6 ISIGIDIMI SAMAXOSA, SEPTEMBER 1, 1873.

August. Ndapulapula iadoda ityile kwisahluko sokuqala kwincwadi ye Zityilo. Noko yanqikayo apo ayingenanga kuso. Yahamba ngapandle. Ndalinda ukuti yode ize kungena, kodwa akwabi njalo.

Kanitshoke bafundisi nokuba kunjalo na ku Mangesi, ukuti umntu osidenge ashumayele. Ndicela ukuba zenindipendule nani Messrs. P. K. Masiza, S. Gawe, G. Tyamzashe no J. Bela, ukuba into enjalo nake nayibona Emangesini.

Mabandla akowetu *Izigidimi* zimi zodwa E-Di- keni. Zifuna abantwana abafundisiweyo ngo yise. Kutenina lento noyikayo ukurola imali encinane kangakanana. Kanti bezifanele ukungabi nto neponti ezimbini ezineshumi ukuba sifuna ukuba sipume ngeveki zonke sixele awa Mangesi amapepa.

John Philips.

E-Kubusi, July 26, 1873.

.Mandenzp amazwana ambalwa. Nditi mako- wetu masiputume umkosi. Imfazwe ingenekaya ngenxa yemitshato. Niyabona na ukuba uti ube nguwo pambi komfundisi, kuze kuti kwakutiwa site uqale ubone amaxegokazi ebeta ngezinqi. Kanjalo kulamaculo avunywa emitshatweni bafunyanwa kuyipina incwadi Odiamond, nondiyapesheya kwe Nciba apo ikaya likona. Kuti noko kutiwe, tyilani kwelitile uve sekupanjukiwe. Tina kudalakube kuvunywa Ulo Tixo omkulu, namanye okudumisa U-Tixo, live neqaba ukuba kuyabongwa. Ndihlaba umkosi kengoko nditi makupurunywe.

Jonas Sihlali.

Uitenhage August, 8th, 1873.

Kuwe nkosi yam Mhleli we *Sigidimi* mandiku- kataze ngokuti, nesa Mangesi ndiyasifuna njengo- kuba kwatetwa ngako kwesidlulileyo, okokuba aba- zifunayo zebamazise umbali. Ndizifuna zizozibini ukuba wondivumela. Ndilixolelenenani elo mina. Sindixolisa kunene ekubeni simane ukusivisa indaba zamacala ngamacala. Siyambulela U-Tixo wetu ote wanika kwizicaka zake, ukuba ziliyile eliqinga elokuba nati bantsundu namhla masifumane ipepa lendaba. Nditi ndakucinga ndibone ukuba zininzi indaba engesingaziva ukuba *Isigidimi* besingeko. Mna ngokwam ndinga nokuti nqa ukuba kuseko abantu abantsundu, abangasamkeliyo, nabanga mxolisiyo umhleli ngokum tumela imali yaso. Masilinge makwenkwana akowetu antsundu simxolise umhleli. Akana kuxoliseka ukuba asiti imali siyitumele ngexesha efuneka ngalo kuye. Asilungisi kuleyo indawo makowetu. Indawanale nditshoyo kusekubeni kutetwe ngokutiwa epepeni lika July abangeka batali abasayi kuwatunyelwa awabo amapepa. Lonto mna indimangalisile.

Kuko amadodana E-Uitenhage apa asifunayo, afanele ukuba aya kusamkela ngalonyaka uzayo ukuba ayapila.

John Ka lipa.

Port Elizabeth, August 24, 1873.

Nkosi mhleli we *Sigidimi,* make ndikukataze nam namhla. Ndenziwa ngamazwi omnumzetu U-Edmund Sandile entlanganisweni yododana, ngokukodwa ukuba ete izwi lake lokuqala laba lelo kukumbula isiyalo somfundisi wake. Nakuba sekulituba bahlukanayo usasikumbula. Nditi ke londawo ingumzekelo omhle kubo bonke abafundayo. Banga bonke bangawagcina amazwi abayalwa ngawo. Abafundisi ngabantu ababodwa. Intliziyo yabo abayibekele kwizinto zalomhlaba; bakangele imipefumlo yaba melwane babo ; baya­la ngosindiso nento zokunceda umntu. Bayayi-

bona into eyonakalisayo, bazeke bayikalimele. Umnumzetu loke uti ungoweqela lesiko. Naloke itshawe lizibandakanya kweloqela litukwayo. Na­mhla zonke intwana ebezimana zinifundekela ngentsholo yokunihleka manize nizoyise, iroba livaliwe.

Elinye ilizwi le Tshawe liti,—Ningatonyalaliswa kuba ndizenza owecala lenu. Kodwa mani- nditandazele. Elilizwi ulibekisa kubafundisi nakulo lonke ibandla lika Kristu. Nani ke niyazi ukuba umelwe zizilingo ezikulu nezinzima. Niyasazi esake isilingo ukuba sesinga pezu kwazo zonke. Niyabazi ubukosi into obuyiyo. Lom- ntwana ke ucela uncedo kuni. Kakade kuyi mfanelo yenu ukutandazela inkosana zenu, kwa nazo zonke izikulu, ukuba zilumkele ilizwi. Ke ngoko ndiyakolwa ukuba noyivumela into ayicela kuni, nimtandazele.

Simoni Bala.

IMBANGI ZAMASHWA.

Indawo ezibanga amashwa kwabantsundu zezi.

Utywala, Ulwaluko, Intonjane, Ukuvatshula kwentombi ezidolopeni, Ukulobola.

Utywala. Utywala obu yinto esekukade kute- twa rigayo, ngakoke andingetete nto kakulu ngabo. . Kodwa ndingati utywala buyinyoka. Ukutsho bubagqibile abazalwana betu abebeshumayela; bubabuyise ngomva bababulala emisebenzini yabo abasenakuyenza ngokuba intliziyo zabo zifile. Bubabulele odade intokazi ezibe zitandaza azisatandazi nazo. Buyalugqiba uhlanga. Ubuhlungu babo bunje ngo benyoka obunge nakunyangwa, ngapandle kweyeza elitile ; notywala ke ngapandle kwe Nkosi abunaku nyangeka. Bekufanelwe ukuputuzelwa ukufunwa kweqinga lokuba bupeliswe njengaxa umntu adliwe yinyoka, kungatiwa mayibe yimfundo into yokuqala. Isiseko masilunge ukuze nendlu ilunge, kungatiwa y aka wena noko isiseko singalunganga yobuya ilunge yakugqitywa. Mabulingwe ngoku kuseko abangaputunywayo. Kutiwa ubunxila E-Rini bukulile, pakati kwabantsundu nge Cawa kuselwa utywala ba Maxosa.

Ulwaluko. Ndifuna ukubuza ukuba ulwaluko olu luyaqondwana into oluyivelisayo noluyiyo nento oluyenzayo pakati kohlanga olu. Ndingati kuqala lunje nge sikolo esikulu, kuba kulapo kupuma kona lamasiko mabi, apo afundwa kona ; kulapo kufundwa ukulwa nokuhlanganisa. Kuba kukutshwa amakankata oku bafundisa yonke into yobukweta ne yobudoda, kudlalwa futi ngentonina. Kulapo kufundiswa ukuba impahla, zabantu. Kuba umkweta uvunyelwe ukuba ebe into nokuba yekabinina nokuba yintonina anokuyiba akana kubekwa tyala nokuba ngubanina. Kusuke kutunyelwe bona ngama kankata ukuya kuba inkomo ne bokwe. Isiqelo esibi eso. Bade E- Tamara babeta umshumayeli wakona ngenxa yokuba engavumi ukuba batabate intombazana zase sikolweni kwa ngesosiqelo. Amakwenkwe angakona abeta igqoboka lakwa Shushu. Ngamatyala afanele ukuba makulu kanye ke lawo ukuba kunokwenzeka. Kulapo kufundwa intshontsho yokurexeza; yindlu yokuncola kanye. Imbangeli yamashwa, nokuxoka kukona.

Intonjane. Esike sisikolo sentombi. Naso sina- bapati baso noko singayi kubabiza. Kulapo kanye ndingena kuwateta amanyala akona apo ukuncola kupelele kona, apo umpati emana etengisa nangentombi ezuza imali. Lento kutiwa lisiko. Kubeke nase mdudweni eludulini kukwa njalo, apo kuliwa kona kubetwana, apo amakwenkwe abetwayo. Intonjane no kwaluka no tywala akutumani manzi, ngamatwa, kuyalingana ngokutshonisa uhlanga.

Ukuvatshula kwentombi emizini emikulu. Le yinto yokukangelwa kuba sekusitiwa imizi emi­kulu ayilungile kuba abantwana baya hilizakuyo. Ngati benziwa yiyo, kanti imizi emikulu incoli- swa ngabo, kanti nabo bazinikela ekuncoleni, kuba abanye liayalamba bade babone iqinga lokuzuza isonka. Ke aba bantwana ngabo banina ? Oyise bapina, yimidungela na ? Hai oyise ngamagqoboka. Into emfutshane ke yile. Bekungafanelekile ukuba ati umntu obantwana banjalo abe nesihlalo sobu- shumayeli, kuba oti amalungu ingani nababashu- mayeli abantwana banjena. Utini na umshumayeli obantwana banjalo ukuyala abanye abantu nga- bantwana. Ukuba akabayali akafanele umshu­mayeli onje ukuba ashumayele. Wotinina ukupilisa abanye engenakuzipilisa yena nendlu yake. Kulanelwe ukufunwa iqinga lokufinyeza amantombazana emizini emikulu.

Nditi kubalimi nakubafuyi kade nikala ngobu- sela apo bungavingcelwra kona. Kukutshabalalisa amasutu ukuba lomhlaba ngowa Mangesi, aya- vuma na ukuba ingcuka zikuliswe ezweni lawo zifundiswe nokuba? Tshabalalisani ukwaluka notywala niyakwandula ukwonwaba. Nditi ko- Iwa kwa Xosa uhlanga olunezi zinto lungenyuka na ? Amangesi anawona lamasiko? Nditi ku bafundisi uhlanga olunalamasiko lungatanyusu- nqelwana ngu Tixo xa lunga wayeki. Nditike makulablwe lamasiko, ndawonye nolobolo so- baluhlanga.

Ndim,

Senzabedela.

Somerset East, August 20, 1873.

Zihlobo zam ndinento endifuna ukuyiteta pakati kwa Makristu. Nditi umsebenzi we Nkosi uyanda ngoku nje pakati kwabantsundu. Nditeta owokuba kupume abafundisi kwapakati kwabo. Andazi ukuba koba njanina kuminyaka ezayo. Nantsike into endinosizi ngayo. Lomsebenzi uya kudeleka pakati kwetu, kuba ababafundisi betu, banosapo nezinye izinto abamelwe kukuzixasa. Kunjalonje tina siluhlanga olunokanda nokukupa isixaso somsebenzi we Nkosi. Sisuke singe siyapangwa. Ngokwenj enjalo siyaudambisa umsebenzi. Masiyeke ukumana sizilandula xa kuko inkongozelo. Natimasihambelepambili. Sakubuya ngo­mva nawo wobuya. Masikupe imali bahlobo. Bayakupila ngantonina aba betu abafundisi ? zini­nzi izikolo ezifundisa abaza kuwutabata lomseben­zi. Onendawo angayipendulayo kulento angenjenjalo.

Boor Sobikwa.

 INDABA ZAMANYE AMAZWE.

Inani loboya, linyukile E-England.

Umkombe oqekekileyo.—Umkombe ongu stemele obutwele abaya kukangela umlambo oyi Kongo uqekeke ngase lunxwemeni Lwase Africa.

Imfazwe yama Ashantee.—Indaba ezivela kulawo macala ase Ashantee zimbi kanye. Ama Ashantee abesongela ukungenela inqaba ya Ma­ngesi ebiyelwe ngamadoda ama 60 kwakupela. Kuko umkosi otunyelwe ukuya kunceda lomadoda, akuqondakali ukuba uya kufika esaxatisile, kuba ama Ashantee anga 30,000. Kuya kuba lula ukuwagxota wakufika lomkosi, kodwa ngoku angabe esenza ububi obukulu. Abeke alinga ukungena I-Elmina, umzi oyinqaba ngase lunxwe­meni, kodwa agxotwa, kwabulawa anga 300.