa ye kaadro dugu do ye Banjagara mara la.

"P.N.V.A" BAARAA GELEYAW: Baara fosi te dugukolo kokan ni gleysa te min na. Baara naa te soro ni ma segen muju, ka gleysa kosago. Taama in y'an se dugu fen o fen na, ni Bungee le, dugu tan ni filo tow bec n'u ka gleseyaw don. Dugu dow ka gleseye y'otokoko ye, ka se ka nogodo niika ta'ke foro kono, dow ta ye baaraminenkonkoye ani nogokow, bagan nogow man ca yoro minnu na, ni tuba bu nogoo fanai soro kaga glew yen. Nin gleseyaw bec lajelel be ka nogon soro dugu dow kono. "P.N.V.A" ye fercwe siri, wala sa ka gleseya dow kelo. Nogoko be dugu minnu na, cikelaloidnenu be no go dilango nefo o dugumogow ye. Mogo kelen-kelen bec bi'ka nogoo dinge sen, ka namanw k'a kono, ko da ka ji k'a kan, k'a laben o cogo la fo kalo 5 wali ma kalo 6, ka ben samiy waati ma. Nogo numan be soro nin cogo la ka soro dorome kelen ma bo a kunkoro. Min ye baarake minenkow ye, i'n'a fo: wotoro, dabaanana ani kaadow ka faracilanaw, maritow, olu te se ka nena ne wariki te. O siraatige la, Daniyeli KELEMA y'a fo dugumogow ye ko goferenama benna feere nini ka warin jiru don senekei la; naka, seriwisiwere beben'o baara ke; o seriwisi fana b'a sinsin ben de kano dugu kono, k'a ka baara ke. Ni ben ni ton te dugu minnu kono, jiru te don o duguw la. Taama in senfe, an y'a kolosi ko ciike feecwe nefol si siraatige la, cikelaloiden ka nendiyi n'a ka kumadon ta'ka baara sinsin. A ka kuma folenw mana wolo wale minnu na forow kono kene kan, o walew de b'a ka kukam sabati, k'a dugumogow d'la, k'u son a bole, k'u kolon a ye. O de koson a be se ka fo ko "P.N.V.A" ye. Moti mara mogow jighif. A ye cikelaloidenw ni Moti sene seriwusida kunnawolow. Badama DUKURE Kabaaru - Moti.
Mali Peresidan Kura Sigili

Alifa Umaru KONARE  Cewule Mamadu KONATE  Muntaga TALI
Baba Hakibu HAYIDARA  Alimami SILA  Ali TANGADO
Idirisa TARAWELE  Mamadu Baturu JABI  Denba Musa JALO

Wote Kera Moogo Minnu Kan San 1992