Ndingavuya Nkosi yam undifakele lemigcana imbalwa. “Elinye lala Matye,” lenjenje ukupendula incwadi yam. “Lenteto yokuzimela

yinteto entle kunene, emnandi xa itetwa ngomlomo kuba umlomo ingento ibekwa siziba, &c.” Andisayi kungena engxoxweni ende ukupendula incwadi ye Litye, kuba kumhlope kuwo wonke owazana nemimiso yezikolo zangapandle ukuba lendoda ihleli ngezi mnyama kwelo sebe. Enye into ayipenduli yona incwadi yam, kupela into eyenzayo kutetelela amanye Amatye kunye nayo. Unyanisile Litye ndini, “imfundo encinane inengozi,” yilento ndililela imfundo enkulu ndibona le ngozi, kangela kule ndawo yokuhambe ugqob'a upumela ekupenduleni kwako incwadi yam, ungayiboni nento eluncedo kuwe, yimfundo encinane leyo, le ibangela ukuba ungabi nakuzimela, kanti noko wena utetelela yona. “Uti u Mr. P. lamatye atintela imfundo, umhlaba wakwa Xosa ubanzi kunene nendawo zininzi apo lamatye angekoyo kona, u Mr. P. angaya kona ac'ume, adume,” &c. Ngendi ngayibalanga le ncwadi yam ukuba ndifuna udumo lwam, anditeteleli mna kuba bendingeze ndibe nokuzi bandakanya zonke izikolo zakwa Xosa, into efunwa ndim yimfundo yohlanga, asikuko ukondliwa kwa Matye luhlanga lwako wetu. “Ukuba u M. P. ufuna isikolo esipakamileyo maka bonakalise nge zenzo.” &c. “Ube nxamele aba Fundisi ugqwizile i Titshala uya kwenzakalisa i Inspector, ziti ezi zinto kuba azi nene zenzakalise kwa yena.” Ukupendula u Dwayi olunje ngolu, into ehleli pantsi kwetunzi nepiko lobunyama, nesi tokotoko sobudenge ngase kumeni kwemicimbi yezi kolo, kuzi ngquba etyeni, njengoko naye sele tshilo wati ukuzi biza “Lilitye.” Ilitye siyalazi nokuba udubule ngembumbulu yosuke ibesisityaba endaweni yoku ngena. Into mhlaumbi engade imncede kukufumane umyeke. Noko ndiya temba ukuba akalilo eli limnyama limi ezibukweni, mhlaumbi inteto ka Dr. Dale ngezi kolo zaba mnyama, ubupantsi bazo enditembayo ukuba uyifumene kwezi Inspectors ligabisa ngazo eli Litye, inga sebenza pezukwe ntloko yalo njenge *Dynamite* e tyeni, mhlaumbi lide libe nokuwuvisisa umngcipeko elimi kuwo. Indawana efuna ukuti ibembi kukuti kanti uyise, u Mfundisi aka mhlebelanga njengaye yena ati akuva isandi esingati siza ku mshukumisa asele gitshima esiti Mfundisi ndahlutwa isonka sam, ndiyakuba yintonina ukuya kumba amatye ne ndlela ka loliwe. Kwelinye i Litye lase Lovedale. Ndinosizi ukuti unyanisile ukuti ubu Titshala bake obudala bumenze i Litye endaweni yokumnceda. Madoda ase Mbo, asema Xoseni, andi bekise nto ema Tyeni xa nditshoyo, lukangeleni uhlanga, kumnandina xa luti uhlanga lwako wenu xa kuvotwayo lugalelwe nge Hotele kucengwa ukuze lumele utshaba lwalo? Kumnandi ema Tyeni kodwa, anditembi ukuba kunjalo kuni. Kumnandi naxa kuti kwa kwenziwa umteto omtsha, lotuswe yitolongo uhlanga lwa kowenu ukuba kanti kuko umteto onjalo? Oko kumnandi ema Tyeni. Kumnandi na xa uhlanga lwakowe­nu lunga waziyo amalungelo okubaluzi ukulelwana zelilizwe (citizens) oko kumnandi ema Tyeni, xa lungena kuzifundela ema pepeni lwazi isimo olukuso nje ngoku guqulwa kwe miteto yase Mlungwini ? Yi­ntonina ke eya kubangela ukuba lupume kwesi simo, asiyiyo na imfu­ndo? U Tizo wati ukudala kwake umntu wamenza ngento ezi ntatu. 1. Umpefumlo. 2. Ingqondo. 3. Umzimba. Ezizinto wamnika um­ntu esengcwele, ute umntu kwakona wabuya wamnika ilungelo lokuba adlise u Mpefumlo wake ngelizwi, Ingqondo ngemfundo, Umzimba ngokudla izinto ayakuti azibilele kungabi njenga pambi kokuwa kwake kona waye zibaselwe, ke ezi zinto zintatu ngama wele, xa umntu alibele enye yazo usilima. Akasiso kodwa ngumbulali, kuba edela iq'inga lika Tixo loku buyisa umntu. Aba Fundisi ngabantu abamisele u Tixo ukudlisa umpefumlo, o Titshala ingqondo, aba Sebenzi umzimba, um Fundisi omhlope ngalo lonke ixesha awutyisayo umpefumlo akateni nengqondo yona, no Tixo akasayi kuze ambuze nto ngayo. Ke ngoko aba Fundisi abamhlope libandla eli ngateni nento kunyuka kohlanga olumnyama, ndiyatemba ukuba “Ilitye” lase Lovedale liya kubona ukuba kuko umahluko omkulu pakati koku shunyayelwa kwelizwi nokunyusa uhlanga, aba Fundisi bangalizalisa lonke ilizwe ngezikolo, kodwa xa ingezo zokunyusa uhlanga azinge ncede nto, lunga gqobbka, kodwa ukugqobbka ayisikuko ukunyuka. Ndinosizi, ndidanile ukuti indoda ebendiyi kangelele pezulu kangaka nje ngeli Litye lase Lovedale, kuba ndayiva ikankanyiselwa i Parliament, kanti ipantsi kangangokuba ingabi nakuyivisisa inteto yam elula kangakanana. Ukolisile Mr. Mackay ungazi hlazisi, bambelela ezwini lako. Votani umlungu info wase Colesberg. Lamazwi ndiwa bekisa kumadoda engqondo, entelekelelo, obulumko, okwazi, emvisiso. Kuma doda atanda ukunyuka kohlanga, kunge kuwo amadoda enkani, olunya, ocuku, okanda, obudenge, kuba ubudenge yinto eyahlala itetelela ubudenge nobu yilo bukwa njalo.

M. P.

INTLAULELO YE “SIGIDIMI”

APRIL.

Igama Umlambo. Ihlaulelwe. Inani.

Rev. J. A. Chalmers, Graham’s Town Dec. 1882 0 4 0

James Mjila, Clarkebury „ 1881 0 8 0

P. J. Mzimba, Lovedale „ 1882 0 12 2

W. Rein, Toise River „ „ 1 40

Mr. Solani Mbele, Ndlushile April 1883 0 4 0

John Kentane, Butterworth „ „ 0 4 0

Antoni Sigobongo, „ „„ 0 4 0

M Edmund Mongauza, Mtata „ „ 0 4 0

Mr. Zoko, King Wm’s Town Dec. 1881 0 12

Silas Magawu, Tamara May 1883 0 4 0

John Ntontela, Cathcart June 1882 0 4 0

Zwaartbooi Matyila, „ May 1883 0 4 0

C. J. Levey, Esq., R.M. e. 18 82 0 14 0

Wm. Msikinya, Heald Town Nov. „ 0 4 0

August Radas ,, „ „ 0 4 0

Grey Ciwani, Wiberfoce May 1883 0 40

Zakeyu Kondlo, „ „ „ 0 40

Nikani Mantsayi, Emgwali Dec. 1883 0 4 0

Rev. W. R. Thomson Balfour, Dec. 1882 0 14 0

*Per Mr. J. Somatye Adams, Port Elizabeth.*

John S. Adams, Port Elizabeth Dec. 1882 0 8 0

Simani Balla, „ „ „ 0 8 0

Jonas Bassie, ,, ,, ,, 0 8 0

Jim Mhlantshana, „ ,, ,, 0 8 0

Wm. Nkosanna, „ >, „ 0 8 0

Nashwa Bashe, „ „ „ 0 8 0

Mpambani Platyi, „ „ 0 8 0

Spelman Ngwana, „ „ 0 8 0

Zwaartbooy Mkata, „ >, „ 0 8 0

Wm. Pekana, „ „„080

Wm. P. Semma, „ „„080

Jinja Ngqase, „ 0 8 0

Tukani Mkoti, „ „ „ 0 8 0

Ben. Gingqini, „„ 0 80

Solomon Pu, » „„ 0 80

John Liwani, „ „„ 0 80

McLean Mbambani, „ „ „080

Klass Zozi, „ „080

Joseph Seti, „080

Kamela Masimini, „ „ 0 8 0

Zweni Ngolo, „ » „080

Tshobeni Tshiliza, „ » „080

Jones Notyoda, „080

Knysna Gwantsa, „ „080

John Kamma, » „080

John M. Lamityi, » „ „080

Timothy Sasanti, „ 0 8 0

Thomas Putu, „ » „080

Bryce Balfour, „ „080

Robert Bhobhi, „ „080

Nyaniso Teya, „ 0 8 0

Jacob Mnama, „080

John Habile, „080

James Nkondzo, „ » „080

Z. Tshumsila, „ „080

Rev. D. Mzamo, „ „ „ 0 9 0

Mr. Tom Tutela, „ „ 0 12 0

E. Matakane, » » „ 0 7 0

, N. Rannga, „ „ 0 7 4 John Tikana, „ 1881 „ 0 3 4

Philip M. Hlela, „ „ „ 040

Jacob Tyamara, „ » „040

Jonas Mateta, „ „ 040

Elijah Ghelebha, „ „ »040

Wm. Mtana, „ » „040

David N. Adams, „ „ „040

Wm. Kalashe, „ 1882 „ 0 4 0

Walter Hannie, „ „ „040

Frederick Wilson, „ „ „040

Dipa Halla, „ „ „040

Ngalo Nongwana, „ » „040

James Madala, „ „ „040

Giddy S. Kwankwa, „ „ „040

John Kani, „ „ 040

Joseph J. Kitsi, „ „ 0 4 0

Jonas Ginya, „ >040

Thomas Ngcezula, » „ „040

John Nona, „ „040

Harry N. S mqu, „ „040

Simon Njikelana, »040

Thomas M Ntlebi, „ » „040

Robert Siyolo, 0 4 0

Wm. L. Maqanda, » „040

Robert Maqanda, „ „040

Thomas N. Ndalana, „ „ „ o 4 0

Piet Hofman, „ „ „040

John Seya, „ „ 0 4 0

William Adams, „ „ „ 0 4 0

Solomon Qambela, „ „040

D. K. Juqu, „ „ „040

Solani Bopi, „ „ „040

John Mess, „ „ „040

Wine Pikoli, „ „ .,040

John Kalipa, „ „ „040

Jacob Morley, „ „ „ 0 4 0

Boom Mahlamvu, „ „ „038

George Tshona, „ „ „ 0 3 8

Peter Rwexu, „ „ „ 0 3 8

John Nkosana, „ „ „«038

Richard Joninga, „ „ „038

Meshack Matakane, „ „ 0 3 0

T Mbilini, „ „ 0 38

S. Africa, „ „ „ 0 3 0

W. Mayedwa, „ „ „ 0 3 8

Elipepa lishicilewa E-Lovedale Institution mayela kolokuqala  
enyangeni.