4

ISIGIDIMI SAMAXOSA, DECEMBER 1, 1877

Ngqika ngokungazi pulapuli izinto abazixelelwayo, kanti abakade bazihlangule nakwinteto ete ngabo aba beyelisela u-Sarili ukuze nje namhla abe uyinto ecitakeleyo. Siya temba ukuba okwenene u-Makinana ute akuma pambi kwake amapolisa wadubula iya kubuzwa lonto afumane umvuzo ofanelekileyo ngayo. Ibinga ingacokiswa neyokuba na okwenene yena no Mapasa bangamapamba, awamfaka emlilweni umntaka Hintsa aza ke abaleka wona.

UKWAMKELWA KWENTO EZINTSHA.

Sikumbula ngamhla utile sifunda incwadi yelinye  
lamaciko apesheya kolwandle elalisiti ngokumalunga  
nokwamkelwa kwento ezintsha kuhlala kuko iqela  
labantu eliti mayi tatyatwe into ngokuba intsha,  
ilahlwe ebilisiko ngokuba indala. Lalisiti kanjalo  
kuko elinye iqela lamadoda elingayivumiyo ukuyi  
lahla into endala litabate entsha nokuba uselubonisa  
izizatu zokuba namhla ngekuhanjwa ngenye indlela.  
Lagqiba ke ngokuti into elungileyo kukuba ati  
umntu kwakuvela into epambuka kwisiko ebeliko  
ake azikangele zonke indlela zokuyi tetelela nezo-  
kuyi easa andule ukwahlula ukuba makatini na.  
Yiyo ke okunene into esiti nati ilungile. Kulungile  
ke ngoko ukuba zike zivelelwe indlela zonke zento.

Kwaka kwezinyanga zidluleyo kwako umfo ove-  
lisa indawo yokuguqulwa kwamagama abantsundu  
wati ke kodwa engekayi penduli yonke imibuzo  
ya maqiqa watshonela, zaba zingekavakali kakuhle  
nezizatu zokuti makupanjukwe kwisiko ebelimi.  
Abanye bavumela pezulu, esiti ke noko singaba-  
soliyo ngokuyi bona msinya inyaniso, silile ngo-  
kungazivelisi zonke izizatu zokwe njenjalo kwabo.  
Umbali walamazwi usekumaqiqa, akayi casile into  
yokuguqula amagama, uti kodwa isizatu sayo  
sisipina. Kanjalo eyona ndawo inkulu kuye yeyo-  
kuba oluguqulo Iwenziweyo luze kucita ukuhlanga-  
na kwetu tina bantsundu okufunwa lilizwi lika  
Tixo. Lento yezizwe, yokupakamisa ukuba mna  
ndingumnantsi, yiyo na kanye ibingumtombo wo-  
euku. Nanamhla uza kuti umntu akupendula no-  
kuba kuse *Sigidimini* incwadi ebalwa ngowesinye  
isizwe— ayibona lonto ngokubalwa kwegama lake—  
ange ucase ngenxa yeso sizwe; ati kona ukuba  
uyadela avuse umoya ombi kumacala onke ana-  
bantu bakulomntu unteto idelwayo. Kube kulungile  
ukuba lamagamana ezizwana ngezizwana ade acime,  
inganti into ebivelisa utshaba kobawo siti mabaye  
kuxabana ngayo nabantwana betu, kanti sibe sesine  
tuba lokuyi cima. Abanye bati uti kanti umntu  
elele endle nje kuko abakowabo kwakufupi abebeya  
kumnika indawo. Ukupendula siti azikona izikolo  
apo aya kuti nokuba ungu Mxosa nokuba uyi  
Mfengu abizwe ngobuzalwana, amkelwe njengo  
mzalwana e-Nkosini? Enye indawo kusilungele  
na ukuba sikutaze ukuti oko lo engenguye wako-  
wetu makalale pandle? Yini na ukuba ucuku olu-  
nje lungeniswe siti base sikolweni? Into ati  
umbali wala mazwi ngeyi senziwa kukuba kugcinwe  
amagama okubonisa ukuba umntu untsundu, anga-  
biko anje ngo Klass Jacobs, oti wakulibona ungazi  
nokuba umninilo untsundu, Lilau li Bulu sinina.  
Masikangele sizamele kwixesha esiya kuti tina  
zintlanga zintsundu sibe banye sonke, kude kufe  
noma hlulo we Mfengu no Mxosa. Ungati abanye  
bayingena bengekaziva kakuhle izizatu zomfo owa-

ngenisa lento. Abafundisi bokuqala babe ngaposisi  
ukungenisa isiko esinalo, emasiti ukuvuma ebeliko  
kade lokuti oka Nantsi. Akukabonakali kuti

nokuba abelungu babizwe ngeziduko, sisati tina akunjalo. Eli kulu ke siti makumiswe izizatu esiya kuzibona tina maqiqa.

ARK OF REFUGE,  
UMHLAMBI WABAZILI BENENE EKUTI-  
WA YINQABA YOKUPEPELA,

NO. 2.

MZALWANA—REV. D. MZAMO.

Abazalwana Nodade bayakubulela ngemigudu

yako. Kwaqalela kwamhla wamisclwa lomhlambi  
wetu; usitundeza, nakubeni sizidenge sikucapukisa  
amaxesha amaninzi, akuqumbanga nakubo ubutataka  
betu, wasebenza ngommonde nangomlinganiso wako,  
wahlala usizalisa isihlalo sako pakati komhlambi;  
kwada kwazimini eyati inkosi engumongameli worn-  
hlambi wabazili benene yati ikumisela ukuba ube  
Yi G. T. T. ngovuyo sikunika isivato sendoda  
enkulu.

Indawo yesibini esifuna ukuyikankanya kutume-  
kelela kwako mhla sakucela ukuba ufundise amaculo  
ayakuvunywa ngomhla womgcobo wama Tempile,  
emihlambi emihlanu, wavumake ukusenzele, akwa-  
kangela kuba ucelwa ngabantwana; kwanamaxesha  
ako nokonwaba kwako, wawenza wawufeza unga-  
nqenanga wahombisa umhlambi wetu ngamaculo  
nangesiqu sako. Ngalondawo yentumekelelo Aba-  
zalwana nodade, bayakucela ukuba wamkele esisipo  
abakunikayo namhla ebuncinaneni baso, ngumqulu  
Wezibalo Ezingcwele (Family Bible).

I.

T. T.

O.

Amagama Amagosa entlanganiso ngawo la :—

KOMITI.

S. J. Adams, C.T.

J. Moli, V.T.

N. Gwantsa, T.

J. Dalaza, C.

T. S. PU, M.

M. PU, I.G.

J. Maxoko, A.M.

’ S. Bala, P.C.T.

Ngemvumelo ka Rev. H. Kayser Umongameli  
omkulu Wabazili Benene. G.S.T.T.

Ennie Hlela, Secretary.

Port Elizabeth, September 25, 1877.

Swelanto Pu,  
Hita Kwexu,  
P. Nfula,  
J. Bassi,  
W. Nonkase,  
S. Sibaca.

BAZALWANA NO DADE BE NQABA

YOKU PEPELA NO. 2. (ARK OF REFUGE.)

Port Elizabeth September 26, 1877.

Nkulu yale Tempile namagosa ayo, ndiyabulela

izipo zotando Iwenu enizenzileyo kum,—nditi ndaku  
kumbula endikwenzileyo pakati kwenu ndikweye,  
ndaku cinga ubukulu bomsebenzi wetu (ubu Tempile  
Benene) nohlobo ebendifanele ukuwo meleza ngalo  
ngenxa yabantu bako wetu aba sebe file butywala,  
balahla no Mdali wabo ngenxa yotywala,bapulukana,  
nemfundo ebeziya kuvusa uhlanga Iwako wetu ebu.  
pantsini balo.

Enye indawo yile kuma gama e-komiti (entlanga-  
nisweni ke leyo) ndabona amagama abazalwana base  
Rabe (London Missionary Society) base Wesile

(Wesleyan) yinto ke leyo ebete ezizipo ndazizukisa  
emxelwani wam ; kanga ngokuba ndingabi nazintloni  
ukuti lifikile ixesaha lokuba umhlambi ka Kristu ube  
ntliziyo nye mlomo mnye nteto nye, kuba i-Nkosi

yawo inye, inye nenkolo yawo kwa nopehlelelo Iwawo netemba lawo wonke.

Namhla kumhlope oku kweyam ingcinga, ukuba kwase kuqaleni umhlambi lo wako wetu wa- wuhlangane pantsi kwantloko nye ibe zonke ezindidi zihlangana ndaweninye pantsi kwamnye umongameli kuviwana ngemiteto yo kupata nokulungisa tina zidenge ndiqinisekile ukuba bekuya kubako ukulunga okunga pezu koku kukoyo ; kuba ke nanku kusengeka oku kunje ukulunga, kodwa sizi ndidi ngendidi zemvaba ngemvaba. Wanga anganomeleza ma-Tempile, u-Mdali wenu kulomsebenzi wenu wokuzila utywala, uhlanga luya tshona butywala.

Ndingu mhlobo wenu no mzalwana wenu e-Nkosi.

D. Mzamo.

E-YORUBA.

Ukuxatisa kwabafundisi base Tshatshi ukuquba  
ilizwe kunxweme Iwase ntshonalanga apa e-Africa  
asikuko nokuba kukulu noko singakuva futi. Enye  
yendawo zelolizwe enezikolo ezinamapandle azo yi  
Abeokuta enabantu abakoliweyo abaliwaka elinama-  
kulu asibozo. Umsebcnzi upetwe ngabafundisi aba-  
ntsundu ababini u-Rev. D. Williams no Rev. W.  
Allen. Kubonakala ukuba umsebenzi wabo umana  
upazanyiswa ngama Dahomey, ati leminyaka amane  
ukuza kutimba. U-Rev. D. Williams uti kulonyaka  
undluleyo benziwa lusizi kakulu kukumka kuka  
Mr. no Mrs. Townsend besiya e-England ngenxa  
yokungapili. Into eyabavuyisa yavuselela kakulu  
kukufika kwe Bishop eyaba nabantu ebangenisa  
erementeni nebamisela ebufundisini. Uti ke noko  
zikoyo izipazamiso liya hamba ilizwi kuko into,  
ezivuyisayo. Kwelinye lamapandle kwindawo abati  
yi Asese kuko umntu nomfazi wake abenze umze-  
kelo omhle. Kulondawo bebekupela kwabantu aba-  
kolwayo ke bekude nesikolo. Abatanga kuba bekude  
basebeziyekelela, koko benze inyameko yonke yoku-  
hlanganisela ndawonye abahedeni babashumayeze  
kwada kwako umhlambi otandekayo. Inkosana  
yalondawo noko ingumhedeni inike imvume ukuba  
makakolwe obonayo, nase kwakiweni kwendlu yo-  
kubedeshela iyanceda. Enye indawo ebanike ama-  
ndla angaka ababantu babini kukutanda ukufunda  
Izibalo, uti noguqukayo bamtetele kakulu ngokuba  
makafunde ukulesa incwadi ka Tixo.

Omnye umfo abati ngu Mr S. Cole obalisa kwa-  
ngokuhamba kwelizwi kulomacala usixelela nange-  
ntokazi ebonakalise ukubulela kwayo ngohlobo olu-  
tandekakakulu. Kunyaka ongapambili kwakufike  
ama Dahomey eze kutimba abantu nenkomo, waza  
ke u-Tixo ngamaqinga ake wabasindisa abase siko-  
lweni. Yati le ntokazi yenza isifungo ku Tixo  
ayasixelela mntu ukuba ukubulela kwayo iya kurola  
imali etile iyibeke engxoweni ka Tixo. Yati kuba  
ilihlwempu kwada kwadlula inyanga ezitile izama  
ingayi fumani. Ide ke yalifeza elinani yalisa ngasese  
kumshumayeli yamxelela ukuba yimali yantonina

yati kodwa maze ungaxeleli mntu ngalento. Igama  
layo ke asilinikwanga ngenxa yeso sizatu sokuba iti  
makungaxelwa, kodwa yenze into ekuncomeka kukulu  
ebonisa ubunzulu bembulelo yayo.

Uti kuko enye intokazi esand’ ukububa ebibaxa-  
sile emisebenzini yokuquba Ilizwi, igama layo ibingu  
Matilda Suada. Ukuguquka kwayo yafumana intshu-  
tshiso ezinkulu ku nina nezihlobo yada yanentsuku  
elala emaweni. Yabutwala obobunzima kwada kwa-  
dlula iminyaka etile, ixolele ihlazo nokulahlwa zi-  
zihlobo kunokuba yahlukane no Yesu. Zada zanca-  
ma izihlobo wayi konza kuhle Inkosi yake. Ngelinye  
ixesha ekwakusakiwa ityalike lentokazi yakupa ama-  
shumi amabini eponti—nokoke ibingakolisi ukunika  
kangako kuba iti yakurola kakulu banyuke nayo  
ekaya. Noko kunjalo yaba sisixaso esikulu kwisikolo  
sase Abeokuta—kuti okuncinane ekwenzayo kuhlale  
kungapambili nakokwamadoda. Kwakubako umci-  
mbi amehlo ebekangela kuye, engazanga wadinwa  
kukwenza okulungileyo. Ukumceda kwake onga-  
kolwanga oxakekileyo kube kufana nokokoliweyo.  
Ute akububa kwalila into yonke.

Enye into eke eyavuyisa kona kukuguquka kwe  
nkosana ebikonza izitixo. Esinye isitixwana sayo  
yasitabata yakusiposa emlanjeni yati “ ukuba ungu