Isigidimi Sama-Xosa.

Ipepa Lamaxosa Lenyanga

Vol. IV.

 LOVEDALE, SOUTH AFRICA, DECEMBER, 1, 1874.

No. 51

Isigidimi Samaxosa

IMFUNDO YABANTSUNDU.

Kuko ipepa elibalwe ngumfo omhlope, eteta ngemfundo yabantsundu. Kwinteto yake ubonakala ukuba ngumfo ontliziyo inqwenela ukunga banga hluma bacunyelwe ngamacala onke. Kekaloku unendawana ezitile azalatayo esinga bangati bazikangelele abantsundu, baze babone ukuba bafanele ukwenza ntoni na bona.

Kwindawo yokuqala ukankanya indawo yokuba kuqondakala ukuba lekoloni iya- hluma ; ukuba kumbiwa indlela zenqwelo zomlilo, kufika intlobontlobo zemashini, kwakiwa amacweba okuma imikombe, zi- ninzi ke izinto ezinjalo ezifuna ukusetyenzwa ngabantu abaninzi, babe kanjalo bengabautu abauqelileyo umsebenzi abawaziyo, abaya kuwupata ngomonde. Umbuzo ke ngowokuba baya kuvela pina abobantu?

Abanye bati ukuteta mabaye kufunwa E-Europe, kodwa noko kubonakala ukuba londlela iya kuba nendleko ezininzi ezi- ngenakutwalwa ixesha elide. Abanye ukuyipepa londawo bati makuyiwe koma China noma India, kufunwe apo abantu bokuza kuquba lomisebenzi kukalwa ngayo ngoku ye government neye Fama. Kekaloku abantu bezo ndawo ngabantu abakalazekayo kanye ngezimilo zabo. Bati abayicasileyo londawo, ukuba bake beza apa kuya kuba oko kuku tshatyalaliswa kwaba ntsundu beli lizwe. Batsho bamise izizatu ezise mhlotsheni, kodwa ke umbuzo wokuti, kuza kwenziwa ntonina kufuneka upendulwe kwangoku.

Uhambisa ati, Baswelekile na abantu kweli lizwe? Hai akunjalo. Ngamakulu namawaka abantu abafumane basonga izandla bengenzi nento apo bakona, bengayiqondi into eyiyo impilo nentlalo yase kukanyeni. Ewe okwene- ne bako abafuna imali abamana ukuza

ngamacala atile, “ Kodwa ke kufuneka abantu abaya kuzingisa ngomonde emsebenzini wabo. Intlalo yabaninzi icasene nokuti umntu azinikele emsebenzini. Ngalo lonke ixesha osati umsebenzi wasemasimini nowokwaka izindlu ube pezu komfazi, akuko nto yokwenziwa yindoda ngapandle kokuba idle, incokole iye kulwa kwakuba ko ituba loko. Intlalo yezizwe ezifundileyo inempembelelo ezitile ezimenza ukuba wonke umntu ati epuma esikolweni abe etsalela emsebenzini otile. Uti kwa ese sesikolweni abe selenomsebenzi aziqelisela wona. Yonke into emnqongileyo ibuza ukuti *‘ Wena* uyakwenza ntoni na?’ Enjalo nje uyayibona iyonke pambi kwake imizekelo yabantu abanyuke ngokusebenza ; kube kanjalo kuye kunyanzelekile ukuba azifunele ingubo nokudla.

“Kodwa impembelelo eziraule ontsundu ofundileyo azifani nento nezomhlope. Uhleli kubantu abangazifuni nganto ikarpenter nabakandi nabatungi bengubo, neminye imisebenzana yokukanya. Ufana akohlwe ke nokuba kuko into anentliziyo yokuyenza; kube kunjalo nje intlalo yabamhlope abakule Koloni ingamniki tuba lokuba makanyuke pakati kwabo ukuze abanye bakowabo babe nokumlandela. Pakati kwamakowabo akafumani nto imkutazela ukuba awuqube umsebe­nzi awufundileyo. Yona kanye lomfundo yake imenze utshaba kubo, umntu wase mzini. Kungokuti libe likulu ngakumbi nangakumbi inani labafundisiweyo, ekuya kuti kutinteleke ukubuyela kwabo ema- sikweni obuhedeni nobubuvila sibubona entlalweni yamaqaba.

“ Ngakwelo mfundisi icala kuya funeka ukuba baqeliselwe ukusebenza abantu ukuze nobugqoboka babo bufumane indawo yokuziqinisa zibe nokupumelela neziqamo zabo. Kuko ubudlelana obukoyo pakati kokolo nomsebenzi, aluhlumi kumhlaba obuntlango. Ukuba kuya nqinelana ukukolwa ku Tixo nokuzinceda

ngokwako pakati kobukristu obunyanise- kileyo nokuzisebenzela, kusekuhleni uku­ba ziya kulahleka imfundiso zomshumayeli kulowo ungasukiyo abe nento ayenzayo, ukuze zibonakale kuyo iziqamo zoko akuvileyo. Yindawo ke emayikangelwe ukuba azilahlwa emanzini na imfundiso zelizwi nezingezizo zalo ezinikwa kusapo olufunda ezikolweni zabantsundu. Kumnceda ntoni na umntu ukusishiya isikolo engenanto yimbi ayaziyo ngapandle kokulesesha incwadana enye nezimbini, abe engenako ukusebenza? Kubonakala ukuba imfundo ifike ime apo ibifanele ukuqala kona. Abazali babantwana abamhlope baya kumfunela umntwana wabo umsebenzi; kodwa kunjalo na kwa- bantsundu. Yini na ukuba ashiywe xa ase situbeni pakati kokufa nokupila? Ukuba imfundo yalapa iya kupelela kulento kube kupela, abantu baya kuba baya zitshabalalisa ngokwabo. *Ontsundu xa alivila elifundisiweyo uyinkatazo engapezulu koko linjalo iqaba.* Kuya funeka ke ngoko ukuba ati efunda nje umntu ube umbuzo omkulu ngaye ungowokuti Uya *kwenza* nto nina?”

Zinjalo ke indawo ezingamandla ezitetwa ngulo mfo. Sizishiyela kwabalesesha elipepa ukuba bakangele ukuba bangatinina bona kuzo. Kodwa mhlaumbi kungalunga ukuba senze izwana kubazali nakwabafundayo. Ku- bazali singati siya temba ukuba ngokufunda lenteto baya kubona ukuba akwanele kubo ukubatumela esikolweni abantwana babo ; kufuneka ukuba babafunele imisebenzi babakutazele kuyo. Kanjalo baninzi abati umntwana akufika evela esikolweni bahlale naye umnyaka nokuba mibini besiti basababona kuba kade bengeko kuze ngeloxesha umntwana apatiswe kwento evuka esifeni engenako nokuzitabatela igxebeka entla. Itike inteto yalomfo, Emangesini uti efika abe esiwa emsebenzini. Akuko nto imona umntu ngapezu kokuba abe ehiliza