Isigidimi Sama-Xosa

Vol. II LOVEDALE, SOUTH AFRICA, JANUARY 1, 1872. No. 16.

Isigidimi Samaxosa

AMAZWI OMNYAKA OMTSHA

ABEKISWA

KUBAHLOBO BETU ABANTSUNDU.

Yinto elisiko ema Ngesini, nakubabali bamapepa endaba ama Ngesi, ukuti eku- ngeneni komnyaka omtsha bavakalise umnqweno wabo wokunga zingati izihlobo zabo zihlale ngokonwaba, zihlume. Lom- nyaka mtsha, nalomqulu wesibini we *Sigidimi Samaxosa* siziqala ngokuvakalisa ukuba, ngomxelo wetu wonke singa ba- nganamatamsanqa abaleseshi betu.

Elixesha langoku linendawo ezitile ezi- singisele kubantu abantsundu, abafanele ukuzipengulala, bazikangele ngenyameko, kuba zingati mhlaumbi zibe zizo eziya kusimisela into esisaza kuba yiyo isihlalo sabo. Nokuba bayaqonda, nokuba aba- qondina abahlobo betu abantsundu, kuyi- nene ukuba akuko mnyaka wake wadlula lo—We Waka Elinamakulu Osibozo Ana- manci Osixenxe Anesibini—ukuba nama- tembiso ezinto ezilungileyo. Okwangoku use iusana, usatandeka, awukancoliswa yinkohlakalo yabantu, awukabi nazintsizi nobubi ebantwini, usazele ngamadinga okumnandi nokulungileyo kwabo baya kuwusebenzisa, baupate njengesipo esin- qabileyo esivela ku Tixo. Kangangoko auokubona umntu kubonakala ukungati kungena ixesha lokuhluma, abaya kuti ke nokuba abantsundu baya kuzuza uyolona kube oko sekumalunga nabo. Siti kuni bantsundu, kokwenu ukububonakalisa ubulumko benu ngokuti niwamkele lama- tuba. Kuko intshaba ezi-ne ezikade zini- tsalela pantsi—ubuhlwempu nobudenge, ubuvila nenkolo ezigwenxa zobunyama. Kodwa kalokunje kuko ezinye indawo ezikwa-ne ezinivulela amatuba amaniuzi, zisiti zisebenziseni nize ninyuke kwintlalo yenu, niqubele pambili kunye nezinye intlanga. Ezi, ngumsebenzi, owona mto- mbo wobutyebi, yimfundo, nokukanya, ne Gospile ngokwayo, eyona idlule into zonke.

Umsebenzi ungati uyakuba mninzi ka- kulu ekumbiweni kwendlela zenqwelo zomlilo, ezibonakala ukungati ziya kuqa- Iwa ngawo lomnyaka. Intsbumayezo ye Governmente ekwi *Sigidimi Samaxosa* senyanga edluleyo ifanele ukukangeliswa iqondisiswe ngabo bonke abanemizi, nabazinkosi, abafuna ukuba abantu babo benyuke ngokuzisebenzela.

Kutiwa abantu abantsundu aba kwe le Diamondi bangama 20,000. Umvuzo wendoda kona yiponti ngenyanga, ekubonakala ke ukuba ngomnyaka bazuza iponti ezi £240,000. Ukumbiwa kwe golide, kubonakala ukuba ngoku kuza kuba yinto eqinisekileyo pakati E-Africa. Kubonakala ukungati ikoton ihluma kakuble elunxwemeni lolwandle lwezi zigama ze Africa. Nezinye izinto ezenziwa kweli lizwe ezinje ngoboya nenqolowa, ziyanyu- ka ngenani. Uyabuyisela kakulu umse­benzi wokuquba inqwelo, esaziyo ukuba baninzi abantsundu abakuwo, inxenye inenqwelo zayo, inxenye iqeshiwe.

Mabati abantsundu bayibambe ngoku- ngamandla yonke lemisebenzi. Nokuba ababanga zintlokona, ngokubekisele enanini labaza kuyisebenza bayafuneka ngokukulu. Ayinakuhanjiswa bengeko. Banqweneleka kwintlobo zonke zemisebenzi, kususela kowo kushumayela nowo kufu- ndisa, kude kube kowo kukokela inkabi, nokumba idiamondi, nokugaula inkuni, nokuka amanzi. Ezindawo ziyinyaniso nokuba siteta inteto ecacileyo, nokuba siyazekelisa. Imfundo ne G-ospile kum- zuzu ziko pakati kwenu, zinifundisa ixa- biso lomsebenzi ngokubekisele ebutyebini, nasentlalweni yenu; zinifundisa nenyaniso ezingapezu kwezo. Siti ke kuni zihlobo zetu ezintsundu, ninazo nje ezizinto ezi- zamela ukuninyusa, akuko nto ingani- nqandayo ukuba ningahlumi, ngapandle kokungavumi kwenu, nobumfama benu. Zonke izinto zincedisa nina. I-South Africa le, ayizange inyamekelwe kanga- ngoko kungango kweli xesha langoku. I-Governmente inobuhlobo nani —inomnqweno, ivuma nokuvuma ukuninyusa

ngazo zonke indlela ezifanelekileyo—uku­ba niyavuma ukuzinceda nani ngokwenu. Bonke abafundisi banobuhlobo kuni, bazamela ilungelo yenu kangangokude nani niziqondele ukuba benjenjalo. Onke amakoloni aqondayo azizihlobo zenu—nakuba engenabuhlobo kwimposiso zenu. Nga­pandle kokuba nibe niyazitintela nina ngokwenu, akuko nto ingade ikunqande ukuhluma kwenu. Ema Ngesini kuko imigca emibini engati ibekiswe kuni, abaya kuti abanye benu babe nokuyiqonda kwa ngoku, esitemba ukuba node niyiqonde nonke nakuba nilesesha kakulu. Yile yokuti—

“ Kuyo imisebenzi yabantu kuko iliza

Elis’etamsanqeni kolifumene lingumsinga.”

Ewe ngokwenene kuko *iliza* oko kukuti *ixesha elitile* ekubambisekeni kwezinto ezimalunga nani, eniya kuti ukuba nihle naliputuma ngobulumko liyenze intlalo yenu yexesha elizayo ibe nto yimbi, eni- yakuti ukuba nilihilizele niye nitshona ebuhlwempini, nasesimilweni senkohlakalo.

Kwezo zinto zilungileye zibonakala u- kungati ziyeza nani ninganesabelwa senu, nokuba mhlaumbi azifikanga kwindawo esilindele yona. Enye indawo engumbuzo yile yokuba, lakufika eloxa niya kulisebe- nzisa njanina? Kusaya kuma indlela zenu ezindala na, *namasiko enu* alutshabalalisayo uhlanga? Buyakuti na obobutyebi ekungeko matandabuzo okuba ningabuqweba bucitelwe kuma kazi-kazi engubo, angam- ngeniseli nto umniniwo? Buyakuti na,ngo kukodwa, bucitelwe ezidlweni ezinje ngezike zenziwe ezinje ngemitshato nange Krismesi? izidlo ezilandelwa kukungonwabi ngenxa yenxabano—zilandelwe kukuhlala ngapandle kokudla inyanga ezitile! Na­kuba ingengabo bonke, bako abaya kuyi- cita imali yabo ngenxa yelisiko lingena ndlela. Abanye bangaba mhlaumbe botenga imihlaba. Kodwa ke makungabi kupela kwento eyakwenziwa leyo. Ma- kwenziwe amalinga okwaka izindlu ezi­lungileyo—fundisani onyana benu nento- mbi zenu—mawabonakale amalinga okuba