MALIDEN TONLYNENW KA KENE

Mali goferenanam y’a wajibya a yere kan, san c san, desanburukalo te 10 don, ka rognonajere ke jamana kono, dyere fan tan ni naani ka seeroya kono, walasa mogo tonlynenw ka se ka na u ka tonlynenw nebo, sariya ani forababara siratigew la.

O de kosor, sariyakow minisiri, shkeine. Deteba Kamosoko ko ni hadamadenew te se ku haminankow nu’u ka tonlyn nen ge do jamana faamaw ye, belebele b’o jamana ka demokarasi je.

O tuma na, mogo o mogo, i kera togoda la, walima duguba kono, n’e de b’a don ko sariya walima goferenanam ka baarada yi b’tyun, ki’u ka tine ke nkalon ye, e yarrarulyen don nin don, ki’u hamiw fo kene in kan.

Jamana minisiri bee lajelen be soro kene kan, an’u ka n’emogoba. O temenni ko, jamana lamini ni fara je sariyati gelow ni’u ka kunafonidilow dow be rgon kuben kensini kan.

Nin ko te ko dennin ye, ka sababu ko Mali de foloka ka ko in sigi sen kan, wa ni Mali te, a te dyere fan si. Don kele in be ben dipo seleke naani ka tonba, "ONU" ka don kenkerennew ma, min dabora sariya peddi kama, walasa hadamadenw ka kan ni ni ye, sariyako le, o be se ka sabati cogo min na.

Jinan rognonajere tun y’a sipke filaman ye. Lere tan ni saba de kera korofow la, ka damine sogomada newere la, ka’u blia su dizere la.

Sariya jekulu min sigira sen kan, o nemogu tun ye burukinake ye, min togo ye ko Halidu wendarawo. U mogo tan ni kelen tun doni; u besi lejelen ye sariya donbaga ranaw ye minnu donnen don Mali, ari jamana lamini na, an fara jele. Sariya jekulu in ka baara ye mogo tonlynenw ni goferenanam

kunafonilaw ni dugumakalanko yiriwali

K’a damine san 1995, desanburukalo te 11 na, ka t’a b’ira te 14 ka, lajela do kera Bamako teriya dunjajinj jatotola kono, min t’unesyeninden digumakalanko bolojogonna baara ma, donsen kura donni hukumu kono dugumakalanko koro.

A kolosir a kalan se ka jaasi ka t’a fe dipe kono, nka kenkerennewa la tegefa be Afrikini jananaw ta kan.

Walasa kaDansi kalan seginko la, dipe jamana horonyalenw ka tonba "ONU" bolofara min nessesinn don kalanko ni donko ni sek o yiriwali ma dipe kono, n’o ye "UNESCO" ye, o y’abolo mono bo Afrikini tilebin Jamana 5 (duuru) nof : Burukinafaso, Benen, Lagine, Nizeri ni Mali, k’o ku misaliw ye dugumakalanko yiriwali sifleti la demisenew ni baliku ko kalan ka neetka kadara kono.

Baarabolo in ya ka kewalaw damine

(a to be ne 2)
Kungononiw

Kungononilaw ni dugumakalanko yiriwali
(b)

N’ala tun fora ko kalanbaliya be Mali kono cogo min na, k’a be Farangi jamana yere kono cogo kelen na, an tun te da kuma la. N’ala jinjan san 1995 desanburukalo la, a donna ko moyogw be Farangi, ce kunda ani muso kunda, minnu ma don lekoli la, wali k’a baliikukalan ko. I n’ala f’afa be Mali ni farafinna ani dipe desebeato jamana to kono cogo min na, olu Farangi wodolen be faransikan men, k’a lo, n’ala a daw te se ka faransikan seben, kuma te k’a kalan.

Faransika minnu be faransikan kalanbaliya dibi la sisan, olu jate minera k’o ke moyo 40 ye moyo 100 kulu kelen be k’o kan (40%). O ye kunnasuu liki na wayege k’o faraljela, sanko Farangi, min y’ani ka jamanaw mara san keme fili hake kono. K’a ta tubatutile la fo ko farafin naw jamawan ka yereta ko, Farangi ma segen kalan joyoro geleyali la yiriwilokw la, k’a soro kalanbaliya be Farangi yere. Farajie jamanaw la yiriwilokw n’ula nafasorokw y’o kuku min ye »OCDE« ye, o de ye jatejine ko kalanbaliy hake kan Farangi ani faraje jamana dow kono.

O jatejine siraqie la, a donna ko Suwedi jamana moyo kalanbaliy ye moyo 7,5 ye moyo keme kelen kelen be k’o kan (7,5%). Peyiba jamana ta ye moyo 10,5 ye keme k’o kan (10,5%).

Alimaini ta ye moyo 14,4 ye keme k’o kan (14,4%). Kanada ta ye moyo 16,6 ye keme k’o kan (16,6%). Amerikita ye moyo 20,7 ye keme k’o kan (20,7%).

Farangi ta ye moyo 40,1 ye keme k’o kan (40,1%).

Polonji jamana ta ye moyo 42,6 ye keme k’o kan (42,6%).

»OCED« k’a jatejine bora moyogw, minnu wolosi b’ala ta san 26 la ka se baliik san 65 ma. A damine ka ca ni san duuru. N’ala jaabie bora san 1995 desanburukalo tile folo la

Mogo kalanbaliy hake caya ko jokuru Farangijama kono, kunnasuu n’o moyogwa kera sababu ye, Farangi fangan san la a kalanbaliw, k’a dafa faransikaw yere an jamana bow be la dinu ko. O be faamuya k’a masoro, Farangi togo bolon be moyog wina mini dokon jou yiriwilokw ko, a jamana n’emogw te jen n’u’ko jamana bilali y’alaagi kene kan. O yeresutura kama.

Farangi, y’ala senbo »OCDE« ko kalanbaliya jatejine be ceno la. O n’ala taa o taa, a ko pedonna. A gundo borotoli sababu kera Farangi kunanbonisen de de ye, min togo ye »Libération« n’ala jatejine naw bi be ko san 1995 desanburukalo tile 7 nimoro kono.

Farangi ko nala wala be’ala jira ko kalanbaliya ye moyogw ye : kalanbaliya la jamana todoguman ye ; kalanbaliya la here ye jamana ma. Fen min dun te here ye jamana ma, jamanaden n’u n’emogw ko kan, wali, ka ke, k’o kelc sco be ceno la, yoro be la ana wata be ceno be. O dusu ka kan ko don fasodennuman be ceno ko, cikedugwu ko dugubaw ka, k’ala ko kan, ni kalanbaliy yere ceno, ka be ceno ye ni Malia n’a pogonaw bolo ?

O misali ye mun ye ? N’ala wala k’ala kalanbaliy kele, k’ala wala be’ala b’ala, Farangis ne’o n’aniye, bawo Farangi yere ma bo bolo la folo ko la. N’ala bawo temenn en ko, an ko kan k’a don, ko da’ala, ko moyogkalanbaliye k’alunfin de ye. A te se’ka k’ala dinelatige ten fosinun, kuma te moyog were te ane sigida ni jamana taw ma. Kuma lasurunya la, moyog kalanbali yelo lokofemoji ko senfemogy de ye.
WOLOKANW KUNNAFONISEBENKO KUNBEN KERA SENEGALI

Kuna ta san 1995 desanburukalo tile 5 la, k'ba bila a tile 7 na, kunnafonilasela minnu b'uka kunnafonisebenw dili na ka jamanaw wolokan dow la, n'u be Bo Burukina Faso, Lagine, Male, Nizeri ani Senegali, olo ye nogon kunben Dakaro u haminarkaw kan. Kunben in la benna Senegali kunnafoniseben min fe, no' togo ye «SOFARA», o be bo kalo o kalo wolofokan ani fulakan na. O de y'jo n'a kunben musakaw be ye. A kunben tile saba kono, wale minnu b'a kunnafoniseben minnu yiriwa da sera olo be ma. O b'i n'a ho baara bolodaccoo na'k na koco; kunnafonisebenw jensencoco jamanaw kono an'u gansilcoow walasa K'u lakodonnaya jamanaw kono an'u koke. Osiratige la kunnafonilasela minnu tun b'a kene kane, olo da ser'ku ka kunnafonisebenkaw ma nin cogo la: 

LAGINE:

SENEGAL:
Senegali jamaana nininikela minnu ye kunben in laben, olo ye kunnafoniseben «SOFARA» dillan kabinin san 1988 la. O seben be bo wolofokan na fulakan na. A hake 4 000 de be dilan, a boko be la. 

MALI:
A sabatira ko Mali be nin jamaana be ne kunnafonisebenkaw, sanka kunnafoniseben minnu be bo wolokan na, an'ou hake botaw. O osiratige la "KIBARU" hake 16 000 be bo bamannankan; «JEKABAARA» hake 11 000 be bo bamannankan na; «SAHELI» hake 5 000 be bo bamannankan na; «KABAARU» hake 1 000 be bo fulakan na; «XIBAARE» hake 1 000 be bo soninkekan na. A jirala ko Mali kunnafonisebenw be bo kalo o kalo. A kelen si boli ma kotige. A kunnafonisebenw be bekonok ko ka ca, ka temen jamaana to ninu be kunnafonisebenw konok kan. Siga ma ke Mali ka nesoro la cogo si la. A mogow kelen k'u haminankaw jira jorog na, u benna wale caman kan, minnu be se k'u ka kunnafonisebenw yiriwa ka t'a fe. O wale la, baarakal faamuylalen fora; fendiannenw gansilko fora a kunnafonisebenwkon, an'oujensennikinu'ne fereeliko yor obo be la, jamaana kelen-kelen be kono. Fereelikaw niyorko fora k'a geleya, bawo mogo te baara saranteh fe. Fen minnu fora k'u geleya kosede, o ye fereelikotok aw ni fereelikotokaw.

A mogow kelen ka n'ogon faamuyna u ka baara balanyorow kan, u sorola ko jekulu do sigi sen kan u ka kunnafonisebenw sankorotaw kama, a jamanaw be fajlen togo la. O jekulu min be wele ko «RAPJAN», o mogow sugandiria cogo min na, o file:
- Peresidan kera Yero SILA ye ka bo Senegali
- Peresidan dankan tolo kera Nane SAMAYE ye ka bo Mali la
- Peresidan dankan liianen kera Noriberi NIKIYEMA ye ka bo Burukina Faso
- Peresidan dankan sabanan kera Seku DUNBIYA ye ka bo Nizeri
- Sekereteri zenerali kera Ibarahima SARI ye ka bo Senegali

Nin jekulu mogow kan ka, k'u boloo di jorog na, ma faere minnu tige walaalama jamaana be ka sago solu, olo fana dantigera, k'u bila bolo caman kan, u be ye faamuylale ke minnu na.

Nane SAMAKE
Kibaru ka ciden
DANBEW TIJENA
N'a fora ko hadamaden, ni danbe ma fo, fosima fo. N'in koroe ko hadamaden bec siren don danbe de la. Danbe ye fenba ye min joyoro ka bon mogo ko nenamaya kono. Danbe be talike jogo kan, a be talike yeko kan; a be talike kumacogo ni taamacogo bec kan. Ladamunikelaw ko: <<Danbe de ye hadamendya ntonuma ye. N'a te mogo min na, o tigi ni baganw bec ka kan.>>

N'in koroe in be boli n'ka kolosili de kan sisan denmisewn ka hadamendya kecogo la. Bi-bi in na cemisewn ni ngopotigwi ke hadamendya keka tokaye ye sabu danbe fooyi t'u la. N'an ye bidenw laje, an b'a soro k'u mago t'an kanama danbe korow la. Bidenuw finondicogo man ji; u taamacogo man ji. U be fini minnu don, olu t'u sutura abada; ni mogo min y'u laadi; u b'o tigi dogoya. Denfaw ni denbaw dow descra laadiili la; dow fana m'a k'u kunke ye. N'in danbe tine in ma damine anw ka jamana kono. A bora jamana wosw de la ka soro ka s'awu man yan k'a sababu ke telewison ye. N'an tora ka telewison laje, an be mogo suguya bec ye; fini suguya bec b'u la. An ka denmisewn fana b'o ladege u ka kewalew la. O mogo minnu danbe n'an ta te suguya kelen ye. Olu te fini don sutura konsor; nka, u b'a don dera ka dama.

Nin ladegei in de kera sabu y'yan ka bidenuw ma. Bi, ngopotigwi caman te son taafesiri ma. U b'a fo ko taafesiri waati temenna; ko taafesiri ye kodonbaliya ye. Bi, ngopotigw be nin fini lankolon minnu don an ka duw kono; u be bo ka yaala nbedaw la, ku yeru jira. Ninwale minnu ye danbe tinekalew de ye. N'an man'kan kolos, manikutu min tun be fo an ka jamana ma, o bena tunun. An ka jamana mankutu be fo yoro caman na. Abe fo fo Mali ye danbe jamana ye, kodon, yereden, sabali anir'ogon deme be jamana min kono. An ka mogokorobaw y'u jija ka danbe in ksenkenfey fo ka se bi ma. Nka, anw bi denw b'a te ka jamana in danbe don boyo la. An ka don ko jamana o jamana ni danbe t'a la o ye bagan jamana ye. An ka lilin an yere ma; an kana nebo jamana were danbew fe. An k'an wasa don an yere taw la, ku ladon; an ka here de b'o la. Danbe tine ni yerendonbaliya bec ka kan.

Amidt Kulubali - Ballikukan Karamogo - Bamako B.P.: 208

POYI
Kibarub kanubangaw, n be aw ma, a ye wuli; kibarub b'awale. Kibarub cebaw, a ye wuli. Kibarub gadomunso anan, a ye wuli; kibarub b'aw jigi koroi.


Kibarub, cikaw bawcogong. Kunnafoin jensenbaga ruman, Hakilinataw pinibaga ruman. Kibarub b'awale; a na k'aki Hakilinaw ye kibarub ma. A k'akisto kunnafoniw ani baganmaryorow kunnafoin; ani monnikedankanw kunnafoin; an'a ka marayorow kunnafoin.


Abubakari Zeye Sako
Ballikukanjalan Jolan
Morsathanjugo kolo
Welesebugu, Kati mara la.

KA BO FARAKAN
Farakan ye seru dugu ye min ye joyoro sekiteri la. A ni Joyola ce ye kilometeres 30 ye. An fe Farakan ninan ye anw ka 'A.V.' sigili san ye. A sigili ni sisan ce, an ye baaara minnu ke, o dow file:

An ye an ka minitero ke toli ye, ka tila ka basikili san. Ka moto kelen san « A.V » taamaw kama; ka magasan kelen jo, min bonya be taa metere 10 pogon na, ani magorefen werew. Dugu'iri waton ko kera sababu ruman ye anw ma. N'b'a ninj "C.M.D.T." nemogow fe tana u nana ni koorisi min ye ninan, a ka ni kosebe, n'u tun sera ka'me an bolo doonin, o tun be diy'an ye kosebe.

Adama Mariko
Sekereh
Farakan, Joyola mara la.

JAMANA KA N'TEAA BE DENMISENW BOLO
Ni muso y'a denjuju wolo, a kera ta doni ye; a kera ba doni ye; a kera jamama yers doni ye; bawo ni muso den ne, ni ni mogow be je ka bila sira ruman kan.

N'o ma ke den te se k'a k'una da ko, k'a se da ko. A k'ake bolo, ni muso wullia kele le, ni cebakoro lankan da na i ni don a la. N'o ma dabila, jamana te se ka dilan. Fo mogow ka je ka denw dilan.

Denw dilan ye mun ye? Ka denw lakalan, n'o ma ke, jamana te taa ne. Bawo jamana ka jetaa be denmisewn de bolo.

Mamadu Kulubali
Kolosenna, yelimane.

SIDATOW LAKODONNA KUCALA
A jirala ko Kucala dugu kono, sida banakisew be mogo minnu joli la, n'u ma lada bana fe folo, olu be taa mogo 96 la. O koson, Kucala be jata yorow fe Mali la, sidato ka ca yoro minnu na kosebe.

Dogstorrow ka taamuyali la, sidato cey be soro dugu soro yiriwali la Kucala dugu kono, an dugu yerc sigicogo, ka da'kan jamama caman cebaw be pogon kunben Kucala.

Nin kunnafoin dire nogonye do sente min kera sida kan, ani bana werew, minnu be soro jeney siro fe.
KA BO DIYO BUWATUBUGU
Kibaru nimogoso ye kunna foniseben
min ci ne ma, o diyara ne ye kosebe. O la ni n/a/e shining, ita be ke kibaru bakurubasen seben lakurrya. O ko n/o te san 1992 Awirikilolo la, ne ye kibaru bakurubasen san, nka ne ya'or so koro fla doron de ke san kelen koro. O tun ye ne timingongi. Nka ni n/s/p fum, ita ne tun be kibaru seben soro kalo o kalo lo an ca citebuguda la, ke soro ne ma bo n'ou na. Kibaru ye fe yen, min nafa ka bon kosebe, hererekrennya la, anw senekelaw bolo.
N'ka bataki in kunfili ase an ca ni nian samiye akhalaye.

Ka bo Nanporonpela

Ne b'a te ka pininkilli do ke kibaru kanubagaw be la.
Sosoli do temenna mogo doriu n/s/og ce. Ko ni mogo ye suruku jelen ye it a musomar do ka b'a ceman na. Yala o kuma ye tje ye wa?

Suruku ni jsje besc be ye kelen ye, ni'ma faga i ta musoman do ka b a ceman na.

Dejjola ka letere do bila ka taan pininkilli kelen ke re m'a jaabi soro.
Ne b'a niiri kibaru sebenbagaw fe u ka n jaabi.

Dirisa Taraweula ka bo Nanporonpela Zangaso (kucala)

«KIBARU» ko be mogo caman ye n/a a soroli ka gelen

Wele-wee don ka nesin «Kibaru» baara; temogow ni baldikulakalendw beke lajelen ma-

Kibaru ye seben ye min bie jamana togo la, n'a be seben bemanankane na. "Kibaru" ye seben ye seben min kera sababuba ye ka fakan don da la an ka Maliba koro yan

Kibaru ye danbeseben ye Mali koro yan, min kalan ka kan ka don da la, don o don; k'a da a na fana' na koro kan. Ne b'a niiri Kibaru baaraalaw fe, haliblu ka do fara u ka cesiri kan; walasa Kibaru ka sorodiyi jamana marabolo bee koro.
Tipe don Kibaru bakuruba sanni ka ni kosebe; N'ka, o ta ball feere kerenkrennenw ka siri, cogo min na, Kibaru be be ka carri jamana koro; bawo mogo caman tena se ka taai Bamako Kibaru Kelen-kelen sanni kama.

Ode kama, ni mogo jonjonw pinina jamana mara yorow la, kibaru feeretaw bila o yorow la, ani ka bakuruba kowew to o mogo besc funa bolo fana, o be ke sababu ye ka Kibaru kalanbagaw caaya.
N'ya ye ko kibarulo be dan ni ni ma, a soroli gileya sen b'a la, doinin

N'ot, mogo caman mago b'a la, an be don min la i ko bi. Kibaru baaraarad

Nemogow law de ye mogo nekalalimene ye minnu y'jii seme kibaru kalanani na.

O tuma, a' ye jamana junko misenma na k'a kunba beke foens Kibaru koro a kalanbagaw ye.

An be don min na i ko bi, demorarasi tile in na, ton camanaka hukumo koro, baldikulakalen cemanw na' musumaw, anmunnun be se ka bemanankan kalan ani k'a seben, a ye deme don «Kibaru» ma, "Kibaru" b'a warofo kunanfoni jonjon dili kama; ani k'a pininkilli jaabi aw ye; aw ma minnu faamu; politikiko, ani kalanlko, ka fara jamana sarayakou be lajelen kan.


Baldikulakan kera sababu numanba ye jamana in koro. Nka haalib cesiri ka kan ka ke walasa 'ka lataa ne; bawo, nafa camanb'a la, mogo yere te se ka ka be b'o, fo ni nimogom y'tulo majo. Lagosibagaw ka kumaw na'kala warow koro, ibena yere je.

Bawo bemanankan kalannin ka teii ka mogow lafaamuyu fo k'a ne, wa ko caman be yen, a kera sababu ye K'olu faamuvalyogoy sigida misenwa na.

Nsin seben be minnu pinin kerenkrennaya la, olu file: kibaru sororyo n'a konokow caayi; kibaru dorondali; ka kunanfoni yumanwa lase kibaru la; ka kalan mine ni barika ye; bemanankan ka se ka yira; minnu de pinini don baldikulakalenden jolene n'u karamogow bee fe. O tuma, aw ni ce sen seben kalannin na.

Abdulai Kadi Kilubali
Bamanankan karamogo Filadugu, kita mara.

NSONSAN KERA SOW TANA YE COGO DI?

Nin kera soke di ye. Yaatulo tun don dugu do la; an'a m u s o. D'u g u f urance tun ka jen jelen. Kongo ni jiminnowo digirupu la, fok'a damate. U'ta don u be se ka ji soro yoro min na. U segennan taar'u sigi jaruma koro. Jaa... nsonsanmin do bu'erre. U hine donna o la. Ko tun be yen. Nonsanmin taara a su k'oi la, ka boli ka na o je pokoro, ka segin, a ko. U'y'o ye yoro min na, u wulka ka tugu nsonsanmin ko. U taar'ou so ko be yen, o falen don ji la. Kabini o kera soke ko, ale sibolo o sibolo. "Ko kana nsonsan sogo dun. Sow ka nsonsan tanaya soro ni cogo de la.

Sheki Madu So
Animaleri, Ntinenaga, Fana
Balikukalan ka ndaa be se ka sabati cogo di Maki kon

Fasokowan Kalunani sigira sen kan Malikoni konabin Ke kalile tol 25 jan 1966; nina ya san 29ye. San 29 in kono baara camena kera sabu fasokowan camena sigineriwe lafokoria; wu Jate fana be kuka. Nka, an ka kon don baara to bebelele be ko halibi. Baara to bebelele ye ka fasokowan Kalunani sisini Jamana fan be la. O te se ka ke gansan, ni cesiri te. Walaasa, nin baara in ka se ka ke ka ne, a ka ke:

- Jamanadenwe le lajelen ka kunnafoni soro fasokowan nafaw n’uyoro kan, Jamana ka ndaa la;
- Balikukalan kalunanswe ka laben kerikerierenya la walaasa u Kalunani be ka na faa lase kalandew ma;
- Balikukalan karamogow ka kalan ni hakili yeman ye walaasa u ka se ka kuka baaraar ke ni donko no selo ye;
- Kalanowe ka jo jamana mara yowow be lajelen na walaasa Jamanadenwe be ka se ka kalan se lafya la;
- Balikukulan oiyanjokwe k’u bolow di n’uman ma walaasa u ka se ka ben hakiliil keeken kan; walaasa u ka se ka kuka be baaraar ke sira keleen.

Furusa na kasaraw

Furu ye laaade ye min sigira. Ala le ka babin hadamadenfow loa waa lela (ana a’adam a’ana be HAw). Alaa ye furu yamanuru ye ni muso ce walaasa u ka je ka sigi n’egan fe, kweni ko roro (u ko ka ka naa minu holo, k’u ladon cocoyu yeman na), ko ndaw na ko horme de ne bin be lela la; ko ngoro satura sa nga ni waa ke lela.

Furu ye tenba ye min ko ce ni muso kala ngoro na, k’u ke de不懂 mogo ye, k’u gaanjokwe fana ke selo ye. Ni furu hree ka ben hadamadenen na, ka ko da fana k’u kasaara be ye oujuba ye. Mali kon, bi be ni, furu camena be ka ka, nka furu canamal fana be ka sa sabaku camena na. Mogo ngerikaniluru ka fana k’u kasaara be ye oujuba ye. Furusa la be de ni mogo de be de mogo de la; ko ndaw de de ko ke da yoro were la. Ce be a kelemen na, o la, a be se ko ngoro cocoyu camena tu minu muna ni a ka hadamademy na.

Muso fana (na’aa kafa a faso la) be se ka sonjuwu soro a tun te minu ke ka kaa to furu kon. O numa na, fura in kera bone jugu ye ni muso be kelen-

Nin mumakeni, in mumakeni be ni muso wajibyi k’u bilu kojju siperi kan. Sabu be b’a to kala be in kura furu; muso fana b’a fo kala be in kura ni. O numa, dene be ko gogo jeumen? An ka don ko furu kasaara belele be de de wa. Ni furu maar, de minni be bangebagaw ni, ngoro de, o de muna be de selo koja yego. Alaa ka ko yeman yeman de fasokowan kanubagaw be de. Ma an, KA de kon ko fasokowan fara’gan na, ko be bange wale muman kelen na, min be daa fanaasokowe karekin.


Noonsi ka Kara Tinizi

Ni sera Tinizi n’o ye Tinizi taabaa ye, dugu de b’ou korofe ni be kele ko “Arawchi” kilometers 16 de b’a ni taabaa ye, yen kogajida la, noonsi feeere bi wari be lafoumin kon: la, ka ko da ni ka bara ni dirihin min ka lafoumin karo, o ke la ka baara mi se nina kela sa wari soorit ko, i taad be: samarajepi bi wusulafe ni garibuya. (a to be ne 7)
Tulon te sebe sa

Noonsi ceman kelen n’emama songo be taa setawam waaw kelen na (1000). Wa musom songo ka ko n’o ye. Sisam, noonsi minc kelen don Tiniizi demmisowna ka baara ya. U b’a faere sira hadew ari suufiy yewa. A faere baga dow yere bec yaala duw ni nogon ce. U b’a ba faere cece min, u b’a n’emama fanu faere te. 

Jecii jumen de be noonsi la Tiniizi kaw bolo, fo ka n’a ke, danfen in ‘a yere soro u bolo? A jirala ko moriw be baara caman ke n’o noonsi yewa. Dowb’a n’emama jenii walasa ku diyambe muso walli u diyambe ce ce n’ini n’a ya.

Dowb’a faga, ka sujalen don dogujiukoro u ka sodawila, ko beke heresoro sababu y’u fe. Morii da modernimuso ko ni jinigisigiyere bi so minnu kono, n’i ye noonsi n’emama bila yen tile 7 ani tu 7 kono, a b’a sow jinwe gen ani sigiten werso. Furakela dow b’a mu mu boro, ko be bana caman furake. Tiniizi laalada furakela do ya jira ko n’i ye noonsi kininfekekiisuran ka boro, ko su nonokoro la. Ko be redimi furaka; ko n’i ya nenen soro k’o sir muso tinto kan na, a b’o ka tin nogoya kosebe; k’a bine be se ka mogo kisi ‘fasanjjarabi’惩罚katwa ma. A jirala ko sang a be moriw ni laalada furakelaw la kosebe Tiniizi jamana kono.

Sifiya

Mali bana bo noge la san jumen?

Mali ya jirana ye min ye jecta sira ta yin joor y’a san 35 ye. Kabini san 1960 ni Mali y’ya yec, jamana ni kunko jugu be be jorgen na: soro kunkon. Soro be be ni jirana ya n’emama songo wa. Malii ka moriw to se k’a to a si k’a ka kunkon bec lajelen penabo san kono sabu soro ninibagow man ca, naka a dunbagow ka ca.

Ko ba 1960 la ka na bi la, san o san, jamana n’emogow be faso soror n’i musakaw dantige. N’an ye san 35 in tese-fese kosebe, an b’a kolosi k’ana jamana musakaw ka bon ka temen a ka soror wan. O tuma na, awu ka jamana be to ni nogoya kelen in na wa? An k’an miiri donin.

Jamana n’emogow ye san 1966 soror dantige k’aben milyari 333 ani milyon 859 ma; sannata musakawbe ben milyari 380 ani milyon 325 ma. N’emogow y’a jira u ka jamana koro ko desetaw be ben milyari 54 ma. Nin deseta in te taa maseere jamana ye sabu ni n’emogow ko be baara bolodalenw bec ke san 1996 kono, u te fo n’o ye juru (wallima deme) nini jamana werso fe. O jiru minnu be nini walasa ka jamana ka soror to dafa, olu be cebe jamanadenw bec to fora; halii n’a kera san 100 ye, u ka kan ka sara a tigiy ye.

N’ani ye salon ni ninan sorow na musakaw sanga jorgen ma, a b’a soro ko baaraa kera ni hakili jamana ye sabu do farala soror kan, wa desctaw fana ma cayia kosebe. Nka an k’a don ko walasa an ka jamana be se ka bo noge la, sorow de ka kan ka cayia ka temen musakaw kan. N’o kera soror to minora, o be mara faso kesu kono. Marata = soror - musaka.

An k’an jija k’a kan ko soror siraw baara ni hakili ye walasa an ka jamana be se ka wele jamana yiniwelawen fe. O te se ka ko jamadenw bec k’o boloow di jorgen ma; ka qanamunganam databa, k’u qaniyaw ke kelen ye.


C.F.A.R. JOYORO

Nafa were te jekato la jekake ko; wa mugo te pinke i kundoni girin jinginbaggo ko. Alai ni Alimagu Jalo. Madamu Taraweile sababu, anw fe yan Welesebugu bi, kerenkerrennyi la musolakaw, k’a damine ‘Kibar’ la (ni o ye balikukalan ye), ka na sa saniya ma, nakobaraar dutigii ni demmisewn ladowogo jamana, ka laban ka musow kundoni girin jin ni gakulaa na nafa ye, duw ani duguw kono, Alimagu Jalo y’o an dege ninnu bec la.

O temenho ko, a ye cesiriba ke musow ka balikukalaniko. Musu faamuyalew kelen-kelen ke ta duguw koro ko na tile 15 kalan ke, fo ka taa se kalo 1 yece ma. Olu mana segin u ka duguw la, u be kalain in ke tow kun, k’u lafaamuyi. O de kelen be koba ye anw bolo Welesebugu yin bi. Welesebuguak, cew ni musow ani demmisewn bec ka foli be Madamu Taraweile ni C.F.A.R. baarakelaw bec yee.

Fasan Idirisa Samake
Ballikukalanen loren
Morowanbugu, Kati mara la.

TULON

Nin desen fila dilanbagu ya’ab’a kama, ka fili 10 k’u la. A y’oole nini.

KIBARU BOKO 287NAN - DESANBURUKALO 1995
An ka do fara hadamadenyana nafa soro siraw kan

I hadamaden kelen- kelen bec sigilien don ka saya makono. Nin ye tiye ye; tiye min te wuli abada. Nka, an k'a don ko sanni saya ka san an, hadamadenyana ka petaa juru be mogo bec la. Sanni an ka faatu, an pinnen don an bec fe, an ka do fara hadamadenyana petaa bolow kan. O be ke cogo jumfen? Hadamadenyana petaa bolofaraw ka ca. A wajibijalen con an bec lajilen ka, an ka baraw dow ke minnu nafa be se anw an'aw denw n'an modern bec ma. O hukumon kuno, an be se ka jirw turu, ka kolow sen; ka kalansow jo... ka baara caman were ke minnu nafa ka bon hadamadenyana ka petaa la. Sabu, hadamadenyana te sabati abada ni hadamaden kelen-kelem bec ma do ke. Ni mogo min ye jirisun kelen turu, o ye koba ke, barisaa jirisun benen de, ke ka hadamadenyana lahinne; a be se ka fa fura fana ye, min be kereya sabati. Ni mogo min fana ye jirisun in bolo de tiye, Ko ke tabali walla sigilien ye, o tigyi yere ye baara ruman ke. Mogo min beca demnisin'ny kalan sigilin in kan, o tigyi ka baara nafa ka bon kosebe ba temen tow ta kan, sabu fojii te kalan bo. Demnisin'ny mimu kalanna sigilin in kan, olu fana benu mogo caman were kalan. Ola, kalanbaliya ni kunfinya bec be tunun. Ni mogo min fana sera ka kalan sen, ye fasiyobu o'ny una ke sabu kolou in jilafaw be se hadamadeny niga banaw ni jirw bec ma. Ni mogo min ye sigida saniya, i ye do fara hadamadenyen ka kereya kan sabu baraw jiru bato de ye saniya ye. Ni mogo min ye ge'fe dilan, i ye kunfinya kelile wa kelile. Ni mogo min ye fecce soro walaasa ka sene, baganmara ani moomi yiriwa, i ye do fara hadamadenyen ka dunkala ka. Ni mogo min ye kuma ruman kelen to min ye tiye lalkila ye, i ye hadamadenyen bila sira jelen kan. Ni mogo min ka donnha sera ka to i ye tura kura dilan, i ye do fara banajuguw kelel kan. Ni mogo min sera ka kalanso walima ka kereyasyo (dogo'broso) jo, i ye hadamadenyen kunanaloko ke. Ninnu ye misaliwe ye minnu'ba jira k'an bocce beka wale dokwe kerekenkarenna ya la, walaasa ka hadamadenyen ka petaa yiriwa sangi na waabi bec. Mogo si man ka jor baara ruman na, hal'i na ma bon kosebe. N'an ye baara ruman ten o fen ke, an k'a don k'an ye belebele fara hadamadenyen nafo soro siraw kan. An kansaw jiru bato de ye saniya ye. Amedu kulubali - Balikukalan Karamogo - Bamako : B.P. E 208

SENKELEWA SEGENNA KOSEBE

Ne ka kuma folo ye foli ye min pesinnen don jamana jemogow ma; ko sababu ke, mogo o mogo ni si be se san 60 ma, K'o tigi be furake fuu, I n'a to an ya'ala kalan karbon cong o co go mi na. Mogo o mogo na na nin sababu ye, oti ji ni foli ka ka. Ne kunnasirilen don, an ka jamana be se ka bo nogo la cogo mi na. Mun na?, ninan ye an ka yereta san 35 nan ye; halili an ka baara raw ma se ka sabati. an wolokan na folo. Ne ko be na ke tuma jumen?

Ne b'a in jamaa jemogov fe, uk'a laje, halili k'an fakanaw kalannini dondali peni. An ka d'a la ko wallakan kalannini, ne ma a manji, nka an yere kawan kalannina nafa b'an kan kosebe. Ne min file ni ye ni ni be ni seben ni ke, ne ma kanwere kalan ni n'be se ka sebeni ke mi na, ni bemanankan te. Ne ye n wasa don 01a, sabu ne wolokan con.

Ne b'a fojama jemogowye, cikelaw sekennen don kosebe. U segennen don sira caman kan. Ne ka misa be ta na cugukulokan n'ye Kula ye. Anw fe yan, nafasor siro ka ca kosebe, nika sira, ni anw fe yan, mobil be ca bo kili min kan. Namasa be sene anw fe jan, ku be sene; woson be sene, bananku be sene, halii mangoraw, ka fara koori kan. An beyoro min na sisan, koisirinela caman fara fagara san 3 temenenn in koro; k'a sababu ke cikelaw te bono soro koori la. Amusakaw ka ca, wa a kuma fana ka ca. Ne koirisirinela min y'a ka san kelen musakaw jatemine ka bila, sanni koori wari sara ce, 'ba'don ko a nafa dogoyara kosebe, ka temen folo ta kan. An be san 11 bo sisan, sanji ka foori kojumon, o

kera san 1994 ye. Oye Ala ka bara ye, nka an ya'ali men donniyava la ko ni samyke sera, ni mogoyow ma walejuguw dabila, sanji fe bo; ni mogoyow wa lejuguw dabila, Ala be sanji ruman d'an ma.

Ne b'a in hadamadenyen fe, an sera tabali ye sa. Bi ma diye; bebe b'ta ke taga ka nin diye to yan. Don do la, ne n cecebo do barola. Cekoroba ko folo, mogoyow tun suna mogoy ye. Ni koroke tun ko min mi ka, hal'i na ma ben dogonimwa, o tun be ke, wa o te wuli abada, kofekuma ta la tugun. Koroke tun be dogoke denw mana r'na fo a yeze woleneden. Dogoke fana tun be koroke denw mana o cogo kelen na. Nka sisan mogo si te mogossi fe, a yerekun ko. Cekoroba ko tugun, ko folo, u faw tie la, ni ke na sigira dugutigulbron na, ni ben tun kera min kan, o tun te wuli; bebe tun buolatine, ceffo muso kan, dennisen fara mogokoroba. Bele kunko tun be penabo bulobulobul; ko nika sisan, o'ta la. Be lajilen ma be a yerekun de la. Kow fanga dogoyara; fili cayara, wa nimisaw fana cayara. Ne be min fe, bi hadamadenyen geloye jubebonbaiyaa del, ari injugurfir, minnu t'a fe ku a mogo be ye si dono ye da la fo u ka naklon ni na sere maaqilin caman ke o kama. Alaajye de !

Dirisa Fonba N° 1 Baalukaramogo Kula, Joyila mara la.