UBOM BUKA TYALA.

Bubaliswe ngu R. W. Rose-Innes, Esq.

Kwi Lovedale Ze *Literary Society.*

(No. 1.)

Mongameli, nani Malungu e-Literary Society, Manenekazi nani Manene:—

Lendoda ndiza kunibalisela ngayo ngum-Ngqika ongazanga wafnndiswa ncwadi namasiko asokukanyeni. Noko ke ndinga ndingake ndiniqubele indawo ezitilo ngobom bayo. Bunga- ewayitisa; bufanele ukufundisa; buya kuninyanzela ukuba nibubuke, nibuncome.

Angamnye babini abayaziyo itnbali engobom buka Tyala, isinimi semi asazi nto ngaye.

Sakuba siyibenca imbali yake bonke ubom bake sibufumana bunesitozamo. Onke amatyala nentsileleko zake, ziyalibaleka sakondela kwisitati esibangwa yimisebenzi yake emihle, epuma kwingqondo engazange yaqeqeshwa, nakwintliziyo enobugora xa lifileyo naxa lixolileyo. Inkumbulo yake ib’ilolwe kuku- sinikela kwake kwi nkosi yake, kubantu nakwilizwe lokowabo.

UBEHLALA ETEMBEKILE KU RULUMENTE.

Kwimini zake zokupela wayishiya inkosi yake, wasishiya isizwe sakowabo, wabe ngokwenjenjalo efuna ukuzalisa idinga awabe elenzile no Rulumente. Ngawo onke amaxesha ibisi- itete sake eso; ngokungatandi ukuzihlazisa; nokungazidi- nisi ngoluvo Iwabantu. Ube ngumtandi wenene, wesizwe nelizwe lakowabo. Way’eliroti; kuba ubekwazi ukulwa ngo- bugora naxa sekumadakadaka. Wabulawa yintliziyo eqobo- kileyo.

Pantsi ko Sandile u-Ty'ala ube nguyena mpakati mkulu— umcebisi kwinto zonke zolaulo ezibalulekileyo—ilandela le nkosi kwesakowabo.

Watabata indawo ka yise u-Nteyi, owabe sisiteti pantsi ko Ngqika. U-Nteyi wafela eluhlwini mhlana ngeduli lama Linde, elalipakati kwama-Ngqika nama-Ndlambe, elwela inkosi yake. Ngoko ke u-Ty'ala upuma kumnombo obekekileyo. Uyise wabe ngesiteti kupela, waye ekwa ngumlwi, wafela edabini.

Akuba u-Sandile etabate indawo ka yise ebukosini kwafu- maneka ingu Ty'ala kweka yise yobupakati obukulu. Ubece- tyiswa ngendawo zonke yinkosi yake. Ekuteteni amatyala ubengena kete nankohliso, waza ngoko wabekeka wazuka pakati kwamawabo. Zimbalwa imfundiso awaka wazifumana u-Tyala. Ukuqubisana kwake nabe-Lungu, nempembelelo zase kukanyeni kuncinane—kanti wabe nesipo semvelo sobu- teti—nobugcisa bokuyibona into isemgama. Kungummangaliso ukumfumana lomhedeni kwa kwimfazwe zokuqala zama-Ngqika ecebisa uxolo njengeyona nto ifanelekileyo. Ubezibona izinto zingekehli, asibike isipumo sazo, kanti kuyakuma ngokwezwi lake.

UBEHLALA ECEBISA UXOLO.

Ama-Ngqika sisizwe ebesitanda ukulwa. Akukanye kuka- ninzi equbisana nom-Lungu. U-Tyala way’ enengqondo efanele limbi ixesba kunelo lake, yokuliqonda ilize lokwenza imfazwe zolo hlobo, kuba beya kupelela ekucitweni. Nakuba waye ngumbedeni waye eyiqonda indawo yokuba amandla nobu- tyebi buka Rulumente busemva, bumpompoza kumtombo ongatsbiyo. Nangalo mibla yobunyama wayinakanu indawo yokuba ukukanya nobu-Kristu buya kutyudisa bungene pakati kvrenkolo zobunyama awayo gongqile kuzo Amaxosa ; nokuba akuko nanye into enokumelana nale nkolo ize namagwangqa. Waqonda ukuba ezi zinto zize nom-Lungu nakuba zilibazisa kodwa ziyasekeka, ziyangxuta. Abalimi balika nomhlakulo nepuluwa, ukuze batyale, bablwayele. Abafundisi baza ne Bayibile ukuza kufundisa nokululeka. Zombini ezi ntlobo zabe zipantsi ko Rulumente. Ububi obenziwe nakulupina Iwazo Iwaluteta ukona u-Rulumente, nokukutshwa kwemikosi pesheya ukuza kohlwaya abonakalisi. U-Tyala akabanga naxeaba lide ekukuqondeui oko, uakuba inkoliso yama-Ngqika yakuqonda emva kweminyaka emininzi.

Kunqabile ukuzingena imfazwe ezaliwa ngalo minyaka—eka Hintsa, 1835, eye-Zembe, 1846, eka-Mlanjeni, 1850, ngenxa yobufutshane bexesba, sesiya kutabata indawo ezizi ntloko.

Ukufa kwelizwe asiyindlu iyaneta pakati kweZizwe ezintsu- ndu—ama-Ngqika ebetshatshele ukuyipaula londawo. Ngesiko

izipitipiti ebezisakubako bezisandulelwa yingxokolo yentla- nganiso zenkosi namapakati, amapakati nesizwe. Beku- ngqaqulisa into engapele ndawo ngamatuba empumelelo, ngo- hlobo lokuqutywa kwemfazwe, ngokungenelwa kwendawo ezi- hofohofo kwicala lotshaba, nokupetshwa kweziqinileyo.

Kwezo ntlanganiso kulapo amaciko ebeketeka kona, ati ukuba ngumntu obekekileyo ibe nkulu impembelelo yake pezu kwabanye, nokuba lilipina icala alixasayo. Ubeteta apo u-Tyala ngokute ngqanana engena ngqambu. Kuzo zonke ezo mfazwe ilizwi lake belihlala lenze umntyangampo ocebisa *uxolo.* Nangapczu koko napi nanini, nxa anako ub’eyicebisa inkosi yake nabantu bakowabo ukuba bangazixbxeli isikuni somhlakoti ngokulwa nom-Lungu.

Ube sisiteti kwakanye, eyazi inteto yaknwabo, enemizekeliso nencazelo ezintle. Ubuganga abenabo bebumngenisa napi. Ngezizatu ezihle ezintlanganisweni, ngokuyibongoza ngasese inkosi yake, ubezama ukuyicasa imfazwe, nokusitintela isizwe esitanda kunene imfazwe kubutyututyutu bokuzibubisa. Izi- qamo zezo mfazwe ubezixela zingekavutwa, lazaliseka ilizwi lake kuzo zonke.

Kodwa ke noko eyona ndawo ib’ibanekekile ku Tyala, yabeta zalutuzulu ezinye, ibiyeyokuba ungum-Ngqika, indawo ke leyo ebibeta aziti swe paya izimvo zake zokumela uxolo, laku- ba lifile, u Sandile ebakokelela entshabalalweni abantu.

Ub’usiti umkosi ungablatywa kwezi zipalukana zonke, kubonakala izitati zemililo kumacalana onke pakati kobusuku, bakuba abafazi besaba, nenkomo zisatyiselwa ezintabeni, yaku- ba imikosi iqokelelana ixobile, nezigitsbimi zizibekede pakati kwezimpi, zihlaba umkosizisiti “Lifile! inkomo ziyemka! Wakuba uhlatyiwe umkosi u Tyala ubengadendi ukuya kubu- ta izirweqe zake alwele isizwe sakowabo. Nxa kulapo sukuba ixesha lokubongoza lidlule, kufike elesenzo.

WAYILANDELA INKOSI YAKE NGEMFAZWE KA MLANJENI.

Isininzi sabantu sasiqipukelene naye, isizwe sasise ngozini ; yonke into kwakufuneka ilwile—kube kwanele ke. Ngokuba yayi ngumfo obekekileyo, otanda isizwe sakowabo wazilulame- la ezo zibongozo. Ekubeni kwakuse kwenzekile kungasena- kutintelwa bani, wasel’esuka ezincama, wonke epela, walwa ngoburoti obupaulekileyo.

Ukufocwa lemihla kwama-Ngqika kwawakumbuza icebo lake, yakanya indawo yokungabi nanzuzo kwezi mfazwe zenziwa nomlungu.

Noko ke yabe ingelilo isiko lika Tyala ukugxwala emswa- neni; wabutwala ubunzima bokoyiswa; wablala eyisekele inkosi yake ngamnandi namabi amaxesha njengoko afanele ukwenjenjalo wonke umntu obekekileyo.

Akuteke nqa ke ngoko ukuba impembelelo yake ibe nama- ndlakuma kowabo ; kodwa mfazwe nganye yaba nezayo izikade. Babe namadabi ababesiti boyise kuwo—kodwa ekupeleni boyi- swa mpela. Izohlwayo zaba yini ? Kuqala ama-Ngqika asuswa kwindonga ze Tyume nakumanzi alo aqukuqelela e Xesi. Akanelanga kuhlutwa elozwe libanzi lihle kangako, kodwa kwamenywa imihlambi esemawakeni yenkomo zawo azitanda kunene ukuba ahlaule. Esi sohlwayo yabasisilonda esibublungu nesirara. Kodwa u Rulumente way’emise inyawo, emangala ukulwamkela ngendlela ekapukapu kunaleyo uxolo.

Emva kwesiqatyana, napezu kwendleko ababengene kuzo abantu, labuye lafa, kwati kwakamsinyane labuya laxola, kwa- fumba ezinye indleko zokusekwa koxolo. Indyebo negazi zapalala mayana, kuzanywa indlela zokukupa umoya wokuta- nda imfazwe kuma Ngqika ; zonke ezonto azisizanga nto, kwabonakala ngoko ukuba kuke kulingwe indlela ezingati ziqata ngokuwohlwaya.

IZIQAMO ZEMFAZWE KA MLANJENI.

Ama-Ngqika apangwa isiziba esinobom somhlaba. Inkomo zawo zazingayi kubuye ngakumbi zisezwe kumanzi e-Qonce nawe Xesi. Kanti yayingekukupela oko. Ngapezu kwelo zwe libanzi apulukwa ngamahlati akwa Matole, abengena kuwo akuxinwa lutshaba.

Futi ka futi ebecanda-canda ngokutanda kulo mahlati; futi, eb’ezilibazisa ngokubuka incopo zezo ntaba; futi, bezisakubi inkomo zawo zivakase pakati kwamadobo atinta ngamadolo esinqeni sezo ntaba; izindlu zawo zabe zisemi pezu kwendu- lana namaxandeka; imiwewe ebeyenza indawo zokupepela; imixawuka ekusarwa iplanga kuyo ngoku ibizindawo zokuzi- ngela. Pezu kwazo zonke ke ezondawo u-Matole otaudekayo

55 ISIGIDIMI SAMAXOSA JULY 2, 1888