February 29, 1888.]

IMVO ZABANTSUNDU (NATIVE OPINION).

EZE ZITILI NGEZITILI.

Enconcoloba.—Ngomhla wa 21 ku January yayi yintlanganiso kwa Mtye- nene. Isihlalo satatyatwa ngu Rev. P. Masiza Umongameli. Evivulile intla- nganiso walesa ipepa, wabeka amabakala amaninzi okufaneleka kwemfundo, esiti eyona ndawo inkulu afuna ukwazisa yona ukuba, imali yotitshala iyahlutwa ngu Rulumente waza ke wateta inteto elandelayo-Ndifuna ke ukubuza umbu- zo kwi ??? zakowetu: Kuza kutiwa- nina ngezikolo ezi kufanelekile nje ukuba lengxoxo itatyatwe kuba sesinga madoda asisebantwana? Kuba kudala u Rulumente esitwele. Kuba kwanale ntwana asasinikayo selehlalele ukuyitata kuti tu,—Kutete o Messrs. Mpumlwana, Nase, A. Njikelana, Ntloko, J. Mtyapi. no Mr. D. Gwele ote: Le yindawo yabe fundisi, ke bayayenzana imigudu yoku sitandazela? kuba ngabo abantu a'bane lizwi lokuviwa, naba lungileyo. Umo- ngameli: Ubona zisetni nje kukucela kwaba fundisi, kade bezama ngakokonke abanako, namhla oku kukwapulwa kwe mpondo zabo. U Mr. D. Gwele: Noko leyo asikabi yiyo indawo ebuzwa ndim, ndibuza umtandazo ohlangeneyo waba- fundisi oya e Palamente. kungekuko ukucelela esiya nesiya isikula. Umo­ngameli : Uti kuba singekahlangani? singati sihlangene siliqekeze eli liwa. Nokuba besingade siliqekeze ele Ngesi, besinge liqekezi ele Bhulu. U Mr. J. Gwele: Kulendawo itetwa ngu Mr. Gwele ati, mababe begqiba kuyo abafu- ndisi, u Rulumeni usixase ngokwanele- yo, into efunekayo kukuba sifune eletu iqinga lokupumelela ngokwetu ; akufu- neki mtandazo wanto, u Rulumeni ube sinqomile inkomo yake, kwanele ke. U Mr. D. Gwele: Le asiyiyo inkomo yenqoma, tina singa bantwana kanye ku Rulumeni. Lento sihlutwayo kiingo- kuba kusuke kwangena intshaba zetu ezi Amabhulu elulaulweni. U Mr. Ntloko : Kuko ilizwi endifuna ukulixasa, yinto ekoyo kade ukuti wakubayala onyana, wakupa mnye baqale abanye ukuba nomona. Kudala ke u Rulumeni esipa, bavelile ke abanye onyana bano mona, U Mr. D. Gwele: Kanene ngo- kutsho oku niti makungatunyelwa mta- ndazo na ngabafundisi? kuba yena u Ru­lumente akatsho ukuba nibadala zipileleni lonto ivela kwase moneni wama Bhulu. Mr. Abel. Mlokoti: ngenxa yokuba ke intlanganiso inganelanga seliyakubuya ibekwalapa ngosuku oluya kubonwa yi chairman. Emveni kokuba umongame- li enike imibulelo emikulu kwintlanga- niso, yavalwa intlanganiso.—Ezi zintloko zesiyalo sika Rev. P. Masiza: Zinkosi zakowetu, namanene oblanga Iwencita- kalo, manditi ngokufutshane ndibeke pambi kvvenu imimangaliso u Tixo ase- nzele yona, pambi kokuba ndisondeze imbangeli yokunihlanganisa apa namhla- nje: kuti luhlanga Iwencitakalo u Tixo usenzele izinto ezinkulu; namhla sina- bafundisi, ne titshala, sinabashumayeli, sinamakumsha ezi ofisini, sinabakandi bentsimbi, nabenzi benqwelo, nabashici- leli, nabacweli, namagqweta, nabenzi bebhekile, nabaki bezindlu, nababeta ihadi ezityalikeni zetu, nabavumisi aba- vumisa umlisela nomtinjana wencitakalo; uti wakutsho ezityalikeni zetu intliziyo zetu zikumbule emanxiweni omawokulu betu pezu kwenduli zo Mzinyati. Sina- madodana apumeleleyo ngodumo eluvi- weni Iwakwa Rulumente, nateta ilwimi zasemzini zama Ngesi, nesi Bhulu, nesi Sutu, abekekileyo xa asezihlalweni zawo. Kwintombi zetu zencitakalo sinamaledi pakati kwazo akwaziyo nokusika

kakuhle ingubo, nokutunga, nokupe- ka intlobo zokutya kwase Mlungwini nokusizila, nokupata indlu kakuhle’. Ezinye ngotitshala abapumelele ngodu- mo eluviweni Iwakwa Rulumente, ezinye nazo zintokazi ezibeta ihadi etyalikeni. Zonke ke ezizinto zizelwe yimfundo nge­nxa yobawo wetu u Rulumente. Mandi- ze ke endaweni endinihlanganisele yona, siza kuxoxa ngayo: Namhla ubawo wetu u Rulumente uyalutabata uncedo ebesincedisa ngalo ezikuleni zetu. Ukuba uyakulutabata kuti tu, umzi lo wase Mbo ungafundisa ngayipina indlela intsa- po zawo.

Egcuwa.—Ndiyazisa kwizihlobo zika Capt. Veldtman, ngokukodwa ko Mjila no W. Ndarana, abasebefikise incwadi zokubnza ingozi. Noko alapukanga itambo; into ekoyo kuvuke zonke intlungu ezaka zako, kuba ihashe liwe naye, lamcinezela kwaku- lamlenze wawapukile; akakabi nalo netuba lokubhalela nina zihlobo zake.—Lendawo ka mfundisi u Pamla, asifuni kwenza nteto tina kuyo; site nqa, ngababantu base Gqili, ukufane bangene batuke utnfundisi, inga- bonakalisi. Kuba okuka mzalwana u Jabavu ukuxoxa kuyavakala, kuba usoloko yena ewupete lomcimbi, ubona kuko owu- bhukuqayo, ngokutsho kwake. Niyaposisa bantu bamnyama, ukuposeka emcimbiti onje; senigxeka abafundisi. Lomcimbi ungamhle uyekiwe Mr. Jabavu, kodwa uku- ba useko maungangenwa ngabantu abanxha- ma ngokugxeka, endaweni yokucana ukozo Iwento.—Iveki zintatu ngoku imvula ite qo apa e Gcuwa. Okokuqala kona ukutya kufile ; isiblava esikoyo tingummangaliso. Kukangeleka kuhle noko okwangoku oku kwatnva. Indudumo nemibane iko, libane- ke yati iyafa intombazana ebihlakula kwa Myeki, iti oluvalo luqale ngokuya bekuqala ukubaneka nokududuma, iti umbilini ute ho. —Umhloli-Zikolo umana evakala kwindawo ngendawo, uzibbaqa kakubi izikolo zaba- ntsundu, esase Dutywa, e Nqabara, nesase Qora, ku Smit Poswa, nase Qina, ku Hla- ngana Njeza ; uzibhaqile zonke ezo.—Ama. doda esiqingata sase Gcuwa ayabopa na. mbla 14 Feb., ’88, afunzele e Mtata, ukuya emabangweni abo ; apetwe yinto ka Sigobo- ngo, e Zingqayi kufupi no Mpulusi, nama- nye amakaba use Gcuwa.—Umfo ka Zazela ubeze kushumayela e Zazulwana nge 12 Feb., '88 ; ute ekugqibeleni wenza isiyalo Bokuba makuqiniswe isikolo ngabantwana nangabszali babo, wati okunye abantwana mabalunyukelwe ngabazali ukuba babofika ngexesha esikolweni, kuba befike mva sele. beva Umhloli, akabisamngenisa enanini umntwana. Akwaba bonke abazali banale ngqondo inale nkosi yase Tyinira; izikolo zabantwana ngeseziqubile. — Umbhendeni uyazigqiba inkomo zika Myeki, kusafe ntla- nu, inkabi ezimhlepe zombini, nezilunga zombini. nemazi emnyama esengwayo. Kubi kulomzi wakwa Bhukula. lukabi emnyama ka Capt. Veldtman ibiwe e Tutura, umko- ndo uviwe e Zagwityi kwesika Gcume, mzini ka Mtshiki. Kusuka kanti inkabi ite yalahleka xa ise Mtwaku ka Mpehleni kubonakala ukuba ibiqweshela e Zazulwana, yatintelwa apo kwa Mtshigi, yahlala kona.

EZABABHALELI.

qhinga limbi. Batshilisa nentombi yakuba ngu titshala, usizi, itsiba, ikwaze, itsho ngalo wan-pis, kanti izibiza ngobu ledi. Hai, mzi funani iqinga elingenza amadodana abe nezimilo, ashumayele Inkosi nayo ikuruse- shiwe; baya kumka nobu bukweta, seyele sonke isizwe. Ngo Nongqawuse kutiwe kuko abakweta emlanjeni. Mandipele okwana- mhla.

N.

emva koko bambulela ngenxa yembeko abenzele yona, nangenxa yokupelisa impambano ebipakati kwa Mampondo no Rulumeni awayipelisa ngapandle kwegazi. Yinto inye ke leyo neyenziwe ngu Mr. Pamla.

U Mr. Hofmeyr ukupe umteto—mandi­ti ungenise umteto—e Palamente wokuti bonke Abafundisi, i Titshala, nabantu abanevoti badodile, namhla mabakululwe emitetweni yabantu abantsundu, babekwe kudidi olupezulu. Ubulelwe yinto yonke entsundu, maxa yona i Opposition iti hai musani ukubu- lela, liyelekenqe lonto; hai sawa sonke ngo siyabulela. Kanti noko kuyazeka ukuba akuzage kupume amanzi amnandi na rara mtonjeni mnye. Akwabiko unetyala kulo mbulelo.

Umfo ka ’Mhala usand’ukubhala utyukata Iwencwadi eyibhala ngesi Ngesi egweba inqubo ye Komiti ka Tungumlo- mo, eluchasile ubheno shushu, esiti yena masiwe ngamadolo nendololwane (nenqhwiniba), kolu laulo Iuka Nqapela- ndikule: waye siti kwakona kuza u Sifuba-sibanzi oza kunikulula kolu laulo Iuka Sir Gordon Sprigg. Ndifuna ukwazi ukuba kukona into egqitileyo eyenziwe ngu Rev. Mr. Pamla kunezi zizatu ndizibekileyo? Kuba kaloku xa ndifunda epepeni ndifumana sekupele- lisele nezingena misila ekugxekeni nase kunyeliseni u Mr. Pamla. Into endiyi bonayo mna yile—esi sisipelo sika Tu- ngumlomo. Tina bantu bantsundu singa bantu boku nukana. Selenukiweke oka Pamla. Kukupelake kuka Tungumlomo.

Hashi lenkumanda lilahlekile: Malixol’ ilizwe libonakele.

Into yona engekutetwa yona kubo bonke abantu abayayo ku Sir Gordon Sprigg yile yokuti: xa niyayo ku Sir Gordon Sprigg ningaze nivelise nendawana encinane enikolwa yiyo empatweni yake, kuba ngumfo opile kukucola imvutuluka eziwayo emilonyeni yentshaba nezihlobo zake. Yonke inqubo yake elulaulweni yenziwe ngezi mvutuluka.

Impango yezixobo fan’ ukuba wayitata kumfo owaye bhale epepeni, endingasa likumbuliyo ngoku, owati, abantu aba- ntsundu ukutanda kwabo ukulwa nqwa nama Ayilishi Pesheya, kufuneka bepa- ngwe izixhobo baxeliswe wona. Nqaku, wawufaka lomteto.

Utung’-umlomo yimvutuluka eyawa emlonyeni womfundisi u Mzimba. Wati u Rev. P. J. Mzimba, tina bantu bantsu- ndu ngesipuma entweni zolaulo. Ayita- ta amapepa lenteto ayihlwayela kulo lonke. Yayi qwabela izandla Imbumba yama Bhulu ; yabomvu ngumsindo impi entsundu, yabhala isiti, safa, roxisa inte- to yako Maneli. U Maneli tu. Wada oka Makiwane wabhala inteto esulunge- kileyo. Wati endaweni yokuti nditsho, wasuka oka Mzimba yonke lonto wayi- betisa ngomoya. Angewayete u Rev. Mr. Makiwane, ukuba wayewazi amazwi embongi:

Unapakade zendakup’ imbola, Ndiba ngakup’ imbola Usuke ube ngunomanyama.

U Sir Sir Gordon uyibonile lenteto, wayi- ti nqaku, wayifaka e Palamente yangu mteto. Nanko Utung’-umlomo.

Ute u Sir Hercules Robinson, xa apendula indawo yokuba ewamkele umteto ka Tung’ Umlomo, “mna ndi- bona ukuba akuko ndlela yokuwutintela lomteto, kuba ukuba bendiwutintele ibandla eli beliya kuvusa omnye umteto obufane wakotanyiswa, lo woku- ba akuko vezandlebe linokuvota, izeke lonto imvalela pandle wonke ontsundu umntu.” “ He,—danke toro,” utshilo u Sir Gordon, wawuti cho. Wayakala ebonga esiti:—

Udebeza yintaka edl’ umkukuzelo.

Wasele kupa umteto usiya kubabhali usiti, ningafaki nalinye ivezandlebe.

Unjalo u Sir Gordon Sprigg: ufana ne Zizi elalomelele kunene, elati laxabana nenye indoda. Bidi yaseyisiti mayitsho ngesiqosho, lasuka i Zizi nqaku umyeni wentombi yalendoda lahlanganisa nge- milenze yake. Yati xa iti mayitsho, yesuka inkewu yesa intungo zomyeni— Ngenta ngu myeni; walo, kwako lo, kwema kumi, yada yayeka indoda ngo- kubona ukuba izakwenzakalisa umyeni. Unjalo umana ka Sprigg.

Awokugqibela ngalasoyisiwe soyisiwe, masifune indlela yokupumelela pantsi kwezi zimeko. Masiqondelento, kwatika ulaulo lo Ndozela (Molteno Govt.) lusiti ngezwi elileleyo, tabata amalungelo ako; kuza amaxesha amabi. E, salibala kuku- sela ozindywala, kukubonela obakweta, no zintonjane, nomidudo, nomitshato. Lwafika oluka Nqapela-ndikule ulaulo (Sprigg Government). Lwahluta imipu, Iwati makutshiswe inkomo. Saqala ukufuna ukuvana, saqala ukukala, saqala ukuxhoma indlebe. Emva koku ku­ngene oluka Bambatayo ulaulo (Scanlen Government). Lwasimbambazela, hai yonwabani, kodwa tatani amalungelo. Kwaqala ukubako abangena emalunge- Iweni okuvota. Kungene kwa oluka Nqapela-ndikule, Iwafaka kwa isabho- kwe. Kumhlope ukuba umntu ontsundu, ngapandle kwesabhokwe, yinqaba ukuze awatate amalungelo ake. Isabhokwe sika Sir Gordon senzile noko ngati asenzanga nje. Ubuninzi bento esinazo sibetwe ngesi sabhokwe, ukuze sizifune. Sesi sabhokwe esenze ukuba Umhleli well pepa azincamele uhlanga Iwako wabo; sesi sabhokwe esivelise Imvo Zabantsundu.

Ukungavani kwabantu abantsundu base Afrika kwaziwa nazintaka zase Afrika. Kutiwa kuko intaka efana no nomyayi ngase Hankey. Kutiwa unga yiva isiti: “Niya babonana aba bantu? *Abazani, abevani,* banani kodwa? Niya babonana aba bantu? *Abazani, abevani,* bananina kodwa?

Nditi isabhokwe sika Sir Gordon siya sebenza. Namhla u Manyano Iwaba ntsundu luya funwa; namhla Imikangi- so nomaQugqwala iyashukuma; namhla kuko nembongi, kanti tina imbongi sagqibela ingo:

Gwatyityi sikababa senkunzi ka Mncela, Uncelwe yinina wena ungena tole, Qab’ eshiy’ itata?

Iso lam liyabona ndikude,

Kuba liwabon’ amazants’ e Qwaninga, Kusabongwa:—

O Buntsekane ka Zikonkwane Tyibilk’ emhlaneni wenkomo. Kudubule umbona, Kwadubul’ amazimba, Kwahlanz’ amatanga

Ukuze lide negxagxa livube nge nkovu.

Kuseko:—

O Kefashe sokukefa,

Ms’ ukukefa ubuke wakef’ izolo, Umntu aka kefanga ntsuku mbini, Aka kefanga ebesand' ukukef izolo, Lawu lika Jik’ umxadana—udub’ umnyadala.

Seletshilo u Sir Gordon ukuti umntu ongenandlu ilixabiso la £25 eponti nam-

hlaba, njalo-njaloyi *boy,* asindoda lonto; yiyona nkwenkwe, umntwana, into enge- nakuba nazwi ezintweni zombuso. Into zokufeketa make ziyekwe. Namhla into eyenze ukuba umntu abeyindoda ifikile. Ukuba sipikele ukusukeia u Rev. Mr. Pamla, siya kubamba iisisila se hobe, li- xesha lokuba silungiselele Utung’-umlo- mo. Ikomiti mazidibane, ukuze bati aba basileleyo ukungena encwadini yabavoti bangene kwiminyaka emibini ezayo; oko kukuti emva kweminyaka emibini,

Au, mandipele ngento ka Sprigg, Na- ntso kambe into ka Sprigg,—

Ingqanga’se Monti, Ugxalek’ emeveni, Intwe 'ngalonde Kunganikelwa yona; Ingwev’ engadlanga ’Fa loyise, Ukuba yayilidlile Ngeyi ngumfundisi. Hamba sijora sezijora, Ngokwenene; Sityuda sezityuda, Ngokwenene; Sikaba buleki Kufe igxagxa; Mafungwashe; Mafungwa zintombi Zase Ncemera nezase Monti Zingati, Dyani, ziya rabasa; Zingati, Gordini, zinyanisile.

Ndiyapela, ndim, Mangong’ Emnqaba,.

Umlonjan’ ontsiba zilubhelu,

U MR. PAMLA NGO MR. PAMLA.

Mhleli — Ndiyacela kwelopepa lako indawana encinane. Endaweni yokuqala ndifuna ukubonisa ukuba elipepa liyi “ Mvo ” alinambeko. Okwesibini liyayifaka into ibubuxoki liyibike ezizweni. Okwesi- tatu liyagxeka kungoko nditi hai ilishwa le Mfengu ukuti nento ebingati ilitamsa- nqa ipelele eshweni.

Elipepa lileseshwa ngamanenekazi nama- nene abekekileyo entlanga zetu, akuyo. mfanelo ukuba litete izinto ezinjengezi ndizakuzikankanya :— Ndandifunda kwe- linye indawana eti umhambi otile waya esicakeni se Bhulu wati ndotinina nku- kumsha ukuze ndipiwe ukutya, ati ke omnye lowo yiya ekaya, uze uti wakubona i Bhulu, gat Bass, uti emfazini walo gat Noyi &co. Sisibane sotnzi na eso ? Liti elinye inkunzi yentwala iviwa ngozipo. Andizange ndizibone ezizinto emapepeni ezinye intlanga. Liti elinye aba Tembu badanile bebeba bayakutambisa ukwekwe Iwabo ngenkomo zakwa Nyauza. Ndinga- kankanya into eninzi yezinto koko indawo ayiko. Nendawo zokutetwa ngasese ezi- njengeziposiso zabantu abakulu eti i Bhai. bhile yiya kuye yedwa, namhla zaziwa nangosebeleni. Tina safundiswa ukubeka abakulu kuti. Iti “ Imvo ” Hai lisiko elidala elo (old fashion).

Okwesibini besendive libika ezizweni ubuxoki. Uti umfo wase Ngqushwa ndinga. mazi nokumazi ukuba ungunyana kabanina lo unolwimi olungaka. Unyana ka Pamla omkulu wayeko kulento eyiva ngezake indlebe, unosizi umfo wase Ngqushwa, nditi ke mna ukupendula bubuxoki lonto waye- ngeko lomntu no Sprigg akamazi ukuba ngumlungu onjanina, sula inyembezi zako mzalwana. Aliqali, *ke lati* lentlanganiso yetu yomanyano iteta kakubi ngabantu abakulu ubuxoki kwakona. Uti umteleli uyamazi n Pamla ukuba ngamntu otanda iwonga, nditi lonto buxoki kwakona lomntu angezibhali igama lake; akantanga ka Pamla; akazange ahlale naye ukumazi umntu ku- kukula naye Mteleli, hamba uyekubuza ko- wabo ema Reledwaneni e Xesi kwa Kama apo lomntu aziwa kona, nakwintanga zake ezilapa e Transkei o Veldtman no Mazamisa, bake bakubalisele into eyehla ulusana wena mhla ngesijwili nesipitipiti elahla iwonga babeko, mhla lenkedama ka mfi yaufulatela umzi ka yise yashiya ukubuliswa, bubu- xoki ukuba u Pamla utanda iwonga. Ma- lunga nalendawo omane usiva abantu aba- ngenamfundo besiti u Jabavu ngu Moses bemnyanga nditi mna bayaposisa u Moses no Arone babengaba Preste baka Tixo Opezu konke baya ku Faro bateta naye. Wena Mhleli ude ulivume nje elowonga uti unga Mpreste na ngoku? [Singatshitshe- Iwa lixesha, mzalwana, sike sagqiba kwe. lokupendula zonke izinto, ezilungileyo nezi ngalungileyo, ezitetwa ngo Mhleli. Kwatiwa kaloku niyakubazi ngeziqamo, Mshumayeli, —Editor *Imvo].* Wena uyabhala akusi nakwinkosi yabelungu. Bubuxoki ukuti umhleli ngu Moses, okunye kukum- gxeka umntu ukumnika indawo yomnye

Okwesitatu besendite elipepa liyagxeka izolo nemihla, i Transkei liti lilizwe elipe- twe zizibonda o Siyabulela. Liti inteto ka Pamla ayinaziqamo, akazange lomntu enze into ipelele emoyeni, akazange ati uzakutetelela abantu banikwe imipu yabo ze bangayinikwa, akazange ahlanganise imali zabantu, esiti uyawela ngayo, uya ku Queen ; ze angayi. Liti u Pamla nguntam- nani, ngumngcatshi, ngu Judas &c., onke amagama anokucingwa okuhlisa umntu ake eviwe kubelungu abapantsi ati umfo wase Ngqushwa xa kutiwa yi Nigger; ati yena lowo ubesitsho linene elibekekilayo ezixela ukuba akazi nento ngenene ngeli- lizwi libi lika Mteleli lokuti abafundisi mabashumayele bona, nditi ndinyanisekile ukuti lomntu uteta ezizinto usemncinane kakulu okanye sicaka somlungu otile esiye sive xa situkwa yilonkosi yaso sibe fanu- kuba yindlela yokuteta. Tina Mamfengu akukaoiko nto esingati ukuyibiza yeyetu ngapandle kwabafundisi betu abantsundu. Obetu ubuntu tina sibufumene ngabafundisi Sacolwa ngumfundisi u Ayliff kona e Gcuwa apa no Mteleli andikatali nokuba upina lonto ayiyo yimigudu yabafundisi elozwi alisifanele tina Mamfengu. Ngale. mfazwe ka Ngcayecibi lomhlaba wasinda ngabafundisi nabashumayeli uamakolwa Mhla u Rili walila pezu kom-Bhashe, wati Magcaleka akowetu nanko umfana ka Mti- rara, wateta kwakubi; kwalamla umfundisi u Mr. Hargreaves, laxola. Namhla kube- kwa ikutnkani e England babako nibakupa ngantonina ? Malunga nalendawo oti wena Mhleli ilidlala kwintlangano ka Pamla no Sprigg abe ngacaza ukuti, ndati mna andi. vumelani nazo zonke izinto ezenziwa ngulo Rulumente upikele ukugxeka. Ndingati kwelo nawe uxhaswe ngu Rulumente nga- bantu bake, ziko indawo okolwa zizo nonga- kolwayo zizo. Ndingati kendeza e Qonce apo ukuza kuyibuza lento uyenzayo ungaka- wuleza ukuti u Rulumente makandincede atumele amapolisa nanku umntu endikataza. Umi nje umi ngo Rulumente, ndinyanisile. Into u Pamla awayeye kuyiteta no Sprigg

AKUHLANGA LUNGEHLANGA.

Nkosi yam, Mhleli wepepa lohlanga :— Ndiyakolwa wondivumela ukuba nde- nze amazwana ambalwa kulengxoxo ka Rev. C. Pamla, kuba le yam inteto yeyo- kuqala eyahlukileyo kweza manene aka- de eteta ngo Mr. Pamla. Noko mna ngati u Mr. Pamla akavisiswa kakuhle ngawo onke lamanene. Ukuya kuka Mr. Pamla ku Sir G. Sprigg waye ngayele ukuya kuti “ Siyabulela.” Wonk’ umntu ngapandle kozenzisayo, uyazi ukuba wa- ya enentliziyo ebuhlungu ngenxa yoku- ba abantu bakowabo benziwe amaveza- ndlebe, baza ngoko batungwa imilomo kwanabanye abatungwe imilomo, ngoko ke waye ngayele kubulela nakuncoma ukulunga kwempato. Waye yele uku- buza.

Abatunywa base Rini babengayelanga kutshabis’ impato ka Sir Gordon Sprigg. Baya kubeka izikalazo zabantsundu pa- mbi komnumzana opete ulaulo; kwaza

 “ NDIVA BESITI U TITSHALA &c. &c.”

Mhleli we “ Mvo ” zetu,—Kauncede undi- fakele nam ezam imvo, kwelopepa azipalaza kulo amawetu imvo zawo, ndifuna ukushu- kumisa lengxoxo yemfuudo. Kumzuzu ndi- bona izaziso emapepeni, zifuna otitshala abaneziqiniselo, abangabashumayeli, ndaku- buza ukuba obelapo uye pina, kutiwe wapu- kelwe similo. Lube olohlobo lotitshala lu- nqabe ummangaliso. He, kukudala kanga- ka kufundiswa nje lento kusatiwa nanamhla lunqabile, iyapina lento kade iqwela kwimvi. wo zakomkulu, izimilo bezinconywa ezi Si- naleni apo ibifunda kona? Wati ukundipe- ndula omnye umzalwana, iti yakuzipata ku- pele okokunconywa kwesimilo, asuke abe yinto engento. Ute akutsho, ndacinga uku- ba mayibe yintonina ebanga lonto, ndaza ngokucinga okunzima ndaza kufika kule ngqibo, ndakumbula ilizwi elaka latetwa ngu Mhleli welipepa kudala kwasepepeni, wati lento igqiba ititshala e Ngqoshwa iti yakufika, selisiya ixegwazana, “ Konje ungo- wakwa ba?” Ndili Hlubi, itsho ititshala. “He, Mtimkulu, Radebe, kukowenu apa.” Suke seliyotywa indoda kupele yonke into iba ngu Radebe, ibusa kwa Matomela, kwa Lutshaba, into engasena kwala nto itetwa yinkosi, nokuba selichasene nokukanya. Ndikumbula ititshala efunde kakulu yase Heald Town, eyacelwa ukuba ike ipose amazwi kwintlanganiso yokuquba ilizwi (Missionary Meeting), eoinga ukuti umfu- ndisi ngumntu ofundileyo wobaxelela bhete- le abantu bakowabo, wati umzi ukuhlala wazinza ulindele izinto ezinkulu, ite ukusu- ka yatutela ukubonga u Matomela, ite ya- kugqiba yahlala pantsi kwapela. He, wati u Baker omdala, kwintlanganiso yotitshala e Heald Town, kufuneka umoya wokuquba Ilizwi ko titshala, yiyo lento ibagqibayo. Ke nam ndiyatelela kulamanene mabini ngeliti kuko nenye into angayiqondiyo kuba inxitvwe kakulu ingubo ezintle yanga yigu- sha, kanti ungati utyilile ubone ukuba yi- ngcuka, lingcwaba lezimilo zo titshala. Yi Anivestile ke leyo, *das de man ! das de man !* Kuba kaloku apo utitshala ufike enziwe umkweta, kufuneke etshilile wabonelwa ngamadoda, eyakuxelelwa kwamhla wafika ukuba tina olusapo aluzange Iwakutshwa sesinye isikula; seleyazi naye into etetwayo ukuba intombi ezi zezokumyeyezo-lela, kuba olosapo wofika kwingquvakazi zentombi esi- kuleni ezigcinelwe lonto. Yeka ke ! iyeza nje lo Anivestile, wena wabona intshili yo- mkweta iza kuditywa nenye ukulungiselela, woti wakufika lomhla ipape ngokomvundla. Kumbula mhla kwabekwa u Rev. B. Mama izandla e Xesi, kwinto ka Ndungane ; eyati yakumka yayinkatazo ukufakwa koka Mzo- zoiyana, echasiwe kusitiwa umatile, owazi- tetelela mhla kwafika i Anivestile, watshila wawututuzela umzi ukuze afumane ezi zibo- ngo : “wazitandis’ umntu ndingamtandi,” ku- mhla laxola. Ke nokumbula ukuba mhlana wenziwa umkweta kwatiwa umntu ololuhlo- bo akanakuba nasimilo, kwada kwafungelwa ukuba akasoze abekwe tyala ukuze abeko, nangoku umkweta asinto inatyala. Nditi ke umoya wokuquba Ilizwi (Missionary spirit) ungatinina ukuhlala kumkweta ? Ma- nditi yona imfundo yintwana epantsi. I titshala yase Mbangcolo edume kakulu ngo- kufundisa yaba senkatazweni, sekufunwa ukuba imke ngabanye ; kuba yayingakwazi kutshila, ikutshiwe nge Jubhili ngokutshila. Yonake ititshala ingasigcina pina isimilo sayo kule nkatazo? Yinto engacingelwa nto ititshala, kupela ukugeza nabantwana kube kuhlekwa, ukuze ibe iyiyo; into enge- nayo nendlu, isuke yakelwe ungqu-pantsi. Bapina ngoku? Inxenye ezi ofisini, inxenye zizidumbu ezishukumayo ongazifumana e Dayimani, nakona ezi Kwatini. Abanyana betu baza kufundela lento na? Lemali iza kuchitelwa obu bukweta na? Makufunwe

ABAFUNDISI NEZOMBUSO.

Nkosi, Mhleli we “ Mvo,”—Kaundi- fakele lombuzwana kwelopepa lomzi wakowenu. Ndifuna ukubuza ku Mr. J. J. wase Kapa, ukuba abafundisi aba- ntsundu baza kupata ityalike ne ofisi na, kulaule bona na ngoku? Baposwe yi- ntonina ezintweni zelizwe? Ndiba nje mna ngabalusi bemipefuinlo. Kuza ku- laula bona na ngoku? Sazise ke ukuba kunjalo.

Ndim futi,

Michael Tutu.

East London East,

25 February, 1888.

 AMAKOSIKAZI ABAFUNDILEYO.

Mhleli we “ Mvo Zabantsundu,”— Ndifakele lamazwana kulomvaba yama- nene namanenekazi antsundu. Ndinosixi noko ukuba lento ndiyitete, kodwa kuko indawo ezindibangayo, kendaya ndaqala e Hankey ndaza kuti koma Bhofolo nda- za kuti koma Dike ndingena kwizindlu zamanene namanenekazi akowetu endi- wazi kakulu, kanjalo ndiwatembile, ndi- wazi nase zintlanganisweni zenqubelo pambili ukuba apambili nase zintetweni zawo, ngokunjalo angacubekileyo nase kuzipateni. Amanene atile ndaba nosizi xa elinye inene laliteta nenkosikazi yalo, lisiti *my dear,* into etile itenina, inkosika- zi yayipendula inkosi yayo kakubi kanye, ngendingenako nokukuteta; ke ukutsho oko, nditi ingaba ukuba kunjalo kuzo zonke izindlu zabatsha betu, kube kupi- na ukubekeka, kuba ngakumbi zizindlu zabantu abatsha abafundisiweyo ezo zi- njalo.

Manenekazi akowetu nihlazisa izindlu zenu, kanjalo namanene akowetu abeke- kileyo niyawahlisa, niyawahlazisa kanja- lo ngokungakwazi kwenu nokuzipata kona kodwa. Ndaka ndeva ukuba inene la Pesheya, lemka lashiya umzi walo nge- nxa yokungabi nakonwaba endlwini yalo, i habilisaka yazala umoya—nana­mhla, ayizange ibuye. Lumkani ke nto- kazi zakowetu, singashiywa nati ngoku- njalo ; binqani, nibinqele izindlu zenu ukuzipata, ukuze sitabate kunye ukuha- mbela pambili, ingabi ngu rutu-rutu nje.

INGOMA EGUQULWEYO.

Nkosi Mhleli, — Kawundincede ufake lamazwana am kwelo pepa lako lidamileyo. Nantsi indawo, ndifuna ukwazi ukuba yinenena lento ndayiva kwi *Mvo* yokuba umhlobo wam u Rev. Charles Pamla wayeye kucela ku Sir Gordon Sprigg ukuba umhlaba mawucandwe? Ukuba yinene lonto, angaba umhlobo wam lowo ingoma yake awayeyivuma ngo March 1887 nge Taitile zobuzwe uyiguqule kamsinya ama- zwi ayo; ukuba endaweni ye Taitile yo *Yobuzwe* ufake amazwi ange Taitile *Zeziqu* pambi kwentloko yo Laulo leyo wayenayo. Mhlaumbi mna mntu wayemgxwagxusha ngeloxesha ngale Taitile ye *Ziqu,* anganda- zisana ngoku isizatu esimbangele ukuba avume ingoma yam. Kuba bokumbula abalesi bepepa ukuba ngeloxesha wayede umhlobo wam lowo wayigweba nentlanga- niso endandiyongamele kwa Mdingi, wati yintlanganiso elahlekileyo, kuba yasuka yavuma ingoma yam. Andizange ndi- pendule ngeloxesha lonteto yake kuba ndandilinde ukuba ixesha lobonisa oyena wayevuma ingoma eyiyo. Ke ixesha lixe- lile ukuba yayingulowa wayesiti “ makuca- ndwe,” kutetwe nomzi lo wakowetu umi ubuzwe ukuba ucande ukuze ufumane amalungelo ombuso. Kunjanike ngoku P Ndinga umhlobo wam lo ngewayeke wa- hlala e Ofisini lomhla izizwe zaye zize kumangalela amalungelo azo okuvota, abe wake wabona ukulahlwa kwabantu yi Ma- ntyi abemi ubuzwe, kwade kwalahlwa nabantwana be nkosi. Ke anditsho ukuti Umfundisi lo wayeyivuma yedwa lengoma ye Taitile zobuswe, kuba waye nabalandeli bake abanje ngo “Qitala lakwa Ngqika” nabanye. Kangela kwinteto ka “ Qitala ” ekwi *Mvo* ye 25 May 1887, apo ati, xa avuma *' Umqukumbelo* wengoma ka Mr. Pamla “ singaba *ngamahilihili* u Rulumente evume ukucanda, bati petu abaninzi besiti tina asikafuni oko ”—“ Siti ke tina sibe *ngamaxoki, abalahlekisi.”—*Ke nditi mna mzi wakowetu, u Mr. Pamla le nabalandeli bake eye kucela ucando nje ngoku ku Sir Gordon Sprigg naku Mr. Schermbrncker ungxamele ukuze asenze *amahilihilina* ukuba u Rulumente uluvumile ucando ? Nokuba ungxamele ukuba zesibe ngama- nye amazwi lamabini angentla ati u Qitala ayesentetweni yake?

Ndilusizi ukuba abe u Qitala akamsonga. nga u Mr. Pamla mhla vrangena kulenteto ye Taitile pambi kwe Nkosi ezo, kuba ndiya rhana ukuba waye ngekude kulongxo- xo. Nditshonela ngeliti tina kwakutiwa ludodana kwa Mdingi, silahla Inkosi zetu ngokuba singazifuni i Taitile zobuzwe, sitina babezinceda ukuze zinga lahlwa embusweui pambi kwe Mautyi. Ndim owako,

W. B. Rubusana.

Peelton, Feb. 15 1888.

Emampomdweni.—Unkosi u Nqwiliso ufa kakulu. Elele pantsi namhla iveki zintatu. Amadoda, amapakati, intanda ziya nkwa- ntya. Asikuko noknba siva ububi ngoku gula kwe nkosi leyo, yanga i Nkosi ingam. pakamisa.—Imvula ngati ifuna ukunqaba kweli lama Mpondo, kodwa kona ukutya emasimini kuhle kakulu, ngati isivuno soba sihle kakulu.—Kuko imazi yebhokwe e Nduku, kumandla wase Ngcobo, ezele ama. takane amatandatu kunye ngamini nye, amahlanu wona asapila angangamanye ngobukulu. Umnini bhokwe lowo ngu Mr. William Damane.—Inkabi yam yehashe eyazeka ngegama elingu Volf ibiwe Etna- mpondweni kunye nankabi yam emfusa. Hai Amampondo !—Umfo ogama lingu Lukemu, isityebi esikulu Emampondweni ubulewe, kuba kutiwa nguye lo ubulala i Nkosi.—Iseminari yase Cumgce ngati ifuna ukulunga. Amadoda ayacelwa ukuba atumele amadodana kuyo. Intlanganiso yaba Fundisi igqibe kwelokuba kuqeqeshwe apa e Cumgce amadodana amabini ebufu- ndisini.—Abafudukayo nonyaka abafundisi ngo Revs. Aaron Mankebe, oya Etshungwa- ne, Stephen Manciya, oya Encambele, William Sigenu, oya Entlabeni, Charles Lwana, oya Etsitsana. Abauyulelwe ukuya kwi Ngqungqutela enkulu ye Conference ngu Rev. Stephanus Makhobotlwana, exa- kekile ancedwe ngu Rev. William Sigenu no Mr. Z. Tantsi.—S. M.

Emnyameni.—Macebesha yekani ukudi- mbaza impukane (inyosi) ezisezinyeleni yemilambo zinomvuzo kotanda ukutya imingqengqo yazo, nakuba zisala ngoku msuzela. Nditeta ngomhlola osand’ nkwe- hla apa kwinyanga ezimbalwa ezidluleyo, ezati kumfana obesele libele nemisebenzi yake kukucebeshela iqilika (exel’ ihangu eman’ukwehlisa imifula), zati mhla utile zambinza, zimlwa kunene ngemiva—kanti Ziya mosela njalo. Kwati kweye sibini inyanga okuya kudumba kwe zamvila, kwenza inguqu yesifo sakudala—iqenqa Sicacile kungoku.—Ku January, i Dopolo elaqengqwa sisisu endle lapela, lalayishelwa ekaya. Benza inqulenqu kakulu abantu, wancamisa umzalikazi (masibatande o ma balingane) ocinge ngomhlonyane—lasiqalu Indala ukuya kuwufuna ingento ikoyo kunjalo nje kweli; lati Indala ukukauleza langa beliye esapa. Utiwe ke umntu ngo mhlonyane, kwati ta intlanzana ihleli, suka timbilili umntu wapila (umfo lo ube lidla ntlanzi) ; yagcinwa yaboniswa , no Gqira lontlanzi. Yaka yakona indoda enecweba enjekeni ?

 3