Jamanakuntigi ka jemukan yerahmoronya seli hukumy kono


Dipetow ye baaaraba min ke, ka sabariyusa yelcima boladowen segisce, ka fawo latien, ka jidjewi ka ani siniyinw, jamanakuntigi ye fok ya hu la kuyi wajenhumand.

Jamanakuntigi y'a jira ko marabolow (Erezone) hakay bina ke 19 ye koso 8 tun don. Kafow (Scrulk) hakay bina ke 78 ye koso 40 tun don.Kubedaw (Arondismaw) hakay bina ke 348 ye koso 285 tun don.

Mamahadu Konda

Npakiladanni nafa ka bon sene sabatili la


Cakine min presenin ne sumanakoi ni jiriejeryo ma Malikoro nyo ye "IER" ye, o bia la sene kekoko kura do sira don senkelaw koro. Abudulayi Taraweke ke foro yo'o sifirellowor do ye. Feerre min don, o nexsenn ne sumanisi teliman nafamaw senncogo ma ke neji ne sanjiyo cogoya ye; sabula ani bine don min ni angcere songo ka golen, o dogolen te mogo si la.

Sigidaw la, ji ni jite fe bi senkekedugulko caman tine; nyo ye dugukoloro ye. O ye geyble ye hadamadewen ni soro la. A be faantaya ni kongo bi mogaw lo. Dow ye bi laban ku siqiyore wa bila yelcima fan wa fer se nekenninyo nunwan koro. Senkedugukolor labaraacoo dugujug, sano sumanusi suguyani kelen senyi yoro la, ka fara sumanisi senyi bo-bococo jogen koro foro kelen kono a nondoilalai, nibbe ye senkekedaw ka sorkebeliya sababw do ye. An be don min na seni kiel ki kunde, o sera dabaliyeyi waila ake ana jiggaw jieni na ke no"a, senkekedugukolor nafa ka layegun u ma.

San 1960 wale la, Amerikin gekaykayfanan te Lemarenkumanina ninnikelaw ye seni kekoko kura do sifile ke. Nyo ye ka foro dan koro soro a ma kuro (wul) na bi no ma nipa kilikilidanni.

Berezili senkekedaw nesera o forodancogo in te kaa ke. Kabini o sabatira, Amerikin woreduguyanfum jamanan camana donna a la fara Bereziili kan. Ositarali donna a la o kofe; ale be Oasayi gun kan. Azi gun ni Etupu gun senkekedaw donna a la Ositarali kofe. San damado in na Afiriki gun donna foro nipa(kilidanni na. Seni ni bagonamara cakinedi min be Bereziili na tububukon daa suun ye "Embrapan" ye, o ni dile jogenkeke, cakinedi min resenin ne dugukolo naafabbaarar ariwiwa ma na tububikandanci suunye "Cirad" ye.

Minisiriemogoy taara a pe da Abudulayi Taraweke ke foro kan Sanankoroba

ou la jekababara kono, ye ye danni kekoko kura in bere Bereziili samiyi n'ya dugukolo cogoya ma.


Senkedugukolo caman koni tinjina, nka o te mogo jiggigikun bo bili. Sabula fecow sorro suunye ma dugukolo cikoli, ka dugukolo cikoli layegun na, ma bi senkekedaw inasima-inasima senkekedaw k'a soro nipa. Nakali kiel na, o ye seni kekoko kura. A be ya to moyo kana u ka foro wul sanji la taa n'o bogomugaw je. Ji ni jite fe dugulkoro soro'k'a tiche. Musaka nin tun min ka kan ka don foro bulukuli dafa o te to tuguni, suunen caman fana be be soro a forow la.

Foro nipa ka, o be teme sira saba fee: Foro te buluku. Dann ni ke bin na ten.

Suman si be bila danginge kono ka pe, binw b'a lakanam. Bin koni wallama bin jalan min be foro kono o be sanji ni jite kurene; u be toli ka foro nogo don. Sumanun be soro ka modiyo ma teme bin ka.

Nafa jumene be foro nipa la bin na?

Npakal nafa ka bon sene, sigida lakanani ani hadamaden yena soro yirriwali la.

Scene ni sigida lakanani sira fe, nipa be dugukoloro bali; o min be dugukolo tine ka nafa ban. A be ya binw ni furaw an jirik wala fenken dugukolo lakanam, k'i woyi dogoya, sumaya be basili, fellatengwen no be sa nekennynfum min na no be wele tububukan na karbili, a b'o basili dugukolo koro. Waatalinele hukumy kono seni kekoko nunyane ye ni nipa koro. A be banaw kubunen sumaw na ani! K'u langa yenni tokefenejumon.

Hadamaden yena soro yirriwali sitirage la, nipa be binbasiyen bo senkekelata ma. O be be baarakale tata ani korisierikejumon sanya hake la. Nipa sene soro ka bon. A te ko ni senekemansin ye, nyogaba (angere) te don a foro la. Faantam demiine te roro dor. Foro filimun be dan nipa la cogo min, forobo fana be dan nipa la o cogo la.

Morba Kubulabi Dakele Yusufu Jara A fe be ye dan na.
Balikukalan togoladon : Muso kalandan jolen ka ca ni ce kalandan jolen ye


Tenenku maloschenan ji: Be malo toni 8 546 kan san 2012


Npakladidanni sifilella baraw damnina san 2006

Npakladidanni ye dugukolo topobogo do ye. Serafemw-ba zogolako koro foro la o sabatili terre don, soro ko ko la, soro gelyaw fanu kunbonccoc cen. A b’a to senekeko ca hadamadenn na a ka koro ka yiwa saawin ceny. Bin minnu be foro kono, olu be sanf olow folali ko woyou ko dugukolu no. O soriatig la, koori minna foro ba a ni min ma dan ba ni, danfarabaya b’a olow fanu ni jogon cc. Min danba ni be, o fo norro ci baya cho ni in ta ye. Nye k’akrofowor ni keningeforow ni sasoforow jite mine, b’a soro dun fo be sinninnaforin ni kurukadan cc. Nika ni ye Alfirki tiebeyinatfan sumanforow jite mine, b’a soro foro minnu cogyaya ka ni josoke, o fanf ni binnanennin ni jogon cc. Berezelikiy denekemannin min be wele Feticot, o ka ni koro ni kaba danni ni ba na ka teme dannenmin’en tewa. Mogob yiawat am ni ko ka foro danni ni koro ba la a ba saar ni foor tewor baralari kuantela ya. San 2006 ni 2007la, Farako min be Sikass daik, koori minnu danni ra aini minu ma dan ni ba ni, olow wone ba kee keen ye; koori toni 1 ni kilo 650 sorol a be da la 1 na. Sanon 2010, Berezelikiy jamaa korocori min danni ra Sotuba Bamako, o soro ni mi ma dan ni ba ni, olow fanu ba kee keen ye; koori toni 1 ni kilo 680 sorol a be da la 1 na. Niyu sanawini wala ni korocori danni ra ba wula na, kurukadan saang zogon ya teyilia ni nafa ya. Kaba danja noona bin na, toni 1 ni kilo 840 sorol a be da la 1 na. Kabakata toni 9 kilo 800 fan fo be ka o saar fo in ti la 1 na. Dogorot Fagayi Yissoko ko fa la, danni keli bin na, senekelaw be ko sa kaye korosor in ba m’unu kine; n’ta a naa ko bon kurukadan ya. Moriba Kubakali / Dokala Yusufu Jara

Densayaba be ka dogoya dije kono

Dijie kenayako torbiye ‘OMS’ ya jirya ko da minnu si te teme kalo 1 kan ko, ko de be ko ba olou lata la; nika a senna de ko suma Alfirki Koro. Dijje koro, danmin ni be biu kasoro u si hake te teme kalo 1 kan, kemasarada la 99 ye faanantamamanen dewne ye. San 1990, den milyon 4 ani 600 000 fatura dije kono. San 2009, a jinima kosombi, sabula den milyon 3 an 300 000 fatura o waali la. Jateme ni den dahe hake min ni be biu kasoro kon san o san, kemasarada la den 41 li hake te teme kalo 5 kan. N’yo de den fatuwce bila futa 4 ye, kulu 3 sababu ye ko daamde ye: wotiyooja ko saar u koro 3 ma data, niizkinnii ni ari mung fonogodemdiri.
Kodตารางเรื่องที่ 3


Kodi diare pankunjiginkene lakuruyara

Kodi diare pankunjiginkene lakuruyara

Jamaanakunti Ampadu Tumani Ture ye Kayi Dagidagi pankunjiginkene kurunbonkarani karion satanburukalo tile 18 san 2011. Akora yorono manabba ye. Parkurur be se ka jigin a kan ka ba di dinu fan tan ni naani na. Depetibulon nempogba Janurunda Tarawele, minisiri, cakeda dunun minnu b'ank a ka jamena kono ko kafa moygo baminu nekkoronye, ninbey tun b'neke kan. Pankunjiginkene ni lakuruya ni danjel bonco ke kra 2009 tuwekkala la. Baawar tun ka kan ka san kelen ke; nka nekkorcamo raha a sekoro minnu y'a kuntaale janya ka termo san sanen baya. Kayi babili tikpan ji warit jan ke, makam nekkorin dunus fana be seko Kayi diare putu b'ni ni Bamako; nin be be baawar sennasumaya. Kaa lajini sababura. Kayi Dagidagi pankunjiginkene lakuruyara. Sefawari miliyari 8 anu miliyon 300 dona a baawar dafe. Larabula warinon nin jisinnin be Afiiri soro lokei yaye n'am ne ye "BADEA" ye, o ye, miliyari 8 anu miliyon 500 bo, Mali ya'to miliyari 1 anu miliyon 800. Sinwajamana cakake min be wele "Checo Mali", o ye yoro in lakuruya; baawar kolosiba tun ye Mali don tun deka jokulu ye. Larakali in jisinnin tun be do farali mar pankunjiginkin soro ya, b'janya an'a jukolin. Kayi Dagidagi pankunjiginkene na, pankunjiginkene bo fulla min be o kundama tun ye metere 1600; la farala o kan k'te metere 2700 ma. A fyy tun ye metere 30 ye; do farala o fana ka ko se metere 45 ma. Pankunjiginkene bo yoro min na, o fyy tun ye metereknek ofuna labenna. Taamanen 200.000 n'u boiliminwene se ka ba sini milu raha na koroo pankunjiginkene na. Kayi pankunjiginkene be Kulun komini. A be dugu min yere la o ye Dagidagi ye. Mogo 13.000 bu k'unom komini boro.

Bayi Kulubali
Dokala Yusufu Jara

Sandare -Kayi - Diboli siraba labenni damenen


Bayi Kulubali / Dokala Yusufu Jara
Kopko kocogo anf fe bamanan

Bamanan, ni muso kopko tun be ke, a cikkaaw ba taa u muso deli, a faw la. K'a deli, o yaa ka taa a ni faw fe, a kopko ka ke. Ni muso faw ye kopko dogoda, olu' bi o trio la u muso bawo. Muso copko somogoy ba fe kopko lase u taa.


Kopko don mana, se muso yeere ye baara ka ka minen minnu sooro, olu n'a bangebow ba ka scrolen ce fara fongo kan. Olo' be jira mogokorbow la.

Muso baliyam ani ce baliyamaw na minen minnu ye baliyamawako kama, olu

Poyi :Diine fereke.

Diine sigo kera nata ye. K'an kisi diine masibay ma. Mufu ye, sigo dii ke siirenteey ye?


Hin dogorya diine koro.

Diine soro ye mun ye ne baliyamaw?

Diine ye na tondi don di.

Sabaal di fongye te.

Isa Jalo ka bo Kodugu Kali

Banini ni Baba furance sinaba bi tijenni don

Ni gileya te fila ye, awn ka sigidaliamog sogen ye ko bisoobe; koronkonnelnya la minaa minnu siglin be banin ni fanaa ni joroog ce, a kaaar Sena la ko fa a bila a Jene na. A gileya fanba ye siire bo, dogoryanomanya, lokalsyanti ci ani jiko ye.

Ko bo Sena seerilli la ko se Jene seerilli ma, komini 20 bi furance la. Sirabu 2 b'a kala joroog na. Naka ba don min di o siir inunu be tijenni don.


Dogorysanbou la lokalsynia foise te Sena ko Jone furance la. Televison ni telefonbaw eroere si fana te sooro ye.

An b'a jiniya jemogoy fe, u kaa deem di fureke.

Bagaji numanw sorola ninan

Foli ni walepumonban de Sumedete ye sabuabagyi ninna dira senekelalaw ma ninna, olube u k'oo baaara ko korsye.

N'oo ye bink sis fag la, bikorofagle kan ani koori furukokagawje. Slonakab bikorofagle si tijenni don senekela komun man. Naka jiniya ninna dira, o bena ko mogo komun ka bakkabass sababu man.

An be waati mi, ko ci biltamadunumwa ma se tijenni te fone. O bi b'oo jira ko bagaji ka ni nutumuk ka tijenni kunbenni na. Ne b'a jiniya Sumedete te, a kaa bakti ko taa bale ko bo bagojye siisita; ra la, ro te forogonon te to a dogisara la.

Girrchenmaro kera ya gogoy da angokeri ko, naka yaa ye bagaiw saongye; olu be ya nakan saa n. Yaa kawalana ki, senekelalaw naa angorrengoginjini naa soro.

Dariya Senke da ko Nogolas, Sanzana komini na Kijan Sikasso

Sisidudan kera

Afiriki jamana 54nan ye

Kalankene n° 110an:

Masalaw sbencogo fereerw: bataki

Maanaw, poiwy, kolakaliw, hasamaw, batakisabw, nin bec be masala kona sbencogo fereerw.
Masala sbencogo fereerw be daminc an fc ni bataki sbencogo fereerw.

An delila ka do fobataki sbencogo kan ka tama Kibaru kona, nk’a t’a bali ka an do fc, an haliil: bawo batakiwalapoyorokon bokosbsb: Kibaru kono.
Olu ye batakiwe ye, minnu be ci fangaso da la, raamogba da ma, calak we f’kaw wawwsamundan dan te foly min la. Nka bataki in cukum ye ka’nuninika, munna Kanute te riftatan sisan samatsegwe fc.

2- I b’hi kakilali waamalawan k’a terem, ka nefikwe fc.
3- O y’ko jaan felan je, foly ni t’ano ni a’k la jaabi soro joona. Ani iji dali batakiwalsanak can kogo m’ni min la.

Ouma dukumake saba de be bataki gansaw kasa: Kunkolo, cesana (caracon) ane sen.

Kunkolo: an b’fo a mo neblia: Nison ani bataki cukum je b’ri neblia kono.

Cesana: an b’fo a mo waamalawanle. O yoro la, i b’hi kakilali waamalan, ka nefikwe fc, ka jatemwes fc, ka jaterhe.

Sen be wele an fe kumakumone: O yoro la k’an ben sine wre, Jaabli jiniini, ani iji dali ben kuma jogon ka n’ko gansaw ma, o be Sefine (bow be so ke ok e foly fana la).

Jahamadu Konta

Dukene n° 85an:

Pasipori / Taamsawen

Pasiporiye jamana fangga ka seben dilen ye jamanaden ma, min b’ja rina k’oko m’go gondokone don soriya f’ko ka njog ke danon ka resis fasoi sariya ma. Taamsawen yamarualen dan. A be mogo min yda, y’ko jamana yamarualen, ka bo ka taama jamana lokon.

Pasipori be dilan min? A be dilan Mai posilw ka yemogosiyowa la Bamkole.
A be dilan joli? A be dilan mogo kelen blo yla sefallawat bari (10.000).
Pasipori be soro te joli kono? A be soro te 21 kono, ka sabwaw ladonon ko ka wari sara. Sabawaw b’ya, minnu b’fo to ni pasipori dilleni be ke wajbe ye joona, fole 1 fo ka se 3 ma, ni f’ayaamawat ni faamawogwa tama sanna cunew, an jamana b’gablamaw konkontomewn sente, anfari ka yamarual dilen.

Seben jumenwe be nini pasipori min fa?

1- Karadante min san saba sarati da ma, fañali pasiporiokoro, waamal woloseben (wole f’al).
2- Karadantefoto psima flika (2), ni dow ko kulumina. Nka na’f’ayegi yemminwe ye, jema flika (2) bolej ou lo k’oto.

O yoro la lo k’alwe yamism, ki sete, ki sete, ki sete, ki sete, ki sete.

Mogo min m’a time, i’yi’ban i ka keta koi ma, ki’yeke ye fjetiye je. Ite te se k’iro ko jogina koro.

Min se be ca na din kan, o de y’ko dinenminne be se ka bana fo ka meyogz de kaasara sente; ni ma nori k’a lafamawat yi tuma na wala si’da k’anga an a’j kisi kasaara in ma.

Mogo yamawayu sabawu kera ye; a menaa dows yero ko ja pari, eko y’o’ko sabawu ye, toro minnu mana da a kan, e y’o’lu sabawu ye, a yere mana ye nigleya min ju la, e y’o’fana sabawu ye.

O tuma, bangeaway ni denimaow, an kana ko jugu ke
demissinnw karamogye ye, an’ku bilisara cogo min na u b’kaasawal sidon ka soro u ma blu ni dinge koro.

Ko’yo’l bolo demissinnw ko Karamogye Daramani Tarawele

Maakorobarobob: Tangali

Kasaara ka ca. Denmisinn kan ka tanga kasasaw ma. Denmisinn be tulon ke tasuma na; kasaara be se k’a koros tamamataulon na. Denmisinnin b’lo tulon ke ko koi la; kasaara be se k’a koros tali tulon na. Nin misaaw nu’ronogona camna.

Denmisinnin te ko camna zedon, a de ko jugo, a de, a ko koko kolojogu yungwa, jugu min be se ka a yere joginni ye waamal ama i ni dume joginni ye. Saya yere be ka de ka bo saaara koro. Misaaw la, nin denmisinnin tora tulon na ni tasuma ye, tasuma ye du bugusaw jeni, ka de sugu duworew ma. Nafolew tijnna, mongaw joginnina, doro sara tamasmaw fe, denmisinnin yere yera oula la.

Tijnna cayara, a de be d’ni ko la ni b’ngabawgaw te. Olu minnu ye denmisinnin te ten u ma son ka taama kasaara kolojogu ndaw jeni ye.


Nenatig dowe kumakum ini, ye ka demissinnin to a k’alobo don tasuma na, ka yere jeni waamal ka

Maorabohoro: Tangali

Kasaara ka ca. Denmisinn kan ka tanga kasasaw ma. Denmisinnin be tulon ke tasuwa na; kasaara be se k’a soro tamamataulon na. Denmisinnin b’lo tulon ke ko koi la; kasaara be se k’a soro tali tulon na. Nin misaaw nu’rogona camna.

Denmisinnin te ko camna zedon, a de ko jugu, a de, a ko koko kolojogu yungwa, jugu min be se ka a yere joginni ye waamal ama i ni dume joginni ye. Saya yere be ka de ka bo saaara koro. Misaaw la, nin denmisinnin tora tulon na ni tasuma ye, tasuma ye du bugusaw jeni, ka de sugu duworew ma. Nafolew tijnna, mongaw joginnina, doro sara tamasmaw fe, denmisinnin yere yera oula la.

Tijnna cayara, a de be d’ni ko la ni b’ngabawgaw te. Olu minnu ye denmisinnin te ten u ma son ka taama kasaara kolojogu ndaw jeni ye.


Nenatig dowe kumakum ini, ye ka demissinnin to a k’alobo don tasuma na, ka yere jeni waamal ka

Mali lakoliko geleya be nini ka taa ka foly dan

Haliib ne be kuma lakoliko kan. Sabula ni mogo min ye Mali lakoliko kunun ye ka na’bila ya ye, iligi be tige a la.
An ka naana da b’fo ko demissinnin be kasi su la, nka ko moyogobra be kasi banaaaddab. Sabula nina bana ma b’a, ta a t’a kana banaatoo to. Mali lakoliko bana kun b’yo’ro kan bi. Demokaraski kelen be ka Mali bec dison na, an be waliit mi na, mogo si te ka da a moyogon na bilen. Nin moyog y’u si kukiri ke, ta ka baturu la ka su to u ko, koseginni be ke wajbe ye su nofe.

Faaamaw mana kalan kunninya demissinnin wu, an kan sigi k’a kololo jugu makono de. A tona fa an si kelon la.

San 20 kanankebalayi, anw te ka dabin’el tige o furaketi la, fo an nisoniyal de jamana koko o cog la ten; o te farai ye?

Yaya Mariko ka bo senuu Bamako

KIBARU boko 476 setanburukalo 2011

DE 5

Daramani Tarawele
Diye mogo hake ke se miliyari 7 ma san 2011 la

Faransi cakorda min pesinnen be hadamdenwbuguncogo kunnaforin dili ma n'a be wele tabubakan na "INED", o y'ira ko Sinwajama. Jama hake ke son ka se mogo miliyari 1 ani 300 000 la 300 000 2010 waat la. Ko Endjamaana jama ke son ka se mogo miliyari 1 ani 700 000 ma o waaft kele na. San 2011 in na, mogo hake ke son ke be mogo miliyari 7 ma, nija yanni san 2100 cc a be yelel ka se miliyari 10 ma.

Diye tonba "ONU" ka jatemine na, hadamdenwbuguncogo kunnaforin dili ma n'a be miliyari 7 ma, nija san 14 koro diye mogo hake he se miliyari 7 la ka ke 8 ma.

A san 50 tun te san 2010 te yone san 0% tun te be fane diye mogo hake ke kan. Naka san 2011 koro, a jiginya ka

Denmis 750.000 kisira sumayabana ma Afrikri jamana 34 kono

Diye kenyeta tonba (OMS), o ni sumayat kelit jikuloba ke lekuma, kexi kelit dusede ike kon ko, min kora ko da anon baa ya te yone yine.

A jiria ko sumayat kelit ke nobe ba Afrikri konko san taban ninu kono.


A jiria ko sumayat kelit ke nobe ba Afrikri konko san taban ninu kono, sumayat kelit tilo, tuba ke san yone yine.

Mali ni Kapuweri 3 ni 0 : Ntola tancogo numan asecoo numan


Gelikararama mana ni cogo cogo na cogo, ni notlaatansum ma to a la a, ka baara be ke tu ye. Sirobond, setarburukale 36 san 31 , 2011, 26 Marisiko ni notlaatansum ke, an y'ye ko Samatasegwen'udelikararamo ye ko to gogon ta la.

An ye nun ni nun kololo o kofer an be se ke Malik na ne pito ni unyine ye.

A an ye ko denmis we deyinna, kore na fira donon de tun bu'cula, Sedubalani ani Polisi. Miiny a kelen tun bu'la, ka se soro cogo cogo ba lesien. U bonna ya kan fana be ka jenyoro min, ka baara ye min ye o ko ke to ka se da an. Njefogonam na ka don, frumogon na ka lake na sabab. Sedubalani min'aka baara ye ka tu ntola basi, ka njefogonam dike ka taaa ko njefogonam dem, ale sara ka jeyoyola a jeyo. A jeyo bonyara besc ko Malik na se soro.

Mali be be bu'ka a le kuku la sian ko nuru 9 ye. Walas a jeyo ya ka lafo a be ko a lafo se ka soro libera kan notlaat laban na, min buna ko Morrozw a o jamaana in faaba la. Samatasegwe seabaya sababu da fas yone, ya kunkolo tun layyalen.
Yelemenai : Ntolatanna 10 b’a fe ka na Sitadi Malyen na


Nkolobeninnu t’a ber ye. Nkolobeninnu "Onukipisi" be ka, niin Ibarahima Fofana ko "Dubu Futu" la ka yelema ale-fe. "COFOM" be ka, niin Mamadou Dore mine "ASSIK" la, Mamadou Samasa mine be, "AS Komini Zennan" na, niin Dirissa Kulubali bora "CSK" in, olo bau ko bu na tona ya ka yelema ale-

ma. Seku Mamadou Jara ni Yaya Tangara minu be "AS Lamatarat", ani Aliberi Kamate min be "FC Manse" la. Olo b’o fe ka yelema "USB-O" la. Bazumana Kulubali ka be Ereyali la, ani Bakari Kulubali ka be "ASO" la, olo b’o fe ka yelema "AMAPROS" la. Adama Makalua b’o fe ka be "ASC" la ka yelema "FC Zirondenn".

Musotolatantan na muso 5 b’a fe ka bu b’o be Ereyali la ka yelema "USFAS" la. Olo ye Mamadyama Juro, Umu Tangara, Fatumata Karantawa, Mamadyama Keyita anu Umu Ture. Oye kibuya duman ye "USFAS" ma, sabuwa Bamako musotolatantan ko nana ninintolatana na pinan, ale koa filanen ya; kasoro o kupin in dasan bila la ya ye Humadaliye ntolatanna "Superi lyoni" gos 1 ni ko la. Ladj M. Jabi

Idirisa Sumaworo ye bonyamasek k’o n’usin Jimutum na

Idirisa Sumaworo ye bonyamasek k’o n’usin Jimutum na. Jimutum wolede moden don, o man kan ka bala moga la. Jimutum ye jamena koroba ye an ka. Maliba in kororo, Welesubuju ni’o la, a be o be ka ta asin Jimutum, bamananjro don. A ni Bamako ce be

Aforobasistile musokundu kuluw an j’ognkonbwen

Afiriik musomonin aw ko pongondo bana demenina basistile la Malil la n’ain. A be ke Bamako yan, ka ta jumaden na, sitanburukulo file 23 ka sekarai ma, skubburukululo file 2 san 2011.


Kulu B : Senegali, Lagine, Angola, Nizeriya Kameruni, an Uruwanda

sangaba soro o la. A ka lakolikaramogoya baara, kamelana tun o n’ar, kanu n’ar, da ko baa se furu ma ane dijelatige taabolo bwa, a ye niin kaman ka donkolin ye ku b’a AmaraLamal; kabini 1980 sanw na. Kellenaalfi temenin ko, o duna "Arbassadiri" folliku la. O y’o soro Salifu Keyita be "Arbassadiri" la, ka fara folliku weera jan. A sceginna a ka donkolin koro kaman "Arbassadiri" la. O ko be "Arbassadiri" cilin, o duna Malif feobok kekollakó karamogoya la. Malif feobok kalal la. Jimutum na. Ama Malif ka Lalyun Jimutum na yaa ka kalandon korobe. Nka Idirisa Sumaworo be nin béc 1 la, a ma katsi berc béc; katsi fil fonon doto; Kote, an Jimutum. Ka katsi kaman ka, ka fan be kerc mankany, a care kerekarasanju, gunyuguyuguyu n’ama la, o ka me ale taabolo ye. A baa kaman na, ka bala ko wisi la, o d’o kera ale taabolo ye. A katsi laban in na, an yee niin bgo da a fasal la no’o ye Jimutum ye, a niin b fo o koroo la ad, tienenny, lasiyy, baarazunamke, ane dijelatige sabatilaki muna la. Donkolin do’o b’a koroo, "Sikigato", a o ka bangan na, an n’o n’o la "bez-berd".


Yusufu Dunbiya Mamadou Konta

"AMAP" kunjiti Solomani Darabo kanw kunnaforobwen beba aparre kunjiti "Dane Samake"


Bolen hakul 16 000
Minisirisimemo ga baarekeyoro ni minisirisio 12 kurunbonkari la


Minisirisio 12 ni minisirisimemo ga baarekeyoro be yoro kurayi lamu, Libi cakeda min be wele angilikuan na "General Campany for Construction", o de yoro in ja. A joli musakaw benna sefairawi miliyari 535 ani miliyori 500 ma Libi yey musakaw in juru don Mali la.

Minisirisimo kelen ya kelen ya


Mali ka san 2012 baarekanofolo bolodera

Mali ka saar 2012 baarekanofolo la, a jigi be waksi hake min sorori kan, o be se sefairawi miliyari 1,2 ma miliyori 75 ma; kasoro san 2011 ta la a jigi tun be hake min kan o tun ye sefairawi miliyari 1,275 ani miliyori 775 ye. San 2012 musaka bota bolodera ka se sefairawi miliyari 1,472 ani miliyori 998 ma; kasoro san 2011 ta tun ye sefairawi miliyari 1,423 ani miliyori 745 ye. Ninnu ba jira ko Mali san 2012 baarekanofolo bolodalen be defi se sefairawi miliyari 143 ani miliyori 883 ye; naka a benna se ka da fa ni bolomademewaruy ye o ba kokan baarekanofolo la ya tolo minkurakakutaat.

Gitoron maan yennon da fana ranwira sira. Naka mili yennon Sotitima feeroli la, o hake min be fara baarekanofolo la, gofereneman min bun conditioner naan mininmadin musaka bo la. Fotio ye Fana-Doyiala siraba. O kuntaala ye kilometere 40 ye. Sefairawi miliyari 8 ani miliyori 114 be don o dafa kelo 16 koro.

"ORTM" so kura joli tufadon fole dara

Mali arajo na television n’o ye ORTM ye, o soka kura joli tufadon fole dara jamanakuntigi Amadu Tumani Turay ya taarada setanburukalo til 21 san 2011 Kali Sananfara la. Yannin san 5 ce so ni benna yaka baan. Sankansi 9 don. A be joi kene min kan, o fye ye tara 10 ye. Sefaiawari miliyari 4 be don baaraar daa ORTM yeere fe.

Jamanakuntigi ya jira ko ni wakaya in benna ke Mali kunaanondi, pataa siira 60 ye o siraat la, Sotitima feeroli sefairawi miliyari dire ORTM ma a ka baarekminden nenamaw san.

Bayli Kulubali /Dokala Yusufu Jara