K13/21
F. Vilakazi
1-17

Vilakazi

Umkhovothi

Umuthi: omuhle

ekwenzeni ama phumzile. Amagotelo:

izitholo zavo ziyadlusa zimandla.

Umhlolwelo! umuthi izingazi kakhulu.

uma uguwula kuyaye kuphume

umaphile, laphili luma ekuthini

emzimbeni kuvula izilonda.

Umwilingi! umuthi owamagotelo

kukeli lakitiwa ukapisa nezime

wenza amapulanezwe amakhele. Kuthi

amaga bunga wabe azize uma

mphezulu isiyu. Umnnyamathi

umuthi oziwa njengemwilingi. Uma

ulunguwa isiyu uku amaga bunga

avo. Umkhombolo. Zimbi izikhokho

zomkhulu, owakungxi nwenkomaz

azi. Awenkazi amavuyo izikhokho

kodwa owenkonomazi unazo. Amablamu

enkhulu wenkomazi kuchathuze

ngawo uma ulungwa isiyu. Umviyo

izitholo zo mviyo ziyadlusa! Laphu!

lenza izagila zokushaya izinyoni.
(8) Ilgagane: Abantu babamana ukhwenz
nyawo izikhwenkane nga batumi
esimile ongadiwa umshini,
Umhlabeni: Izikhulamenzi zavu e
izama fulka okuhlekilela ngawo
umvidi yezidwala. Sesethu
lenza izinkego neziyele. Londoni
izithelo zawo ziyadliwa. Suthi
uyabuzwa wenze iziggubo zoku-
zhaya izitami. Uyethi: Uyanda
uma umuntu ephethwe umkhutsho
Umveli: Umzimpi. Uzithelo ezidliyayo
zithandwa abantuwa i kakhulu.
Umceyo: Nwezizithelo zawo ziyadliwa.
Umgagongo: Umthi
osiza kakhulu omchatheni uma
unahlungane ezipini, Umsuzwa
umakhlami zavu ayagxethwa uma-
mke uma uphethwe likhanda,
Umthombe: Amagcule omthombe
Ayasetshulwa, kwenzine uzi lokwe-
luka umacane, Suko
Ende: Lenze izinthukile ezinikele.
(9) Umngamangeni: kudethulwa ama-
xolo kwenziwe izintamento zoku-
bopha, izintungo zamaqhubuwa.

Ukhoza! Nalo lenza izintungo
zokwakha, amaqhubuwa.

Amasetho! Umlali unamhle
ekwenzeni, izinduku. Sikitshohe
izithelo zabo ziyadlwa, ikakhulu
zithandwa abaqana. Umthunqulu!

Unqithelo ezinmanda ikakhulu
ekwenzeni ujanne. Abanye lenza
amangeni amandla okuphuma.

Unweba! Umlali oqinile ekwe-
zeni izingola nezinduku.

Umshiniwe! Unqithelo ezinmanda
ezidliwayo, wenze futhi amakheti
ezingola. Umngami: Izinhlanwe
zawo lenza uDlamelo okuhlanani.

Abantu sebange lenza neqiga
sokuthi, 'Udakwe ukwidla bama-
gami.' Amasetho awo adlwa
umuntu ozuko ezelwe, kutshwe
yikhona ozogena angaphakala amandla.
700

(1) Ngokulondoloza umhlo-umshini
ungakaziva kusothola ngo-
Zuluhi. Umphambili: Umthi
omhle ekwenzeni izinduku
zizinileyo. Iwaninga: Izim-
pande zalo ziyasiza uma
Nkuchekela, iyiqaqoqo
ziphumwe, usolo: Iwenza
Amanamza azinga. Isiphi,
Kwenza ngase imiphi yic-
mazembe. Umhlophelele imi-
Una ikomo izinkonzi izinga
izimhlophelele. Izimpilo-
zimo, naye, njani. Iwenza
Umkhondela kubaha
izinthlameni ezundwa kepha
azimnandi zincedile nje.
Umgungulu: Iwenza izintambo
oziqinisa zokufulele amaghu-
gwana: Wondela ample. Nxa
umuntu ezinkhlumla ukunum
ngamva akhe kapho ezedlula
ekhishwa. Izundu: Amahlaman
Alo enza abashiki abahle besi
lungu, kuthi isindawo zale singa
imizakanele elukhuni. Lizezithelo
fully ezikubalayo. Ingxesha!
Torini unaexa amade. Abantu
bawakhe elanka ukwazi kuti
uma bekhlatezi ngiyagwa taka
ngule ngaye ikhathulu icindele
baze baveza nezisco akuthi, 'Ize-
lithishwa ngilweni? Umthi;
sona umuthi: ojingozi lakhi uma uk
wana ngasemoyeni imhlonga lawo
leza kuno uyafa khona lapho.
Nezilwane, nezinyoni uma zikeyi
zadlula kuno zamulela imhlonga
lwfo zigela khona lapho. Lapho
umile khona ufc uqama ezathwilo
sekutha mhlape ne ezilwane.
Ungazi i-umuthi ukhathi
unamhlule. Izinyanga zona
zelapha ngawo uma umuntu
eqhinsita izazi emzhweni
unthuma! Izithelo jawe ngapha.
(3) siza umhlabale dimelos, zimo-
mhlabale. Umgezane i nomthu
uyaye unganywe ubezinyanga
ezimpesha bese kwenzwa umgeze
ofakwa ngamagwane Abakwane
empini. Gijzona, zigu zakhwe zulu,
umhluhluwe i umuthi izonaneva.

Umaye wenzwa esichene zifikwe
enhla namadli enkonjeneni
ukwenzani yimba likhumbaza
nonina. Teki uma liganele
amena ahlabe umina, elikhule akha
hele inkonjeneni. Dibala i zona
umuthi siza kakhulu emNhlan-
eni. Kugala uNkwa ovane-
dula wona namanje umu
wathianga ubiza umani elikhulu.

Umphafa! Kuyayo kuthi uma
izulu seline kakhulu isimhlezi
zingakwazi ukuphemngaba zulhe.
Zisikelwa wona umphafa ama-
hlanzima ano zidle wona. Isangye
Kwakuligugu kakhulu enelwe
Umuntu ovmise ukuphawu abantu

Umuthi wokunzela. Inyanga yelapha yeloqo ile thi uma njezida ithathe konke ebe yelapha ngalo ikuggibe

Ekhaya, kuthi phesulu itahle wona

Umuntu, mhla umilayo bhekende konke ekhaya ukuthi umntwana uzobakhona. Iboza: Siyabisa kakhulu uma ukholoza, umuthi umntwana, kugxothwa ama-
hlanu obo apthuze. Inkhala:

Kuthathwa amabebe ano omileyo

Ashowe, engwe umlotho oxuthwa

Nogwayi uma uhaywa ukwazi ube-

Mnandi. Uma kakhuluka umntwana

Beleni kuthathwa ithe elushlaga

Linindwe beleni athi uma efuna

Ukuncele ezele lehla ibele ales-

Be njalo. Isikhali:

Umuthi ova-

Nziwa kakhulu ukuthshlwana

Phezu kwamathiwa benqala uku-

Vimbela abathakathi ukuba

Bangamablili lona fileyo.
700

Riga, kakhulu enkhuhlane ikakhulu ekuchatheni izingane, umakeleni kufuma amakhla 
min nezimande zayo kulachwe izinkomo ziphungwane besi zibuda. 
Umondi, umuthi ozigaya ngothu, qeda ukugqubula. Kuselbenziwa 
izimande zayo. Umlala inhliziya 
uma imnyama ingakuthandi 
Umlala. Umkhathwa - izinklamosi 
zayo zibonimana nebedlana elinyama, zibonimana ekukumeni semali 
hikhwe ziletha inhlanhla yotshwa 
whole emye futsho semali. Baningi 
abasakwenza nanamhla. 

Umfunzamvu: Kwekeluhwa amagqalo 
wow agqathwe umuntu akhiphe 
ngawo umthokathi (inyengo).
Ukugagelisana


Ukugagelisana kwaziwa kanjena

Ngibehele igama kenyoka ende lu nazo zonke umhlaba; (Yindlela.)

Nginemzimone engadli uma ingenawo imila, idla uma imozila kuthela (Zatliti.) Njinomunti wami okhanda abuye esangwani; (Umzimhane.)

Ngineziniyizu ezifakazi amalatshe alphalaza, ngelineyile ilanga abomvu ngelineyile ilanga amnyama; (Jikijolo.)

Ngomezibani eziphakale intaba; (Amethile)

Nginemakoti oqokwe izingubu ezikhlope. Njigqoko esimpofise; (Ulthi lometshini)

Nginemzimone emhlope ehlala esikhazeni
700

(15) Cibonqo, (Umzimnyama.)

Nginebantu kami abaphakhe intakayo.

(IZinhika zendlu.) Nginomuntu

etshi engawela undaweni elukhumaphakazi.

(Shodula.) Nginezinkingo ezidla

chithini elumnyama, (Lemintwala.)

Nginezinkingo e endlelana

(Imphula.) Nginezinkingo ezinkulala

elukhumaphakazi (izinhle.)

Nginezinkingo ezinkulala

elumnyama (izingeni.)

Nginesiliwe okuthi okuthi isikhathi

ntshamba ngezingawo ezinike.

Emini ngezingawo

eziniki: ntshamba nge-

zintathle, (Umtumi oxezinye ujikase

lapho ukuqvelile shamba ngezombili, kuti

osoqile adondolozele ngobokazi.)

Nginomuntu oziya kuwe izikhlangini

(linhlwakhe, uma linumoya.) Ngimomfazi

ozala ngezimbambo, (Izovo.) Ngimomfazi

odla ala lephezi komntakhe. (Itshe

Qondzayo, lizikhalela imlodwandle ingaphane.)
Ngingabantu abahlathu oydwa ubhayise kitali abahili kuyaseza, (Zuksi).

Nginezintombi ezikhwele umbondo ngizicazi ezimkhlophe (Isibonga zikhalelo izimo).

Nginezinkabi ezimkhlophe zidonsa uyoda olubomvu, (Amagunye nomini).

Nginezinququ othuthi ngingagibamila zikhale izinyebezi ezimkhlophe,

(Lnikele yenkhono.) Nginamadoda amabili aphikiana njalo uma shamba

ilyo ithi yemina phambili nenyi ithi,

emina phambili, (Zinyawo).

Nginezawo ukuthi abahlathu zokhe

izinsuku nasebucuku nase nesini

kabaphumeli, (Amaguni).

Kuhlone umuntu owena mhla

ezalwa naneumhla mamlule (Umuthu).

Nginezama ehlala rezimeni ezimkhlophe

ezide ziyi ngaphaya nangaphaya,

Kodwa mealo ndawonye, (Umbi namanziyo)

Nginezuma yami emkhlophe elala

endle; (Amaguni) Kuhlone umuntu

othunywa ngaphaya Kodwa kanago izinyawo
It/—

(20) kodwa phela kuho loku ukuhlaswa
chwelezi, ahwenge ephumunye kena;
(Azwi.) Nginomuntu chamba uga-
ndelamla ubuye ngayo pathi, ka-
bandi ugenye; (Gicicaba.) Nginezi-
byala sami uwingasango, ngibulela
kheqa zingqibithela phuzulu;
(Gicicoba.) Ngingekho yami enga-
xesha muntu iya labhe igendle
khoza; (Ngumbula.) Nginezikani
siwetha njalo, uze sizishwe
umnikazi, (Yianga.) Ngingekhanda
lamisikhekela layo, elithi linga-
ibhela phame buye oikhathayo,
(Ukuduma, Inkwazi.) Nginamabutha
ami ausina apheliezane; (Amadlambo)
Nginezikono ezingena ngesango
ziphume ngentsho, uma zike za-
phuma ngesango kuyakhetsha kwa,
(Ukudla okungena ngombe.)
Nginempini, Nebukho nemakhele. Ugi-
fika emfuleni uguwela, kodwa kuthu-
nka loha. Enginako ngikwaziwe
(2) Ngakanye, nqiqaphile impisi inga-dle inkuku, nenkuluwwe ingadle
umabele. Uma nqibambisa impisi
kugala inkukhu izozala idla
umabele, Lambert. Nona nqibambisa
umabele impisi izokudla inkuku.

Manje ngizothwa nganje?

Ngingakanye kanjena. Nginga
wega inkukhu kugala, njishayi
impisi namabele, nqoba, kuyadla
umabele, bese, nqibusia njisotkhathile
impisi uma zenquise nqaphise nga
apha kuhlana inkukhu bese
njishayi, inkukhu njibuyele nayo
dlumela, nqiya apho, kuhlana
khona umabele. Njisile njisotkhathile
inkukhu bese. Njisile umabele
manje nqibusia apho, kuhlana
impisi manje njibuye, njishayi
inkukhu, njiviwele nayo. Kube zengi-
gedileka kwiwumaba.

Nginabantu, gama abane, akabili
bahamba phambili, ababili baya.
Landelalize, kodwa ubaphakani neze, uzi
sho sebegijima bangakanani
Noma feni kakhathintani nakani,
(Amasonto engela)

Nginokwe edusa ubantu a ban
singe kodwa lehosi yena aye
uze lutho nyazithilela njiva ubantu
abanye benkelayo kodwa ngayo yenza
yanke imizamo yokuba lakhotle
uhunda njiso ente i dikhathi
lima ingaka ibakhohlwe nomalanga
linge njiva bangakhohlwa nokuthi
abangakhe a kanjani. Iytheke
njengxle imini kwavela emphakathi kompho u lehosi kwaxha
olukhulu ukuthintara nubantu bevela
inkosi. Bathuma izwi linga lokuthi
ubhoni uluthi iyinkosi i jakho ka
njani abazange bona bayibhekile fula
ajibenzeli lubho. Bakhathelo bona uku
buswa inkosi engabenzeli nolunzi
kaphuna ukugibusa manje, yauma
inkosi ukuba kazi aliye yabungela

Digitised by the Open Scholarship Programme in support of public access to information, University of Pretoria, 2017.
(23) eseleni ibosva. Ekuthi kugqintshinka
igazi labantu baya ngoba yona iya
bathanda. Isanele yagqatsha ufena
we balimala abantu belunywa
hayi gin yoka lwelwa nasekamwe
bethe bayi gqunela u HUDLA. Balan
la manje nqoba inkosi ayisa-
baholi ibanye ukudleni. Babona
manje ulukuthi kanzi inkosi lena
ibikabusa kahle haktulu. Babla
njana manje bakanye bayisa izwi
hlokimini sebeqesela uwole ukubha
ibakhebhele ibule izobakusa
ubsani igama labo nkosi na?
( ) Isamekho.

End. S. 700