Isigidimi Sama-xosa.

Ipepa Lamaxosa Lenyanga.

Vol VIII.

LOVEDALE, SOUTH AERICA, APRIL 1, 1878.

No. 91

AMATYALA OKULWA NO EULU-
MENTE.

Kule nyanga ifileyo e-Qonce kube kuko pambi kwe Jaji namatyala abantu abebebanjwe ekulweni no Eulumente. Inkoliso yabo ifunyenwe xa babuyayo, abanye sebesinga kwakube lungu babo ababe kubo pa­mbi kokufika kwezi zipitipiti kweli lizwe lakowetu. Kwabo bebepambi kwe Jaji into enkulu abate bazamela ukuzitetelela ngayo be kukuti bona basuka balwa kuba inkosi zabo zibatuma ukuba balwe, ingekuko ukuba Umlungu bamtiyile. Abanye bati balwa bengayazi nento eyonakeleyo, bengayazi neya kufunyanwa; basuke batobela ilizwi lenkosi, kuba tina umntu omnyama uyi nja yenkosi yake, ke inja kufuneka ukuba iye apo ifunzwa kona.

Ngemini ezingapambili, ezinje nge ka Mlanjeni imfazwe kubonakala ukuba nabe Lungu bebesiti okukuzitetela kunje kwanele, kuba ke belisiti ityala libekwe pezu kwenkosi yodwa, njengoko ababafo bate bazamela ukwenjenjalo. Namhla ayi pulwapulwanga lonto kuba bate abamashumi mablanu anabatatu banikwa iminyaka etile etolongweni, abanye yasibozo, inkoli-80 yasixenxe, kwabanye yangapantsi kwelo nani, ngangobukulu bento abayenzileyo. Kubonakala kanjalo ukuba leminyaka baya kuyi citela e-Kapa nakwezinye indawo ezikude namakaya ezingabonwayo ngu Mhlekazi I-G-overnor.

Isigwebo saba bantu sinezinto esibe sifanele ukuzi cacisa kuti sonke, ekulusizi ukuba kubeko izinto ezimanukwenziwa zaza zabangela ukuba kubeko ukungaqondi. Eyokuqala yeyokuba umntu olwayo uyakupendulela intloko yake yedwa, yeyo­kuba angatembeli ekutini uya kusinda ngokusuka ityala alibeke enkosini yake. Ingaba mhlaumbi yayi mtumile, kodwa ke ityala lokwenza lelake njengokuba esiti olisela abanjwe ohlwaywe nokuba ubesuswe ngomnye. Kube kuyi mfauelo ke kakade ukuba makabe ngulowo asipendulele isono sake. Isigwebo esinikwe lamadoda sishumayela lonto kolwayo nakongaba ubesacinga ukungena alwe.

Eyesi bini indawo yeyokuba nganeno

apa kwe Nciba akuko nkosi ingapandle kuka Eulumente. Ukuba kutetwa izinto njengoko zinjalo yonke into enganeno ibisi sibonda esimiswe ngu Rulumente e sihlaulwa nguye njengokuba zinjalo ne Mantyi ezimhlope. Kwabalwayo inkosi ebise yi nkosi esiyaziyo tina ibingu Sarili. Ngama Gcaleka abantu ebekungabafanelayo ukuba bati sibe situnywe yinkosi. Ama Ngqika wona abefanele ukwazi kwangapambili ukuba angama Eulumente. Ukuba kube kuko Imantyi efunza ukuba abantu balwe no Mlungu ibingaba netyala nabo babe nalo. Nakowetu bekusaziwa ukuba umntu akanakuzikupa etyaleni lokubulala inkosi yake ngokusuka ati utunywe sisibonda apantsi kwaso. Kukwa njalo kuma Ngqika nama Tshatshu alwayo. Asuka atobela izibonda ngapezu kwe nkosi. Uku­ba ke ayo hlwaywa wonke obonayo uya ku­ti kube kufanele.

Abantu ekubonakala ukuba babandezelwe ngabate bona ukuba sempini kwabo bebeko ngokukohlwa ngamatuba okupuma bebenje ngabantu abatinjiweyo, bengalwi. Kuko abanye abati bengondilele kwafika umkosi wama Xosa alwayo abatimba kunye nenkomo zabo aya kubafaka kwihlati le Tyityaba. Usapo lwabo lwati sa ngangokuba nanamhla alukahlangani lonke. Kulo madoda alomzi kwakuko nama Mfengu, yaza ke yadudunyiswa lonto yonke lu- tshaba. Ate ama Xosa la ango ndilele noko ase hlatini kanti afuna ituba lokupuma abaleke eze kwakwa Eulumente. Lati mhla labako ituba elinjalo asuka okunene abuya. Indawo engamandla yile yokuba ati ukupuma kwawo eblatini apo abonwa edutyulwa, amanye eza kufika emakaya ezingxwelera omnyo wafela kona apo. Kunokukoleka ke ukuba baninzi abanjalo abantu abakoyo kula alwayo ngokukohlwa lituba lokubaleka, abangazanga bapakamise nomkonto lo ukulwa no Rulumente. Kubantu abanjalo itya­la asiliboni, esiti ngoko kukubabandezela ukubanika iminyaka emitatu etolongweni. Ukuba kuko oti akakolwa ukuba kuko aba­njalo asinakumpendula lowo, kodwa abako- lwayo, sikolwa ukuba baya kuvumelana nati xa siti akuko tyala kubo. Namatyala ebe- ngafanele ukubenza nto xa abubonayo ubu- ngqina babo nenteto yabo. Okunene ke ukuba abanandawo yakubonisa ukuba bebe- ngazihlalele bamelwe sisohlwayo.

EZOKUHAMBA KWE MFAZWE. ,

Kweli cala linganeno kwe Nciba into esi- ngati ibingamandla ibikukucitwa kuka Tini ka Maqoma yimikosi ka Eulumente. Kwati kwase kuqaleni kuka March yapuma imikosi yama Soldati nama Volunteer abelungu avele kwindawo ngendawo, nomapolisa neqela elikulu lama volunteer’ ama Mfengu baya kuraula londawo ami kuyo nehlati lika Zixi- nene. Akuba eraulwe kwatunyelwa ilizwi lokuba makazinikele ngokwake ku Rulumente ukuba akazinikeli kuza kudutyulwa. Aku­ba ke engafiki kwadutyulwa okunene, nge­mini yokuqala ngomhla 5 ka March kwabulawa ngaku Tini abantu abatandatu kwatinjwa inkomo nebokwe zakumakulu amatatu, kwatshiswa izindlu. Kwafumana kwalusali ukuya kutshona ehlatini lika Zixinene, waba nowase mzini obehambele kona engabanga natuba lakupuma. Kwabanjwa amadoda amashumi mane anesixenxe. Kute ngemini elandelayo kwabuliswa kwelo hlati, lika Zixi­nene, ikanunu yalibongela imini yonke, itumela ukufa kwabangaba base ndleleni yayc. Yati ke kuba ifumaua ifunisela ayabulala ba­ntu baninzi, kuba abaqondakalayo ngokuteta kwabakwa Rulumente babe lishumi eline- sihlanu. Into ekufikwe ife kakulu ibe zinkomo kuba bati zona zibe sekulwini. Kubonakele ke ukuba ama Xosa akaseko apa ku Zixinene aye kutshona Emtontsi, inkohla yakukuba apume ngapina kanti nje bekutiwa araulwe. Kwakuba njalo kulungiselelwe ukuyiwa kona Emtontsi apo. Nangoku ke sibalanje kusangqingwe wona, noko aba­nye besiti nalapo akuseko mntu. Akuko ke onokuxela ukuba basuke batini na ukutube- leza. Enye into evakala ngabebekona yeyo­kuba lompi ka Tini bafike ingenamipu, nabanayo kubonakala ukuba iruluwa yabo incinane, zizikoti ngazinye.

Kulo mmandla ulungene Tyume akukabi- konto. Nabebeke banamaxala ngoku abase nawo kakulu. Into ekubonakala ukuba ingabako ngamasela namabada kuba indlala ibakulele abantu, abanye abanazo nezinto abazikangele ezindle; kananjalo abacitwe yile mfazwe bahamba intliziyo zirara ngokutshatyalaliswa kwezihlobo namakaya abo. Noko ke kusahleliwe kukangelwe okungehlayo, intliziyo zivuyiswe yimvula namatemba okuba kungako intwana ezivunwayo.

Ukuhlisa Ixesi apo kuke kwako ukutshi-