ISIGIDIMI SAMAXOSA, DECEMBER 1, 1888 85

Silila ngasonye, liseko itemba ! Siginya amate sasul’ inyembezi

Sakuva ngo Innes oyingwe ka Spligi, Ongene nenjozi yohlanga u- Fuller— Into zakowetu, zatimba no Weiner ! Ebotwe, enkundlen’ enkulu, e-Kapa. Nxatsho ke ! sobona ngozayo unyaka, Musan’ ukutyafa zikulu zohlanga.

AMA TEMPILE APINA?

No. *2.*

*Chorus—*

Yinqaba yenu le!

Yinqaba yokupepela, I-Tempile kuni. Pakamisani amazwi! “ Yinqaba yetu le.”

Shumayela ubuncatu, Kwinto yonke eselayo, Ungadinwa ukuteta, Ngamashwa oselo.

I. w. w.

AMA TEMPILE APINA?

No2

Ubuhle balento iyi Tempile buse Sheshegu ikaya labo. Kade ndisiva incomelo ngama Tempile ase Sheshegu. Ndide ndesuka no Mongameli wawo, u-Rev. P. J. Mzimba, ndaya kuzibonela ngawam amehlo, kule nyanga ifileyo. Ite kuba vave ivi-Cawa kwaka kwangena inkonzo, yati yakupuma angena ama Tempile. Mandingatsho ukuti yapuma inkonzo, kuba bambalwa abapumayo. Into eninzi yabo babezalise indlu ye Tyalike yati kanti ingama Tempile yonke. Ite kuba yaye iyimini yokumiswa kwama gosa, ndacelwa ukuba ndiwamise. Andikolwa ukuba kule minya- ka ise shumini endikade ndiba ngummisi wamagosa, ndaka ndabuva ubummandi obunje ngobo base Sheshegu.

Ndati ndakusingasinga ndabona amadoda amadala ehleli nonyana nentombi zawo kunye *nabazukulwana* babo. Nda- bona intokazi ezindala zisingete abazukulwana, zihleli no molokazana bazo etempileni.

U-Zokufa, into ka Tuzwa ; u-Talanyana, into ka Zulu ; u-Pita, into ka Ngcangca; u-Ngxukumeshe, into ka Siwundla ; u-Xelelo, into ka Ntshona; u-Mavuso, no Nkupiso, into zika Kala ; u-Kapoko, no Tomose, into zika Mgitshima ; u-Pato, into ka Marawu; u-Mbeneta into ka Zokufa— ndingabala nditinina ?—onke lomadoda makulu ndifike ebambe ngazibini emsebenzini wobu Tempile.

Kwicala lodade ndipaule intokazi zika Mayikana zombini, intokazi ka Langa nezo Skwatsha, nezo Mgitshima— intokazi ezino molokazana naba zukulwana, zilapa kunye nabayeni bazo nonyana bazo.

Asika ngeni e-Sheshegu isifo esibulele amanye amate- mpile, sokuba i-Tempile ingenwe lusapo lodwa—kuba seso isifo sama Tempile kwezinye indawo ekade ndihamba ndi- sebenza kuzo.

Bambi abantu abakulu bayayitanda lento kodwa bati yinto ezekuncede usapo, asiyiyo yabo kuba bona badala. Intshumayelo yoba ayitsho ukuti “ Yizani,” iti—“hambani.” Yiyo ke into ebanga okukufa kungakanana, akunjalo ke kona e-Sheshegu. Intshumayelo yamadoda amakulu kona iti “ Yizani lusapo, nali itamsanqa, sesinandulela.” Amanye, kwezinye indawo alata ngomnwe ati “ Pambili lusapo, pambili paya—tina salupele, msani ukupika nati! ” Amadoda nabafazi abakulu base Sheshegu bangumzekelo kuyo yonke i-Afrika apo kuko ama Tempile.

Kufuneka ukuba kube njalo: ngokuba ngobanina aba- lilayo? Asingabo na abazali abalila futi ngenxa yembub'iso yoselo konyana nentombi zabo ? Umzali unonyana e-Rini, e-Bayi, e-Qonce, nase-Dayimani, akufikelwa yincwadi evela kwezo ndawo, uyinqika ngezandla ezi ngcangcazelayo, ngexala noloyiko, kuba engazi ukuba ibika ezitinina ngo- nyana wake.

Kuko umbuzo ahlala ezibuza ngawo engena bani uwu- pendulayo, wokuti: “ Azi umntwana warn uquba njanina pakati kwezo ngxinano, koko kufa nalo mashwa.” Nguwe kanye mzali ofanele ukuba ngumzili wokuqala; nguwe ofanele ukuba ngum Tempile wenene, ukuze ube nendawo, nenqaba omtsalela kuyo unyana wako. Umtandazo wako uyaviwa pezulu. Umnqweno wentliziyo yako malunga namatamsanqa onga angaba nawo unyana wako, uyabonwa ngu Mazi wentliziyo. Uya kupela apo na? Akana yimbi na indlela ongabonisa ngayo umtandazo nomnqweno wentliziyo yako. Ipupumela pina intliziyo yako? Hayi ukuba mnandi ukuhlala noyihlo nonyoka e-Tempileni! Liba mnandi ngakumbi iculo lama Tempile eliti:—

Hayi ukufaneleka,

Abazalanayo,

Bakuhlala bemanyene,

Ngomcimbi wozilo.

Neli liti:—

Lomcimbi wabazili Ngumcimbi omkulu, Nabo bangene kuwo, Mabayazi lonto. Vuyani ma Tempile!

UMSEBENZI OMHLE E-NCWAZI.

Usuku Iwe 23 November, 1888, ngolwesi Hlanu evekini, lolunye Iwemihla ebalulekileyo eke yabonwa yi Ncwazi kulo lonke ixesha lokupuma nelokutshona kwe langa, kuta- batela kwixesha lokusekwa kweso sikolo ngumfi u-Lanke. Ngolo lusuku kwa kubutelene kumzi wakwa Zibi inkoliso yentsapo yezikula ezilunge e-Burnshill, kwenziwa ugqatso ezifundweni. Izikula ezafikelelayo yaba zezi—-Burnshill, Debe, Matole, Cildara, Nqumeya, nesase Ncwazi ke ; ezinga fikelelanga yaba zezase Mnyameni nesase Zinc'uka. Ugqatso lolo luhlobo Iwezikula ezipantsi ko Rev. W. Stuart, M. A. aluqali—seluke Iwako e-Burnshill, e-Debe, nakwa Matole. Iziqamo ezilungileyo eziveliswa ngumsebenzi wolo hlobo zisekuhleni, ekukolekayo ukuba no M*lenzanamnye* osisi kula sase Ncwazi uzuze emitatu kolu tyelelelo, aya kuxatisa ngayo kude kube sekupeleni kwezinto ezibonwayo, xa kuya kusala ezingabonwayo zodwa. Isimo salomzi abafundi be *Mvo* fanel’ukuba banofifi Iwaso ngencwadi ka “Gongxek’um- hlana.” Wosiqonda ngakumbi umlesi akulesa inteto eze- nziwa kulontlanganiso yokuviwa kwe ntsapo.

Intlanganiso yaqalwa ukumka komhla. Ngexesha lase mini Iwaviwa lodwa usapo Iwase Ncwazi. Ngawo la ama- gama osapo olwamkela amabaso—Kudidi olupambili: 1. Elijah Mbelu ; 2. Mtobi Botisi; 3. William Matyila. Kolu- landelayo : 1. Shadrach Zibi; 2. Paul Mnala; 3. Daniel Matyila. Kolokugqibela : 1. Elias Botisi; 2. Sizatu Nkwateni; 3. Annie Matshaya. Ubusuku bacitelwa ekuviweni kosa- po Iwendawo ngendawo ludityanisiwe, nasekupulapuleni ingoma neziqendu ezifihlelwayo (recitations) lusapo. Pakati kwabavumi sapaula ititshala zika Mr. Makiwane, o- Mrs. Loza ; Misses Sobikwa no Loza ; Messrs. Mbaza, Magocoba, no Ngcayiya. Longcobo yatsholoza kamnandi; linye iculo elaba nesikwa kwezetu indlebe ekulivumeni kwabo—baba nendawo abazikwekwayo kwi “ Ntlaba Mko- si.” Pakati kwamaculo awenzileyo umfo ka Bokwe, ko- kwetu ukuqonda lelinye lazintloko, eti inguqulo yolo hlobo ilenze mtyuba. Singavuya izihlobo zetu zahlukene no- kukwekwa amaculo olu hlobo, umntu makazifikisele emi- qukumbelweni angabojabojani namaculo andilekileyo. Im- vumo yentsapo ayinandipisanga kangakanani. Imbangeli yoko kukuba isikula iyindawo etobeke kunene kwintombi ezimpantshayo, nosinga madodana anxiba ibulukwe, onga- fika. ete puhle izandla ezinxbweni, ziye kutinta ngamadolo kuba kaloku inxowa zirazukile, emana ukupililingana no- mzi lo engenanto ayenzayo. Yinkohla ke ezititshaleni umntu emazivumise ngaye, esezifumane ke ziqubule olu bukubukwana zivumise ngalo—yeka ke mntu ndini kuti nxwe ngati ngono cebeyi. Usapo oluvume kamnandi loIwase Mkubiso lodwa. Luvume neculo elitsha elingo Go- ngxek’umhlana. Kwabiwe amabaso, kwenziwa inteto,

Nakuba lentlanganiso isisile ayiruqulanga, kuba aku- tanga xa kudliswa indlebe salityalwa isisu. Yindlala lento ibanga ukuba indlebe idikwe msinya. Abenzi bentlanganiso mabayilumkele londawo. Ukuba bafuna ukuzenza mnandi intlanganiso zabo ukutya makwanele.

Ekuseni kwabiwe amabaso. Umfundisi ucele u-Nkosi Fuba Zibi ukuba awabe. Amabaso afunyenwe ngaba :—

STANDARD III.

1 Sarah Godolozi, Matole. ( M. Mgabanduna, Matole. 3 Julius Njikelana, Debe. (L. Sinzatana, Burnshill.

STANDARD II.

1 Fred Magodla, Debe. ( Alex. Dzengwa, Matole.

3 Lena Mgidi, Nqumeya. ( D. Mtshemla, „

STANDARD I.

1 Elijah Mbelu, Ncwazi. 2 Mary Solomon, Debe.

3 E. Nomnganga, Debe. 4 Emma Matube, Debe.

BELOW STANDARD.

1 Matilda Fihla, Cildara. 2 Yiwani John, Nqumeya. 3 Sarah Ann Ntsangani, Nqumeya.