San 2001 fevuruyeke la tile 15,
alamisadon, peresidan Alifa Umaru
Konere ye Morila sanuboyoro daye
kurunbonkari. Nj Morila farala Yatela
ni Lulo sanuboyorow kan, Mali be ke
farafinna jamana sabanan ye, sanu
be bo jamana minnu na, Afiriki di Sidi
ni Ana taimen ke n'ogon cc. A jirala ko toni
20 ka ka 1 ka ba Morila sanuboyoro la
san o san; be ke sababu ye ka Mali
sanu toni se toni 50 ma. San tan ni
duuru beke sanu in boli la; o sanu be
lajen sanu be se toni 150 ma.
Baarakda 772 be Morila sanuboyoro
la; malideny yu la mogo 688 ye.
Jamana kesuba be wusuru hakke soro
Morila sababula, obe se sefawari
miliyari 136 ma. O kof sanuboyoro in
be ke sababu ye ka lakolisow ni
dogotorosow ni siraba kamam dilan,
ka fara morilikak kwafa soro ta
weyeyi sanuboyoro la.
Kurunbonkali senfis peresidan Alifa
Umaru Konere y a jirara ko Morila
sanuboyoro in be danaya sababtini Mali
n'a demmbagam n'ogon cc. A y a jirara
ko taji songo yelenni ni sanu songo
jigini, an koorko golayyew be ka
jamana datugun in waati min na, nin
ye jigiga yeelen do kun bole yu.
Peresidan k'alayi naaniya ye ko
sanuboyoro in nafa kelen-kelen be
ka he soro sira ye ka nesin
jamanadenew ma. A ta fe pininiw ka
dan sanuko doron ma, sabu Mali ye
sent, bagamama, monni, an
bololabaara jamana de.
Koone jelenin kan Alifa Umaru Konere
yu wele bila ka ta besc ma, walasa
nogondeme niyeredi hakilina be se ka
sabati, sanka an ka jamana ni
farafinna tilebinyanf han manaw n'ogon cc. Nin hakilina kejen in koson
Senegal, Lagine, Kajiwari ane
Burukina Faso sanukow miliyari 157
be sanuboyoro in daye lene kene.
Sanubaraala ciyakedefa fata jelen
don Morila Sanuboyoro la : 
Angilogodii ni Arandigodii.
Kemesarada la, u kelen-kelen be
nyoroy y a la 40 ye. A to yu la yu.
Kemesarada la, 10 be di Mali ma fu.
Sanubaraa ciyakedefa Angilogodii
nemogho Bohi Godisoli ka fo la, Mali
be ka yoroy flilan ye, u b'u fanga di
yoroy minnu ma keesbe. A ko
sanuboyoro mugan ni saba la, Mali
sanu boli musakaw ka dogo ni besc
be ta ye; o kama u ben'u nesin
Mali ma. Min ye Arandigodii
nemogho Mariki
Birisu yu, ale y a jirara ko mogo be se
ke jijiga Mali sanuko ka. O kama
sefawari miliyari 189 dona
sanuko dafa. Duguijukorofen, yeelen ane
ju koow miinisi Abubakari Kulubah
fana da sera jamana sanuko sababtini
ma. O siratigi la sanu pinini baaraw
be senna Seyela, Kojena, an
Tabakoro, minnu be mogo nisondiya.
Morila sanuboyoro be Buguni serikili
la; a ni Bamako ce ye kilometere 200
ye; a kene lamini be se kilometere 200
ma. Nafole min donn'ata fafe, o be be
sefawari miliyari 70 ma.
Kabini baaraa damins waati la,
jatemine kera lamini be laAjien la
sanko jiko ta fan fe, min be kene kan
ani min be dugukolo jukoro. O siratigi
la beower sirila Morila sanuboyoro kama
walasa ka baaraa be koloi, a kana
baasi lase siga mogow ma.
Baara weyeyi daminsan sanuboyoro
ka jiri jiriw kenkenyoryolabu mennun
ka ka bila jiri salenwo na.
Sanuboyoro in he reka la lamini
mogow ma ka baan; siraba kilometere
75 laben na. Pankurunjikincen do
baaraa be banna, pankurunw be
kayo kine min na sangaa ni waati bec.
Sanu be baaraa ni ji min ye, o be be
Bagoya la; a be raw ni min fe, o ye
kilometere 32 ni tila ye. Kolonna saba
laban na jinta kama. Yeelendihan
mansin duuru be yeelen di baarakoryo
ni dugu be lajilen ma.

Alai Lamu ni Badama Dukure
Kunafoniw

Minisirinemogo ka Kulukoro taama

Kenejoko ko fisa sabu dogotorosoba 7b se soroyen, ka fara dogotorosomisen 64 laborrenen kan. «PRODESS» hukumu kono n’o ye kenjya sabatili porozeba ye jamaana kono, fercrro caman sirila walasa ka furakwi ko dogotorosokogoyu Kulukoro mara kono; o fercrro be lajilen ni sababu benna, sanko Kulukoro ko Nara serikiwli la. Kmsarada mogu minnu ke Ala tanu kenjyako la olu be se 45 ma.
Mara na jamaana yoro to kalali jognon na sirafrage la, Kati ni Kita ce siraba, kilometere 63 dilan ni baara be se san na. Jijini ni Jema ce sira baara banna; o sira ra fan min be Kulukoro mara kono, o be se kilometere 80 ma. O kofo noba bora Bamako, Kolokani ani Jijini siraba baara koren la.
Mara serikii naani kelen-kelen bekkono ko konon, Kolokani, Nara, Bamako ani Kulukoro, haminjoko minnu fora Mande Sidibe ye, olu be boli mara kalali la jamaana yoro to la ani fercrro ninini balo dcsste soroli la, ani ciyakodaw sabatili.
Minisirinemogo Mande Sidibe ye j’ira k’o be lajelen ka je ka baara ke, walasa togosebenja waterko ni sababu ka ben. O ko fercrro be ninini bealo dessliko la mara kono.
Min ye mara iwinilo taabalow sabatili baara ye, noba bor’olu fan na, k’o sababu ke maraw demmeli nafolokow renabilo cayakeda daylekeye. O be goferenan be kaniyummyananyama jira ka nesin maraw ma. Mande Sidibe sera yoro o yoro la, a y’o soro be b’o nemogow ni jognon ce, maradew ka hear sabatili baara siratlo la.
Solomani Dunbiya
Badama Dukure

Mali Baloko bilama
Minisirin minnu nesinnon dun baloko sabatili ma, oli ni jamaana werwe ka lasigiden minnu b’an’f yan, ko fara demitolonwak minnu ka baara ye baloko sabatili, olu be lajelen jara ka nongebye doke so ani nafolokow minisiriso ka nongoysa ko kono feowureyakalo tile 2, san 2001. Jongone in sababu bora fen min na, o ye balo hako dogoja ye jamaana kono, n’i ya ni san duuru tomenen taw da jognon ma : tonj 2.386 296. O kofo, balo dessla pewe yoro dor la; o balo desstal balo faralen jognon kan, olu be ben toni 147,000 ma.
Tuba n’a ka yeredeme
Bec b’a don ko Tuba y’an ka jamana silamejuguba do ye. Bulunoko kalandan 5000 ni madarasa kalandan 2000 be soro Tuba kominkoko, minnu caman be bo dafa jamanaraw la. A dow yere be bo jamana jana n’a. An ka jamanadenw ni jamana wercw den minnu be nogon bolo su ni tile, n’u be kalanwe pogone, a be se jamana 13 ma. Har’i te demnisenninw don ka bo nogon na, wa bulunkonokalan donnin don ni geleya minnu ye, i n’a fo garibuya ni segen tow, demnisennin minnu ni geleyaw sidon.

I n’a fo keref komini tow y’a ke cogo min na, n’olu ye Boron ni Banana ye, Tuba komini y’a ka lawale bisimilali cogonunaw ka kwa minisirinemogo n’a nofemogow kunben. Duguwoonwul ci kemin kelel ka n’a kogo da demokarasi sabattili la ni demnisenw ladamulukuma n’umun ye ani komini kaleli jamana fan tow la ni sirabaw n’i ponw dilanni ye ani jiko sabattili ni ponpekolonwseenniye, mimnubasa arara ni tilefurteni ye, ni babilibw dilanni an babiliboli labenni, min dianna kabinin san 1987 ni san 1990 cc. O kof tuckaw be ka baara dow boloda, minnu ka ka kubsabat ni goferenaman ani demelitunw ka bolomaaraw ye.

Baara bolodalenw sabattili damincna ni Sirakorola, Tuba an Kerwane furanc sirabawa dilanni ye. Mogo wure
ka dorsom kelen ma de fata. Pon filak, alkili filak ani kenyasayoh kellen joli be far’an.

Jirisun 20.000 turuli ni musow ka yiriwaliso joli fana be baara bolodalenw.

Nin baara kelenw musakaw sera sefawari miyoon 140 ma. Tuba y’a jini goferenaman fe, a ka hakili to siraba inna, walaasa a ka se ka laben Tuba ponba baraaw senfe.

Minisirinemogoy a’ira jira K’a be ke cogo be la, walaasa Tuba ka sewa soro yiriwali silatigo la.

Solomani Dunbya
Badama Dukure

Kunatow ka don kerenkerrenn
An ka jamana kunatow ka don kerenkerrenn 48 nan nenajew kera karidon, san 2001 fewruryekalo tili 11, kunatowwaw ka “Marisu” la, Jekoni Para kin na, Bamako.
Nin laalada nenajew kess kan, min be sigi san osan, san kolo foto zanjiyekalo karidon laban na, kunatow wa n’iteri jin bê yen. Kene nemogoya tu be minisirinemogo: Mande Sibide bolo.
Minisirinemogo lamienin don tu don ni kenyayok minisini: Madamatu Tarawale Fatumata. Nafa ani Arawuli Polo ka don nemogoya Misell Eresipon ve.

Dinu seleke naani kenyayok tonba
«OMS» ya jatermik ko san o san

kunabaw be mogo 700.000 minli dine kene. An be don min ni la ko bi fura nenama sorola kunabana na min be tali ke fura suguya caman na, n’u k’a ma nansarakar na «polisimiyoterapi». Ala n’u fura in sababu, caman bana kunatow la, kerennerrenni la Mal. Kolo a ka jamana kunabanaabaatow tu be se 120.000 ma; nka bi bananaatow te tere 2000 kan.

Kunatow ka don ina nenaje donba ye, K’a sababu ke donkili ni don ani dunun ni bala tu b’a kene kan, ka fara nakonofenin ni fen caman dilalenni kan, ni a to jirimogoninu n’u rogornaw minu kunato kenyayalaw fato. Demnisenninw ye jama lawasa n’u nenaje kerenkerrennin ye. Sorodasi ka folekilelaw ni sorodasi pannikelaw ye tulonw kuncse.

Kunatow ka don kerenkerenin sitara senkakanabin san 1954.

B. Dunbya
Badama Dukure

Sahelijamanaw na «FIRIGO»

“Daga dagalama” : Mohamedi Ba Abar’ya ka dumunimarana togo wele
nin cogo la, a ye dumunimarana min dilan san 1995. A ka sahelijamanaw na firigo labencogawa file : Ka daga fila dilan
k’u bonya ni rogong, k’u sigi rogong koro; ka badawolo cencen misenni ke
dagaw furanc la; tuma be cencen in
nigenin don; be be sababu ye ka
gaga fila be cencen koro. Jiridew ni
nakonenw ni misennis be bila daga fitininh
ko, kana fini nigenin do dib’u be kunna,
kun na, kana fini nigenin do

Donni nasira do ya jira ko farikolo
wosila be suma cogoya min na, daga
fila ninnu be suma o cogo kelen na.
Lahalaya min be cencen ji ni dagabba ni
fi de ji nogon co, donniklew b’o wele ko
“terimodinamiki”. Aile be de ke sababu
ye ka daga fitininh suma, walaasa a ka
dumunw mara ka mcen; o la ni nkoyi
be bile saba ke, a be se ka tile 27 ke ka
sor’a ma tine. Tamati ni puwaaron
be cay na dogokun saba ye.

Bec b’a don ko kabinin lawala, walaas
fenu kana tine, u tu be don dugukol
huwai. Mohamedi Ba Abar’ya, a
sanfisalalikaramo don «Dutas»
kalanyorobawa la, Dijawa, n’o ye Nizeriya
marayoro doye, ale de ye lawala mogow
ka nin wale in ta k’a lakuraya.
San 1995, a ye daga labenenn 7000 ni
mogow la. Kabin’o b’o’ara la, a be daga
fila labennin feere sefawari biduuru ni
wooro. Siwisi monturu «dilanyoro»
Rolski be to ka baaraklabawajisani
min ke. Mohamedi y’o wari sor’o ye;
sefawari miyoon 52 ye. A b’o’o ke
koro ka daga dilanyoro kuran wa

Fabinisi Bulo
Badama Dukure

KIBARU BOKO 349\NAN FEWURUYEKELO 2001

LE 3
原文中没有提供足够的信息来创建一个自然语言的文本表示。
Mali taamasébence kura bora

Maldenw y'u ka taamasébence kura soro alamisadon, san 2001 feuryukeyalo tile 8.

Polisiw ka nemogoba Ibarañama Jalo ka lóla, taamasébence (pasipori) kura in be jate an ka lamini ni dipè bese lajelen mignon mowëse fowrës bese bese polisiw kura nitaamasébence kura boli kunbronkarli senfe.

Taamasébence y'an ka forobabaraadá kia cikakasuminwe do ye, min dabora hadamaden bugunnatigeli kama, n'a b'a yangama maka taama ka taa jamana werc wae.

Min këla gelen taamasébenceko la, fa ka sabati kosebe. O kama an ka jamana forobabarada karam krina kena min ye sangá ni waati bese lajelen na, o ye ka se ka taamasébence karine lakikaw dilan, k'u di moyow ma basigis konona dilan. Nka taamasébence fën o fen dilanna ka tene, nanbaratów ye fërcw siri k'o bese ladege kelen-kelen.

O de kosen Mali ka taamasébenco nanbaraw cayara kojugu. Nin seben kura bolen in, ni Kanada jamana ka lasigiden Iwé Bulanze y'a jira ko yeremahoronya seben don, ale min ka jamana y'Mali deme ni sefawai milinary 1 ani milion 600 ye ka taamasébence in laben, ko seben kura indilana ni dipè taabolo kura masinw ye. A be ka sababe ye jamanadenw ka taama dikon bese lajien ni lafiya ni yeremahoronya ye, ka soro mogo sit'u ka naka baaraka la, kolu kalan minew labaracogo lo.

Minnu dabora taamasébence dilann kama, olu tun ka kan kan marayoro kerenkernen na; o kama a yoro labenn wari benna sefawai milion 97 ma.

Iwi Bulanze y'a jira konin taamasébence ko be Mali kunkorota. Polisiw ka nemogoba ko fa lo taamasébence kura in ni pankurunjekulu (OACI) ka sarjayw be nagon ta. Taamasébence in n'a tigi ja be dilan ni nigon ye, ka mana k'a lóla; a jëdonbagaw ka fo la, seben in dilann Doni cogo min na, n'ikib'ala dede, walima k'ayilema, a be tije. O kofe taamasébence tigja be ye yeenen na. Nka ni mogo were ja donn'a la, o be fin, ka nanbara da kene ka.

Taamasébence in sebenniwi caya kosa, a tew te sa ka falen. Taamasébence in songo ye baa naani ye; a kunda bera san 3 la k'a ke san 5 ye; nimorow sigilen don a newkan. Nimoro dow ye ne gansan na; nka nimoro dow te yi ye yeenen kerenkeren ren na.

Ni mogo min wullla taamasébence in ninnikama, ommennana yedogukon 3 ye. I'ma lóla Ibarañama Jalo jira cogo min na, si ge sa seben in sabati n'a ka lakikaw la, wa a ni dipè taabolo kura manskink baa taa ni nigon ye.

Taamasébence kura in ye Malikuñkorota dina n'a lamini na, sabu taamasébence koro min bena latunun dunin-donin, o tun be soro mogo suguya bese lajelen fe, hali mogo min tun te maliden ye.

G. A. Diko
Badama Dukure.
Manta dugutigi kura sigira

Manta ye dugu ye, min be Masantola komini na Kolokani mara la. Karidon zanuwyekalo tile 21, san 2001, Jase Tarawe sigira

Mamadu Jara animateri

Manta dugutigiya la. Anw fe Belledugu yan, ni dugutigi be sigi, a laadaw ka ca. Ni dugutigi be sigi, sanni k’a dogoda, dugu yerewolokew be nogon kafo, ka ninkalini ni Segesegesi ke dugutigikura nata kan, a ka kibaruyaw kan.

Belledugu dugutigi sigicogo ye fila ye. **Filo:** O be wele ko fabolo, fabolo koro ye, min ye lwa korobalen ye, o be sigi dugutigiyia la, halil na’ya soro den dow ka koro na’ya se li.

**Filena:** Min ka koro ni b’ye ye, o be sigi. A be fo ma ko min mana koroyaa, o be ke dugutigi ye.

N’o Segesegesi be Somena ka ban tunna min na, a be Segesegesi na’ya soro dugutigi min beNA sigi, na’ya sorci a la den yeré don, a be fo ma ko yerewoloke. N’a ma ke yaaladen ye a be sigi, nika ni yaaladen don, a to sigi mogo were be sigi’a no na. N’o bekkunafoin sorci ka ban, u be soro kadugutigisi dogoda. Ni dugutigisi dogadora u be soro ka ciya bila ka taa sighonia duguw bec be ma, dugutigiyi ni balmassiraw ni terisiraw, ani furusiraw bec be ma anii fangatigilamogow, politigimogow anii baaaradana,emogow bec lajalen. Anw fe Belledugu, dugutigi te sigi ni karidon te.

Ni dugutigi sara, sanni kura ka sigi, dugutigiyi be kalifa moderna na korobalen na.

Abe fo ma ko modendugutigi. Tuma nin na ni dugutigi beNA sigi, modendugutigi be t’i sigi dugutigi ka wolob sa kan, jama ccla. O la dugutigi kura min beNA sigi, o dogoninw be soro ka modendugutigi deli, ka fen dow labila’ya, a be soro ka wuli, dugutigi be soro k’i sigi a ka dugutigiwolo kan n’o ye nitujajem wolo ye, min be faga a sigidon.

Yoro dow la, dugutigi senekun wallima namakala do b’a sigi a ka dugutiwolo kan.

Laada were be yan dugutigisi sigi la, kele ye dugu min bon, wallima kele binna dugu minnu kan lawale la. O laada be wele ko kobon. Kobon ye, min be ke sofifana temenon kofe. Ni ko be boo, jama be bo dugu kono, ka taa kaborudu na, a laada sigili kama.

Koboncongo file nin ye: A yoro la cew ni musow, demensinw, duwani anu dugulen bec be taa dugu kaborudu na, ka taa kobon laje. Ko yere ye jiri feren ye, min be turu, ka tufa koro ci ke, ka lakoori, ka j o dugutigi koro kaboru kefes. Tuma mi na ni ko be bon, dugu cekorobaw no ye yerewolokewye, dugutigi kura be bila olu u nefi, ko ka lamunununu sipen damado. O b’a soro naramatenw b’u bec bo: muruwu, tamaa, bipe twi mariffa. O b’a soro kala kura dire dugutigi kura ma, o be’ya kalakise bon ko la jama jekoro. O kalakise bonyororo, ni dugutigi kura bena sijan soro dugutigiyia la, kalakise be turu ko la bek’ena, ni dugutigi kura tena si jano soro, na’ma be sa joora, kalakise be ko je. Ni kalakise ma ko soro, o la dugutigi kura ka mogow jigi be ti ge, ko a tena si jano soro.

O dugutigi kura ko bon, o b’a soro dugu kamalenw ni mariffa ni tamaw ni muruw be nogon na. Ni dugutigi kura ye ko bon, marifiatiw be soro ka mariffa ci ko la, fo ko tasuma wula la na’ma ke na’li meti ko ke. Tuma min na ni mariffamu ye tasuma wula ko la, kamalenw be soro ka kelaladege ka jama jekoro. O kekeladege la kamalew be k’ekulu file ya, u ni mariffa ni muruw ni tamaw ye. U be be mariffa kisenanw ci nogon na. A kelaladege be ke ni fararimarifaw ye.

A kene kan, musow be taa ni jifilenw ye, o jib de kelaladegelew ma anu ka tasuma faga ka ko la. O be temenon kofe, jama be taa dugu fereba la, ka taa dugutigi sigi. Mogokorobaw be soro ka jama fo, ka dugutigi kura laadi hadamadenyi taabolorunawan na.

Manta dugutigisigi diyarase koebe. Kolokoni mara fanga nemogow na’ali politiki nemogow be tun be kene kan. Dugutigisigi ye laada koroba ye anw fe Beledugu.

Mamadu Jara animateri
Npeseribugu Masantola komini na Kolokani.

**An ka balo sorolen t’an bo**

Barasan Kulubali
Geserebugu Neguela Kati

**Didenw be tijeni fana ke**
Ne ya’ja temine, moge be gunu da jiri la, sirada la. O ye fen ye min be se ka masiba lase mogo weraaw ma. Diden be peli ke nka a tijini fana ka jugu de! Ni nunudalaw tun sera k’o jateme, o tun be fisaya kosebe.

Zaki Kane Kolokani-Tilela

**Cikslakoldenw t’u ka baara ke**

Hamadu Aturu Boli Danbanna-Kita
Misinin y'í sen da powolo kan

Aw ni segen, Aw ni nani, Aw ni tooro, N kan be jowma? Senekelewa ko don. Ha! tije na, Tanuni ma dese aw la!

El faamaw, A fo kofie tuma ma se? Makariko! Hinstoko!
Ni faamaw ko aw ma, Jamana ntlomaw, Ne na faw ma ko:
Faamaw ka nanosogo, Klini tile kelen ma diya Senekelewa te.
Klinitigeso fan o fan na, Aw na duguma sara cc yen.
Senekelewa ka roforor tigafow, kabaforor, rofalanaw, ninnu kera filiamisiw Dumunkzyorow ye, Seneke' a mana kuma
O koyuju, Kuma te misiwi genni ma; Bin be ke u kan, K'u neni, ka dow jogin, ka dowyere bone u ni na. Ha, a kera baara ye!
Nin be la, Fangaso la,
Tile kelen, tile fila
Mistigi be taa n'a yere ye, I ko fen ma ke.
Ha, tije!
Nafolbo de da bec yelen
Ne siranna i
Ne jorsa
N balima senekelewa,
An be taa an ko min?
An be taa an ja min?

Banwa

Baara
A' ye wuli an ka do ke; mara seginna so. Yerceta ni sige te ben.
Kuma cayara; baara tuma sera! Baara de be mogo bo no go lo la. Baara de be mogo fisaya mogo ye.
Baara de ba jamana lataa nc.
Baara ka gelon baara ye; baara ka bon baara ye, n'o te baara man fisa baara ye.
Baara ma bo baara la. Aw m'a don ko manamanakoko ka fisa ni manamanakanfo ye?
A' ye wuli, an ka sebe ke!
Senekelewa, Monikclaw, Bagammaralaw, Jagokelewa,
Sowiubeaaraalaw, Bez ka wuli, an ka baara ke, bawo bamananwko: «maganbolotokon te».
Bolo be molo kono; bolo te to bolo kono.
Bolo de be kogo ke mugu ye.
Fasajo te tile kelen baara ye.
Marabolon n'goyor don fasojobaara la cogo min na, u ka konseływ fana n'u joyoro don ten.
Wa, mara konomo kelen-kelenna bec n'a joyoro don marabolon joli la.
O de ye fasoden numanya taamaseere ye!

Kasumu Buware
Siribalakoro Nonso Elekili - Segu.

Halibi geleyaw be kooriko la
Be ne niinkini min ko smudzene ni goferen man na halibi, kooriko be bolo min ka sisan, n'a tora ten, yala benkan min be ni senekelewa ni nrog cc, o benkan na sabati wa?
He be bataki in seben waati min na, o ya soro Falaje n'a sekitori koori feerebali ka ca kosebe.
Koori minnu pesera, olu wari saraabali fana ka ca, kuma te doninko ma! A fora ko ni koori pesera, k'a wari mecenena ye tile 8 ye.
Pope pele be kalo fila bo bi, u wari ma sara, wa u ma doni folo.

Dirisa Bakari Jara
Buwatubugu-Kati

Ka bo Sirakorola C. A.R la
Demenikie jekulu minnu tego ko «A.S.G» ani «World Education» jera ka kalen fila sige senkan Sirakorola komino kono.
Kalana nlela kera zanwiyekalo tile 6 ni 7.
Kalana folo in tun be Sirakorola komini kalankw bolodali baaraaw de kan.
Pesiinka an ka komini lakolined somogow ka ton «APE» tondenwe ma.
Tile fila baara in kono, «ASG» ni «W. E.» mogo famuyelenwe y'ala kalan hukumu n'a kun be pereperetaki.
Komini ka ninita ye min ye kalankoko la, ye u ole dow soro, i n'a fo:
- «PRODEC» ka san tan (10) lanini, K'odonkalankoko la.
- Ka geleyaw jini, ka ferew soro u la.
- Ka magobaw bolodalo, k'u sisigisi na fo bon yaka kunda.

* Kalana filanan kera balikukanaramo kalan de ye. Tile 8 kono, dugu naani karamo musow ni ccw ye somogoy karamogokalan dehe.
Hakilliajinni, somogoyakalan ye cogoy kura ye min damiena an balimka: NDO Siie se san 1999 la.
Abe be and ka kanw kalannni baarada la «Word Education» na Mali kono?
Somogoya kalan ye san 2 soro Sirado, Fallibuguni, Kojalan Taraweke ani Tomona duguw la, minnu be Sirakorola ani Naminina komi kono.
Somogoyakalan, kalanbulon be daicel ena zanwuye laa ka da datu zuwinkalo la. Kaland 30 de kanunen don bulon kelen kono.
An k'a don fana ko furuncbe da be somogoyakalan kcegoco ni lokalikan kcegoco os.

Burama Sidibe
Sirakorola C. A.R Kukuloko

Senekelewa ka tenwe sange soro
Nigofremanan ma'ana senden tiga sanni na, n'a tora julaw dono be senekelewa te taa pe de! Yorion kelen julaw be tiga ye.
Yorion kelen u b'a jinj.
Ni goferenman ni julaw jera ka tiga san, senekelewa ka netaa bo de la.
Andere Kanci Tilelaji - Kolokoro

Zan Kulubali
Ceserebugu Negsia

Burama Sidibe
Sirakorola C. A.R Kukuloko

KIBARU BOKO 349NAN FEWURUYE KALO 2001
Laginekaw te muso furin, min ce sara K奥迪wari jamana kono

KIBARU BOKO 348NAN FEWURUYEKOLO 2001

Abudulaiy Jali Jalo
ni Amadu Gañi Kante.
Ganbi jamanadenw y’a jira k’olu te musuw ka siginegekoro dabilia

Kabini tubawu y’u sen don musuw ka bolokoliko la, k’a jira k’a be fîne bila musuw ka hadamadanyo la, n’o y’u farikolo yoro do tigilie ye, min b’u jögin, k’u bana, fo ka gelosy da kon k’a bangékon’uka ceeko la, a kuma donyoro n’ayo boriaya. O kumaw b’a jira k’a be demwolo ke tooro ko ye, ka ceeko ke negeboko ye, k’olu be’ke k’aminaniko, jërsanka k’ani siranko ye. O yoro ko ye denk na n’ecok minyu te nisondiyakow ye, a b’ou ke nisonogyako, séegeno, magunyanku anifurakolibi bëndalolo ye. A kumaw ye mogow dabali ban, k’u konoriko, k’elu boru bana n’énw ye, musuw ka bolokoliko la, mogow tun ma minnu, tun tun ma minnu ye, tu tun tun minnu don ka koro.

A kumaw y’u bolokoliko bila bolu jublu de kon, k’a solo tu tun bilalen tu bolo kan, a ma deli ka bila bolo kan. Sannin tubabawu k’u sen don a la, mogow t’a don jëgjiye ye, k’a da kan, be’bu tun kelen be k’a fara laadalekow ni danbëkow de kan, ko silme dîn sariyà y’aja vajibiu dilaamewcow ni silamemusuw bes kan. Mogo n’u mogo de tun tu ka ca ba bila noggona na, ko denmë dë bëndaloko, n’u mogo ni mëgtonu ma bila poggona, ko denmëy dë bëndaloko. Mogow tun be jugun npogottigiva la, n’u bëndaloki ke, t’a ma lasaniyà ko kama, u kq seli n’u ka sun te mine, u te se ka furu. Nin be’be j’a b’ira ko na basi tun bor’a la, n’u tun bënnen te mogow ma, a tun te bo san na, ko san soro. Nka, tubabawu nana, ko mogo dëw dë bëndaloko k’u bila hakki kan, k’a bolokoliko lagositi kan. O kasa sabalu ye, ko magow fili nogon ka tiijëw na, b’ila bila nogon na, duguw be’ani jamanaw bes koro. Dinu jëkulu minnu jolen b’a lagositi, a kela ni da dibalili sen kan, o ye këneyakow jëkulu ye, n’o ye «OMS» ye, ko denndonkou jëkulu far’o kan, n’o ye «UNICEF» ye a ni dëmsëminku jëkulu be nele ko «ONG», n’u bolofofaraw bëndalwekaw bëndaloko bes koro. Nin jëkulu minnu te fosi k’u kuné, ni se b’u ye, dibali b’u ye, olu de yu jiya ka mogo dëw dë bëndaloko, a kuna ani musew kunda dîn deng. N’ILOA tub 관한 a bëndaloko dibali kòle wuli, olu ta dabilia fio guni y’u be’bu fugu la ban. Ganbi jama min b’o jama maruluniwa na, o ma jën n’u lagosili y’oro sori, duguw koro, kuma te k’a fo Arajow, Telewisow an kunnatonisebewkön. O b’a jira ko mogo te soro min b’a b’uma fekgoko jugyiye, mogo te soro min b’a ladiya mogo bolo, ka masoro bes jolen b’a kan, k’a te se ka dabilia cogo sìla. O be faamw, ka d’a kan, Ganbi jamaa be Manden dugukole de kan, silamewyonna minu kon sani 1400 na, n’o san 600 ye ninyà ye, n’a wolodën minnu ye maninkaw, bamananwi an marakaw ye, olu tu tulon ke diïnko fan si la, u be sayà fisaya ni sariyà sosoliye. Oka sariyà min bëndaloko wajibiya silamewcow ni silamemusuw kan, Ganbi jamanaw yercwoloten te soro, min bo’o sos. O siraatélè, k’a ta Ganbi peresidan Yaya Jame yerco, k’u bila misirìni ni depetewla, fo ka dei diïne nemogow, magobatiyò ani mogokoroba cemanw n’u musomanwa ma, olu be’de wuili, ka se yorolaw, k’a fo jamanadenw ye, ko tubabawu te se, cogo si la, k’u bali, k’a ka laadow latilen, minnu te bali k’a danbe n’u ka hadamadanyo ka. U ya fo ko ni tubabawu y’u sago sor o n’u ko la, o b’a jira k’u bes kera mogolokolonew ye, ko se tu ye, dibali tu ye, u tu yëre don. Uya’ya j’ira ko tubabawu sendonni a ko la, o ye n’ëdonna ni jonnayà de ye, ko ni tubabawu m’olu bonya, olu b’u ye’er bonya. Nin be’la, a sabataré k’a bolokoliko lagoisira coco o coco, a fora ka jügyà coco o coco, a dibalili sariyà tara coco o coco, olu si ma se ka mogow bali ka ko. O siratèla, jëtemeshlawy’ira j’ira ko ni ye muso 100 kule kulan fën o fen ta Ganbi jamanaw kono, i b’a soro muso 80 bolokolone don. Gine Bisawo ta ye muso 50 ye, 100 kule kulan mal, Mali ta ye muso 94 ye, 100 kule kulan Senegal ta ye muso 20 ye, 100 kule kulan. A konô mecëniko senna, o siga te mëgo minnu na, olu de ka ca.

Sekí Kanuté
ani Amadú Gãnti Kane.
Maroku jamana kono, «Musokelé» be fagali ke ka caya kojugu

Koneya tigilamogow ye jateme min ke san 1997 konona na, o jaabi y’a jira ko don o don, muso konoma 7 de be to «musokelé» la Maroku jamana kono. Olu ka sayia min be k’u ka konomaya wali u ka jigiini senfe, o sababu do ye jolicayabana ye, min be na n’a foli ye musokonomaw ye k’u kana kogo dun waat dow la. A sababu do fana ye cogcy a sorbalilya ye wolojoli suurluku jigu la, min be na n’a sayia ye, n’a ma lajo joona. Muso hake minnu be taa jigiin Maroku jamana foroba dogotorow moko 200 kono de ye, n’olu ye furakcillaw ye ane dogotoro musroman mogo 500 doron de ye, n’olu ye furakcilaw ye ane dogotoro musroman mogo 500 doron de ye, n’olu ye furakcilaw ye. Olu y’a jira o masiba minnu ka ca ka musokonomama cama soro, o ye dogotoro osamana musokonomaw ka kongw amana caya bec kono, o ye dogotoro osamana mogo 200 doron de ye, n’olu ye furakcilaw ye ane dogotoro musroman mogo 500 doron, n’olu ye jigiinnikelaw ye. Olu y’a jira o masiba minnu ka ca ka musokonomama cama soro, o ye dogotoro osamana mogo 200 doron de ye, n’olu ye furakcilaw ye ane dogotoro musroman mogo 500 doron, n’olu ye jigiinnikelaw ye.
Farafin furako be ka yiriwa dines kono ka t’a fe

Kabini lawale la, hadamadenw be ka nogn fonera ke ni kungo kono jiriw ye. O furakali wale min be tali ke koko koro donniya kan, n’ol’u ye gwodulakoye, minnu be sorro tinjeco sitarite la, o be senna farafinna ani farafila, fo ka se sisam la, halina’i tigligamow to nogn kono kalama. O koro ye ka’i kono be bolo o bolo kan dinke jamanaw kono, gelyya be de be se ka don furaw soroliko la, ko sababu’i kono sororyor donbaliya ye, nk’furakoke se se ka dabila, ka da kan, mogo mirun’u b’alama, olu dela b’al’u furaw la ni dogotofuraw ye. N’ol’u dow dese, ube fer se degun walla saya de ma, u te maga fur la, min te farafinfa ye. O mogo damadaw be soro dugubaw kono, nk’a saman be soro kungo kono duguw de kono, ko sababu’i kono dugubaw to n’ol’u furakoke, n’ol’u furakoke dorogogo ye n’ogon na, sigicaw la. Mogon minnu b’a furakoke ndon yoro o yoro, dinke be b’a, n’ol’u faamuyalen b’a la, n’ol’u be wele ko furabaw, n’ol’u tu kan mada tubabu d’gotoro suguya si ye, olu y’u jija, cogo be la, ka nogon iako don. O b’aara gelyara cogo o cogo, ko sababu’i kono musakakaw ani jamanaw ni duguw janyali ye nogn na, u sera k’u toga jekulu min be wele «TWF» k’olofaraw sigo Azi, Eropu ani Afirik k’ojalalaw be soro kono. O bolofaraw ka mogo sugandelwe de ye nogn soro Wagadugu san 2000 Mekalo tila 23 n’a tila 30 furance kono, kene do kan, min labenna walasa u ka nogn don, ka b’ogon haminankan kalama la, k’u haklinatawalen, k’ogon sirataama, je ka ba rika don u ka baara la, k’a sanko rata, ta t’a fe. A sine folo de ye nin ye dinke furabola suguya be soro ngorokene keleken kan. O kene folo labenniminka Wagadugu. Burukina jamanaw kono, Afirik dugukolo kan, o b’a jira ka’i labennabu minnu te fo si k’u kunfe, um’al’ka gansan. A be soru ye tali ke fen min kan, ni mogo caman dalen b’o la, o ye k’a furako b’uruju bora farafinna de kono, min’ya juboyoro n’a sunkorola ye. A be se ka fo k’a sanko talen b’o yoro wewer ka teme farafinna kan, ko sababu’i kono yiriwalicogo gelyya ye furabola bolo, nk’a te se ka fo koro le b’o yoro wewer ka teme farafinna kan, min y’a loko na’i yelo, mogo be b’o yoro be b’a la, ka na minji do ta. O jita koro y’a furako gundo, wali a donniya tali de y’a sun koro, wala la k’u ndon, ka faamuya, ka t’a fe. A kunben labenbagu fio y’o de ye farafinna kono. A filanan ye bonya dali ye farafinwikan, minnu b’a furako jatiyiyi sigiyi la, a loko na’i yelo, ka faamuya ka t’a fe. A kunben labenbagu fio y’o de ye farafinna kono. A filanan ye bonya dali ye farafinwikan, minnu b’a furako jatiyiyi sigiyi la, a loko na’i yelo, ka faamuya ka t’a fe. A kunben labenbagu fio y’o de ye farafinna kono. A filanan ye bonya dali ye farafinwikan, minnu b’a furako jatiyiyi sigiyi la, a loko na’i yelo, ka faamuya ka t’a fe. A kunben labenbagu fio y’o de ye farafinna kono. A filanan ye bonya dali ye farafinwikan, minnu b’a furako jatiyiyi sigiyi la, a loko na’i yelo, ka faamuya ka t’a fe.

TULON

Nin descn fila dilanbagu y’a dab’la kama, ka fili 10 k’u la. A’y’olu nini.
Nie 1inan to sigileni na girin bonyali kugye, o kera «SIRENA» kene yelemla'iya diya na goya la, k'ka ke furabolaw ni filikeliklaw ka sugu ye, n'o ye waririinoryo ye. Juma camaran solori kama, olu ye mogow ta sara la, k'ubila munktuti la, n'o y'u togudumanaw foli ye mikoro la, ka ben kasiti sangawulienew donkildakanaw la. Juma cayara yoro dow la, fo mogow jora ka pogon makono. Ni minnu tilala, olubu'ta kuma fomo wedew ye dugu kono. Olu fana b'u laben ka taa. A ko k'or'cogo de la, fo ka ddogkun kelen dantigisen data.

Baasi fosi ma b'a la. A dabora fen min kama, n'o ye nogondon ye, o nena, fu be wesara.

Nka 'urabolaw dow y'a jira k'olu b'u ka donnyi, u ka faamuyali n'u na baara sang' dagorto moyi maw la, farafinfuruka na la olu bolo, u b'a lagosi n'a foli ye mogow ye ka' furaw man ni, ko no banabagato toara farafinfurana kan, a te keneya n'a m'o bila, ka yelemu tubufurana kan. O siratge le, u y'a jira k'or' dogorto mogo fililenw tun te ni kuma lankoloni lo, n'u tun b'a kalama ko farafinna bek kono, n'iye mogo 100 kulu kekken fon fen ta, i b'a soro mogo 80 b'u fura ke ni farafinara doron de ye, n'o ye 80% ye.

U ko yerodenniyala koson, o mogo fililenwa jini k'a nedon, k'oo sababu k'uu dacogbe ye tubufurana la ni farafinana kow ye, ka sor'u tugule bu tububu minnu ko, olu b'a furako nedon n'u ye.

U joggona dogorto faamuyalen minnu ye farafinfuruka kalan ke, ko fana faamuyawa, n'u l'akaka kuma lankoloni bobagaw te mogo fililenwe ke, ko mogo bannenw don, minnu b'u yece fisaya farafinfuruka ma, ko waric te sor'o la. O kor ye k'u delien be yiyuguru yuruguru, nuanbara an natabaya minnu na, u to pe zoror farafinfuraka lo, min dabora furako nogyali de kama faamuyan bolo. O timmen kono, mogow solora, minnu y'a jira k'a te se ka fo ko fadenya be furabolaw ni nogon ce, naka, k'a be se ka fo k'u ka baara keko maw ta kelen ye.

Furabola minnu ta ye waririiniko jugu, yenkalon kan, n'u be tow be toga tihe, olu keliko kuma fora, k'aa geleya. O siratge la, a jira ko Burukina be furabolaw yamurayu'si sariyana ta, wala sa wariko jere be minnu na, ka teme kenyaka jere ka, olo ka latomono, k'u sen b'a kow baa.

Kerepen Hilri Dajo
Ani Amadu Gafi Kante

Fennenamafagalaw jiguw kelen don ka farafinna fa tewu

N'iye farafinna fenenamafagalaw sannew kemersara, i b'a soro 30 ma sariyana data, wa u songo be se dolanwaram milion 900 ma.

Dinje seleke naani diumiko ni scokejek wu kulubu ni dinja seleke naani kenuousajewi sorojewi ke fo lo, nolu ye «FAO» ni «OMS» ye, ni y-e wale ye, min be se ka baasba lase hadamadenw n'u ka sigda ma.

Fennenamafagalaw la bensini jeri sorojewi nemo go, Gerer Waaigita ta fo lo, fen jugubawa ni nogo sggubaw bu farafinna fennenamafagalaw na minnkonken don kabinu tumyan. A y'a jira ko furakan, min bu te no jogon kan ka m'one fo k'labaraal waa lati soro.

Fennenamafagalaw tneli sababu be lu benukogew ni keb niwa na. Dinje seleke naani kenuousajewi kekula k'EMS keko min nemosi mbon y'pennatjaw koe nor. Nyo ye dogorto Dawidi Kemewi ye, ale y'a jira ko fennenamafagalaw kefen barikamaw be dan soro. O koof furajugw ni nogow bu ko'la, minnu be soro faga.

Sebennin be ke fennenamafagalaw kanku'nefomogwe, an'unmaracce, ni y'olou jaletin, i b'a soron dan te fennenamafagalaw jiguw la la farafinna. Sebennin be k'ukan, o te ke ni, sabu a te kefenw nefo ke soro karereke, t'a kefowke n'u dilemataw koe nor, nyo ke ne.

Fennenamafagalaw labaralaw donte kunnafoni weke soro sebben in ko. «OMS» ya jira ko sebbeni lamaraal de ka ca.

«FAO» ni «OMS» ya jira ko fennenamafagalaw jiguw konke ka gelen sahelijamanawa de kono kokebe, k'a sababu ke se t'olu ye ka sg_SEGEGELEW KA'NA MA.

U y'a nini dinja seleke, naani jekulaw fe, anin torw ni gofenonenaw, k'utu fennenamafagalaw dow kerenkeren «FAO» ni «OMS» toge lo, wala sa a ko ka jelema la; nk'o kojewi ma se ka sababbi foto.

«FAO» ni «OMS» ka sariyawa nafa ka bon sentanjamanaw kancokese, sabu olu te se ka sg_SEGEGELEW ke ka se yoro jaiw na. A niniena don dinje seleke naani fennenamafagalaw dilanbagaw ni iziniw fe, uka ka «FAO» ni «OMS» ka sariyaw labato. «FAO» ni «OMS» jera k'ukonolo bila bokanseben dola, min 'buka sa sariyaw labatoli wajibliya, n'a be ke sababu ye ka fennenamafagalaw jekay, k'a masiba nagasi, ka sone yere sababti ta t'a fe.

«OMS»
Badama Dukure

AMP-Ka
e
FABI
KABAR

| KIBARU BOKO 349NAN FEWURUYEKALO 2001 |