nkeni, anjengoko anjalo kulo mapepa bebe wanikwa baku galela imali leyo

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | |
| Penny | ... ... … | £40 | 0 | 0 |
| Jonas | ... ... … | 6 | 0 | 0 |
| James | ... ... … | 12 | 0 | 0 |
| Stores | ... ... ... | 31 | 10 | 0 |
| Floris | ... ... … | 11 | 0 | 0 |
| Blanch | ... ... ... | 12 | 0 | 0 |
| Sam | ... ... ... | 18 | 0 | 0 |

UMBONISO WASE BATENJINI

*(Cape Argus.)*

Kute ngomhla wa 22 ku April wenziwa lo mboniso. Ngezolo kwaku bonakala ukuba ingomso ali kulunga, into eyati inxenye yabeta yawa imixelo yabe benga ingantle ilunge into ezayo. Kute noko kunjalo bafika abanje ngo Major Boyes imantyi yase Clarkebury (e Mgwali) no Mr. Byrne evela e Qonce bezalisa idinga ababete boze babeko. Waye’ko u Mr. Stanford imantyi yase Ngcobo, no Mr, W. G. Cumming eyase Xalanga. Kute ngalomhla womboniso kwasa kubonakala ukuba abantu bapilile, baya pitizela, kuba uninzi Iwabeza kubonela luhambe nge nya- nga kwa nge pezolo bengxamele ukuza kufika apa. Yeka imisi ebigqibe lontlambo intle kunene yase Southeyville, yayi seli ngama “ Hom-hom” ukuvunywa, ngabantu belungisa izinto zale mini. Nakuba ubuninzi balo msebenzi walo mboniso wawu pezu ko Mr. Eenix isandla se mantyi, owaye ngu mbali we mpahla ezi ngeniswayo ; oyena mlungiseleli wayo mkulu, noyena mpati, yayi ngu Mr. Levey imantyi yase Southeyville. Ofanele ukubulelwa yinto yonke emnyama ngamalinga ake okunyusa uhlanga olu ntsundu.

Ubuninzi bezinto ezaziya ku boniswa zavela kwi sitili sase Southeyville. Ayi banga ninzi impahla evele e Ngcobo nase Xalanga, noko ke ziyi zuzile imivuzo ezo ndawo ngo ku ncomekayo. Nakuba imantyi yase Glen Grey inge zanga kulo mboniso, omnye wakona uzuze ibaso lokuqala, ubene ngxowa ezi 156 ze ngqolowa, omnye wazuza ibaso lesibini nge ngxowa ezi 140, owesitatu wazuza ele sitatu, nge ngxowa ezi 90. Lento ke ibonisa into eno kwe nziwa ngaba mnyama ku msetyenzana nje omncinane woku kanya, xa banalo ituba, ngo kusuke ba miselwe imantyi ezilungileyo.

Kute ke ngo 12 o’clock kwaba lixapetshu eli kulu kune­ne, ekunga zekiyo ukuba kunge ku tiwe nina impahla yayi ngaka nje emayi bo niswe, ukuba abe Lungu abaqelileyo ukuzenza ezizinto babe ngeko. Ozitapile, ozinkuku, omafuta epehla (butter), no maqanda. Ozi gusha, inkomo, omahashe, nozi bokwe ; into ke leyo enge kute kwa pants’ ukuxaka angati angabiko u Mr. Robert Stanford ekwati kwa lungela yena ngo ku vana kakuhle ne nteto, noku qondisisa izimo zaba bonisi kanye, kwa kuba njalo. Bekuko ne mpahla ezenziwe zizandla zabantu nge miti ezinje ngozi Scotch-cart, i Wheelbarrow, i Desk, i Zitulo, i Tafile, izi Hlangu, i Saddle-bag, njalonjalo. I Clarkebury ibonise ozi hlangu yona, yazuza umvuzo ngazo. Kwaba ko nento ezi tungiweyo. Kubantu ababe role imali ukurolela umboniso, bekuko mfo bati ngu Ncamiso Kalipa, oberole inani elikulu, ubonise yena imashini yokubula, kodwa ke ubenga funi mvuzo ngayo. Kuteke kwa kugqitywa uku kangelwa nokumiselwa amanani kwi zinto nge zinto; babizelwa ndawonye abantu, yaleseshwa ke inteto, itolikwa ngesi xosa, yi mantyi yase Ngcobo u Mr. Stanford, umfo oliciko, onteto ingenayo nakwaba mhlope nakwaba mnyama. Yaba ke iyapela intlanganiso, wayipelisa ngokumane ebandulula bemka bonke kumnandi.

Abafundi be *Sigidimi* bolufumana urozo lwaba zuze imi­vuzo luhlonyelwe.

I. U BOYA.

Waba mnye owabuzisayo ... Malgas.

1. I GUSHA, NE BOKWE.

Eyona Nkunzi ye gusha yaza nyelayo ngo buhle ino boy a obude yeka ... ... ... Malras.

Ilandela laleyo ngo buhle... ... ... Lucas.

Ezona Mazi ze gusha eza dlula ezi nye zimazi ezi

1. zika ... ... ... ... ... Lucas.

Ilandela lezo ... ... ... ... Malras.

Zi handle ezi (5) eza nyela ezinye ngo buhle ... Ramncwana. Eyona Nkunzi ye Seyibokwe yaza nyelayo ezinye Sumuel Mpila.

Zimazi (ezi 5) ze Seyibokwe eza nyelayo „ ... „

Zi nkabi (zi 2) ze Bokwe eza nyelaezinye ... John Klaas.

Bawu ncoma kunene lomboniso aba gwebi ukuba ulungile.

1. INKOMO.

Inkunzi eya zanyelayo ngobuhle ... ... yeka Samuel Mpila.

Elandela leyo ... ... ... ... „ Nyani.

Imazi eyaza nyelayo ngo buhle ... ... „ Jantyi Socala.

Elandela leyo ... ... ... ... ,, Jan Magosana.

1. Itokazi elawa nyelayo amanye ... ... ,, C. J. Levey.
2. Ilandela lelo ... ... ... ... „ Samuel Mpila.
3. Ilandela lelo ... ... ... ... „ Mteta.

Zinkabi ezi mbini zokuxela eza nyelayo ... „ Moya.

Ilandela lezo zinkabi 2 ... ... ... „ Dyara.

Isi pani se nkabi eza dlula ezinye ... ... „ Solomon Kalipa

Esilandela eso ... ... ... sese Nkosi u Stokwe.

Bawu ncoma kakulu lomboniso aba gwebi. Bate aba zange ba bone inkabi ezi njengezo uku tyeba.

1. AMA Hashe.

Anyelwa akutshwa ngo buhle yinkabi ka Solomon Kalipa.

Akutshwa ngo buhle li hashekazi lika ... Kosana.

1. Akutshwa yi nkabi ngo kuhamba ka W. E. Stanford.
2. Ilandela ... ... Matanzima.
3. Laza ilandela ... Sabiwe.

Wanco nywa kunene lomboniso ngaba gwebi. Aye mahle kanye lama hashe aye nga kwe Iwayo. Lite ihashekazi elimfusa lika Kosana lancamisa ukufaneleka kwalo e kuwazaleni ama hashe apilileyo, nga pandle kwo buhle obugqitisileyo balo.

1. INTAKA,—NE HANGU. &C.

Aku banga ko nkunzi ya hangu iziswayo.

Imazi ye hangu eya dlula ezinye yeka ... Lupele

Inkabi „ „ „ ... Stuurman.

Inkunzi ne mazi ze Kwakwini azibanga ko.

Inkunzi ne mazi ze Ranise e zona zintle zezi ka James Konki.

„ „ ye Nkuku „ ... W. Sombolo.

Inkunzi ye Dada ne mazi (2) ... ... Lenna Booi.

Ama qanda 12 adlule amanye Daniel Matsolo.

Lomboniso we ntaka wanconywa kunene.

1. IQELA LESI TANDATU LABA LELE ZlNJA.

Elona ngesi lanyela ezinye lelika Malras

Ibili dokwe eyanyela „ yeka Sara.

1. IZI LIMO.

Ingxowa yenqgolowa eya nyela ezinye yeka Samuel Mpila. Elandela leyo ... ... ... „ Ncamiso Kalipa.

Ingxowa ye ngqolowa „ Ncamiso Kalipa.

* Yembewu ye habile... ... „ Malras
* Ye Rasi ... ... ... „ Booy Nxeke.
* Yo Mbona „ ... Daniel Matsolo.
* Ya Mazimba „ ... Mankay Renqe.

I embile ye alityisi... ... ... „ ... Lenna Booy.

Umboniso wama Tswele ,, ... NcamisoKalipa.

Ingqokelela ye zityalo eya nyela ezinye yeka Joseph Ndlwana Itapile „ „ Ncamiso

Ama tanga amahlanu „ „ Silas

Ikulu lobu nzima (100 lbs) le habile „ S. Maythan

Ilandela laleyo „ „ Malras

Iponti zobu nzima ezintatu ze botolo (zahlulwa kubini enye ya yeka Amelia Masiza, yaza enye ya yeka Tiwani).

Bate abagwebi lomboniso wezilimo umkulu, ulungile. Kwa boniswa intlobo ntlobo ezininzi ne zilungileyo ze ngqolowa. Izityalo zilunge kakulu. Umboniso we habile umkulu umhle.

VIII. AMA SHISHINI.

I pair ezi mbini ze zihlangu zamadoda nabafazi eza nyela ezinye zavela e Mgwali wase Batenjini.

Umboniso we zikotile eza nyela ezinye zezika Gola Mahlaka Owokuqala wemisebenzi yaba cweli owanyel eminye ngowase Lovedale Samuel Gcinga