UKUHAMBISEKA KWE MFAZWE.

Kule nyanga ifileyo kube kunqabile uku- xela ukubambiseka kwale mfazwe ikoyo. Ekuqaleni kwayo kwake kwako idabi ekukupela kwelaliqinile elaba pakati komkosi opetwe ngu Captain Uptcher, owase lutshabeni upetwe ngu Sarili no Sandile no Khiva, bonke, ngokuvakala, behlangane. Ngalo mi­ni kwanga kuya fudumala, utshaba lweza lumaqela matatu, kodwa ke alwabi nako ukuma, lwagxotwa lushiye abantu abafileyo bekumakulu amabini, ukuba amapepa Ama- ngesi akaposisi.

Ukusuka kulo mini akukabiko ndawo olu- ke utshaba lufunyanwe luluninzi. Into enkulu kukuhanjwa kubuliswa kumahlati namagcume akwimimango ngemimango, ngo­kukodwa eyakwa Ngpika. U-Sarili kute nya ngendawo angaba ukuyo. U-Sandile bati ngoku uzamela ukuya ngase Coyi kumahlati amakulu akona akufupi ne Port Alfred.

Kwelase Batenjini icala akuvakali nto. Kubonakala ukungati ezo nkosana zimbini ezaba nobudenge bokude zihlomele elutsha-

EZASE TRANSVAAL.

(Rev. Ernest Creux),

Nkosi,—Emva kwendikubone e-Lusutu nase Nomansland nalapa e-Transvaal, kubonakala kum imelwe kukutshabalaliswa into yokubako kwezizwe. Apa e-Speloken ibe yinto yokuqala eyenziwe ngu Rulumente. U-Sir Morrison Barlow, umkangeli wento ezilunge nabantsundu apa, umxelele u-Mr. Albasini owaye funa ukumisa inkantini, ukuba akamkangeleli kuba uyi nkosi yama Knobnose. Bate abantsundu noko bebembekile bemtanda akwabiko namnye kula mawaka angaka oke wapakamisa nomnwe ukumlwela. Lonto ibonisa ukuba kukulu kwempembelelo yama Ngesi kweli lizwe. Ukuba situnyelwe Imantyi ezifanelekileyo, abantu banikwa imiteto elungileyo singalindela ukuba esisizwe siya kunyuka sibe lukanyiso olukazimlayo, olungabonelwayo nazezinye izizwe. Kodwa ke njengokuba kunjalo kakade, amaxesha okupuma ebunyameni aba ngamaxesha anzima. Nga- maxesha ati umfundisi azamele ukuba abantu bonke nabafazi bafumane okufanelekileyo babe abaliedeni bezamela okunye, abe mblaumbi Urulumente engatandi ukutiyeka ebantwini ngokudela amasiko abo.

Ngeli xesha sise lulweni, enditi anga amakristu angasinceda kulo ngemitandazo, ukuze isipelo ibe ku- kwanda kobukumkani buka Kristu.

Umntu wokuqala okoliweyo apa yi nkosana abati ngu Sehlumela. Indoda yake, u-Silos, yagqobokela kumzalwana u-Hofmeyr, yaza ke yahlukana naye kuba ebengomnye wabancinane.

U-Sehlumula ke weza apa, wati emva kokugqiba iminyaka emibini ehamba eluviweni wabaptizwa, wanikwa igama elingu Lidia. Ungomnye wababantu bangenakoyiswa nto ngapandle kotando luka Kristu nomonde womfundisi. Akanamntu ulingana naye ngokukalipa nopikela into ayi funayo. Kubonakala ukuba u-Silos wafumana kunzima ukutengela unyana wake umfazi, waza ke waya kubiza amagaba ayelobole u-Lidia ngawo. Warola amagaba amashumi asitoba waza ke wabiza amashumi asibozo anesitandatu. Lonto ke yambeka ebukobokeni obubi u-Lidia. Wati u-Rev. Mr. Hofmeyr akuyiva lonto wateta no Silos. Yanga ipelile kanti iya kubuya ivuswe. Sabona ngo Madjadjare umnakwabo Lidia eselesiza kumtabata esiti uya kumtengisa. Wafika wati, “Ndize kutaba- ta umntwana wam’ (u-Lidia lowo uneminyaka 35 ubudala). “Ndati mna nanko kambe mtabate ukuba uya vuma ukululekile.” U-Lidia upendule ngeliti, “ucinga ukuba ndingade ndenze okunjalo, kutiwa ndiyi nkomo ukuba ndiye kutengiswa esitenjini. Ndi- ngu mntaka Tixo, andisokuza ndiye.”

Umsindo ka Madjadjare awubanga nasipelo, yati

beni zalwa lomadabi okuqala zacitakala. Ngenteto yabavela kulo macala u-Gungubela wangxwelerwa kwidabi lokuqala kanti lo- manxeba aseleya kumbulala.

Into eseluvuyo kukuba kungeko zinkosi zimbi zivakala ukuba zibuye zangena kweli cala lokulahleka nokuzonakalisa. Nabarane- lwayo akuko ndawo kuda kumiswe yona.

ndize kumtabata.” Ndite, “Nanko, kodwa ke pambi
kokuba umtabate make niye ku Mr. Grieve ifelkornet,
uve ukuba uya kukuvumela na naye ?”

Ute umsindo wake kaloku wangowesilo, watshixiza
amazinyo wati, “ucinga ukuba wena ndingade ndila.
hle inyama yam, ndibe nje ngesidenge ?”

Kudlule intsuku ezimbini wabuya wagaleleka esiti
ite ifelkornet makaye nodade wabo. Ndite ke kulu-
ngile kodwa ndiza kukupa abantu bokumkapa. Ndi-
kupe umfana okolwayo abati ngu Jacob, nenkosaua
engumhedeni ehlala apa kuti. Kudlule iyure yanye
wabuya wafika u-Jacob, wabuya esiti u-Madjadjare
ubembulala udade wabo kodwa ube nako ukuqaula
abaleke, lankosana yomhedeni isuke yabaleka wasala
u-Jacob esilwa yedwa. Nokoke u-Lidia lowo une-
nduma ezimbini. Enye indawo uya songela uknba
wena mfundisi nabo bonke abantu base sikolweni
aniyi kuke nilale kakuhle.

Ndikwele kwaoko ndaya kwi felkornet. Ndifike
selekona no Lidia kanti ubalekele kona. Ndiyi qubile
yonke lendaba yabuzwa naku Lidia. Isike ifelkornet
yandipendula ngeliti “Apa kulaula umteto wabantsu-
ndu. U-Madjadjare usenyanisweni, inkazana le iyi
mpahla yake, andinako nokuyi kusela kuba ndingena
mapolisa. Ungake mhlaumbi uye kumkangeli we-
micimbi elunge nabautsundu, noko ndikolwa ukuba
naye uyakuti u-Madjadjare use nyanisweni. Nokoke
ndisake ndimbize ndimxelele ukuba ati cwaka.” We-
njenjalo ke okwenene, kodwa ugemini elandelayo ndi-
fike enye yebokwe zam inqunyulwe umsila, enye ine-
nxeba lomkonto. kufike izisongelo eziza kudade
wabo. Ndiye kumkangeli wemicimbi elunge naba-
ntsundu ndimcela ukuba andikusele kunye no Lidia.
Undipendule ngeliti akanakutabata sikalazo angasi-
fungelanga umntu pambi kwabantu abanje ngemantyi.
Indawo ke ekufupi endingade ndifunge kuyo iya ku-
nditabata intsuku ezine ngenqwelo! Ngelixesha
ingaka imvula, libukali kangaka nelanga kunzima.
Eyona nto inzima ke kodwa kukushiya isikolo sam,
esisaqubeka kakuhle. Noko kubonakala ukuba ndi-
za kumelwa kukuhamba.

Ukuba ke lomkangeli wento zabantsundu ugqibe
kweliti u-Lidia uyi mpahla yomnakwabo akayi kuba
na u-Rulumente uvumela isiko elingcolileyo ? U-Lidia
lowo uya kumelwa kukubaleka ukuze angabulawa
ngumnakwabo kuba uvalo lwake lungayi kumvumela
ukuba aye kutengiswa. Ukuba ke ubalekile impi-
ndezelo iya kubuya nati. Kodwa ke kulaula u-Yehova,
itemba letu likuye.

Lendawo nditeta ngayo asikuko nokuba inkulu
kumankazana ase zirementeni zetu. Ukuba ama-
doda awo akoliweyo afile, izihlobo ziya kuza kuwa-
banga kunye nabantwana. Yinto engakoyo na uku-
ba apo kulaula ama Ngesi kubenje. Ukuba sekumele
ukuba njalo kuya kubonakala ukuba masibatenge
ngokwetu abafazi abakoliweyo, ukuze kucace ukuba
kuko ubukoboka nalapo kulaula ama Ngesi. Okwa
ngoku umfazi emnye urolelwa iponti ezimashumi ma-
bini, ati komnye eve ngesibini.

Ndilindele ukuba sisaya kuka sibe nezixakaniso
ezininzi mhlaumbi nentshutshiso pambi kokuba sisi-
beke isiseko sobu kristu nokukanya, kude kubonakale
ukuba umfazi ukululekile. Siya kuzama ke nokuba
sekunjanina sitembela ku Tixo, ide ifezeke londawo.

Okwa ngoku, ngokungxamela ukutintela ububi
siya wavumela amadodana ase sikolweni ukuba aba.
tenge abafazi bawo. Into esiyalayo kukuba kubeko
oboleka komnye xa aza kulobola. Ukwenjenjalo si-
fun’ ukuze ati ukuba amadoda abubile abafazi naba-
ntwana bakululeke, bangezi kutatyatwa ngabazali.

Sixinile ukwenza izipeli nokuguqula Itestamente
Endala Nentsha, nokubala amaculo. Kuba luvuyo

zo olukulu ezinkomeni nezinye izinto ezifu- yiweyo. Pambi kokufika kwayo kube ku- ngatandeki ukukangela kwimimango eyayine ngca, inkomo beziye kufumbana ezintabeni zibashiya abantwana besifa yindlala emakaya. Namhla kuhle kumacalana onke enduli, ngokukodwa kwindawo ezikufupi ne ntaba inkomo ziqalile ukuza kunceda usapo ema- kaya.

Into kaloku esesiyi lilela yeyokuba wanga Urulumeni obesihlanganisele ukucela anga- buya asihlanganisele ukubulela itamsanqa esesilipiweyo. Singa asingexeli Umtwayena kutiwa uti akudla amatanga aze ukumka kwake akubluta ancotule ne mpuzi. U-Tixo simcelile waza ke wasipa, sibe ngoko sifanele kukuza kumbulela sisiza kunye njengokwase kuqaleni, singati sakwamkela simtshikilele, enye indawo singati sakupiwa singene kwizono ebesisiza sisiti sinosizi ngazo.

Enye ke indawo ngoku sipa imvula saku- zitoba pambi kwake usinike isikutazo sokuba nangezinye indawo ebesizinxanelwe simcele simtemba sinenkolo yokuba uya kusipendula. Nanamhla ilizwe lakowetu lisaroze igazi nguyeke onokusifumanela iqinga lo- kuwunqamla lomsinga aze apilise isilonda eli- mpompoza kuwo, awutsbise umtombo omanzi mabi kunene entiywano no mona pakati kwezizwe, angenise ubuluhlaza ezintliziyweni njengokuba ebuvelisile engceni. Singaba tina okwenene asiyi boni indlela ekuya kubako impumelelo ngayo kodwa ke yena ungapezu konke, kuye izinto zonke zinokwenzeka, ngoko ke masicele singayeki.

induku yajoja empumlweni yodade waba, wati yiza
ukuba akuvumi ndiya kukubulala. Kwakuba njalo
ndayibamba induku leyo. Ute u-Lidia, msukoyika
Maneli angandibulala ukuba uya tanda, kodwa andi-
sokuze ndimshiye u-Tixo, wemka ke lowo ezele ngu-
msindo esongela ukuba uya kuza kupindela.

Ubuye wako wafika esiti,—’’Upina umntwana warn

2 ISIGIDIMI SAMAXOSA, MARCH 1, 1878.