Isigidimi Sama-Xosa

Ipepa Lamaxosa Lenyanga

Vol X. LOVEDALE, SOUTH AFRICA, JUNE 1, 1880. No 117.

Isigidimi Samaxosa

INTETO YE SIXOSA.

Kofunyanwa kwesi *Sigidimi* incwadi ebalwe ngu G. K. ikalazela uku ngalungelelani ko hlobo esibalwa ngalo i Sixosa, no kucalucalulwa kwa mazwi aso. Siya vumelana naye ngendawo yoku ngalungelelani, nje ngoko kufun’ ukuba njalo esi Ngesini, ukuma kohlobo aba sibala ngalo abo ba ngaba teti baso, nabati banga bazi baso. Siya vume­lana naye kanjako, ngendawo yokuba lendawo ib’ifanele uku kangelwa, ilungiswe.

Apo sifike silahlekane kona ne ncwadi yake kuku lamazwi abeke wona ukutyila inteto yake la ati, *“imfama"* namanye anjalo. Silingile, koko aluvumanga olwetu ulwimi “ukuncamatela kwi ntsini enga pezulu xa siwabizayo lo mazwi.” Into esuke yenzeka, ite imilebe yowetu umlomo, ngoku kodwa owanga pantsi, yanamatela ema zinyweni, nje ngoko enje njalo umntu xa ancumayo, iqalwa lonto kukubiza kwetu eli gama lingu “i”, yaza yahla nganiswa ise njalo ngu “m.” Luncamatele okwenene saku mfaka u “n” pakati ko “i” no “ m.” Asitsho ukuti angaba uya posisa umntu ngoku faka u “n” lowo, kodwa asiboni nzuzo ifu- manekayo ngokwe njenjalo; koko sibona uko ngezeleka kobu nzima boku silesa lula i Sixosa.

Unyanisile u G. K. ukuti, ahlukile ukubizeka kwa magama anje ngala ati “*umfanta"* namanye anjalo, kunala sesi tete ngawo. Apo isahluko sisifumana kona tina, sise kuwu quteni umlomo xa sibiza eligama lingu “u” ize ihlanganiswe imilebe isa qutene, kwa ngu “m.” lowo

Bekunga funeki ukude senze inteto ende kangaka, kodwa ngesi zatu sokuba kunqweneleka ukuba ikangelwe, ngaba yiqondayo uku posiseka kwayo, lendawo yoku balwa ngokufanayo kwe Sixosa, noku cazululwa ngo hlobo eyakuti inteto ibe lula eku lesweni, inge yiyo lento ke bati abanye aba bali bahlanganise amazwiamatatuabe ’zwi ’nye, into keleyo ebeta usel’ usuka unqena nokuyi funda loncwadi injalo. Siyazi ukuba kuko ukuba njalo na kwaba siqondayo ukusi lesa kakuhle i Sixosa, azi kubeka pina ke kwaba sa funiselayo uku sifunda.

USUKU LOKU VALWA KWE LOVEDALE INSTITUTION.

Kuyaztswa ukuba le Institution iya kuvala izikula ngolwe Sitatu evekini, ngomhla we 16 ku June 1880. Boti abazali ne zihlobo eziputuma usapo, bafike ngolwe Sibini, mhlaumbi ngomso we mini yoku pumla.

INDABA ZE NYANGA EDLULEYO.

Eze miboniso.

Aba fundi betu bozi fumana ingxelo zo wase Batenjini kwesi *Sigidimi.* Kuya vakala ukuba wapumelela ngo hlo­bo olu ncomekayo kanye. Side sishicilelwe nje esi *Sigidimi* bezinge kafiki indaba zo wase Ngqamakwe, asi tandabuzi kodwa ukuba nawo wopumelela kakuhle. Inteto yetu eya yityila amalungela emi boniso enje ngale sayi finca kwi *Sigidimi* esi dluleyo, sanela kwesi ukwa lekela imibulelo kuba lungiseli bayo.

Ukwapuka noku tshona kwe “American.”

Lo mkombe we suka e England utwele iqela labantu, kunye no Mr. John Paterson M. L. A. obe lilungu le Parlamente emele i Port Elizabeth (i Bayi). Xa upakati e- Iwandle wapuka watshona. Bakwela ezi botini, abanye basinda, abanye abaka viwa nomkondo. U Mr. Paterson waye kwi qela ela colwa ngomnye umkombe okutiwa yi *Senegal* kanti koko nalowo uya kubuye wapuke, bate abo abekwele nabo basinda, kodwa yena wapelela eshweni Ibi yindoda edame kunene, ebekiweyo, idolopu yase Bayi izele ku sebenza kwa maqinga entloko yake. E Parlame- uteni, ibi liciko loku qala entetweni; ulilelwa kunene ngesihlo esi mhleleyo ngama kowabo, nabo ebehlala nabo uku picota imiteto. Kwi ncwadi eku tandatyuzelwa ukuba ye yoku gqibela awayi balela e South Africa pambi koku suka kwake e England, ebalela u Mr. Hume, inene lase Bayi, kuko lamazwi:—

“ Asikuko nokuba ndidaniswe ngoku kulu sisenzo sika Mr. Sprigg ku Besutu. Ndine nkolo evumelanayo nobu lungisa obu ngena mbandezelo, naku kulunga oku ndawonye noku bavela abantu aba ntsundu.

“Abantu abalungileyo naba linga uku qubela pambili kwi misebenzi efanelekileyo, ngokukodwa aba nje nga Besutu, ngebe patwa nge mfesane no moya we sisa.”

EZE PARLAMENTE.

Intlanganiso ye Parlamente yavulwa ngokwe siko layo ngu *Mhlekazi i Ruluneli,* ngomhla we 7 ku May. Inteto yake, inteto kambe ekwa yeya mapakati ake angu Rulumente, asina kuyicancisa apa ngenxa yobude; kodwa inkoliso yendawo ezite zaxoxwa ngama lungu e Parlamente lawo, zintloko ezicatshulwe kulo nteto.

1. Kususela kulo mini, sezike zashushu ingxoxo zama ba- ndla e Parlamente ngokubekisele kwindawo eku celwa yi Rulumente imvumelo yoku nika umteto wokuba u Cetywayo no Sikukuni bagcinwe kule Koloni nje ngo Langa- libalele.
2. Ngo Botoman, ipakati elikulu lakwa Gcaleka, eleza kuzinikela kwa kuqala nge mfazwe. Ingxoxo ngaye ixoko nxwa ngu Mr. *Irvine,* wase Qonce, obuze apo akona, waxela ukuba kususela kwixa awa suswa kwi tolongo yase Qonce, kade egcinile ukuba wode abaqe ndaba na, emapepem ase Kapa, zibalisa ingxelo yoku ziswa kwake u Botoman lowo ematyaleni, ave ne sigwebo agwetywe ngaso.

U Mr. *Ayliff,* Umpatiswa Wemicimbi yaba Ntsundu, upe- ndule, waxela izizatu zoku banjwa kuka Botoman ngoku badubadula ezweni lama Mpondo ngexa ebe kungafuneki ukuba enjenjalo, wasiwa ke e Qonce. Ususwe apo waziswa e Kapa apo agcinwe kona ngoku. Akambanjwa, na-