lisisiposiso ? Kanjako nawe sekukaninzi ushumayela ngo Tixo kube luguquko kubaheyiden. Kekaloku ukuba namhla sewufumanisile ukuba wenze isiposiso ngokuti kuko u-Tixo, sekusemhlotsheni uba sekufanele upinde uhambo ubaxelela ukuba wenza isiposiso ngelika Tixo ?

Nditi baya kumangaliswa ukuva lonto, umntu emuye atete kabini eyedwa, ati yitini Tixo ukuze nisinde, abuye ati kwa yena aningesinde, ngelogama ndaposisa yitini ukuze nisinde Elohim.

Mna bendisiti uyakuti nanti elinye igama lokubiza u-Tixo wetu u-Elohim. Mna nditi ufanele ukubizwa nge Tongo lamatongo nokuba lelama Busman nokuba lelalupina uhlanga. Mandipeze.

Ezra Msimang.

Ncambele May 2, 1878.

Nkosi yam Mhleli we *Sigidimi Samaxosa* kaundifakele kwelo pepa lako lamazwi ngoluguqulo lutsha Iwe Testamente cntsha. Lamazwi niyawazina bazalwana abantsundu Mateyu 5, 5. ubulali, kuti xakutshiwo kube kutetwa ubululamo, Heber 11, 3. Amapakade kuti xakutshiwoyo kube kutetwa amazwe 2 Korinte 1, 12. Unkwintshana, kuti kanti kusitshiwonje kutetwa isazelo nalowo mfazi wayenetombo legazi iminyaka eli 12 kutiwa yintokazi Mateyu 9, 20. kanti eligama likantokazi alahluli ntombi namfazi nantombazana bonke abantu abangamankazana ligama labo elo Mateyu 2, 19. Kutiwa u-Josefe ngu Yosefe i-Jepete li Yeputa kanti ke sinazo indawo ezibiza u-J, ezinje ngokuti ijojo singatsho ukuti iyoyo nditi ke mna abantu abateta ngoluhlobo ngabafazi xa bahlonipayo bati ukujika yika zonke into ezinjalo eziyalo. Mna ngokwam ukuva andizange ndive kusitiwa lomfo unobululali kutiwa lomfo ululamile okunye kutshiwo kusitiwa kulo lonke ipakade kutiwa kulo lonke ilizwe okunye andilazi elokuti unkwi­ntshana nelokuti lomntu wenziwa lunkwintshana kusuke kutiwe lomntu wenziwa sisazelo elokugqibela nditi kuni makowetu antsundu masihlangane silwale oluguqulo ngokuba lunendawo ezininzi ezingavisisekiyo.

John Mvete.

UKUVULWA KWENDLU YETYALIKE.

Ugie St. John’s Territory May 15, 1878.

Ukuvulwa kwe Tyalike yase Qanqaru or Mooi River.

Ngomgqibelo odluleyo 11 May 1878 yayi yimini enkulu kunene e-Qanqaru, kuba isikolo saye sisenzelwa kwindlwana engafanelekileyo kude kube yilemini yanamhla iyindlwana eyenziwe ngesoyi. Yaba liqela elimnandi elaliko labantsundu abayi meleyo. Entla- nganisweni apo yaye iko Imantyi yabo u-J. R. Thomson Esq. ote wawunyamekela umsebenzi lowo ngokungenakulinganiswa, umfundisi u-Rev. W. Murray kwa nabahlobo abamhlope balomandla. Isihlalo saye sino Mr. Thomson owanika inteto evuselelayo nekalipisa kunene, kute ke kwesoka inene lase Cradock u-Mr. W. Allen Seur no Mr. Murray bateta ngemfaneleko yemfundo nange zinto evelisa zona U-Ntaba no Jamangile amakosi akona nabantu bawo bateta amazwi abuhlungu. Inani elaba nokufunyanwa ngalomini libe £ 8 10 eliyakuti ityala layo lipele kwakuqokelelwa nezinye intwana.

Kute ngemini yecawa yazala kunene indluleyo xa ate umfundisi u-Rev. Murray wayenza intshumayelo ngesi Bulu yaza yati eyesi Ngesi ngenxa yeqela labamhlope abaye bekona yatolikelwa ngu Mr. R. N. Tsengiwe ngesixosa ngokuncomekileyo i-Titshala yase Ugie. Kute kaloku ukumka komhla yatatyatwa ngomdala we remente u-Mr. Maneli Mabandla wase Ndenxa ite intshumayelo yahlaba kunene. Kutembeka ukuba esisiqalo sosikelelwa yinkosi yaso isitiya. Nokoke ke kwako ukutshabalala kude kwango- ku nje kanti noko msinya kungati kuvele intsimi ye- tamsanqa.

Obekona

intlanga. Imikosi ka Rulumente ayibengi bantu bafe kade, ayingxali mihlaba emankazaneni. Wena kupela ulusizi kukuba Amaxosa ayoyiswa. Into oteta yona uyagxeka, ungatsho ukuti uxela ubulungisa, uxela ikwele.

Lenteto yako injengemitandazo yemfazwe ka Mla- njeni, ayifuneki *e-Sigidimini* sabantsundu.

Wawukona kulo Gonya wako ? wawukwakona ne- loshumi lama Xosa ? Abafazi ongababonanga ngabesika Mdutyulwa bodwa ? Bekabeka. Beka *ngacalanye,* kangela kowenu.

Ewe Amasatilan afanele kuba akananyoka, iyaku- walwela njenga Maxosa. Ewe Amamfengu akayiku- lwelwa ngu Sifubasibanzi, njenga, Maxosa. Niyayifakana inteto enjengale *e-Sigidimini.*

U-Rulumente ulwa ngo Tixo nokuba utinina wena akuyikuncedanto. U-Mxosa nokuba wenzelwa usizi ngubani, akayi koyisa,—isityakala esinje nokuxoka kwaso.

Onyana baka Ntenteni batiwanina babeze kulwana ? ngabobantu balungileyo, u-Onayin inkosana yama polisa yatiwanina? u-Pte Geese watiwanina a-Draaibosh ? ngakwa Keli. Ipolisa elalitwele iposi livela e-Mlemani latiwanina? u-Taka u-Mxosa ongaku Rulumente watiwanina ? u-Adonise watiwanina e- Bolo.

Q. H. M.

[Umbali wale ncwadi kubonakala ukuba uwaposisile ukuweva amazwi ayetetwa ngo buntu bama Xosa. Ucelwa ukuze yena nabo bonke abakuteta kufana nokwake bafunde amazwi ka Rev. E. J. Warner akwesi *Sigidimi* sidluleyo Kuwo sikolwa ukuba wofika icacisiwe indlela olufanele ukupatwa ngayo utshaba. Lamazwi ati yena ngawe kwele abalwe ngu Mrulumente wenene. Nokoke anjalo akati angawaboni abe nosizi ngamahlazo anje ngala aye wakankanyile. Ikwele yinto angenayo. Kodwa ke mase siyeka kuba lencwadi ka Mr. Warner ikugqibile konke. Singa bangati abafundi bayo bazibuze ukuba akuko ndawo ibagweba ngayo na ?—Mhleli]

IMBALI YOMNTU OWAFUNYANWA ELILA ESIXOTYENI.

Adelaide, June 18, 1878.

Kaundipe indawana mhleli kwelipepa kumhla ndi- senjenje. Lomfo wayehamba efuna inkabi endle Ute esahamba wafika kwindawana ebutafa ngapantsi kwalendawo kuko isixobo, ute esemi emane ukulibo- nisela ilizwe ngokufuna weva isililo ngapantsi kwake esixotyeni wehla waza kukangela, watuluza ngoku- kangela apo alila kona umntu lowo, nanku lomntu ehleli pantsi equbudile.

Yini mfo, ulilelani, ungubani, uvela pi ? Ndingu Satana, nantsi into endililisayo abantu bandikupile ngolwimi kanti ndim ixoki lamaxoki. Namhla imi­nyaka mibini endikupile ngolwimi ngakumbi abona bokukanya ngabona baguquke bangamakulu amaxoki, uti ndingelili nditinina kanti ndim nje oyena mfu- ndisi wobuxoki. Nantso into endibangele ukuba ndilile. Nawe ngokwako kaufunde esibalweni ukuba akukuwafumanana amagama anezintlobo ngentlobo endibizwa ngawo.

Kangela owo Cingo okokuba kwayinteto yake ayinye, nowe *Sigidimi* umbaleli ikwanjalo. Ke ndifanele ukuba ndilile. Ndiyalila yomibini leminyaka andazi ukuba ngubanina lo ufundisa abantwana bam ngoluhlobo mna yise wabo sendibakanyela nditi hai bandikupile ngolwini. Akumfazi ukwanjalo, akumntwana ukwanjalo, nendoda injalo. Bonke bamfaninye into epuma emlonyeni wabo bonke.

M. April.

ya mtuka bati nkosi Tixo samkele usixolele wezwa waba xolela; sifunanikekona ukuba libi ezindlebena zako ngokungatandi ama Lawu uba abantu bonke bangatsho ukuti ngu nyanya wama Lawu nje bati ligama lomenzi wabo kuba bati mhla bezwa igama lomenzi wabo kwatiwa ngu Tixo igama lake nje uti lelo olityoyo lika Elohim lisaya kutuka yini, abayi kubuza ukuti, ukuti Elohim kukutini na? kulunge singati u-Tixo akaziwa uyafunwa kanti na ? Mina angityo ukuti sifanele sizihlepe ngelo gama singaba Hebrew, kuba zonke izizwe zibiza ngokwazo kweli gama, abelungu babiza ngokuti God eza be Sutu ziti Molimo ziti ke ezakwiti Tixo, uti ke wena masibe ngaba Hebrewu akusayi kwenzeka loko kuba asazi nokuti Elohim ukuba kukutini, kanti ukuti Tixo sesikwazi ukuba kukutini; ngiti mina yeka uqale ezi­nye indaba.

Nanzi ezokuqubela pambili izwi lenkosi ukuba abase mgameni bafundiswe kuseloko ngaeela umtandazo wokuti tandazani kwinkosi yesivuno itumele abasebenzi esitiyeni sayo amabele avutiwe anizwakali ukwe nanela; lapa sipete ngazo zozibili izandla u-Satana usivukele ubandezela abaziguqukela bebodwa ehlane lapa kungeko mfundisi kungeko nomshumayeli basuke abelungu babacite emazweni abo po baswele indawo zoku hlala, asuke u-Satana ati ke maningekakolwa beni hlezi kuhle nabelungu benu, benitanda namhla baya nizonda ngokukolwa, yekani ukukolwa loku kukona niya kuhlala kahle bate abebe lukolo luncinane bavuma, bate ababese kude sebe langazela ukuze besabe kanti abelungu betu baza kusi zonda masikolwe asiyeke lendlela ilukuni, akute lapa besine temba sisiti kuza kuvela okuhle sifike sekumile izizane. A! mase ngiyeka sengize ngadla ne ndawo yabanye kodwa bengise nezinye ukuba ase ngi saba.

Daniel Msimang.

UKULWA.

Ngase Edendale Natal May 20, 1878.

Umntu ontsundu olwa no Rulumente akana bucopo, intloko yake izele amanzi, manditi elilizwi lalomfo liyinyaniso lokuti msukuka uyiqale into ungekayi kumbuleli, uyiqiqe kunene apo iya kuya kupela kona. Ndingati bonanike izidenge zama Lawo, izinto zokupekela o-Misisi bama Ngesi, ebezipekela o-Noyi bama Bulu, zisuke zaziposa ngokwempukane elubisini lutshisa, ngokuba luhlotyana oluti luhleli lube lucinga ngotywala babelungu, lute lusahleli kulongcinga, lwafunyanwa zingcinga zokuti, masilwe no Rulumente, kwaba kukusuka kwalo, lungazikumbulelanga into oluyiyo. Mandipele kule.

UKUDANA.

Bendingakumbuli nangokuncinane ukuba angati unyana ka Sandile abe nokulwa noyise ongu Rulu­mente, amfundise ukwazi okungaka. Wabelungele ukuba ngundilele, ancede uyise ongu Sandile ngokumluleka. Akusizi luto ukusiyila isiza sendlu enkulu ungenalo inani lemali elilingene nokuba uyake uyi- gqibe ngalo. Make ndipele apa. Nditi oluhlobo lwakowetu lungu Xosa, akuko nto luyifundayo koku- kulwa kwalo leminyaka nabelungu. Nokuba okukulwa kwetu, kuyasinyusa, nokuba kuyasitoba kusinina. Mna okukokwam ndingati, oluhlobo lwakowetu luyazikataza ngokulwa no Rulumente. Lutembele ukuya kuxalisa ozingcuka emahlatini, ukuze lupume kunye nazo, ngoncwalazi emahlatini ukuya kuzingela okutyiwayo, ukuze babuye kunye nazo ukupuma kwe Kwez'i ukuya emahlatini. Mna ukuba bendiyi nkosi yo Mxosa, ngesendikuxolela ukuhlala no Rulumente bendiya kuzuza ukuhlala okuhle pantsi kwake. Bo­nke abazidenge, bati kulukuni ukuhlala pantsi ko Rulumente, ngokuba unemiteto emininzi, mna oku­kokwam nditi, bonke abanokuqonda bati yonke imiteto ka Rulumente ilungile, ulungiselela abantu bake ngayo, akazilungiseleli nto yena ngayo. Into yokuba ama Xosa ayiqondile kukuhlala esilwa nabelungu yi- yole, yokukutshwa kwama Xosa emakaya ngabelu- ngu, basuke abanini mizi bahambe ezintabeni, nase mahlatini. Kube ngokwenjenjalo kwawo, abonisa ukuti akanatemba lokuti soza simoyise umlungu. Mandinibalisele bafana bentanga zam ukulwa kwabe Lungu nama Xosa,

Kwaqalwana ngalonyaka 1811 unyaka wokuzalwa kwam, unyaka wokuqutywa kuka Ndlambe Emnyameni ngabelungu, ngama Ngesi nama Bulu, nyakana kwabulawa u-Yantolo, uyise ka Sitokwe, nga Maxosa ambulala ewabizile, ete makeze u-Ndlambe sitete ngokwe lizwe, zaya ke izikulu zika Ndlambe, kanti

Drie Fonten Natal May 7, 1878.

Mhleli nkosi yam ake ngicele, ungifakele lamazwana ami ngendaba ka J. Mvimbi.

Au! mkuluwa J. M. kade uteta ngendaba zeli gama ungena mntu ukupendulayo loku usazi ukuba leli gama sela ngena pakati kwabantu bonke aba ntsundu nakwe zakwa Zulu izizwe uti kona ukuba kukona okuvumelayo lisaya kupela, imbala sobuya sifunde ukubiza u-Tixo ngelinye igama, uti lisaza kulunga, kodwa kona ubona lisona ni loku abafundiswa ngalo batandaza ngalo wabezwa aka tshyongo ukuti

Komgha May 14, 1878.

Kumhleli we *Sigidimi.—*

Nkosi yam ndicela imvumelo ndipendule lomntu nokuba ngabantu abangapina, nditi uyayazina into oyitetayo, ulufaka nje olucuku lwako *e-Sigidimini ?* Ilizwe lafayo nje kwakuko inteto ezinyelisa ezinye

6 ISIGIDIMI SAMAXOSA, JULY 1, 1878.