Isigidimi Sama-Xosa.

Ipepa Lamaxosa Lenyanga.

Vol. v.

LOVEDALE, SOUTH AFRICA, NOVEMBER 1, 1875.

No. 62

Isigidimi Samaxosa.

INCWADI ZIKA HON. C.
BROWNLEE.

ISAZISO KWINKOSI NEZIBONDA ZAKWA

XOSA.

Namhla ndituma incwadi kwi Mantyi zenu ngabo ububi obukulu obukoyo pakati kwenu. Ukuze ke kungabiko bani usenokuti usebudengeni mayelana noko kufunwa ngu Rulumente, ndinike umteto wokuba lencwadi ishicilelwe entetweni yenu ukuze ibekwe ezandleni zenu.

C. Brownlee.

Umpatiswa Wemicimbi Yabantsundu.

No. 1]

ETETA NGOTYWALA.

E-Ofisini Yompatiswa Wemicimbi
Yabantsundu,

E-Kapa, August 13, 1875.

Nkosi,—Ekubeni kuvakele kum ukuba kuko izibonda, nabanye abantu, abati akuko nto bona bayaziyo ngencwadi eteta ngokunxila endayishicilelayo ngo Sept­ember 1873, ndanika umteto wokuba ivakaliswe kunene, ngoku ke ndiyapinda ndiyashicilela loncwadi, ndaye ndifuna ukuba ifike nakwabo bangakwaziyo ukuzileseshela ngokwabo, ukuze ibe sezandleni zabo, ibe lingqina eliyakubagweba xa sukuba bewapula umteto wayo.

Ndisicaka sako Nkosi,
Esizitobileyo.

C. Brownlee.

 Umpatiswa Wemicimbi Yabantsundu.

INCWADI ESISAZISO.

E-Ofisini Yompatiswa Wemicimbi
Yabantsundu,

E-Kapa, August 14, 1875. Nkosi.

Ekubeni kuvakele kwi Rulumente oko- kuba kuko kakulu ukuti imali ebatelwe izibonda icitelwe ukutenga utywala, no-

kokuba izibonda ekubeni zibe zifanele ukuwunyamekela umsebenzi welali zazo, zisuke zidle uninzi lwexesha lazo ezinka- ntinini, ziti futi zikohlwe ukuyamkela imiteto ye Mantyi, zingabinako ukuyifeza kakuhle imisebenzi yazo nokubakangela abantu abapantsi kwazo, ndiyakucela ukuba undibikele abasukuba besenjenjalo ongati wena ubaqonde, ukuze siti isibonda esizonayo njalo siguzulwe ebubondeni baso, kufakwe ndoda yimbi eyona ilungileyo esikundleni saso.

Kananjalo ndiyakucela ukuba uncede uzicazele izibonda ezamkelayo okokuba zizicaka zakwa Rulumente, kukangeleke ngoko okokuba zibe yimifuziselo elungi- leyo kwabo bapantsi kwazo, kukangeleke kananjalo okokuba zigcine uxolo ezilalini zazo, zizilinde, zingalindi zinkantini. Ka- nanjalo zonke izicaka zakwa Rulumente kutabatela kweziyintloko kwesa kwezise- zantsi zinokususwa ebukosini bazo ngenxa yokunxila, ke, ndiyafuna okokuba izibonda ezamkelayo kwanabanye aba baqonde kamhlope okokuba i-Rulumente ayinako ukubamkelisa uncedo lokubasi- ngisela ezantsi kunye namakowabo, bati kananjalo babe zintloko ezintlanganisweni ezingamahlazo eziti futi ziye zipele ekuliweni nasekupalazweni igazi.

Elokugqiba, ndiyakucela ukuba uzibikele izibonda okokuba i-Rulumente ikangele ukuba ziti ngako konke ezinako zilalele isiko lokungenisa utywala ezimbutweni zemihlali ziti ngendlela zonke zizame ukuzomeleza izandla zika Rulumente, ngokuti ngamatuba onke asemandleni azo zibutintele, zibalele obububi buziziselayo zona kwanamakowazo imbubiso.

Lencwadi iguqulelwe kwisi Xosa ndiyi- tuma ukuba ishicilelwe kwi *“ Sigidimi sama Xosa"* ndatsho ku Dr. Stewart akutumele amapepa aso ukuze wabele abafundisi kwa nezibonda.

C. Brownlee.

Umpatiswa Wemicimbi Yabantsundu.

August 14, 1875.

No. 2].

ETETA NGEMFUNDO.

E-Ofisini Yompatiswa Wemicimbi
Yabantsundu,

E-Kapa, August 13, 1875.

*Kwinkosi zakwa Xosa, kwizibonda, ku- bantu abamnyama, abapantsi kolaulo luka Rulumente.*

Ekupongomeni komnqweno wayo, wo- kunga ningabluma niqubele pambili, i- Rulumente ikupa imali eninzi yokubatala ititshere (abafundisi bosapo), baye ke, bebaninzi aboblanga lakowenu abaqeshi- weyo kulomsebenzi;—ngoko ke, ngalo- mizamo, eyona inamandla ngapezu kwe- nteto yomlomo, umnqweno wokunga ni- ngaba nelungelo, ufike watyileka.

Ukuze kodwa iqiniseke intsikelelo, nokuze kubonakale oko kusetyenzelwa nina, kufuneka ukuba nani nincedisane.— Ke, bebaninzi nje abancedayo ngesisa nangovuyo:—bakwabaninzi ababanga ukuba osukuba engumfundisi wosapo alwe nezitintelo, azamane nobuhilihili nokuqa- nqalaza ; kwaye ke oko kwindawo ezitile, kuveliswa zizibonda ezamkelayo ezibe zi- fanele ukuzomeleza izandla zabafundisi bosapo, ziti kananjalo ngendlela zonke zizame ukuwenza lomsebenzi wabo ube yintsikelelo.

Ke, okukutintela nokukuqanqalaza, kona, ngakwicala lezibonda ezamkelayo, makupele.—Zona zizicaka zakwa Rulu- mente, azinako ke ukuwucasa umsebenzi awunyamekeleyo u-Rulumente, ati kana- njalo u-Rulumente akupe imali ngawo.

Ndiyafuna ke ukuba kwaziwe okokuba umnqweno ka Rulumente ngulo, wokuba bonke abantu, ngokukodwa kona izibonda ezamkelayo, zincedise kulomsebenzi ulu- ngileyo usetyenzwayo ngabafundisi bosa- po.—Ke, ukuba kute kwavakala ku Rulu- mente okokuba kuko sibonda samkelayo esiwucasayo lomsebenzi, soyihlutwa lomali yaso siyamkelayo inikwe wumbi uvumayo ukunceda ukuwufeza umnqweno wesisa sika Rulumente.

Ndisihlobo senu,

C. Brownlee. Umpatiswa Wemicimbi Yabantsundu.