U MR. FALATI NE " *MVO ZABANTSUNDU."*

Nkosi Mhleli.—Amazwi am uwatsibile. Nanga,—“ U Sir. G. Sprigg selenyanga ntandatu ecinga ukuzikulula inkosi, nto ixakanise ukuba angazikululi yintoto yepepa lako nkosi.” “ Ngn Hon. 0. Brownlee ongavumiyo ukuba zikululwe.” Tapu imigudu nempondulo zake ku Rulumente yokuba. zikululwe. 7 mvo iti utunywo ngu Rulumente, itsho isazi ukuba akatunywanga nguye. Incwadi ezingolulo uluvo lwako ukuzamkeli. Incwadi zctu sazitumela imini nobusuku ku Hon. C. Brownlee, ke sizitumele kuyo sisazilo isizatu. “ Baya kukululwa ababanjwa, bahlale kwase Kapa.” *Imvo* iti “ iqekeza (iceba) lesonka, kube kuyiwe pina kwinyanga ozintandntu czidlulileyo ? ” U Sir G. Sprigg no Hon. C. Brownlee benzo into ofunwa nguwo ngomlomo ko, akubatetoli ngomsobonzi. Kwinto yombulelo kupoln, wona uyenza ingxoxo. Impendulo yetu uyiguqulela csi Ngcsini. Tina ke siluaizi ngenene, imbi kanyo inteto yepopa lako. Kuko ukuaebenzela ulu- ntu, udumo Iwesiqu, nodumo Iwegama emntwini. Eyona nto inkulu kuzo zontatu, kukusobenzela uluntu. Icala okulo asilazi. *Imvo Zabantsundu* mazigoinelwe egameni lazo, kungenjalo makuti- we *Imvo* zn. Matile. Into embi nolungileyo etetwa zizo isiquka so- nke bantsundu. Nokuba nati isixakanisile.

Kulenteto ukote zwinye. Ndiyavuina ukuba andilib'alanga ngo A. B. C. balo, ndilibale isinqe nendlu yalo. Ndite I*mvo* iti ayilibuleli iqekeza leSonka (half a loaf), koko isiti kodwa iyalibulela kube kuyiwe pina ku- nyanga ezintandatu ezidluleyo. Ndisati asinguwo umbulelo lo, sisiselo, kukweya nokumdubula okupayo, ukuba angaselchlala nayo lonto yake nawe akusayifuni, okuya akupe iqekeza kwinto ange yenze pambi kwexa elitile owawumisele lona. Ndisati kuwe nkosi, asimbulelo ukuti bekutenina ukuba banga kululwa kwinyanga ezidluleyo? Wawu bagwebele ukuze kufike elixesha sebe pumilena ? Ku-Xosa uku- bulelwa kwento encinane kutiwa “ Ndibulela inkomo ngomso kuwe, unga dinwa nangomso, inja apo ipiwe kona itambo ayisemki kona; uzitabate- le ukwekwe Iwe xwili nolwakwa Tshweza obelukuhlwa ngamatyatanga,” njalo njalo. Xa upiwe yi nkosi ihleza nomsipa utabata ngezandla zozi- bini ukubulela, usiti “Enkosi mhlekazi, inkomo ngomso' luyafa usapo emva.” Ke utinina wena ukuti “iqekeza kube kuyiwe ngapina” &c &c?

Umntu xa enengxakeko, kulisiko ukuzuza okuncikane, aze abulele okukulu, ati omnye uze ubuye uze, omnye alibulele elozwi angalangeli sandla kodwa. Akeyi, akasoli, akamdubuli. Ngumtshana owenza konke oku kulonina, omnye umntu akati kutenina ukuba angandidikisi namhla- nje oku kukufupiwe ukwenza kum—angati hamba umke apa, unanto- nina ukusuka undidubule ndakukupa, ngoku uyadimema, yitabate yo- nke into yako ekum, undinukuneza nje akusayikuba seva nento le. La- mazwi anjalo ngaku Laulo. Sinexala unge nalo nje wena. Sibulela ulaulo tina, wena uyaludubula, uyalusola. Ulusolanje lungasikalala lusigxote kanye nemitandazo yetu. Tina sifuna ukuba bakululwe nje? Wena kukona uqinisela intambo ngokuti ‘‘iqekeza kube kuyiwe ngapi na?” Lulaulo lungenza ntonina, lube Iwenze okulungileyo ? Siya- temba ukuba alusayikudubuleka kangangokuba lungazikululi i nkosi. Mhla. sasiqamba sisiya kuzibulalela kwa Hobo, sidudumisa no ndilele, zaza nge taru lika Rulumente azafa, kumhla lapela iratshi kuti lokunga- mkungi u Rulumente. Siyabubulela ku Rulumente ubomi, ukwapule- Iwa iminyaka yesigwebo—no Edmund Sandile awayegwetyelwe uku- bubela etolongweni, siyalubulela ulaulo kakulu.

Siyakubulela Napakade, ungasikalali, ngenxa yamazwi akudubulayo. Umshologu wakwa Ngqika osekoyo nguwe. Into obuyisebenzela onya- na kuxa iza emnqweneni wako nowetu—ukuhlala kwabo e Kapa, kuyindlela yokuza kumawabo. Kuti lusapo Iwako, imibulelo yetu kwa no Sir G. Sprigg ingangokuba inkosi azizange zingene etolongwe­ni. Sibulela ukubabona kumawabo, u Edmund Sandile enomsebenzi ezuza imali ngawo ku Laulo, ningadinwa nangomso. Ungu Hintsa Sir G. Sprigg, ungu Ngqika Hon. C. Brownlee. Ningazekazekani ka­ngangokuba sikale nje nge ntshontsho lenkuku likala kwinzipo zokozi esibakabakeni. “ Iqekeza kube kuyiwe pina,” yinteto ye Mvo qa asiyiyo eyetu. Kufuneka amapepa esi-Xosa amabini, elesibini ibe lipepa eli- ngasoloko lite roqo ngokulwa u Rulumente nalapo alungisa kona.

Oku kupuma kwintliziyo ebingazi ukuba ingenjenje nge Mv*o.* lyi- ngozi kontsundu ukuba yenjenje; Nawe ungaziyo woda ubone— NkOHLA FaLATI.

[Njengoko botelekelela abafundi betu lencwadi ib’ibokiswe ku Mhleli we Mvo zabantsundu e Qonce. Koko umbali wayo unesikalazo sokuti incwadi azifakwa kwelo pepa xa zicasene nemvo zomninilo uyitumele kuti esiti hleze nale iyawangafakwa.—Ed.

UKUBUBA KUKA ANATI MAKALIMA.

bosenza isijwili sezililo kwano Teacher ngokwake. Ubumkulu lo mpa- nga ngo nyaniso. Kude kwaba kwayi nkosi eyaba ngu mtutuzeli.

Kute ndabona umkumbi ukutshwa ndaza ndalandela ukuya encwa- beni. Belilikulu inani labantu ebelilandela lomkumbi mhle kunene. Kute ko encwabeni ndaqonda indawo eyonwabise abazali bale ntombi. Ibi yindlela ete yemka ngayo. Ib’ikukufa kwayo okungcwele. Ilele igula maycla nomnyaka. Kuto ekububeni kwayo yacula amaculo o Nkosi. Kuto ekugqibeleni ukuba ize kumka, yamana ukucela futi kuyiso ukuba ayivumole ukuba ihambe. Ite kwi Sabata yokugqi- bela ukuba izokuhamba yati—“Bawo, u Tixo uyandibiza, utini na wona?” “ Uyavuma na ukuba ndihambo?” Ute uyise.ngentliziyo olusizi—“ Ndiyavuma mntwanam,” yaza yabonakala ngati ikolisekile, yonwabile. Kute ekupapameni kwabo beva ukuba iyatandaza ku Tixo ukuba azo omeleze iziblobo zayo. Yaza yabulela futi uyise ukuba ete wayifundisa ilizwi lika Tixo. Kuba namhla ite yatamsanqeleka ukuba iyo ekaya, beku ngeso sizatu sokuba ite yafunda indlela ye zulu. Ito yambulela uyise ngendawo yokuba ete wayilinda wayigcina kuzi lingane ezingendawo. Kute nakuba obo busuku bokumka kwayo yab’inentlungu ezininzi emzimbeni, yabuquba ngokucula nokuta- ndaza, itandazela i Remente, kwa naba Fundisi bomzi wako wayo, kwanabo bonke abezinye indawo, kwa no Teacher kwa nabo basebe- nza umsebenzi we Nkosi. Umpefumlo walo mntwana upume etanda- zela i Remente, kwa nase kuculeni edumisa u Tixo. Kute ekuseni wapuma umpefumlo. Hayi ke Bafundisi nani zititshala, ndiqondile ngoku isizatu esibange ukuba abazali bangalili, nditi ke kuni yome- lezekani, shumayelani, fundisani. Naso namhla isiqamo somsebenzi wenu. Asizifanele na intlungu nenxwaleko zenu ebe nizitwele.

Sendimdala kangaka nje, andizange ndive ukububa komntu okunje ngoku, soloko ndiwaziyo nje lo mzi wase Auckland, kunakwi minyaka yokuqala, kungekabiko baguquki, kodwa ngoku emva kokuba ndite ndawuhambela kule minyaka mininzi kangakanana ndibone simo simbi, ukuba esingumsebenzi wemfundo, Nditi ke Nxatsho ke Mfundo!

Mandenze izwi kwabatsha. Mlisela, Mtinjana, nifundisiwe, niya cula, niyatandaza, niyayiqonda na imfundo, niyayivelana, niyayibuka na imfundo yenu? Ukucula kwenu nikwenzela ukudumisa u Tixo na? Ukutandaza kwenu nikwenza kube ngumsebenzi olungileyo na? Nisingisa kwabo basebenzi banyamezelayo, abasifundisa indlela esinga ezulwini. Ukuba akunjalo tabatani umzekelo ku Anati Makauma, ote wasindiswa ngegazi lika Kristu. Ngamana wena Tixo ubancede abatsha ukuba bakusebenzele, nokuba bayipate imfundo yabo basebe- nzele wena ngayo. Tixo uncede abafundisi bako kwa nabe ntsapo bangadakumbi, bangadinwa.

Omnye Wama-Xego.

Auckland, April, 1888.

INTLAULELO YE “SIGIDIMI.”

MAY 1888.

Igama. Umlambo. Ihlaulelwe. Inani

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Mr. M. Kinas | Mount Ayliff | Dec. | 1889 | 0 | 5 | 0 |
| Rev. W. R. Thomson | Balfour | June | 1888 | 0 | 2 | 6 |
| Mr. J. Kutta | Cathcart | Dec. | 1887 | 0 | 5 | 0 |
| „ H. M. Mtombeni | Hackney | June | 1888 | 0 | 2 | 6 |
| Mr. S. Njikelana | Port Elizabeth | Dec. |  | 0 | 5 | 0 |
| „ S. Bopi |  | 99 |  | 0 | 5 | 0 |
| „ T. Mkoti | 99 | 9. | 99 | 0 | 5 | 0 |
| „ M. Lamityi | 99 | 99 |  | 0 | 5 | 0 |
| „ H. Sangqu | Pirie | • « | 99 | 0 | 5 | 0 |
| „ J. Bassi |  |  | 0 | 5 | 0 |
| Rev. P. J. Mzimba | Lovedale | 99 |  | 1 | 0 | 0 |

IZAZISO.

UMHLA WOKUVALWA KWE SIKULA
SASE LOVEDALE.

I

 SIKULA sase Lovedale siya kuvalwa ngomhla wa-
mashumi omabini (20th) ku June.

Mhleli we —sigidimi

Kaundincede undifakele lamazwana ambalwa kwelo pepa lako nakuba ndisazi ukuba akuqelekile ukufaka indabo ezinjo ngezi kwelo pepa lendaba, kodwa ke noko ndifuna ukubekisa amazwi kubo bonke abafundisi kwana bafundisa abantwana. Kwangokunjalo kubuzali babantwana. Kute kusasa ngomhla we 2nd April, ndandiye e Auckland (ndingasakuze ndilibalo umsebenzi endawubona kona) ndive indaba zokuba intombi yenkosi u Sikunyana ibubile. Kwati ekuboni mna ndingu mblobo wenkosi leyo ingu Sikunyana Mukalima nduba lusizi kakulu ukuva indaba ezinjalo. Ndite ke ndukuyu kumlungu ze ndafika kumntu otozamileyo ezolile. Lihambile ko ixesha kwada kwase kubeteni kwempepo kwixesha lokuba kuncwatywo umfikazi, lowo. Ndindulukile nabanyo ukuya kwindlu awayekuyo. Nantsi ko into endayibonayo. Ndabona umkumbi omhle, kwayo kulo mkumbi kulele intombi cntle, yayihonjiswo kakulu, ubuso bayo babu- zolile kakuhle wave umlomo wayo uncumezu, ikangoleka nje ngomntu owonwabileyo. Yayo intle ngohlobo lokuba ndingabi nakukolwa ukuba ayiseko. Ndanqaziswa kuhonjiswa kwayo kangaka, yayika- ngeleke nje ngomtshakazi, ndati kungokuba beyitanda betu nokuba kungenxa yantoni na? Ndaza ndakangola kunina ndafika onwubilo ndati—-kungani na ukuba onwabo nje? Kwanoyiso way’onwabile. Ukupela komntu obe ngatutuzelokanga ngumsakwayo. Ngani na ukuba bonwabe betatyatelwe umntwana wabonje? Ke kubo bonko ubuhle bendingena kukuqonda oku, ndandula ukubona u Teacher wayo kwana bantwana besikolo, abati beze kuyibona okokugqibela ndaza ndabona usizi lwabo ukuba le ntombi ye nkosi ibitandwa kakulu. Inani labantwana laliku mashumi asixenxe. Baye bonke

NATIVE EDUCATIONAL ASSOCIATION.

(UMANYANO NGE MFUNDO.)

K

UYAZISWA ukuba kobako intlanganiso yo Manyano-
nge-Mfundo e-Sikolweni sakwa-Matubela e-Debe,

ngo July ozayo.

I-Komiti icelwa ukuba ize ihlangane ngolwesi-Hlanu,
1 June, 1888, e Qonce, ixoxe ezindawo:—

1. Ukungezi kwamalungu ezintlanganisweni.
2. Ukuvakalisa uluvo nge-Siko loku-Zeka ezi-Rementeni.
3. Izibeno zo Mantyi ngo Tung’ Umlomo.
4. Ukuncedisa u Hon. 0. Brownlee ngokucelela inkosi
ezisebubanjweni inkululeko.
5. Ukucedulula incwadi ka Mr. Gontshi ekwi Mvo yo-
kugqibela.

B. Sakuba.
*Secretary.*King William’s Town.

31 May 1888.

Elipepa lishicilelwa E-Lovedale Institution ekuqalekeni
kwe nyanga.

48 ISIGIDIMI SAMAXOSA