amagama aguqulwe. Namhlanje wakuva umntu esiti ungu James Nyati, uye uti ngokwazi u-Nyati otile ubuze ukuba ungu Nyati wase maninina, kanti ke kukusifumana kwako oko isihlobo sako. Xa sizi biza ngamagama obawo no bawomkulu, sinokwazana, kanti ngoluhlobo, abanye bati makungenwe kulo, asiyi kuba nako.

Kuko olunye uhlotyana lokuzibiza ekungenwa kulo ngoku yinxenye yolutsha lwase zikolweni nolwasezi dolopini. Luhlotyana olubi nolulahlekisayo nalo, endingaziyo mna ukuba lutandwa ntonina. Ungava umntu esiti ndingu Samuel George, omnye ndingu Thomas Jonas. Bawa lahlile amagama oyise no yise mkulu, abangati bezibiza ngawo babe nokwaziwa, basukela lamagama oyise ase mlungwini ongati wena xa uva kutetwa ngabo, ube ngabe Lungu. Kanti hai. Imbi lento lusapo lwakowetu. Masigcine amagama neziduko zakowetu, singazilahli ezizinto ngenxa yokuba sisuke sapakati kwabe Lungu. Ilizwi lika Tixo alitsho ukuti masilahle amagama obawo, neziduko zakowetu, namasiko alungileyo etu, njengoko inxenye siyibona isenjenjalo.

G. K.

ukuqonda ukuba ngubanina oqalileyo, eza kubuza neli lizwi lokuba nina Mamfengu ningati nina ukubiza abantu ize nibabulale, asuka Amagcaleka ati kutetwa, awela eza kutimba—anga abonisa ukumdela kwawo Umlungu olanda inyaniso. Indawo ke engamandla yile yokuba kwati ukulwa kwama nxila kwanga kulwa ngabantu abasuka emizini yaba bengasa nxilanga baza abo bantu baba ngama Gcaleka. Uku­ba kwakungabanga njalo ngekungenje namhla—Xa sitshoyo inqu ka Sarili asiyi faki tyala. Inkolo yetu iseyeyokuba lingeniswe kulento igama lake, engeko kuyo yena nokungezi kwake kwi Governor asitsho ukuti wenziwa kukuyi dela, siti wenziwa kukuswela ukuyi temba, ngokukumbula esika yise—Mhleli.]

IMIZEKELISO YABA NTSUNDU.

Heald Town January 12, 1878.

Mhleli,—asikuko nokuba ndiyavuya ukubona la,ma linga uwenzayo, oku hlanganisa ezinteto zaba dala, zazi qalekile kubo, kuba, akuko nto yimbi iyakuzi gcina nje ngokusuka zishicilelwe. Kubonakala ukuba kule ntang’ intsha, kuko ukutsalela oku kulu ekuzilahleni inteto nezi duko zaba dala.

Kekaloku kubonakala ukuba wena (noko ndingaziyo ukuba nguwe na, Mhleli) akungi zingatshabalala izinto ezilungileyo zaba dala. Akwaba inani labanjalo belili kulu! Bebonakalisa umnqweno wabo wokunga ezizinto zinga londolozeka, ngemi gudu abaye- nzayo ukuzi qokelelela uku shicilelwa !

Ngoku vumelana nesi celo sako esi kwisi *Gidimi* sale nyanga idluleyo, nditumela lomizekeliso imashumi matatu anane ilandelayo, neliti, enga lunganga boti abayaziyo bayilungise.

1. Umntana uya kufana no nina, ngokuba angat’ efane no yise abe ugodukile.
2. Amang’ ashiyw’ emzini.
3. Iqaqa lipila kuza lusa.
4. Uya kukolwa yeyo kosa.
5. Akubulelwa luvayo.
6. Uya kubamb’ isi sila se hobe.
7. Wod’ ufunyanwe sesi matonts’ abanzi.
8. Ukwanda kwaliwa ngu mtakati.
9. Koseng’ ikati.
10. U Manqumane utshay’ elu pondweni.
11. Inkuku isik’ umlomo.
12. Koda kufike aba hamba nga mlenze mnye.
13. U Dingiwe wadudelwa ngu Jambase.
14. Iseme lizalela elu bala.
15. Intsiza mbulala.
16. Linqumil’ inqata.
17. Uxam wakolwa nga mantintinti.
18. Isi kuni sibuya no mkwezeli.
19. Akuko nkwal’ ipandel’ enye, epandel’ enye yene tole.
20. Umtat’ uzal’ umlota.
21. Ukuzalwa wedwa ngu mlwa nyama.
22. Ungaz’ uy’ ebizelweni.
23. Elo kufa ali tyeli.
24. Lento umntu iyemka nok’ ibongwayo.
25. Ndoyi cel’ ivutiwe.
26. Ikota eyikotayo zingaba mbini ziya kotana.
27. Ing’ iyayi kota, kant’ iyayi xatula.
28. Kungaf’ intak’ enkulu, ama qand’aya bola.
29. Ingw’ idla ngama bala.
30. Incibi yamanzi ifa nga manzi, eye zikali, ifa zikali.
31. Lilishwa lo mhluzi wama nqina.
32. Sisu sigab’ amasi, soda sigab’ amanzi.
33. Liya gaya liya cola eli litye.
34. U Cwalamb’ uya bila ; impuk’ iya kwezela.

Kanjalo esinye isicelo sako sesokuba leyo yako ingamanga nje ngoko abadala babeyimisa ngako, abayaziyo mabaze bancede bayi lungise. Ko kwam ukwazi lemizekeliso mine ayi lunganga kakuhle kanye. Owesi xcnxc ubufanele ukuma ngoluhlobo, “Umhlahlo wabonwa nga mehlo.” Owe shumi, ngo- lu hlobo “Elina mandla lelidlayo.” Lo mzekeliso, xa siwu bala ngoku zeleyo singati, “Iramncwa elina mandla leli dlayo.” Owe shumi line sibozo, ngewu- mi ngolu hlobo, “Umlomo awubekwa siziba.” Owa mashumi mabini anane, ngewunje, “Ungalahl’ imbo yako ngo poyiyana, upoyiyana uyemka ngo mso.” Lendawo yokugqibela andiyazi into eshiyelwe yona.

Wanga, Mhleli, ungayi qokelela uyi shicilele yo- dwa, nxa ngaba sowude wayi fumana yamininzi ka-

Yamamfengu Namagcaleka, ndingagqiba ipepa uku­ba ndibalisa ngehlelo lase Gcuwa nelase Mtonjeni mandibalise ngendlela emalunga ne Zazulwana. Senivile ngemini yomgqibelo, mhla ngeduli, izimpi zika Sarili zazipume zonke zazalisa lonke itafa lasemdeni we Zazulwana. Kwati kanti lempi ka Sigeau ilungelelene nale ka Veltman kwabonakala kuko umntu one dyasi pambi kwempi, yaqonda lempi ka Feltman ukuba namhla kunxanyiwe ngama-Gcaleka, yema kuhle impi ka Veltman, yamdubula kwasekuqaleni lomntu unedyasi engapete mpu. Asuka abaleka onke loma Gcaleka, kanti lomntu unedyasi ngu- mfazi oligqirakazi elidala, elaliko mhla kwacitwa Abatembu ngama-Gcaleka, kanti lilona temba likulu lama-Gcaleka.

Emva komgqibelo lowo, kwatiwa makuye kutshiswa umzi ka Sarili, kwati kufikwa kanti ama-Gcaleka ahlanganiselene kona, alinde into eyakuza, ate akubona oko ama-Mfengu afunza kwaliwa ada ajika ama- Gcaleka awushiya umzi wenkosi yawo, awutshisa ke wona ama-Mfengu kuba ushiywa. Ate akubona kutshiswa umzi wakomkulu ama-Gcaleka,—aguqula asuka ama-Mfengu angxama ngakumbi atanda ukusondela eziqwini, ayawa baleka ama-Gcaleka, kulondawo ke siwandulule njengenyamakazi, kwati kula mahlati ase Qora anqabileyo kwapunyelwa nawo ngapaya, kwanga sekudutyulwa inyamakazi, kuba bebengasazipindezeleli. Into eyenziwa emveni koko kwatshiswa imizi yonke ekufikwa kuyo lomini, izidu- mba zama-Xosa zama shumi asibozo anesine, kuma Mfengu akwabiko nengxwelera.

Into ke eyenziwayo ngoku, ama-Mfengu azipindezela ngokudimbaza izisele zama-Xosa, ukudinjazwa kususela Kundlambe, kude kube koma Tutura,noTeko ne Nguduza. zonke ezondawo zihamba ama-Mfengu ayadinabaza kakulu ngenqwelo nange ntloko.

Ke kuza kupunywa msinya kuyiwe kugqogqwa ama-Gcaleka ezweni lawo.

Umteto omiswe yimantyi yama-Mfengu u-J. Ayliff Esq. ute maze kuti ekuliweni kungabiko namnye umntu wasema-Mfengwini odubula ahlabe umfazi nokuba ngumntwana.

Theodore Ndwandwa.

[Umbali walamazwi uyalibala ukuxela ukuba mhla kwatshiswa umzi ka Sarili kwakuko nama Ngesi kwicala lama Mfangu. Ngalo mini ama Gcaleka alwa ngokunconywa kakulu ngabamhlope ababeko. —Mhleli.]

East London January 21, 1878.

Zi-Nkosi zam.—Ndiya wabulela amazwi enu, esaziso sokuba anivumelene nazo zonke incwadi zaba babalelani. Ndiya nicela zihlobo zam. Ukuba ndipendule amapepa alamadoda matatu. Mr. Nathaniel M. Ntikima. Mr. W. Gaba. Mr. Nkohla Falati. Nditi ukupendula u-N. M. Ntikima ewe, into eninzi yabantu ilusizi, ngenxa yalemfazwe ngokuba ayinaso nesizatu esibonakalayo ukuba ibeko. Idabi elenziwe ngama-Gcaleka nama-Mfengu, akubonakali ukuba lilo elenze lemfezwe. Ukubanjalo ke ama-Mfengu acela ama-Gcaleka ngobuzalwana aze kusela utywala, bate balwa, belwile kuvakele ukuba u-Sarile uyalile wati akuna kufazwe ngotywala. Umhlekazi I-Governor yale Koloni u-Sir Bartie Frere, kuvakele ukuba ise Rini ihamba ikangela ilizwe, ivile ngesisipitipiti, ya- tumela izwi lokuba iyakubuyela kwasemva ukuba u-Sarili uyalwa. Imantyi itumele ukuba akalwi, ipelile lonto. I-Governor izile yada yawela no Mr. Brownlee. Makusuke kuvuke imfazwe.

Kwelilizwi uti kwaye kungeko mntu na wokushu- mayeza u-Sarili ukuba ade alwe no Rulumente. Nditi kuwe hayi, u-Mr. Fynn Imantyi, no Mr. Soga umfundisi, abantu abebemshumayeza abaseko kuye. Awati bakuza naye e-Qonce apa ukuhlangabeza 1-Governor kwayinto emnandi kuyo yonke into engumntu.

Nditi kuwe Mr. W. N. Gaba. Akubonakali ukuba lemfazwe yeye kwele nentiyano pakati kwama-Xosa nama-Mfengu abantu ababizanayo nxa benza izinto ngabantu abatandanayo abanobudlelwana emigcobeni yabo. Kanjalo umntu obengabuzayo ubengati kuma-Mfengu, yinina ukuba nibacele abanye kanti nibabizela ukuba bulala, ngati ubengatshoyo onokubuza kuloko akunjalo.

Ku Mr. Nkohla Faliti. Nditi kuye ngendawo kalwimi mbini ngo Sandile akuko nto injalo, u-Sandile ngumntu we Nkosazana ngqe, nokuba wenziwa nto­nina kuyazeka ukuba ufela Inkosazana, ukuba wenza ntonina yena uyazi ukuba ubulala Inkosazana yake.

Ingaba lusizi ngakumbi ukuba kubeko umntu olikolwa olwa no Rulumente ukuba makeme pambi kwe Vangeli ka Kristu ukuba ingahambi kubazalwana betu nangokubinza u-Kumkanikazi ongumkokelikazi wetu, elusindisweni, angaba lomntu ungumbulali.

Wanga u-Tixo woxolo angatamsanqela u-Victoria, Ukumkanikazi, nabantu bake abanyanisekileyo ukuba i-Flag yama Ngesi ime e-Kapa iyokuma e-Yepeti, liti lonke ilizwe lakowetu lisindiswe; luti uluntu luhlanjwe imbola kuyo yonke imizimba, size sihle sinyuka kuyo yonke i-Africa ngoxolo.

SlZA SlNGAZI.

[Kule ncwadi ka Siza Singazi kuko intwana enci- nane esinga singaya lata ngokuba bebaninzi abaxela yena xa balanda ukuqaleka kwesi pitipiti silusizi. Unyanisile ukuti “ idabi elenziwa nga Magcaleka na Mamfcngu akubonakali ukuba lilo elenze lemfazwe.” Into ke ayi shiyayo yeyokuba kwati emva kwalo *kwawela Amagcaleka eza kutimba ku Mamfengu,* enje njalo kwada kwakabini lingekavakali izwi lomlungu. Ngesisiti kwada kwakahlanu. Ngenye imini, eyona mhlaumbi singati yayigqitisele ukuko- hlakala, wati xa Umlungu esapengulula lento efun’

NGOKU GUQULWA KWAMAGAMA.

Kwi nyanga ezimbalwa ezidluleyo, kwati tapu otile esi *Gidimini* apa neliti, izi *duko* zakowetu mazinga lahlwa siti. Ndali takazela kakulu elo lizwi; ngokuba, kokwam ukubona, ziya lahlwa yile ntang’ intsha. Eli ndilitsho kuba ukolisa ukuti usa- kuhlangana nomntu ngokunje, xa ubuza ukuba ungu mnina, wase manini na, asuke alwe nawe ; esiti, akuna mcimbi nalonto, akafuni ukuba ude ummbe kangako.

Ndandiba ke mna lowo tile ngezi duko uteta lento ndisakuva abantu besiti ukubizana, Kasibe, Nqumako, Dlangamandla, Kuboni, Radebe nezinye. Nda­ndiba uteta ukuti masingakulahli ukubizana ngazo, xa sibulelana, siteta, sincokola, sibulisana ; ndiba uti masigcine isiko labadala. Okokuba utsho, ndiya yitakazela londawo, ndisiti, usivusa ekulahlekeni esingaba singena kuko. Kodwa kona ukuba uteta lento ndiyibona abanye esi *Gidimini* apa sebeyinge- ne, andiboni sizatu sokokuba yamkelwe ngaso. lyacaseka mna kum ; ngokuba iya kulahlekisa ama- gama obawo no bawomkulu; kuba uti lowo, enda- weni yokuti, James Nyati, John Sobekwa, Samuel Madala; makutiwe, James Dlamini, John Jwara, Samuel Dlangamandla. Uti makati u-James ngenxa yokuba eli Zizi abizwe ngo Dlamini, no John kuba eli Bele lase ma Jwareni, makabizwe ngo Jwara; kwa ngokunjalo no Samuel kuba eli Tolo, makabizwe ngo Dlangamandla. Uti lomfo makabe ngulowo azi bize ngesiduko sakowabo. Liti ke mna elam ukuba kutiwa nje kanti makugcinwe iziduko kutetwa lento, kuya lahlekwa. Lomntu utshoyo usirola komnye umxuma ukuba aye kusifaka komnyc. Sendite, lento iya kulahlekisa amagama obawo nobawomkulu. Esisizatu sam sokuqala esibangela ukuba ndiyicase lento.

Esesibini sizalwa sesi, esokuba asikuba nakuzazi izihlobo zetu, nazo azisakuba nakusazi, xa ngaba

ISIGIDIMI SAMAXOSA, APRIL 1. 5