6

ISIGIDIMI SAMAXOSA, AUGUST 1, 1874.

qo yada yalixesha leshumi elinesinye ebusuku. Kute ndiba makube fanuba kugqityiwe ndabona kungena iminqusho nenyama nazo zonke ezimnandi zase Mlungwini. Yalila ingoma kammandi ngokundilekileyo ngokudala okungekuko oku ungafumana amadodana emi ngenyawo ngati aya xentsa, ukuvuma endingakwaziyo ukuba kuvela pina, kwati kwakugqitywa ukudliwa wapela umsebenzi okwalomini kwa tiwa boti intwana ezisasaleleyo baze kuzigqibela kwakusa.

Kusile ahlanganisana kwakona amadodana ne- ntombi aya pambi kwalo elo xego lihleli nenkosikazi yalo, nonyana nomolokazana nentombi yalo. Wesuka umzukulwana ka Ngqika umfo ka Sandile wafunda epepeni imibulelo yolosapo Iweloxego

Egqibile kusuke unyana umfo ote zole tu,umfo ongati xa umkangeleyo uti fanukuba akulelento, umfo ongenaratshi, otanda abantu ongenamsindo, inene lenyaniso. Yesuka “inambenkulu ngokwesakowayo, inambenkulu ngasesikolweni, usandla sinobom ngaseminikelwehi yopezulu, umfo ode wancama nokuzeka inkazana emfaneleyo,” wesuka walubulela usapo lukayise ngomsebenzi eluwu camangileyo. Kwaba njalo ukupela kwalomsebenzi.

Umtanda Bengamtandi.

UMBULELO.

Emkubiso, July 23, 1871.

Kute Emkubiso zakuba zite inqwelo zatutela emakaya onke amazimba nombona obuse masimini, bakuba ovimba bezaliswe zindladla zombona, nazizita zamazimba; wati umfundisi nabadala bakona bamisa ukuba kubulelwe ku Tixo, ngenxa yezibele zake ekubapeni ukudla. Lite elozwi lakubekiswa kwibandla lenkosi lalomzi, lavumela pezulu, kuba kaloku libona namhla ukuba, nakuba kwati ekuqaleni kwalo mnyaka akwabiko temba lakudla, kodwa ngoku bonke abebelimile batwele amazimba ngebokuva. Kubonakale ke ngoko kubafanele ukuba babulele ngokukulu kuba ebuye U-Tixo wenza inceba.

Kumiswe usuku Iwamashumi omabini anesibini ku July. Bute ubusuku obungapambili kolo suku lumisiweyo, yaqaqamba inyanga, kwaye kodwa kubanda ngokukulu, umoya uhlaba ezandleni nase busweni yada yanga Inkosi iti kubo bonke abantu bakona, “ valani ingcango, nilale kamsinya nilungi- selele imini yangomso.” Kusile ite ingqele aya bavumela ukuba bapumele pandle kwakusasa. Ite nalo ndawo yalunga kuba bekuvunyelwene ngumzi wonke, ngokuti lomhla wesitatu uze ufane nemini ye Sabata, kunga setyenzwa ngawo, iti yonke imini iqalwe ngemitandazo nembulelo ide iye kugqitywa kwangayo.

Ababi nako kengoko ukusebenza nabo ngebete kusasabahendeka benza imisebenzana emincinane. Ate amabandla akowetu abomvu akufika ezivenkileni zakona kusitiwa namhla akutengelwa yimini yemibulelo, yatike lonto yalunga kakulu. Ite iyabetwa intsimbi kwaye sekuzele ngapandle kwendlukazi yetyalike yakona ngabantu abavela kwindawo eziyingqongileyo. Baza bati bakungena etyalikeni bayizalisa. Kwaye kuko nentokazi ezibomvu ziseshumini. Ndayitanda kakulu enye intokazi elikolwakazi yeza kwapandle nentombi yeqaba yangena nayo etyalikeni yahlala nayo. Kwakuhle amakristukazi akwenjenje, akuxelisa umfazi wase Samaria, yena wati akumfumana U- Yesu waya kubiza abakowabo.

Umfundisi wakona U-Mr. McLeod ute waxela ukuba bekulindelwe umfundisi Wesapantsi Kwa- mahlati U-Mr. Bryce Ross akabinako ke ukufikelela ngenxa yezixakeko. Umfundisi ke ushumayele amazwi ammandi kwi Culo lxy, ebonisa ububele buka Tixo nobulungisa bake. Ebonisa ngokukulu okokuba bebefanele ukubulela, kuba bavune belide lapants’ ukudlula nexesha lokulima, inxenye seyincamile, bonke abantu sebesiti yindlala

nonyaka, kantike U-Tixo ebesazi yena, kuba naku namhla esipile ngokukulu.

Ipumile ke leyo kucitakelwe, bagoduka abakude, akwasetyenzwa noko. Ngokuhlwa kubeko umtandazo wabasekaya bodwa.

Mna mntu ube nguinhambi ndiyitandile kakulu lonto. Yanga kum ingaba yinto eyenziwayo zizo zonke iremente kwakugqitywa ukuvunwa. Lomnyaka ube ngumnyaka obalulekileyo, ngokuba kuke kwalusizi ekuqaleni kwawo. Belide litshone izintuli zodwa ezindleleni zisenziwa yiinihlambi yegusha nenkomo eziya ezintabeni ukuya kupiliswa. Uze uti wakusondela endleleni ummangaliswe ngamanani afileyo egusba, isuke indlela izale zezifileyo neziqaukayo. Abanye abafuyi bebeke balinge ukuzitwala ngenqwelo zisale bengekafiki ekupeleni kweliambo yabo. Mna mntu ebeke ayibone ngamelilo into enjalo, ndibeke ndingota- nda imfuyo, bekuba bulilungu emxelweni. Zibe zizala intaba zinkomo, ngamahashe, zigusha, nazibokwe zabamhlope nabantsundu. Kwaliwa kwakubi ngomhlatyana ongepi, kwafa abantu. Uze uti wakufika kubalimi ufike bevale nemilomo besonge nezanala bengenalo nelokupendula; kodwa okwenene namhla bayavuya, kuba U-Tixo “ Utyelele emhlabeni wawuncenceshela, wawucumisa kakulu ngomlambo ozele amanzi; uwalungisile amazimba, xa awapileyo. Uhombise umnyaka ngobubele, ungondlela zitontsiza indyebo.” Ewe okwenene besifanele ukubulela sakukumbula ngentsana zilila, kukohleke nokuba zinganikwa ntoni na ukupelisa ipango. Namhla yonke into iyabulela. Masidanduluke ngovuyo sidumise U- Yehova.

P. J. M.

IZINTO NGEZINTO.

Ityala lika Langalibalele sekulungiselwe ukuba libuye litetwe.

Incuka.—E-Cradock kuko umntu osand’ uku- bulala incuka.

I-Governor yale koloni kuvakala ukuba iza kutyelela E-Natal.

E-Graaff Reinet inxowa yomgubo ibide ike ite- ngwe nange £4 2s. 6d.

E-Colesberg kutiwa zizonke izituba ezivuleki- leyo kwabafuna imisebenzi.

E-Monti kuko imikombe emibini esand’ uku- qekezwa kukulwa kolwandle.

Amanzabomvu.—Kuko ezinye inkomo ezife E-Free State ngamanzabomvu.

Ozibuleleyo.—E-Qonce kuko umfana otile womlungu ovibulele ngokuzidubula emlonyeni.

Ihashe elitile elibe lisand’ ukuvela pesheya litengiswe kwinene lase Free State, larolelwa £300.

Amapoltsa.—Kuko amadodana 44 asand’ uku- fika evela E-England, aze kuba ngamapolisa kwe- li lizwe.

Abantu esasite beberaule umzi otile E-Nata, babulala iqela labemi bawo, banxwelera abanye badliwe £50.

E-Damaraland) kuvakala ukuba kuza kubako imfazwe pakati kwama Damara nama Bulu afuna ukuma kona.

U-Mr. Griffith Imantyi enkulu ya Besutu usahambele E-Kapa no Lenothodi into enkulu ka Letsie no Sofonia Mshweshwe.

Isifo segusha.—Kuvakala ukuba E-Natal kuko isifo esifana namanzabomvu esingene ezigusheni. Zifa ngamashumi namakulu.

Inqele isalele kunene ezintabeni ze Tyume. Ngezi ntsuku, kwezinye indawo izibulele kakulu igusha. Komnye umlungu kufe amakulu asixenxe.

E-Fort Beaufort Ilau ekutiwa ngu Hans Peter usand’ ukuziswa ematyaleni; kutiwa ubulele umntu. Alikafezwa ityala lake.

Abaguquli Bezibalo.—Siva ukuba abaguquli Bezibalo ngoku sebengene kwendala Itestamente. sikolwa ukuba sebeyigqibile incwadi ye Genesisi.

Inyoka.—I-Government yase India itumele isicelo sokuba itunyelwe inyoka ezinobuhlungu obukulu zeli lizwe, zitunyelwe zisahleli, zingenzakaliswanga ndawo.

Umpatiswa Wemicimbi yabantsundu.—Sinosizi ukuva ukuba U-Mr. Brownlee, Umpatiswa Wemicimbi yabantsundu ubebambeke sisifo ngokokude angabi nako nokuya Eparlamente.

E-Aliwal North liti ipepa lakona kusand' ukudlula 100 la Besutu abavela kusebenza ezindleleni zenqwelo zomlilo. Inkoliso yabo ibe ipete imipu, eyitenge E-Cradock, xa igodukayo.

Abantsundu E-Natal. — Kuko amadoda amhlope ati abantsundu ngebeshenxiswa kanye E-Natal bakangelelwe ndawo yimbi. Asikolwa noko ukuba uninzi Iwama Natal luya kuyivumela lonto.

E-Tsitsa.—Impi ka Jamangile Mabandla esand’ ukufuduka apa ukuya kuma E-Tsitsa iyalincoma ukuba lihle kwalo elozwe. Imi kwisibaxa se Tsitsa ekutiwa yi Ndenxa apo kuko namalahle ambiwa pantsi. Enye into enconywayo kwelozwe kukubanda.

E-Free State kuko umfo obe quba inqwelo wati xa adlula ecaleni kwenye zetuka inkabi zabalekela kulo nqwelo abedlula ngakuyo, wabambeka pakati kwazo zombini. Akabuyanga ahlale ixesha elide emva kokuba ekutshiwe, ufe zinkulu intlungu zake.

U-Langalibalele usese Natal. Kuvakala ukuba akayi kwandula atunyelwe E-Robben Is­land kude kuke kuvakale ukuba utini na umpati­swa wemicimbi yekoloni za Mangesi U-Lord Car­narvon. Kuko indawana angekaziqondi asafuna ukuba azityilelwe.

Ukubiwa kwe gusha.—E-Natal kuko imizi yabantsundu esitoba esand’ ukudliwa £240 ngenxa yokuba kufumaneke ukuba amadodana akuyo aselenexesha emana ukuya kuba igusha ezixela. Kwelinye ihlatana elingakulomzi kufunyenwe izi- kumba 3000 zifihliwe.

Umpatiswa Wemicimbi yabantsundu wase Natal, U-Mr. Shepstone, lokutiwa ngu Somtseu, usahambele E-England. Useleneminyaka emashumi matatu epete umsebenzi wakomkulu. Ngeli xesha asepesheya, uyakuka aye kutyila izizatu zezinto ezisand’ ukwenzeka E-Natal ezinje ngale mfazwe ka Langalibalele, nokuba ne Natal ifuna ukulaulwa kwangolu hlobo ilaulwa ngalo lekoloni.

Okutintela Ilizwi.—Elinye lamapepa ase Natal liti ukuteta ngomsebenzi wabafundisi, “ Enye yendawo ezinkulu ezitintela ukuhamba kwelizwi pakati kwabantsuudu kungatandani kwabo nomsebenzi. Ubuvila asinto ike yahlukane nenkohlakalo, kwanjengokuba inkutalo itintela enkohlakalweni enkulu. Ngalo lonke ixesha abantsu­ndu bengekafundi ukusebenza ngenyameko nomo­nde baya kuhlala benga makristu angafezekileyo nabade bazibiza ngelo gama.”

Kwele Golide.—Abantu abaye kwelozwe ba- lixela ngokulixela, abanye bayalincoma, abanye baya lidela. Uti omnye umfo osand’ ukuya kona esuka E-Qonce, “ Osukuba enomhlobo amtandayo ocinga ngokuza apa esiti uza kufuna ubutyebi, aboselemyala ukuba makangazixamli. Bambalwa abanokuyi fumana igolide, umsebenzi aubuyiseli, impahla azinabatengi, zifumane zilahlwe nje ezifandesini; akuko nendlela ezilungileyo.”

Usizi.—Omnye wababalelani uti, “ Pesheya kwe nciba kuko umfazi obevela emgidini wahlangana nomnye okoliweyo, wambuza ukuba ekolwe