Iveki

Abafundisi bebandla le Uinited Pres-  
byterian bagqibe kwelokuba inxowa lesi-  
kolo sase Tunxe litengise. Liza kubehle  
libekwe efandesini ke.

Kuke kwatiwa ekuqaleni konyaka um-  
Zulu wagqoboza intolongo yase Howick,  
e Natal, wela kwantsiza. " Wayefakwe  
entolongweni ngetyala lokugqobhoza no-  
kuba endlwini ka Mr. C. Yonge, inene  
elililungu le Palamente kwelo. Kute  
ngazo eziveki wabonwa efika apo kwa  
Mr. Yonge, elonene nomninawa walo  
balinge ukumbamba, wasuka wabagwa-  
za bobabini, omnye emhlana omnye em-  
lenzeni. Bazihlanganisela; bamhluta  
umkonto, bambinza bamosela ngohlobo  
lokuba kungalindelwa ukuba wopila.

Amapolisa antsundu awaye valelwe  
nga Mampondomse kunye no Zwinye,  
imantyi, ku Tsolo ngalemfazwe yokugqi-  
bela acandelwe ifamaezintle kwaku Tsolo  
apo.

Kuza kumiswa Ikomiti (Igqugula) la-  
madoda ayaknnyulwa lulaulo Iwe Nkosa-  
zana nalolwama Bhulu ase Transvaal,  
ukuxoxa ngelama Maswazi.

U Mr. Justice Twentyman Jones  
uzakuteta amatyala ngalo mjikelezo we  
Jaji kweli limeie elase Mxhoseni.

U Rulumeni ukupe isaziso sokuba  
umteto wokutengiswa kwemihlaba,  
omiswe yi Palamente ngo 1887, unoku-  
hanjiswa Emzimvubu, e Transkei, nase  
Walwisch Bay.

Ikoranti engumlomo wembumba  
yama Bhulu e Berkesdorp iti, amalunge-  
lo abantsundu embusweni kuyakufune-  
ka encitshiswe ngapezulu kunoku, ukuze  
lombumba ibe nesihlahla sokwenza  
imiteto efunwa yiyo. Sayibona kwanini  
tina lonto, yilento salixhasa ngomqolo  
wonke icebo lase Bhayi lokubhena.

Amamigrante akumashumi amahlanu  
azakubehle anduluke e Ngilani aye kwe-  
lama Betshwana.

Amakwenkwana amatatu abantsundu  
asand’ ukubulala ingwe enkulu ngezikali  
kwela Maxesibe. Isikumba siku niantyi  
umfo ka Lili.

Kute ngokutsha kwesitali e Johannes-  
burg elinye knmahashe amabini onyana  
ka Mr. D. Thomas wase Qonce latsha  
kakuxi, elinye labhakeka ukutsha kwalo.

Ezocingo ziti akutandatyuzwa ukuba  
igolide ifunyenwe ngase Tekwini e  
Natal.

Kuvakala ukuba Inkosi Unqwiliso  
isingisela ngase kupileni. Baninzi abe-  
besebe nukiwe kodwa usemnye obesele-  
bhushulisiwe.

Kwelase Mtata kutiwa kupantse uku-  
ngabiko mini linganiyo

Intolongo yase Ngcobo iwiswe ngu-  
moya, baza ababanjwa bangeniswa enqu-  
gwaleni, kwabaleka bahlanu ebusuku.  
Ababini bebelindiselwe amatyala ama-  
kulu.

Etekwini kuko Umzulu onikwe inya-  
nga ezintatu yi Mantyi ngokusuke abete  
umlungukazi ngentonga.

Intlangano ebalulekileyo ye Palame-  
nte yase Natal iya kuba ngo 13 March lo,  
ukuxoxa ngoku hanjiselwa pambili  
kololiwe.

Amjelimani akolisile ukufika Ema- mpondweni; anamabala omhlaba ate- njiswe wona zizipata mandla zelo.

Inene elingu Mr. Beit, lase Kimberley kutiwa litumele pesheya idayimani ezibuninzi bupantse bazalisa iambile. Ixabiso kutiwa ziku £120,000.

Kuko umteto, ominyaka imashumi matatu uko, potu nngasakunjulwa bani, wokuba, nabanina otshise ihlati ngabom, nokuba ngaba reyishi bashiye uvundu apo bebebase kona, bashiya mhlaumbi incha isitsha, unokudliwa £100, okanye inyanga ezintandatu, mhlaumbi ikati ezi 25.

Idayimani zifunyenwe kumandla wase Hopetown; zimbini ezifunyenweyo; enye i 22 carat euye 61. Kuyembiwa. Ubhasi we lama akavumanga ukuyi tengisa ebenikwa £12,000.

Izulu keladlala futi kwisiqingata sase Nyara. Kwifama ka Mr. Hockly e Qohi libulele amahashe amatatu, kwenye ifa- ma ka Mr. v. d. Menlen litsho kuba- ntwana abane abantsundu, lalal’ umbete itshoba komnye.

U Professor Ritchie, we South African College unyulelwe ukuba ngowe- bandla elipete imfundo epakamileyo (University Council).

Ijaji ebiteta e Tekwini e Natal ite Um- tshaka obegqoboze indlu yomlungu wa- dlwengula inkosikazi, yamnika ishumi leminyaka, namashumi amabini ekati.

Ngolw’esi-Ne, ngesipango eke sabako ekumkeni komhla, Emngqesha izulu li- bete koka Ngubelanga abantwana abata- tu nosana ; kwapila wamnye.

U James Madlala, okutiwa lilungu elibalulekileyo leramente yase Wesile e Bhayi udliwe £5 yimantyi ngokutengisa ngotywala ba Maxhosa.

Siyatemba ukuba amadoda akowetu arentela imihlaba kwa Rulumeni kwizi- tili ngezitili akayimatele into yokuyisa egquguleni elimiselwe ukutoba irente ukuba acinga ukuba zinzima ngapezu kwamandla awo.

Isengati akusakubako netyala elinye pambi kwe Jaji e Monti ngalomjikelo wase kwindla.

U Baron H de Worms umiselwe ukuba abe ngouceda Umpatiswa-Zikoloni zama Ngesi kulaulo Iwase Ngilani. U Sir H. Holland unyuselwe kwi House of Lord watiwa wambu ngegama lokuba ngu Lord Knutsford.

Unyana omkulu we Kumkani yama  
Jelimeni usafa kunene ngokunganiki  
temba.

Kwi States zase America kumiswe  
umteto wokuba lityala elikulu ukutshata  
umntu nokayise mhlaimbi noka nina.

ISIYALO KUBAFUNDISI.

*{Isijungqe sokugqibela.)*

II. Kanti ke oku asikonke. Zaziko  
ezinye indawo awaye nazo, nezambangela  
ukuba apumelele kangako emsebenzini  
wake. Ziya kankanywa kule ndawo ye  
tekisi yetu—Wayezele ngu Moya Oyi-  
ngcwele nalukolo.

1. *Wayezele ngu Moya Oyingcwele.*Wave ngemfo ulungileyo, unobubele, ute  
gabalala, nonga bangalungelwa bonke,  
nje kodwa, kok® waye nazo ezindawo  
ezinoncedo ebu Kristwini, ezizenze  
okokuba amadoda abe namandla ngenxa  
ka Kristu kuzo zonke izizukulwana.  
Wayezele ngu Tixo, eshukunyiswa,  
equtywa ngu Moya Oyingcwele.

Ke lento yokutiwa into izele yenye,  
kuteta okokuba zonke indawana zayo  
zicucwe yiyo, okanye zipantsi kwama-  
ndla avo. Kwakunjalo no Barnaba, isiqu  
sake sipela, inkumbulo, izigqibo, amazwi,  
nezenzo zazingapantsi kwempembelelo  
zo Moya ka Tixo. Lenteto sibuye siyive  
xa kutetwa ngaba disipile nge Pentekoste  
kutiwa babezele ngu Moya Oyingcwele.  
Aza amazwi ka Kristu, awawateta kubo  
ekumkeni kwake elizweni, azaliseka,  
okuya watembisa ukuba baya kufuma-  
na amandla xa ate u Moya "Oyingcwele  
wahlala kubo, abafanele ke bona ukuba  
ze babe ngamanqhina kuye. Kwabe,  
ukuba sifuna ukwazi into eyayitetwa  
ngelidinga, kufuneka kupela okokuba  
sikangele kwaba badisipile into ababe-  
yiyo ngapambili nangasemva kokuba  
babesifumene esisipo sikulu. Sibone uku-  
tyafa, ubudenge, nokoyika kwabo nga-  
pambili, nokomelela, ukukanyiselwa no-  
kukalipa kwabo ngasemva! Ngesi sipo  
so Moya Oyingcwele bafanelekiselwa  
umsebenzi wokungqina ngo Kristu, baza  
benziwa banako ukupila impilo efana

neka Kristu, nokwenza umsebenzi ofana  
noka Kristu.

Bazalwana, yilonto ke esiyi sweleyo  
singabafundisi nje namhlanje—siswele  
u Moya Oyingcwele ukuba ahlale pezu  
kwetu, ukuze yonke imisehenzi yetu  
isetyenzelwe ku Tixo, size, sipela,  
sibekwe ngapantsi kwe mpembelelo  
zakwa Tixo.

Akuko nto ingazalisa isituba sale,  
akuko zipo, nokuba zipakanyiswe njani,  
asiyo mfundo, nokuba yenzulu kangaka

nani, akuko buciko, nokuba buhle  
kangaka nani. Ezi zonke zingawunceda  
umsebenzi wetu wobu fundisi, koko  
noko azingede zagqiba ndawo yo Moya  
Oyingcwele.

Ukuba ke bazalwana abatandekileyo  
ninga ningaba ngamadoda awomeleleyo  
ka Tixo, awomelele ngobulungisa, awo-  
meleleyo nje ngaba shumayeli be Ndaba  
Ezilungileyo, naba pumeleleyo ekoyi-  
seleni abantu ku Kristu, nase kwakeni,  
nase kuqiniseni imipefumlo yabafundi:  
—funani esisipo so Moya Oyingcwele,  
zamani, tandazani, nilindele esisipo  
enozibona ke ningaba konzi abanamandla  
bo cebano olutsha. Ningade nibe anina-  
yo imfundo, okunye nibe aninasipo  
sikulu semvelo, esininyusa ukuba nibe  
ngapezu kwabo nishumayela kubo, noko  
ninganaso esona sipo singapezulu kwazo  
zonke ukuzaliswa ngo Moya Oyingcwele.  
Ningati ninaso nibe ngamadoda ane  
mpembelelo, amadoda anamandla, ama-  
doda anempumelelo kulomsebenzi wenu  
’mkulu.

2. *Wayezele lukolo.—Yenu* wayengu-  
mfo onkolo ku Tixo ingaxeugaxengiyo,  
ololukolo Iwampakamisa pakati  
kwazo zonke ingxakeko, izilingo, nezinto  
ezidakumbisayo. Kwakungoko usebenza  
kwalonkolo awaya e Antiyokwe, wafika  
apo wase msebenzini. Yayile nkolo  
eyambangela ukuba avuye akubona obo  
bungqina bokubako komsebenzi wofefe  
ezintliziyweni zamagqoboka ase Antiyo-  
kwe. Akazange aman’ ukubuzisa, ata-  
ndabuze, koko wasuka wakolwa, waza  
wavuya.

Yayi yilenkolo eyambangela ukuba ata-  
bate u Saul wase Tarso ngesandla amxe-  
le kuba Postile, etyila into u Tixo ame-  
nzeleyo. Ewe, u Barnaba waye nenkolo  
eyomelelyo ku Tixo, nakwinto ufefe Iuka  
Tixo olwalunokuzenza, waza ke ngale  
nkolo watobela ubizo lo Moya Oyi-  
ngcwele, nolwe Remente, watabata iha-  
mbo yake yobu Shumayeli no Paulos.  
Waye ngenantandabuzo okokuba u Tixo

wayembizile ukuba ahambe, kwaza ke  
ngoko akwabiko zingozi zinakumoyikisa  
nazingxakeko zinakumtintela.

Bazalwana, niyakuyifuna lenkolo ku  
Tixo nase Lizwini lika Tixo ukuba ninga  
ningenza izinto ezinkulu kulomsebenzi  
eniwubizelweyo. Niya kuhlangatyezwa  
zingxakeko nazinto ezitisa amandla, eni-  
ngati ukuze nimelane nazo kupela kube  
ngokolo.

Ngobanina amadoda ake enza izinto  
ezinkulu? Ngamadoda anenkolo. Yi-  
ntonina eyenza ukuba ezanjengele zama-  
nyange, zimagama abhalwe kwisahluko  
se XI. kweyama Hebere, zenze imima-  
ngaliso enjalo ? Akungakuba bonke ngo-  
kuzalwa babebakulu, belumkile, mhlai-  
mbi bengcwele, okanye inxalenye yabo  
yayingezizo ezonto. Koko bonke ngaba-  
nye yayi ngabantu abane nkolo Elizwini,  
inkolo ku Tixo, nase Lizwini lika Tixo.  
Babekolwa ngabanye bonke okokuba ba-  
bekuyalelwe ngu Tixo ngokwake oko  
babekwenza, u Noa nenqanawa yake, u  
Abraham ekumkeni kwizwe lakowabo  
esiya kwele Kanana, u Mosesi pambi ko  
Faro, u Joshua ekuraulweni kwe Jeriko,  
u Gideon namarele ake, amatunga nama  
xilongo, no Samson nomhlati wake we  
esile. Ulowo nalowo wayekolwa ukuba  
u Tixo unaye, nokuba umyalele ukuba  
asebenze, okokuba u Tixo ute *yenza lento.*Lati ke elozwi xa laliman’ ukuvakala  
emipefumlweni yalamadoda amatidala,  
intandabuzo, noloyiko asinto ake anayo.  
Wona ayeqinisekile okokuba alungile  
nokuba u Tixo unawo, aza ke aqubela  
kuloyiso oluqinisekileyo.

Yayikwa yilonto kuba Postile emva  
kwe Pentekoste, kusoloko kwaba njalo ke  
kubo bonke abapati abakulu bengqoboko.  
U Luther waye nalo nkolo, waye kwa  
nayo u Wesley, zazi kwa nayo izicaka  
zika Tixo ezingamawaka ezibe zinganeno  
kwabo.

Kutiwa ngo Moody yena intandabuzo  
emsebenzini we Nkosi asinto ayaziyo.  
Ungumfo onkolo izeleyo. No William,  
ngoku ongu Bishop Taylor, isininzi  
senu esimaziyo, naye waye baluleke

ukuba imihla nge

nilinga ukuba

umsebenzi  
ningasigcina  
nize nihlale

ongapezulu wo  
kwa nokwandiswa

Impawana.

Indodana engu J. J., ezingca yona—  
nabo babona izinto ngoko izibonayo—  
ngokulunga ngapezu kwaboni, ababuti  
bonikelo,—iti, kweleveki egqitileyo, aba-  
bhali nabanye baza kufa ngesika Kora no  
Datane ngenxa yenkohlakalo yokude ba-  
bhekise umbuzo kubafundisi abantsundu  
mayelana namacapaza abasazeke bawenze  
kwingxoxo zombuso. Ngokoke simvisi-  
sa u J. J. engoti, abantu abafanele ukuli-  
fuya ilizwe ngamalungisa anjengo J. J.  
Inteto enjalo sibe singaqali kuyiva, kuba  
ibiseyite yanela kwintshumayelo zenye

yetyalike ezingekude apa e Qonce;   
kunye nenteto yokuba ngenxa  
ngxoxo elipepa le *Mvo* liza kuwa.

\*\*\*

Kekaloku kutiwa oza kwenza ezi

—ukubulala Umhleli we *Mvo,* nokuwisa  
elipepa labantsundu—ngu Tixo. Yaye  
ikwangulo Tixo ityileke yanekeka pambi  
kwake intliziyo yetu, esisati nati asikamo-  
ni, ngoko usengakuti oko sisamele *ukuli-  
nga nenyaniso,* nokuba kupuma kuba-  
nina; saye sikuchasile ukungalungi noku-  
nganyanisi nokuba kupuina kubanina.  
Ngalo lonke ke ixesha isazelo singasi-  
gwebiyo ukuba siposisile kwezi zinto  
yonke intshwabulo, nesekwe kwizi  
Bhalo Ezingcwale, avisotusi.

\*\*\*

Into noko eyakuti ifune ukuba mbi,  
yeyokuti abo benza ezi ziprofeto nge *Mvo*nangaba bhali benze imigudu ngokwabo,  
njengokuba sekuke kwenjiwanjalo,  
yokuti, bazamane namatye embombo  
esi sakiwose *Mvo,* baxengaxengisa wona,  
ukuze kuti ukuba bate bapumelela,  
yawa, bati iwiswe ngu Tixo, maungqine  
umhlaba. Amaqinga oluhlobo singa  
suke siti ngawobugqwira, akuko limbi  
igama angabizwa ngalo. Saye sitemba  
ukuba abo bawalingayo bokubona  
ukungabini kwawo, asuke abenze intle-  
kisa nje kodwa kubantu abamoya upo-  
lileyo.

\*#\*

Laka ijoni lamnqabisela umfo apa  
owayenesitiya pezu kwe Qonce, ngakwa

kwa-  
yezi

zinto

ngenkolo engashukumiyo; into leyo  
eyamenza ukuba abe" nempumelelo  
enkulu emsebenzini wake.

Bazalwana yibani ngamadoda ane

nkolo. Funani ukuzaliswa ngokolo  
nibe kwa nje ngo Barnaba. Imihlana  
yonke tandazelani ukwandiswa kwe  
nkolo, nihlale ke inkolo niyisebenzisa.  
Yibani nenkolo ku Tixo, kubuko, ne  
ntsikelelo yake kuni emsebenzini wake.  
Yibani nenkolo kwi Ndaba Ezilungileyo,  
ukuba zingamandla ka Tixo kuse elu-  
sindisweni. Kolwani kwelo dinga lo  
Msindisi : “ Bonani ndinani kumaxesha  
onke, kwa nase zipelweni zehlabati.”  
Yibani nenkolo emandleni o Moya  
Oyingcwele, ohamba nelizwi elishunya-  
yelweyo. Ligcineni eli lizwi, inkolo  
yolohlobo ayinako ukuswela umvuzo  
wayo.

Kodwa ndifanel’ ukuba ndipeze kuba  
ndiva ngati andiyitetanga into endibe  
ndifuna ukuyiteta. Into ebendifuna uku-  
yibandezela ezingqond w e n i z e n u  
yile, yokuba nina bafundisi bantsundu  
uncedo Iwenu lungabangwa kukuba nibe  
nazo ezondawo sibe siteta ngazo zibe zino  
Barnaba. Amalungelo enu emfundo abe  
mancinane, inkoliso yenu yazi kancinane  
ngenteto ezizimbi ezingeyiyo eyakowenu.  
Aninako ukuzifunda incwadi zesi Ngesi,  
ze kanjalo niziqubele pambili njengoku-  
ba abeletu ibala abafundisi bona benako.  
Kusekuhleni ukuba ke pakati kwabafana  
nomtinjana wetyalike euiyakushumayela  
kuzo boba baninzi abakwazi ngesi Ngesi,  
nencwadi zesi Ngesi, kuyakuba ngapaya  
kokwenu. Kodwa kuko incwadi enye  
eningaziyo ngayo ngapandle kwamalungu  
etyalike zenu, yona yi Bhaibhile. Ku-  
ko into eningaba ngapambili kwabo niba-  
shumayezayo ngayo, bubulungisa. No-  
nke ningaba ngamadoda alungileyo, no-  
nke ninganazo indawo zase Moyeni awa-  
yenazo u Barnaba, ningaba ngamadoda  
azele ngu Moya Oyingcwele nayi nkolo.

Makabulelwe u Tixo kuba sinokuko-  
lwa okokuba ningamadoda alungileyo,  
nokokuba niwamkele , Moya Oyingcwe-  
le nomlinganiselo wokolo. Ubunqhina  
boku nike nabunika ngexa elidluleyo,  
ate u Tixo wanitamsanqela emsebenzini  
wenu, wanipumeza emsebenzini woko-  
yisela imipefumlo u Kristu. Kodwa  
ngenxa yalonto beningasokuze namkele-  
Iwa ebufundisini libandla, ngenene nge-  
ningemi apa ukuba nibekwe izandla.  
Kungenxa yokuba sinenkolelo kuni yo-  
kuba nje ngamadoda alungileyo, nama-  
doda okolo, amadoda atweswe ngapakati  
ngo Moya Oyingcwele, lento sinibekela  
bucala ukwenza umsebenzi wobufundisi  
obuzeleyo pakati kwetu.

Bazalwana *ize* nikumbule okokuba  
amehlo amaninzi apezu kwenu. Amehlo  
abazalwana benu abanga Bafundisi,  
abamhlope nabantsundu; amehlo ama-  
lungu eramente zenu, nawaba hedeni,  
nawabo bangapandle kwe ramente. Aba  
fundisi namalungu ezinye iramente aya  
kunigqala. Abanye abangawubonele  
nto lomsebenzi wetu woku ngenisa  
ebufundisini amadoda amfundo ise zantsi  
kangaka, baya kukangela isiqamo. Ba-  
zalwana, ningaba danisi abo bebe  
nitembile. ’Ze nikutale, nikutale nga-  
pezu koko nake nanjalo ngapambili,  
ekuqubeleni pambili impilo yenu yobu  
Kristu, ukuze nibe ngama Kristu apa-  
kamileyo, nanomzekelo wokulunga kwi-  
nto yonke eningqongileyo.

Ukuze nikwenze oko, zenilinge ukuhlala  
nihleli ngapambi kwo Tixo, nihlale  
nibuva ubuko bake amaxesha onke.  
Nipile ngotandazo nokulinda. Nifunde  
Izibhalo Ezingcwele. nizaliswe ngazo.  
Nifune ukuba imihlana yonke nipehle-  
lelwe ngo Moya Oyingcwele, kananjalo  
nizaliswe ngokolo.

Au, Bazalwana! okokuba kale nkonzo  
ningemka nigqibe kwelokuba nizinikele

ngokutsha ku Tixo,

mihla

nilungiselelwe

wenu  
isimilo  
nifuna

Moya Oyingcwele,

kwokolo, niya kufeza izinto ezinkulu.  
U Tixo uya kunizukisa, anenze nibe  
noncedo ngakumbi. Abazalwana benu  
abangaba fundisi baya kunitemba, baze  
bavuyiswe yimpumelelo yenu. Ibandla  
lobamkela ngovuyo ubukonzi benu  
nokuba kupina apo niyayo. Nani ngo  
kwenti noti nonwabe emsbenzini wenu,  
uze lomsebenzi wakupela nokuxamleka  
kwenu kwakupela, namkele kwi Nkosi  
no Mfundisi wenu eso sitsaba sobulungisa  
singagugiyo.

Bhuluneli. Ufika umnini sitiya sele-  
zalise inxhowa umf omkulu, ati “ He !  
I have got you.” Wasuka akambona  
ngani u Joni, waziposa emanzini  
zonke. Wati akugqiba waya ngobuso  
obungenantloni “ where are they ?” Su-  
ka kwahlw ’emini kuba esazi ukuba  
liyakukanyela into enenkozo.

\*\*\*

Utung’ Umlomo wamiselwa ngu Sir  
G. Sprigg ne Mbumba yama Bhulu  
ukupononga amalungelo abant s u n d u  
embusweni. Ute ke nakuba ewenze  
amavezandlebe umzi omnyama, wavusa,  
ngengxolo ayindululeyo nabangazange  
bayinonelele "lento izivoti, abebenamalu-  
ngelo wati ke umzi awahleleka kuyapi  
kwindawo ezinjengo ma Qonce, oma  
Komani, naba Tembu. Kakade tina  
sibeke intonga kulempi yelipezulu limi  
ngeKomani. na  
kanti indoda eyaka yati xa ibongayo  
“umhlab’onamandla ngopezulu.” Hayi   
impi yaba Tembu , Entla  
ekwelipezulu ! Ngamadoda, zinto ezayame

ngomteto.  
nemihla.

Site yayinyanisile na

kwaneyavela Entla

Kunga kunganjalo izolo

\*•\*

Kodwa ke ukuqondisa abatandabuzayo ukuba yinyaniso *yinyaniso* Utung’ Umlomo' wenzelwa amawetu, ipepa eli- ngumlomo we Mbumba yama Bhulu lase Berkesdorp, lite, lakuva ukuba abantsundu bangene e Komani nase Batenjini, kuyakufuneka evalwe kanye amaroba okungena kwabantsundu emfa- nelweni zombuso yile Palamente izaku- hlala; kuba lonto ingenziwanga, Amabhu- lu akusokuze alaule ngapandle kwexhala. Kanti ke noko bako kwabamnyama, abati kwenziwa imfanelo ukuba ama- wetu atungwe umlomo!

\*\*\*

Lake lati isoldati elitile ngemfazwe yase Crimea, e Russia, leba utywala belinye. Lite lakusiwa ngapambili, Andikutandi ngenene ukubizwa ngo- kuba ndilisela. Utywala bake ndibe ndibu galele ebhotileni ebinobam, kwaza nda- inelwa kukuba ndisele obake kuqala ngapambi kokuba nditike kwobam. Kwon, nkosi! ndim na lo kude kutiwe lisela ? ”

ningafunyanwa

ngakumbi  
omkulu, ukuba  
senu sokulunga,

umlinganiselo

%\*

Siqonda ngati umzi udikiwe ngoku  
yingxoxo engo Rev. Charles Pamla no  
Sir Gordon Sprigg. Ixutyushwe ngo-  
kwaneleyo. Ngesasazise kwange ngapa-  
ya ukuba asisakuba samkela zincwadi  
ezingayo, ukuba kungati kufike inteto  
ezingati ziyambuzela u Mr. Pamla, saye  
ke singangi singatintela imvo zaba  
bhaleli—nokuba siyavumelana nokuba  
asivumelani nazo kusinina.—xa zanekwa  
ngondileko kungengako ukusa. Yaye ke  
inteto ebonakala kwi *Mvo* ihamba ubala  
olude kuba elipepa lisihamba sonke isitu-  
ba esipakati kwe Kapa ne Putukezi, ne  
Bhayi, nela Mangwato (elika Mzilikazi).  
Lonto ke ibanga ukuba ihambise ixesha  
ingxoxo kuba ipendulwa ngabantu aba-  
ingama abangabehle bawafumane amape-  
pa. Ngati kwanele okutetiweyo.

\*#\*

Imbulu zentsomi yinteto eninzi kakulu  
xa umntu ezenza into angeyiyo. Elinye  
ityenjana laya kufilisha kanti umnene  
esicakumbana nje seletsho ngesifuba esili-  
qowa, akanahempe ufake isidanga sesifu-  
baselinene sodwa. Kuti kusasa nge-Cawa  
apiwe amanzi ukuba ahlambe, ebeselete  
yena wavuka wanxiba. Ibe ke nentombi  
le iko. Hayi akohlwe umntu. Ihlale  
intombi, kade bati abantu bakuti bhe  
kulondlu, ati omnye “yid’ uhlambe  
intsimbi zetyalike ziyalila.” Wainana  
ukuvela etshona omnye. Ite lentokazi  
ibudlala yamti xhamfu, imhlube ibhatyi;  
hayi waqesha umfo. Kute noko yada  
yati xibilili ibhatyi egxalabeni, kuba  
umntu wayequtyulwe. Suka tu ihempe  
eyahlukileyo kwisidanga eso—yangu  
mzimba womtu. Waba uyaliwa njalo.

\*#\*

Enye inkewu yaka yasuka yaxaka  
ikumsha elaliyikumshela ngokusuke  
iyiloze, inyelise umlungukazi. Yayise-  
benzela lomlungukazi ngemini. “ Iti  
yakugqiba iyekwamkela. Usuke umlu-  
ngukazi wenza amavel’ etshona. Yase-  
yisiti inkabi yiti kuye nditi “ yintoni  
le izi kewu ?” Yema itoliki ayateta,  
waqokela umnene; yema itoliki. Ubo-  
nakele selesensa ngezandla, egoba yonke  
iminwe ngapandle kwocikicane no'situpa  
nxaholo! nxaholo! Waqala umlungu-

kazi kaloku wasiva isi Xhosa

engasanyateli, wati jaju  
wemka akubona ukuba  
dindala.

waya

umnene paya;  
kufunwa ama-

Umantyi wesitili sase  
mele amalungu e Bond

Hamba gwebegwana,

Ncotu.’isihlangu somlungu ubete ngaso kum lungu;

Zingelez’ umzi ngesiqushulu, kwanats’ apa Zixinene, ndolala pina mlingane ?

Ntwezwi limtyangampo, eyakwaz’ ise Tsitsa Kwavakala e Hewu, kotuka no Dyasopu kwa Ndlovukazi.

Pakatnani nouke Mamfengu. nani Mahala ; Pakamani ma Gcaleka, unyuke nawe Lu. Iwandlekazi,

Nizokubona intong’ emnyama ka Tungumlo. mo,

Yabagqiba abantu ngefuniselo.

Umzantsi awunamfe,

Udutne ngamazitnba ;

Untombi zimnyama yinina

Zingatnqabi u Walaza zimazi

Uzwe lingajungaju,

Zwe linamadobo lomlambo i Gqunube ;

Mti wat’ ukuwa wadunduluza, wabhekisa amasebe elu Tukela,

Wati u Ndamase ulixholile.

Mbendeni wehla kwa Tshaka,

Weza ngentsobi kwako wabo kwa Gcaleka. D. L. Z.

Dikeni uwavu-

kwiqetsu lawo  
lokutunga imilomo abantsundu beso siqi-  
ngata. Noko ibiko lengxokozelo yo Tung’  
Umlumo besingalindele ukuba i Dike,  
elicande lonke, linokushukunyiswa.  
Imantyi yalapo isuke yavumela  
ukuba ixabiso lemihlaba yonocanda  
abantsundu beso sitili—ezi akile ezinta-  
ndatu, exabiso ngokwabapati beso siqi-  
ngata (Divisional Council) bekuhleli ku-  
sitiwa ngama £25 1ifungelwe ngamalungu  
e Bond ukuba ixabiso layo zi £7. Bafe  
apo ke bonke.

\*•\*

Nanko ke Utung’ Umlomo obekade  
exelwa yi *Mvo,* isiti lomteto ujonge kwa  
kuti. Utinina namhla obekade epika?  
Omnye ubeselede wati umntu otetayo  
makashumayele ngendawo umntu ano-  
kungena ngazo — ingxande nomhlaba  
kufunwa zona.

\*•\*

Imihlaba yabantsundu ayingantweni  
kwiqela le Bond elizimisele ukumsundu-  
za ontsundu embusweni. Nase zingxa-  
ndeni yoba kwayilonto sakuzaka. Kuba  
eyonanto isukelwayo ngama Sprigg wona  
kukuncipisa ivoti zabantsundu.

%\*

Into engummangaliso kukusuke lento  
iye kwenzeka e Tyume apo kube kuhleli  
kubonakala ukuba lendaba ka Tung’  
Umlomo kutiwa ikuliswa yi *Mvo.* Na-  
mhla abanako ukuba bangayiboni into  
ebikade ixelwa, bepika bona.

U Meja, e Mtata, yena akapulapulanga  
mafedelele anjengalawo ase Victoria East.  
Ute ixabiso lemihlaba mayibe lelo u Fu-  
lumente wayelinganisele" kulo—kutatwe  
irafu yomhlaba ipindwe ka ma 20 ; kuti-  
we ke lelo ixabiso lomhlaba. Yatsho lo-  
nto kuma 36, kweyela isi 2 sodwa. Lali-  
ngeko ke i 13 ukuze ibe ngama 49 amaga-  
ma awayechaswe e Cala.

\*\*\* .

Lwafa usapo Iwase sikolweni ngumqo-  
mboti ! Bamau’ ebewuteketisa besiti nga  
masi. Enye inzwakazi ike yaya etyalikeni  
yangokuhlwa kwa Bhulaneli, apa e Qonce,  
ipelile kunxila, suka xa kuvunywayo iculo '

ABALIMI NA BARWEBI.

E QONCE (Feb. >8.) Inkuni.—6/ to 25/ ngeflara Inqholowa—2/8 to 3/9 ngekulu Umgubo,—5/ to 7/6 ngekulu Umbona,—2/1 to 3/7 ngekulu I habile ezinkozo,—4/3 ngekulu Ihabile,—1/2 to 2/3 ngekulu Itapile,—1/ to 2/8 ngenxhowa Imbotyi,—3/6 to 4/8 ngekulu

E KOMANI (Feb. 25) Inqholowa,—2/ to 5/ ngekulu Umgubo—4/ to 4/9 ngekalu Ihabile,—1/6 to 3/9 ngekulu Irasi,—4/ ngenxhowa Amazimba,—6/ ngenxhowa Umbona,—5/ ngenxhowa Isemile,—1/9 to 2/ ngenxhowa Inkuni,—25/ to 44/ ngeflara

E RINI (Feb. 26.) Inkuni—10/ to 30/ ngeflara Isemile—2/ ngenxhowa Umbona—9/8 ngenxhowa Umgubo—10/ „

Ihabile—5/ „

Inqholowa,—3/6 „

Ihabile,—2/5 ngekulu Itapile—2/ ngekalu

Nkosi,—Mhleli wepepa lamanene nama nenekazi ohlanga oluntsundu Iwakoweta, kauncede undidyobele lamazwi ambalwa enkabi ebomvu n “ Jonginjonono.” Ngenxa yosizi awaquqa ngalo mini ndemka e Bisho (K. W. T.) nge 12th February, 1888. Andibanga nakunceda noko ndingembongi ukuti:

elipambi kwe ntshumayelo, yawukupa etyalikeni, yakubon’ ukuba ihleli enzulwini yamanye amanenekazi. Yatsho indlu yasbukuma yonke. Kupina ukwoyikwa nokuhlonelwa kwendlu ka Yehova ? Nga- mahlazo ezouto. Unanina umntu akulala endlwini xa anxilileyo? Kugqite imizu- zwana embalwa, yabonakala enye seyi zama zama, yanga ngumzi emanzini, yada kupuma ikwa yolile nayo Ngo Miss k|^^^ ne abo. Hayi ukudlokova kwotnhlaba '

IBALA LE MBONGI.

Ndiyibuka isimanga le Almanaka ya nonyaka nje, ukuba umntu loyinto ebe iyincome into xa yenziwe ngomnye wa- yenza yantle, itsho yantle yamabala ma- ninzi nqwa neligama lako Iona abanye kendibeve besiti ungu Jan, ndive abanye besiti Ntengo, abanye bati Tenge, ndazi elokuba Jabavu lodwa mna qa.

Ukutsho ke xaka lase Bhede Ndibeka mabini matatu ndibulisa Ndibulela le Almanaki yamaxesha Oyenzele uhlanga Iwakoweta.

Danke ! Bhasa ka Hondile Mdak’ ozituma ngati ngu Tshaka Mbambalala ka Kandekana Engangemaz’ eyaxhelelw’ u Rili. Nditsho kuwe xaka lase Bhede ; Silinganis’ imbongi mntaka Jabavu Amagam’ ezinkosi zonk’ angekwaneli Bona bantu kutiwa bayabongwa, Andibongi mna ndiyateketisa.

Gaga kam Gele,

Ntak’ ehlonitshw- ngumtinjana, Bakunxwala ngan’ ubalungisela Konke oko kum ngazwilinye Akunikwani akumntaka Xesi.

Kade ndifuna lo ka Gxaleka, ngu bani Ndibakuti nga nditelekelelisa Ngu Danyela! ngu Debase! ofengu Dafeti

Ndizokuti kuye:—Gxaleka unyanisile, Kudala nam Umkangiso ndiwuxelela. Nkunz’ ejanyelwe zinkunzi nkunzi Zaleleni zingayenz’ amaqubu, Mfene yamagqoboka ngu-Mgqibelo Icand’ enkundleni kwa Mgagazi Yakhubeka yakufun’ ukugqita.

Guda zilingeke ungenzwana yaluto Mntan’ okokel’ abantwana beziganga ; Hlekani nimke kwa Rarabe, Kudala sinibeta ngeyekeyeke. Mfungquzi wendaw’ ezinyukayo, Ingazidla ngawe Inxukwebe kuyifanele Intaka ziyangxogxa pantsi kwemiti Kanti zilinganis’ abangxongx’ ezindlwinu Sode siyaz’ into ekwa Ntambo evenkileni Etutwa zezintombi zesikolo sika Zanazo Umlamb’ onamagqwira ngu Matole Ahlalel’ ukugxotwa ngu Beniza.

Ivuso labantu bakwa Gaga Beva kusitiwa ingq skaq’ ivnkile, Izikolo ezinocuku zimbalwa : Yi Ngcisininde, ngu Zidenge ne Zinyoka, Ezinye ndozixela ngo M’basa.

Babi bonk’ abantu abatshay’ igwada Ubuso bumnyama zinyembezi; Nyatikazi emnyama isalele Ivuk’ ipel’ ibe liwasakazi, Kude kulo ma audiyikufika.

M. K. Mtakati. The Merriman Towers,

Stutterheim, 6 Feb., 1888

2 IMVO ZABANTSUNDU (NATIVE OPINION) FEBRUARY 29, 1888