Lêgë tî dïköngö na süngö mbëtï  
na yângâ tî Bhogoto

**na kôzo tënë na fängö ndâ tî tënë   
na yângâ tî sängö**

Ndokua tî yângâ tî bhogoto

na Carnot

Ɛnɛ tɛ o, arɛ tɔ̧i, arɛ gɔn mbɛti nɛ nu Bhogoto

Ce guide est une publication de la SIL et ACATBA, en collaboration avec le Ministère de l’Education Nationale et de l’Enseignement Supérieur.

Première édition, (expérimentale) 2017, 20 exemplaires

Deuxième édition, 2021, 500 exemplaires

Les illustrations, utilisées avec permission, sont l’œuvre des artistes suivants:

Polo, Lapino, Susan Rose, Jean-Marie Boayaga, Ernest Mbanji Bawe.

L’orthographe expérimentale de Bhogoto (Carnot) a été approuvée par l’Institut de Linguistique Appliquée (ILA) de l’Université de Bangui.

ACATBA,

B.P. 1990 Bangui, République Centrafricaine

© 2021 ACATBA et SIL International

Kôzo tënë

Asâra bûku sô tëtî âzo sô atene yângâ tî bhogoto na ahînga tî dîko na tî sû yângâ tî bhogoto. Mbëtï sô ayeke mû mabôko na âla, sï âla lîngbi tî sû na tî dîko yângâ tî ködörö tî âla mvenî.

Na töngöndâ tî bûku sô, afa pekô tî âyê kûê na sängö, me na ndânî, afa pêko tî âyê kûê na Bhogoto. Âla lîngbi tî wara ôko mbëtï sô na yângâ tî farânzi ngâ.

Âlesöon ôko ôko ayeke na mbai sô âmbênî Bhogoto mvenî sï asû nî. Na mändängö-yê sô atondâ nî yeke yeke na ndö tî ayê sô âla mvenî ahînga awe. Na ndö kugbë-mbëtï 24, fadë wamändängö-yê adîko mbênî mbai ngâ na âmbênî mato sô afa taâ mosoro tî yângâ tî Bhogoto. Na ndâ tî mändängö-yê sô, fadë lo hâka hïngängö-yê tî lo na lêgë tî kêtê kizamä sô ayeke mû na lo lêgë tî wara mbênî "attestation".

Töngana wamändängö-yê asâra âyê na lêgë sô mbëtï sô afa, fadë lo hînga lêgë tî dîko na tî sû yângâ tî Bhogoto hîo gï lo mvenî (atâa wafängö-yê amû na lo mabôko pëpe). Fadë âla wara âkïrïngö na tënë (wala âréponse) sô alîngbi na âkua kûê sô ayeke na yâ tî mbëtï sô gï na ndö tî kêtê mbëtï sô ayeke na yâ nî.

Aleke âgïrïsängö-yê sô ayeke na yâ tî kôzo bûku nî sô na yâ tî lo sô awe.

Ï sambêla nzönî mändängö-yê na âzo kûê sô ayê tî manda pendere yângâ tî ködörö sô. Ï yeke kü na ngîâ tî yamba âyê sô ayeke na lêgënî pëpe, töngana âla yê tî fa na ï. Ala tokua mbëtï na molongo ti singa +236 75.01.61.14.

Nzönî dïköngö-mbëtï!

Âwasärängönî

Tënë tî li nî

Mîngi tî âconsonne na âvoyelle na yângâ tî Bhogoto ayeke lêgëôko na finî kodë tî süngö sängö. Kodë tî süngö âla na sängö tî kôzo ayeke ndê, me fadë mo hînga nî sêngê.

1. Âvoyelle

2. Âconsonne

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| a **kara** | hötö |  | o **mboro** | | makâko |
| e **te** | këkë |  | u **ku** | | gerê |
| i **dilɛ** | bämarä |  |  | |  |
| b **bɛrɛ** | kangu |  | ŋg **ŋgere** | vâla | |
| d **dilɛ** | bämarä |  | gb **gbo** | Koro ye | |
| f **fara** | gbogbo |  | ŋgb **ŋgbɛrɛ** | buruma | |
| g **gogo** | teme |  | z **zan** | gigi | |
| gb **gbare** | dödörö |  | p **paa** | zeme | |
| h **hɛ** | vo |  | r **re** | ködörö | |
| k **ku** | gerê |  | s **sunu** | sindi | |
| kp**kpa** | wara |  | t **toro** | mbo | |
| l **laa** | bongo |  | v **vale** | da tî anyäma | |
| m **minimini** | nyâön |  | w **wara** | kpoka | |
| mb **mboro** | makâko |  | y **yere** | ngba | |
| n **nam** | sëwä |  | z **zawa** | kârâkö | |
| nd **ndaa** | bägara |  |  |  | |

Âmbênî kêtê tënë:

**1.**

**2.** Mo dîko âtënë sô:

**a/aa Am sa toro. Toro saa re.**

**e/ee Mɛ e riwaa ha̧a si. Robert daka ee tɛ Za̧a.**

**o/oo Am tɛ fo nɛ. A̧ foo nu laa kɔm.**

**u/uu Wewei ru laa nɛ. Wikoo yi ruu laa kɛ̧ɛ.**

**3.** Na yângâ tî sängö, âmbupa kûê ahûnzi na voyelle. Me na yângâ tî Bhogoto, âmbênî mbupa mîngi ahûnzi na consonne :

**- bem, zaŋ, fɛt, labhan, tom, dhoŋ, nam, zan, sam.**

**- ndemnderem, witom, dubhen, borotom, bhɔn**

Kua: Mo gbîan âtënë sô na bhogoto:

1. *ôko / ûse / otâ / miombe / gümbäyä.*

2. *Môlengê ahûru wâ. Babâ atîngbi wâ.*

3. *Töngana âmôlengê abalëe yângâ tî da, zîa âla sukûla mabôko tî âla.*

Na sängö tî kôzo, asû mbupa (= mot) sô töngasô: *soussou*

Na finî sängö, asû nî töngasô:

*susu*

Na yângâ tî bhogoto, asû mbupa sô töngasô: **kusi**

Mo baa, asû nî na "**s**" ôko. Asû nî na "**u**", asû nî na "**ou**" äpe. Âmbênî mbupa sô akpa terê na "**kusi**": **puti, sunu, usi, ndutu.**

Töngana mo baa mbênî gerê-mbëtï sô asû nî ûse na pekô tî terê, mo gbôto yâ tî tënë nî.

**Hânge!** Mo bâa âmbupa (= mots) sô: **gere wirɛ**, na **gi kpoo.**

Asû "**gere**" na "**gi**" na "u" äpe! Sô atene, "g**u**ere" na "g**u**i" ayeke na lêgë nî äpe.

**Ɛ / ɛ**

**bɛrɛ**

**bore**

**Siiwen:**

**Gɛɛ gɛnɛ gana waire.**

Gerê-mbëtï "**ɛ"** ayeke lêgëôko töngana tî sängö "**e"** na yâ tî âmbupa (= mots) töngana: *vekë*, *mvene*.

Lêgë tî süngö "**Ɛ"** na "**ɛ"** na mbëtï:

Mo sû kötä **Ɛ** töngasô: Na kêtê nî töngasô:

Kua: Mo sû âgerê-mbëtï töngana âtäpandë sô ayeke na gbenî:

ɛ

Ɛ

Ɛnɛ

Kua 1

Mo tîngbi na lêgë tî kâmba âmbupa sô ayeke lêgëôko, sängö na Bhogoto:

**wen** *alingbi*

**zɛrɛ** *tënë*

**dɛ** *kobêla*

**rɛmɛ** *sakpä*

**te** *ngongoa*

**kpare** *sâra*

**gɛzɛ** *këkë*

Kua 2

Mo sû "**e"** wala "**ɛ"** na ndo sô atîa daä:

Kua 3

Mo gbîan âmbupa sô na Bhogoto:

To kɔ ŋgoto inɛ gbare

Ŋgoto inɛ gbare nɛɛ o gɛnɛ baa wikoo. O nɛɛ, o hɔ o. Wikoo yi gii ŋgɛrɛ hoo o. Nɛ gbare ba ŋgɛrɛi kɔ ee ŋgoto, ŋgoto tɔ̧ wen ndaŋ nɛ domnɛ foyo gana zuu. Wikoo yi kirɛ ŋgɔn mɔ tɛ hɔ̧gɔ, nɛ ŋgoto yu mɔ di kɔ zee mɛ. Nɛ gbare ba wikoo yi kɔ eraa.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| kêtê sakpä | | g\_\_z\_\_ | | | këkë | | t\_\_ | |
|  | | \_\_ | | | mvene | | nd\_\_lɛ | |
| likongô | | s\_\_r\_\_ | | | mbeto | | k\_\_ri | |
| bobo | | dor\_\_ | | | gô | | g\_\_\_\_ | |
| wâ | | w\_\_e | | | dödörö | | gbar\_\_ | |
| môlengê | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | |  | ngundë | | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | |  |
| tënë | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | |  | mbëtï | | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | |  |
| fâ zo | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | |  | bê | | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | |  |
| mvene | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | |  | wâ | | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | |  |

gɛɛ *gô* zɛɛ *mê*

gɛdhɛɛ *kêtê* pɛɛ *kâmba*

gbɛɛgaza *fango ganza* Ɛnɛ nɛ o inaa. *Ala gue na lo.*

**Ɔ/ ɔ**

toro

**Siiwen:**

**Gɔɔ gɔm wirɛ benɛ nyɛrɛɛ nɛ.**

Gerê-mbëtï "**ɔ"** ayeke lêgëôko töngana tî sängö "**o"** na yâ tî âmbupa (= mots) töngana: *molongö*, *mosoro*.

Lêgë tî süngö "**Ɔ"** na "**ɔ**" na mbëtï:

Mo sû kötä **Ɔ**töngasô: Na kêtê nî töngasô:

Kua: Mo sû âgerê-mbëtï töngana âtäpandë sô ayeke na gbenî:

Ɔ

Ɔ

gɔtɔ

Ɔ

ɔ

Kua 1

Mo dîko âtënë sô:

Fɔrɔ gana dɔmɔ. A̧ ndaka bezɔŋgɔ.

Gɔɔ gɔmɔ ngɔyɔ. Tɔngɔ yaa yɔng gɔrɔ.

Minimini roo kɔzaŋ zɔrɔ. Ŋgoyɔmɔ a poosaŋ nɛ o.

Kua 2

Mo sû "**ɔ"** wala "**o"** na ndo sô atîa daä:

Kua 3

Mo gbîan âmbupa sô na bhogoto:

To kɔ wewei inɛ toro

Yara nɛɛ yai hɔɔ, Dɛsaa kara toro o buwaa mɔ nɛ yai. Oo raa o ti̧i, nɛ toro oi kpa ŋma dɔmɔ ndoo gbɛ dɔmɔi. Oo raa o dhoŋ ti̧i, nɛ gɔɔ hɔ zan dhɔɔ mbɔrɔbhɔtɔ. Gɔɔ yi mɔ zɔɔ toro oi hɔ̧gɔ, naa gɔm ŋmaa gbɛ. Dɛsaa roo nu nɛ kɔ̧wɔ nɛ nyin toroi ende: «Nayee woo! Toro kɔm woo. Nayee woo! Toro kɔm woo.»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| birä | | bir\_\_ | | kalä | | g\_\_r\_\_ | | |
| ngbö | | g\_\_ɔ | | kangu | | z\_\_rɔ | | |
| nzara | | w\_\_ | | yäkä | | f\_\_ | | |
| hömba | | ba\_\_ | | dödö | | y\_\_rɔ | | |
| doli | | f\_\_r\_\_ | | susu | | z\_\_r\_\_ | | |
| doli | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | |  | | ngambe | | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  |
| baâ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | |  | | wazïbä | | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  |
| doli | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | |  | | sïgî | | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  |
| kôgarâ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | |  | | bâlâwâ | | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  |

mbɔrɔ *koro* yɔfɔwirɛ *wazin*

mbɔi *nginza* mbɔrɔbhɔtɔ *potopôto*

gɔrɔ *gûî* Am zɔkɔ fɔrɔi. *Mbï baâ doli nî.*

Âmbênî gerê-mbëtï sô ayeke ndurü na "**bh**" ayeke: "**b**", "**mb**" na "**gb**". Mo baâ âmbênî mbupa sô atöndâ nî na âgerê-mbëtï sô:

**Bh / bh**

**Siiwen:**

Wirɛ fe fee bhɔ.

|  |  |
| --- | --- |
| bhukɔ | balëôko |
| dubhen | nïkpä |
| Oe hɛmɛ bhɔ. | Singîla na mo ngâ. |

mboro

gbare

biri

ŋgubhu

Kua 1

Mo dîko âmbupa sô:

bhuwɔ, boro, mbɔrɔ, gbinte, bheri, mbayaa, gbaŋga, bhisɛ, baŋge, mbala, bhure, mbororo, bhutu, ŋgubhu.

Kua 2

Mo tîngbi na lêgë tî kâmba âmbupa sô ayeke lêgëôko, sängö na Bhogoto:

Kua 3

Mo gbîan âmbupa sô na Bhogoto:

To kɔ ndarawese inɛ fɔ

Kɔzaŋ doonu kɔ ndarawese, mɔ ka̧a naa ŋgoyɔ ndaŋ nɛ tom. A̧ hɔ nɛ tuturɛ nɛ tom, ɔmɔtɛ bɛnɛ. Fɔ dɛɛ nyumsɛrɛ nɛ tɔ̧ ha̧ ndarawese ende, ge nɛ mɛ dɛ nam hɔ̧gɔ̧ɔ ge? E ham ɔm tɛm, mɛ bhɔ mɛ ɔm tɛ mɛ. Tom gbɛ wirɛ nɛ, tom sa nɛ bhɔ.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| hömba | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | |  | ndo ahän | | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | |
| kpoto | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | |  | makâko | | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | |
| giriri | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | |  | kpu | | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | |
| dödörö | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | |  | gügü | | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | |
| ŋgubhu | |  |  |  | | | balëôko | |  |
| bhuwɔ | |  |  |  | | | kpu | |  |
| ŋgbɔɔ | |  |  |  | | | ndeko | |  |
| mboro | |  |  |  | | | gügü | |  |
| duu | |  |  |  | | | makâko | |  |
| bhunu | |  |  |  | | | balaka | |  |
| Mbɔrɔ | |  |  |  | | | konô | |  |
| bhukɔ | |  |  |  | | | hömba | |  |
| baa kɔm | |  |  |  | | | wängö | |  |

Âmbênî gerê-mbëtï sô ayeke ndurü na "**dh**" ayeke: "**d**" na "**nd**". Mo baâ âmbênî mbupa sô atöndâ nî na âgerê-mbëtï sô: **d, na nd.   
Mo baa ambeni mbupa so atondani na gere mbeti so:**

**dhɔɔdana**

**Siiwen:**

Mɔɔ zɛ dhuu ri wirɛ dhuki kɔzaŋ duu.

**Dh / dh**

|  |  |
| --- | --- |
| **dhɔɔ ri** | gbe tî ngû |
| **dhoŋ riwaa** | peko ti lêgë |
| **mɛ pei dhoŋ** | mo kirï na peko. |

ndo

dilɛ

**dhoŋ**

**ndodho**

**Kɛdhɛ**

Kua 1

Mo dîko âtënë sô:

Wirɛ roo dhɔɔ dhukɔ ri. E ha̧ doo dhoŋ kubha mɛ.

A̧ nɔɔ kodhe ri. Wikoo gaa mɔ nɛ ndo.

Wihizraɛl o ɔ dhɔɔ dhɔkɔ gara.

Kua 2

Mo sû **dh, nd** wala **d** na ndo sô atîa daä:

Kua 3

Mo gbîan âmbupa sô na Bhogoto:

To kɔ Zai inɛ bendui o

Zai baa bholo pi gɛrɛɛ mɔ nɛ fɔ. A̧a zɔɔ kɔ bholoi zudhɔ nɛ dombaa, ka̧a zɔkɔ ende nɛ ndui o nɛ nyɔŋoi domnɛ kodhe firɛsunu nɛ bhɔnɔ kɔ zaŋaa nyi. A̧a raa ti̧i, ka̧a zerɛ fomɔ kɔzaŋ bholoi, naa yakasi bholoi, bendui o aa nu, naa gbɛ wo o fɛt. A̧ nɛ, a̧ e wo o kawee, a̧ kai sinɛɛ ha̧ bem ka̧a o.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| zonga | | \_\_ra | | makongö | | | \_\_\_\_ɔɔ | |
| mvene | | \_\_\_\_ɛlɛ | | ngbângbâ | | | za\_\_\_\_a | |
| gozo | | gɔ\_\_\_\_ɔ | | pörö | | | \_\_\_\_akara | |
| ngbäa | | \_\_\_\_a̧ra | | ngäsa | | | \_\_\_\_uwɔ | |
| lêgë | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | |  | | sâra | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | |  |
| ngbâa | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | |  | | kîri | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | |  |
| kêtê | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | |  | | bobo | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | |  |
| leke | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | |  | | bozö | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | |  |

Âmbênî gerê-mbëtï sô ayeke nde na " **ŋm**" ayeke: "**m**" na "**n**". Mo baâ âmbênî mbupa sô atöndâ nî na âgerê-mbëtï sô:

**Siiwen**:

Koro ŋma mɛ, nɛ mɛ ŋma nu.

**Ŋm / ŋm**

ŋma

**minimini**

**nɔɛ**

Kua 1

Mo dîko âmbupa sô:

ŋmana, nu, naŋ, nam, mai, maa, ŋma, maandɛrɛ.

Kua 2

Mo sû **m, n, ŋ,** wala **ŋm** na ndo sô atîa daä:

bem inɛ\_\_\_aa kɛ̧ɛ. Wirɛ gɔmɔ \_\_\_ana a \_\_u.

Wirɛ o raka \_\_ɔ koro o ɛ\_ ɛ.

Nyam \_\_\_a te dɔ tuwɔ kɛrɛ nɛ. Am dɔɔ nɛ\_\_\_aa nɛ kotɔi.   
Fɔrɔ\_\_\_aa tana dhɔɔ ri.

Kua 3

Mo tîngbi na lêgë tî kâmba âmbupa sô ayeke lêgëôko, sängö na bhgoto:

To kɔ ŋma wewei inɛ zambɛrɛ  
Ŋma yara, ŋma wewei o buwaa nɛɛ o gɛnɛ kirɛ sadhe. O nɛɛ, o kpa dhɔ̧ɔ̧ zambɛrɛ o. O bha̧a pataa teee, koo zɔkaa o, nɛ nɔɛ ndoo sayaa o ende gba̧agbaa waa he mɔ. Nɛ wewei oi dɛ kei, o nɛ, o yoi katɛ ŋma te, nɛ ŋmaa ndaŋ ŋma kote maa. Zambɛrɛi mɔ zei hɔ̧gɔ naa gɔm yui, a̧ raa. Mɔ nɛ winɛyai o ŋgoi nɛ nɛɛ yai nɛ dɛɛ giti nɛi niŋ. O sii, o ɔ wɔ o domnɛ kote maa nɛ wei kɔyɔm kɔyɔɔmi.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| maa | |  |  |  | | nyaon |  |
| mɔrkɔ | |  |  |  | | mbeni / do |  |
| mamu | |  |  |  | | purû |  |
| dhɔ̧ɔ | |  |  |  | | kügbe |  |
| ŋma | |  |  |  | | ngia |  |
| minimini | |  |  |  | | okü |  |
| ŋm | ŋma  ŋmana  ŋman. | | | | do  gonda | | |

**a̧** ayeke töngana **a,** me adîko **a̧** na yâ tî hôn.

**ɛ̧** ayeke töngana **ɛ,** me adîko **ɛ̧** na yâ tî hôn.

**i̧** ayeke töngana **i,** me adîko **i̧** na yâ tî hôn.

**ɔ̧** ayeke töngana **ɔ,** me adîko **ɛ̧** na yâ tî hôn.

**u̧** ayeke töngana **u,** me adîko **u̧** na yâ tî hôn.

Mo dîko âtënë sô ayeke na gbenî:

**a**  mɛ **a** laa gere. **ɛ** arɛ gb**ɛ** nɛ sadhe.

**a̧** mɛ **a̧**ka laa ka̧a. **ɛ̧** maŋgoro tɛ gb**ɛ̧** nɛ.

**i** mɛ a r**i tɛ** kpoo y**i**. **u**  k**u** bem hɔɔ ri ŋmaa.

**i̧** mɛ e kpoo yi ha̧ r**i̧** sɛ. **u̧** k**u̧** rii di kuru mɛ.

**ɔ̧** Mɛ dhafi kɔzaŋ kpanai ha̧ r**ɔ̧ɔ̧**.

**ɛ̧** Mɛ h**ɛ̧**rɛbem.

Kua: *Mo sû âgerê-mbëtï töngana âtäpandë sô ayeke na gbenî:*

**Ɛ̧ / ɛ̧**

kpɛ̧

**A̧ / a̧**

a̧ maa

**I̧ / i̧**

zi̧

**U̧ / u̧**

**Ɔ̧ /ɔ̧**

gɔ̧

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

a̧ ɛ̧ i̧ **ɔ̧** u̧

Kua 1

Mo dîko âtënë sô:

Mo bâa ândïä sô:

Kua 2

Mo sû "cédille" na ndo sô atîa daä:

**Tana ɔmɔ tɛɛ nɛ dhɔɔri. Wizu̧ o kara toi ka̧a raa nɛɛ.** A̧ gbɛɛ z**i̧   
tɛ kam. Tu̧wirɛ inɛ bui nyɔŋmɔ ŋgɔn taboro ndaŋ.**

**Siiwen:**

**Fiyo doo ha̧a gba̧razawa gɛ,  
e pi̧ kɔ kɔ̧ ndaŋ ndaŋ.**

|  |  |
| --- | --- |
| **kpɛ̧ a tɛ toro pentɛ.** | **Mɛ tɔ̧ɔ wen mɔ nɛ hɔɔ yi.** |
| **A̧ pi̧i paa riwee.** | **Mii doo dɔ̧ɔ inɛ mɛ.** |
| **Wirɛ daŋa benyaŋa.** | **Ŋma waratei ŋgoi mɔ gbɛ̧.** |

Töngana âvoyelle ayeke na terê tî **m, n, ŋ** wala **ŋm**, adîko âla kûê na yâ tî hôn. Ndâli nî, alîngbi tî sû "cédille" na âvoyelle sô pëpe.  
Täpandë: **mɔ, nam, daŋ, dhaŋ, ŋma, iŋ, dun, sam.**

Töngana adîko kôzo voyelle tî mbênî mbupa na yâ tî hôn, adîko âtanganî kûê na yâ tî hôn ngâ. Me asû "cédille" gï na kôzo voyelle nî.  
Täpandë: **gba̧ra, da̧ra, di̧ri, dɛ̧dhɛ, dɛ̧rɛ.** Töngana âvoyelle sô adîko na yâ tî hôn amû pekô tî terê, asû "cédille" na oko awe.  
Täpandë: **ti̧i, dɔ̧ɔ, fu̧u, gɛ̧ɛ, ri̧i, ga̧a.**

Kîri ni na ndonî

1. Mo tîngbi na lêgë tî kâmba âmbupa sô ayeke lêgëôko:

Mo gbîan âtënë sô na Bhogoto:

a) *Mbï kü mo tîtene mo te gûî.*

b) *Mbênî mbo amû ângusû na gbe tî gô tî lo, lo gue na nî na ndo tî kôgarâ tî lo.*

c) *Töngana ndo ahän, mo tene na Pierre, lo gue lo wara mbï na yângâ tî dû tî ânyama kâ.*

d) *Töngana ndo avûko awe, lo mû bozö tî zembe tî lo na gbe tî mabôko tî lo.*

**To kɔ Gbaasu inɛ toro kɛ̧ɛ o**

Tɛ bɛrɛ nɛ rakaa, ŋma wewei nɛ nyinaa ende Gbaasu nɛɛ fɔ inɛ toro kɛ̧ɛ o. Ee zɔɔ ka̧a zɔkɔ gbadɔkɔ kpɛ̧ o tɛ ŋma toroi, naa dɔ̧i wo o a nu. A̧ nɛɛ, a̧ dɛ tom teee, a̧a pei dhoŋ gɛnɛ ɔmɔ tɛɛ, ka̧a zɔkɔ gbadɔkɔ kpɛ̧ oi tɛ kpɔ̧ɔ toroi naa dɔ̧i wo o a nu. A̧ dɛɛ tom sa, a̧ ŋgoi mɔ pei di re i̧i ka̧a pi̧i rii dhoŋ tɛ kpɔ̧ɔ̧ toroo, kɔ gbadɔkɔ kpɛ̧ o nɛɛ tɛɛ yɛ. Ka̧a tɔ̧ɔ nɛ kɔ sɛraa, am rɔŋgɔ e ŋma yara kɔm dɔ̧rɔ nɛ o a riwee gere.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ndɛlɛ |  | ndeke |  | dhaŋ |  | bâa |
| dɔ̧ɔ |  | zeme |  |  |  |  |
| nɔgɔrɔ |  | ngbâ |  | zɔɔ |  | gûî |
| bhɔn |  | mvene |  |  |  |  |
| nɔɛ |  | ndurü |  |  |  |  |
| paa |  | ngû lavu |  | gɔrɔ |  | buba |

Kodë tî dikongö ambeni âmbupa

Mo baâ âmbupa sô:

daa daa yi daa o daa oi

ngängä ngängä nî ângängä ângängä nî

binyɛ binyɛi binyɛ o binyɛ oi *ngo*

ri rii ri o ri oi *lê*

wirɛ wirɛi wirɛ o wirɛ oi *zo*

wee weeyi wee o wee oi *wâ*

Mo baâ âmbupa sô:

danwirɛ (dan wirɛ) yingo *tî zo*

maŋwese (naŋ wese) *ngbonga*

kɔ tuwɔ (kɔ tuwɔ) ya ti da

mɔrkɔ zaŋaandaŋ (mɔrkɔ zaŋaandaŋ) *omenë*

behee (be hee) *kêtê mabôko*

dhaŋmɔ (dhaŋ mɔ ) *sïökpärï*

mɔɔnyɔŋ (mɔɔ nyɔŋ) *kôbe*

wikiizoro (wikii zoro) *zo tî gïngö-susu*

wihiŋmɔ (wih iŋmɔ ) *wandarä*

Mo baâ fängö-ndâ tî âmbupa sô na ndö kugbë tî pekô.

Töngana mbênî mbupa aköndâ nî na "**o**" sô afa atene âyê ayeke ûse wala mîngi, asû "**o**" nî gï na dawa tî mbupa nî.

Täpandë: **daa  daa o**.

Töngana mbênî mbupa ahûnzi na "**i**" sô afa atene "réferentiel", asû "**i**" nî gï na ndângbâ tî mbupa nî.

Täpandë: **ri  rii**.

***wihusimɔ inɛ wiyammɔ***

Kua 1

Mo ngoro na keke mbeti âmbupa so asû ni na lêgë nî:

dam-tuwɔ - damtuwɔ wibombori - wibo-mbo-ri

dhoŋwee - dhoŋ-wee wi-iŋ-mɔ - wihiŋmɔ

bhandidoonu - bhandi - doonu dhaŋmɔ - dhaŋ-mɔ

Kua 2

**Mo gbîan tënë sô na Bhogoto na ndö tî mbênî kugbë-mbëtï:**

Mbênî wabätängö-taba amû âtaba tî lo, sï lo fono na âla tî te yê. Lo fono na âla ngbii sï lo sï na yângâ tî mbênî yäkä sô wabätängö-nî ahônde terê tî lo. Âtaba nî alï na yâ tî yäkä tî kôlï nî. Wabätängö-yäkä nî ayê tî pîka wabätängö-taba nî, sï lo kpë lo kîri. Töngana lo sï na ködörö, âzo tî terê tî da tî lo alöndö tî pîka wabätängö-yäkä nî. Zo tî bätängö-yäkä nî ngâ ague aîri âsewa tî lo sï âla tiri.

1. Töngana mbupa ûse afa yê ôko, ayeke bungbi ni tongaso.   
Täpandë: **damtuwɔ, behee, dhoŋwirɛ.**

2. Töngana mbênî mbupa atöndâ nî na **"wi^"**, ngâ töngana mbênî mbupa atöndâ nî na "**mɔ**" wala ahûnzi na "**mɔ** ", alîngbi tî kângbi pöpö nî pëpe.  
Täpandë: **widaisadhe, wigɔmfɔ**, **dhaŋmɔ, mɔɔnyɔŋ.**

**E lingbi nga ti wara atäpandë töngana:**   
**wihusimɔ, wikpamɔ, bhandinyɔŋmɔ.**

3. Töngana kôzo mbupa ahûnzi na voyelle na ûse mbupa nî atondâ nî na voyelle, alîngbi mo zia ‘ h’ na pöpö nî.Täpandë: **wihiŋmɔ, wihusimɔ, mɔɔhorotom.**

E bâa âmbeti sô:

1. Nɛ mɛ sa mɔ ha̧ wihusimɔ, ha̧a tɛ a̧ tɔ̧i mbɛti kɔm ham.

2. A̧ bhɔnɔ kɔtuwɔ, kɛmɛ zɔɔ ha̧age nɛ mɛ yu mɔ mɛ raa.

Kua 3

Mo sû kâmba na terê tî âmbupa sô asû nî na lêgë nî:

nɛ mi - nɛ mɛ

nɛ a̧ - naa

nɛ ɛnɛ - nɛnɛ

nɛ wo o - ndoo o

**Hânge!**

Töngana mbupa ahûnzi na consonne, si **"a"** alîngbi tî gä na pekônî, **"a"** agä **"aa"**,walaa **"i"** ti tene tene na ndo ti ôko mbupa ni. Täpandë:

tana (tanai) dhoŋ a̧ (dhoŋaa)

nya a̧ (nyaa) wen a̧ (wendaa)

am zɔkɔ a̧ (am zɔkaa) arɛ gɔmɔ a̧ (arɛ gɔmaa)

Lêgëôko töngana tî yângâ tî farânzi, ti luti na ndö ti mbênî tene.

Ta^a^ pande: nɛ mi (nam)

gɔ a̧ (ga̧a) ha̧ a̧ (ha̧a) kɔ a̧ (ka̧a)

Âmbupa sô alîngbi tî kpala gerê-mbëtï nî ayeke sô:

am  mi nya am  nyam

bayam  bam ri am  rim

sayam  sam lebhe am  lebham

Âmbênî lêgë ndêndê tî süngö "i"

E bâa âmbeni mbupa ni:

o tɛɛ nɛ o di tɛ̧ɛ mɔ zɔɔ wizɛrɛ koo oi.

tɛyaa ndoo tɛɛ oi, a̧ a̧i.

tɛ wizɛrɛi dɛɛ ŋmaa, ti̧i.

Na yâ tî âtënë otâ sô ayeke na ndüzü, töngana mo dîko âgerê-mbëtï sô asû kâmba na gbenî ("**ɛ'i**" "**oi**" na "**ɛi**"), mo bâa, tötöngö nî ayeke lêgëôko, sô atene: "**ɛi**". Töngasô, ayeke nzönî, mo gbû li tî mo kôzonî sï mo sû âgerê-mbëtï sô na mbëtï:

Kua:

Ala gbîan âmbeti sô na yanga ti Bhogoto:

1. Ngûnzapä apîka, me âbobo nî asïgî pëpe.

2. Âzo nî amû ngäsa nî, âla hön na nî.

3. Âla bâa terê tî âla ngbanga tî mbênî zo ahânda âla pëpe!

4. Âla yê mbï gue na âla na ndokua tî âla kâ?

5. Gängö tî âbäkoyä na yâ tî yäkä nî, âla soro mbênî yê pëpe!

6. Kua tî âmôlengê nî ayeke nzönî pëpe.

**Hânge!**

Na yângâ tî sängö, âmbênî mbupa ayeke, sô asû nî na "**i**" + voyelle: *bîâ, ngîâ, tîa, kîo*.

Na yângâ tî bhogoto, âmbênî mbupa töngasô ayeke nga da.

Täpandë: fio (fiyo)**, bua** (buwaa)**.**

Tënë tî kängbïngö-mbupa

Töngana mo sû mbëtï tongaso, mo lîngbi tî kângbi âmbupa ni pepe.

Täpandë: **bhu / kɔ** (mo kângbi nî äpe bhukɔ)  **peŋge / ri** (mo kângbi nî äpe = peŋgeri)

Mo bâa ngâ: **do / kaa (dutingo ni)**

**dhu / kaa** (lingo ni)

**dhɔ / kaa** (gbe ni)

Kua:

Mo kângbi âmbupa sô na lêgë nî.

**riwaadoonu ndodhowirɛ**

**dhoŋ/ŋmaa gɔŋgɔ/riwaa**

**sɛrɛ/ŋgu ŋgɔrɔ/bhɔtɔ**

Tënë tî lëgô tî âmbupa

Mo bâa âlimo na âmbupa sô:

Töngana mo bâa gï âgerê-mbëtï tî âmbupa sô, âla yeke lêgëôko. Me tötöngö tî âla na nda ni ayeke ndê nde^.

Täpandë: **nu y**ângâ **baa** omba

**nu** sêse **baa** mu

**Baa ka̧a baa laa kɔm sinɛɛ**.

Töngana "**i**" agä na pekô tî mbênî voyelle, fânî mîngi, mo sû nî "**oi**". Täpandë: w**erɛ oi**, nd**ui oi**, bhandi oi**,** t**ɛyaa** ndoo tɛɛ oi.

Me töngana "**i**" sô agä na ndâ tî mbênî mbupa sï afa atene "dé-terminant" (mo bâa ndo na kugbë mbëtï 19), mo sû nî gï **"i"**.  
Täpandë: **toro** (mbo) - **toroi** (mbo nî),

**dore** (bobo) - **dorei** (bobo nî)

Töngana "**i**" amû ndo tî "**wo**", sô atene adîko "**wo**" pëpe, mo sû nî.  
Täpandë: **tɛ wo o** (= tɛ wo oi) **kɔ wo o** (= kɔ wo oi)

Mo kângbi yâ tî âgerê-mbëtï sô äpe:   
**bh, dh, gb, kp, mb, ŋg, ŋgb, ŋ, ŋm**

NB: Na yângâ tî bhogoto, ambeni ambupa ayeke so alingbi asu lege ti mango ya ti tene ni.

Taa pande: zɛrɛ, zɛrɛ, kara, kara, daa, daa.

bɛrɛ

ŋgimɔ bɛrɛ

To kɔ Wanto inɛ Gbɛ̧rɛ

Wanto nɛɛ kɔfɛ, a̧ dɛɛ kɔfɛi teee, ŋma yara ka̧a zɔkɔ ŋma weiduwɔ kɔ foraa naa tɔ̧ nɛ kɔ sɛraa ende: «Ge nam tɛ dɛ mɔ nyɔŋ nɛ weiduwɔ kɔ foraamɛ ge nde?» Naa ba ko ka̧a, a̧ si di re ka̧a mɛ.

Yara buwaa pataa naa kpa bhɛyaa Gbɛ̧rɛ naa tɔ̧ ha̧a ende: «Gbɛ̧rɛ, mɛ rɛmɛ mɔ ha̧ ee ham tɛ mɔ nɛ ganaamɛ nde?» Nɛ Gbɛ̧rɛ kifi nɛ wen ende: «Am rɛmɛ mɔ ha̧ ee hɛmɛ.» Nɛ Wanto tɔ̧ ende: «Mɛ nɛ sɔkɔɛ nɛ mɛ rɛmɛ mɔ ha̧ ee ham. Binɛɛ nɛ tuturɛ sut, mɛ tɛ mɛ kpayam arɛ nɛ di ŋma dedebhandi kpamɔ, mɛ zerɛ e nde?»

Nɛ Gbɛ̧rɛ ende ɛ̧ zerɛ eyoo. Nɛ tuturɛ sut mɛi kɔ Wanto hɔɔ kɔ ŋgedhi Gbɛ̧rɛ, a̧a zɔkaa ka̧a tɔ̧ ende: «Mɛ nɛ ŋgawewei, ŋma mɔɔ gan mɛ bɛnɛ, tɛ nɛ arɛ nɛ.» Koo baa riwaa o, o nɛɛ o teee o ku̧ ri o buwaa, ndoo ɔm tɛ wo o. Nɛ Wanto tɔ̧ ende: «Sɔsɔ, mɛɛ zɔɔ ŋma mɔ: Am hɛ̧rɛ ŋma weiduwɔ kɔm dhaa foram o mɛ dhɔɔ tu̧kuri nɛ doo katɛ tuwɔ koo oi. Karɛ hɔɔ, kɔm usaa hɛmɛ, mɛ nɛ mɛ yai pɛɛ tɛ tei mɛ bayaa tɛɛ nɛ arɛ nɛ arɛ dɛ fɛtinyɔŋmɔ inɛ ko karɛ o.»

Nɛ Gbɛ̧rɛ kɔ̧dhaa weeni. Oo kii ŋgɔn o bhandi ɔmtɛi pata wo o tɛ nyɛi nɛ, nɛ Wanto usi weiduwɔi ha̧ Gbɛ̧rɛ nɛ Gbɛ̧rɛ tɔ̧ ende mii bayaa ha̧age? Ŋgai be tɛm nɛ, kin ɔmam bɛnɛ. Nɛ Wanto ende mɛ nɛ ŋgawewei nam e tɛm nɛ mɛ. Yaa tɛ e foyo rim nɛ. Gbɛ̧rɛ gbaa wen nɛ nɛ, a̧a hɔ katɛ weiduwɔ naa too roŋgo ende: «Bhɛyam nɛ tombam ende am ba mɛ nɛɛ nɛ hɛ̧ɛ, yaatɛ he mɔ nɛ.» Ka̧a yara pɛɛ tɛ tei, a̧ gbui weiduwɔi teee a̧ tɛ, a̧ e kɔ ee Wanto. Wanto mɔ zɔɔ hɔ̧gɔ ka̧a hee mɔ nɛ toitɛ ende wewei nɛ pudhɛ, mɛ nɛ ŋgawewei nɛ mbɛtɛ. Ndoo ba weiduwɔi o si o di re koo o mɛ. O bhɔnɔ o nɛ nyɛrɛɛ nɛ Wanto ende arɛ gbɛyaa bhɔn tɛ̧ɛ, kɛmɛ ba muraa gɛmɛ si nɛɛ ha̧ ko kɛmɛ. Nɛ Gbɛ̧rɛ ende hoo hoo, nɛ mɔ kɛmɛ ba si nɛɛ, mi be kɔzaŋaa nɛ.» Nɛ Wanto tɔ̧ nɛ kɔ sɛrɛɛ ende: «Ɛ̧ɛ nɛ ge wen ge, kɔm bayaa si nɛɛ kɔ koo kɔm zɔkam ha̧a wizu̧ gɛ, dee ende am dɛ gɔnzaŋ am raa Gbɛ̧rɛ ɛnɛ, a̧ ba ŋma riwaa a̧ si sɛ nam iŋ mɔ nam tɛ dɛi.» Ka̧a tɔ̧ɔ ha̧ Gbɛ̧rɛ ende: kɔ ɔ hɔ̧gɔ ndarɛ kɛ̧ tɛ rɛ, mɛ si dewenɛ. Gbɛ̧rɛ baa riwaa si. Wanto kpaa riwaa mɔ gbɛ sadhei, a̧ hu̧si ndaraa dhɔɔmɔ, a̧ kai muraa si nɛɛ. Ko ka̧a mɔ zɔɔ nɛ mboro hɔ̧gɔ, kɔ sadhe nɛɛ kɔzaŋ gbatasii, ka̧a hee mɔ kɔwaŋ ende am kpaa dedewewei, wɔ mɔ gbɛyam bhɔ bɛnɛ. Toitɛ kɔm mɔ bhɔn kpoo domnɛ wei kɔm nɛ ŋgawewei. Yara taar pataa, kɔ ŋma nya wikoo yi tɛɛ gɛnɛ zɔɔ doonu kɔ koo kɔ Wanto pataa naa perɛ nɛɛ nutuwɔ kɔ Wantoi. Nya wikoo yi hɔɔ, tɛ kpa ŋgimɔ nɛ naa zei pɛ̧ɛ duwɔ, a̧ andi tɛɛ ende: «Wanto nɛɛ dɛ kɔfɛ dhaa ro o mɛ, a̧ tɛ gbɛ ŋma sadhe ndaŋ nɛ, a̧a pei re ka̧a naa gbɛ sadhee ha̧age? Weiduwɔ kɔ Daa yɔɔ mɔ, weenɛ nɛ mɔɔ ba zu!!! Kɔzaŋ nyɛrɛ mɔɔ mboro, nɛ koo kɔ Wanto andimɔ o di re mɛ, naa andi ende weiduwɔ karɛ a̧i nde? Nɛ nyaa tɔ̧ ende eyam selele, weiduwɔi yɔɔ mɔ e iŋ wen tɔ̧waa nɛ. Wanto a zei weeni, kɔ sɛraa kiraa, gbammɔ tɛɛ zuu tɛ sadhe nɛ Wanto kara pei nɛɛ nyi. Yara naar pataa, nɛ nya wikoo yi si, pɛ̧ɛ sadhe nɛ ayaa yi, muraa naa nyɔŋɔi usɔ ende nɛ weiduwɔ kɔ sɛŋ ka̧a. A̧ sii, a̧ kii mɔ iŋ za̧gbaa tɛ mɔ nɛ dɛɛ ende weiduwɔ koo o a yɔ mɔi. Yara ndaŋ pata siyaa naa kɔ naŋaa nɛ zugurugbakporo, nɛ zugurugbakporo tɔ̧ ende zɔɔ Gbɛ̧rɛ nɛ tɛɛ kɔ yai weiduwɔ kɛnɛ o kɔ ha̧ ha̧ kɔfɛ nɛ o Wanto. A̧ baa, a̧ si, a̧ dɛ nɛ mɔɔ kɔ sɛraa. O kii mbee o nɛ riwaa mɔ kpa Gbɛ̧rɛ, oo andi Sadhaŋsuwee o ka̧a usɔ bhandi kɔ Gbɛ̧rɛ, koo nɛɛ, o bayaa o, oo nɛ o didhaa kɔfɛ wo o mɛ ka̧a kpaa fiyo e. Nɛ mbɛtɛ, mɔɔhoro dhaŋmɔ nɛ fiyo, ndoo gbɛ Gbɛ̧rɛ o bhɔn bhandifiyo kɔ kɔfɛ wo o. Gbakookoo karɛ tɔ̧ɔ ende: «Yaatɛ dɛ nyara nɛ mɔ kɔ wirɛ nɛ, yaatɛ fo mɔ kɔ wirɛ nɛ, yaatɛ zɔɔ mɔ kɔ wirɛ nɛ dhaŋri nɛ, yaatɛ e sɛɛ tɛ mɔ kɔ wirɛ nɛ kɔ yara kɛmɛ dɔkɔ zu nuu.

Kɔzaŋ to nɔ ɔ̧ɔ, Gbɛ̧rɛ kpaa fiyo nde? Wibazu a ba zuwɛɛ saazu toi dewenɛ!

‘’Bhogoto, wewei, wikoo inɛ bem o, dee ende ɛnɛ nɛ o di bɛɛgara mɛ, ɛnɛ zei siiwen o!'' Siiwen o nɛ mɔɔhusimɔ, mɔɔyammɔ, mɔɔbazu domnɛ dededoonu kɔ wirɛ ndaŋ ndaŋ.

**Siiwen o**

Fiyo gbɛ mboro budawa reŋ nɛ

Toro ndaa biyɛ fe nɛ ridoro biyɛ

Siika̧fɛ gbɛɛ naa kɔ zaŋ

Dawa yai ŋgɔn nɛ dawa ba bhu̧kɔte

Nɔɛ yakasiwen dɛ tuwɔ ri̧ nɛ

Gbakan zɔɔ mɔ dizu diyo

Zambɛrɛ ee tɛɛ nɛ andɔbhɔ

Dɛtoitɛ re, nɛ nyɔŋ nyɔŋmɔ re

Sɔpiŋ gɔm tetuwɔ kɛ̧ɛ nɛ kɔ ɔmɛɛ

Kɔfɔ ri gi ndaraban nɛ

Rɔ̧ɔ dhɔ̧ɔ gbɛɛ gbazi̧

Yaaŋgbari sɔi nɛ riŋgbara

Benɔɛ yai gere nde, yai mɔ kpa wen

Gɔ̧ ba sadhe he mɔ nɛ

Toro baa fɛŋgɛnyinɛɛ nyɔŋ nɛ dhɔ̧ɔ

Yɔɔ kɔ Gaizeinɛ baa gɔ̧

Mɛ nyɔŋ dorenyɛɛ nɛ nyɛɛ dɛ nu mɛ nɛ

Tɔ̧ laŋkpaŋ bhɔnɔ bɛɛhoro

Raa nɛ riwaa iŋ hurɔ tuwɔ nɛ

Kpɔ̧ɔ zɛ mbɔi zɔrɔ nɛ

Dhaŋmaa nɔ kɔ̧ bɛnɛ

Zɛmɛ we ta wee

Beehee ndaŋ ba bhisɛ nɛ

Mɛ ŋgoi zoro wenɛ nɛ mɛ fan gɛn

Zambɛrɛ zi̧ gan gɔ̧ nɛ

Dɔɔ ɔ̧i bem benɛ dirɔm nɛ

Pɛɛkɔkɔ hɛ̧rɛ kɔkɔ

Bedo hɔ do

Kpɔ̧ɔ doro gbɛɛ bambedhem

Kpaa kɔ taatu kɔ tuusudhu ɔɔ wɔ

Kpɔ̧ɔ zɛ mbɔi zɔrɔ nɛ

Zaŋ suri iŋ zaŋ wɔnɛ

Dhaŋ maa nɔ kɔ̧ bɛnɛ

Zɛmɛ we ta wee

Behee ndaŋ ba bhisɛ nɛ

Mɛ ŋgoi zoro wenɛ nɛ mɛ fan gɛn

Zambɛrɛ zi̧ gan gɔ̧ nɛ

Bedo hɔ do

Pɛɛ kɔkɔ hɛrɛ kɔkɔ

Kpɔ̧ɔ doro gbɛɛ bambedhem

Kpaa kɔ taatu kɔ tuusudhu ɔɔ wɔ

Kua mo su na Bhogoto akonde so :

11

15

18

20

25

29

30

32

33

37

40

47

49

50

bhunu

bholoko

**bhuwɔ**

**fu̧i**

fɔ

Kua mo su na Bhogoto akonde so :

55

60

65

70

75

80

85

90

95

100

105

121

149

200

230

400

425

**Dhikan kɔ wipɛ kpainyɔnɔ** Luke 8.4-15

4 Gbadɔkɔgiriwirɛ o kirɛ ŋgɔn dheŋgɛre o ndaŋ ndaŋ mɔi katɛ Zezii, naa tɔ̧ dhikan nɔ ɔ̧ɔ hoo o ende: 5«Ŋma wirɛ nɛɛ fɔ gɛnɛ pɛ kpainyɔnɔ. Ŋgimɔ naa pɛ nɛ kpainyɔnɔi, kɔ ŋmaa o aa nu kariwaa, nɛ wirɛ o ŋma, nɛ nɔɛ o gɔm fɛt. 6Ŋmaa o aa zuta, nɛ nu dɔɔ sɛnɛɛ nɛ. Ŋgimɔ ndoo hɔɔ o, ndoo koti o domnɛ ri bɛnɛ. 7Ŋmaa o aa poosaŋ tetɛn o, tetɛn oi dheŋgɛ inɛ kpainyɔnɔ oi ndaŋ, nɛ tetɛn oi kpe zu wo o. 8Ŋma kpainyɔnɔ oi aa tɛ dedenu, ndoo hɔ o, o wai o gɔɔŋmaandaŋ (100).» Zezii mɔ tɔ̧ weeni hɔ̧gɔ, naa tɔ̧ nɛ ŋgagɛɛ ende: «Wirɛ nɛ zɛɛ mɔ zei wen, naa zei!»

Dom dhikaanɛ e ge? Domdhikaanɛ ende: «Kpainyɔnɔi, nɛ wen kɔ Sɔ̧. 12ɔnɔ o nɛ aa kariwaa, nɛ wirɛ o nɛ zei wen oi, nɛ Zaboro tɛ ba yunɛ kɔ sɛɛ wo o, bedaa hoo kɔ̧ dhɔɔmɔ, hoo kpasi o. 13Ŋmaa o nɛ aa zuta nɛ nu dɔɔ sɛnɛɛ nɛ, nɛ wirɛ o nɛ zei wen oi, nɛ sɛɛ wo o doo nɛ toitɛ, weeni re kɔ sɛɛ wo o nɛ, o kɔ̧ dhɔɔmɔi domnɛ bebeŋgimɔ. Mɔɔ wesɛɛ mɔ hɔ koo bɛ̧ɛ Sɔ̧ o. 14Ŋmaa o nɛ aa poosaŋ tetɛn o, nɛ wirɛ o nɛ zei wen oi, o kii sɛɛ wo o, wɔkpamɔ inɛ wɔ mɔɔ zunu o nɛtɛ nɛtɛ gana zu wo o, hɔ̧gɔ o wai dedewaraa o nɛ. 15Ŋmaa o nɛ aa tɛ dedenu, nɛ wirɛ o nɛ zei wen oi dewenɛ nɛ desɛɛ. O pam wen oi dewenɛ, o wai dedewaraa o.»

**Credo Bhogoto wala mama tene ti ndokua ti Acatba Bhogoto**

Alingbi a bhogoto a mai na ya ti mabe,

ala bian saraŋgo ye ti ala, ala mai na lege ti mosoro nga na nzoni duti, ala sara songo na azo ti mara nde nde kue.

**Ŋgawen nɛ bhandi tom mɔɔ ACATBA inɛ wikpai mbɛti kɔ Sɔ̧ nɛ nu Bhogoto ba pataa nɛɛ:**

**Dee ende dɛɛ Mbɛti kɔ Sɔ̧ nɛ nu bhogoto,**

**a kpai bhogoto o,**

**o dheŋ o kɔzaŋ kɔɔdhɔɔmɔ,**

**okpai dɛmɔɔ tɛ wo o,**

**o doo o nɛ kpamɔ,**

**o doo o nɛ dededoonu inɛwirɛ o fɛt.**

4

Ɛ

3

2

1

2

1

**a̧** ayeke töngana **a,** me adîko **a̧** na yâ tî hôn.

**ɛ̧** ayeke töngana **ɛ,** me adîko **ɛ̧** na yâ tî hôn.

**i̧** ayeke töngana **i,** me adîko **i̧** na yâ tî hôn.

**ɔ̧** ayeke töngana **ɔ,** me adîko **ɛ̧** na yâ tî hôn.

**u̧** ayeke töngana **u,** me adîko **u̧** na yâ tî hôn.

Mo dîko âtënë sô ayeke na gbenî:

**a**  mɛ **a** laa gere. **ɛ** arɛ gb**ɛ** nɛ sadhe.

**a̧** mɛ **a̧**ka laa ka̧a. **ɛ̧** maŋgoro tɛ gb**ɛ̧** nɛ.

**i** mɛ a r**i tɛ** kpoo y**i**. **u**  k**u** bem hɔɔ ri ŋmaa.

**i̧** mɛ e kpoo yi ha̧ r**i̧** sɛ. **u̧** k**u̧** rii di kuru mɛ.

**Ɔ** Mɛ dhafi kɔzaŋ kpanai ha̧ r**ɔɔ**.

**ɛ̧** Mɛ tɔ̧ɔ̧ ha r**ɛ̧**k.

Kua: *Mo sû âgerê-mbëtï töngana âtäpandë sô ayeke na gbenî:*

ɛ

***Wewerii pɛ nɛ kpainyɔnɔ tɛ fɔ kɛ̧ɛ***

**Diŋ, wirɛ fɛt rɛmɛ mɔ gɔn mbɛti walaa a̧ tɔ̧i mbɛti nɛ nu bhogoto gere**