UNYULO OLUTSHA.

Indaba zokunyulwa ngokutsha kwamalungu e Palamente siyakolwa ukuba ngeli xesha ziyizaze yonke i-Koloni. Wonke omhlope umzi uyazamazama njengolwandle lufl- kelwe sisaqwiti, yinto mntu ndini kutnaxa umfo omhlope asisibexebexe, into engenalo nelincinane ituba lokuko iti kefu. Uhamba egxaleka kuzo zonko ozi zipalukana, ati epakati kwamanye amanene—abelungu—abe epakati kwe- mfene—imidaka. Eli lixesha elibalulekileyo kumfo wase ma-Ngesini owuqondileyo kakuhle into oyiyo umbuso wa- kowabo. Equkeza esenjenjalo nje, engasawacekisi natna. vumba ezangcozi emizini yonigala, uyayazi into ayenzayo. Indawo esingatanda ukuyazi yeyokuba ukusipina isituba umzi ontsundu pakati kwale ngxabatshitshi yezimeko. Ingabana uyozela njengomqa, yona nto iseyivuyelelwe nangamakwenkwana kuba inedongwane, ize ke ngoko iwe- lwe busulu lutshaba lwayo. Ukuba umzi wakowetu ontsundu ukweso simo siwuti ntya umkosi, siti lifile! nahilwa Makowetu Kulo mbuso sipantsi kwawo namhla .-alisabulawa ngazikali nazimfakadolo. Wahlab’ ekangele owati,—“ Ilizwe liya kulaulwa lusiba.” Okwenene igu- nya namhla alitweswe ingantsula zamadoda aziblahla zikulu, ayibamba inkomo igxwale; izinto namhla zitiwe ipetutu, amandla endoda apo akona kusebucotsheni, akuko- ikona emisitsheni. Baninzi o-Goliath abaqukulwa pantsi ngamakwenkwana angango Davide, ngokusebenzisa intwa- na elizinukunezayo lizicukuceze mpela iliso—kanti isimo somntu kweli lizwe sisekwe pezu kwazo. Masivuke ebu- tongweni, kuba ingelilo ixesha lokulala eli. Ngubanina owaka walala eluhlwini, kona kudala yake yenzekana into yokuti esiwa ngapambili, ngasekunene nangasekohlo, isu- ke isindwe butongo indoda iti bututu pantsi, ipupe amapu- pa. Ukuba kuko into enjengaleyo eyake yehla, imbali ine- utloni ukuyivelisa ; abalali esibikela ngabo mhlana ngento- nga ngabatiwe yeketise ngembumbulu, okanye ngerele, balaliswa kukuko abangayi kupatshanyiswa yingwangwa yezitonga nengxokozelo zeli pakade ngakumbi. Ukanti ke tina sifuzisa nina ukulala ubutongo obunzulu pakati kwezikali. Masivuke, sizibinqe, siqubule ingcola zengqo- ndo sibinze elutshabeni kuba selusiwele.

Ikakulu inteto yetu namhla sinqwenela ukuyisingisa kubanyuli balomandla wase Dikeni nowase Nqushwa. Indawo esibanga ukuba sisibalule esi sitili lusizi esinalo kukupulukwa ngummeli wetu obalulekileyo, obetsala neqela elipambili, ekunokwenzeka ukuba ekuhambeni kwexesha abe yinjuze etshatshaleyo kule Palamente yeli lizwe, ukuba uzingisile ukuba lilungu layo. Siteta ngo Advocate Innes, umfo obekekileyo, otembekileyo, onyanisekileyo, otanda ubu- lungisa, ozimiseleyo ukubuxatisela nokuba uya kulahlekelwa kangakananina. Umfo ongacaluli bala, opendla inyaniso, ati akuba eyibaqile apo ayibaqe kona ayitenge, angayitengisi— njengento eninzi yezihlobo zetu eziti zizinto ezitile nezitile mazinyulwe, kuti kwakuba kwenziwe ukutanda kwazo ziluti xibilili, tya paya ulusu lwemvu ezibe zizite wambu ngalo ukufihla intsaluba ezingqangqasholo zoboya bencuka edla- vulayo. Usishiyile ke namhla umfo ka Innes ngenxa yo- kucukuzelwa kwake ngabamelwane betu abamhlope, ngesi- zatu aokuba enobuhlobo nemidaka. Huyi ilishwa *lobulungiaa.* Yinto ebinzwa ipululwa njengendlovu, yona ibe isiti ibula- wa kube kusitiwa taru, ize igogololo. Njengokuba nje lomfo ka Innes esifa ngesizatu sobulungisa nganeno apa, ungati ute nqaku omnye wezo ntshaba zake wabuza ukuba ubizwa mlandu wanina lomntu, angakubikela ngobuso obu- ngenantloni ukuba ufa ngenxa yokungalungisi; yinqaba ukuke ati ngenxa ’yobulungisa. Inkohlakalo idelekile nakwawe sikohlakali amehlo, ngako oko isenzo saso asina- iko ukuti sikohlakele; kodwa esomnye umutu kunzima ukuba ibe sesobulungisa.

Noko ke siyibika ngemihlali indawo yokuba kuko itemba

elihle lokuba u-Mr. Innes uya kumela i-Kapa e-Palamente. Ngenxa yento ayiyo siyazi ukuba uyakuhlala engumhlobo womntu ontsundu. Udumo lokuba nelungu elifaneleke njengaye e-Palamente namhla luyasipuluka tina Dike, luya kuzuzwa li Kapa, ukuba upumelele njengoko sikolwa ukuba koba njalo. Silila ezimatonts’abanzi ngenxa yokupulukwa ngulo mfo, mhlayimbi exesheni nezihlobo zetu ezimhlope esinyula kunye nazo, ezihleka intsini esiqozolo namhla, zisaya kulila kunye nati ngesililo esirara.

Yintoni na ke emasenze yona izinto zimi ngoluhlobo nje? Indawo yokuqala emasiyipaule yeyokuba inani letu banyu- layo lincitshisiwe kakulu, ngako oko masilumke singa- ncedisi nati ukulincipisa, ngokuti kubeko amagogotya namauxaxa. Kufuneka sidibene sangumqulu omnye, siti indawo esivumelene ngayo siyenze kunye sonke; kungabiko oya kuti enalo ilungelo lokuvota angalisebenzisi, noya kuti amakowabo esinga ngapa eguququ yena awukangelise kulimbi ilizwe umbombo wake. Amadoda akankanywayo ukuba amele esi sitili, asigqibi kuwaqonda onke, noko ke kunzima ukuba izinto zibe ngamatwa. Pakati kwala madoda kuko angati anenyelana ngakwimidaka, kuyanqweneleka ke ukuba sazisane nganjalo.

Kuko enye indoda esisayive ikankanywa matshetshetshe. Ukuba besiliqela elinganelayo sibumbane, sibentonye yenye yamadoda ayintloko ekumeleni ubulungisa. Siteta u-Mr. Francis J. Dormer umhleli we *Cape Argus.* Anganjanina yena Dike nani Nqushwa ? Au ! yinqu yendoda leyo.

Indawo yesibini, site sakuyikangela incwadi le inamaga- ma abanyuli safika isisinyoponyopo esingena kuqondwa bani. Inkoliso yamagama emidaka ukushicilelwa kwawo kwenziwe imposiso ezininzi, nezinkulu ngokungummanga- liso\_. Ingako into yokuba babe baninzi eziyakuze zibakanye- le i-feltkornet ngomhla wonyulo ; kuba zoti zakuba zibuze igama lomntu akuba elixelile lisuke linganqinelani na- ngento le neliya lisepepeni. Linye iqinga esilibonayo tina eliya kuwupumeza umzi kulo mgxobozo, kukukaule- za kwangayo yona le nyanga ingu October, umntu aye kufu- na isiqiniselo e-Ofisini sokuba ungumvoti, ekoti kwakuti nqi erutu sona, isikwe umlomo inkuku. Lencwadi yileya namhla imkulula ebukobokeni bozi-Pasi neminye imiteto enjalo. Ngoko ke mayibe senxbweui yendoda.

Siyawubongoza kwakona wonke umzi wakowetu ontsu- ndu ukuba upapame, umeme intlanganiso, ucebisane, ube nto nye. Imbumba Yamanyama awakala ngayo kaloku umfo ka Gaba, lixesha layo eli linje ukuxakeka. Zinto zakowetu, Iwu! Lifile I! Lifile ! 11

UKUMKA KOMNIKAZI MZI.

Inyaniso yokuba umzi ukuze ulunge makulunge umnika- ziwo iya ityileka ngokutyileka. Xa senjenje sitshayelela inteto eyenziwe lusapo lwase Lovedale, luyisingisa kumzali- kazi walo u-Mrs. Stewart. Lontokazi seyinexesha elingapezulu kweminyaka emashumi mabini isebenza emye- zweni we Nkosi yayo, ndawonye nendoda yayo. Sekulituba, elinobom impilo yayo ingavumi ukulungelelana kakuhle. Ngeso sizatu ke kubonakele ukuba mayike isinge ekaya— Pesheya—ukuba ayingepili na. Ngalo lonke elixesha lide kangakauana, umsebenzi wayo awunamadlala angake- twayo; ufozekile kwisigama esinokufikelelwa ngumntu.

Lute ke usapo oluntsundu, umlisela nomtinjana, olufu- nda apa Iwakuva ukuba uza kuwela, lwahlanganisana nga- sese, lwacebisana ngento emaluyenze ukubulisa unina walo olushiya okwexeshana ngenxa yokungapili. Lwagqiba kwe- lokuba lubute inkozwana pakati kwalo, kufunwe ngalo into yoli lizwo, aya kubulelwa ngayo u-Mrs Stewart ngenxa yo- msebenzi wake omhle, aze agoduke nayo ukuya kwizihlobo zake. Kwavunyelwana ukuba kufunwe umnweba. Kwa- funyanwa omhle kunene, owanikelwa ku-Mrs Stewart kwintlanganiso eyayingo 19 ku September, 1888. Ute um- bulelo wake ngesisenzo waqondakala ukuba ubindekile yinto ayenziwe lusapo lwake, bo-Gqira umntu obengumlomo wenkosikazi yake, kubonakele ekohlwe ngawona mazwi angaxela ngawo ukubulela kwake, nokukoliseka kwabo. Um- lisela omhlope ube nesawo isipo embulise ngawo unina walo

66 ISIGIDIMI SAMAXOSA, OCTOBER 01, 1888