ISIGIDIMI SAMAXOSA, OCTOBER 1, 1877.

3

kulamzi wengwenya, waya kuba ngumtshakazi. Bati kuyo, “ utabata bani omfuna ukuba abe yindoda?” Yapendula intombi yati ndiluna “ u-Ngwenya.” Yati indoda yayo kuyo “ kota ubuso bam ” Yakwenza oko. Yasuka yobuza ingwenya, ya vuka seliyindoda emandla makulu, ibonakala ka- kuhle. Yati “ intshaba zendlu ka bawo zenza oko, wena mfazi wam unamandla ngapezu kwabo.”

Emva koko kwakuko indlala enkulu, wati unina waba bantu weza emzini wabo. Akazange abazi abantwana bake, kodwa bebemazi bona, bampa nokutya. "Wemka, kweza uyise wabo. Naye akazange abazi, kodwa. bebemazibona. Bambuza ukuba ufuna utonina. "Wabaxelela ukuba umzi wake utyiwe yindlala. Bampa ukutya, wemka. Wabuya wabuya. Yati indodana, “wawuba siyakufa ngokuya wasixoma emtini.” Wamangali- swa, wati “okwenene ungumntaua wam na?” Ungwenya wabanika ingobozi zokutya za- ntatu, wati mabaye kwaka ezintabeni. Wa- kwenza oko, wada wafela kona apo, ezintabeni.

UMVUZO WOMONDE.

Umfundisi otile wapesheya kolwandle wahlangana estrateni nomntu obekwisigama esipantsi kwake. Umfazi walomntu wamxelela umfundisi ukuba indoda yake ilitiyile ilizwi. Uti ke umfundisi, ndaya noko kunjalo ndateta kakuble nalomntu ndabuza nempilo nentlalo yake. Ndite ndakupata eyenkonzo indabawati uzakundibeta, watuka kunene. Ndite mna, Akuncedi nto. Ndiyazi ukuba ungumntu into eza kufa. Nokuba uya ndibeta ndiya kukuxelela ngokufa kuka Yesu, ukuze uti usifa ube ukwazi ukukufela kwake. Ndobuya ndibeko ngomso. Indipendule ngeliti, Ndingake ndikubone kweyam’ indlu. Kusile ngemini elandelayo ndisinge kwakona. Ute akundiva ndisiza wavala ucango walutshixa. Kwakuba njalo nditete ndingapandle ndati, “ U-Tixo wati ukulitanda kwake ihlabati wada wanika unyana wake okupela kozelweyo, ukuze wonke ubani okolwayo kuye angatshabalali, ukuze abe no bomi bapakade.” Ndite ke nantso into ebendifun’ ukukubikela yona, u-Tixo uyakutanda ukunike Unyana wake otandekayo ukuba akufele ukuze wena ungatshabalali ngonapakade, ukuze uhlale naye ezulwini. Undipendule ngeliti: “ Kulungile ke hamb’ umke.”

Ngeny’ imini ndibuye ndahlangana naye, sahlukana singavananga. Kute sekumzuzu emva koko ndabona kugaleleka umfazi wake esiti indoda yake asikuko nokuba iyafa, ke inga ingake ihlangane nam. Ute kodwa ibisoyika nokutumela ngokuba yake yandigxota. Ndinduluke kwaoko ukuya kumbona. Ndakufika ite, “ Ndiyafa ke andinaluyolo. Andikulungele ukuhlangana no Tixo, ungandixelela na indlela yokulungiselela ukuhlangana no Tixo. Ndihlale ngase caleni lake ndafunda kwisahluko sesitatu ku Yohane. Ndite ndakufika kwisiqendwana sesitanda- tu wati, He nango ke lomazwi ati, “ U-Tixo walita- nda ihlabati ”—ngawo kanye lomazwi angena ngo-. mxuma we sitshixo. Ngalomini ndandihleka kodwa noko andizange ndiwalibale. Ndatandaza ke kunye naso eso sialam. Ndaman’ ukuya kumbona

imihla ngemihla. Ude ngenye imini wati “ngoku ndinoyolo.” Ubube lomntu sele novuyo kwi Nkosi u-Yesu, esindiswe kukufa kwake, wahlanjwa egazini lake.— *Christian Week.*

IZIKOLO ZASE YORUBA.

Kuminyaka emashumi mabini edluleyo izikolo zase Yoruba ezilunge ne Tshatshi, bezizizikolo ezidume kakulu, ebezingati ziya wufeza umsebenzi omkulu. Kodwa ukususela kumnyaka we 1861 waya usihla ngokuhla umsebenzi wazo ngenxa yemfazwe, kwaza nge 1867 bagxotwa kanye abamhlope e- Abeokuta (isikolo esikulu esikwelolizwe lase Yoruba elise Africa ngakwicala lasetshona langa). Nokoke abantsundu abakoliweyo bawuquba umsebenzi wabo, bahluma emananini, noko bengqongwe bubuhcdeni obukulu nenkonzo ka Mahornete. Ngomnyaka we 1861 abafundisi abamhlope babe 12, ngoku bane kupela. Abantsundu nge 1861 babe 5 ngoku balishumi elinabane. Amaramente antsundu nge 1861 aye 1000 ngoku 2000. Abahamba ityalike ngoku ba 5,367 kanti nge 1861 babe 2,193. Ewe okwenene sifanele ukumbulela u-Tixo sihambise umsebenzi wake, kuba okukuhla kungaka kwiramente zabantsundu kuko pakati kwemfazwe.

Kubonakala kodwa ke ngoku ukuba uza kubuya uvuselelwe wonke umsebenzi obuqutywa kona. Ucango luvulekile. Kuza kutunyelwa abafundisi ababini abamhlope abaya kuncedisana nabazalwana betu abantsundu, baqale izikolo ezitsha kumacala onke Iqinga eliza kwenziwa lelokuba abanye abafundisi basingise ngase node besuka e-Abeokuta babe pantsi kuka Rev James Johnson. Abanye baya kusingisa entshonalanga babe pantsi kuka Rev. V. Faulkner e-Ebute Meta. Abanye ke baya kusingisa ngase mpumalanga babe pantsi komfundisi omhlope oseza kumiselwa.—*Intelligencer.*

IMINIKELO YASE DAHOMEY.

Umkombb otile ovela e-Dahomey uti abantsundu abasavumi ukutengelana nabamhlope. Ayi bakutazi inkosi abenjenjalo kususela kwixesha elalivalelwe ngama Ngesi izwe layo. Ke kutiwa mhla iya kurolwa imali ahlaulise ngayo ama Ngesi kuya kubulawa yinkosi yakona, amakoboka angamakulu amahlanu enziwe umnikelo kwizitixo zakona.

Inkosi yase Gaboon ekwakufupi nase Dahomey kuvakala ukuba ibubile. Ubudala ibiyiminyaka elikulu. Unyana wayo u-Andante otabate isikundla soyise akavumanga ukwenza iminikelo yabantu nokubabulala abafazi bakayise njengoko linjalo isiko. Uti abafun’ ukuya kurweba elizweni lake maze bangoyiki. Uyazilungisa nendlela ekuhanjwa ngazo.

UMSEBENZI WE NKOSI ELUSUTU.

*(Little Light)*

Singaba na siza kuba nemvuselelo eyakufikelela bonke nokuba yeya kucukumisa iqelana elincinane e-Lusutu? Asingi singavusa amatemba ayakuba selecitekile ngentsuku ezimbalwa. Nokoke siya ku- yiteta lento yokuba abahedeni e-Lusutu banomnqweno wokunga bangaliva ilizwi. Ngamanye amaxesha ababi baninzi oti wakubacela ukuba beve ilizwi bahlale balipulapule ngenyameko. Bezimbalwa nenkosana ebezibavumela abantu bazo ukuba bafundiswe Igospel. Kodwa ke ngoku sibabona abaheden bahlukile ngakulo ilizwi. Kwindawo apo bekusiza amashumi amabini namane ngoku kusuka kupume umzi wonke—amadoda nabafazi nabantwana. Ati amakristu xa ahamba nomfundisi nokuba

ngomdala eyakwenza ityalike, inkosana ibahlanganise kuyo yonke imizi ekufupi, bade bafike kumakulu atile. Nokulipulapula kwabo Ilizwi asikuko nokuba kukulu. Baya sicela ngokwabo abahedeni ukuba sibavumele amaculo. Sifumana ke ukuba amaculo alungiselela intliziyo ukuba ilamkele Ilizwi. Ngemini ezingapambili besiti sakubabuza abahedeni ukuba batinina ngelizwi bati, “ Ewe niteta inyaniso, siyazi ukuba u-Tixo uko, nokuba zenziwa nguye izinto zonke: kodwa asazi ukuba kuteni na lento intliziyo zetu zingamamkeliyo zikolwe kuye, siya tanda ukuya etyalikeni koko intliziyo zingavumiyo.” Kodwa ngoku sakubabuza basuke basicele ukuba sibatandazele, bavume nokuba sibakankanye ngamagama emitandazweni. Siya bona ke ukuba baninzi abatsho benyanisile ukuba bafuna ukuba ngamakristu. Lonto ke izivuselele intliziyo zosapo Iuka Tixo, zilindele izinto ezinkulu.

Ukuba kuko imvuselelo iya kuwa kutaza nama Kristu ukuba asebenze ngokungapezulu. Kuya kubako indawo zokushumayelela, nezikolo, umsebenzi wandiswe. Bonke abahlobo be Gospel banga bangatandaza ukuze umlilo esikolwa ukuba ngoku usengamalahle uvute ube lilangatye eliya kukanyisela bonke.

Singatsho ukuti useluqala lomsebenzi kuba komnye umzi kuguquke abantu abamashumi mabini kwangazo ezi veki. Komnye kuguquke abasibozo. Kwenye indawo indlu enkulu yokubedeshela iyazala ngabahedeni. Lemiqondiso neminye esesitete ngayo isenze ukuba sikangele ngokunye kwi Nkosi yovuno ukuba isikokele isipe ubulumko ekupateni umsebenzi wayo.

Siya wacela ama Kristu ase South Africa ukuba atandaze kunye nati acele ukuba kutunyelwe abasebenzi. Apa e-Lusutu sifuna abafundisi abatatu bokupata izikolo ezinamapandle azo, sifuna abalesizibalo abakumashumi amabini namatatu, sifuna netitshere ezingayi kufundisela imali eziya kufundisela Inkosi.

E-Berea ngomhla 12 ka July kwamkelelwe erementeni abafazi ababini nentombi ezimbini. Kute kuba bekuko abantu abaninzi kwase kubutwa nemali yokuya kuxasa abaye ku Banyai kwafunyanwa £9 9s. 3d. U-Rev. Mr. Coillard oyintloko yabaya ku Banyai unduluke kwa Rev. S. Hofmeyer e-Zoutpansberg ngomhla 16 ka July, ekatshwa ngabantu abatatu abalaziyo kakuhle elozwe aya kulo.

IMISILA.

Wonk’ umntu uyazi ukuba imisila inemisebenzi emininzi. Ukukankanya embalwa : lhashe nenkomo zigxota ngayo ozimpukane. Intlobo ezitile zemfene zijinga ngayo emitini xa zifun’ ukufikelela into ekude. Ikangaru incedisa ngayo xa itsibayo. Ibiver ityabeka ngawo idade ngawo. Intlanzi zincedwa yimisila emanzini. Intaka ezinyuka kakulu zincedwa yiyo ekunyukeni : ezinje ngesikwenene zikwela ngayo emi- tini. Onomadudwana balwa ngayo, uhlobo olutile Iwenyoka Iwenza ingxolo enkulu ngayo.— *Chambers Journal.*

EZASE MATYALENI.

*(Alice Times.)*

Kumatyala ase Dikeni bekuko nelika Mangangxa Umxosa wesika Oba obeze kuzibika ukuba udliwe ngu Oba ngobungqina obubuxoki obenziwe ngumka Mata ozalana ne nkosi. Kubonakele ebungqineni ukuba lomfazi, oti ngoku ubenxila, utete into ngo Mangangxa ebangele ukuba kudliwe inkomo zake ezilishumi elinanye, ete eyona ibityebile kuzo yaxe- Iwa kwaoko yadlelwa komkulu. U-Mangangxa ut- ufuna zibuyisiwe inkomo zake, ityala lake laya kute- twa pambi kwe Mantyi, alagwetywa ngokwamasiko abantsundu. Ayi vumanga inkosi ukuyi pulapula lonto, yati yona inokwenza intando yayo kubantu bayo, ne Mantyi ayinakwenza nto. Incwadi ye Mantyi ebitunyelwe uyi pendule ngeratshi.

U-Mr. Muggleton, Umteteleli, nbemele u-Manga- ngxa. Ematyaleni bekuko into eninzi yabantsundu, nabazalwana baka Ngonyama namapakati ake. U-Ngonyama lowo akafikanga ngexesha elimisiweyo. Kude kwatunyelwa ukuba aye kubizwa. Akungena unikwe isihlalo ngakwindawo ehlala isandla. Bate bakuba abamangali bekutetile abakutetayo Imantyi

JO