AMABAL’ ENGWE.

Leminyaka sinayo kalokunje ngati ifun’ukuzixaka izazi impawn ezibe zifudula ziboniswa zizazi esibukabakeni ukuba ziteta okutile, zize zibikelo abangazaniyo nako oko, aziteti nto’nye ngale iminyaka. Bekufudula Haiti lingahalela ehlotyeni kanti asinto inganga mvula ebusika, libuyo libo kwanjalo nehlo- bo ukubalelela ukuba imvula iba ninzi ebusika. Kunonyaka zonke ezo zinto ngamaqashiso. Kuti pezu kwazo zonke impau mpan ezikoyo lenze ngokubona kwalo lona izulu. Kuko ukujikelisa umnyaka upela lenzo uqatsini olunye lokubalola kuti kungenjalo ubukulu bomnyaka bucatshulwe zimvula ezikolisukuxika. Sakuba tina siqalela kunyakomnye ukuzi- cedulula intsebenzo zesibakabaka sifumana ukuba kusaman’ ukuti isiqingata somnyaka sibalele, esinye sibe nemvula ezaneleyo. Nyakomnye isivumo sombona saba sihle inqblo- wa yapatsha; nyakenye inqolowa yalunga, umbona wabu- ngqungungqungu. Nonyaka nje ngati ikwasesa nyakenye kwi- nzoliso yondawo. Umbona sekuqondakele upatshile, imvula ke ngati ifunukuti ixike, indawo ke leyo esishiya netenjana lokuba inqblowa ingazuzeka. Siyawucebisa ngoko wonke umzi ukuba ungaku ntlonizeli ukuyigalela emhlabeni.

\*\*\*

Ndawo ngati ifuna ukuwuqwantisa umzi ekuqubeni nje- ngelicebo lotu lokungashiyi fusi, kukuhla kwamanani oku- dla. Nati silusizi kakulu ukuba izinto zime ngolo hlobo, ngokukodwa sakukumbula ukuba inxalenye yomzi wakowe- tu ayinaxesha lide ipumile kwinkolo eke yawudobelela pa- ntsi umzi wakowetu upela, yokuba izilimo ezinjengozi nqo- lowa, nozi habile, nozi rasi azinaxabiso lingapezulu kwelo tyani. Pezu kokuba kunjalo ke umzi wakowetu siwucebisa bnkali ukuba ungakangeli kwindawo yokuba zisiti ezi zinto zakuba ngakwezawo izandla zingakutshelwa nani, ize ziti zakuba zitiwe xamfu zizandla zelinye icala zifumaneke nzi- ma. Lunye kwapela uhlobo enokuliwa ngalo lonto—oluya kuti ukuba luzingisiwe ukuqutywa loyise ekupeleni—ku- kunqika isoyi upose ukozo ngapantsi kwayo. Nakuba lendawo ngati siyiteta bucokonyana kupela kwendlela eya- kuwupumeza umzi wakowetu, ukuba woze upumelele.

Sike satyelelelwa ngumoya omkulu kunene apa e Lovedale kule veki ipelileyo. Uqale ukubudla ngamandla amakulu kunene ngobusuku bolwesi-Bini, kwasa wenze kwalonto ngolwesi-Tatu, wada waya kupatelela kolwesi-Ne. Isivu- tu-vutu esinjalo somoya sisazela tina kwinyanga ezayo u July, efike ke londawo ityebise indawo esiyikankanye ngaba- cedululi besibakabaka. Awubanga nazonakalo zikulu noko pakati komzi apa, ngapandle kokuwiswa intungo yendlu yo- kupekela yomnye wabafandisi. Kute kuba abantu abebe pa- kati apo ibizintokazi ezimbini nendodana epape kunene, yati isiti buma pantsi intungo babe sebe pandle; yayindodana leyo umntu otiwe cafu udunyana entloko, kuba oku kuhle esesazu- lwini sendlu yena, zaye intombazana zikufupi ne fenstile, ezite zase zigibiseleka pandle ngayo. ’Nto iyiyimbi ungaba uyenzi- le apa kukuncedisa abavuna umbona ukumlalisa pantsi, oma- nzi nowomileyo. Kutiwa e-Mxelo umke nentungo ye tyalike yakona epantsi ko Mr. Mzimba ! E-Mkubiso umke nesitadi eomfundisi.

\*#\*

Ube namaxesha ovutela ngehlobo olubange ukuba umzi uxungupale, olubete nati kwabeta ingcabanga, ezisibange ukuba sikupe umteto wokuba intsatshana ezipantsi kolondo- lozo lwetu zingati sa pandle, hleze kuhle ububi. Elixala ali- bangwanga bupepesi, sikumbule ibali esaka salenzelwa ngu- mhlobo wetu owaka walapa kwiminyaka edluleyo, u Mr. X ,

ingenguye kodwa u *Mnini-kaya* e Qonce. Iti londodana kwaka kwehla into eyelele kule ekayeni layo, yati yakubon- ukuba isahamba wayixwila umoya, njengo kozi luxwila intsho- ntsho lenkuku, kwati kuba kwakuse singeni wahamba uyi- ntlokotisa kulo mingakazi ngapandle kwenceba. Njengoko nabani ebengalindelayo yaba ngumsebenzi onzima kunene kubabanguli nakumbangulwa ukukupa izibonda zameva esi- qwini sipela nasebusweni bomntu, oku kwabangelwa lusizi novelwano kwababewenza lomsebenzi, zintlungu kulowo wa- wusenziwa kuye.

%•

Utuli lumboxo. inkabi zamahashe zibiluzisoma. Isizatu soku yintonina? Amadodana adumbe intloko—siteta ngarnaqe- ngele—kufunwa o Ndofa naye. Site sakubuza ukuba yinina ukuba nizipangele kangakanana nisebancikane nje pofu ? Sipe- ndulwe ngempendulo eti ngaba banumzana.— “Ngesiba silinga indlela enokusibanga ukuba sike sisipumlele isono, sidiniwe ukuba sezandleni zenkew’induna u Apoliyoni. ”

\*•\*

Asazi kambe zinto zakowetu, eloqinga linganisiza mhlayi- mbi, njengoko selike lenjenjalo kuninzi, kodwa yikumbuleni into eninzi—ingcadala zeti njengani—eyanela ukuwuqabe- la lommango u Nkone nikefuzela esinqeni sawo kaloku nje nina, yati yakukota yanyel’umciza yasing’empelazwe. Nantso ipu- tunywa ngabafazi namhla. Lumkani !

Kade iyinkohla-mntu ukuba lilipina emalilingwe iqinga elingati libe nako ukuyiguqula impi eseyiminyaka-nyaka yashiya amakaya, amakosikazi, nentsapo, yasinga kwanqanda ngopondo. Siva ukuba yimitsazo intokazi ezinezibindi uku- putuma loma hungwane. Eli qinga lenziwa kukovwe uku- lingwa intapane yamaqinga angapumelelanga. Aba banyibi- liki babalelwe inowadi ezide zabaruqula abagcini posi ukuzi- paula, badinwa abashicileli kukufaka emapepeni ezitunyelwa kubo zifuna aba bantu apo bakona. Ekubeni zisilele ke zonke ezi indicia intokazi zakowetu zipume umkosi ngokwazo uku- yakuyiguqulela lotnpi injalo kulanto kaloku yaye iyitandile, yatembisa ukubambelela kuyo bonke ubom bayo.

%\*

Silusizi ukuva ukuba i Dayimani yimpemb’enkulu eginy’ixe- go nendodana, isilumko nesidom. Kulapo kungayi lubuyayo, xa singapiki nemitozo ngaminye esombululayo kwezonzipo zingqangqasbolo zikame isizwe sakowetu esisuke nganeno apa ngokufuna indlela zempumelelo, sati kanti sindabele kakulu ekuhambeni, sizicola nje namhla sesitiwe lwa lelo gongqongqo likulu, lingakwaziyo ukubablonela abafanelekileyo, libacekise abangati babuxeketwa. Hayi ezonto kutiwa zingatetwa ngawumbi umlambo, ingelilo i Dayimani. Luninzi udodana olwanqola lemimango lwasinga kwelozwe, namhla abazali ba- dy'ib'ana nenyembezi, kuba olosapo lwawashiya amakaya luno- kundileka, kodwa namhla ngamadlaka angenandlela, kunjalonje kuvakala ukuba bafa ugashumi bengenaye nomncwabi. Abasi- baliselayo imbali yelo abayihlanganisi imilomo. Into esisi- manga kukubona imityino ukuba mininzi kwayo yododana lwakowetu olusinga kwakwelo wuba. Ngati ngokwetu ukubo- na udodana olufundisiweyo Iwakowetu belufanele ukwa- neliswa yimivuzwana oluyizuzayo apa e Koloni kunokutsalwa yimivuzo ekutiwa mikulu efunyanwa kwiminxuma yelozwe, eti izuzwa ibe ipuma pakati kwentupa yeyele edibini ingabi nzuzo kumniniyo nakubazali; kuti ekupeleni kupute isimilo, kuti konke kufincwe kukufa.

\*♦\*

Imidaniso esisayo—efana nale kutiwa ema-Ngesini yi *ball—* selikb pesheya kwe Nciba. Sibone kubaliswa ngayo ngu mba- leli otile we mvo, inconywa kunene ukulunga kwayo nokufane- la ukungeniswa kwemidaniso enjalo emasikweni olutsba olu- ntsundu ; eyibalela lombali pakati kwezinye zezinto ezingaba lupau lokunyuka kohlanga ike yanda. Lonteto isotusile, sanga singamti mpaka emlonyeni lowo ukankanya olo hlanya lunjalo. Uti lombali umtalaso wokugqibela wolo luhlobo, lo awuncoma- yo, wawuse Duty wa, ubetelwa nge *concertina* ingonyana zawo. ngomnye wamadodana azekayo.”

\*\*\*

Igama azibale ngalo uwetu lowo ubalisayo ngu “ T. U. H. Transkei.”—Sibe kubuzisa ukuba isakuba ngubanina kanene lowo ? Bate abanye asazi, batibambi ngu Tand’U-Hhlanga Trans- kei. Kodwa tina besesigqibe ekubeni njengokuba etetelela, ade ancome ukufaneleka kwalo midaniso nje, mayibe lomntu igama lake ngu “ Tiyel’ U-Hlhanga Transkei,” kuba apo iko- yo lento ati ngeyingeniswa emasikweni ohlanga ngowona mgibe agcayisela ngawo u Satana xa afuna ukubambisa ulutsha, aluhendele ekonakaleni—kanye lemidaniso isisayo ati ama- Ngesi yi ball. Lutsha lwase Transkei lumkani neyela!

\*\*\*

Usuku Iwamashumi omabini anesine (24) ku May lolubalu- leke kunene apa e Lovedale. Aluzanga lwati lufikile kwati cwaka akwakunjuzwa ukuzalwa ko Mntan’ Omhle u Fitoli. Yimini abaqala kwanini abanini naba nikazi mzi ukuyilungise- lela ngezinto eziya kuyiyolisa. Luti ke nolutsha ngokwazi ukuba ngumhla obaluleke ngolo hlobo luzilungiselele kwanini ngendlelana zonke. Ngumhla abati nabadume ngemisindo bake bayiti tya paya ngawo, kuti kuwo onke lamacalana uqu- bisane nobuso obuzandundu zifukukileyo kukuncuma noku- hleka.

\*\*\*

Ixesha lase mini lioitelwe kwintlotyantlotyana ezininzi ze- midlalo. Pakati kwebalulekileyo kukubetwa kwe gubu, elite tina bantu badala balomzi lasikumbuza imini obuke wabalu- leka lomzi ngokudlalwa kwalo, elantilwa ngenye imini yava- kalu intokazi etile eli Ngesikazi imemelela ngeliti,—“ Balibeta ndakumbulu e-Home.” Ingqatso zababekelwe imali zibe linani elinobom. Pakati kwale siyikankanyileyo nemininzi esingena- situba sokuyidwelisa apaepepeni, apo kubonakele ukuba incasa ikona kusemdibanisweni wotulisela nomtinjana. Nje ngele- mihla uyiswolekanga imiqatukazi egxoga ngawo omabini. Zibe ninzi indwayi esizihelebileyo, esite kuba imazi siqelene nazo zakowetu, sazibopela, bavuka abafo abakulu bazivutulula olo tuli bebekahlelwe kulo ngokuqubula amatunga ukuza kungqumshela.

V

Asingebi senza bulungisa ukuba siya kukuyeka kugqite singenzanga zwi okwenziwe ngokuhlwa. Nje nganyakenye umnikazi mzi (u-No-Mayina) uzinike inkatazo yobuzalikazi, ngokubonisa usapo lwake imifanekiso apa *ebugqi (magic lantern)* esite tina sakuyikaugela sagqiba kweliti ukuba u Nxele noku- ba ngu Nongqause way’enezinto eziyele kwezo besiziboniswa, waza wazibonisa amakowabo, atnadoda anjengo Ntsikana, Bu- luneli, Ty'ala, namanye ekuvakala ukuba ay’ewubikela umzi

44 ISIGIDIMI SAMAXOSA, JUNE 1, 1888