nyaniso konke okubalwa ngabakona kubonakala ukuba izinto zisingisela emfazweni. Isizeka bani ngumhlaba okade ubangwa ngama Zulu nama Bulu. Ate ama Ngesi akuba zinkosi ze Transvaal angena nawo awubanga. Ke bekude kwezinyanga zidluleyo kwakutshwa amadoda aya kuva ubungqina obukoyo kumacala omabini ngalomhlaba ubangwayo, ukuze kuze kupela elipike kade liko. Abantu ke aba mhlope ababala bekona bati usuke u-Cetywayo wangena ekubangeni nendawo ebekungasatetwa ngayo ; bati elesibini ute lamadoda engekasiniki ne sigwebo sawo wase engena kwelokuti abantu abamhlope abakulo mhlaba ubangwayo mababope bonke, bati ukuba baya hlala barafe kuye, barole, emnye, inkomo zone nengcawa ezilishumi. Kwenye indawo iqela elikulu lisuke leza kwaka imizi, zati izindlu zabantu abebehlala kona kade zatshatyalaliswa. Abanye abamhlo­pe sebehleli ezilalini. Ukuba ke okunene izinto zonke zinjalo kubonakala ukuba lifikile ixa lokutshabalala kweso sizwe sama Zulu.

INCWADI ZABABALELANI.

Eka H. M. wase Edendale e-Natal yomhla wokuqala ka June siyi fumene, sakohlwa ukuyi faka kuba iteta ngendawo elunge ngezihlobo zalo mntwana ate­ta ngaye.

Abalesi betu, ngokukodwa intanga entsha, sibacela ukuze bayi fundisise incwadi ka Mr. Vimbi esiyi bala namhlanje. Ukuba indawo ateta ngazo beziqodwe kwangapambili, njengoko bekufanele ukuba njalo le- ncitakalo nge ingabangako. Into kuyo ekalazekayo kukuteta ngokuwacukuceza kangaka Amalau. Noku­ba adelekile, nokuba nje ngesiqingata esitile sama Xosa angene ebudengeni, akulunganga ukucukucezana. Kwenza ukuba ingapulapulwa into namhla ilungileyo.

 ISIGIDIMI SAMAXOSA, JULY 1, 1878. 3

Isidumbu ke sitwalwe seziswa ekampini ka Scherm- brucker ekwa Zidenge apo iamkelwe ngovuyo. Ufike kona waziwa ngabantu abaninzi abaka bambona. Ngo Mgqibelo kufike u-Mr. Wright Imantyi ka Sandile, naye waqonda ukuba nguye. Ute ke emva koko wahlinzwa ngu Dr. Beritt efuna ukukangela ukuba unexesha elingakana nina efile. Ufumene ukuba intsuku ziue, okokukuti makabe wafa ngolwe Sibini ngomhla 3 ka June. Iliso lase kohlo nelocala lobuso nengalo yase kunene nezinye indawana ezise mzimbeni besezidliwezizilwana. Kubonwe ukuba ubulewe yimbumbulu engene pezu kwe hleza yamapula imbambo ezimbini yapumela. Ube nentsuku ezise sitatwini eyingxwelera.

Kute nge Sabata yalilanganisana imikosi ebiku fupi kwa Zidenge, bonke bangena berozile kulendawo abekwe kuyo u-Sandile. Bate bonke abebemazi bavuma ukuba nguye. Ama Mfengu atunywe ukuba avume ingoma zawo zemfazwe. Uquba lombali ati “ ndikumbule okokugqibela ukumbona kwam u-Sandile esapilile. Waemi pakati kwamapakati ake eyinkosi yesizwe esineratshi, esingakolwayo ukuba soyisiwe, esicinga ukuba singenza into ku Mlungu ukuba ke sangena emahlatini. Oko u-Sandile waesiti ku Mr. Brownlee ndiya kufumana ntonina ngo- kulwa ? Wati kanti esitsho nje uza kubuya awalibale amazwi ake. Ndite ndakuba ndimi pezu kwake ndibona ukuba libi kwe nxeba lake, ndacinga ngentlungu ayi fumeneyo pambi kokuba aqauke—xa acinga ngokubulawa kwe zihlobo zake, nokucitwa kwesizwe sake, nokuba yena ngoku uyafa. Nditi nezihlobo zabafe yile mfazwe zibe zinganqweneli ukuba abe nobuhlungu obudlule abuvileyo. Isono sake sibe sisikulu isohlwayo sake sibe sifanelekile.”

Into esibe nokuyi fumana kuye ibe zinwele ne ndevu kwakupela.

Ekuyiweni kungcatywa ube songelwe eseyileni etwelwe ngemipu yama Mfengu. Ingcwaba lake lipantsi kom apile egumbini lesitiya. Bebeko kakulu abantu bemikosi. Andisayi kutsho ukuti bekulusizi kuba abanye bebecinga ngokufa kwento zika Mjacu nezo Brown nezo Donovan, nabanye abafe ugenxa yokulwa kuka Sandile. Abebeko bebezele ukubonela kungekukuba balusizi. Ama Mfengu atunywe ukuba makavume ingoma yomkosi etete ngokubulawa kwengwe yase hlatini. U-Schermbrucker upose amazwi asingisele ekutini—nina balapa anize kunika mbeko ku Sandile, nize kubona ukuze nibalise ngokungcatywa kwenkosi yokugqibela kwezakwa Ngqika. Yona ibite yalwa ne Nkosazana yayo, nasike isiqamo nisi kangele. Ukuba ibingalwanga ngeiba ingcwatywa ngokufanele umntu wegazi, kekalokuke isuke yavukela abapezu kwayo, ngoko ayi nakunikwa mbeko. Kwanga ukufa kwa­yo kungaba silumkiso kuni nonke. Umntu opaka- misa isandla sake ngakwinkosazana uya kufumana isipelo esikwanje. U-Sandile ubulewe isizwe sake sicitakele salahlekwa kuko konke ebesinako. Enda- weni yokuba nobukosi namhla sizingenisele ubuca- ka. Makuze oku kuni fundise ukuba ati umntu one sikalazo asenze ngohlobo olufanelekileyo. Umntu olwa ne Nkosazana yake usisikohlakali, umelwe kukufa nokungcwatywa okufana nokwale nkosi.

Kufupi ne ngcwaba lika Sandile kuko elika Hellier nelika Dicks.

Emva kokungcwaba icitakele imikosi yaya ngendawo zayo.

abasebenza kuye amaxesha onke, nokuba kuse ndlwini mhlaumbi efameni nokuba lishishini aliqubayo

Ilali enjalo ayi sayi kumiswa, ukuba ise iko ayi sayi kuhlala ngapandle kokuba kufumaneke imvumelo kwi Governor. Ilali ese zimi ngoku ziya kubale­lwa ukuba lomvumelo seziyi fumene, ngapandle kwemizi aya kuti Umhlekazi i-Governor, ayibike kwipepa lakomkulu ukuba mayi chenxe ngosuku oluya kumiswa. Enye indawo imizi eseyi kona iya kuba pantsi kolaulo lwelali zabantsundu oluza kuxelwa.

Umntu onomhlaba efuna ukumisa ilali emhlabeni wake uya kutumela kwimantyi isicelo sokuyi misa ize yona isitumele kwi Sekretari yekoloni, knnye nendawo zokubona kwayo.

Kuya kuba tegunyeni le Governor ukumisa indawo apo imizi ingaba kona nokuba libe ngakananina inani lezindlu. Umntu oya kuya kwaka kwenye indawo mhlaumbi adlulise kwinani lezindlu alixelelweyo uya kukwelwa lityala.

Umntu oya kwaka mhlaumbi avumele ukuba kwakiwe ilali, ngapandle kwemvumelo eseyi kankanyiwe, mhlaumbi ayi yeke ilali ime xa sekutiwe mayi pele uya kudliwa inani elitile leponti okokuqala, kuze akuqokela adliwe inani elipindwe kabini.

UGUQULO OLUTSHA LWE TESTAMENTS.

Nkosi Mhieli.—Ndingomnye wabo bati oluguqulo lutsha alulunganga. Ndayibulela nenteto eti umntu obalayo ngokulukalazela makamise indawo atsho ngazo. Kusoloko kute ndakubona ezinye incwadi zabaluncomayo, nabate lulungile, e-*Sigidimini,* zingenandawo kodwa zizibalulayo, kwafika ukucinga kum okuti i-*Sigidimi* siyabandezela kwicala labakalazi: asenjenjalo kwelabaluvumayo. Incwadi engati iteta amazwi okupendulwa nawe ngqondo, afanele ukupendulwa lihlelo letu, ngaka Mr. Macleod awa bonakala kwela Mangesi ipepa *(Christian Express).*

Apo lenteto imi kona kuselap : Abanye bati olu­guqulo alulunganga abaluqondi, abanye bati lulu­ngile. Tapu i-*Sigidimi* ngeliti bakalazi *velisani indawo euizikalazelayo, ezondawo zivelisiwe* oko kukuti inxenye yazo. Ke kusuke kuvele ilizwi elibi, elibekiswa kubakalazi, ke nalo selimana lipindeka litetwa ngabaluvumelayo oluguqulo lutsha, “ kuku- ngaqondi okwenza ukuba bati alulunganga.” Kube kunjalo nje kuko into ebonakalayo *kubo bonke* abab'ali abaluncomayo, nabaluqondayo oluguqulo; lonto *kukupepa kwabo ukutyila, nokubonisa, nokucacisela abazalwana babo ezondwo bazikupileyo bazimisa ukuba azilunganga.*

Ndibala nje kungokuba ndibona incwadi ka Mr. M. iteta ngohlobo olungati lusingisela ekulungiseni elipike, nditi “ olungati ” ngokuba kum ibonakala ibeta nganeno, kulonto iyinxameleyo, eku “ kupelisa inkani.”

*Kuqala* manditi tina hlelo labakalazi, sikangela uknlunga nokungalungi komsebenzi we Zibalo, asiteni ziziqu zabantu abawenzileyo nokuba ibikwa ngu Mr. Appleyard olwenzileyo olu lutsha besiyakuteta esi- kutetayo. Kodwa makenditete nangaye malungana nalendawo. Umntu olesesha incwadi ka Mr. M. ka June angati fanele ukuba lomfundisi waye kolwa lolo guqulo *lwenziwa* eko yena. Mina ke ndanditeta naye sivela endlini yake yokushicilela abendise kuyo, ndaye ngeloxesha ndingeka luboni olugulo wayeteta kum ngokusoma kwa mangesi wati amazwi oluguqulo amaninzi akandaneli, kuti ekufakweni kwawo, mna ndibe seqelaneni elingawavumiyo. Amazwi ake kanye njengokuba ndiwa kumbula ngawo la (I am often in the minority.) Izizatu zokungawafuni kwake wati asingawo amazwi andilekileyo ngokuba " andiweva enkundleni yamatyala ” “ andiweva kumakolwa xa atandazayo.” Incwadi awayeyibalile u-Mr. Appleyard “ ngalo uguqulo lwake ” yaingaxeli ukuba unendawo azibonileyo eziziposo kulo, yayipendula amadoda ango Mr. Chalmers no Mr. Ross, no Soga, ukuba andiposisi, awayecase, eteta ngokudela kakulu, uguqulo lwake nangokude ati aluteti nteto yamaxosa. Into eyayitetwa yiloncwadi yile, ukubonisa kulo manene ukuba *uguqulo lwake olwalulutsha ngoko, luteta ngenteto yamaxosa.* Esiti kakadeni bekungena kulindeleka ukuba msulwa ezipo- sweni, nokuba inteto yalo ibe yehlambulukileyo, ngokuba, yena msebenzi walo, alufunde bumini ulwimi lwamaxosa. Lamanene wona kungati *ayexela* ukuba lonto ati u-Mr. M. “ ingumangaliso,” ihlile,

ABANTSUNDU.

Omnye wemiteto ezanyelwa ukumiswa eparlamente ngoteta ngelali zabantsundu. Indawo ezingamandla zawo zezi:—

Uti ukuba kwisituba semayile enye kuko izindlu ezingapezu kwesihlanu ezimiwe ngabantu abanje ngama Xosa nama Mfengu na Besutu, nama Lau na Batwa, ziya kubalelwa ukuba ziyi lali yabantsundu, ukuba ezozindlu zimi kumhlaba onje nge fama, zizezabantu abangezizo izicaka kumnini mhlaba,

KWA ZULU.

Amapepa okugqibela ase Natal ateta ngokuti ama Zulu angxamele ukulwa no Mlungu. Ukuba kuyi

UKUWELA KUKA KIVA.

Ipepa lase Monti lixela ukuba kwati pambi ko­kuba u-Kiva awelele nganeno apa kwe Nciba kwako Umtembu oweza ku Mr. Irvine weza kumxelela ukuba uvela kwa Ngqika kwindawo enemizi etanda ukulwa. Wati amapakati ka Sandile akayi vumi imfazwe nenkosi ngokwayo iyicasile, ke kodwa kuko iqela elikulu eliyi ngxameleyo. Eloqela u-Sandile limxine ngangokuba ade asitele ngelokuti akuko mntu uya kuwapata ama Ngqika lawo ukuba ate alwa. Kekaloku kute akuba esitsho kwavakala uku­ba uza kufika umpati ovela kwa Gcaleka, anyatele pakati kwase Toleni no Puleni. Wati ke u-Mr. Irvine akuyiva lonto waya kuyi bika ku Mantyi, yaza yona yamtumela kumpati omkulu wemikosi yenkosazana u-General Cunninghame. Wati akuyi­va lonto no General Cunninghame lowo wayi bona ukuba inkulu, nokoke wati ukohliwe kuba akanamikosi yaneleyo, ubakucela ku Rulumeni angayi nikwa, watsho okunene akenza nto yakumtintela u-Kiva lowo. Emva kwentsuku ezintatu wawela u-Kiva ngendlela ebixelwe ngu Mtembu. Wati nokuza kwake wawela emini equba umhlambi omkulu we- nkomo. Liquba ke liti lonto ibonisa ukukohlakala kokungavani kwabase gunyeni nabapete imikosi ye­nkosazana. Ukuba umpati mikosi waye ncediwe ngamadoda awaye wafuna kwakuya kuba lula ukutintela u-Kiva, ke ukuba waye tintelwe yena ezinkatazo zanganeno kwe Nciba ngezingavelanga.