xesha elitile, zirolelwe ngapantsi kwe xabiso lazo ; ziti ezi sa seleyo zihlutwe, kunga biko mali; anikwe ityala ozifihlileyo ezake izixbbo.”

Sibeka pambi kwaba fundi be *Sigidimi* ezi ndawo zitetwa ngu lombali, ukuze bazive nabo ezinye izinto ezi tetwa nga banye. Lombali ngati uzi cingile izinto azibalileyo, aka fumananga atete, nje nga banye, equtywa ngu msindo, naku kunga batandi aba Ntsundu. Unyanisile xa ati uhlanga luya ku nyuswa ngokuti abantu babe neyabo imihlaba, bakutale, bayamkele imfundo, kwa ne Lizwi lika Tixo. Kwa nale ndawo yokuba um Xosa uqine kanye ngo mzimba, waza wane ngqondo epeleleyo, iyi nyaniso; nakuba abanye bangati bafuna ukubadela. Wa nentliziyo elungileyo um Xosa, uyaku pumelela, kungeko kutandabuza. Na kuba Mhlope iko lento yokuti umntu ngo kungeva, ngo kunqena nango kukoblakala kwake, ahlale eyinto epantsi. Zikwa zezo nto ezo tintela no Ntsundu.

I LIFA ELI SHIYELWE I LOVEDALE.

Kwaba bezi hlobo zika Rev. William Govan, naba wu ku- mbulayo umsebenzi wake, Iowa abe pilele wona, kunga luvuyo kubo ukuva ukuba kuko imali ezi £600, ayi bekele ukuba iti, kwaku buba no Mrs. Govan, ibe zi bursary, e Lovedale. Le mali iya kwa hlulwa, ibe ntlantlu ntatu:— ziti izahlulo ezibini zibe zezoku fundisa udodana olu Ntsu­ndu, Iwase Africa. Esesi tatu isahlulo sibe sesoku fundisa umtinjana.

U Mr. Govan ushiye ne ncwadi zake zonke, ezi kuma 250, ukuba zifakwe kwi Library yase Lovedale, kuko ezininzi kuzo ezi zezi nqabileyo, nezi ne xabiso eli kulu.

KWE LABA TEMBU.

IMITETO

YE MPATO YOMZI WABA NTSUNDU E SOUTHEY VILLE,  
KWELA BATEMBU.

*Owoku gala.—*Kobako i Komiti *(Committee)* emadoda ma­ne oku lungisa imicimbi yomzi.

*Owesi bini.—I Komiti* yonyulwa nge minyaka yonke nga bantu balo mhlaba wase *Southeyville.*

*Owesi tatu.—*Irtiantyi yalo mandla yoba li lungu lale *Komiti.*

*Owesi ne—*Liya kuti li lelo nelo kumalungu e *Komit,* lipate ube mnye umsebenzi wezi zablulo zikankanywa emva koku, eziya kulungiswa yiyo yonke i *Komiti.*

1. Ukuba kwabiwe, kulungiswe kakuhle, yonke imijelo, ne mitombo yamanzi.
2. Ukuba kugcinwe imiti, na masebe.
3. Ukuba kunqandwe, kushenxiswe, konke uku ngcola.
4. Ukuba kubanjelwe izikula, kukutazwe uku tunyelwa kwa bantwana.

*Owesi hlanu.—I Komiti* ingati, nokuba kunini na, xa sukuba ibona; ixelele aba ne mihlaba ukuba bancedise eku lungiseni amadama ne ndlela za manzi ezi ngati zenziwe, nokuba kusemva koku, ukwenzelwa ilungelo lomzi.

*Owesi tandatu.—*Akuko bani uya kuq'uba, ahlambe, alable inkunkuma, noku ngcola kula madama ne mijelo, ati nokuba ku ngayi pina indlela adibelele lo manzi.

*Owesi xenxe.—*Amanzi ovulelwa *ngo hlobo oluya kumiswa* yi *Komiti*; akuko bani ke oya ku tintela uku hamba kwa manzi, ati okanye awajike awasebenzise xa sukuba engena lungelo kulo ndlela yommiso we *Komiti.*

IMITI NA MAT YOLO.

*Owesi bozo.—*Akuko bani oya kugaula imiti na matyolo akulo mhlaba.

UKU NGCOLA.

*Owe sitoba.—*Akuko bani oya kulahla ukungcola, ne nkunkuma, kwi ndlela zoku hamba.

*Owe shumi.—*Akuko nto ifileyo iya kuyekwa ilale endle- leni na kufupi ne ndlela.

*Owe shumi elina nye.—*Elowo nalowo umnini ndlu, agcine umzi wake ube mhle, ukuze unga niki ivumba elibi ebantwini.

ISIKITI.

*Owe shumi• elina mbini.—*Kuya kumiswa Isikiti e Southey Ville, kuya kumiswa nomgcini-Sikiti, oya kuhambisa ngolu hlobo loku batalwa:—

Ngo kwalusa inkabi nehashe, yi tiki intloka nge mini. 3d.

Igusha ne bokwe yi peni intloko nge mini. Id.

NGO KUDLA KWE MPAHLA.

Ngo kungena entsimini ebiyelweyo—Ihashe ne nkomo yi ndaliso intloko. Is 6d.

Igusha zi peni zo mbini. 2d.

Ibokwe yi tiki. 3d

Ngo kungena emasimini anga biyelwanga. Ihashe ne nkomo zi peni zontandatu intloko. 6d.

Igusha yi peni. Id.

Ibokwe zi peni zombini. 2d.

Ihangu zaku ngena emasimini zinga noku bulawa zona.

Le miteto iya kuqala ibe yimiteto yalapa, kususela kwi mini yoku qala ka March walo mnyaka, nga pandle ke kwa le iteta nge Sikiti.

Southey Ville

27th February 1880.

INTLANGANISO YABA GCINI SIXEKO

E SOUTHEYVILLE.

Le ntlanganiso yayiko ngo February 28, 1880, kwa bako kuyo u Qunqu, no Liefele, no Fynn, no Kuse; aku banga ko lungu linge koyo.

Umgcini sihlalo (chairman), u Mr. Levey, uyi xelele intlanganiso ukuba imiteto ekwa vunyelwana ngayo entla- nganisweni yesizwe sonke, ivunyiwe yeyona Mantyi inkulu.

Ku suke u Qunqu, esekelwa ku lonto ayi tetayo ngu Kuse, yavunywa emva koko yi ntlanganiso yonke, wati, imiteto mayi shicilelwe ngokwe si Xosa, ize iti indleko yoku shicilela irolwe ngabe sixeko.

Ku suke u Liefele, esekelwa ngu Fynn wati, intlanganiso yaba Gcini Sixeko mayi mane ibako kanye, nge veki ezimbini, ihlangane ngolwe Sihlanu nge xesha lesi 7 kusasa, Ivumile intlanganiso.

Ku suke Umgcini Sihlalo wati, imiteto emalunga ne Si­kiti, mayi beko, inyanzeliswe, kususela ku June ozayo. Enye into kukuba lamalungu ale ntlanganiso aza ku kankanywa abe zi Komiti ngalo nyaka:—

*Umgcini Sihlalo, no Kuse—*Babe nga boku gcina imiti, noku fundisa abantu ekuyi tyaleni, nabo kukangela amanzi.

*U Qungu, no Liefele—* Babe nga boku gcina ukuba umzi ube mhle, unga bi naku ngcola.

*Umgcini Sihlalo, no Fynn—*Babe nga boku kangela uku­ba ku tshatyalaliswe Umqolodiya (Burr weed). Ivumile intlanganiso.

Ku vunyelwene ukuba ku funwe amaq'inga msinya oku wuncotula Umqolodiya. Wonke umntu one ntsimi makawu ncotule entsimini yake. Bonke abantwana be sikula maba sebenze iyure enye, imihla yonke, saku puma isikula, bancotule Umqolodiya.

Umgcini Sihlalo uyi xelele intlanganiso, ukuba kuyaku bako Umboniso we Zilimo e Southey Ville, ngomhla wama 22 ku April ozayo. Abanumzana abango Messrs. Stan­ford, no Cumming, no Driver, baya ku ncedisa uku zivelisa izinto ze ndawo nge ndawo.