bonke ngobushushe nobunzulu bento zomoya ongene kuzo, ngokunyusela intliziyo pezulu ngobukali benteto yawo. Ute xa wenziwayo londodana yeza ngapambili, baza abafundisi bayi misela ngokubeka izandla.

Ute emvakoko u-Mr. Read wase Philipton wenza amazwi esiyalo awatabatela ku Jere­miah iii. 15. “Abalusi njengentliziyo yam.” Kulandele iculo 131 kwaka Sankey. “Umsi- ndisi uya ndikokela indlela yonke.” U-Mr. Barton upose amazwi erementeni ewatabata kwi i. Tesolonika i. 12, 13. Abe ngamazwi afaneleke kakulu. Intlanganiso ipetwe ngo- kuvuma iculo 61 kwaka Sankey ekute laku- gqitywa u-Mr. Solomon wenza umtandazo wabiza intsikelelo.

Ibe iyi ntlanganiso emnandi kunene, ete iremente kwanabafundisi bazaliswa lutando kwapela ukwahlukana okubangwa kuba be- ngamahlelo ngamahlelo. Ndinge ndikankanye ukube kute pambi kokusingiswa kwamazwi esiyalo, bati abadala namadikoni, inani labo belishumi elinesitatu, bacela u-Mr. Timothy van Rooyen ukuba afunde epepeni abebelibalile amazwi axela ukuba egameni leramente baya mcela u-Mr. James van Rooyen ukuba abe ngumfundisi wabo kunye no yise.

Abanye abebekona endibaqondileyo ibe ngu Mr. Ainslie wase lityeni, isihlobo esikulu sika Mr. van Rooyen nendlu yake nabantu bake, bekuko no Dr. Pearson wase Mpofu.

Kute ngokuhlwa kwako intlanganiso ya- bafundisi yonganyelwa ngu Rev. J. Read wase Philipton, kwaza ke kwenziwa inteto ezimnandi kakulu. Ekupeleni ke kube luvuyo ukubona ulutsha lutembisa amanani amakulu okuxasa umfundisi ngalo mnyaka. Kute ngenxa yelanga ne mfazwe ne ndlala akwafumaneka nesiqingata sento edla ngokufumaneka yesi xaso, ekukoyo ke ngoko uloyiko lokuba umfundisi uya kuba sebunzimeni ngecala lemali.

U-Mr. James van Rooyen uza kuya e- Kruisfontein ukuya kugcina iremente yalo ndawo okwa ngoku.

Kwa Sarili akuko nto ike yenziwa. U-Sarili akavakali kakuhle apo akona. Abanye bebemfunela e-Mampondweni, abanye besiti uzibulele. Ngezi ntsuku kuvakele ukuba ukumahlati atile kwase mhlabeni wake. Sibala nje imikosi yakwa Rulumente ilungiselela ukuwaraula lomahlati.

Apo imfazwe isaqiuileyo kulapa kwa Ngqika. Imini ezinkulu zayo esingazikankanyayo yeya pezu ko Ndoda, ngolwe Sibini evekini, nge 30 ka April. Kwamzuzu pambi kwalo mini aye ama Xosa ehlanganisana kula mablati apezu ko Ndoda selede anga amile kona, esidla kula masimi ama Mfengu akweze Irabula, esenga inkomo zase Debe nazitimbe kwezi- nye indawo. Ati esenjenjalo wabe no Mlungu eyihlanganisa eyake. Kusasa ke ngale mini siyi kankanyileyo yanduluka imikosi yakwa Rulumente yawa- velela kuwo onke amacala alomahlatana. Yati ifika aba nama Xosa eselesiti siko ngokukodwa kumacala amatatu. Imikosi eyakweza Irabula yaqubisana nawo ingekabi kude, zalila kwelocala kwada kwase kutshoneni kwelanga, nokoke akwabiko bantu baninzi benzakeleyo kumacala omabini. Iqela elafumana obona bushushu bukulu laba lelaba ngase Mkubiso laqabelela pezu ko Fikilani. Kwelase Mlungwini icala inkoliso yabebelapo yayi ngawa konibe nawo Nondala. Kwati ke ukuba kuqatyelwe ngapezulu kwelohlati kwakokeliswa iqela lama Lau kwaza kwa landela ishumi lamapolisa antsundu. Ati efika ama. polisa entsunguzini zaba sezilila kuma Lau, Umxosa ekala ngeliti wabambeni ngezandla ngama Lau. Atsho okunene akakunyamekela kakulu ukudubula afunza ngenduku. Ate akubona ukuba apa asikuko kobom koko kufa ajika, eza kufika kulamapolisa ebelandela selezikebekebe, amanye engase nayo nemipu. Abonile namapolisa ukuba konakele make sipupumise siqonde siganyana. Enjenjalo okunene kodwa yasala inkosana yawo namadoda amabini. Ate akuyibona isele abuya zalila, aba selefika nawako Nibe. Kube kaloku ngu bambam kumacala oma­bini, wawa umntu kwa Rulumente nase lutshabeni. Zibambene unyaka nonyaka eselede alala ngezisu amabandla Enkosazana. Kute kwakuti nqi abona na­wo ukuba kokokuba abantu mabake bashenxe. Hai ke o kunene enjenjalo. Ate xa abalekayo amasoldati yavakala iwabiza ngegama lebuto lawo inkosa­na ebiwapete, isiti kuya kutiwa lihlazo lanina eli ntozakowetu, yatsho safunza. Inge ayi tshongo, ayi ngxwelera ama Xosa ayaba namsebenzi. Kuvele enyo inkosana abati ngu Saltmarshe, yati ivela yaba isiwa pantsi, aba ke nama soldati se ebuyile. Kufike kaloku enkulu inkosi yama soldati into ka Wood umfo ongati uyiva ngegama lento ikukoyika ukufa, into ete ama Xosa esombela kuyo ngembumbulu kubonakala ukuba kumacala onke angxamele ukuze ancokole ngayo, yaba yonwabe ngokungati incokola nabantwana bayo endlwini yayo. Ufike umnene wakokelela pambili engehlanga nase hasheni. Abonile kaloku nama Xosa ukuba asimlingene lo, anduluka. Udeke lomkosi ka Wood waya kuti tya ngapezulu kanti lomini uyakufelwa ngamadoda amane, noko enye yayenzakalisiwe kwangowasekaya. Elinye ke icala elafumana kunzima lelalingene kwelicala langase Mdizeni. Kwabantsundu abangaku Rulumente impi ekwavakala ukuba yaba namandla yeka Siwane. Into embi kuyo ekungummangaliso ukuba kungavakali ukutetiswa kwayo kukonakalisa nokupata kakubi abafazi nabantwana. Kute bekuvakala ukuba ama Mfengu apata kakubi kanti iya kuti impi ka Siwane ingene nakwindawo ayakuda azotuke nama Mfengu. Ngapandle kwalo ndawo yalwa ngokuncomekayo kanye lompi noko yada yawashiya awase lutshabeni ngenxa yokuhlwa. Kwada ke lomini ngapandle

kwalo ndawo ino Wood kwalamla ilanga.

Kwindawo ezafikwayo yimikosi yakwa Rulumente kwakubonakela ukuba besekonwatyiwe kule ndawo, sekuko imizi, kusengwa kudliwa ukudla. Into eya- funyanwa kakulu ngabafazi. Masiqokele kwakona ukuti lemfazwe isuke yaswelisa ubuntu nabantu abamhlope abebefanele ukuba ngumzekelo wenceba ngakubafazi. Nesi sikalo singaka sokupatwa kakubi kwabafazi bama Xosa ngama Mfengu siyabona ukuba senziwa kukuba engabali wona ngezinto ahamba ezibona. Sikohliwe nokuncolisa *Isigidimi* ngendlela abate abafazi apo kufunwa ukupangwa izinto zabo bapatwa ngazo nangabamhlope—ngesisiti ngokuko­dwa ngabamhlope. Kuluvuyo ukuva ukuba ati ama Lau kwelo cala azigcina izandla zawo. Xa sitshoyo asiteti kuti utshaba malucengwe, siti maluliwe luba. ndezelwa ukuze lude luqonde luyeke. Nokoke kwanelo kwela bafazi icala ukuba mababanjwe batunyelwe e-Kapa.

Ukubuyela kweze mfazwe, kuvakala ukuba ngalo mini lwafa kwakubi utshaba. Ababalwayo befile balo baba ngapezu kwekulu.

Ngemini elandela leyo, eyokuqala ku May aya kungena ama Xosa Egwiligwili. Afike azenza amakaya aza akuba pakati aqala ukuzixela into ayiyo, Abulele indoda no mfazi, ati ukuba makeze kumka nazo yagaleleka imikosi yakwa Rulumente, yama Mfengu angase Dikeni. Zinge zingati gwaxa abaleka ama Xosa asingisa kwa Hoho. Ahambe selebulawa ngokwe ndlazi, ati eya kufika enqabeni yawo kwaba sekusele ngase mva amadoda amashumi mabini ane sitoba. Ahamba amanye ekala ngokuti basenza ondilele, basixelela ukuti akuseko mntu kanti ati masize kucukumisa onomeva bezihlalele. Atsho kwa­ba knbonakala ukuba nakonomeva bacukumise onomanxedlana.

Emva koku bate abase lutshabeni batsalela kwa Hoho, baya bencipa kwa Ndoda. Ngomhla 8 iye kungena ku Hoho eka Rulumente. Asuke ama Xosa ati ncanca ngamatye aza kuba imbi nendawo, adubula isimanga, abulala ngalomini isitandatu kwabamhlope, kwada kwabonakala ukuba mabake babuye ngomva. Nangalo mini kufe enye yenkosana, noko ibe iye yama satlari. Bati bekushushu ngangokuba kube nzima nokutabata izidumbu zabafileyo kwada kwanceda ama Mfengu aye kubizwa ekwenye indawo. Zite zakutatyatwa izidumbu kwabuya kwafunzwa, babulawa bonke abafunyenweyo. Ngemini elandelayo kubuye kwaziwa kungenwa kwafikwa engeko ama Xosa amanye esingise kwa Zixinene abati ano Tini, amanye ngase Kubusi abati ano Sandile, amanye ngase Nxuba, amanye noko angemaninzi abuyela kwaku Ndoda.

Ngokumalunga no Sandile ubetumele incwadi ku Mr. Brownlee ecela uxolo esiti yena ebengafuni mfa­zwe kakade, nangoku akafun' ukulwa no Mlungu. Impendulo ite makati eyiteta lonto abe ese zandleni zika Rulumente. Kwa Ndoda kubuye kwaliwa nangomhla 13 ka May. Bancoma ukufa kotshaba, nokoke ayikabi mhlope imbali yoko.

Ngokumalunga nase Nxuba ezocingo ziti kute kwakuvakala ukuba u-Siyolo no Ndimba no Bisset Sandile baye ehlatini alandela amavolontiya amhlope. Ate akuti tu ase edubula, kanti ayazibizela. Ate kuba ebe mbalwa aya kumema e-Dikeni nase Rini. Imikosi ke sibala nje ise kona. Ose uke wahlangana nento ngowase Dikeni, onento ka Chalmere obuhlangane nama Mfengu ase Ngqushwa. Elutshabeni kufe ishumi ehnesibozo, akwafa mntu ngase kaya kwa Rulumente.

U-Tini uye kungena kwa Zixinene kusasa nge Sabata ngomhla 19 ka May. Ute efika waba etimba

INDABA ZEMFAZWE.

Kule nyanga ka May kuko izinto ezininzi ezenzekileyo ezilueizi. Ululo lwayo lube luqine ngapezulu kobeluko ngapambili. Nokoke kuko izalatiso ezibonisa ukuba utshaba luyoyiswa, esitemba ukuba liya kukauleza ixesha lokuqotyozwa kwalo side sifumane ukupumla, kuze kuhambiseke imisebenzi elungileyo emiyo ngenxa yale mfazwe.

Kwindawo yokuqala singakankanya ngoyuyo uku­ba zontatu inkosana zaba Tembu ebezisilwa no Rulumente zise zibanjiwe. U-Stokwe kuvakala ukuba uye wabanjwa ngu Mhlontlo. U-Mfanta ulandele umzekelo ka Gungubela wazinikela ngokwake. Ezonkosi ngoku zontatu zise Queen's Town, apo zilinde kona isigwebo sezipata mandla.

2 ISIGIDIMI SAMAXOSA, JUNE 1, 1878.