6

ISIGIDIMI SAMAXOSA, DECEMBER 1, 1875.

VII.—Eziqondile lomfana walibona ityala lake, ekumbule  
namhla ekaya walenza izwi ayakuliteta kuyise, egqibile oko-  
kuba akasenakuhlala ufike watini? Kutiwa *wesuka weza ku-  
yise.* Kwangokoko, usuke wayibamba indlela, wazishiya iha-  
ngu, inxenye ilele youwabile pantsi kwemitunzi, inxenye isa-  
dla ingxam, inxenye iziqikaqika eludakeni, nanko ehamba.  
Wahamba njengoko anjalo, enqinile, ehamba ze, engcolile,  
elambile, engenanto, nampako namsimelelo nantoni. Kunga-  
bangako nto ayilungisayo, engafunanga ngubo yokwambata,  
engabikanga nakumnini zihangu ukuba uyemka. Akahlala-  
nga ake acole zintwana ayakugoduka enazo ukuze angahla-  
zeki. Akatanga make ndifune izinto kwakweli lizwe ukuze  
nditi ndakuba nazo ndandule ukugoduka. Akazilibazisanga  
ngemibuzo emininzi esiti azi kona kotiwa nina kowetu ndaku-

galeleka? Azi ubawo wondamkela njanina?  
wam uyakutinina? Azi izicaka zondazi na?

wo azibangako, uhambe kwaoko akuziqonda. Ute ndizibona nje into endiyiyo ndingaba ndisahlalele nina apa, watsho selecila, ehamba, akabi salala, kwelozwe, akabi safuna nokubulisa mntu. Ubonile ukuba uke walibala uyakonelwa, angaselehlala afe, usuke wemka kwapela kwelozwe,

Kukade wena mntu ulaziyo ilizwi lika Tixo uxelelwa into oyiyo, uqondiswa okokuba utshabalele ufile, kukade ubongozwa ukuba ubuye ugodukele ku Tixo ucele uxolelo lwezono zako uti kuye wonile. Kunjalo nje usatande ukuhlala ezonweni zako, akuvumi kuncotuka kuzo, akuvumi ukupuma kwelozwe lesono linendlala, akuvumi ukwahlukana nemikwa efana nengxam ukunganezi kwayo umpefumlo, akuvumi kula-

Azi umkuluwa

Zonke ezonda-

hla ezonkanuko zako zinjengokwalusa ihangu, uyabizwa, no- ko usonwabile, uyamenyezwa. akupulapuli noko. Lomfana wahamba kwangokoko akuziqonda, wena uzimfamekisa nga- bom akuvumi kuguqukela ku Tixo. Lihlazo lanina eli lenziwa nguwe, usuke ungavumi ukugoduka, ungavumi ukuya ku Tixo ucele uxolo. Imini yenceba iyapela, ukuba akubuyi ingomso lingaba yimini yako yokugwetywa.

VIII. — Lomfana unduluke yedwa. wawashiya amakolwane ake enkohlakalo, akawabulisanga, engawaqumbele pofu, engxamele ukuyakulungisa lendawo yesono sake, ugoduke engenabani umpelekayo engenabani uyakumtetelela kuyise kulomaqabane ake. Ekuyeni kwake kwelozwe uye bebaninzi abebemi kona kade, umke eshiye into ekwaninzi kona, inxenye yonwabile, inxenye ibandezelekile, inxenye isebubini, inxenye iqauka yindlala kwanjengaye, ke kufuneka ukuba ubuye njalo wena ubashiye bonke ababantu bangavumiyo kubuya, kugoduka kuguquka, kukolwa, uzibuyele wena wayame u-Yesu, Kristu umsindisi wako, umteteleli wako, umhlauleli wetyala lake.

Abo bangavumiyo ukubuya, abangavumiyo ukuguquka be- siti ndiyakusuka ndiye kubawo nditi ndonile, nanku namhla nitunyelwa ilizwi eliti, sukani nize, nize nonke, nize niyilonto niyiyo, ninga boni, nizityakala, nilambile, ninxaniwe. Anilivina elozwi? aniliqondi na? kutiwa yizani, yizani ku Yesu, ngoku namhla, ngelilanga, yizani nifumane uxolelo nokupumla kuyo imipefumlo yenu musani kuba saqanqalaza, uti umsindisi wenu, “ Bekani kum nina macala omhlaba nipela nize nisindiswe.”

EZIVELA KUBABALELANI.

Dordrecht, October 11, 1875.

Usizi endilubonileyo kute apa kwaselwa utywala bamaxosa, kwati ngemini ye Sabata suka utywala babila eziswini, wati umfazi watabata isikuni wabeta komnye umfazi yati indoda iyalamla wabeta endodeni, yati indoda yapinda yabeta umfazi yati indoda yomfazi yakatazeka yabeta umfazi lowo, sasisipendu apa, batyapazana amehlo babetana induma. Makowetu luyapela uhlanga lwakowetu butywala kodwa ungati wakuteta nabo ngo Tixo bati siyamtanda nati, kubonakale ukuba batanda izono kuno Msindisi.

J. D.

Gillton, September 30, 1875.

Kute apa ngobusuku be Cawa kwavulwa uvimba waye etshixiwe, kwafika umntu otile wavula ngesake isitshixo warola ityali ye *£2,* nezihlangu ze 15s. iminqwazi ye 13s. 6d.' nokuko lokwandlala nentambo zenkabi nezitolopu wati akuba ke lomfo iyite hlazululu enye impahla wayi posa pandle wayilahla wanyakaza, wayishiya ingumtyadidi pandle. Bate abantu bakuyibona botuka baba ngumntu ofileyo bayibona kuse luqiza. Ise nzeka lonto nje umnini ndlu akako umke ne nqwelo kupela ekaya ngumnikazi ndlu nosapo.

Philip Tonyela.

Shawbury, October 25, 1875.

Ngomhla weshumi elinesine ka October bekuko intlanganiso ebine nkosi zonke ezipetwe ngu F. P. Gladwin Esq.

Bezihlaganisene kona apo ezama Mfengu neza Besutu, neza Mampondomise: —Kuloko ate u-

Mditshwa akafika ngolona suku belumisiwe. Ute noko waselehambisa isiteto. Ute ke u-F. P. Gladwin Esq. ukuyivula kwake sinihlanganisele apa nje nonke zinkosi sinihlanganisele ukuba nive umbulelo ka Rulumente abulela ngawo unyana wake u-Mhlontlo, wati ke sibize nabamhlope abatile sakuke sicele u-Rev. W. S. Davis no Rev. B. Key no Mr. A. R. McDairmid ukuba babonise ngamazwi atile, watsho wahlala pantsi. Wesuka u-Rev. W. S. Davis wati yinto entsha le esiyibonayo nesiyivayo yokuba ati u-Rulumente namhla arole inkorno ukubulela umntu ngokuba kuminyaka mininzi u-Rulumente epete abantu siyibona ke namhla kuwe nyana ka Matiwane Mhlontlo umntu okade engqongwe zizo zonke izizwe, ziti lomntu ukohlakele yada yati lonto yafuna ukufikelela naku Rulumente, kanti ke namhla ungene ku Rulumente nje akakayiboni lonkohlakalo, kuba nanku namhla ebulela. Nani namhla bulelani ku Tixo ngokuba u-Tixo unincedile leminyaka yonke, namhla nipantsi ko Rulumente. Gcinani ityalike ezipantsi kwenu ngokuzingena. Wenjenjalo wesuka u-Rev. B. Key wati nam ndiyayibulela into eyenziwe ngu Mhlontlo ngokuba wati u-Rulumente akuti ku Mhlontlo makakupe amadoda aye kumba indlela wavuma wawakupa ngawola ke, ndiyabulela ngawo ngokuba namhla akwesinye isimilo akafani nani nokunxiba anxibe kuhle kanti kanjalo afundile ngezinto zase mlungwini, nomsebenzi awuqelile. Ngokuba tina bantu abamhlope asihlali ezintweni zo bawo senze zona kube kupela, ngokuba pambili kuti bekuhanjwa ngezikepe kukwezwa nemilambo ngazo kude kwati ngamanye amaxesha kwembiwa kwenziwa imijelo ebeka kwamanye amazwe kwahanjwa ke ngezikepe. Kalokunje kuhanjwa ngenqwelo zomlilo. Nditsho ngoko ke ukuti tina asihlali kwizinto

zobawo nangoku asazi into abaya kubayiyo abantwana betu; fanukuba baya kuzuza izinto ezilungileyo ngapezu kwetu. Wesuka u-Mr. McDair­mid wenza awake naye endingena kuwa kupulula. Wati kamva wesuka no J. P. Gladwin Esq. waposa amazwana waxela ukuti into endikubulela ngayo zinkomo ezilishumi ozipiwangu Rulu- mente ngalo lonke elixesha obulungisa ku Rulu- mente imiteto yake ngokuyifeza kakuhle. Kute ke emva kwake kwenziwa u Ilure (Hurrah)! kakulu. Intwanayamazwana endiwashiyayo pambi kokuba kwenziwe u Hure wati u-Mr. Gladwin kwinkosi zonke nantso ke into ebendinibizele yona nonke zinkosi ukuba nize kuva ukubulelwa kuka Mhlontlo ngu Rulumente.

P. Tuta.

INDAWO EZIKALAZEKAYO KUMA-  
REMENTE.

Alexandria, October 18, 1875.

Kuko into embi pakati kweremente. Elisiko lokuti umntu engumremente ahlale ngomnye ngokuteta ngaye lisiko elinqinelana neiniieto ka Tixo na? He! Make ndiyeke ngelocala nantsi enye indawo ekwazalana nale. Abakokeli bamane ukuti nqa ukuba kutenina lento iremente ipolileyo ; hai, akuko nto yimbi inabahanahanisi pakati kwayo. Bahlobo niyigxekelani na iremente, into enzima kangaka lihlazo lantonina eli nilenzayo? Nitintela abaheyideni. Anibeva bemane beyidela nje iremente. Unantsi lo ligqoboka naye na? lento esenza into ezitile? kantike uve lisitsho ilizwi? ukuti liti Uyakumtanda u-Tixo inkosi yako ngayo yonke intliziyo yako nangawo wonke umpefumlo wako.’ Umtanda ngawo wonke umpefumlo na? ukuba uyahanabanisa zilumkele izembe selilele ngasezingcanjini zomti onguwe.

W. N. Somngesi.