stemele nangenyawo. Size kufika apa sonke no Mr. Cotteril no Mr. Thelwall. Ongezanga kufikelela ecibini ngu Dr. Macklin namadoda ake. Basele kwintaba ze Shire apo bafun’ ukumisa isikolo kona. Ukusuka kuti apa banomgama ozimayile ezisekulwini eli- namashumi asibozo.

Njengoko ndandike ndatsho ngapambili akuko weqela letu oke wehlelwa yingozi embi: noko abeze apa nge *Ilala* bake bafunyanwa luqwitela beza kungena apa ebusuku akubangako nto imbi ibehlelayo. *Ilala* asikuko nokuba isebenza kakuhle. Ibe igcinwe ngokutandekayo ngu Mr. Young oza kugoduka ngoku. Yena ungowokuqala ongenise usitemele kwezilwandle zipakati e Africa. Ndiya temba ukuba ekaya uya kuwunikwa umvuzo wodumo olumfaneleyo.

Mhlaumbi woba nokuwuqonda umsebenzi wehambo yetu xa ndikuxelela ukuba amado- da esiwaqeshileyo ukuba aqube amapenyane neboti, atwale impahla, angapezu kwewaka elinamakulu amahlanu. Eyona ndawo ibe ilula elubambeni lwetu yeyokuza kungena ecibini, ate kuyo u-Mr. Young wasihlanga- beza ngositemele.

I-Livingstonia imi kwindawo entle kunene kufupi ne cibi. Kuko itafana elincinane eliraulwe zinduli ezizele yimiti. Andikabi nakuti lendawo yiyona kuya kumiwa kuyo. Sisafun’ ukuke siqonde. Into endingayixelayo yeyokuba ukuqala kokufika kwabamhlope e-Bayi abafumananga nto inje ukuba ntlekwayo. Elilizwe asikuko nokuba lihle. Enye into kuko isahluko pakati kwa- endawo sikuyo nentlambo ze Shire ne Zam­besi ezizele bubushushu. Apa kuhlala kuko umoya omnandi. I-Livingstonia okwangoku inezindlu ezilishmi elinesitatu. Ikakulu zakiwe ngezinti nodaka. Nokoke azingqukuva zonke. Enye ubude bayo izinyawo ezimashumi mahlanu, ububanzi zimashumi mabini anesihlanu; enye inezindlu ezingapantsi ne- zingapezulu. Ezizindlu noko zingancome- ki ngobuhle nokuqina ziyaufeza umsebenzi wazo. Abantsundu baqalile ukuhlanganisa- na apo sikoyo. Inani labamhlope abalapa lishumi elinesixenxe. Kute ukumka kuka Mr. Young sahlanganisana, njengesiko laba­mhlope, senza isidlo. Leyo ke ibiyimini yokuqala ekuke kwako Amangesi alishumi elinesixenxe ahlala ukuba atabate idinara elunxwemeni lwe Nyassa. Sakwenza konke esabe sinokukwenza singoyiki kuti siya kutetiswa ngu Cameron.

Owona msebenzi wetu—wokufundisa uya- qala ukuhambiseka. Kuleveki idluleyo sibe sivula isikolo endikolwa ukuba sesokuqala esake sako elunxwemeni lwe Nyassa. Abafundi bebelishumi elinabane bebonke—amakwenkwe elishumi elinamabini, intombi zimbini. sibe nokuyenza lonto ngokuba neti-

tshere evela e-Lovedale. Sesiwuqalile nom- sebenzi wangapandle. Okwangoku abafundi basasebenza iyure ibenye. Ndiyatemba ukuba esisikolo siya kwanda sibe yimbewu ekuya kupuma kuyo imitombo emininzi. Ngesabata kube kuko intlanganiswana yabantu yatetelwa ngu Dr. Laws noko inteto angeka yiqondi kakuhle. Okwangoku sisenamatemba amakulu ngempumelelo. Aba ntsundu esihlangana nabo basitembile. Sibulela ku Tixo osisikeleleyo kangaka.

ENYE INCWADI KA DR. STEWART.

Kwincwadi ayibalele u-Mr. Buchanan uka- nkanya nezinye izinto angazipatanga kwe- yokuqala. Pambi kokuba beze kungena e- Livingstonia uti: Ndaka ndaya kubona u- Mapunda ndino Mr. Young. U-Mapunda yiyona nkosi inkulu kwezise mantla e-Shire, Umzi wake wakiwe kwindawo embi kunene, esingenako ukuwuqala kuyo umsebenzi wabafundisi kwangoku. Ukwindawo enditi isiqingata sayo sizala ngamanzi xa inayo imvula, endikolwa ukuba ayidlulwa ndawo ngo­kuba nesifo nengcongconi. Ikufuna kakulu ukulinywa.

Ndimfumene u-Mapunda emtsha kunoko ndibe ndilindele ngako. Usenzele ubuhlobo obukulu noko ebemmandi. Uyintseli enkulu ye jiki, endikolwa ukuba kulibaqo ukumfumana eqabukile. Asihlalanga xesha lide, sibehle semka sakugqibela ukunika amabaso etu. Ndibone kungati akufanelekile ngeloxesha ukuteta naye ngomsebenzi wabafundisi nokuhlalelana ngoxolo kungatengiswa makoboka, ndixele oko ndibe ndisenza ngako kwinkosi za Makololo ukunyuka kwetu.

Into engandikolisanga kulomzi ka Mapunda kube kukubona ukuba ninzi kwempembelelo zemfundiso yama Arab. Asimangalisiwe kuba atabate akufumeneyo kuwo, kuba ubengenanto ikudluleyo. Ngawo abeztitshere zake—ilusizi ke lonto. Ibiyinina ukuba singabi sekumzuzu saba lapa ? Ndifumene zilinani izindlu ezizinxande. Umnyango weyake upakamile noko izihombo zomgubasi wayo zilinganiswe ezama Arab.

Sibabona kwindawo zonke abantsundu abavela elunxwemeni, into ezimbi kunene ezingenasimilo, ezintloko zimboxo, zambete ingubo zama Arab ezikungcola. Bapete imipu yamatye ekazimlayo kwindawo ezine ntsimbi. Ukuzidla kwabo akutetwa. Bazicingela ukuba bangapezulu kwabanye. Ndi­bone kanjalo ukuba abafazi banxibe ijikazi lempumlo, elibe like linxitywa ngabase Shire, endibe ndiba lelama Hindu odwa. Nalo malibe liziswe zizihlobo zetu ezingama Arab.

Nakuba kungandikolisanga kakulu endi- kubonileyo kona ndinga ingacaca indawo yokuba u-Mapunda unobuhlobo obukulu nati okwangoku,—unjalo noko ndikolwa

ukuba baninzi abamzamela ukuba asitiye. Oko bendiyile ubonisubuhlobo *obukulu,* wabeta futi entliziyweni, ukubonisa ukuba buya kuhlala buhleli. Nokoke asinakutembela kakulu kulondawo kuba simfumene emnandi angati kanti ubesenziwa kukuhanjwa lijiki. Kuko abati uyalahlekelwa kakulu ngenxa yomnqopiso awenze nabamhlope wokuba angatengisi makoboka. Andazi ukuba bayitabatela pi na lonto.

Sati sakungena ecibini, sake senza umta- ndazo emkombeni—njenge siko kakade. Seza kungena ngemini entle kunene, lizolile. Impilo yalapa intle kanye kuneyase Zambesi ne Shire. Kuhlala kuko umoya opolileyo ovela ecibini. Ubuluhlaza bamanzi alo bukumbuza awolwandle. Ndiyabona kanjalo ukuba apa abantu banokwenza umsebenzi opindwe kabini kunowase Shire-

Maze ke noko kungabiko ucinga ukuti ayiko apa icesine. Bonke abeza apa pambi kwetu bake bayifumana, noko ingababandezelanga kakulu ngapandle kwabantu ababini. Abantu abanokusebenza kakuhle pandle ngabantsundu. Abamhlope Baya kuyifumana lendawo izidlula ezinye ezimiweyo ngamakowabo kwindawo ngendawo.

Ngoku kwaziwayo ukuba afikile Amangesi bayeza kakulu abantsundu, ukuza kuhlala nokuza kutengisa ozintlanzi nozinkuku, nozibokwe, nomayeza nombona nezinye izinto. Singa singabakutaza abeza kutengisa ukuze baqonde ukuba akuncedi nto ukuba nokuya kutengisa ngomntu kufunyanwe iyardi ezimbalwa zekaliko, xa benokuyi fumana ikaliko ekwangako ngokuzalisa ipenyane ngetapile.

Bonke abasikokelayo inteto bayifunde ngapezu koko ndingalindela ngako ngomnyaka omnye. Nge Sabata kuhlanganisana abasekaya nabasimeleyo beze etyalikeni. Ngeyokuqala silapa babe 40. U­Dr. Laws selenabantu abake beze kucela amayeza kuye, abanye abancede. Elinye ihlwentshana leza apa lenzakele umqolo kanti alikuba sancedeka, laqaukela apa, liso- ndliwa ngapezu koko kube kunganjalo ekaya lalo. Ungowokuqala ongcwatywe apa, endi- tembayo ke ukuba kuya kuda kube mzuzu kungabuyanga kubeko omnye.

Ngombla 26 ka October sibe sivula isiko­lo sokuqala elunxwemeni lwe Nyassa. Abafundi baxelelwe ukuba kuya kufuneka besebenzile yonke imihla. Okwangoku iyure isabanye. Isipazamiso setu emsebenzini sikwase sikoyo nase Lovedale. Kuko apa unyana wenkosi ya Makololo ohambe imayile ezimakulu mabini ukuza kufuna imfundo apa. Kuba ke engunyana wenkosi uzicingela ukuba upakamile akanakusebenza nabo. Siyi gqibe londawo ngokuti makaye kusebenza kubacweli. Ndite okunene nda-

2 ISIGIDIMI SAMAXOSA, FEBRUARY 1, 1877