
Feburuyekalo san 2008

Kibaru

Kanute jansara ni san 2007 sanuntola ye

S

an o san, sugandili be ke
rtolatannaw ni rogonn ce
nanakola, ko’o jansa ni Afiriki
Sanubalon ye. O nananji jaabi dira
san 2006 feburuyekalo la Lome,
Togo faaiba la. A jirala ko Mali
ntolatanna. Ferederiki Umaru Kanute
suganditara ka ke san 2007
ntolatannaw la naa ye Afiriki.
Sanubalon dira a ma. Nin y’a sin
filanan ye Afiriki Sanubalon ka di
Maliden ma.
Sanubalonko sigisan sen kan san
1970, Salifu Keyita Domengo jansara
na’ye. Bi, ale ye Mali sennantolatan
federason nemogoba ye.

Suganditun be ka ke ntolatanna 3
ni rogonncc: Ferederiki Umaru Kanute,
Mikayeli Esiyen ka bo Gana ani Dije
Doroguba ka bo Kodwari. San 2006
Sanubalon dira Doroguba ma.

Ferederiki Umaru Kanute si be san
37 na njan. Togo mi be Dije Doroguba
ntolatankola, oto doninyye. Mikayeli
Esiyen fana, hali n’a dawula tse
Dorogubani Kanute ta bo, joyoroba b’ya
la Gana ntolatankola. Ni Kanute kera
Afiriki Sanubalon yawubaa y’olu fila
neko san 2007 koona. Malidenw
b’o fo k’a walejumandon. Na’a
hakili b’ya la diye ntolatannaw jojoroda min
dira Faransi togola ntolatannaw ko la
nowanburukalo temenin, Ferederiki
Umaru Kanute tun be jojoro
11nan na. Furance jamba tun b’a ni
Doroguba ce o la; ale tun be jojoro
4nan na. Maliden caman ma se ka
ej n’o jaabi in ye. U be y’ya jira K’an
be waali min na, ko Kanute ka ni
Doroguba ye ntolatanna na.

Bi, nine (j) dira Malidenw ma. Mogo
were si tese sa cincocin fo nin jaabi
la. Sabale san 2007 konko Kanute ni
nin jansa in scooli ka kan. An b’o fo a

Ferederiki Umaru kera
seereyaw b’an bolo. Nansarala kupu
min be wele UEFA, Kanute kera
sababu ye k’o lase a ka ntolatontan
ma san 2006 ani san 2007; ka Eropu
kupuba lase a ka ton ma san 2007;
wa san fila in kono, Kanute kera Espani
ntolatanna naa filanan ye bidon na.
San o san, a kelen be bi 20 don. Hali
san 2007 kopadeli Ereyi, Kanute y’o
lase a ka ton ma n’o ye Efsue Sewayi
ye, Espanji.

Eropu gun kan, k’a ta Doroguba la
ka se Samuceli Eto ma, farafin
ntolatanna si ma se ka Kanute ta in
rogonna k’a ka ton ye san fila in kono.
O tuma na ni san 2007 Sanubalon
ma di Kanute ma, a tun bena di jonni
werc de ma? Doroguba ni Mikayeli
Esiyen kon ko te; kuma te Obi Mikeli
ma ka bo Nizerya.

Ferederiki Umaru Kanute bangera
san 1977 stebarukalo la Scnti-Foyi-
Lesi, Faransi jama na. Aytolatat
kalan Lioy fo ka seksisidondonya
damins yen san 1997. A ye olamana
Westi Hamunntolatontan na san2000
konona na. O ye Faransi dugu were
ye. Ka laban ka bo yen ka taa
Tatanemu ntolatontan na
Anglicjama na ka san fila dafa yen.
N’o ye 2003 ni 2005 furancew ye.

Kanute tilala ka Anglicjama bila
ka taa Efsue Sewayi la Espanji.
Malideny an faransikaya seben fila
be Ferederiki Umaru Kanute la.
Faransi togola ntolatontan min be
wele «Esipuwar», Kanute ye ntol
damadow tan o fc, kasoro ka don
Samataassew fe ntolatann na san
2003. O ni bi ce, Kanute ma to ko
dadekene si kan, Mali ni jama
were c c ntolatannaw na.

Solomani Bobo Tunkara
Dokala Yusufu Jara
Depite ye sariywa ta angereko kan

Angere be se ka ks sababu ye ka sege caya dugukolo la, o mana ke, falenfeb'w ta falen o yo'ro la bilen. Hali dugukoroiw be se ka tije angere fe, bawo posoni ka ca angere dow la ni don la. Depitew y'o bcs de jate miiec ka sariywa ta, minnu b'a to ciklsaw ni jamanadenw b'ksi angere juguw tooro ma. Depitew berma a kan fana ka jini goferneman fe, Tilemusi angereclian izini k'a ka baaraaw daminc, b'a be ka sababu ye ka caman bo gelcyaw la. Depite be y'i nanjiy jira sariywa kura talen innu kan 120 sanna a ma, 3 ma wote, 1 ko a bcs bi 16 ene la ma. Minisiri Cemogo Sangare tun be kens ka, k'a ka nisondiy jira, k'a ka nicen d ene ya, ke depitew cikan lase jamanakunti ma ani goferneman minisiri tow.

Alayi Lamu
Mahamadu Konta

Dononkoro kobolen te kasi

Espani jugunin de meri toorlen denmisenw ka kalankalviaona, o ye kunfinyayi lefere de sigi sen kan. N'y ne yakalidew sarali ye. Komini gafulamarsa la, lakalidew min mana lere hake o hake gofe kalela na yen, o bote ba sara. Lore kelen musaka ye sefawari dorome 130 ye.

Meri i'ya jira ko kodonnawu man ka k'u siga ko kodonbaiw to kodonbailiyi dibi la.

Dabaliw Tigera Moritanika bolilenw soseginni na u danbe la

Moritanika mogo 24,000 minnu be yerskunkalifya la Senegali n’a be san 20 bo bi, zanwuyeke toile 29, olu ye seginni damine u ka jamana na doonin-dooin. Faama kura minnu be Moritanikun sisan, olu be ka dabaliw tig o mogo taalen nuni soseginni na, an u seginni u ka baara ma. Jekulu min nesinnen be mogo kalifenw kunkow nenaboli ma, n’o ye «HCR» ye, o ka wulikajow konona na, a y’asemitya ko mogo minnu be yerskunkalifya la Senegali, k’u bec b’a fa ke segin Moritanikun.


Waalsa sosegin kana ke degun kuntaalay yan je mogo kalifinw nino bolo, benkan dor yara u toga la. A jirala ko n’u sera u ka sam, minnu ye kalan ke Senegali ka dipolumuw soro, o dipolumuw ka lakodon u bolo. HCR ye baarakaemien, birifiniw, sangew, safnew an kenceyafura minnu di u ma, olu ka to u bolo. Jekulu min fana nesinnen be durtuninika ka dipo kono, n’o ye «PAM» ye, o ye kalo sabab dumyay layiud min ta y ye, a ka to o k’aka ka nyanja siirel waleya. Wele tu bilala jamana nyanjaanumintigwi mogo kalifalnem bolomagenni na.

Faransi, Itali an Lamerikkenjama y’u naniy jira o la kabam.
San 2007 marisikalo la, Sidi Uludo Seki Abdoulahii sigito Moritaniki jamanaaktigiyia la, a tun ye layiud min ta a b’a la ‘ko timeless, n’o ye siyakoke ye mogo minnubila usefne, olu seginni u danbe la. An be waati min na, Sidi Uludo Seki Abdoulahii folola ka jekulu kerenkrennen sigo a kama kabin zanwuyeke damine na, min be wele «ANAIR». Moritaniki jamanaaktigisoo minisiri sekerekeri min ye Uludo Wagufu ye, o y’ala ko jamana ye sefawari miliyari 2 anni miliyon 700 don mogo taalenw soseginni baara daf kaban. A labanna ca fulu d lek Moritanikoni onko minisiri ye. O togo ye Yali Zakariya. U be mogo minnu jate surakajowye, olu do zon. Moritaniki jamana worderuguyanfane, uye dugu caman tho yelema, ka dow faan ci, k’olu mowg lasi digu werc wla, soseginni an danbesiigikuhumum kon.

Mamadu Bineta
Dokala Yusufu Jara

Jagokelaw sigiyo jeguwe be ka Dakaro konctaama geleya

Konsayesigikalatata nekoro, Senegali faamaw ye jagokela miseninw lawulli ka bo sirabadaw la Dakaro kono. N’kan b’o waatai min na, u seginni b’u sigiyo korow la. U lawulli yara bala wu ye jamana kono, min tijeri bonyara kosce. Fo ka se bi ma, dabalajon wone selen te ka tig folo, min b’a to sirabadaw be bila jagokela miseninw fe.

Jagokelaw sigilaw be yoronin kele, u b’u ka wuseruwa sara; yaasalayalekalaw be jago konon na sigiyo konon fana na. Sorobanagi folo kolen jaamankuntigi Abudulayi. Wadi turi ye lafaamyalilei ke min ke, ka nafolebatigiyi hakili ati; k’a na baaraaw ka Senegali kono, a tun ye jagokela miseninw lawulli naniya siri o senfe. San 2007 kuncs waattalab nekoro, a y’ala waleya. A kotolo jguw ma bo fosi were fe fanaa waata ke: mogo muturilinen ye fofo cakce cakce cakan tija; ka mangasaw ni banki ci, an ka mobili cakan Jeni.

Mogo 200 nogonna minena la o sene polisiw fe.

Sisan, faamaw ni jagokela miseninw be jini ka nogon faamuya. Sugucaman bena laben, labinebonowruf dugubolbeni dow be kerenkren sannifeere kekoyuro kama, mogo min b’sen na o ka dabilla.

Alaban Dakaro meri ye sekben bo, min be jagokela miseninw yamaruya u k’u siki sirabadaw la. Dakaro gufereneri, a perefei an’i polisiw nemogo be taara murutili in gogon fe. Sabula jaamankuntigi u ye b’e be o joyorow la.


Jegani Sari / Dokala Yusufu Jara

KIBARU BOKO 432NAN FEBURUYEDELEKO 2007

ÎÈ 3
Faransi yelemba, 1789 san (dakun sabanan)

Dakun sabanan in be boli yelemba, ak koto, a kollo, Faransijamana kono ani diinc fan weere.

I - Faransijamana kono:
Yelema fanga bonyara,косбe Faransis, mógo ko nasiraw la an politikow. Jamanadenw tun dike ben ka ke kulussata minye, to (Diinefmogow, mógobiswi, ani fasojama) o ciara poke.
- Diinefmogow ka sorofenw bosur a la k'ku ke fazo te y, k'u ke tso lankon bilu, k'ku ka baara dan Alako ma.
- Mogobasi ka sorofenw fana bosira u la. Minnu boilu, oul waw feerela. Sariya minnu tun b'u luaka, olu binna.
- Cikelowe tun be baara fu minnu ke diinefmogow ni mogobasiwe y, o dabilibul. Ut saalen sar ailen kuma te lopnu ma. U la waritigwe kera u dama dugulotigwe y.
- Buruzawaw (nu'olye faama gansanwe y), olu ye fanga ta, ka nafolo soro. Yelemba in diyara olu kou ta sme be kan.

Politiki, para ami nögoko yelemba:
- Masaya pinne poke, ka fanga kura sigi, ka bolofara caye. Wote kera fanga sigibolo y. Sariya y'ya jira ko bò latsele n kouto sariy nekoro, fisamasya bana. Kalan kunfowlo kera fofo ba, k'keli ke diyagoya y; a be ke fua fana; k'a ni diinc bolo bo nogon bole.
- Faransi kera marabolo 83 ye, desantaralisan sababuya la. Kelenya sinincjama koro:
Yelemba kela, a bararaw na wulikawo kera sababu ye Faransikanw kala nogon na, ka ben ko la, ka ben to la, k'ou bole di pogon ma, ka ke fasojama kelen ye. Fasokanu donnam jamanadenw dusukon na, fo k'a ke i'na f o a dama diinc.
- Faransi bis benna a kan, ka baara ke ni kan kele ye: tubabulbub. Ubenna jonkon kelen fana kan, n'o ye darap ye: bulamun, jemana, bilenman anika ben fasa kelen kan, k'o ke jamanaya fasa ye.
- Yelemba kolojol dinek kono:
Kabini Faransijamana yelemba in kera, fasojama camayn wulikawo ke Eropujamanaw kono wala sa masaya bin. U la jamana kono. Dinje fan wewrew f, mogo caman ya'na faamuya ko ni jamu murutir, a be se ka fanga bin, hal' o'yo soro fanga in kolo ko ginin.

Kunnafooni surunw

Kilo 250 bora ce belebelebo da girinya la: An delila k'a ko kibarau kono ko dine kono mogo belebelebo be be Mekisikija jamana na. K'a toga ye Manueyll Irribe y. Manuyllyl Irribe ye dumeukkcoco do damine kabini san 2006 la; an be san 2008 damine na, o kelen be sababu ye ka kilo 250 jigu ka bo a girinya la. Sisan a be kilo 340 na. Ce in sihe be san 41 na, a kundama ye mete: 1 ani santitems 94 ye. A ye bonyakojiyuya damine kabini san 1992. A te se ka taama bilu, Demuny kuco a a ka tariklonenje ni ma si la ke muli kan, olu de nana n'a fari lacili ye. A ba n'a maninemu fia be to ka kolosy; n'o te, a yeere te se ka fosi k'ya yeere.
Kabini Manuyllyl Irribe y si san 22, a girinya tun be kilo 130 la. O'ya soro a be baara la Lamerekijamana na.
Dine koro, jamana minnu mogo belebelebo ka ca, Mekisikij b'yo jorooy filanan na Lamerekijamana kofe.

Kunnafooni surunw

Hadadenen kolen be pano soleri ye: Ameriki gup nogobayan donnikelabaw jelen be ka fen do dilan, min be siri mogo kunbere ka yaala. Mogo taamato kunbere be kurukatlen min ke, o funteni b'o' fen lafa kuran na. O fana be telefoniyi sarase.

Nin be mogo dalabi ban. Sanni i ki k'ya telefoniyi sori kuran na, ia Lamerekikw na fen dilanen in siri i kunbere la, ki'ya telefoniyi juru sori o la, ka taama na ya'ye. Ika telefoniyi be fa te tuwu kasori ma se kurtangite ma. Donnikelabaw ninnu ka fan dilanen in girinya be kilo kelen na folo. Dinjinu be sen na, u sa gono do ka do dilan, telefoniyi wac be girinya ni min ye.
Dipsuwitala cm te de: n'i ye fen in siri i kunbere la ka bo bo ka sanga kelentama (mimil 1) ke na ya, i ben'a fona ki telefoniyi sori a la. Sanga 10 kono a b'o' fa tewu.


Muso ka laadaye nekorokow:
Laada mana surunwye muso la, ka saa be kolosy a la: A sinw be ton, a kono be funun, hakilinjagami b'a soro.
Nika laadaye nekorokow ni sinnu te cogaya kelen ye mpost be la. U ka jugey muso do ma ka te me do kan. Muso dow yere te ka laadaye nekorokow ye, u be se ka na olu la a ka laada yere konosna.
Ko wewrew be se ka kolosy musow la min te saa telen ninnu ye; u dow senw be girinya u koro, kunkolodimiswe caya, dow ta ye kunmabij ye, dow ka damuni kelen te yelema joo, dow fana ka kongomine ka teel.
Noni
Noni ye bana yelemata ye mogow ni nogor ce; nk’a te den mine kasoro o ma kelo 5 hakke soro. Sinji be den tanga noni ma o waati konona na. Ni noni bora mogo min na sinje kelen, a te segin o ma tuguni.

Noninaamasiyen
: Taabololo naani be noni na farikolo la.

Bana donwati
: O te don kosebe; nka tamaasiyen dow b’a jira, i naa fo dumunikebaliya.

Bana juguyumana
: O kuntaala b’a ta tile 2 ka se tile 4 ma. Farikolo be kalaya ka bo degere 35 la ka se 40 ma. Nonito be sogosogo, jow be bilen ka ji suuru, a nunji fana te jo. O waati in tilesaba folo la, tomii jemar dow be falen banaabaato dafuruku konona na. Tomi ninnu kolos’i a dogoro folo min fe; nonito la, o togo tun ye Kopiliki. O de la la be wele Kopiliki ka tomii. Noni mogowerelasoro ka tena juyatumana de. Kurukuruk falewaati
: O fana ye farigan waati do ye. Tomii be falen tulokoroanalw, nani adani ari fan werew fe. Ni yelema were ma don bana taabolo la, kurukuru ninnu be ci ka ban tile 8 kono. Nka halal o la, o b’a soro bana in be se ka yelema mogo were la sanni u cilen ka tile 3 fo tile 4 dafa.

Bana finebowati
: Kopiliki ka tomii be jya, k’u no jemawo to dafuruku konona na. O ye nqini fipe bolen ye halal no’o y’a soro daadigilen don banabaato la. Nonina furakel
: Walasa ka nonin kunen, denw bolo ka kan ka ci kabinu i san folo la. Nonitow be mabo mogo kemenanwa na. Sabula a dai ni fipe’b a ka bana yelema mogo were la. Ji ni dumuni nafamaw ka di a ma wala la a kana fasa ka damateme. Banabaato jow, a nun an’atulow be lasaniyia ni fura ye olu kana kasaara wosw lesa a ma. Tulodiimi ni redimi ka tei ka mogo fyen. Ni noni ma furake ka ne, a be son ka fipe’bila mogo fofongo fulo. Furakeli kofo, n’an y’a kolos co sogosgo ni ninakilili geleya be mogo min na, an ka taa a jira dogotow lo joona.

Dogakakonotiene ye waleyak jugu ye musow bolo

Kannabaganin


Kannabaganin furakeli
: Kannabaganin bolociutura ye Detekokeye. Soronu fana be kannabaganin na. Dogotorow la, dogotorow b’o don kannabaganinbowl la.

Tile kono, sanga kelen o kelen, kuna be mogo kelen mine

Hadamadenw ba banaw suguya ka ca. Dine bana jugubaw do ye kuna ye. Don kelen min kerenkrennen don djene kono ka ke kunatow ka don ye, osine 55nun, tububuwa ka fondason Arawull Folero ya sementiya ko sanga kelen o kelen, kuna be mogo kelen mine djene kono. O fondason in sababu la, caman bora kunatobana hake la Maili kono.
Kuna banakise masa don farikolo la, a be se ka mceen kasoro a bana ma wuli mogo fe. A kuntaala b’a ta san tan la ka se san 20 ma. A yelemani man telin mogow ni nogor ce. Nka kunabanabaato be se k’a ka banakise yelema mogo were fe a ninakililifie fe. Kemesara la mogo hake min be dorogo kunabanabaato la, a bana be se ka yelema hake min fe, o te tan bo.
Bana konona na, kunataamasiyen we poiyi poiyi farikolo refe.
Mananin dunni be bana jugu lase baganw ma

Jama na ne mogwag k’a laje, ka fura ini mananinka la. Mananin b’a la ka tijeni min don jamana kono bi, o be ini ka taa ka jamanadenw bolo dan. A kelen be sababu jugu ye senekeduguw ni dugubaw be ma. 


Ni ji ni kungo lakanawab tun be se ka sigi kunogw kono ka kunogojeni bali, o tun be fisaya bagandumuniko la. Mogo min mana tasuma don kunog la, ko mine k’o sebekoro nangi.

*Isa Jalo ka bo Kodugu, 
Dugabugu komini na Kati

Poi : San kura dugu jera


Jakarita be nini ka jamana denmisentany

A

n ka jamana na, mogo caman be jakarita welie ke jatigemotonin. Ni faamaw ma dabal te wacasaara la, a be nini ka denbaya caman denntany. A tijeni be ka bonya ka da ma da时间节点.

*N’ye Sotaramaw ni Yamahaw ani jakaritaw ka kasaaraw da jogon koro, i’b’a ye ko jakaritaw ka kasaara hake ka ca tile kono n’olou tow ta ye. K’a ta moto jakaritako damine na ka na se sisan ma, jatigemotonin be mogo hake min faga an’a be hake min jogin, dan o la.

O tuma ne b’a nini faamaw fe, u be k’yu wasa don sotaramako la cogo min na, u K’u jelaja jatigemotonin fana kasaarara la ten. Jakaritali te mobilligi to, a te mototik through to; kuma te senamogow ma. Tume daw la, ne be nyere nipinika; yali jakarita sorli be hakilli le jugu de donog konco? N’o te, mogo be k’a tugu cogo di ka moto boli ka lejen yel i mogenogow ka?

Neb’a nini jatigemotonin bolibaw fe, u ka hakili soro. Ko n’i be, mogo wer fana be, Sariya de be moto bolicogo la.

Yaya Mariko ka bo Senu Bamako

Poi : Sutura

An be don min na, sutura be nini ka ban moyoya la. An b’o ke cogo di? Folofurungow tun be nofon sutura, Balimaw tun be nofon sutura, Sigiungow tun be nofon sutura. Nka bi ninnu be de nofon leesu. An k’an bolo di nofon ma ka nofon sutura; Suturali de ye moyoya sinoisibere ye sigidaw la. Ni nogonsutura bora moyoya la, O ye hadadamenya diya banto ye. *Isa Jalo ka bo Kodugu, Dugabugu komini na Kati

San saba kooriju ye nogon soro senekelew daw la

A


*Alasani Tarawele ka bo Yokuna, Kapolondug komini na Sikaso
Sinji nafa ka bon

Balogoco joyoro ka bon kosebe den ka konya na lamogo nanum na. Den mana banje, a ka bila a ba sin na, a k'o min. O de nogon te. Bawo sinji be den ka jiko ani dumunko mago be ne, fo ka den se k'6 ma.

"Sinji saryalen don" a soro ka di sabula a dama ka kan mogo be ye; faamako ni faantanko t'a la. Sinji yelema ka di, dumuni dafile don. Sinji be denbana daw kunben; i na fo dun (kanseeri) min be farikolo yoro daw min (denso, sinwi ani fanso). Sinji be den na' a ba tin don nogon na, ka bangwaw mabo duma dowa la fo ka den se kalo 6 ma. Sinji te fen sana ye; a be soro tuma daw la ni la ba ke ke ani ni tooroya were t'a kan. O de koson den sinnavalo nafa ka bon n'ibereananbali. Ne be min ini n'balimamumosu fe, u k'u denv bala sin la; o de nogon te Madam Bari Juma Ture balikuulkalankaramogo don Sanankorobugu, Muntugula komini na Kati.

Poyi : Ngondeme


Isa Jalo ka bo kodugu, Dugabugu komini na Kati

Kasaaro komini kooriruko geleyara

Kooriko kelen b e geleyaba ye bi Mali kono, Soribugu ye dugu ye, min be koori sebekoro-sene. An ka kooriruko feerekolo fonalifanlan be kera kaban.

Yeke man domors soro a sanbaaw la folo. K'a sababu ke koo juru be koorisennena cama na minan kokora. Kasoro a tun fora an ye Kita mara lam.

Ko koorisennena do ka koorisongo te ke ka doweru ka juru sara ninan. O kuma fora kasoro koori ma pese folo. Sanny bannen, u labanna k'ucu ka bo an koro. Koorisennena ni sannikelaw b'a mankan de la sisan; rerekrenrennenyala Kasaaro komini koorisennena kwel ka jugi be kosebe. Ni faamaw ma wuli k'uku a ko nogoyali la, a be koo kana ta ta ka mogo tow bole dan. Mogo caman be k'a sigi k'an file nogon nak'olu sedonko te nin ye.

Kele man ni; a laban ye yoroci ye. An ka zano da b'a fo, ko «ko do ye Hamadi jalaki ye, nk'o t'a ka were wulikun bo».

Yakuba Kulubali ka bo Soribugu, Kasaaro komini na Kita

San 2007 kooriko ma ke sahaba ye

Dugabugu komiri na, koori si ma pe ka sababu ke sanjidec ye. Ni kunnyadya ma ke, e ko san nata koorisennena tena dogoya?

San 2007 samiyi ma damine joona, sanji fana konna ka ta tiga k'ama; n'yi la' ajic, mogo caman b'a ma ke koorisene dabilka sababu ke koori songo dogoyali ye. Do bora koori songo la, nka fen ma bo kooringo ta la. Fen ma bo bagaji fana ta la. O waleya de b'a la ka koorisene ngebe koorisennena na. Wosoko ni tigakogona dafa na ka bon ma u sisan ka teme kooriko kan.

Tenawolomali kooriko la, o farala geleya kan. A ka ca la, lai, koori suguya folo be soro dugu min na sisan, o man ca. A beb be ke suguya filan ni sabanan ye. Soro dwin t'olu si la. O bia la na fora ko koorijuur be tige juruma ni jurunten beckun, o ye mogo caman saliyakunba do fana ye koorisene na. Misali na, Awu ka dugu n'ye Ye Koodugu ye, o tun b'a laminidugun caman ne koorisene na. Nka bi, koorisennena te teme moga fial wailma saba kan. No t'e, Koodugi koori tun ke jigi tony 10 jukoro san si la. Kooritamobilaba (sebanadaan) tun be sijie fiai fo sijie saba ka Koodugi koori tali la.

Isa Jalo ka bo Badalabugu, Bamako

Senekclaw ka hake ka di u ma

A foro mogo be be se k'a ka hakeh nini. Kolosili la, o hahew nini be nini ka ke kus fan kelen dili ye. Bawo k'aa damine jogokela la ka n'a bila hakeninina tow la, o fen o fen mana wuli a ka hakeh ninin na, son be k'o ma. Nka, ni senekclaw wuilla u ka hakeh nofe, son te k'o ma.

Ciklaw ka hakeh do ye nogoko ye. Sanga ni wataat bee la senekclaw be kule la ko do ka bo nogo, bagaji, binafgalan an ni senekfen werc werc songo la. Son te k'o ma tuma si la. Nka do dun be to ka bo koori songo la. Bee b'a don ko cikke ka gile na baara caman ye, Geleya min be ciklawan, o dogolen te mogo si la Mali kono. Kabini senekela mana sumanisi bila dugu la kakan, o y'a ka hami daminecye. A be hami a ka sene kili la, a ka senekemisiw kana dese, ani a ka denbaya bala. Nin bebe cikle kan. O be la a ka koori ma ta, o wara te soro nogoya la. Faamaw mana kuma damine tele ni arowa la, u b'a a dumpunka sabatili; yala dumpunka be se ka sabati ka senekclaw to nin dinge dun kono wa? Ni baarakele na hake ka kan Mali kono, a folo ye senekela ye.

Yaya Mariko ka bo Senu Bamako
Kalankene no 62: jolanw nceiw

Masalabolo: Balikukalan
Dugutigi ni Ndi sigira ka kuma kalanka iri kan:
- Nei: Dugu bce se ka don kalanso kele kalon.
- Dugutigi: N'o don, an be kalanso caman jo.
Kalosiw: A'ye masalabolo in kalan koseb.
Jolan caman be nis masalabolon kono to. Tomi, nkor, toni ni nkor, tomi fia, tiliri dalan, ninikalitomi, kabaltomi, konkolwiw, kalaniniw. Ube sebenni jeya, ka kalanje nogoya.
- Tomi: (+) tom joli be masalabolo in kono? Tomi be sige kuma laban na. Kuma be danmic' ni siginidon kubna ye ka laban ni tomi ye.
Misali: Balikukalan ye ne soro dugu

Dukene no 44nan:
Dinje musow ka hakew lakanani furuko la ani du kono

Dinje kono, an’an ka jamanaw kono, sariya caman talen don ka musow ka hakew lakan. Alasira kan, kerecendi ni sii alamedii ani diine werew, olu be fana ye sariyaw ta ani benkanaw, ka resin musow ma, ka du ujoyoro bonya kan, du kono, kin kono, kafa kono, an i jamanaw kono. Nka an fe mali la yan, muso caman ni ce caman t'o sariya ninu kalama, kuma be k'u don. Geleya were be yen: muso minnu be sariya ninu kalama, geleya do be du fana kan. U ta don sariya talenw dine sira kan ani tububusariyaw sira kono, olon'na ka laadaw, danbey ani an ka “taabolow sariyaw be nogon ta cogo min na. O de kama, sariya caman talen don dinje kono, u nafa ka bon musow kon, nka ute se ka walewa an ka jamaana kono, hal n’o y’ara soro fansa y’u bolili yamaruya. Kibaru ben’a laje, Dukene kono, ko sariya ninu dow nefo, k’u n’an ka laadaw senga wala wala faamayalii ka nogoya, be lajal’i kaa taasira don. An ban’ye deme ni gafe minye, oye Musow ka josariyay tilmensiben ye. A labenna APDF fe.
Dinje jamanaw yeremahoronyalenyw

ka tonba ka benkanasben ka resin fisamanciye keleli ma musow kankan:
O benkan in siriyesen 16nan y’ara jira ko dinje jamanaw benna a kan muso ni ce dama ka kene furuko la ani du kunkank'o be lajelsen.
- Muso be don furu la a yere ma kasoro a ma diyagoya;
- A be sige a diyangye kun;
- A ni ce damakene nen don bangebaa la: demu hako sugandili, bangw ce janyali, demu ledamuni, u ka kalanko ni kenyako ani du musakaw tali.
A to be ne 9nan na
Nka yelema be ka don furuko la bi
doonin-doonin, bangbeba caman ye
diyagoya- furu bila sango dugubaw
kono. Ce ni muso be ben folo ka nogen
kanu, ka furuko boloda, ka soro k’a
bonya da faw ni baw koro, olu be
laadaw latilien. An b’o tile dela bi. Nka
halibi, du dow kono, den da te don a ka
furuko la, o ka kan ka dabila.
O kofe, an fe yan, dutigii kono ye ce:
de ye hali no’o y’a soro fen ta’olo, fo
ni tijeniekone dona. Nka bi tile in na,
musowka naniya walima musukenya
be ka ce caman sen bo a ka dutigya
la. O ye filipa ye, min n’an ka laadaw
ta ben, min ni dine sariyaw te ben,
bawo o sariyaw y’a jira ko furuce ni
furumuso ka dadake ngu dinkunkaw
la.
Sigiiko ye daamu ye du kono, an
ka laadaw sigilen b’o de kan; fo an
k’an hakili to o la, ka ce ni muso jogo
don ka ben n’o ye kabini u fitinin.

**Mahamadu Konta**

**Baaarakbali hake be ka
dogoya Afririki kono, nka fen te ka bo segen na**

J

eskulun ni pesinnen be baaarakelaw kunkow
penabilo ma da’iye kono n’o ye “Bit” ye, o’ya
jiria a ka san baara kelenu dangitelisiben kono,
ko Afririki Sahara woroduguyanfan fe, mogo caman be
baara sarant kan ka ke; ko dow fana sara ka dogo. A
k’o ye ti gilamogow ko faanta ya kun ye. Sorokoisiraw
ko ca jarran kono, n’ko afasorisira ninu yiriwalen,
ta. *Bit* ko la, mogo caman bolo dona baara la dij
kono k’a sababu ko keta da dabali tigeleny ye. I kana
a file ko soro be ka yiriwa ko ta a fe dijin-dojinon; n’ko
jorobaya yelen te baarakogcleya nogoyali la Afririki kono.
San tan in kono mogo hake min be baara’iini na, a
caman ma baara soro folo. Minu geraige diyaara baara
seori la, olu tilien kulu naani ye, kelen doron de be
saraababara numan na.
Afririki Sahara woroduguyanfan fe, *Bit* y’a jira ko
mogo caman ta ye n yere be to la dama ye. N’o te, olu
be baara min na, o te se k’u ka segen nogoya.
Baaraant ka ka yoro o yoro, baaaraklaw ka doked
yeye. O yere caman ta ye bololaminitorow ye, sara
jonjon nafama t’u la. Kemesara la baarakla 72 b’o
dabolo dologan kafa Afririki Sahara woroduguyanfan fe.
Hali Sara jonjon sigilen be baarakla minu yelo la, olu
fana kaloara joyoro t’u ka gelewa la.

*Bit* ka kolasili bora a kan san 2007 kono, ko ka
damine san 1991 ka la se ji nan dina, kemesara la
baarakla 85 sara ta teme sefawari dorome 200 kan tale
kono. Mogo fana t’olu la min ta mogo fila we re bala ko
fara a yere kan. O mogo suguyaw de be wele ko
baarakla segenbaatow. U ka ca Afririki Sahara
woroduguyanfan fe cogo min na, u be din’fan werew fe
ten. Afririki kekayanfan fe n’o ye Afririki farajia ya,
baarakla minnu sara te teme 200 kan tale kono,
kemesara la o yo ye 42 ye. U be jate baarakla
segenbaatow fe.

Baarakla segenbaatow b’o dabolo min kan,
jjigaligekke te; sabula do b’la ka fara u saraw kan
doonin-doojin. A senna koni ka suma. *Bit* y’a jira ko

nfasorisiraw ka ca Afririki Sahara woroduguyanfan fe;
waja jamana caman fana pesinnen be soro yirila ma.
Nka izini hake minnu be jamanaw kan, olu joyoroba
yelen te. Kasoro olu ka kan ka kc sinsiynorow ye baara
soroli la. *Bit* ko la, waaalaka don; n’o be, jamana
ca b’la ka k’u fanga digi iziniko kan, baaraantaya
kelile la. Nka fen min ye baarako ye, Afririki Sahara
woroduguyanfan mogo caman bolo be baara la ka teme:
Afririki farajjela mogow kan. Kemesara la mogo 68 bolo
be la Afririki Sahara woroduguyanfan fe. Afririki
farajjela ta ye mogo 45 ye kemesara la. Njefococo min
b’o la, faantaann kulele de soro ka di
bololaminebaara la ta teme n’ka-fusa doonin mogo kan.
Faanta ka jaete la, mogo b’a sinsiin kalaje la sann k’a
se bodo. O de ka ca ce kunda; n’o te musow ni
denmiswe be meen penawolomani na baarako.
Sene fana be la Afririki Sahara woroduguyanfan fe. O
ye nfasorisora do ye.

*Bit* be sene nafa fo ka sankaleta kosbes; sabula
Afririki Sahara woroduguyanfan fe, mogo milyon 132 b’a
ka. Baarakla kuuru tilalen saba ye, o be ben o tilayoro
fila hake ma.

Sene be mogo caman bolo don baara la, ka iziniw ni
fen byelclemat caya. Ecopi yere be baganmara ka
cosbes, ka bagawolof feere jamana werew ma.
Wolo ye Ecopi nfasorisofen na filanen ye. Wolobabara
caman be u nu ma dine kono. Jamana minnu be yen
ni hadademew bolomagenyorow man ca balokgeleya
waati, mogo caman b’o geleya lateme n’u ka bagan
maralenw feereweri ye.

O n’a ta be, mogo caman be ka dugukolo
nafabobaaraw bila boloko la. Dine warbonu fana ka
kolosili boilla o kuma in kan san 2007 konona na.
An be
don min na, *Bit* y’a jiria ko mogow ka kan k’u meru don
dugukolo nafabobaaraw la; a soro ka telin, a be nogoya
don baaraantaya kelile la.

**Andere Lininii**

**Dokala Yusufo Jara**

KIBARU BOKO 433/NAB FEBURUYEKALO 2007
Misirajamana ye Kani 2008 kupu ta


Kameruni ye pis ni pa ke, a ma se ka bisoro. Nin kera laadalatilienye, bawo, ntolatatun in kunfolow la, Eziputi tun ye Kameruni gosi ka teme 4 ni 2. Alia ko tinje, Misirajamana ye koba lamaga a nema Gana ntolatanba in na: u ye ntolatank 6 ke, ka sebabaya soro 5 kono, ka filaninibin 1 ke, ka bi 15 don, bi 5 donna a la. Taqa taare.

Kani 2008 ntolatanw kuncera


Ntolatunna hake min pangira ka kariton bilenman jira u la, o kera saba doron ye: Jila, Fendunu, an Gana kapiteni.


Jamana kelen min ye bec na ta ntolatan ne don na, o kera Misirajamana ye, n’o ye Eziputi ye. Jamana damado be yen i n’o lo Angola, Gana ani Afririkidisi, olu ntolatansien ye mogow diya kosebe, o kofo, u ka ntolatunnaw ma koro, denmisewn don. O b’a jira ko san damado ninan ko, olu be kogo ka k’ananowy. Nizerya fana denmisewn tun ka ca, nka olu ma mogow na fa ten.

Karmeruni ye mogow kabakoye kosebe ka da kan u ka ntolatunna caman korelon don, nka o n’ata bec, u sera nesc. Jamana min ta kera jigitirg dan ye, o kera Kidiwari ye. Kidiwari ntolatannaw ye denmisewn ye, wa u bec be se ntolatan na a nema, fo n’ata bora u ka jokolosidagaw la. Garifitigne y’u soro, nka u dara u yerc la fana kojugu.

Mali boliyoona, o digira anan, ka da wulikoja barika bonya kan. N’o te, n’ata fora an ka tinje fo. Mali tun, gan ka fang. Mali cemante de tun ye lakika yerc ne: Sedubilen, Jila ani Momo Sisoko. N’o te, ncfela tun man ji kuma te konfo ma. N’iye degekikamagoka jatemine tuwara o kan, i b’ata don k’an tun te se ka taa yoro yan. Ko saba be yen, farikolonenajew nogow, jamana nogow ani Maliden be lajelen ka kan ka hakili to i la, o k’oluwa walaasi Mali be se ka kunawolo soro don do farikolonenajew la. Olu ye jumenn yew?

- Ka farikolonenajew kalansow jo jamana marabolo bek kono;
- Ka farikolonenajew degelikamagow kalanyorow jo;
- Ka feerew tige nafolo caman ka don sokonofarikolonenajew sigale ladanoni dafe.


Solomoni Bobo Tunkara
Jibirli Kaba Jakite
Mamaddudu Konta
Gana 2008 ntolatankene naani

Farkolonejekene togodalen Ohene Jan na:
Ohene Jan be Akara.
Farkolonejekene in tun be wele ko «Akara Sipori sitejwomu»; nk'a san 4 ye ninan ye, a togo yelema ka ke Akara Ohene Jan ye. Kani ntolatan labanw koko folo Gana jamana na, ni Gana labanna k'o kupa in ta san 1983, o kolaborjekulu nemgo be tun ye, Ohene Jan ye; farkolonejekene togo yelema ka da ale de la.
U ye yoro in lakuraya Kani 2008 ntolatan labanw kana. Mogo 45.000 sigiyoro b'a kono. Gana ntolatan ton min be wele Akara Heriti Ofu Oku, o ka ntolatanyoro don. Gana ntolatanko la, Akara Heriti ofu oku ni Kumasi Asanti

Ntolatanw jaabiw

Gana-Gine : 2 - 1
Maroku-Nambili : 5 - 1
Nizeriya-Kodwari : 0 - 1
Benen - Malal : 0 - 1
Eziputi - Kameruni : 4 - 2
Zanbi - Sudan : 3 - 0
Tinizi - Senegali : 2 - 2
Afririkidisi - Angola : 1 - 1
Gine - Maroku : 3 - 2
Gana - Namibi : 1 - 0
Kodiwari - Benen : 4 - 1
Nizeriya : Malal : 0 - 0
Kameruni - Zanbi : 5 - 1
Eziputi - Sudan : 3 - 0
Angola - Senegali : 3 - 1
Tinizi - Afririkidisi : 3 - 1
Gana - Maroku : 2 - 0
Gine - Namibi : 1 - 1
Kodiwari - Malal : 3 - 0
Nizeriya - Benen : 2 - 0
Kameruni - Sudan : 3 - 0
Eziputi - Zanbi : 1 - 1
Senegali - Afririkidisi : 1 - 1
Tinizi - Angola : 0 - 0
Gana - Nizeriya : 2 - 1
Kodiwari - Gine : 5 - 0
Eziputi - Angola : 2 - 1
Kameruni - Tinizi : 3 - 2 (Monobobo)
Eziputi - Kodiwari : 4 - 1
Kameruni - Gana : 1 - 0
Gana - Kodiwari : 4 - 2
Eziputi - Kameruni : 1 - 0.

Kotoko de togo bolei be kosole.
Farkolonejekene togodalen Baba Yara la:
San 1970 ni 1980 turancw la,
Baba Yara togo farkolonejekene b'en Kumasi, Gana duguba filanan na. A ni Akara ce ye kilometre 250 ye kejikayanan t'en.
Farkolonejekene in fana
Farkolonejekene togodalen Sekondi Elisjigwun:
Tamele Farkolonejekene:
O farkolonejekene in fana jora kani 2008 ntolatan labanw kana ni Siniwajamana ka deme ye. Waati nataw la, a be latemc Ereyali Inityiidi ma. O ye Tamele ntolatanton togo ye. Mogo 35.000 min b'o dugu in kono, o fanba ye silawmew ye. A be Akara ni kejeka ce; nk'u ce ka jan kosobe. A be se lere 11 boi ma mobilli la.

Tulon

Nin ja fila dilanbaga ya daabo a kama a fili 10 k'u la. A y'olu ni

Tulon

KIBARU BOKO 433NAN FEBURUYE KALO 2007

JEF 11
Kupudarifikasi tabagaw

Sudan san 1957, Eziputi - Ecorp : 4 ni 0
Eziputi san 1959, Eziputi - Sudan : 2 ni 1
Ecorp san 1962, Ecorp - Eziputi : 4 ni 2 (monobo kofe)
Gana san 1963, Gana - Sudan : 3 ni 0
Tinizi san 1965, Gana - Tinizi : 3 ni 2 (monobo kofe)
Ecorp san 1968, Zayiri - Gana : 1 ni 0
Sudan san 1970, Sudan - Gana : 1 ni 0
Kameruni san 1972, Kongo Baraza - Mali : 3 ni 2
Eziputi san 1974, Zayiri - Zambi : 3 ni 2 (monobo kofe)
Ecorp san 1976, Maroku - Gine : 1 ni 1
Gana san 1978, Gana - Uganda : 2 ni 0
Nizeriya san 1980, Nizeriya ni Alizeri : 3 ni 0
Libi san 1982, Gana - Libi : 1 ni 1 (6 ni 5 penalititaw kofe)
Kodiwari san 1984, Kameruni - Nizeriya : 3 ni 1
Eziputi san 1986, Eziputi - Kameruni : 0 ni 0 (5 ni 4 penalititaw kofe)
Maroku san 1988, Kameruni - Nizeriya : 1 ni 0
Alizeri san 1990, Alizeri - Nizeriya : 1 ni 0
Senegali san 1992, Koshiwari - Gana : 0 ni 0 (11 ni 10 penalititaw kofe)
Tinizi san 1994, Nizeriya - Zambi : 2 ni 1
Afrikididi san 1998, Afrikididi - Tinizi : 2 ni 0
Burukina san 1998, Eziputi - Afrikididi : 2 ni 0
Nizeriya - Gana san 2000, Kameruni - Nizeriya : 2 ni 2 (4 ni 3 penalititw kofe)
Mali san 2002, Kameruni - Senegali : 0 ni 0 (4 ni 3 penalititaw kofe)
Tinizi san 2004, Tinizi - Maroku : 2 ni 1
Eziputi san 2006, Eziputi - Koshiwari : 0 ni 0 (4 ni 3 penalititaw kofe)
Gana san 2008, Eziputi - Kameruni : 1 ni 0.

Maliden bec sira dusukasi la zanwuyekalo tile 29 don


Tulon te sebe sa

Afiriki ntolatanba(kani) nanayaw

Kani kuku tali : Eziputi sizie 6
Ka se fo finali la : Gana sizie 8
Ka ye Kani ntolatan labanw kene kan : Eziputi sizie 21
Ka ye Kani ntolatan labanw kene kan da nce kana : Eziputi sizie 13

Ntolatan kelen hak : Eziputi 84
Sebaaasora hak : Eziputi sizie 45
Bi hak donen : Eziputi sizie 139
Ntolattanna min ye Kani ntolatan labanw ke ka caya : Kameruni trego bcrisongu ani Kosiwari Alin
Guwamene ni Eziputi Hosamu
Hasani; olu ye jokoosilaw ye. U bec ye sizie 7 ke.
Ntolattanna min be bec pe Kani ntolatan labanw bi hak donen na : Muana Njaya ke bo Kongo Kinassa, bi 9.

Ntolatan kelen senfe bi hak donen : Koshiwari Loran Poku, bi 5.
Bi min donni sebeke kere NYC: Eziputi Ayimani Mansuru ntolatan damincen segondi 29nan.
Ntolattanna demisennin : Gabon
Siwa Silari Nzigu san 16.

Sebaaasora soroli : Koshiwari - Ecorp : 6 ni 1
Kani ntolatan min bi donen sebeke cayara : Eziputi - Nizeriya : 6 - 3
Sebaaasora k’i to notolatan na ani degelikaramogya la : Eziputi Mahamud Eli Gohari.
Degelikaramogya min ye Kani kuku caman lase a ka jamana ma : Gana Saritii Giyamiti, kuku 3.
Jasiteebaa min senna cayara kaniw kene kan : Eritere Tsitafiyi Gebereyesus.
Bidonnabana kani daminc ni bi ce: Kameruni Samuveli Etofisi : bi 16.