EZIHLOMELA KWI SIGIDIMI SAMAXOSA, MARCH 1, 1873.

ukuba umntu ongazilinganisiyo, ongazifundiyo  
izinto ngabanye, into esiyiyo esilwana singumntu,  
usengozini? Lomntu ungenazo ezozinto, unya-  
bele esona sikolo sikulu sokufundwa ngabo bonke.  
Umntu onjalo usengozinike okokuba awume  
kakubi lomhlaba. Hina! Mtundini! akwazina  
ukuba umntu ongawaziyo lomhlaba unjengomntu  
opupa ngemali nangobutyebi, omizamo neminqwe-  
no isenzuzweni kwapela. Mtundini! buya akwa-  
zina ukuba O-Judas baninzi. Yeyona nkankatela  
yengozi leyo. Hina! akwazina ukuba umntu  
usengozini. Umntu usisisulu sokuposisa. Lu-  
mkake. Lamazwi ukuba akunaluvo nawo kupina  
apo uyakunqumama ume kona? Vuka! mntu-  
ndini ubuye, kude apo uya kona. Buya nganeno  
kwezizibutalala zamazwi, ati, andisena kunceda,  
sendite andisenakutini.

Umntu, oti, ukutata kwake umsebenzi avuyele  
inzuzo, igama, ubukulu, imbeko, nobutyebi: oti  
akuzizuza ezondawo zimane zipupuma kuye  
angazitobi, abe kwelokuti kakade kufanele, naba-  
ntu bafanele, angayikangeli imfanelo yake kwaba-  
nye, usengozini yokuzipakamisa, makalumke, use-  
nkankateleni yosizi ngapaya, makavuke.

Umntu otuswayo yimikwa yabanye, usengozini  
yokuzekela imikwa yabanye, nokoyiswa, oko  
kukuti, ukulahla imilo yako yokuqala. Ukuba  
akafumananga bubi, woba uyawazi into oyiyo  
lomhlaba. Kuhle ngomnye umntu. Mntundini,  
ungayimateli lento.

Hina! Niyayibonana ingozi enkulu kanye kuti,  
le yemfundwana epitizelayo. Le yemfundwana en-  
cinane, lonto zihambiseleni, nizandisele ngokwenu.  
Kum asikuko nokuba ibuhlungu ; kaloku ikaba  
lakowetu liti ukuteta kwalo ndigqibile. Mnango-  
kwam E-Africa kuti midaka nditi ngu Rev. Tiyo  
Soga yedwa ebelingade lipume kuye elolizwi  
Naye kungamfaneli. Masiye kwasesikolweni uku-  
ze sizibone ukuba kade kuko uwugqiba. Kuba kwa  
imfundo yosityila kwanesimilo sobuntwana betu.

Awam amazwi nendawo endayame ngazo zezi  
ziti. Emhlabeni apa kuqala zizinto ezirara pambi  
kwezimnandi. Ngakpke andimangaliseki kwakuba  
njalo. Ngokuba isizalo senyama sinamandla nga-

Bedford, Feb 17, 1873.

Impendulo ku John Mahaley.

Nditi kuwe Mr. Mahaley kaupinde ubuye uka,  
ngele kwa kulanteto yam ndandi tete yona. Ngat-  
ngoku akupenduli yona Ngati uteta unekwelei  
ngati akubangwa ngumsebendzi olungileyo. Olu-  
hlobo utete ngalo asilulo nohlobo obelukufanele  
ukuba ulutete njalo. Lufanele abangafundanga.  
Ngati ubale une kwele. Qonda xa nditshoyo, nga-  
ti wena selude wagweba, uzilinganisa nomgwebi  
kweli uti, akundazi nokuba ndingum Krestu ku-  
sinina? Ndikupendule kulombuzo wako nditi  
kuwe ndinguye okolwayo omoyikayo U-Tixo isi-  
caka sake. Elikulu nditi kuwe maze ubuye  
ukangele kwakwipepa lamazwi am inteto yako  
ayiyelelene neyam. Nditi mna nangoku yekani  
ukudandulukela esi Gidimini futifuti, kokuvela  
nyanga leyo, kutetwa ngendaba yolwaluko nolo-  
bolo no tywala. Sezisenziwa ezinto njengezono  
zonke ezenziwayo ngabo babiwa ngu Satana. Ezi  
ke nati silwa nazo, ndisenditshilo ukuti wode  
ugwetywe umhlaba ziseko ezizinto. Tetani nto  
zimbi esi *Gidimini* apa niyeke ukushumayela no-  
nke. Kangelani kwindaba Zabamhlope. Ayiko  
lento, kuzo.

Y, Behane.

Ezase Natal.

UMDLAMBILA.

Ndiyatanda ukunityela indaba zomdlambila zi-  
hlobo zam. Nditi kwelilizwe lase Natal kwezinye  
indawo zalo kuko inyoka ekutiwa ngumdlambila  
ngokuba imbila zikukutya kwayo. Kusanduku-  
buba indoda engu Tshetsheni, umzingeli wembila,  
Manditi ngelinye ilanga U-Tshetsheni wayakuzi-  
ngela imbila enomngane wake. Bati bakufika  
eweni bazibona imbila zingena emweweni. Wa-  
selengena U-Tshetsheni kulomwewe zingena kuwo  
imbila, walala ngesisu ngokuxinana kwalomwewe  
warubuluza ngesisu ukulandela imbila. Kute  
kusenjalo U-Tshetsheni weva sekukala umngane  
wake lo ungapandle esiti *Mayebabo* utile Tshe-  
tsheni lukulu oluzayo, weva naye U-Tshetsheni  
umfuto omkulu usize, wati kukufa kwam namhla  
—Manditike waselelala ngesisu U-Tshetsheni  
njengoflleyo, kute kusenjalo wavela umdlambila  
emnyango waselnngena wafika waselukwela pakati  
kwezitende zozibini, wahamba pakati kwemilenze  
yomibini, napakati kwentete zombini, wenyuka  
ngomcacazo womhla wakwela emagxeni, wehla  
pakati kwegxalaba nendlebe, wakwela esandleni,  
wawubamba emqaleni ngokukulu. Yekake uku-  
jubalaza komdlambila, yekake ukukala komngane  
wake ngapandle ebona ukubeta kwezintlu zawo  
ezingapandle ematyeni—Esiti wafa U Tshetsheni,  
inyoka yamgqibela. Kanti U-Tshetsheni ngapa-  
kati apa uyayifohloza ngamazinyo intloko yale-  
nyoka malunga nobucopo wayihlikihla nase ma-  
tyeni intloko yayo.

Wabonakala uselupela amandla, wafa; wasinda  
U-Tshetsheni, wasinda kukuba ebeyindoda esihlu-  
ngu sikulu ngelefile naye ukuba ebengenaso ngo-  
kumsika kwayo ngentsente zayo. Umdlambila  
yinyoka ebuhlungu bungapezu kwezinye. Nditsho  
ngokuba yaluma U-Maduna bezingela, wati eha-  
mba pantsi kweliwa lentaba enkulu, yapuma  
empalweni yeliwa, yamluma entloko wafa kwa-  
ngoko. Bonani zihlobo zam ukugceneka komntu  
kusesandleni somenziwake.

John Muir V. Bowa.

Boxeni, January 10, 1873

INGOZI ZABANGAYAMENGANTO BAYAZIYO.

Hina wena! uyabazina ubungozi bayo, lento  
yokuba umntu, ati, ukumkumbulela omnye umntu,  
ade, alibale okokuba uyinto eyonayo ? Usengozi-  
ni yokuncama, mhlana onayo. Hina! uyakwazina

pezu kwe Somoya, kubani nakubani. Yayama ngento oyaziyo mntundini ukuba kungalowo wezayo, bamba zime, ulindele ezirara izinto pambi kwezimnandi. Ukuba wayame ngo Satana, linga ukukwebuka ngako konke onako.

Nkohla Falati.

ABAZELWEYO.

Ngomhla we 17 ka December, 1872, U-Mrs. P. J. Pakati uzele intombi.

ABABUBILEYO.

E-Tyume kufupi nase Bwarwa kubube usana Iuka Melani Vela, ubudala lunyanga ntatu. Lubulewe sisisu, ngo 11 ka February.

E-Tyume kwa Melani ngo 2 ka February ku­bube U-Mini Mdukaumfo wakwa Mdushane obehambele kumninawe wake. Ubulewe sisisu.

Encwazi ngo 21 ka January kubube U-Mgwali umfo ka Zibi.

INTENGO YEZINTO EMABKENI.

*(Awona manani makulu)*

Kweyase Graaff Reinet.—Ngenxowa:—Um- bona 20s. 6d., umgubo 36s., irasi 13s. 6d., itapile 8s. 6d.; iflara yenkuni 22s.

Kweyase Bini.—Nge 100 lbs.:—Umbona 5s., amazimba 7s. 6d., inqolowa 7s., umgubo 10s. 6d., irasi 4s. 6d., itapile 5s., ihabile 5s. 6d.; iflara ye­nkuni 36s.

Kweyase Qonce.—Nge 100 lbs.:—Umbona 5s. 9d., amazimba 9s. 3d., umgubo 13s. 6d., irasi 4s. 6d., ihabile 2s. 6d.; ishumi elinesibini lamatanga 4s. 6d.; iflara yenkuni 27s.

KUBO BONKE.

UXAXAZO

LUPILISWA ngeyeza elitsha elenziwe ngeinitana ehluma apa E-Koloni, elinga  
zange lingapilisi soloko lati lenziwa. Ngekungabiko namnye oya kumba

kwele Diamondi, engenalo:—Linokutengwa ngeziquma ezincinane nezikulu ku

JESSE SHAW, NEQELA LAKE,

E-FORT BEAUFORT ;

Abazizandla zabo kwindawo ngendawo ngu

|  |  |
| --- | --- |
| T. H. GROCOTT | ... Graham’s Town. |
| GODLONTON NO RICHARDS | ... Graham’s Town. |
| SAVAGE NO HILL | ... Port Elizabeth. |
| J. WHITE NEQELA LAKE | ... Cradock. |
| J. W. DAWE NEQELA LAKE | .., Graaff-Reinet. |
| JAMES HODGES | ... Queen’s Town. |
| WHITCHER NO DYER ... | ... King William’s Town. |
| J. B. TEMLETT | ... Alice. |
| JAMES VERITY | ... Adelaide. |
| F. HOLLAND NEQELA LAKE | ... Adelaide. |
| J. SHAW NEQELA LAKE | ... Eland’s Post. |
| J. SHAW NEQELA LAKE | ... Bedford. |
| W. WARREN NEQELA LAKE | ... Colesberg. |
| MORTIMER NEQELA LAKE | ... Richmond. |
| E. SHAW NEQELA LAKE | ... Uitenhage. |
| W. BOBBETT | ... Du Toit’s Pan. |
| HILL NO PADDON | ... Klip Drift. |
| OFISI YE “DIAMOND NEWS” | ... Du Toit’s Pan. |