San 2004-2005 seneko kunafoni

JENE MISIRI MUNNI

San 2004-2005 seneko kunafoni


Dokala Yusufu JARA

Bogomisiri min ka bon ni bogomisiri to bec ye, o ye Jene misiri ye. A ni masakceso, kelen de tun be sanga nogon ma, Baamu masakceso o tun be Iranjaman ka, o fana tun ka bon, wa a tun jlen don bogo la fana. Nka dugukoloysereye do kera Iran, o binna.


misiri were jo. O tora senna fo ka se nansara nani ma. Tubabu komandan min tun be Jene kunna o don, o togo tun ye Willyamu Ponti. O tubabuke in ni Jene moriw benna sigi la. U y’a rinia a fe, misiri koro, min jora Koyi konboro fe, o ka lawuli kura ye. Tubabu komandan in sonna, a y’u deme ni Faransi wari 18.000 F. O waatiw la, o tun ye wariba ye.

Baaraw damenina okutubulukalo tije 15 sam 1906, ka u kunce okutubulukalo tije 01 sam 1907. Misiri in be o joli de la hallibi. Jene moriw ye tubabuke in fo, k’a leunjemundon, ka moriayabaare ka a ye k’a jira a la a bena fanga soro, ka togo soro, dje be benna a togo men. O foro cogo min na, o kere ten. Willyamu Ponti sigira Farafinna tilebyinjanamanan kunna, minnu be Faransi ma kara koro. O kofe, san 1915, Farafinna nemofo folo kalankalosba min na senegali, a togo dara o kalanso in na.

Jene misiri janya ka taa sanfe, a kundama, be ben meters: 20 ma. A jolen be ka ke kere ye, kore kelen janya ye meters 75 ye. Ntulomaba minnu jelen don ni bogobiri kwe ye, o ye 100 ye. Olu jelen be a bili koro. Followow, n’o ye «finstiriw» ye, olu ye 104 ye. Mogo hake min be se ka don a kono ka seli, o be se 1000 ma.

Misiri in be san 100 soro san were. Ni y’a ye a ye san 100 soro, o sababuya bora Jenekawk a cesiri la. San o san, dugu be lajelen be fara nogon kan ka misiri in mun, sanji ni fine kana se ka’i fine. Kabini Pasikali Baba Kulubali ka misiiriya waati fo sisan, san o san goferanam be miliony 2 di Jenekawk ma, misiri baaraw kama. Dinina, seko ni donto donini, Seku Umaru Sissoko tun be misiiriya in kens kan.

Baaraw tun be ke folo cogoya koro min na, sisan fana, a be ke ten. Demmiseniw be bogo ce badinge kono ka na a ton. O bogo in be nooni; munni be soro ka damine. Monson kerenkerenenn be yen baara dow kama, i n’a fo minarew munni, olu be wele (bareyiw).

Ko kura minnu b’a la sisan, olu ye nansaraw nani ye san a san Jene, ka na dugu laje, ka u sen don misiri baaraw la.

Sisan, dugu be lajelen te je ka baaraw ke nogon fe. Baaraw tilalen don dugu kiwi ni nogon ce. O ju bora koi la digugomog ni nogon ce, fadenyakeil, min dininena kabini san 1957.

Demmisenw ka wale dow be yen, ola fana ye kura ye a ko la, n’o ye nasanaafielo donni ye penjew senkor, o u yre nisonidja.

Bi-bi in na, do farala Jene dawula kan, bawo dje tonba min presinne be kalan, ladamu ani seko ni donkow iriwal de ma, (UNESCO) o ye, Jene sugandi. K’a ke dje be lajelen todogadu ye, min ka kan ka lakane, k’a deme, lowasa a ka to a danbe kono. O koson Jene be to ka demew soro nafolo la, ka farajjama kono dow la, i n’a fo Holadijama, ka dugu so tijenrenw laben, a sankansow, ani a yoro barikamaw.

Kongo be jamana kono

Jekuli min pesinnen don dunkafa sabatili ma Mali kono, a ye laje do ke arabadon mariskalo tije 16 san 2005 fao ka jurukow nemogoyoaso la. Laje in nemogoyo tun be Madamu Lansiri Nana Yaya Hayidara bolo n’o ye dunkafa sabatili jekuli nemego ye. Laje in senfe, jaabi minnun xorol, Mali bagankow ni bagandumunikow ani senekow segesegel hukunu kono, o fessessero. San 2004-2005 konona na, a jirala k’a fo sanji ma tabu ki, ntonw fana ye ti jenii sebekoro ke jamana fan caman fe. Kerenkerenennya na, sanji desse dke sara sababe ye ni balo caman ma soro, ka bagandumuko gelya ka bangawr koro fali minniji la an be waati min na sisan.


Jate ninnu bce dalen nogon koro, a jirala k’a fo Kongo be jamana kono. Okutubulukalo laban na sam 2004, gelya tun kofora komini 83 komon; sisaen a kero komini 101 ye, n’o jama ka kan ka ben mogo 1.150.000 ma : komini 12 be Kayi mora la, komini 12 Kulukoro mora la, Segu mora komini 1, Moti mora komini 43, komini 22 Tumuratu mora la, Gawo ta ye komini 7 ye ani Kidali komini 4.

A jirala k’a fo bala toni 20.993 ka ni joona kalo fila kuntaala; «OPAM» fana k’a jilija toni 3.000 feerel fe Tumuratu ni Gawo ni Kidali ani Kayi marawla; geparone ma toni 4.500 feereta kerenken yoro minnu jama ka ca kama.

Bakari KULUBALI
Dokala Yusufu JARA

Berema TURE
Mahamadu KONTA

NE 2

KIBARU BOKO 398 NAM MARISIKALO 2005
Sikaso «CMDT» ye Kodiwar kooriw san; mogo 6 minena

Mali kooriko yiriwa cakeda n’o ye «CMDT» ye, a y’a to nin geleyaba in kono ka Mali koorisenenaw ka kooriw tu’bolo ka Kodiwar kooriw san. Ji dugulen ye bama ye, san 2003-2004 kooriko kanpeji na, Mali ye Farafinna ban dan ni koori koloma toni 600.000 ye. Nka o’n’a ta bee geleyaba ma ban «CMDT» kono. Okera sababu ye, Mali soro lekanabaaw k’u tege da cakeda in n’emogo o kan k’ubila sariya ka bolon kan. «CMDT» n’emogoba koro Mahamani Umaru Mayiga na koro soro lekanabaaw k’ubila sariya ka bolon kan. «CMDT» n’emogoba koro Mahamani Umaru Mayiga na koro soro lekanabaaw k’ubila sariya ka bolon kan.

Mali ye bana tay bukuma koro n’iwa wa n’emogo 6 kan k’ubila sariya ka bolon kan. «CMDT» n’emogoba koro Mahamani Umaru Mayiga n’a korosiga ladabi a koronkoro n’en Sıyakә Berete, Sikaso «CMDT» n’emogoba Usunami Z. Tarawele, Kajol kooriko n’emogoba Mamadu Z. Zon, Zeguwa kooriko n’emogoba, Samuyu Zonu, Kajol senekuntigi Abu Daramani Berete, u 7 nare ye Sikaso senekuntigi Isá Siidibe ye, ake ale blala, sabula a jejara k’a fo a sen ma ye nin waley jugu in na. Nin mogo 6 nunu minena k’u duatu mun kelen na? Sariyatigui ka jaabi la, u ye foroba nafole ye. U tun koo Kooriko koroo kan sani k’u kolobo, k’a koori mugu feere k’a wari jigin u yeze kun. N’emoguo jigu ninnuye sefewari miliyon 500 kunmaniya «CMDT» ma. «CMDT» ye bataki min don Mali soro lekanabaaw bolom n’o tunce bole kooriko in kan, o segesegeli nana ni tege dali ye ko in kise kan. «CMDT» lasatan ka folo, koorigugumtoni 256.000 feerela da su la kasoro a feeretuma tun ma se. Mahamani Umaru Mayiga ye yamuruwa di koorimugu ka feere sefewari doreme 100 wallima 80 na, kasoro n’a feerewaali n’uman don a kiko 1 be feere doreme 200 wallima 160. Burukina y’o waati kono k’u tefe o la. Lasatan in ye Mahamani Umaru Mayiga ladonniya ko koori te songo na, a kana a feere; nka a ma mogo si la, a temena ni koori dasuateferiilei ye. Owaalta, segegecolikulu min blala ka taa Sikaso jatemineye na. Mahamani Umaru Mayiga y’o la ka baara lajo, a ma son o segegecolin in ma.

Segegecolin tun ye ka san 2003-2004 koori jale salo feerecego jale minc walasa nafa ka soorii koori la. «CMDT» n’emogoba koro in ma son o baara in ka ke cogo si la, sabula a tunigaro a yere ce, a be waley jugu jin na, ni bo kelen to o kalama. Kodiwar koori tun be don Kajolo fe Mali kono. Sikaso koori izini n’emogo Umaru Watarar y’o seere numan ye; sabula, o y’i ban Mahamani Umaru Mayiga ka feere konnen ma; ka bataki ke k’o ci Sikaso mara kooriko n’emogoba Usunami Z. Tarawele ma k’a jira o la, fo n’o ye seben do tegebobila min bi a to ale ka son k’u baara ka. Usunami Z. Tarawele ma son o tegebobilsen dibo keli ma; o kelen Umaru Watarar ma son k’a sen don Kodiwar kooriko la. Mahamani Umaru Mayiga na jejerong tow tun be Kodiwar koori san sefewari doreme 32 k’a feere «CMDT» ma doreme 40. Lasatan koro fo la, n’il’a soro u tun be Kodiwar koori in tono ka ka Mali kooriko geleya dow wuli, o be faamuya. A ma dabo «CMDT» mademneni kama, a tono tun y’u yeze ka ferinjisira ye. «CMDT» lasatan in ma sige a bolon ma, a ye waley jugu in laje jamana ngoyoyo bec ma: jamankunikiti, deplitebulon, fasol ka hadadamenya ni seko ni donko ani nafoloko ngoyoyo, minisirin ngoyoyo, sene minisiriso, baganmara ni monni minisiriso, kooriko n’emogoba, Mali baaarakelal ka n’emayaya ani Mali n’emogoba ka borba. Mahamani Umaru Mayiga na jejerongnye ye tinji min fara «CMDT» ka geleyaw kan, o bec jatemine be senna, kasoro k’u latmec sariya ka bolon kan.

Moriba KULUBALI
Dokula Yusufu JARA

Mali ye batiye baki 3 nini
Baw tigeli hukumu kono, baki moterima 3 bina bila jamana fan dow fe. Baki 1 be k’tonu 0 kala ye, o be bila Kukuro. A to 2 be k’tonu 20 talaw ye, olu be bila Jafarabe (Tenskun mara la) ani Paley (Kejebra mara la). Baki ninnu pininonna cakeda bolo min be wale «INKO-Mali». U musaka kuuru be se sefewari miliyari 1 ani miliyon 63 ma. Wari in be faso yeze kun, kalo 10 dara «INACOP-Mali» ye baki ninnu soroti la.

Dokula Yusufu JARA

KIBARU BOKO 398 NAN MARISIKALO 2005

ΠΕ 3
Kunafoni

Tileganfenson do minena «BDM-SA» la


jama na, dow nakunye warita ye, dow fana be na ubolowari kalita. Kamalen do san 20 pogonna, a jokundama be hakle, la, fariko finman, a tun be donkabolaw celi banki kono. Mogo si kelein ma jetahe boli a kan kosebe, hal na’i y’a soro a yecogo tun ye kolosiminesen ye. Jininpan talon bululama b’o la ka tiriko ziralama do don o kan ka laban ka dalidudulokiba don o kan, sceonkolow tara-taralen b’o la. Bagan dow fana b’anna ani a tugukanw n’a bolokanw na. A be fo marifa surunin minu ma «pisitole» o ni kalakise ni caman do ni furamu finman, ani garinfirin ni bileman ni jeman wa baratu-baratulan kolonkiswe la olu b’u jufaw kono.

Nson in nana a jo Fatu Kanakomo n’efi waribowo kontilenha na. Fatu Kanakomo sigilen be yen warir boli kama ka di waritawal a. A ye marifa fossi ka bo a bara koro K’o da jo Fatu la, fo o be yereyere siran bolo. Wari fen o fen tun be keneda la, nson in’ya bolo don warir bowo fe k’o bec fara pogon kan’ka ka ka kilo 50 manaboro konka’i sosin waribola were ma. Ay’a soro o kelen be ka’i ka waribowinon dasogo a yere dala. A yo’ bagabaga n’o ka marifa ye ka dese, o ma son ka’i ka woda yele.

Kaporali Mahamudu Dunbiya min ye lakanabaaw do ye «BDM-SA» la yen, o donna ka’o soro a b’o bagabagali in

na. O yoronin be la, a ye marifa’i sosin o ma, o y’i fara pogon kan’coyi, sabula marifa tun’o bolo. Tuma min na nson in’ya don kow be a geleya a bolo, a y’a kunda banki boda kan’na ka borokonwari ye. O benna ni lakanabaaw ninu ka n’emogo kaporali sefu Sidi Amadiyari donto ye, a jo be Mahamudu Dunbiya moyonke ne a ko fen were. Sidi y’a jira nson in na, a ka marifa jigen k’a boloboro fana bila. Girinna ka marifa da jo Kaporal sefu fana na; n’o bolo teliyara a ta ye. O ye mugu wul a la, a yerkeru diguma. Lakanabaaw y’a ta ka don u ka sonin kono. Aka bugunantigeseb kan, a yera k’a fo a toyo ye Mahamudu Japikile ye, ka bo Bankasi mara la Mott. Japikileni Ogontinbe be yen yele, u be pogon jamu lamine. Mun na a y’a janiya ka na sonyeli ke niin banki in kono tile yere fe? Danyenla kojujue don. Nininkil gannen a la, a’o jira ko Afila ka mogow y’ale lajaaba Gana jamana na, o de koson, ale fana ye njania siri ka na yere mone bo. A nininkaleno k’o ye Afila jumen n’a ka mogow ye, o jaabil ma masoro a fe, lakanabaaw y’a ta ka taa a furake «Gabiirileli Ture» la. Dogotoro Nuhun Jaane y’a jira ko Mahamudu Japikile jogenuna a tegefura n’a disi la fo taa a fogonfogon sogo ka joli jigen a kono

Gameri A. DIKO
Dokala Yusufu JARA

Sirabakankasaara

Kabini fajriri, tile kuuru fo ka taa dugu tila, i tulo be bolofenn te memkan na dugubaw kono. Minnu yamaryaulen don ni bolifen bolili ye sariya kono, olu man ca. O de koson sanga ni waati be la, n’i ma ni sirabakankasaara do ye, do ni’i kasaara wallima i yere ka do kasaara. Besc korotiilen don k’aa taayoro magen. Kasaara ninu sababu ca ka; feren numan te bolifen dow la, dow menna kasoro u ma taa segessegellyoro la, bolofentig daw fana te siraba sariya sariyau dan. Siraba sariyau donbaliya kera kasaara do sababu ye Bulukasunbugu turune na tarata sogoma marisikalo tile 22 san 2005, nege kan’c 7 nan temenenn sanga 10 pogonna. A ka re yere jelen to o yoro in na solarama makono na ka taa n ka baarakṣyoro la n’o ye kibaru ye. Setenigiti do, arasajen digilen b’aa kun na, a si be san 20 pogonna na o bora Bulukasunbugu konona na, k’a benna Kulukoro gitoronba celtig: Mobili min be wele RAVDA n’a nimoro ye J 8733 MD ye, o ni dfalenn tun be ka kunda Kulukoro fan kon. Setenigiti in tun te boliba la, a kelen ka don a tna se ka gitoron celtig tuguni, a sinna ka y’o sira cemance la. Gitoron ye 2 ye pogon korefe, banbal b’i’u ni pogon ce ka yeleenbolan tugged-turred o kan ka taa. Mobiliti tun be ka boli ni fanga ye ye, o ma se ka jo. A’o y’ini k’o gitoronbol na bila ka banbali celtig ka gitoron bololo do minie ka bo mototig kafe. A ma’o min ko o kera, yeleenbolan karilla ka bin, mobili kalima ka taa o jann ni metere 30 pogonna ye moto kofe gitoron kan mobiliti ka koro’o kera’o ye fossi bo ka a mobili jennen kono. Mobiliti do ka koro’o ka ta ka taa n’a ye lapitan; hal ni nege m’a fan si wagasi, a be son ka mugu. An ka koro’o ka munumununsaalo ke RAVDA jnnen ni arasaman dala, o ni biteninen i ko mogo ni silen a nena.

Dokala Yusufu JARA
Polilitikonw ni marabolow minisiris be kalata sariyaw latilenni. Laje in ngomoya be marabolow minisiris Kafuguna Kone bolo; a tun be boli sariyasan 65 nan ni 131 nan an 150 nan kan. Hakililigejin na, sariyasan 65 nan ye sariya kura ye kalata sariyaw la. Mogo minnu be do wa kama hake sorolwen labi ni warimu guwila ni nafoloma fenbaw ye, a daba obu ngangli kama.

O sariyasan kelen in be ka mogow fasagn goon na kosbee; sabula, dow y'a jira ko waleya in jate mii man di, seere jonjon te soro a la, a be ke mogow min na, a joyoro to ka mogow sorol hake Fana na. Dow Fana y'a jira ko jate minin na kan ka don «isiyew» (huissier) bolo. U ma se ka ben sariyasan 65 nan kan flyewu. Marabolow minisiris Kafuguna Kone y'a pini a ka bila waalit werc la bese ka hakili jakagoo a kan kama.

Sariyasan 131 nan Fana gelayera, ale Fana ye sariya kura ye kalata sariyaw la. A b'a jira ko ni sorodasi min b'a ke Malia jamananakunti jira, o ka o sorodasiya la pewu kalo 6 ka como jamananakunti kalata kanjani ne. Nia ti giye sorodasi zononor yi, ke o soro a bolo bolo sorodasiya la a be san 5 bolo. Dow y'a jira k'a bec lajen ta kundama ka ke kalo 6 ye. Dow Fana ko ni sorodasi bolo boro barala la kaban, san 5 ko man kan ka da o la tuginu. Polilitikon fanba y'a jira ko mana bo da o da fe, san 5 makonon ka ca.

Marabolow minisiris Kafuguna Kone ka la lo, sorodasijalaw dannoniteli ye gansan ye, sabula sariya in te wull. Minnu y'a jira ko zenerali te bolo ko sorodasiya la, Kafuguna Kone y'o jaabi ko zenerali be bolo bo a san 62 la.

Laje in sente, nininkili kera ni deppikekalataw jaabi be se ka ko jamananakunti bolo sannin ka ko foroba lase jamananen tew ma. Dow y'a jira K'o be bolo, dow Fana y'a jira, a ka to a cogo koro la, sariyasoba ka lase jamananen beca ma pogon fe. Laje nata be boli «CENI» ka baaraketaw na mogow tacogo kan. Baaraw kunce na ntenendon marisiko tale 14 san 2005 ni jekulu min resinnin don kalata wa Malia kono n'o ye «CENI» ye, n'o sariyaw fisafeseli ye. Kuma cayara kosbee «CENI» ka baaraketaw kunkan, o mogow tacogo ani kalataseben sorocoro u tigiw fe;

Polilitikon y'a pini «CENI» mogow tacogo ka yeclma. Korolen jekulu 5 mogow be da ta, n'o ye kiirtigelaw ka lafaasali jekulu, musow ka jekulu, soronadonnaw ka jekulu, jekulu ni mogow ka jekulu ani hadamaden aw ka jiosarryaw lafasa jekulu.

Polilitikon b'o fe olu tali ka don hadamaden lafasa akajulu bolo. Marabolow minisiris mana cillase jekulu ninnu kelema ma don min na, polilitikonw sago don tale 15 ka di jekulu beca ma u K'u ka mogo sugandi «CENI» kama, sabula sariya min be yen kakoro, o ma furance farafasinya o kan. Jekulu be sigo fanga fe, yeclma doonin donna o la; polilitikon donoco y'o la coga saba ye: polilitikon minnu kera jekulu ye, polilitikon minnu te jekulu kono ani politikon minnu te fanga kan fo. U kelema bec be mogo 1 di jekulu kelema kama. A pinnina kalataseben ka forobob ni tengobilaibin ye. Nka kalataseben bo sariya kana yeclma, o kana ke sababu ye ka geleya don a ko la.

Fen min ye ngomogoyisininsebien te tengobilahi ye ni sariyasan 57 nan b'o koko. Ngomogoyisinnina minnutogoo be seben kelen kono, sariya b'a wajibiyi oluku na osibebin tengobila ibogon fe yoronin kelen. Dow y'a jira ko waleya kera geleyyaba ye komiinengomogoyini teminen in. A jirala k'a fo o sariya ka to a non na ka da ko damado kan: A folo, seben kelen tengobilahi dayogn fe, o dy yemogoyini yemiai ye. A.filani, mogo min be jamana ngomogoyini na, o man kan ka saliya ka taa o ngomogoyini in sariyi labato.

Kalata sariyaw latilenni daminena fo k'a kunc, fen minlagosira polilitikonw fe kosbee o ye yemogoyinisibei tengobilahi dabilabiai ani kalatasebenw foroba bobaliyai ye.

Berema DUNBIYA
Dokala Yusufu JARA

Mali jamanakunti tu taara Moti


Mori sugu jira kabini san 1946; a bana lakuryayali k'a sankansioso jukorola be ke sugu ye, kalatiekoyi lwa ni bolofondiannaw be yelen sah. A baara be ke kalo 15 konco, banbal min kunetaa ye metere 1218 ye n'a fye ye metere 15 ye, so'ne manaw bena jo a kan, ka kenlankolon dufi bana nil sennayalatoyi ni mibilibioloyi 400 nogonan. Kalo 30 bi K'o baara lwa.
Sugu lakuryayali ani banbalkanna in donni ba la be benc sefawari miliyar 4 ani milion 500 ma. Moti misiri min jora san 1933 waaiti, o lakuryayalbaara be senna kabini san 2 0 0 4 nwaanburukalo la. Zisci takissi min yi tuba yi ni misiribaara in ngemogon dogni, o y'a jira ko tibe bena ke a la san 2006 konona na.
Alayi LAMU Dokala Yusufu JARA

KIBARU BJKO 398 NAN MARISIKALO 2005
Poyi : Muso ka hakë
Ce ka soro ts basigi muso ko.
Ce ts lafiaj muso ko.
Cew, a’ye musow ka hakew to.
Toponi ye hakemako.
Faw bc se k’u denw hakw to.
Cew bc se k’u musow hakw to.
Juguya bc mogo ka soro nagasi.
Cew bc musow ssegan, ka don u nu’ ka soro ce;
O be denbaya mec ssegan na.
Muso ni lafiaj ni deme ani kalan ka kan.
Yiriwali sun ye muso ye.
A’ya janto musow ka hakow la.
Adumu SOGO ka bo Teredugu
Timisa komini na, Tomiara mara la

Koori togo man di bilen
Tijd yerc la Fasunbugu yam, koori togo man di bilen; sabula, cikkelakolawen t’a la ka cikkelu tulolakuma duman to. U y’a yira waadi to lo, ko dugu bc k’a ka koori pese a yerc ye. O kelen, bec lalesen yi ta pese.
O tsmaben ko, tsonigi do sense, cikkelakolawen kelenw ko senseklaw ma, “a’ye labenw sabati aye rera bena koori wese k’u ce ka taa u lasago mongasa kono, sabula izini te yen folo”. Cikkelakolawen k’a don, ko aw senseklaw t’a fe’ko kuma men tugun an tulol la.
Malri yam, senseklaw be sense maanunumoko ke, n’a fora nin ye sensekow ko kwale ye ka jesin olu ma, o tuma an an bana an ko yoro jumen, ka taa an ja yoro jumen?

Sumayilaka Kulubali ka bo
Fasunbugu,
Kula komini na Kulukoro mara la

Poyi : Dibi man ni
Ni n ko dibi, sudibi ko te.
Ni n ko dibi, redbi ko te.
Hakili dibi ko don.
An ka kalan ka hakili dibi la.
N’an ma kalan sisan.
An te se k’an yerc bo ko la, kalan bc hakili daye;

Ka yiriw sabati.
Kalabanlya man ni.
Dawuda TARAWELE ka bo Jokuru-
Flamebugu, Bendugba komini na
Kita

Poyi : Motoba y’an tojo
Sini warotow, aw ni ce, a’ni wale.
E de nana an teriwa tila an na,
k’ani koli halu furu la, A’y’yan balimantanya,
K’ani toponi an k’ani bangantanya;
Ka laban ki finokofero bila an na.
Nka toponi in tilala anw ni’ce.
So ma se ka jo ke’o bila o kono.
Sisow bc bo ‘ka kan, sanj bi’i gosi konema.
Motobaw y’an boli ban.
U sansongo ka no go u ladonsara ye.
Usumani Sanogo ka bo Kucala
Sikaso mara la

Jamana in faantiyolo ye senseklaw ye
An ka jacama njemogow ye miriya j’umun min ta ka jesin senseklaw ma, mogo caman yo’o kuma kelen to, nka u si ma se ka’aya lela. Jamana min mana a ka senseklaw ka ntaa bila boloko lo, o jamana ka ntaa ta sabati, sabula a ka ntaa sirilen do a ka senseklaw ni baganmaralaw la la.
Ne bc «CMDT» njemogow nininka, yali koorisene na to tan wa? Halisa koori dow ma pese, koori dun senseku ye du ka musakaw jenaboli ye, i n’a fo sojow, nisongosaraw, musofuruw ani ko werew. «CMDT» njemogow, a’ya file filetan la, waalasa koorisongow ka sara joona.

Daramani KULUBALI ka bo
Makana-Bamanan,
Badenya komini na Dafela, Kita
mara la
Nsonw ko senc kemisiw tse cike ninan

Geloya ba Zan Kulu bali kominoni kono ninan; no ye Korokoro ye. Marakukungo sugu lugu, keninge songo ye dorome 29 ye, sayo ye dorome 30 ye, kaba ye dorome 20 ye, so fana kilo 1 ye dorome 60 ye. Jamana nemogow k’a laje ka ferec siri baloko la gani geliya ka wara. Waleyba jugu do be se senna anw ka komini kono sisan, nsonw ni mobili be ta wa wookonomisi belabeleba mine ka taa. U b’a faga k’a sogo ke k’un ka taa. Kona ye dugu ye, Marakukungo kereke kilometere 5, nsonw taara seben noko yen balikutukalanso dala ko sanke kemisiw tse cike ninan. Alamisa su k’a dugu je juma na, u y’a waleyba. U ye sanimisi 2 min komamalbugu la marisikalalo 4 dia san 2005 ka n’u faga Marakukungo ni Korokoro gisibunda la. Hamamalbugu ni Kona ce kilometere 2 ye. An b’a nini jamana lakanabawa fc, u k’an deme k’an ba bagarw lakanana.

Nankile Solomani KULUBALI ka bo Korokoro komini Zan KULUBALI la Marakukungo

Poiy : Hami banna

Fasokan kalannii tle bora.
O jelsen walawala i ko niotu tege.
U yi bo ki’i turu, u mi koori, u te ji’i koro.
Finj duman min olen file nin ye,
n’o ye «FODESA», «P.A.S.A.O.P.»,
I na balo fo baloko ruman,
Kolobaw be ka sen i sonni kama,
Simantufaw be ka gosii koorili kama.
Siga t’a la i to to nin fingfanga in na.
I bena wuli k’i jo colonwum, k’i diliw
saral dugu la dje fan tan ni naani fc,
ka ke dje kan baloenen do ye.
Jamanadenw ka kan ka Alia ni demdojekulw bakirika, k’u cesiri kalan fo.
Sebe KULUBALI ka bo Cekurala,
Jijinen komini na kolokani mara la

Nankile Solomani KULUBALI

Poiy : Tasiw kunayara

Sayi be bu dun, a te togo dun.
Kunun temennan, an be bi la.
Dugukolo kongora,
Kaburwara fara,
Taisiwi kunayara,
Danbew dogayara.
Bi ma dina dan.
Biton, Segukoro disiba;
Babwen, Sikoso dankan;
Samori, Wasolone ceba;
Jose, Besedu kankanentigi;
Aw ye dje doni a’kun;
K’a finforo, k’a bararoro.
K’a funun i k o kote.
K’a zongiri a’senkoroko liko sunkunrin.
Tura kelen sinsanfaraw a’w be minni.
Aw sara, nka a’ma malo.
Zanke JARA ni Aminata TURE ka bo Cekurala,
Jijinen komini na,
Kolokani mara la.

An Farafinw yere te
jogon fo

Diye kono bi, ne haminoko ye kelwe
be se ka nogaya cogo min na. Libi
Jamana kunditi Mohamari Gadafibora
yan a ma meen folc; a ka kumulalsela

Aya MARKO ka bo Kalabankoro
Kati mara la

Sisam warikogeleya sababu do ye telefoniko ye.
Mogow b’a la k’a fo wara tununna; nka ni’i ye telefoniko bo a la, a to b’i den.
Foba, i tun mana se balima min ma demepini na, o tun b’i son. Nka sisan, jigittu be jini ka ban balimaw ni jongon ce. I na o na, ko sisan ka gelen. 500 kariti ni 1000 kariti dun te ban u ka Malitsili ni’u ka Ikatali kono. Telefoniko bilala balimaw no anw fc yan.
N’i ye jaternin ke, Bamako jama be foro milion 2 bo, kemesarada la takonotelefoniko be soro mogo 80 bolo. Telefoniko 4 be dow fo:
baarakosoro ni sokonana, ka fara u ka Malitsili wu ka Ikatali kono. Wari be taa nin kelena bax musaka daf; a fo balimaw niyoro tena dogaya? N’o te wara ma tunun.

Ya MARIKO ka bo Kalabankoro
Kati mara la

KIBARU BOKO 398 NAN MARISIKALO 2005
Sekoni ni donko

Kalankene N°26 nan:
Duguyirwalikalanso dayeleli, jamana joyorc, andemebagaw joyorc.

III. Jamana joyoro
duguyirwalikalanso dayeleli n’aka n’etaa sabatili la.
Jamana joyoro ka bon kosebo
duguyirwalikalansow ka n’etaa sabatili la. An be don min na i ko bi, ni jamana yi’sen bo
duguyirwalikalansow demeni na, a ko be dabilita. Nko jamana fana
demennen on an terijaminaw fe an
demodonjelkulu an’nân terijaminaw ye :- dugumogow
demni duguyirwalikalanso joli la, an’a konomisenw soroli ;
- dugumogow demni kalanminenw soroli la ;
- deme keli duguyirwalikalansow
ekollenabo baara labenin na ;
- kiimeni ni kolosikelaw demeni u ka
baara kecogo ruman na ;
- deme keli kalan ni baara dege
kecogo ruman nasiraw la ;
- dugumogow demeni kalanenw ka se ka baara dege
dekal ke konuman.
- dugumogow demeni u ka se ka
baara soro kalanenw ye, kalan
timenen ko; Mahamadu KONTA

Dukene tannan : Beledugu Furusira

Furuninitama ye ko nema jenye, gaz, se’isiranye koson, mogo si t’a fe
ni feinemak la lakodon furusira kan. Dadamako rumanu dafa y’o ye
ka n’asiglaa la. Ni bi te, fugari ni
nson an’i hakillaibanabaatsu tun
kalibon dafa furu la, sable, fugari te
se a ycre kor. Nson baali furu la, o
ye furujogon gunnasuwili
özencogoye. Wala sa ka ni lakan
ladamu siro fe furu koro, asomogow
tun se son ka hakillaibanabaata do di
mogo kene ma, walima ku’li fili
ni djan ni; Hadamadnya lakanani ma
dijine bi. Maaya sankorota
saryaw kera seben ye ku’i
kalambaw caya an be don min ni
ka bi, nika o n’a ta bese be ku
sabekoro fonokonti senw koron
don n’a duguje.
An deliia k’a fo an ka duguje
do la
furu marilwan folo ye byona ye.
O byona kelen man kan ka
manamanunum; a be dama
kabine furuninitama don falo ko ka
taa mogoya ban.
O be jira ko furu ma dabo don
kelen kamà, i si ni’i si ko don.
Beledugu mara la, an ka jatimne
dora furu kocogoye kan. Furu ye
fentw ye, ce ni muso filia dama ccok
le, du fula walima dugu filia dama
fana ccok le. Sigidiala dafa don.
An ye furusira knunafoni soro
Konina Tarawe fe ka bo Cetilig, Kolo
komini na.

Ni dunanka don, ni muso kofora
furuninice ye, mogo kelen seere te,
na n’a je’oon do ba te u neda
muno in kan faare la o ka dugu la,
walima u b’a jolijola a ka dugu
dafa’oogoye la; O taama folo in be
wele beledugu mara la
»musomafic«. Ni muso in yene
ye furuninice in dungo ye, a yene
dama fana te, fo u ka baronin bila
la a ka’umakan men. o kofo,
furuninice binogoke walima a fa
koroko walima a koroko do be soro
ka woro tige ka taa a siratig
deronaka do de dugu koro, o
ka muso in jini a ye fure la, a b’a fe
ka d’i’i karisa ma. Ni furuninina ni
a’atigike, te djan do kosebo, u be
fen saba in faranafisaya djan ye;
no ye fugarija, nsoniya anii
hakillaibanabaatsy a ye. A be soro
ka koma sein ka denfaw
kumajogonyi to a jatigike bolo
fen saba nina nininkali ani ni du in
walima ni dugu in ni den in soroli ka
kan.
O ye furuninitama sijie filanen ye.
Nikalun tun te tige furuji na, a
kana ke do ka du ci sababu ye. N’u
ni den in soroli ka kan walima n’u’i t’o
soro o be fo jatigike ye ko faw kofu
ken.
Furuninina sijie sabanan jaabini
na, a ni woro tan wene be na a bolo.
A jatigike mana a jira a la ko muso
Balikukulan ma sabati Mali kono

Ne nisondiyalen be nin bata kii Kibaru nemogii ma an'a baa balakalaw, ka u fo, ka u wale rumandoon.
Nbe abrajomal na bakaalaw be fo dan te foni nin na.
N b'a fo ka kuma balikukulanko kan. Balikukulan ma sabati fo, sabu'a fora ko balikukulan bena don lakolosow kono nka an ma ne ye a lafo de. Sabu kabini lakoli damimen na ninan san 2005 kono, an ma lakoliden kelen si ye ko a be ka balikukulangafe kalan. A fora ko K'a ta kalanfodola, ka taa se wooronan ma, ko balikukulan bena don olou kono. Nka n'ye ye lakoliden min nininka a ka balikukulangafe kelen doron labo, o te soro a kun. A b'a fo ko u ma kalan o la. O tuma kuma min fora, o ma sabati. O la, ne b'a fo Mali faamaw ye, u ka balikukulan don bala Bamako. Don o don, D.N.A.F.L.A be ka balikukulan karamogom kalan, nka halibi, a ma sabati Bamako. Bamako min ye faab a, n'ya a sira soro yen, a bena sabati coco di? N'ya e ye fanga doonin be balikukulan na, o bora toogolalamogol na. Olu caman be se ka u ka dugu sebenkon nenabo u yerre ye balikukulan na sa, an b'a nini faamaw fe, u ka demce balikukulan na wala a be sinsin cogoya min na jamana kono.
Yaya MARIKO Kalabab-Koro, Kati mara

Kibaru hakilila

Kibaru b'a jira an balimak Yaya Mariko la, ko a mosa fo mi tii je. An be don min na i ko bi, balikukulan fanga dogoyara Bamako, ani jamana yoro'caman na, nka a ma dabilal pewu.
San tan bolodara dje kalanko yirilawlonba ka yamurayen koro, n'ye UNESCO ye, balikukulan demeni kama. Kalanko mininisira be labonew na, goferennaman ka yamurayen koro, ka Mali ka san tan in jate min balikukulanko la, a nafolokow, kalan ka kan ka ke kan minu na an ka koo mina kelen-kelen kono, an gafeke.
Mali ka san tan balikulalan damimen na 2003, a be kuncu san 2012.

Dokala Yusufu JARA

Minisirinemogo ka taama jamana kono

Jamanakuntigi ka jekulu sigilen jamana yiriwali nafoloko kunna. Ka laje filanan kera


Sugu kerekirenne djo joriya Kayi

Kari dugu kon, jama sebekaro bora ka Malimananakuntigi Amadu Tume Turon bün, a taali min kera sugu kerekirenne endan kurbonkari la sibirdon mariskako tile 12 san 2005. Sugu in joli bi to sen na to mariskako tile 21; tile 10 sugujo don Abuduleyi Makoro Sisoko togantolotatankene na. Jamana 7 jagokelaw tun be kene kan ka bo Senegali, Moritani, Ganbi, Gine Konakiri, Iran, Pakistan an Sinijama na ka fara Mali taw kan. Kayi xara jagokelaw na'izinigiiw ka nemogoya y'ira jira ko sugujupi udabura. Kari mara nafamasonf la Jale, sabula, Kayi ye taamabaw pagunikunjeryo ye an siibaka kuraw bolen Kayi fe ka bila batondananw kogoja la, o benu ka mutu ni nugoya k'u olu nafa jira. A filanan, ka jagokelaw ke ka jogon don walaama baaraujogonya ka boli u ni jogon ce, min b'a to waribowwe b'ata la ka don u ligi koro ka k'u jogo sanakorta. Amadu Unaru JALO Dokala Yusufu JARA
Piyeri Lesantere sera, samatasægew degelikaramo kura

Mali tun ma deli ka nin pogonna jama dalaje sennantolanko hukumu kono, jamana ka farikolenæjæ suguya bæc ka mogo tun be kon ke Sibirdon marriskalo til 5 nan 2005, ka fara farikolenæjæ minisiri Musa Bala Jakite ani kunnafloni n’ča dicogo kura minisiri, Gawsusu Darabo kan. Piyeri Lesantere n’a terike Malamini Kone nana ngoron fe ca ka degelikaramogoyasseben tegenoobilali la. Malamini kons ye maliden ye min bangera Čëna Sikaso mara la. Bolokurstkata kor do, a sigilen do Faransisjamana na. An be don min na farikolenæjæ finïdïan izinti goni. Nin bëna kë ko kura ye Mali farikolenæjæko la, kerkenënënya na sennantolatin, a bëna caman fara o fanga kan. Malamini Kone ka fo la, u b’la fe Mali farikolenæjæ ka sinaya sebekoro sama na Farafinha ni dïn bëc lajstên taw ye. O de koson Malamini b’la fe k’a giñiya ka sefawari milyon 200 don Mali sennantolatan dafo. Degelikaramo Piyeri Lesantere bëna ka keseqínbaara min na Samatasægew kuna, o ka sara tlance n’yo ye kalo 4 kuuru kaara ye, o be bo milyon 200 in na, samatasægew ka san 1 ntolataminçëw musaka be bo a la, n’o ye sefawari milyon 131 ye, ni Samatasægew sera ka se soro ka ye Kani 2006 këc kan, o musaka sefawari milyon 9 ani 800.00 bæc bo a la, ani Malamini sennantolantonba madomewari milyon 32 ani 700.000 fana be bo a la.

Malamini Kone n’a fo bora Faransis ka na a terike ka nin degelikaramogoyasseben in tegenoobilali la. A’ya jira ko ka cç

Piyeri Lesantere ka degelikaramogoyasseben tegenoibilali la, Mali farikolenæjæ minisiri Musa Bala Jakite y’a jira i n’a fo minisirinëmëa y’a wajïbiya a kan cogo min na, ka da jamanakunti ka kuntienësa sbën konko kan ka nesin minisiri in ma; ko Mali farikolenæjæ ka ye ñanaw na dëne fan tan ni naraan fe. O kuntienassëben in tara okutoburukalo til 23 san 2002 ka laban, k’a jïli mkalo til 5 san 2004.


---

**TULON**

Nin ja fila dilanbaga y’a dabo a kama ka fili 10 k’u la. A y’olu nini

---

[Image]
Tulo nje sebe sa

degelikaramogoro kura ina baara

Piyeri Lesantere ka jaabi la, a ya jira koo mogo man ni i yere da, nka ni ble

kelenna y a joyoro fa Samatasgew

be Kani 2006 kene soro Eziputi.

Samatasgew be hakhe min na, o te

mogo jigi tighe u la, a ya jira k’ana bana

laben dow sabathi ka bila ntolatan 5

min b’ni Ezipu sorali cs pe; n’o ye

ntolatananna ranaw farali ye nogon

kan. Piyeri Lesantere ka fo la, ale

ten a jigi da ntolatananna kelen kan,

nka a bana a jigi da Kani 2006 soroli

kelen pe kan. A ya somentiya k’a ba

ntolatananna ta ko filal kan : folo, a ka

sariya ka gelen n’a be son ka don o

koru, filanan a ka soro a tigi b’a yere

di fasobaura ma.

A labanna k’a jira ko ni a sera ka

samatasgew lase Kani 2006 ma, a

be jen n’a ya ye ka waati were baara

tegenbola u kunna. Geleyna min be

Mali senntolantan kan nin ka
dadomo in na o dogolen te mogo si

la. Piyeri Lesantere ka fo la, nte

ntolatananna minnu jenena suo faso

ntolatan ko ka da geleyna ceman kan, a

na ko be ke olu ka olu je walaas Samatasgew ka se k’u kun

torota u tojognow cela diiye fan tan ni

raani ni ka.

Feen min ye farikolopenejka keminko

ye. Piyeri ko fo la, Malamini Kone y a

jira a la, k’aale bana a kun don o koru.

Mali senntolantanbona nemogoba

n’o ye Tijani Jambel ye, o y a jira

k’u bec lajelen ka je Samatasgew

k’o kopc kan ka soro ka

baarakspogonya seben tegenbola

Mali ni Erinse ci.

Welassa Mali ka ye Kani kene ka

Eziputi, samatasgew ka kan

ntolatan 5 nataw b’o sebayaya soro.

Feen be senabara sebenw koron ka

ban, a to ye be k’a joyoro fo;

malidenw siglen ka Samatasgew

nemogoma Mahamadu Jara “Jilal” n’a

togognow laj.

Solomani Bobo TUNKARA

Dokala Yusufu JARA

Togo ye Mali dasi 2 ni 1.

Karidon, marisikalo tile 27 san 2005,

Mali ni Togo ye ronone soro ntolatan na,

26 marisi farikolopenejekene kan,

negc kanpe 18 waatila la. Nin don, jama

bora i ko ntonkulu. Jama bora, bawo

fasoko don. Jama bora, bawo nin

rononna laben tun man deli ka ke folo

ntolotanko la an ka jamana kon. Bes;

lajelen y’i fanga fara ronone kan.

Faamaw ye ntolatan nemogow deme,

ka degelikaramogoro kura nini min

faamuyalen don kossebe; kalo o kalo, o

be sara millyon 13 n’a kunkanfen.

Kalo seegin bolodara o

degelikaramogoro inye, a k’a jila ka Mali

lase san 2006 ntolatanba kene kan,

n’o bena ka Eziputijamana kan.

Fasadon ruman do, Malamini Kone, o

kelen y’i jilo ni degelikaramogoro kura ka

kalo seegin sara mumt tilance ye.

O kofe, sanatasgew ka finiko ani

sanbarako, Malamini Kone y’i jlo n’o

fana ye. Jama bora fana ka da a kan, bennbiya min tun be ntolatanawyere
dama ni ronon ce, fokaben kera o la.

U ni faamaw ni ntolatan nemogow ce

gelya, obesbanna. Halfurukurukuru

min tun be farikolopenejen minisiriso

ani ntolatan Federason mogow ni

ronon ce, sigikaka kera o be kunna.

Maliden bec hakilin tun sigen don, ka

u tighe di ronon ma, ka ntolatan in

kunben. Nka a kera jigtige dan ye.

Togo sera an na ni 2 - 1 ye.

N’an ye ntolatan in ye jute mine, k’a a
damine na, fo ka taa se keli

wulituma ma, an be se ka mun fo?

Mali ntolattannaw n’u ka

degelikaramogow tun cesirelon don.

U ye ntola tan n’u sebe ye. Jama y’u

deme ni tegere, ani don ni donkiliy ye.

Jalatigbagaw, Ala ko tine, olu ye file

fiye ka ne, u ma bin mogo si kan, u ma

si deme si kan.

Togo ntolattannaw ni foli ka kan fana.

U ye ntola tan ni hakili sigi ye. U y’a

tani fasokanuye. Uy’u tan ni yeredon

ye. U ka degelikaramogoro fana ni foli

ka kan, n’o ye Sitiwene Kesi ye. Mali

dun bugora cogo di? Nin y’a san tan

ni ko ye, kuru don ka di Samatasgew

la kojugu. Bi minnu be don u kun, olu

caman doncoco ye kelen ye. I b’o

soro ntola be an jugu min bolo ka i

kunda an kan, an ka ntolatanaw b’o

denden fo an ka joda la, fo ka taa a se

jokosibaga ma. Do be tugu a ko, o te

son ka maga a la; do b’a kere n’a kere

la olu be ntola bosi a la. A be ka i

kunda min kan, o be ka a kotoromodo.

an kun.

Jokosibaga kajate, ni loolominu

be nogon na, a mana ke cogo o cogo,

a tena tila olu la; o fana b’a jen, fo be

bena don a kun. Samatasgew ka

ntolatan fen o fen kera ni san tan

laban ninu na, an ni Senegali, an ni

Zambi, an ni Togo; sanni olu ka se

Tunizi ntolatanba senfe; sanni o ce,

kabini Kani 2002 la, kuru minnudonna

olu caman kera ten : ka tugu an jugu

ka k’o demendo an ka ko jone a ka bi

don an kun. Fura jumen b’o la.

Mahamadou Konta