Koob la gùùlg yell

zâmsgo

Bùta wân-wâna ?

Koob la gùùlg yell zâmsgo

Bùta wân-wâna ?

Inad$s-Formasô / Bukina

Kaorengâ buka

Singre sn.8

Bôn-buudu sn.10

Bôn-buudu bunda wân-wâna? sn.14

Bôn-buudu tûusda wân-wâna? sn.16

Segl-y y bôn-buuduy meng koodê sn.18

**Tog n bùda wakat bùgo?** sn.22

**Tog n bùda wân-wâna?** sn.23

rulsâ bêesda wân-wâna? sn.26

Sêbda yaadem tog n zemsa wân-wâna? sn.29

**Selbo** sn.30

**Tog n bùda pù-bùg pùgê**? sn.37

Ko-yagre(kood wùsgo) sn.39

Ko-t$demga sn.41

Pù-w$$ga sn.50

**Paasga: ti-yêg buud toor-toore** sn.53

**Maanda wân n zâmms ki kanga pùgê?**

Kaorenga pùya sags a 4.

Sak a yembre fâa tôe n zâmsa semend pùgê.

Pipi saka : Bôn-buudu

Bùd- y bôn-buud ti bul wala b sên wilg

sn. 10 n ta sn 19.

* Y rengdame n tûus y bôn-buudu n yaool n bùd

bi ? Y maanda wân n tûusi ?

* Y maanda wän n kolg y bônbuudâ ti bôn-nindi ra sâame ?
* Karm-y sn .19 n ta SN.21.

Sak a yiib soaba : wakate bùgo la wân-wân la y bùta?

Bi d tags n gese

* wakat bùg la y bùt y koodo ?

ân la y tôe n sok n bâng sâ n segda ?

* Karm-y sn. 22.
* Yam bùta wân-wâna ?
* Koaadb bee t^^engâ sên bùt sêb-ruls bi.

Bôe ti b bùt wot?

Sä n yaa ne yämb, sêb-rulsâ bùdb yaa toog bi?

Seb-rulsâ bùdb nafdame bi? Bôe yinga?

* Karm-y sn.22 ti ta sn 25 ;

**Sak a tâab soaba : Selbo**

Bi d tags n gese.

* Yaa ti bùs la la y s$nda ?

sâ n yaa ne yâmba, selbâ yaa sôma bi ?

bôe yinga ?

* Yâmb maanda bôe n kogend-y ti-sendi wâ

ti windgâ la koodâ b$$d ra samba-ba

* karm- y sn. 31 n ta sn. 36.

**Sak a naas soaba : Bùta pù bùg pùgê?**

Bi d tags n gese.

* Yâmb tûusda y kood wân-wân yùùmd fâa ?

Yâmb tara kood ti sek n dilg y zak bi ?

Yâmb tara kood ti sek n koos bi?

* Yâmb kooda bôn-y$ng pù-y$ng pùgê?

n pùgl taab yùùm bog bi? Bôe yingâ?

* Karm-y sn.41. n ta sn. 52

Yna n tedma y bôn-koodi wâ wân-wâna ?

Y basda y Pùta pù-wees bi ? Yùùm a wâna ?

Leb-y n karm- sebrâ ziis nins sên

wilgd ko-tedemdi wâ yelle.

Y sä n pa wùmdê, bi y guls n soke

**Gùls-y tùùmdâ**

**Singre**

Pùùgâ sâ n ko ti yaa neere, y tôe n bùdame

Y sâ n dat n wùm tiig sên yit toto

y geta t-biiga bulbu.

Y tüusda y bö6buudu sën na yi ti

b bul neere ti tiis yi söma.

Seb kângâ pùgê, y zâmsda bon-buud

sên tûusda toto la y sên tog n bùd wakat ninga.

Yâmb sâ n bùd pind wùsgo bi yaoolem ti looge.

Y koodä kö yi söma ye.

Bùd pind pak sek, yaa y sên na n

bang y sên tog n bùd toto

Rê yinga yâmb zâmsda sêb ruls bùdbo

la sêbda zârem ne taab sên zemse.

Bùdb sômblem yaa woto.

Bôn-buud sâ n bôe ti tiis yi n bi b vâkê,

toame n vô-ba n ning ziig a to.

woto yaa selbo.

Y sâ n dat ti y pùùg ziig kell n

noome, y tog n tûusa y b$on-kooi wâ.

Ned tog n pind n banga a zak rilgr

koodo la koo sên na koose.

Ned tog n tûus a zi-koodse n bak

ne ziis a sên tog n bas ti yi pù-w$$ga.

Sebrâ satme, y zâmsda ti-yêg buud toor-toore.

Woto, y wumda sên yaa

bûmb ning ying la b pa kood bôn-y$ng

pù-y$ng pùg^é yùùm bog n tong taaba.

**Bôn-buudu**

Bôn-buudu yaa biis sên tûus n na n bùde

Bok-y nangur-n-bil n ges a pùgé wâ

bôe la y yâta ?

Ad nangur-n beel sên tar bûm ninga:

* Gâ-faaga sên kogônd-a
* Ri-bingdi
* Bulli.

Mams-n bânge: kit ti ti-biig buli.

Y sâ n dat n bâng tiig sên yit toto,

y kitdame ti ti-biig buli.

Ti-biib bundame a sâ n pusd yêg la vâado

rigs-y konkon-eagdo bi wam-zagdo

bi yù-kùd sên yûndi n ka yôod y$sa.

Vùdg-y vôo têngrâ, moog sên tôe n tû n yi.

Pids-y konkondâ biisri, n bas sâado,

koom ningr yinga.

Ra pi-y biisrâ ye.

Nin-y konkondâ tiig têngr maasmê

Gûus-y ne rûmsi :

b tôe n tusa kokonda n ludi.

* Ning-y koom wùsg konkondâ wâ
* kooma kêeda biisrê wâ ti lebg maasre.

Ko-kella fôogdame n yit têngr vôorê wâ

* Bas-y y konkonda yinga, yùng tôre

Vêkem-beoogo, rik-y bôn buuda a 4 bi a 5 :

kamaana, ki bi b$nga.

Bùd-y a yeùbr f$aa konkon a ye pùgé.

Y sâ n dat n bùde bi y vùdg biirsâ pùgé ne nug-bila.

* Ning-y bôn-buugâ bokê wâ n maneg biisr bilfu n ludi

Ysâ n bùde y zâgsda ne koom bilfu.

Kooma sâ n puk b$on-buuga, y paasda biisri.

Beoog-beoog fâa, bi y zâgs koom

ti ziigâ ket n maasa.

Rasm a yiib bi tâa pooré yêga pusdame

la rasm a nu bi a yoob rê zugê, tiigâ yitame

ti-biigâ bundame.

Yêg kiidame ti vâad pus n yi.

**Bön-buug bunda wän-wâna?**

Bön-buug pugē, a bull vùyame.

Bullâ rita ribingdı wã.

Vâadã ne yēgã pa tõe n dilg tiigã nand ye: b nan

ket n bee bõn-buugã pugē.

**Bõn-buug rata koom**

Bôn-bull yaa tiiga.

A rata koom n yi.

Bôn-buug bull pa tõe n buli t'a ket n yaa kù$$ng ye.

Yâmb ninga koom y konkondē wã sēn na yl tu

koomã wulg bôn-buudã.

Rē kıtame tu gãongã wùùg n kēege, tu bulla bi n lebg

bedre.

Tog n buda maasrē.

La koom sâ n looge, bôn-buud põogdame.

**Bõn-buug rata pemsem**

Bôn-bull vùùsdame.

Bôn-buud tog n paama pemsem têngrâ.

Rengdame n maneg ziigã n yaool n bude.

Woto pemsem kēeda tēnga.

Yâmb sēn ning biisrā konkondē wã, y ka pi ye.

Têng sã n pi, bõn-bull kongda pemsem:

a ka but sõma ye.

Y sẽn wa n ning bõn-buud konkondē wâ

yâmb pa rí ti kê biisrē wõ wùsg ye.

Sēbd sãn bud zulg tu looge

bõn-buud kongda pemsem.

Sãn wa kaoose, a ri-bingdi wã satame

t'a pa tõen yi ye.

Rẽ yinga a kidame.

La sẽbd busda ne tãnd bilfu.

Bõn-buug sâ n ka paam ludb tu seke

a ka bund sõma ye.

Liuuli tõen diime,

wintoog tõe n koLLS-a-lame.

Sēbdā zulum sã n zem taaba

bōn-būudã fãa tõe n naaga taaba

n bul n yi, n zem taaba;

woto, koaad tõe n bãnga a sẽn

tog n ning birg la tiim wakat ninga.

**Bön-buud tữusda wãn-wäna**

Ned sã n dat t'a kood yi sõma

t'a paam n gale,

a tog n buda bõn-buud sên sốmbe.

Tiig sã n bēedē n paoodē,

a womda bi-wēgemse,

sẽn pa tõe n yi bõn-bu-sõma ye.

Bõn-bu-yood kood po sõmb ye.

Rẽ yinga, yāmb tog n tūusa bõn-bu-sõma.

Bõn-bu-sõma tūusg pa toog ye,

a pa ligd yelle.

Toga ne gūusg bala.

Bõn-buud beeme ti bõn-buud be-ē.

Y sãn dat n paam kood sõma

bi y tūus bõn-bu-sõma.

Kamaan buud toor-toor beeme.

Kēer bita tatao.

Kēer biis yaa kõodre.

Kêer biis yaa peelse.

Rẽ yinga, b yetame ti kamaanã

buud yaa toor-toore.

Lam buud toor-toor me beeme.

Ki la nangur buud toor-toor beeme..

Kood buud kēer beeme n womd n yiida.

Tēngã lamd womb yaa kilo 150 n dabd kilo

200 $ktaar puge.

La B.J.A. lamdã womda kilo 1 000 $ktaar fãa.

Kood buud kēer yaa rēemse

ka-rēems la bēng-rēems beeme

kēer me yaa yaooga.

Kood buud kēer yaa sõma n yiid

lamd keer yaa Wogd tu keer yaa koeese.

Kood buud kēer tara pānga n tõe bãas n yiida.

Nangur buud nins sēn yaa limor 4834,

limor 1041 bãmb ka bēed ye.

B yetame tu b tara päng n tõe nangur bãase.

Yaa ka-buud bugo, kazùi, baninga,

ka-zēega, gorbiis buudu, nangur-n-

buudu, mui-buudu, tomaat-buud bug

la koobã mitbā sagend tu y tūus yãmb tếngã?

Bãng-y : ziis n be tu koobã mitbã kell

n maoodẽ n baood bõn-bu-paala.

Yaa bõn-bu-tūusdsi.

**Segl-y bõn-buudu y meng koodē**

Y sã n dat n bùd bi n bõe,

y tūusda bõn-buud sên be neer n yuda.

Y tūusda kūmaan-buud bi nangur n-buud

sẽn yaa sõma n yuda.

Bõn-buud sẽn yaa beda

tara rı-bingdu n yiida,

b bunda nana n yiida.

**Tūus-y bõn-buudu**

Rik-y bn-buud sẽn yaa b mumā

sen bi sốma

Bas-y sen pa b sõma wã, sẽn yaa b

bãanego, sẽn wũ-ba, sēn bếed-ba,

la bõn-nindi sēn wõb b rãmbã.

Ned sã n tữus a bõn-buud n bùde,

b fãa tõe n bulame n yi :

sen pa na n yipaooda

**Rik-y bõn-bu-paala**

Bõn-buud vùyame

Bõn-buud sã n kùdg wusgo, b bulã kiidame,

bõn-būudã pa le tõe n bul ye.

Tog n baoa bön-buud a taaba.

**Ning-y bõn-buuda tiim**

Bõn-nindi la bãas tõe n sãama bõn-buudã.

Kogl-y bõn-buudã ti bõn-nindi la

bãgs ra sãam-b ye

Kalm-y bõn-buudã ne tiima.

Tiimã bee koobã yell g$tbã nengē n koosdē.

kook naab wilgda tiima sën tog n

ninga waooglem

bi y tû a saglgo

Kalm- bôn-buudâ ne tiimâ sôma.

Tiima tog n wùma bôn-buuda fâa.

Yämb sãn pa tar t-kalemdga

y kalemda ne sūud yolgo (palastik).

Bii y sui bõn-buudã yolgē wã n bas sãoogo.

Paas-y tiimā.

Zugs-y yolgã ne pãnga, n l$$b-a n kaoose.

Tiimã kalemda ne bõn-buudã sõma.

Bii y gūus, tiima yaa zēnem.

Y sãn Siis-a bi y waas koom

Ra sak-y ti tiimã pēneg koamb ye.

Ra wãb-y bõn-buud sẽn kalem ne tiim ye;

ra rik-y n kõ-y rũms ye.

Y tõe n daa y bốn-buud me

koobā yell getbā nengē.

Woto, y kood buud yaa sõma,

y na n gala kood hal wusgo.

**Tog n buta wakat bugo?**

Ziigã sã n maneg n sa

y tõe n bùdame.

Y tog n bùda sig-noy wakato.

Woto, koodã paamda sa-koomã zãnga.

Yâmb sõn bùt pínda

koodā rengda moogã n yikdê.

Bùdbā wakat yaa yel- kâseng kãsenga.

A tedemdame n tūud sig-saag niibu.

Kood buud kãm fãa me tara a bùdb wēnde.

Y sã n bùd bùd-yaoogo

y kood yita bilfu.

Soolem kãm fãa pùge

koodã yell g$tbā wilgda

kood kām fãg bùdb wende.

**Y sãn dat n paam kood sõma**

**bi y bùd n zems bùdba wēnde**

**Tog n bùta wãn-wãna?**

Rog-n-mik bùdbo

Fãeebo

Pinda, neb kēer ka bùt bõn-buud kēer ye,

b fãeedame : wala mui, siini, bɛng wakat ninga.

Koaadã yargda bõn-buudã tēnga

n yaool n war n busi,

ti bõn-buudã kalem ne tânda.

La bõn-buudã rùùgda yaar ziig zūnga.

Pùùgã zíis kēer yaa taok hal ti

bõn-buudã pa tõe n yi ye.

La pùùgã ziis kēer yaa kar-kare,

zis kēer paada viùùgo, ti yaa bõne.

Fãeebā pa tõe n sõng ti ned gal kood ye

Sãamda bõn-buudu, sãamda ziiga.

Fo sã n dat n ko n kù moog me,

fo tabda koodo n sãamdē.

Rẽ pugē me, tùùmdã yaa toogo n kaoosdē

**Sēbd budbo**

Nebã minimin bùda sēbdo,

la naoor wùsgo b bùta yaare.

B tukda bok ne su-toaaga,

n ning bõn-buud n lebs n sidi. (Yēde)

Kood kēere, wala ki ne lamd buta sēbdē.

**Sēb-rulsi**

Tog n bùda sēbdẽ, rẽ n são fãeebo.

Tog n bùda sēbdã rulg-rulga.

Ned sã n bùt sẽb rulsi:

sēbdā yaadem zengda taaba la viùùg

pa paad wùsg sẽbda suk ye.

Woto koob yaa nana n yuda :

rûng tõen takda suugã n tūud rulsã sùk n

loogde. Woto, koob sata tao ti

b leb n paam n kon yilim;

\*b tõen ninga koodā birg ti zeng taaba;

\*b tõe n ninga tiim nana n yida;

\*b tõen maana ko-sosy n wa ne koom

Sãn yaa zí-sellē, rulsā bếesdamen pugle,

ti gidg koomã yerbã.

**Rulsā bēesda wãn-wāna?**

Sã n yaa bùdbo, bi selbo

bùtàme, bu senda rulg-rulga.

Neb kēer tēedga gisga n loe bili a

yiibu n yaool n bùt n tūnugd gisgā.

**Bēesdga**

Neb kēer tara bēesdga n bēesd rulsã.

Yaa ra-pik sēn tar yēna.

Yēnd fãa bēegda rulga.

Y sã n dat tu pipi rulgã yu tưga,

y rengd n tếega gisga n loe bili a yiibu.

Rē poore y beegda ne

bēesdgã n tũud gisgã.

Y sã n dat n tall bēesdgãn bēese,

y rengdn manega zigā n gãneg sõma

Y sã n bēes n sa bi y bùd rulsā zugu

n kit tu sēbdã zãrem zeng taaba.

**Gul-sendga**

Koaad sã n dat n bùd ti sēbdā zãrem

zeng taaba a tõe n talla gùl-s$ndgn bùde.

Gul-s$ndg tõe n maana ne raoogo bi kutu,

A yēnd a ye fãa tukda boko.

Ningda bi-yeng bi biis bog bok kam fãa pugē.

Luta biisā ne tând bilfu

n sed ne naoore bi ne su-toaaga.

Ne gul-S$ndgâ, sēbdã zãrem zema

taaba, tùùma kēnda tatao.

**masin butga.**

Sẽn tar a rūms n tùmdē tõe n buda ne

masin butga.

Yaa bõang bi naaf n takd a.

A bēegdame tii bõn-buudã rùùgd

Vūkē wã loand-loanda ti b zūremã zem taaba,

tii b zulma me yaa a yembre.

Bõn-buudã ningdame tu masinā kell

n tar busbu.

La masin-bùtgā raab yaa toogo.

Koaadb a yiib bii a tãgb tõe n

naaga taaba n da a.

**sēbdã yaadem tog n zemsa wäna?**

Kamaan bL ki sũ n bùd tako a ye fãa pa

tar weer sên na paam diib ti sek a ye.

Rê yinga kamaana bi ki wã pa yikd neere,

b pa tõe n wom sốma ti gal ye

Kamaan bi ki sãn bùd kar-kar tu looge

a ye fãa tara wer wusgo.

La b sõorã paoodame.

Ziig pa viùùgo, koodã pa tõe n yi Wùsg ye.

Sömbame ti y bùd ti zemse ti baa ziigā

paooda bu koodã yii neer hal wusgo.

Rulsã yaadem ne sēbdã zũrem tedgdame

n tūud bõn-buudãā yalē.

Wala sân yaa nanguri, ziis kēere,

rulsā yaadem yaa sm 40

tu muyã zūrem ne taab yaa sm a 1 b. a 2.

Sok-y koobā yell gstbã sēbdã zũrem ne

taab sen tog n yi a soaba.

**Sēbd taglem**

B geenda sebdã sốor ɛktaar a ye pùge

(ektaar woglem yaa m. 100, a yalem yaa m. 100).

Wala sãn yaa nangur tu rulsā yaadem

yaa sm 60 tu sebdā zãrem ne tagb yaa

sm 15, nangurã fãa sõor yaa 110 000

Puugã sēbdã taglem yaa 110 000 sktaar

a ye pugē.

Pùùg sēbd taglem yaa sẽbdã sõor sen

be $ktaar a yembr puge.

m rat n yeelame tu metre a yembre

ma1woglem zems a na-yakēmde.

**Selbo**

Kood kēer bi tiis kēer dengd n bõeya vakē.

Tiis vâka, yaa ziig b sẽn yāk n maneg n

bõe bõn-buudã tako.

Bān-buudã sã n bul n yi n bL,

b võod-b-lame n ti sele.

Toba, kùmba, tomaat, salaad la mui ne

mangı-tii rengd n bõeya vãkē,

tL yi n bi tu b võ n sele.

**Bõe ying la b rengd n bõe bõn-buud kãere?**

Bōn-buud kēer bulb kaoosdame

kēer me sã n paoodē, b sãamda nana.

Fo sã n bùd bãmb pùùge wâ bal n pa reng n

bõe, pa bõn-buudã fãa n yit ye.

Fo sã n deng n bõe võkē tt yi, fo tõen

tūusa sen yaa b sõma n yiid n be pāngã n sele.

Woto, zi-viid ka paad pùùgë wã ye.

B kogenda tu-bãoonega

ti b põs windga lo kood b$$da.

koaad sä paam n pind n selg a pùùgo

a tôe nmanegdame ti

ti-bôeedi wa nan yikda vâkê wâ

**Selb. sen zems n yaa sốmâ**

Yamb sân d dat n võ ti-bõeedi wã vãkē wã,

y manegd n zãgsa koom sõma, n yaool n

gât tu-bil a ye fãg sūgdga n võogdē.

Y rengd n maneg-b-lame n yaool n sele :

Kùrs-y yēg-wogdā,

kùrs-yēg sẽn sãam-bã, vãadã sã n yaa wùsgo

bu y woos-ba, la bi y güus n da kurg t-bilã

meng ye.

Y vùdgda bok ne s$ndgã n ning ti-bilã

bokē wã ti lim n ta a sūgdgã n da bas

ti yēgā nak yingr ye.

Y manegdn ninga tãnd n gūbg yēgã

n yaool n sídi.

y manegd n luda t-bâooneg kêer

ti b paam n pôs windga

**Selb sën pa sõmbe**

Yēgã pa kurs ye : b naka yingri,

b na n namsame n paamn tËem.

Tändã pa pi ye : yegã kùitame.

TI-s$ndi Wã sã n ka paam koom ningri

b pa vuogd sõma ye.

Yēgã sã n pa

kùrse b nakdame

Tiis buud n be n ka bùtë ye

b send-b Hame.

Bândaku ka but ye.

B kursdaa raadã n sendē.

Anana la banand pa bùt ye.

Yaa b yagensã la b yākd n sendē.

Tog n sela rulg-rulgu tu zãrma me

zemsen yaa sõma.

Woto, moodã yākr yaa nana n yiida,

la tiisã womda sõma tii nafe.

**Tog n bùda pù bùg pùgế?**

Koaad ka bùt bõn-buud yaar ziig yaar ye.

Koaad tedemda koodo n ningd ziig toor-toore.

**Ko-yagre Kood-wùsg**

Ko-yagre, yaa bôn-koaadi toor-toor sẽn

ning zing toor-toore n koaad yùùm-yɛng pugē.

**Ko-yagr makre**

A Mamadu kooda ziis a yoob rõandã.

Pipi pùùgã pùgē, a Mamadu bùda lamdo.

Pùùg a yiib soabâ pùgẽ, a bùda mui.

Pùùg a tãab soabã pugē, a bùda nanguri.

Pùùg a naas soabã pùgē, a bùda ki.

Pùùg a nu la a yoob soabã a basda pù-weese.

1. Lamdo 2. Mui

3. Nanguri 4. Ki

5. Pu-wesga 6. Pu-wesga

A Mamadu ko-yagrã yaa sõma.

A taro kood sēn na sek a ruubo (ki la mui).

koome n na n koose (lamdo, nanguri, mui).

A tara pù-wees a yiibu

n nan bas tu zigã vùùs la a wâmen a rūmsi

Yaa koaad n tũusd a kood buud toor-toore

a kooda kood sēn ng seka riibo,

a kooda kood me sēn na koose.

**Ko-yagr maanda bõe yingã?**

**Sẽn na yil ti tùùmã pùgd taaba n zemsdē**

Koodã buud toor-toorã:

bùdbo, warga, bãgbo, tiim ningri la b tigsgu,

rē fãa pa maahd wakat y$ng ye.

Wala wakat ninga, ned tõe n koo ki $ktaar.

Ia mui $ktaar nana n yiid a sã n da koo

mui $ktaar a yibu.

Ned sã n kood kood buuda yembre

lebga modgre t'a maan tùùma fãa gill wakat yɛng.

Ko-yagr sõngdame ti ned paamd viùùg daar

fãa n maand koob tùùmã fãa neere :

koobo, bùdbo, warga, tigsgu.

**Sēn na yı n paam n gal koodo**

Sãn yaa pùùg fãa ne a koodo, koodã

sekdame n yiida,

tùùmã maanda sõma n yiida,

la bõn-koaadt baa a ye pa namsd a to ye.

**Sẽn na yil n bãng tiir tu kood na zindi**

Ned sã n ko kood buud a yembr bala,

ti sebgo, ware, bu bõn-nindi wa sãame

a pa le tõe n paam fùi ye.

Koaad sã n ko bõn-y$ng tu nare n pa

raad sõma, a pa tõe n paam ligd ye.

Ned sã n ko kood bogo, a pa tõe n kong riibo,

a pa tõen kong ligd ye.

**Ko-n-t$denga**

**B sãn kood bõn-y$ng pù-y$ngë tùùm bogo,**

kood kãnga rtkda tến-noosendã zãnga.

Ziga sābgdame n kùdgdē.

Koodã woogda wùsgo

Min lebga modgre ti tēn-tõr neb yik

n toeem tênga n ti paam zi-paal n koaada.

**B sã n tedemd bõn-kood. wã pu-yeng puge,**

n kood youmd kam ne a rēnda, kood tõe n

kell n paamda wùsgo, yùùm yaka,

ziigā kelld n yaa noog n kaoosdē.

Woto yaa ko-n-t$denga.

**Ko-n-tɛdeng maanego**

Pipi yùùmde : yūya, ku

Yùùmd a yib soaba : kamaan bu mui

Yùùmd a tãab soaba : lamdo

Yùùmd a naas soaba : pù-w$$sga

Yùùmda nu soaba : pù-w$$ga.

**Ko-n-t$deng maanego**

Pipi yùùmde : lamdo bu siini

Yùùmd a yiib soaba : ki

Yùùmd a tãab soaba : nangur bt sūma

Yùùmd a naas soaba, la yùùm sēn pugle

pù-w$$ga.

**Maanda ko-t$deng bõe yinga?**

**Sēn na yl n tõog bõn-nindi, bãase, la moodo**

Wala b sã n kood lamdo, bõn-nindi ne

lamd bãas paasdame. B sã n kelln ko

bãasã paada goargē wã n kell n sãamd lamdã

lamd vēkēn-yùùmde, bõn-nindi wã ne

B sã n ko mui vēkến-youm dã bõn-nindi wã,

ne lamdã bãasã pa sãamd mui ye, b menendame

Wala wõãoong yaa mo-wēnga n sãamd

baning ne kazēeg yēga.

Wãoong sã n waoog pùùge

ki wã giindame n pa yikde ye n wa ki.

Sãn yaa woto, b kooda nangur bi lamdo

ki wã guLndame n pa yikde ye n wa ki.

ti wãoong pa nong n vùiimd nangurunge

bi goargẽ ye.

Yùùm a yib bi a tãab poore,

ki tõe n le bùùda pùùgē wã.

**Sẽn na yil n kok tēn-noosendã fãa yõodo**

Lamdã rkda tēn-noosēnda sak a yen yuuda:

Youmd a yembre, y tõe n koo lamdo.

Lamdã rikda tēn-noosēnda sak a yen yuuda azot

Yāmb sũ n leb n pugl n ko lamd youm vēkenda

beenē, lamdã nan konga azot

Woto yirnga, yùùm vēkendã, y kooda

bãndaku. Bãndaku rikda

tên-noosēndã sak a to n yiida : potas (zēem).

sẽn kood a lamdn lebs n ko bãndaku.

a soab kokda tēn-noosēndã yõod n yiida.

**Sēn na yl n paam ziigã fãa noosmã**

Ges-y ka-yēga, lamd yēga, maan yēga

la tiis a taabõ me yēga.

B pa wõnd taaba.

b woglem pa zem taab ye.

Tiig yeg sũ n n waoogē n wõnd taaba,

tii b bedrem zem taaba,

ti b tēed n lagem taab gilli,

b yetame tt yaa yēg-kila:

wala arbasle, ki, mui la kamaan yega.

Tis sen tar yêg-kil pêe ying n ditê

tiisga. kēer tara yeg-bedr sên sundi n yaa tirga

B boonda rê tu yēg-sundga.

yēg-bãooneg n yit yeg-bedrã zugu.

Lam-tiiga, maande, kafe-tiiga,

karot, papaye-tiiga, mangı-tiiga,

bämb fãa tara yeg-bedr sen sund tirga.

Yēgrã yaa yēg-sundga.

Tiis sên tar-b yēg-sundga,

sunda tếngr wùsgo n baood b riibo.

Koaad tõe n koo lamd wa rõanda,

mui yùùùmd ning sen pùgdã, pù-y$ng pugê.

Woto ziga yõod fãa nafdame:

lam-tiig tara yēg-sundga

mui tara yēg-kila n baood a rub yambē.

Lamd koob poore yẽ me tõe n paama

a rub zigã puge.

Lam-tiiga yêg sundga

n baooda rub tếngre:

Pipi yuomde:

Nanguri

Youmd a yib

sooba

Lamdo

Yuumd a tãgb

soaba

Mui:

Yuumda naas

Soaba:

Bãndaku

Yuumd a nu

soaba.

a yoob soaba

a yopoe soaba:

Pu-w$$ga.

Pùùgū kooda yùùm a naase

n tedemd koodã yùùmd yùùmde.

Basda ziigã t'a vùùS yùùm a tãabo.

Ko-n-tedengã yaa yùùm a yopoe,

Yaa yùùm a yopoe-poe fãa la kood kam fãa leb n

watē.

**Tùùsda kood bùg buudu n tedme?**

• Rengd n tūusa k00d yagre n yaool n ges b

tedõngã yelle.

Tog n tūusa kood sen na sek zakã rilgr yùùmda

tõre.

Tog n tūusa kood sến wat ne lago.

Tog n basa ziigã t'a vùùse pù-w$$ga.

* Rë poore, tog n tūusa kood nins sên

tõe n ledem taaba tu ziigã pa sãbgd tatao ye:

Bon-koodt nins yēg buud sen ya toor-toore,

bon-koodi nins sẽn fõosd tēn-noosēndã ball-

balle.

Ko-n-t$dengā sõngdame

Ti ziig noom kgoosdē

Ti f kell n kood f pùgo n pa tekd zig ye.

**Pu-wesga**

Pù-paal kood yaa sõma.

La sã n beē n beē ti koaad pa ningd

pùùgã põosgo la birga kooda woogdame.

Koobã sâ n ko tu ta yùùm a tãab bi a naase,

bõn-kood. wã zoet n fõosa

tến-noosēndã buud toor-toorū,

ti põosgã pa le bee ye.

Ziigā sãbgdame t'a yaokā lebg yag-yoogo.

Pa le tog n ko zí kãnga ye

Basda zíigâ t'a Vùùse:

ziig vùùgo, ya pù-w$$ga.

Koodā sãn ko ti ta yùùm a tãab bi. a naase,

bõn-koodu wũ zoet n fõosa tēn-noosēndã buud

toor-toorâ, ti põosgã pa le bee ye.

Ziigã sābgdame t'a yaokā lebg yag-yoogo.

Tiis la moog yita pù-w$$gē wâ.

B kogenda ziiga t'a põs yerbo.

B sãn kiidē, bõn-vùili Wâ

weend-b-lame tu lebg tēn-noosend la põosgo.

Ziigā lebgda noogo, a yaokã manegdame

La tếns nins nebã sẽn waooge wã,

pù-w$$g pa tõen bas n kaoos ye,

tu neba fãa pa tar ziis n kood ye.

Rē yinga, manegda pù-w$$gã,

ti ziigã lebg noog tatao.

**Sen na yl ti pù-w$$gã yii Sõma yinga .**

Y pa yõogd moogã sẽn yit pu-wD£gē wã ye.

Y senda tuuse;

tt-bāmba yikda tatao n yud moogob pita zg n

yamb-an lud n yLuda, b wata ne põosg wUSgo :

wala : Stylosanth ès (Kalgen-yãaga)

bãmb manegda pu-wesga.

Y tõe n talla tı-kãensã me n diilg rũmsi.

Pu-w$$gã saabo, worda moogã n maneg

n ko seoogã sãn wa satē.

**Y tõe n wooga pu-wesgã kaoosgo.**

Rẽ yinga, y manegda ziigū ti

tến-noosendã ne põosgū gal wusgo :

y ningda birg la põosg wusgo,

n manegn ko y pùùg sõma.

**Paasga**

Ti-yēg buud toor-toore

Tõnd zoe n yãame tu tuus keer tara

yēg-sundsi, tu kēer me tar yēg-kila.

T-yēg buud a taab me n kete.

Yēg-zerd

Tiis kếer tara yega tu zerb

saeesāne b wila n be yunga.

Yaa wala papanga (kūsga) kùnkùiiga,

tãwiiga, kamaana, mui.

Yēg kãensã boondame t yēg-z$rdi.

**Mui saeega**

B maanda guda n dùùs tiigã sūgdgã

zugē sēn na yil n sống yêg-zɛrdu wã

tu b paam n teeda

Tug sã n tar yeg a saeegē, a tara yēg-zerdu.

**Yēg-rebdı**

Tiis kēer tara yēg sẽn pa sundi

n tâood n dabd n yaa wogdo.

Woto yaa yēg-rebdi.

Yēg-rebdt tēedame n zãagdē,

la b pa sund têngr wùsg ye.

B yãmbda zi-yalenga.

Tiis wùsg tara yếg-rebdı:

mangı-tiiga, gùnga, rõoga.

Tiis kēere, wala mang-tiig

kell n tara yēg-rebdı la yēg-sundga.

**Yēg-luma**

Tiis kēer yēg yag b$d-b$d lùma-lùma

wala bāndaku, nayūya, yūya, ku bu busa.

Yếg kãensã yaa b$d tu b tara rı-bingd.

Riibã maana vãadē wã ne t-sūm,

ti yaool n sig yēgē wã.

Tiig sã n tar r-bingdı a yēgē,

a yēgã yaa yēg-lùma.

Bandaku yēga

**Gom-paala**

Y mii gom kõensã fãa bu ?

Y sã n ka mi-ba,

b. y ges b sến be ziis ninsi.

Ko-yagre

Azot

Bùd-tako

T-biis tiim ningri

T-biig pako bu a wùùgo, bi a fùgdo

Bulli

Zēem

Yēg-kila

Yēg-sundga

Bēesedga

T-biig ri-bingdi

Gul-sendga

Ko-n-t$denga

sēb-rulsi

sēb-bogdo

Fãeebo

Tiim ningri (tu-bãas tuto)

Kood buud toor-toore

Bureaux nationaux d'lnades-Formation

pour toute correspondance, s'adresser à:

BURKINA FASO

01 BP 1022 OUAGADOUGOU 01

Tél. (226) 30 20 40

34 03 19

IF/ BURUNDI

BP 2520 BUJUMBURA

Tél. (257) 2 - 225 92

Fax : (257) 226 586

IF/ CAMEROUN

BP 11 YAOUNDE

Tél. (237) 21 15 51 /21 17 48

Fax : (237) 21 11 44

Antenne de Bamenda

P.O. Box 252 Bamenda

Tél. (237) 36 11 80

Antenne de MAROUA

B,P. 167 MAROUA

Tél. (237) 29 13 82

Fax (237) 29 22 44

IF/ COTE D'IVOIRE

01 BP 2007 BOUAKE 01

Tél. (225) 63 30 00

Fax: (225) 63 41 41

Antenne de DALOA

BP 1434 DALOA

Tél. (235) 78 30 69

IF/ Rwanda

BP 866 KIGALI

Tél. (250) 8 47 13

Fax: (250) 8 2612

Antenne de BUTARE

Tél. (250) 30162

Antenne de GISENYI

BP 56 Gisenyi

Tél. (250) 40371

IF/ TANZANIE

P.0. Box 203 DODOMA

Tél. (255) 061 24230

Fax (255) 061-24722

IF/ TCHAD

BP 945 NDJAMENA

Tél. (235) 51 70 24

Fax (235) 51 52 70

Antenne de MOUNDOU

BP 70 MOUNDOU

Tél. (235) 69 14 99

IF/ TOGO

BP 12472 LOME

Tél. (228) 25 92 16

Fax (228) 25 92 17

Antenne d'ATAKPAME

BP 39 ATAKPAME

Tél. (228) 40 00 25

Fax (228) 40 03 11

ZAIRE

BP 5717 KINSHASA - GOMBE

Tél. (243) 34682

Fax (243) 123 4785

Antenne de KIKWIT

BP 245 Kikwit (Zaire)

Autres pays, s'adresser à :

IF/ Siège International

59 08 B.P. 8 Abidjan 08 (RCI)

Tél. (225) 44 31 28

44 31 29

44 31 30

Fax (225) 44 06 41

BUREAUX NATIONAUX D'INADES-FORMATION

Pour toute correspondan ce s'adresser àBURKINA-FASOINADES-FORMATION- 01 B. P. 1022, Ouagadougou 01

Tél. 30-20-70 - C. C. P. Ouagadougou 73-81

BURUNDI

INADES-FORMATION-B. P. 2520, Bujumbura

CAMEROUN

INADES-FORMATION

P.O. Box 252, Bamenda

Tél, 29-13-82

COTE D'IVOIRE

ETHIOPIE

INADES-FORMATION01 B. P. 2007, Bouaké 01 - Tél. 63-30-00

C.C.P, Abidjan 0424 - 97.D :B. P. 1434, Daloa-Tél. 78-30-69

KENYA

AGRI-SE RVICE-ETHIOPIA -P. 0. Box 2460, Addis-Ababa

Tél. 16-48-11 / 16-12-12 / 16-12-13

RWANDA

INADES-FORMATI ON-P. O. Box 14022, Nairobi - Tél. 74-36-06

Tél. 265-86

B.P. 11,Yaou ndé - Tél. 21-15-51/21-17-48

Tél. 36-11-80 B.P. 167, Maroua

TCHAD

INADES-FORMATION-B. P.866, Kigali - Tél. 847-13

B. P. 56, Gisenyi ;B. P. 707, Butare

INADES-FORMATION -B. P.945, N'Djaména

B. P. 70, Moundou.

TOGO

ZAIRE

Tél. 5140-24;

INADES-FORMATION -B. P. 39, Atakpamé Tél. 40-00-25 ;

B. P. 9, Dapaong- Tél. 70-81-48-C. C. P. Lomé 01-91

INADES-FORMATION-B. P.571 7, Kinshasa-Gombe

Tél. 34 682

AUTRES PAYS, s'adresser au Siège :

INADES-FORMATION, 08 B. P. 8 Abidjan 08 (Côte d'lvoire)

Tél, 44-31-28 - C. C. P. INADES-FORMATION ABIDJAN 179-16

C. C. P. PARIS 22-194-88 T.