SUPPLEMENT TO THE “KAFFIR EXPRESS.”

FEBRUARY 1, 1872.

INCWADI EZIVELA KU  
BAHLOBO BETU ABANTSUNDU.

Sizishicilele kwipetshana elilodwa in- cwadana esibe singa zifumanelanga ndawo kwi pepa lokugqibela. Ezinye sitabate inxenye yazo.

Siyakuvuya xa besibalela futi abahlobo betu abantsundu. Kodwa sibacela ukuba balinge ukubamba ezindawo zilandelayo—

*Ukuqala.* Mabawabale amagama abo ezi ncwadini abazitumelayo. Ukuba abafuni kuba siwashicilele asiyi kuwashicilela— kodwa ke mabawatumele amagama kwi ncwadana eyahlukileyo, ukuze sibazi abasibalelayo. Ukuba U-Ndinqu Zidlule, wapesheya kwe Nciba ute wasitumela igama lake siyakuyishicilela incwadi yake.

*Okwesibini.* Msani ukubala into ende; yitini kanjalo niwacacise amagama.

*Okwesitatu.* Izinto enizibalayo zitumeleni mayela nomhla we 18 nowa 20 enyangeni. Ziti ezitunyelwe mayela nowa 29, nama 30 nama 31 zifike sezihlwelwe ngalo nyanga, zizeke ngelandelayo zibe mhlaumbi sezindala indaba zazo.

UKUQUTYWA KWE LIZWI.

Mabandla ndini antsundu ndifuna ukufaka um- buzo kuni. Nditi, namhla Umdali wentwana zonke, eyitabatile nje intlaba mkosi U-Mr. Soga, sifanele ukutinina? Okwenene yena uwuhlabile umkosi wavakala kwindawo ngendawo. Noko akafezanga, kuba ihlabati libanzi, lizele bubutyakala. Asinakutsho ukuti emkile nje yena kufezekile, masekuyekwa zingabikwa indaba zo Kumkani wentlanga ngentlanga.

Nditi yimani pezu kwentaba ezinde nihlabe umkosi wokufa kwe Tshawe lamatshawe nixele yena. Wuhlabeni madodana nentombi, nani madoda nabafazi. Ndiqala ngani lutsha kuba nina nisenamandla okuqabela induli, nokunyuka imi- mango.

Nizeke ningauhlabi ngomlomo wodwa. Awu- yikuvakala kude, nakwenjenjalo. Kupani inkabi zegusha ngambini, noziponti ngane nangantlanu, nenkabi zenkomo. Kwakuba njalo lohamba ilizwi lilicande ihlabati, zipele izityakala. Kaumvele umfo ontsundu eshumayela, uve ubuciko bake, xa ati—“zonke intlanga mazide zilive.” Emva koko makufike umnikelo wokunikelela ilizwi; aze kaloku abete gama esiti tina asinamali. Mhla- umbi esitsho nje unenkomo negusha, ne zisele ngazibini, esamazimba nesombona.

Intlanga ezimhlope zati zikwazi ukuteta ngom- lomo zabe kanjalo zifaka izandla ezinxoweni zigalela ezityeni igolide nesilivere, zikwenza oko ngovuyo, kummandi. Leza ngolohlobo kweli lizwe, sinalo nje tina namhla. Nati masilitumele kwangalo ndlela. Losuka lingavumi ukuhamba sakulitumela ngomlomo wodwa.

J. M.

ISICELO SOKWENZA ISIKOLO  
SOKUFUNDISA ABASHUMAYELI  
ABANTSUNDU.

Makowetu kanikangele ukuba inkabi eqeqe- shwayo itabata ixesha elingakanani na. Iye itambe emveni kwentsuku ezintatu nezine. Ndi- ngatshoke makowetu, ndiq'ubela ekutini, yiminyaka emingapi na lifikile Ilizwi lika Tixo kweli lizwe. Liyakuba ninina ke ixesha lokuba nenze isikolo sokufundisa intsapo nabantu abakulu? Nditeta isikolo esinokufundisa kude kupume nabafundisi kuso. Kanjalo sibe sisikolo esiya kuti sixaswe nini, umfundisi waso ax'aswe nini. Bantu bako- wetu abantsundu anazina ukuba izihlobo zetu ezimhlope zahlanganisana, zaza zakuba zihlanga- nisene, zacinga ukuba elilizwi zilitumele kwa bantsundu. Leminyaka ingaka anikatambi na nina? Lumkani angade anililele U-Yesu Kristu, axele oko wada walilela I-Jerusalem. Wayebona ukuba uxolo aluseko kulomzi. Abo babekuwo babengabantu njengati, bedalwe nguye kwanje ngati.

Lomsebenzi msani ukuwoyika niti unzima. Ewe okwenene unzima. Kodwake ngumsebenzi olu- ngileyo. Mhlaumbi nina magqoboka ningati nibancinane. Kumbulani ke ukuba elilizwi alitun- yelwe ngabakolwayo bodwa. Nani makowetu wa- memeni amaqaba. Yekani ukumana niwasola nisiti awateleli. Ayatelela kwizinto enisukuba niwabi- zela kuzo. Apo sukuba kuvulwa ityalike kuya vakala ukuba amaqaba ayanceda. Wamemeni ke nakulo msebenzi wokwaka isikolo esiya kux'aswa nini. Makowetu yiqondiseni lendawo kakux'asa. Xelisani izihlobo zetu ezimhlope enaziyo nani ukuba azibizanga nto ngokuziswa kwelizwi le Nkosi apa.

S. Hany.

[I-Lovedale Institution iyindawo eloluhlobo ateta lona U-S. Hany. Indawo esaswelekileyo kuyo yileyo ati yena esosikolo ngesix'aswa ngabantu abantsundu. Ngelesiza kuyo kakulu amadodana afuna ukuba ngabashumayeli be Gospile ka Kristu, awalangazelela usindiso lwabantu bakowawo.— Umhleli weze Sigidimi.]

INKUMBULO EZINGE JUBILI  
NE ANIVESARI YASE ANN SHAW.

“ Mbongi zakowetu azibonganga lungakanana.” Hayi ukubonakala komsebenzi ka Tixo pakati kwetu bantsundu. Kambe zihlobo zakowetu siyi- bonile ijubili, into esikumbuzo kuti sonke. Ke kute namhla ndabona abantu abaninzi kunene, endingazange ndibabone abangako kwezi ntlanga- niso zibe zikade zibako apa kweli letu. Mhlau- mbi lendimbane ingangendake ndayibona mhla kwanc'watywa U-Rev. Robson wase Bayi, lo asendaweni yake U-Rev. N. Goezaar.

Enye into kukuvata kododana nomtinjana. Ndi- te ndakukangela pakati kwalo ulutsha Iwakowetu ndancoma into entle kunene, kuba ndabona ukuba kaloku siyapuma egusheni,—oko kukuti emikweni emidala. Ndakubona ke lomvato ingako ndacinga

elilizwi liti—masingakolwa nge ngubo zodwa; bungati ubugqoboka betu bubonakale ngapandle kodwa, mabubeko nangapakati. Asikuko nokuba bekufanelekile sakuyikangela lontlanganiso yetu. Masibugqale ke ububele buka Tixo, kuba sisapilile, sise namatamsanqa, kanti indimbane enkulu yamanene, nenkosi, nabalungileyo, nabafundisi, ayiseko emhlabeni, ayisenalo elitamsanqa sinalo tina, lokupulapula indaba zobom. Make ke sicinge ukuba sasiyintonina isono setu pambi kokufika kwelizwi lika Tixo. Saye singabahamba ze nje ngenyoka; saye sise budengeni obukulu kunene, sisebunyameni, singazi nto ngompefumlo, singacingi nto ngo Mdali wetu. Namhla siyazi ngemipefumlo yetu nango Mkululi U-Yesu Kristu. Nina Mamfengu cingani ngokukodwa, kuba nani- c'itiwe ningazi nalapo niya kona ekufikeni kwenu kweli lika Xosa. Kanti noko kunjalo uyazi Yena obona nase mfihlekweni, apo anisa kona, ukuba unizisa kwela matamsanqa ilizwe.

Enye indawo endike ndayibona ifana nale ye jubili ngokufaneleka kukuviwa kwabantwana base Wesile ngomhla we 13 ka November. Ndati ndakuyicinga lonto ndaqonda ukuba ifanele ukubomeleza abafundisi bentsapo, kuba kwa kuhlanganiswe izikolwana ezingqonge eso sakwa Kama. Ezaziko — sesase Mdizeni, Edebe, Emxumbu, Ence’ra, Edyamala, nezinye izikolwana. Esakwa Matole sasingeko, esiti ke tina soyika.

Indawo enditi ilungile yile yokuhlanganisa izikolo ezise macaleni zize ziviwe kukangelwe ezona ntsapo zoti zipumele. Ndabona namado- dana angati ayahambisa, U-John Nyoka, no Joseph Ndungane—indodana eyada yati ukupapa kwayo yanga ngumvundla, yanga iyautanda nalo msebenzi wokufundisa. No John Nyoka ukuba uyazingisa koluhlobo enza ngalo kubonakala uku- ba sobehle sihambisele pambili isikula sake. Mhla ndafika efundisa ndafika eyindodana ekuteleyo kunene.

Lendawo ndiyibonele kwezi zikolo zase Wesile yindawo yokuba siyibonele nati, silinge ngayo, sikangele ukuba ayingenyukina imfundo. Anditsho ukuti ingeze yahamba ngapandle koko. Nokoke masilinge ngazo zonke indlela.

Nakuba ndizikankanya ezondawo inye kum into engamandla, yile yokuba sibulele U-Tixo ngobu- bele bake. Kuba namhla sifumene ijubili nje sibe sike singazi nokuba kuko ijubili. Sibe sise bumnyameni obukulu.

Kanjalo masilumke ukuze lingati elitamsanqa liguquke libe lilishwa. Luvumeleni ukuba usapo lufunde. Wena Mxosa, nawe Mfengu, no Msutu kangelani ku Mlungu ukuyitanda kwake imfundo uyinyamekela noko alihlwempu.

" Pambi kokuba ndize kuyeka make nditete nge ndawo etetwa ngu J. Mackoy ngokwaluka noku- lobola. Nditi mna unyanisile ngokwaluka ukuti kusisono. Kona ukulobola oku asikuqondi tina ukuba kusiposo, kuba olu dodana luye lungalo- tyoliswa, olufumane lumzuze umntwana womntu ngapandle kwento lusuke umntwana womntu lumpatise kwenja; luti ukuteta ebafazini balo— nina ningamabaso, sanicola—lube ke lusitsho nje lungayi kubagcina, iyakuti inxenye ibashiye bo­dwa. Ke siti tina, pambi kokuba siyeke ukulobo- lisa, yalani udodana lubapate kakuhle abantwana betu. Ukuba lubapete kakuhle asiyi kulobolisa. Into elungileyo umfazi akuzekwa kukuba ahlale kakuhle, angabi nje ngomqeshwa, angancbli, afa- neleke. Kwakuba njalo koba kulungile nati sokohlwa kukulobolisa.

Robert Ntla.