wajokisa umzali ongumdali, wada lomfana wemka kuyise akaya noko kulandawo, wela elwandle, waposwa emanzini, waginywa yintlanzi, yamhlanza ngolwesitatu usuku. Umzali ongumdali wati yiya paya wada waya. Umteto wenu maube njalo ke. Makade aye apo uti makaye kona, ati ukuba unencwangu ude exesheni wohlwaye, emva kokohlwaya uti maka­ye noko. Maume lomteto kwizinto zenyama, zo- kwazi, nakwezompefumlo. Kutiwa ilizwi lika Tixo alinyanzeli bani. Gqalani ke kodwa. Bona abazelwe ngokutsha baba ngenguquko lusapo luka Tixo, baba ngabantwana bezulu, abo u-Tixo uyabanyanzela bati xa bangavumiyo abohlwaye. Kanityile kwincwadi ka Paulos ku Mahebere xii, 6—8 kulamazwi umpostile utyila ngokucacileyo ukuba, u-Tixo uyaqeqesha ngokohlwaya kwabake. Ude u-Tixo alenze elilizwi alipinde kwi Sityilelo iii, 19.

Ize niqondeke oku u-Tixo ukwenza kubantwana bake, akakwenzi kwabangapandle. Lendawo ke iti, nyana ka Tixo nawe ntombi ka Tixo, kangela wakwehlelwa yinto, yazi ukuba uyohlwaywa ; nokokuba isibeto asisayi kupela, ude ube akwanelanga kupela ngokuti uve intlungu nje ubelusizi ngaso ; ude ube ute wayiyeka lonto walelwa kuyo, mhlaumbi wayiya londawo utunywa kuyo. Kekaloku umzali ilizwi liti makaqeqeshe umntwana ngokumohlweya akuba engapulapuli kwizinto zenyama, zokwazi, nezomoya.

Mininzi imiqabaqaba ecitakeleyo yolutsha oluzintombi nolungamadodana kanti apo lonakala kona kuqala kulapa, aluzanga lwafunda ukuva bani. Lu­be kufunda ekaya luyikataze kakulu ititshere lungabambeleli kulomfundo. Lube kusiwa e-Dikeni, e-Nxukwebe, e-Rini, nokuba kukwezinye izikolo ezikulu ibe ngumntu osoloko waba sematyaleni, babe kodwa abanye bonwabile kwakuzo ezondawo, ivutuluke nalomfundwana yeratshi idungudele, lunge lusinge kololiwe kanti nalapo akuko mali loyigcina : olungamantombazana lusinge ezidolopini nalapo lungasebenzi nto. Yintoni imbangi yoko oko ? Wayekwa ngabazali esenokuva. Yabonani indluyakiwa ngezinti, amagatyana amade atambileyo anokugotywa lula, kodwa kauwayeke abe makulu, abe lukuni ngange zibonda, ngu- notshe ukuke agobeke, isipelo kukuba kanye apuke. Ezintombi zenu zihambe zizuza abantwana abangenayise, lamadodana asuke ahambe enenzela intlobo zonke zamatyalala, kube kungeko mali ingenayo ikakulu konakele apa.

Hayi into ibuhlungu ukuti umntu engumzali umve esiti umntwana umkupile ; kanti noko upila lomtwana ngumzali wake ngempahla nangokudla, kukuqe qeshana oko ? kukondlela ku Tixo na oko ?

2. Indawo yesibini mfundise umteto ka Tixo. Apo elolizwi licaciswe kona ngokunamandla nangokumhlope ku kwi Duteronomi vi. 7. Bahlobo bam, zicaka zika Tixo, nditi ndakuza kukankanya le indawo ndincwine emxelweni. Ndakuyikangela lemihlatyana niyilimayo, ndakulikangela elilizwana nidlisa kulo igushana nenkomana zenu. Kusuke kube mhlope kum okokuba ixesha lokuba nibe ngabondli babantwana benu ngeminyaka emashumi matatu ezayo loba lincinane kakulu. Intombi zopila ngengqesho onyana bopila kwangengqesho. Apo kungeko myali, apo kungeko bantu bokumtiba entweni, apo kungeko kumnyamekela ukumfundisa nto ilungileyo. Eloxesha likufupi liya sondela selise- mnyango. Sebenzani kuse semini kuba ubusuku busiza ekungena kusebenza bani ngabo. Mazaziwe kakuhle ezindawo, yimfanelo, ngumsebenzi wa- ko wena ubukolwa okokuba ufundise usapo lwako umteto ka Tixo ngenyameko, oko kukuti umfundisele ukude awazi, awugcine. Uncokole ngawo xa uhleli endlwini yako, utete ngawo ekuhambeni

2 ISIGIDIMI SAMAXOSA, MAY 1, 1878.

nabo, xa kulalwayo naxa kuvukwayo kusasa. Uku­ba oku akwenzeki mkristu nokuba unguyise nokuba ungunina u-Tixo uyakukohlwaya, uyakuzingisa ukukohlwaya ngezibeto zake. Inxenye yonina itembele ekutini oyise abavumi kanti itsho yabalinga kanye, kabini nakatatu.

Kanikangele intokazi engu Hanna yenza idinga lokuba umntwana iyakumnikela ku Tixo. Oko kuku­ti uyakumfundisa umteto ka Tixo. Ayitsho yona ukuti ukuba uyise wake uyavuma ndiyakwenjenjalo. Hayibo! Ayitshongo yona nokuba ndoxakeka xa umntwana alayo. Hayibo umntwana akazeli kulonto. Akwaba bebeko o-Hanna apa bekuya kupuma amadoda anje ngo Samuel. Watsho umsindisi wetu esemhlabeni ngenxa yokungavumi ukuqonda kwamakolwa ezomini, enati lomazwi nana- mhla asifanele. “Ukuba oyihlo benu bekohlakele nje bayakwazi ukupa izipo ezilungileyo konyana babo kukangakananina ukupa izipo eziluugileyo kuka Tixo kuni.” Lamazwi ke ati ilishwa sizinika tina, itamsanqa sizitabatela kwatina. Kanikangele indlu ka Abraham ukupatwa kwayo kakuhle. Nezicakazana ezingamakobokakazi ziyamazi u-Tixo ziyamkonza namadoda azizicaka, nje ngaleyo wayitumayo u-Abraham ukuya kufunela umfazi unyana wako likolwa ; kaukangele ukupulapula kuka Isaac uyise utwala inkuni engazi nalapo kuyiwa kona, ute uyise lala pantsi asuke avume kuba eqele ukwenza okutetwa ngu yise. U-Tixo utinina yena ngendlu ka- Abraham kwi Geneses xviii: 19.

ke ndise zandleni zobawo.” Kwakuba mzuzu wabuya wati, “ Andizange ebomini bam nditsho ebusuku nase mini ngokugqite oku ukuzola, ukuti Intando yako Tixo wam, Tixo wam, mayenzeke. Wati okunye wateta amazwi ati, “ Icebo losindiso lwapakade kum limhlope lizukisekile ngapezu koko lake lanjalo ngapambiii.”

Nge Sabata yokugqibela, olwe 3 ku Feb. kwabonakala ukuba isandla sokufa siyo melezela. Nokoke waesenako ukubabiza abantwana bake ababulele ngemsebenzi abamenzeleyo. Ngokusingisele empefumlweni wake wati “ ndizole ngokufezekileyo, u-Tixo ndiya mbulela.” Wada ke wemka eseluxolweni olufezekileyo xa akumnyaka wamashumi asixenxe anesibim.

Lamazwana siwenzileyo akafezi nto aye- nzayo nento abe yiyo elusatsheni lwake, kwisizwe neremente yakowabo, nakwizizwe zabahedeni. Nokoke oba nokunika ufifi oluya kubanga ukuba basi lilise bouke abalesi betu. Sitsho singalibele ukuba kutabate obenikile nokuba asifanele ukulila nje ngaba ugeuatemba, nokuba kanjalo umntu onje ngo Duff uyashumayela ngomsebenzi wake noko yena angasekoyo.

ABAYA KU BANYAI.

Abalesi betu siya kolwa ukuba nanamhla abakali libali emitandazweni yabo iqelana la be Sutu elasuka no Rev. F. Coillard ukuya kufundisa e-Banyai. Incwadi zabo zokugqibela zibonisa ukuba base lusizini olukulu kakulu, afanele ke ngoko amakristu ukuba abakumbule ngakumbi. Singasazingeni ke imbambezelo zendlela, bati bengekabi naxesha lide befikile ku Banyai apo beva ukuba kanti ezinkosana zibe ziba nqwenela kangaka azizi pete zipantsi ko Nobenguni ka Mzilikazi inkosi yama Tebele. Ngesiko bebefanele ukuti bacele ku Nobenguni lowo imvumelo yokuza kungena ku Banyai, kekaloku baliposile ngo- kusuka bangazi ukuba bapetwe. Bate ke base letumela isitunywa sokuya kucela imvumelo leyo nokuya kubika isizatu sokuba ingabi ibicelwe kwa ngapambi­li. Basisuse sipete nebaso eliya enkosini. Siye sahlala intsuku zosibozo sabuya sesinamakulu amabini amadoda axobileyo anikwe umteto wokuba eloqela labafundisi lisiwe komkulu lingababanjwa. Liqutyiwe ke okwenene laya kufika kona ngomhla 15 ka December. U-Mr. Coillard uquba ati, ‘ ukuza kwetu kule ndawo abebenati bebesihambisa basikululise ngokutanda kwabo.’ Emva kokufika apa sada santsuku ntatu singenako nokuhambahamba apo sitandayo. Sati ke kodwa sakuba sihlangene nenkosi ngasese sayiqondisa ukuma kwezinto ngokumalunga nati, zanga ziya manelisa indawo zokumbonisa kwetu. Kude ke kwayile mini (8, January) singekabi nakuhlangana naye kakuhle. Namhla ke sibe sisenza isicelo kuye sokuba asivumele sibuyele ku Banyai. Walile ukusinika, esiti akafuni ukuba izinja zake zi- fundiswe ; kuba Abanyai zizinja kuye. Kubonakala ukuba udubulekile kukuba singazi ukuba bapantsi kwake. Into ayenzileyo esite sambulcla ngayo kukuya kubiza u-Mr. Sykes, umfundisi wake omdala ukuba abeko entlanganisweni. Bendisiti ke ukuba akavumi ku Banyai makasivumele siyc ku Bakalaka esinye isizwe esakwapantsi kwake. Nalapo akubonakali ukuba kuya kubako imvumelo. Elinye ilizwi

IMFANELO ZABAZALI KUBANTWANA.

(Rev. P. J. Mzimba.)

*“ Luleka umutwana endleleni emfaneleyo; woti noko amdala angapambuki kuyo!'—*Utsho u-Solomon.

Bahlobo nanga lamazwi ndifuna ukuwabekisa kuni ningaweva kakuhle ningawaqondisisa kakuhle. Ndi­funa ukwenza amazwana ngemfanelo zabazali kubantwana, kuba umhlaba wonakele, usapo luyatshabalala ngokuti abazali bangazenzi imfanelo zabo. Usapo olunye lubube butywala, bubusela, bubumenemene, kanti apo konakala kona, aluzazanga imfanelo zalo kubazali, nabazali abazazanga imfanelo zabo kusapo lwabo.

1. Indawo yokuqala abazali mababe nomteto endlwini abahamba ngawo nabafuna usapo ukuba luhambe ngawo. U-Tixo umdali noyise wetu sonke ufuna umteto—kunina noyise—wabantwana akuboleke bona. Maube ngcnite navumelana ngawo ukuba ulungile xa ningamakristu, ukuba aningawo nobabini manazi nobabini ukuba kuko umteto ekuhanjwa ngawo, nabantwana mabawufundiswe bawazi. Ba­hlobo Enkosini ize nindive kakuhle. Nina nelizwe ngu Tixo nihamba ngomteto womsindisi, nina aku- buzwanga kuni ukuba kolunga na. Hayibo napakade. Nditi ke bekani umteto kubantwana benu. Bafundiseni ukuniva kwinto zonke. Maniti xa nite hayi entweni, bazi nabo ukuba nitshilo nje nitshilo, akuko nto itetwa ngumntwana yoniguqula kwelozwi. Xa nite ewe nite ewe kupelile. Umzali, nokuba ngunina nokuba nguyise makamise lomteto endlwini yake. Mauti umteto wenu ekumfundiseni ukuze umntwana akwazi ukunilulamela uyelele kweya Ma- mide na Mapersia yona kutiwa ibinga guquki. Ma­uti unjalonje uzaliswe lutando nabububele. Bazali lendawo mayiqondisiswe. U-Tixo ngamini itile sibaliselwa elizwini lake, okokuba wanika indodana engu Jona umteto wokuba iye e-Ninive, wala,