Isigidimi Sama-Xosa

Ipepa Lamaxosa Lenyanga

Vol X. LOVEDALE, SOUTH AFRICA, JANUARY 1, 1880. No 112.

Isigidimi Samaxosa

ISIGIDIMI SAMA XOSA.

Eli pepa seli nexesha elide liko, li malunga neminyaka eli shumi. Ngati kuku lingwa okwa neleyo oku. Sewu ngu lo umbuzo ngoku:—Liza kuma na, nokuba mali yekwe? Aba ntsundu baya kuba nepepa labo na, ipepa eli nje ngama pepa endaba ase Mlungwini, nokuba into enjalo ayi ka funeki kubo? *Isigidimi* asi xaswanga ngaba ntsundu, nje ngoko besi fanele ukuxaswa ngako, ingaba mhlaumbi abasi tabatayo abazi oko kuba le malana ifunyanwayo ayi si xasi kakuhle. Ke aku naku seloko kunjalo; mali veliswe iq'inga lo kwandisa imali. Oko ke ku ngenzeka ngokuti kunyuswe inani laba sitabatayo *Isigidimi.* Siyaba cela ke bonke aba zihlobo zeli pepa, siba bongoza ukuba balinge ukufumana abanye abaya kuti basi tabate- *kodwa besi batalela.* Ukuba baya kuti bonke nga banye, aba sitandayo *Isigidimi,* bancedise kulo msebenzi, sobehle sifumane amagama aneleyo, side sona emzuzwini, akuba maninzi amagama, sipume kabini nge nyanga, mhlaumbi icawa zonke. Ubukulu be xabiso balento ili pepa le ndaba abu nakuxelwa apa.

Abe Lungu bona bali tanda kakulu; liyinto eno ncedo kakulu kubo. Angamakulu amaninzi amapepa pesheya ; amanye ashicilelwa imihla yonke, amanye iveki nge veki, amanye inyanga ngenyanga, exaswa kakuhle. Abantu abafundileyo batanda amapepa abo, kuba axela indaba zelizwe. Naba hambisa imi cimbi nge micimbi aba nakuhlala ngapandle kwe ndaba. Qondani ngalento ukuba um Lungu uzi nxamele indaba : urola amawaka eponti ukulumisa ucingo, aze atumele indaba. Ukuba kunjalo komhlope makube kwa njalo nako ntsundu, ukuba uza kuhluma naye. Lise linye nje ipepa ngokwa ma Xosa, mali xaswe kunene, lide likule. Ngale nyanga *Isigidimi* senziwe ntlu mbini, ukushicilelwa kwaso, endaweni yokuba sibe ntlu ntatu, njengoko besi fuda sinjalo.

LOVEDALE INSTITUTION.

Xa sibalisa ngo msebenzi walapa, ngo mnyaka we 1879, singati:—Akuko ndawo ibalulekileyo, nanto iyodwa, ukude lomnyaka wahluke kwe minye. Umsebenzi wonke, kuzo zonke intlobo ntlobo zawo, ubonakala ngati uza kubuye uhlangane, uqubeke kakuhle, nje ngokwa ngapambili. Wawu pazanyiswe kakulu yindlala, nayi mfazwe, eya yiko ngo mnyaka we 1877, yakufika ku 1878.

Uku calulwa kwe misebenzi, kuya kuxelwa kwizi qendu ngezi qendu. Soqala ngawo

AMANANI.

Bebonke abafundi, naba sebenzi, ngo mnyaka we 1879 singati senjenje ukubabala:—

|  |  |
| --- | --- |
| KWESO DODANA. |  |
| Aba fundi aba Ntsundu ... | 190 |
| Aba sebenzi ... | 60 |
| Aba ma Ngesi abahlala apa | 30 |
| „ funda ngemini kodwa ... | 20 |
| Iyonke ke lonto ibe | 300 |

Kwese Ntombi.

Intombi ezihlala apa, aba fundi *50*

„ „ „ aba sebenzi ... 24

,, zama Ngesi ezifunda ngemini kodwa ... 19

Iyonke ke lonto ibe 93

Kwaku dityaniswa ama kwenkwe ne ntombi,  
aba Ntsundu nabama Ngesi, inani labo lonke libe 393.

INXASO.

Imali eseyi roliwe ngomnyaka we 1879 iti ukuma  
kwayo :—

*Eroliweyo.*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Eyaba Ntsundu, ama kwenkwe ... | £560 | 5 | 0 |
| „ „ intombi ... | 172 | 0 | 0 |
| Eya bama Ngesi, abahleliyo apa | 824 | 13 | 4 |
| „ „ abeza ngemini kodwa ... | 49 | 10 | 0 |
| Iyonke lomali | £1606 | 8 | 4 |
| *Esaza ku rolwa.* |  |  |  |
| Ngaba Ntsundu, ama kwenkwe ... | £200 | 0 | 0 |
| „ ,, intombi ... | 30 | 0 | 0 |
| Ngabama Ngesi, abahleliyo apa | 262 | 0 | 0 |
| „ „ abeza ngemini kodwa | 18 | 10 | 0 |
| Iyonke esaza ku rolwa | £510.10 | | 0 |

IMFUNDO.

Kwaba funda incwadi ezi pambili, kuko aba quba kwi Theology—izinto ezingaye u-Tixo—befundela umsebenzi wobu fundisi be Lizwi, abanye befundela lo wobu vangeli. Abanga pambili babini. Bona basebe hlalele uku ligqiba ixesha labo lemfundo. Bebonke aba sebe pambili emfundweni, banga mashumi mabini anamntu mnye. Kweli nani ke bali shumi elinamnye aba Ntsundu. Aba bonke basifumene isiqiniselo sakwa Rulumente. Ku nqweneleka kuko inani elinga pezulu kweli, elifunda izinto ezifundwa ngaba. Kukoliswa ngokuti, kupunywe apa kwaku funyanwa isiqiniselo eso.

Abamfundo ise nganeno, kuko maqela matatu. Eloku- qala lifunda Imbali Zamazwe (History), ukuma kwa Mazwe (Geography), Uku lungelelana kwenteto (Grammar), uku- bala amanani (Arithmetic) nokubala. Incwadi abafunda kuyo yile kutiwa yi Royal Reader No. VI.

Elesibini iqela lifunda kwazona ezi zinto, kodwa base nganeno. Incwadi yabo yi Royal Reader No. V.