ISIGIDIMI SAMAXOSA, DECEMBER 1, 1888 87

ezingelosini; angade atomalale mhlaumbi ukuba kuble indudumo nemibane ukuza kumbonga. Lentiyo atiywe ngayo luluntu ayimvisi buhlungu, kodwa kulapo axora kona umk'ita, kulapo azibona koua ukuba yena uuguye kanye. Ngesi sizatu ke ngumntu ondlela zibucala, zibunxaxa, kuba imizamo yake yeyokuba angafani namntu, kanjako angalinganiswa mntu. Namhlana euze into elungileyo woseleyiti tya yakukbtelwa ngabauye afuue into entsha yakeye*dwa.* Azingeni kuye izinto ezenziwa ngabauye abantu ; azina ndawo yokunamatela kuye. Akana kutsala nga dyo- kwe nye namntu emhlabeni apa. Uyaxakeka yena kuyo yonke lemigaqo yokwazi bahamba ngayo abanye, kuba yeyabantu lomikondo, yena usisidalwa esisodwa esabunjwa ngohlotyana olulodwa lotuli. Zonke izinto abazamela uku- nyukela kuzo abantu yena kuye zeleezantsi—uyaqengqele- ka ukuza kuzo, zimtsalela pantsi kuba engapaya kwazo. Iyeza lake bekunyangwa ngalo isifo seqenqa ukugxotelwa ngapandle kwesixeko—emancwabeni. Hayi isifo sisibi IBATSHI.

ELUHAMBENI.

[UMPO WASE BAYI.]

No. 3.

I-XUKWANE NESIBONDA.

Umzi wase Xukwane wahluke pakati; sisodwa isikolo, awodwa amaqaba. Isibonda ngu Mayi into ka Ntlukwana. Ngumzi ongewuba unentlalo entle kuloko impato yesibo- nda ayanelisi, inendawo yokuketa, into ke ebange ukuba yonke impi yasesikolweni kunye negqiza elikulu lempi ebomvu, inganeliswa yimpato yake. Ngamafupi, lempi iti ayimfuni u-Mayi, kuba umhlaba wedlelo uwugqibile ukuwusela. Nam ndite ndakusinga-singa ndabona ukuba aku- seko nto ilidlelo. Kuvakala ukuba lomcimbi ude wasiwa emagqweteni. Imantyi ngati ayinalo igunya lokukupa isibonda, ngati kufuneka umteto e-Kapa.

Lomcimbi ngati usesandleleni sento ka Innes e-Qonce. Into ebisaubambile ngala manxashi-nxashi e-Voti. Zidlu- le nje ezo, solindela ukuva ukuba yopelela pina lonto.

Isikalo somzi wesikolo sesi. Uti, Yinina lento siti isi bonda." ukuze simnike umntu indawo yokulima. sike sirunywe ngeshumi (10s), imali yebotile zotywala ? Yinina ukuba siwugqibe umhlaba wedlelo ngokuwusela ngolu hlobo ? Yinina lento singena mpembelelo kwicala lesikolo nele mfundo? Yinina lento siti sisibonda siqube indlela zokuncola nobu gebenga? Indlela eziqutywa siso asinge zingene apa ngoku. Njengokuba sipete ama gqoboka kunye naba bomvu, noko sona sibomvu, besingafanele na ukuba neliso lokufunela namagqoboka ama lungelo ? Iti ke impi yase Xukwane masikutsliwe, kufunwe indoda engase- livo, eyakuba nokuwavela omabni amacala.

"Lendawo ndifike ndayalamanisa nezinye indawo apo kulilwa ngolu keto ezibondeni. Iti lendawo yobukosi iba- nge ukuba onakale nomntu obefudula elungile, avutelane liratshi ; iti into enkulu ibe kukunga anga buliswa, kutiwe, “ A! nkosi.” Sona esizuze ububonda besine- ndawana yobukosi, sisuke sesisonakala. Apo kuba kubi ngakumbi kuxa ate umntu watshintsha ngobuzibulo bake entweni zelizwi wanyulu ukubuliswa, aze ebubondeni apo abe nempembelelo etsalela emva—ewe ade wumbi abe ngum- casi ocasene nempi yesikolo abe fudula engomnye wayo. Lendawo ibanga ukugxekeka kwesiko lika Tixo kwizide- nge zako wetu, ezifike zicinge ukuba akuko nto kanti kolu gqoboko, kuba le Nkosi itengiswa nangemalana engaka ukuba ncinane yobubonda.

Mna ndandi ngomnye wabavuyayo nyaka wenziwa umteto wezibonda, kuba ndandiba woti umfo otanda ukunyusa uhlanga Iwakowabo alwenzele amalungelo *enene* xa asibonda. Nditi amalungelo enene, kuba ako amanye ama- lungelo asa kucelwa yimpi ebomvu ezibondeni, anje nge- mvumelo yokusila kutengiswe ngomqomboti Lawo asinga- wo ama lungelo, kukunika isitshetshe esibukali kumntu ofuna ukuzibulala. Ako wona awenene amalungelo— ukububisa imipanda le ; ukuxasa ilizwi; ukukutaza imfu- ndo. Isibonda nokuba sesili qaba ’mbola, zona ezindawo besifanele ukuzinonelela. Izwi laso malunga nokungenwa kwendlu ka Tixo, nokutunyelwa kosapo ezikuleni, noku- hlaulwa kwemali ze sikula, lingaba ngamandla amakulu. Lamazwi ndiwabala ngomoya wotando, wokuvela uhlanga. Andisekeleze bubonda, kuba ndinowam umsebenzi endifu- na ukuzama ngawo ukusebenzela umzi wakowetu. Kodwa ke kuya funeka ukuba zikankanywe ezindawo, ukuze ba- lumke abo babekwe ebukulwini ukuba bangafani naba buti

bonikelo bexesha lama Yodi, bona bebe botshwa ngadyokwe nye naboni, kwa ngenxa yokunonelela iziqu zabo ngapezu kwamalungelo ohlanga.

Sirara ke isikalo somzi ngempato yezi bonda kwezinye indawo. Yinto eyakubanga ukuba kude kutunyelwe izice- lo kwa Rulumente zokuba zisuswe; into ke leyo eya kuba yilahleko kuba nezo ziluncedo emzini zingayi kusinda.

Ngeke zilinge eliqinga izibonda:—Zihlanganise umzi kanye ngomnyaka ukuba unyule amapakati aya kuba ngabacebisi bazo. angabizwa ngegama lobu Komiti. Le Ko- miti ukuze ibe yiyo inyulwe iminyaka yonke, ukuze umzi uhlale unetuba lokuyishenxisa xa itsalela ecaleni. Ingamana ihlangana ngenyanga zonke, kunye nesibonda, ibe luncedo olukulu kuso, kanti emzuzwini no Rulumente angade asenze ngokwake isimiselo esinjalo, kude kubeko amasebe e-*Municipality* ezi Lalini. [Eli gama le *Lali* andi- liqeli kuba latatyatelwa kwelama Bulu eliti *Leger,* liteta umkosi wempi. Okunye liteta izikundla zemivundla, namagquba emfene, neminxuma ye neuka, nomaziko engulube. Andazi nokuba silambata ngokubona ukuba liyifanelena imizi yetu ukuba ngamagquba emfene.] Zonke izinto ziba nesiqalo; esi singaba sisiqalo esihle. Kuko indawo ezimbalwa apo zikoyo ikomiti, kodwa zidla ngokuba zikomiti zobuqinga eziquba ubumenemene zingaziwa ngumzi, kanjako umzi ungenalo negunya pezu kwazo. Anditeti ezolohlobo ke. Anditeti ezifana nezemiqomboti, ezidalelwa ukwenza ama- qinga okufihla imipanda.

Ibali lohambo Iwam lipela kuba *Isigidimi* sesipezu komlomo wencwaba, ndingaqondi nokuba sopuma ngenyanga ezayo. Ngoko ndofumana ndipele ngombuliso kumzi wakowetu. Ndim,

Isaac W. Wauchope.

U-Dr. Barnado no Sapo.

Kuyo yonke imisebenzi emikulu, emihle, nebukekaya ku Tixo, lo wenziwa ngu Dr. Barnado e-England ngomnye wayo.

Ngumfo owazimisela kwanini kulomsebenzi wokuhlanganisa intsana, abantwana, abaze, abangena kuzinceda. Iko eyoku- shumayela, ubufundisi ke, abengangena kuwo. kodwa uzike- tele ongati ekukangeleni kwabantu upantsi—kanti hayi.

Lomzi wase London mkulu, unabantu abaninzi, kunjalo nje akuyekiwe ukuzalwa onyana nentombi. Buko ubulungisa bukulu, buko ububi bukwabukulu, ikwankulu inkohlakalo.

Intswelo, ubuze, ubunkedama, ubundlodlo, kwanobuntanga- ntwa bakona bukulu. Loba lungwili iny’ilikityawe usapo ezitrateni, oluze, olungena kuzinceda, olungena bazali, luha- mba luzinqushela, luzipandela imifuno ngendlela ezintle nezi- mbi. Inxenye inabazali, izinto ezifele eminweni—luti lugweda nolo sana abengateni umntu—ehamba eyeketeka nalo. Ama- dlavu abantwana, intwana ezimizimba ipandle zihamba zicola inikisi kulamazala ngamazala—usizi betu.

Lomfo ka Barnado, lonke olosapo lunjalo, uyalubuta aluti gwa ngendlu—kodwa kuqala, ulubuza lemibuzo iti—“ Unaba- zali ? Unezihlobo? Upile yini? Wake wabanjwa ? Unaba- ntn obaziyo, njalo-njalo.” Uti umntwana akuba lemibuzo eyipendule amtabate angenise kwelo kaya losapo. Uhamba ebafuna ebabuta ebahlanganisa kulamazala ase London, izilima, imfama, iziqwala, omlenzana mnye, ozitulu, nozidenge, njalo-njalo.

Ude ati u Dr. Barnado uziva i-Nkosi imbizile kulomsebenzi. Ungena nakwenjani indlu efuna usapo Iwe Nkosi yake uti wati—“Dlisa imvana Zam.” Uti zimvana Zayo ezi. Siteta nje anabo ngoku bangamawaka amatatu (3000). Yonke lento ikangele ukutya, ingubo, imfundo, kwanobu Krestu kwakuye. Lomfo akanazi tora, namaqonga, namahasa okudla—liko ixesha awade wati ngoku “ ndibalayo, andinayo neyo kubika ipeni.” Site, ude ati u Dr. Barna­do ukuteta, andinayo neyokubika ipeni—Kodwa Lowo ungo- wake umsebenzi uyazi, kuba isipaji sake asizange sibe litsweba napakade uliqamati zinto zonke. Nangumbuzo esikolwayo ukuba wonke ubani, angambuza u Dr. Barnado ngawo, imibuzo aseleke wayibuzwa wayipendula ngamako- wabo—ngulo. Abababantwana gxebe ungenandlu nje uba- tinina ? Ubatyisanina ungenaziselenje ? Ubambatisa ngani uyakubenzani ? Lomibuzo uti ukuyipendula umsebenzi wam, mna kukubahlanganisa qa, okuseleyo, nokufunekayo asikuko okwam kokuka Tixo. Uyayazi into oluya kuyitya noluya kuyisela luyambata olusapo andifuni nokutandabuza Uyazi yena. Ukuba ningama-Krestu umsebenzi wenu nina kukundipa imali qa, niwuxume umsebenzi. Nokuba seningandipi nto andiyikuyeka ukulubuta olusapo.—Andiyikuti nakupeleIwa nina zizinto zokulunqaka ndiyeke ukulubuta unotshe, yenzani okwenu okumalunga nani, ndenze mna okumalunga nam. Kuba ndifuna ukuncipisa inkohlakalo, nentswelo kulomzi wase London. Inkohlakalo eninzi ekoyo kulomzi ibangwa lolungwili losapo olungenabani, luhamba lusiba lungena ezitolongweni.

Uti anditeni yenewonga imisebenzi, le kutetwa ngayo nga- bantu ezincwadini nakweziya ndawo hayi lo mkulu ngokwane-