Isigidimi Sama-Xosa

Ipepa Lama Xosa
Lenyanga.

Pambili nto zak’wetu!

Lihlaulelwa 4s.
ngonyaka kwase kuqaleni.

Vol. XII. LOVEDALE, SOUTH AFRICA, JANUARY 1, 1883. No. 147.

UMHLA WOKU VULWA KWE SIKOLO.

 o

LE Seminari uyakuqalwa umsebenzi wayo ngolwe Sitatu
evekini ngo 31 ku January, 1883. Lobako uviwo

lwamadodana nomtinjana oqalayo ukuza kungena ngemini
elandelayo.

ISAZISO KONOZALA.

ABAZALI nabanye abanentsapo efunda apa baya celwa
ukuba bapaule lento :—INTSAPO EYOTI IGODU-

KELE KWINDAWO EZINE NGQAKAQA, AYI
SAKWAMKELWA ekuqaleni konyaka ozayo. Amaqinga
okuba bangagoduki, mhlaimbi baye kwezinye indawo
abantwana abamakaya ane Ngqakaqa anokwenziwa.
ABAZALI abakwezi ndawo zine Ngqakaqa BAYAZISWA
ukuba BANGA TUMELI BANTWANA nokuba ngaba
qalayo na, nokuba ngaba dala.

Isigidimi Sama-Xosa;.

 *NGOM-VULO, JANUARY* 1, 1883.

INTLANGANISO KWAKONA.

Kwezinyanga zidlulileyo sike senza anialinga okwalatisa umzi ontsundu kwicala lentlanganiso. Kwezo nteto senze amazwi sisingisele ekulungeni kwenyatelo eli lisand’ukutatyatwa lulutsha Iwakowetu. Namhla make siqwalasele kancinane kwizinto esinga ezintlanganiso zingancedisa kuzo.

Imicimbi enje ngeyemfundo, nencubeko, nenkutalo emi- sebenzini, noku kutaza kululekwane ngentsikelelo yokuba yi *voter,* nokucebisana ngabantu esifanele ukuba *votela* ukuze ipele lento i *voti* zetu zimana zitengwa ngeminqambu yamacuba, nange glasi ze *Biya* ne *Kengo.* Kanjalo nemicimbi yemiteto yolaulo, ukunika olwetu uluvo, sibonise ukuba singabantu, yonke imicimbi enjalo yoxoxwa. Kule ndawo yemiteto make senze abe mbalwa. Imiteto le yenziwa yi Parlamente ; i Parlamente le yenziwa siti, situmela amadodana kuyo ngokuwa *votela.* Emka lamadoda ke ayokuba yimilomo yetu kona; akayazi into esiswele yona, nesinga angafike asenzele yona kona, emka enengcinga nemimoya yawo esingayaziyo, esotuka mva sakuva e *votela* ukuba kupangwe imipu, kutshiswe inkomo, kuba njwe nge pasi nangabafundisi betu xa bahambisa ilizwi, kuncitshiswe imali yokuxasa imfundo pakati kwetu—Siqale ukuti “ Yini wenzani lomlungu betu ? Yini ? ” Bani kaloku ? besisiti makatini singacebisanga nto nje naye pambi kokuba emke. Sitinina ke kona ukucebisana naye singazani nje nati, singena ndawo siblangana kuzo sidle amagqugula. Kuti ke naxa sesibona ukuba umfo utengisa ngati e Parlamente singabinatuba lokumvisa ukumkalazela kwetu. Ngani ? ngokuba zingeko ezintlanganiso.

Kanjalo yonke lemiteto yempato nokulaulwa kwaba ntsundu ike ibekwe pezu kwesikali iverishwe: esosikali ke “yi- mvoyomzi.” Ixoxwenzima. Kuti kuzo zonke indawo apo kuko aba *voti* kubeko intlanganiso eziti ingqibo yazo ngalondawo ixoxwayo ziyitumele e Parlamente kubameli bazo, ukuze balazi icala ezikulo inkosi zabo ezibatumele kona. Tina ke silibele kukubonela sixela u Mtyingili wase mvelini

obeti kusiliwa abemi endulini, emana esiti, “ Elokuya! Yata- ndana imihlobo enamandla,”—ngokuba singena ntlanganiso. Usapo lwakwa Nqgika olwa citwa yimfazwe ka Ncayecibi lwawezwa, ngoku luyabuya lubamba lungqiba kuma Bulu lufunzwa ngezinja, lungena ezintolongweni lungalungiselwe matuba okuba usapo lublangane nabazali, nabafazi bahlangane namadoda abo. Siko, sinokanyo, asiwajoki amanene ngemitandazo yembeko nezicelo, kuba sinje ke. Inkosi zabanjwa, asizi celeli luxolo—babengalinga naba funayo ibe yinqaba ukuba baya kubabutela pina abantu abayimihlambi eyalanayo. Wanga u Tixo u Bawo angacukumisa ameblo etu bumke ubumfama betu.

Masitinina ke ngoku ? Isiqalo senziwe ngumnqiwu, mazitungelane ezintlanganiso zivane. Zingacebisana nge- micimbi i Secretary zazo, zinga tumela abatunywa (Dele­gates) entlanganisweni yomnyaka. Isicelo esipumayo sisiya kuzipata mandla, singatyutya nazo zonke siye apo siya kona sinama kulu, ewe nama waka—siye sinje ngento yohlanga.

UMMANG'ONKONE.

Ngalonyaka eyona nkablukazi kubalwa ngayo ngabantu bakowetu, kunyuka koblanga—into leyo tina batandi bohlanga esivuyisa kakulu. Nambla soka sipaule ntwana zimbalwa ezitintela ukunyuka, eziti noko zincinane nje ekukangelekeni kwazo kuninzi, kanti zicudisela ezantsi. Zinto ezipakati kwabantu bakowetu ezifanelwe kukangelwa ngabo, ziyekwe kuba aziveli ma-Xoseni, nakanjalo aziveli Mlungwini, emasiti zinto zase “ Sikolweni,” esezite zaba sigxeko.

Lamazwi siwabekisa ngokukodwa kubantu abakulu esicinga ukuba bawashiya amabayi abo, nezikaka zabo kwintili ye *Hinnom,* engezantsi kwe Jerusalem, ebeku lahlelwa kuyo amajacu, njalonjalo, kudala.

Sobalula ntaba nye nambini okwangoku, eziti zincinane nje ekukangelekeni kwazo kwisininzi sabantu kanti zenza umsebenzi ombi omkulu, ohlisa umzi wakowetu. Zinjenge mbovane, ne sigcawu, ne nkumbi ati u Solomon zizinto ezincinane kanti umsebenzi wazo mkulu.

Eyokuqala intaba yile ka “ Xakeka.” Siteta intaba eyi nxenye yaba zali, le iti malunyuke uhlanga ibe ingalu fundisi ulutsha, kanti yona iyadlula nelizwe. Siti yintaba ka Xakeka kuba lamazwi atetwa ngumtombo, apo inzala ipuma kona. Iti inxenye yabazali sifuna ukuba uhlanga lunyuke, ke ngoko u James no Sarityi mabaye esikolweni ukuze bafunde benze into zokunyuka, ezenziwa lolu hlanga sipantsi kwalo—ama Ngesi. He. Nxatshi ke, nto yakowetu ! Ligcine elozwi lako ulitetayo xa ubasa esikolweni. Siyeza. Uti ke u James no Sarityi basiwe emfundweni, besimka nelika yise nonina eliti hambani niye kufunda izinto zokukanya e Dikeni, e Nxukwebe, e Rini, e Mtwaku nakwezinye indawo. Masibekele entloko. Siti sive kusi- tiwa u James no Sarityi bafikile bevela esikolweni. Ewe; noko bafike benentwana yemfundo. Ekuhambisekeni kwe xesha u James uti azeke intombi ekwafundisiweyo njengaye, kwano Sarityi atshate nomfana ofundileyo, befuna ukuncedisana ekuboniseni ilizwe amasiko obu Lungu, nawoku kanya—ewe, nawo onke amasiko encubeko.

Uti ke u James nge Cawa, xa aya etyalikeni axakane nenkosikazi yake, nenyama yenyama yake. Uvela ngomnye umhla umfo otile, ati komnye: “ Ke nambonana umfo ka