ISIGIDIMI SAMAXOSA, JUNE 1,1877.

3

lilishwa elingavelayo icitakale. Kunqabile ukubuxela ubukulu besiqamo sale mission ukuba ayihlelwa nga lishwa isengakalazi. Ewe okunene ukuba kuko ibanga eliposisiweyo mhlaumbi asa xaswa kakuhle ekaya ezonto zingawubuyisela emva umsebenzi. Kungoko ekufuneka ukuba imihla yonke sicele ubulumko ukuze sibe nokuhamba ngokufanelekileyo. Inkosi ezitengisa amakoboka azisayi kuvana nomsebenzi wetu. Sekuko abake baputunywa abebebalekele apa kuti. Elinye iqela elaliputunyiwe yayingamadoda amabini nomfazi nabantwana ababini. Ukuba sasivumile nabo enye yalomadoda mhlaumbi yayiya kubulawa abanye batengiswe. Ukuxoxa ngabaputunyiweyo kudla ngokusitabata isiqingata semini. Kubako ubuxokiobuninzi kumacala omabini: Siti ke kodwa ukuba siyaqonda ukuba oza kuti akabaleki kukuba ebile mhlaumbi ebulele umntu wenza namanye amatyala anjalo singavumi naye. Kwabamputumileyo siti niyabonake nani ukuba lomntu uza singambizanga nangoku asitsho ukuti makahlale nati. Ukuba uya- vuma ukuhamba nani kulungile. Into esiyalayo ku- ba nimbeke izandla nimtabate ngamandla. Siti xa sixoxayo sabaqonda ukuba abaputumi banenkani sibuze ukuba “ ningatinina nina sinitabata ngoku siye kunitengisa.” Bati kuba bengazi ukuba singeyenzi kusinina lonto basebe yeka kubonakale ukuba bayoyika. Sibabulisa kakuhle xa bemkayo sibape noku. dla. Badla ngokunduluka bedanile.

Isikolo sisaqubeka kakuhle. Kufike esinye isihla- nu samadodana avela kwiukosana zama Kololo. Eze no Dr. Laws ngoku ebehlile.

Intlanganiso zemitandazo endaka ndazikankanya ngoku zibako imihla yonke ngokuhlwa kuba emini abantu bati sa kakulu. Ndiyakolwa ukuba ziyakuvelisa ukulunga okukulu. Bekubonakala kum ukuba asisayi kuze sibutini ubudenge balapa ukuba siba nentlanganiso ezimbini kube kupela ngemini ye Sabata. Kanti ke ukuba lemihla yonke siman’ ukubazisa inyaniso zesi Balo singalindela ukuba kude kubeko ukukanya. Indawo kakuba kube sekuko umsebenzi ongaka wokufundisa nowokushumayela ingummangaliso kum, kanjalo yeyokubulelwa. Intlanganiso zetu sidla ngokuzipeta ngamaculo ka Moody no Sankey. Kuti ukuba abakwaziyo bavume kakuhle bapulapule nabangawevayo amazwi. Yonke ke lento yenzeka e-Nyassa, apa kwezinyanga zilishumi elinesihlanu kube kulaula ubunyama kungeko nelita elinye elincinane elibupazamisayo. Okukusebenza kuka Tixo noko asebenza ngabantu.

Umntu wokuqala obesihambele ufike apa kwezi ntsuku, zidluleyo. Uvela kufupi nase Umballa e. Punjaub e-India, apo ebesebenza imisebenzi enje nge. yokwenza imilambo (canal.) Ute ke kuba ebefumene iholide yeminyaka emibini watanda ukuza kuwucitela apa omnye umnyaka. Ufike waselecela ukuba ngomnye wenani letu inyanga ezilishumi elinesibini. Ndiyakolwa ukuba yonke lento eyenza nje ubangelwa kukungatandi ukufumane ahlale engenzi nto nakuku. vuta kwentliziyo yake yokunga ungahambela pambili umsebenzi wabafundisi. Ukufika kwake kuya kuba luncedo olukulu kanye kuti. Yakupela imvula siya kumcela ukuba akangele apo indlela ifanel’ ukuba kona ukudlula ezingxangxasini. Ukuba londlela yenziwe iya kulihlisa inani lokutwala impahla. Kanjalo yakufezeka kungalula nokulinga ukuhlanganisa i- Nyassa ne Tanganyika. Umgama pakati kwaloma. cibi ukwimaile 210. Ukuba lomfo usihambeleyo ubengesiso isihlobo sam ngendiba ndiyayincoma into ayenzileyo, nditi ngebeyilandela nabanye abanetuba lokwenjenjalo.

Upondo lokuqala Iwendlovu obelufike apa lutengwe ngu Mr. Cotterill walurolela £14. Elonani

ulirolele ukukutaza abanye. Okwangoku umntu ofuna ukuzitenga impondo zendlovu ngelengezi apa.

Iqela lokuqala lenkomo elize kuti apa livela kwezinye indawo lifike kuleveki idluleyo. Zimazi ezintandatu namatole amatatu nenkunzi. Zihambe imayile 450 ngomhlaba nangamanzi. U-Dr. Laws oze nazo, uwufeze kakuhle umsebenzi wake noko zibeko inxwalekwana ezimbalwa. Ongazange abe kwindawo efuye inkuku zodwa akangeliqondi ixala letu nokulangazelela ukunga inkomo zingapumelela. Omnye angaba lento yenkomo incinane. Abanjalo mabake bacinge ngomsebenzi wenkabi nokuba ivela pina inyama. Kanjalo kufuneka ukuba sibe nezilo eziya kuwuncipisa umsebenzi womntu. Ukuba asinazi- nkabi siya kuba kusoloko silima ngamagaba into ke leyo engenakusinceda nto. Kuya kuba lusizi ukuba siko apa esibawu kutiwa yi *Tsetse.* Sisakangele ke okwangoku ngexala elingapezu kwelabalusi bendlovu ezingcwele.

Baninzi abakuvumayo ukuqutywa kwemfundo aba- ngakukataleleyo ukuhanjiswa kwelizwi. Lonto ilusizi ingumangaliso kumntu okulele kwilizwe elinobukristu. Abanjalo bayawalibala amawakawaka amatamsanqa abawafumene ngenxa yelizwi. Kodwa ke ukuba kuko ofuna indawo apo iya kususela kona imfundo ndinga- kankanya ukuba i-Livingstonia ayifumane yazimela nje yodwa. Indleko zayo zingapezulu kwezezikolo nje ezimi ityalike nendlu yomfundisi. Kulendawo akuko namnye umntu ofumane wahlala engenzi nto.

Kodwa ke imisebenzi enje ngeyokwenza indlela no kukubela umhlaba nokwaka izindlu nokwenza imijelo ayinakufezwa yile malana ifunyanwa ngabafundisi. *Ukushumayela Igospel yodwa* kubantu abalambileyo abangenalo nelapi lokufihla umzimba angabona umntu wonke ukuba akungencedi luto. Ngayo ke yonke imisebenzi eyenziwayo kuya kufuneka ikaliko yetiki ibe kwiyard ezimawaka alishumi elinesihlanu(15,000) nokuba zingamawaka amashumi mabini (20,000.) Nokuba ngubanina ke ngoko ongatanda ukunceda imfundo pakati e-Africa, ancede kwindawo emsebenzi sewubonakala ndingati anganceda ngalonto yekaliko. Ngangoko sesibonile usikelele u-Tixo, ke sinokutemba ukuba usaya kwenjenjalo kuba ungumtombo wentsikelelo ongatshiyo.

March 26—Incwadi zalemini ziti bekuko indawana eyonakeleyo emkombeni ebangele ukuba unganduluki ngexesha lawo. Uti ngayo u-Dr. Stewart: mna no Dr. Laws sike sabambeka kakulu sisifo noko ibingeyiyo icesine. Kuko nabanye abeke babambeka.

April 16—Ngale mini u-Dr. Stewart waeselese Blantyre isikolo se Established Church yase Scotland- Kulondawo usaye kuncedisa njengoko abalesi bobona ngako kwincwadi ka Mapas noko yena abale engekafiki u-Dr. Stewart. Akubuyela e-Livingstonia kuya kuya u-Dr. Laws e-Blantyre.

Blantyre, April 6, 1877.

Nkosi yam.—Nditonyakaliswa kunene kuzuza itutyana lokukub'alela namhlanje. Ndinqwenela ukukwazisa kuqala ukuba ndisapilile kulendawo; nakuba ndilusizi, andinakuzibandakanya nabazalwana bam, kuba sendinenyanga ezimbini ndahlukana nabo. Kodwake ndabashiya besapilile.

Apa e-Blantyre, ndikumzi we Established Church, ndizokunceda ukwaka nokwenza impahla zezindlu inyanga ezimbini. Ndimkangele u-Dr. Stewart kuba ezakuba ngu mfundisi kulendawo, njengesicelo sabantu balomzi, kude kufike owabo ngo May ozayo.

Nanamhla asikabi nazindaba ngomsebenzi esingawo kwelilizwe, kuba into zonke zisemi ngokuma. Elipepa alinto ukuba ndiyakugcogela into yonke, ndivumele ke ukuba ndiqauqaule intloko zodwa.

Into ezinkulu apa endizibonayo sisimo sabantu ukuba lusizi. Ungafika kubantu abaze ngakwinto yokufuya, uze ke ngenxa yoko kubanjalo ufike bejaca ngengubo. Inkomo asinto u-Tixo wabanika zona, ukuzuza izikumba zokwambata yimiti yasendle. Ungafika bexebula amaxolo bawakande, zeke abe. njengesikumba esisukiweyo. Into enkulu ebanga lentswelo kwababantu kukuba impahla yabo imanukutinjwa leminyaka. Basisizwe esingenazixobo zite putu, kupela izapete. Olona lutshaba Iwabo (Amaviti) lunezikali namakaka. Lufika ke onke amahlobo lutimbe nokudla. Kunjalo nje bati ababanjwa kutengiswe ngabo kuma Arab ze ke wona azokute- ngisa ngabo kwezinye indawo. Sebede ke bazinto ezilungelwe kubaleka ebusweni bentshaba zabo. Njengokuba sifikilenje kwelilizwe sekulapo kubutwa kona imihla yonke kuzakutengwa ikaliko ngenkuku namatanga ne nsima umgubo, ngezityana zamatunga oqalo, Ungafika bezenza lusisizi nabodwa noko bengazi bona. Umfazi, yonke into eyinkazana, igqoboze umlomo ongapezulu, de umfazi omdala afake udiza lupela—ufikeke umlomo selungangesitupa ukuba mde kwawo. Kanjalo ungafika bezala inwele bezic'eba mhlaumbi befeketa ngentloko benze amatshanda, ze emzimbeni badalule imida enjengomvambo lowo uwubona ku maqaba. Baya homba ke bona ngezizinto. Into elisiko elihle kubo kunga luki nokungaqabi. Ukuba ndinako ndingabuya ndib'ale nkosi yam.

Madoda ka Tixo opezu konke ningati ayifiki kuti imitandazo enisenzcla yona. Qinisani, asinamitendeleko tina apa.

M. Alfred Ntintili.

UKUVULWA KWENDLU KU KAMBI.

Lendlu ivulwe nge 22 ka March 1877. U-Kambi lo sesinye sezikolo ezipantsi kwase Clarkbury ezipetwe ngu Rev. P. Hargreaves. Ngawo lomhla sesuka apa e-Cambele, isikolo esipantsi kwase Shawbury epetwe ngu Rev. W. J. Davis. Safika emini eko amaqaba beko nabanxibileyo nakuba babe ngebani. nzi kakulu. Kwakuko nenkosi u-Mdukiswa unyana ka Jumba. Kube mzuzwana sifikile yabeta intsimbi. Kungeniwe intlanganiso iqalwe ngokuvunywa nokutandaza. Isihlalo sipatwe ngu Rev. P. Hargreaves. Usukile u-Rev. B. Marn walesa amazwi amnandi ka- kulu kwe 2. Kronike vi. Usukile u-Mr. Hargreaves wati—Ndiyavuya ukuba ndibona abantu abaninzi abavela kumacala ngamacala. Ndivuyisiwe kukubo. na indlu emhlope yokubedeshela u-Tixo imi kulenda- wo. Lingalinganda inani lezindlu ezinje ngale. Zi- zindlu ezinetamsanqa. Utsho wati ityala layo ziponti ezimashumi asixenxe (£70). Ute ke elinani malipele ngoku. Unge akatshongo asuka amadoda apangelelana, kwawa inkabi zenkomo ne mazi zenkomo nenkabi zamahashe nemali, negusha nebokwe nenkuku. Ukuze uqonde ukuba ibe nkulu yavuyelwa lonto ibiti indoda yakugqiba ukunikela kungene umfazi nabantwana; iti enye irole ihashe nemali nomkala nezigqwashu. Lapela kwangoko ityala, kanti kuza kuba kukona banikelayo, bade basuka batintwa. Ku- te kwakugqitywa kwasuka u-Rev. W. Sigenu wati; Siyabulela ukuba nomfundisi onje ukulumka kwake, ukwaka indlu zetyalike ngoluhlobo azaka ngalo. Nditeta u-Rev. P. Hargreaves. Nditsho kuba zilinani izindlu azaka zinkulu zintle ezaka ngokumsinya apele namatyala azo. Usukile u-Mr. Hargreaves wati kangelani enye indawo kwakiwe enye indlu sisebenze singayeki, sibeke pambili. Iyafuneka enye e-Qweqwe. Mazande ezimhlope zokubedeshela u-Tixo. Kufuneka enye nase Cambele. John Nomvete.