babo beve mhlaimbi banga putuma ngokuba hleze babe kanti abakwazi oku ndiku bikayo putumani naswela Nditi ke andigxeki Bayi, ndibikela nina. Uxolo Mhleli nani Mapalo. Ndim owase Bayi engumhambi kodwa.

W. Ngilima.

Port Elizabeth, May 6, 1880. Nkosi mhleli,

Kaundifakele lombuzo kumanene asela utywala, ndifuna ukwazi ukuba buselelwa ukunxanwa na? Nokuba buselelwa ukufudumeza umzimba, nokuba ukuwupolisa. Inxano nditi abulipelisi kutenina lento umntu ati akuaela utywala asele futi amanzi ati ukusela kwake asele lide litahone, ehleli enkantini, kenibone bani oti ukusela amanzi ahlale epompeni umhlaumbi epetsini lamanzi ete qo eaela. Kunga- tiwa uya kuqauka. Umhlaumbi uti wena hai mna ndiselela ukufudu­meza umzimba ngokuba kubanda akuseli ke mhla lishuahu ? Uyayeka mhla kufudumeleyo? Yiti ke mfo ka bawo andibuaeleli kubanda mna ndiya zipoliaa ngabo. Uya pola ke butywala? Napakade ubila ubu- copo entloko. Ndingavuma kumntu oti mna ndisela nje ndifuna uku- pambanisa ingqondo yam ndibe nje ngomntu ogezayo. Kanene niti umntu ongumzili wotywala (uyi fool) isidenge, umntu olumkileyo ngoselayo, nditi mna iaidenge ngoselayo, olumkileyo ngonga aeliyo. Ingongoma nenduma zifuna ntoni kuwe apa ulumkile nje, ifisa ne blew ezi zifuna ntoni unengqondo nje, uti mna ndiyi gentleman ndiaela ngengqondo andiseli kakulu, bonke aba uti wena ngamanxila abatanga bangawo kuqala, baaela iglasi yanye, zambini zantatu. Kwaya *kwaya* wanxila wamana esiti ndaka ndanxila uhlobo endingazange ndinxile ngalo, wamana ehambisela pambili wada wase zantsi. Bonke baya kuba njalo abaseli botywala ukuba abatatanga ubulumko bokubulahla. Uti kade ndizama, andinako, uko uyihlo uya kukunceda xa utandaze kuye wacela uncedo, akali bani ozigoba pambi kwake, bendiya kukuxelela ngapezu koku ndoyika ukuxina indawo yamanene. Molo kabawo.

W. N. Somngesi.

Port Elizabeth, May 3 1880.

Mhleli wendaba,—

Ndingaxoxa kakulu ngabo utywala, anditeti mzi wakowetu lento indinyanzele ngoku ndinyanzela, ukuba ndimane nditunuka ngoku tunuka kuni mzi wakowetu, yabonani mhlaumbi inxenye iti, lomntu usifundekele ngantonina, unifundekele ngale ntshabalalo siyiyo apa ebutywaleni. Siya tshona bazalwana no dade, nditsho kuti sonke, kodwa nantsi into embi lento kum ilusizi, kanye yale milo yetu, siti into xa sukuba singayitandi siti tina asinakuti u Tixo akusipa ukutya sikuqalekise. Nguwupina lo Tixo unjalo unipe ukutya okukoku baza­lwana no dade, nguwupina kanindipe ndimve zihlobo, u Tixo lo ndinivise mna ngokwam ndedwa malunga nokunika kuka Tixo. Ningaba nina nibulela nokufa oku, kuba u Tixo wasipa, ukufa oku mhla mnene, ko Adam no Efa nantso imini ekwafika ngayo noku kusebenza nzima. Kwafika kwalo mini sinjenjenje, niyazibulelana ezonto zona zifana no- tywala obu, zimnandina ezozinto, ndibuza malunga nokukuti u Tixo usipile utywala, kanitsho nivumela yipina into, izibalo azibuleli zona, izibalo utywala ziya bugxeka, niyandibuza, hi o, pulapulani ke. Tyilani kwe Yemizekeliso isahluko samashumi 23—verse 19 neye 21, kwakona isahluko 21—verse 17, kanjalo tyila 20 chapter 1 verse, Yisaya chapter 55 verse 1. 2. 3. Nanzoke bazalwana no dade ningazinyateh ngenyawo ezindawo. Mzi wakowetu ndiya nibongoza ngenene bodade nani bazalwana bam abatandekayo kum, nditsho ngobubele andiniquli betu, yabonani lento utywala buhlonipeka ngokukodwa kokolwayo ude uti wakumbona eyayateka kunxila uve kukubi. Nan tsi enye indawo gqalanapa into etandwa ngu Tixo, anizanga niyibone igcobisa kangaka umntu wonke, enye into nantsi akubi lusizi mntu, umntu ngokungena emsebenzini we Nkosi. Umntu etywaleni apa ukedama abe lusizi ngenxa yotywala bom Xosa nobo Mlungu. Uvile utywala ngumcasi wobulungisa, ubulungisa ngumcasi wesono, yombini lento itiyene. Yinyoka nesele um Kristu nom Satana, akuvumani ezizinto ziyafana kanye. Yabona u Kristu umi bazalwana no dade, ulinde omka nomsinga amposele intsontelo, akateni ukuba lomntu akazinqakulanga, uzenze yena unjalo imo yake. Ndiya gqiba ndode ndipendulwe ngomnye umntn, umntu oya kundibuza ndoqala ndibale, awu mawetu ningandiva gwenxa ukuba nditeta ngozilo andizingci, ndifuna sivusana bazalwana no dade.

Ndim

Walter Kobe.

OBULELA ABA MHLOPE.

Ebayi May 20th, 1880. Nkosi yam mhleli.

Ndinomqwenana mhlobo warn wokunga ungake undifakele lama zwana, nditi lento yeli pepa *Isigidimi* asikuko nokuba ilungile.

Ndifuna ukuke ndibulele abahlobo bam abamhlope; ngendawo ezimbini kuqala beze nelizwi lika Tixo, bafundisa uhlanga lwakowetu oluntsundu. Ezonto zombini bazi kutalele. Ezinto zombini ababatalwa mntu ngazo. Mbangi kakuba ndibale kungam ; mna mntu osi qwala ose Bayi apa. Ndakukumbula ixesha lam ukuba kude kwalo ndisesandleni sabo. Ndahlukana noncedo lukabawo ngemfazwe ye Zembe namhla ke ndinomfazi, endimzekelwe ngabantu abamhlope. Ezizinto kum zingummangaliso, nditenje mazibalwe. Kodwa abantu bona babona ndipilile abayazi into endipile ngazo. Andikapiki noncedo lwase Bayi ngale mfazwe ka Ncayecibi. Ndingu lomntu uhamba ezitoreni ngomgqibelo apa eBayi, ndibulela ke Lomanene enza lonto kuba ndinga kwazi ukusoma, ndingavuya esosibulelo sam nisifakile kwelo pepa lamanene akowetu. Nditi ngamanye amaxesha ndilile nditi banga bangatandazela no mpefumlo warn, bautyebise nawo njengoko batyebise inyama. Andikabali izinto endizibonayo, ukuba i Nkosi iyavuma ndiya kubala kamva. Lendawo ndike ndayi kanka- nya yemfundo inendawo endi cukumisayo, ababali bepepa banendawo abazigxekayo kubantwana abafundileyo ; mna ke ndingati ndinendawo zo kwahlula ngezenzo ze titshara ndinendawo yokuzibulela ititshara zinoncedo olukulu ngecala lemfundo. Anditeti ngabantwana ababe ngenangqondo kakade, ingonakala kwabo. Nditi ningalugxeki msinya uhlanga mawetu antsundu niti aluyigcini imfundo, ezizinto zonke zisukela elukolweni xa lwandile pakati kohlanga.

Ezinto zilungelelana ngabazali xa benenkolo, babase ngemitandazo emfundweni. Nditi luhlanga lwakowetu makutandazwe ndalekela kwelomfo ka Soga, kuba ke ndeva ne *Sigidimi* sikalazela abafundileyo ngokunga lulameli abazali. Nditi tandazelani uhlanga.

Ndim

Umhlobo wako H. Hlati.

ABA LAHLEKELWEYO,—BONISANI!

Cathcart, May 13, 1880. Mnumzetu,—

Mpati we mvaba yeli pepa lakowetu, ndincede undifakele esi sicelo kwe lipepa.

Ndicela kuni nonke manene akowetu amehlo. Ndilahlekelwe zimazi ezimbini zamahashe, ngomhla wesi tandatu ku March 1880. e Cath­cart apa.

1. Enye yimazi enkulu ebomvu emitiyo, emanqina amhlope angasemva ati nqa ngentungo ubuhlope bawo
2. Elinye likwa bomvu line mbasa enkulu ebunzi, linomtshiso enyo- ngeni, lomtshiso ubalwe G. O., kwi nyonga yase kunene; omnye umtshiso upantsi kwe singci kwa ngase kunene, kulowo kubalwe W.P., kuba lali tengwe eskiti linesihlahla kumkono wase kunene noko singe- sikulu.

Nditi ke manene akowetu oke wabona amahashe anjalo, aze andincede andazise kwe lipepa, mhlaumbi anditumele incwadana ndomvuza ngento efanelekileyo, atumele apa.

J. M. Mxhina care of Mr. Hieman, District Engineer Cathcart.

BONISANI ! ndilahlekelwe li hashekazi elimfusa, la lahleka e Kei Road, iveki zine ngale.

ROBERT NIVEN PEPE. Emgwali, 18th May 1880.

IZINTO NGE ZINTO.

E-BLOEMFONTEIN.

Ityala elo Yikekayo.—Indoda, masiti iramcwa eli ngu Carl Bernhard, wase Bloemfontein, owa hlaba umntwana wake ominyaka mitatu ubudala, apuma ama tumbu wafa ke, u gwetyelwe ukuba afe. Uku zikulula kwake uti wa yenza lento epindezela umfazi wake, awaye mkalazela, enga vumi uku hamba naye baye endle.

E BALFOUR.

Ingozi ehlele h Rev. Mb. Thomson;—Sinosizi ukuva ukuba u Rev Mr. Thompson wase Balfour, wapuke umlenze wase kunene. Kwati ukuze awe wa tyibilika ekwele e lelini wawa pantsi. Waye tena imiti. Isa qubeka ka kuhle longozi, noko ngenxa yo bu dala bake yotabata mhlaumbi ixesha elide.

E GRAAFF-REINET.

Ingozi embi.—Sibikelwe indaba e zimbi ngu mhlobo wabo ba hlelwe bobo bubi, esi xelelwa oko ukuba ku yinyaniso. Kute e