Ipepa Lamaxosa Lenyanga.

Vol VIII.

LOVEDALE, SOUTH AFRICA, DECEMBER 1, 1878.

No. 99.

baviwa ngumntu wonke otaudayo. Naxa selide latetwa ayinakunika isigwebo etanda sona, kufuneka ukuba isikangelo emtetweni. Ukuba iyakutanda ayiuakufumane ikukulule, ukuba ikutiyile ayinakukubandezela,kuba umteto wenziwa kungakangelwe kunantsi nonantsi. Nangapezulu koko ngesiko lamangesi abona bateti matyala asizizo inkosi, ngabautu abamnyama, abamiselwe ukugweba ngesizatu semfundo nengqondo nokwazi imitefo. Ngokoke ukuba inkosi iyak ma kuiula ukuya kuyi mangalela, ube usiya kubantu abangazi kucenga bukosi, kubanabobezinkosi, ube usiya kubantu abaya kukangela inyaniso kule nteto yako. Yonke lento intsha kweli lizwe. Abemi balo bebexumise inkosi ngapezu komteto. Ewe singati umteto kubo ibililizwi lenkosi. Ukutsho asikanyeli ukuba amapakati ebengaeetyiswa yiyo, nokoke ebewacebisa oyena misi ibiyi nkosi. Nase kugwebeni ibiyiyo eti ngokutanda kwayo yohlwaye mhlaumbi iyekelele—iti kwemtandayo yenze lula ize kwemtiyileyo ioandczele. Xa atetileyo “ umntan’ omhle” ibiba ipelile londawo nokuba yoniwe, nokuba ngokuteta kv.ake Kungaba kudlulwa umteto. Enye indawo nala mapakati ubuninzi bawo, ibiba ngabantu abazamela ukuzitandisa enkosini, abavuma into abacinga ukuba ingataudwa yinkosi njengokuba bebeba njalo kudala abaprofeti abangendawo ababako ngemini zokonakala kosapo luka Sirayeli. Awase mlungwini amapakati azamela ukuzitandisa ebantwini awabantsundu ebezamela ukuzitandi­sa enkosini. Singaqonda ke ngoko ukuba ckumisweui komteto ngabapina abaya kulungiselela abantu, nokuba ngabapina abaya kubandezela ; singabona kanjalo ukuba kupina apo isigwebo singalifumana lula ituba iokuposa umkondo waso, nalapo singadla ngokuhamba ngemfanelo.

Siti ke ama Ngesi apakamisa *umteto.* Onga- yi qondiyo lendawo angase ebona ngokuba yati enye inkosi yawo eyayi fun’ ukuzipakamisa izibeke ngapezu komteto ayibamba ayi- nqamlela emgoqweni! Abantu ke abacingayo baya kuqonda ukuba okona kubulelekayo kukupakama komteto ngapezu kokwe nkosi, ukuze uti uyihlonela uyibeka ube usazi uku­ba ayinakukubandezela ngapandle kokuba ube wonile wena ngokwako. Kwincwadi ka Rev. Mr. Robertson eteta ngo Cetywayo uti kwati okunye esand’ ukumiswa ebukosini kwakiwa imizi yamabuto yaza yakuba inga-

Isigidimi Samaxosa.

UMBUSO WAMANGESI.

No. I.

UMTETO NENKOSI.

Zonke izizwe zinempato ezahlulayo esinyo kwesinye, eyenza ukuba abapantsi kwesitile bafanelwe kukukala. Okwenene akuko si- mpato ikohlakele kwapela, singeko nesimpato ilunge kwapela. Nokoke ubuko bendawo yokubulelwa neyokulilelwa buyadlulana, kuze nalapo kukoyo ubulungisa kanti abuyi kuhlala bulingana ngawo onke amaxesha. Ukuba ke ngoko kuko isizwe ekufuneka ukuba siqonde umbuso waso kutandeka uku­ba sihlanganise izinto ezininzi, sikangelo intsingisolo yazo. Ukuba sigweba ngento enye mhlaumbi ngexesha elitile lodwa, mhlaumbi ngesenzo sexesha elitile singalahleka.

Ekuwenzeni kwetu lamazwi alandelayo singa abafundi betu abangewalibali la sesi- watetile. Singa kunganjalo ngokukodwa ngale mini yanamhla, esaziyo ukuba ngayo abaninzi banrsikalo ekungemmangaliso uku­ba babe naso ; babe kanjalo benoloyiko lokuba baza kwenziwa into ezininzi, esiti nangalo akummangaliso ukuba babe nalo.

Indawo esiza kungenu kuyo yeyokuba xa utabata umqulu wombuso wama Ngesi ku- ngafanela yinina ukuba kutiwe ulungile. Ekuwupenduleni lombuzo masiwutelekise namhla nje owomlungu nobuko pakati kwa­bantsundu pambi kokufika kwabamhlope. Ngemini ezilandelayo sozamela. ukuwutele- kisa nowezinye izizwe ezikwa mhlope

Indawo esiyibeka pambili yokwahluka kowama Ngesi umbuso kovvabantsundu, yeyokuba wona apakamisa ikakulu um*teto,* baze bona bapakamise *inkosi.* Kuwo umteto umiswa yiparlamente ize ke okunene iwuvume nenkosi, kodwa xa umisiweyo iyazi nayo ukuba ayinakubuye iwapule, ngaugokuba ukuba iwapule mayitwale ityala, kuze ukutetwa kwalo kunge kutetwa elomntu omnyama. Nakuba iyinkosi ayinakukunyanzela ukuba mawenze intando yayo. Ungala xa lonto ingamiselwanga mteto mhlaumbi ingenziwa ngendlela yokumiswa komteto kanti noko akunatyala. Kunjalo nje nokuba wonile ayinakukugweba inkosi leyo ityala lako lingatetwanga ubunqina

UKUPATWA KWABANTSUNDU.

Lendawo yokupatwa kwabantsundu ise ine- minyaka etile iyiyona ngxoxo inkulu kule koloni. Ibangele ukuba nabapesheya ko- lwandle balinge ngokugqitileyo kunokwapa- mbili ukuzipengulula izinto zalo mhlaba wetu, baza abanye bacinga ukuba makuhlanganwe zizo zonke izizwe zabamhlope ezise South Africa, zivane zincedane. Lemfazwe sibe sinayo ibangele ukuba lengxoxo yoku­patwa kwabantsundu ivelele ngakumbi. Eyona nteto yandileyo ngoku yeyokuba uhlobo abebepetwe ngalo ngapambili lube lungalunganga, namhla makuveliswe olunye. Ewe abanye bati ngapambili umntu ontsundu ebengapetwe, ebehamba kwanotanda esenza okubonwa nguye, namhla ke makapatwe, ade naye aqonde ukuba ndiya laulwa.

Abanye abateti balamazwi bebencoma oko izipatamandla zibezonganyelwengu Molteno, kodwa namhla njengokuba epumile egunyeni abamazi into abe yiyo, kubonakala engati ebengumtshabalalisi. Lendawo ke yokupa­twa kwabantu asiyi teti futi ngokuba sisiti mhlaumbi abaninzi bangakuposisa ukuyiva inteto yetu. Nokoke singa singake sibonise ngendawana enye nokuba zimbini aze

kaulezi, akuva ukuba kungokuba kuko aba­ntu abafayo, wase etumela ukuba baye kubulawa bonke abantu abafayo, walenza elozwi engabuzanga nto, eugababonanga. Into enjalo yayingenakwenzeka apo kulaula umteto. Emangesini no Rulumente akanamandla okuti unantsi makabulawe. Angafanelana engumntu otiyekileyo angabi nakubulawa kude kuqondakale ukuba wenze isono oti *umteto* makabulawe umenzi waso. Kanti naxa aselede wasenza kufuneka ukuba ityala lake litetwe ekuhleni pambi komntu wonke. Ke kwa Zulu akuko mteto oti makabulawe umntu xa afayo, kanti ke noko bafa abo kuba kutsbo inkosi. Kanjalo akuko mteto uti intombi engafuni ukwendela exegwini mayife, kanti akuko matanda ukuba kuko ezafayo kuba kwakutsho inkosi. Ngokufutshane ke siti umbuso womlungu uyabuleleka kunobuko ngapambili, ngale ndawo yokuba ufundisa ukuba abantu maboyike batande umteto ngapezu kwenkosi uti ngokwenjenjalo ubanqabise abatiyiweyo, baze abatandwa­yo bafumane isohlwayo esibafaneleyo bakwenza isono.

 ISIGIDIMI SAMA-XOSA