8 ISIGIDIMI SAMAXOSA, FEBRUARY 1, 1881.

IMFUNDO.

“ISIGIDIMI SAMAXOSA.”

U DR. DALE uvelise elinye iqinga elihle namhla, engxamele ukuba bafumaneke aba fundisi bentsapo. Kubonakala ukuba uyi nyamekele kanye imfundo kweli lizwe.  
Singa singa fundwa, siqondwe Isaziso sake esikoyo kwesi  
*Sigidimi.* Aba fana, ne ntombi ezi tanda uku zilungiselela  
umsebenzi woku fundisa intsapo, zati kodwa azabi natuba,  
lokuba zizi xase ngokwazo kwezo zikula ezinga fumana  
kuzo ituba loku wulungiselela lomsebenzi, zinalo namhla.  
Kweli lizwe libanzi ka ngakanana, zininzi indawo, nendlela  
abanga nceda ngazo uhlanga, abantu abafundileyo. Into  
ke eyo nyusa uhlanga kukuti, sizanywe esi sizukulwana  
sivelayo ngoku, siteta ke ngaba balusapo lwetu.

IZIMISO EZILUNGE NABA FUNDISWA UKUFUNDISA,  
*(Pupil Teachers).*

(1.) Abaceli balomcimbi woku fundiswa uku fundisa, nokuba ludodana, nokuba ngu mtinjana na, mabangabi ngapantsi kweminyaka elishumi eline sitatu (13) ngobudala.

(2.) Abacela lomcimbi, kufuneka ukuba bamanelise Umpatiswa we Micimbi ye Mfundo, ngendawo ezilunge nesimilo, nokwazi kwabo.

(3.) Abaceli abo, bakuba bamkelwe, baya kungeniswa kwi sikula esiya kuba sesi manelisayo Umpatiswa we Micimbi ye Mfundo, ngendawo zokuba kuko amatuba aya kulungela ulutsha, ukuba lufundiswe kakuhle indlela zoku fundisa, nezo kupata isikula.

(4.) Abafundiswa umcimbi woku fundisa, bakwamkelwa, bozuziswa imali engengapezu kwe ponti ezilishumi elinambini (£12) ngo mnyaka woku qala. Ukuba ke umfundiswa lowo, ute wakolisa emsebenzini wake, yonyuswa lomali ibe zi £18 ngo mnyaka wesibini; le ke iya kuba yimali aya kumana ukuyi zuza ngo mnyaka, ngalo lonke ixesha loku hlala kwake kulo msebenzi.

(5.) Ixesha aya kulihlala umfundiswa lowo, lodla ngokuba yiminyaka emitatu, kodwa linga nokolulelwa esihlanwini, ngokwe mvumelo ye Rulumente.

(6.) Umnqopiso oya kwenziwa, uya kuba pakati komfundiswa lowo, nompati weso sikula aya kufundiswa kuso, uze ubalwe, kuxelwe nexesha lokubotshwa ziti nendawo ezi miswa nguwo, zibe zezivunywe yi Rulumente.

*(7.)* Ukuba abapati, abafundisi ngohlobo oluya kumanelisa u Rulumente, mhlaumbi kufundiswe nangaba ngavunywanga ngu Mpatiswa we Micimbi ye Mfundo, yoba yimfanelo yo Mpatiswa lowo, enemvumelo ye Rulumente, ukuba abambe lemali irolelwa abafundiswa aba kweso sikula, boti kodwa abapati bayi shunyayezwe lonto, inyanga ezintatu, pambi kokuba oku kwenziwe.

(8.) Umfundisi oyintloko kwi sikula apo kufundiswa abafundiswa abo, uya kubanika izifundiso ezilunge kanye nalo mcimbi wabo, atabate ixesha eli ngenga pantsi kwe yure (hour) ezine nge veki; ekangele kulendawo yokubamababe noku pumela kuviwo, lwabafuna ipepa lesiqiniselo sobu fundisi (Teacher’s Certificate).

(9.) Umfundisi oyintloko lowo, wozuza £10 ngaye umfundiswa ote wasifumana isiqiniselo eso ; ize yongezwe lemali ibe zi £15, ngaye wonke umfundiswa osifumeneyo isiqiniselo esi nodumo (with honours) ; ukuba ke kodwa u Mpatiswa we Micimbi ye Mfundo, waneliswe ngendawo yokuba lomfundisi oyintloko, umfundisile umfundiswa lowo ezondawo zibalulweyo, abe lindelwe ukuba amfundise zona.

BLYTHSWOOD (PESHEYA KWE NCIBA).

LE Institution iya kuvulwa nge Tuesday, ngolwe 8 ku  
February. Iya kupatwa ngu Mr. Bennie eno Dr.

Bond. Ko lindelwa ukuba imali yoku xaswa noku fundiswa  
ko sapo, yorolwa maqala.

IPEPA lendaba lishicilelwa e-Lovedale—ngenyanga zonke.

Lirolelwa ngomnyaka isheleni ezintatu (3s). Ukuba

litunyelwa ngeposi (4s); xa lingarolelwanga kwamaqala,— zibe zisheleni ezintlanu (5s).

Ngokutunyelwa kwe mali; kubatabati be *Sigidimi* kuko abaman’ ukukala ngokuti, bengahlauli nje, kungokuba bengenaqinga lokuyi tumela imali. Indlela ekunokwenziwa ngazo, zimbini. Enye kukutumela izitampu. Enye neyona iqinisekileyo, kukuya kuyinika lomali, kumntu okufupi, ogcina incwadi zeposi, aze ke yena anikele ipepa, abati ukulibiza, yimali yeposi, (post office order), ukuze ke umntu atumele lona kwi Printing Office, e-Lovedale apa. Umgcini posi lowo, uti abize itiki, ukuba imali eza kutunyelwa iyi iponti, mhlaumbi inga pantsi kwayo. Indawo egqitiseleyi ngokulunga, kolu uhlobo lokutumela imali, kukuba xa ilahlekileyo, angabuye umntu aye kufuna elinye ipepa, ngapandle kokubuya ahlaule.

LOVEDALE MISSIONARY INSTITUTION.

INDLU yama yeza ivuliwe ngaba Fundisi base Lovedale Institution, ukunceda aba Ntsundu kwi mbandezelo ze

zifo.

Yo vulwa imihla yonke.

*Amaxesha* (hours) *okuza kuwacela—*ko qalela ku 10 kuye ku 12 emini yaku sasa.

*„ Nge Cawa* Ngo 9 yedwa kwi zifo

ezima ndundu kupela.

*Imali eya kurolwa* (Fees) — Ngo kuza ko kuqala 1s „ „ „ ukupindela kwa eso sifo

6d.

Lemali ke ibatalela konke akwenzelweyo, kunye ne yeza alinikwayo umntu. Osukuba kodwa ezi funela iyeza elitile kula anqabileyo woti arole imali elingene zonke indleko zoku funwa kwalo, ne nani eli tengwe ngalo.

Izifo ezi mandundu zokangelwa nokuba kunini na, kwa kuziwa nazo e Ofisini yase Lovedale.

July, 1880.

ISAZISO KUBA BALELANI

BONKE abantu abangaba balelani; na banezinto abazikalazelayo; nabatumela imali ze *Sigidimi,* naba singeneyo kutsha ekusitabateni *Isigidimi*; ngazwinye yonke into eteta nge *Sigidimi* asukuba umntu ebala ngayo—makati ukubala ngapandle kwe envelope incwadi yake

TO THE EDITOR OF THE

ISIGIDIMI SAMAXOSA

Lovedale Institution

Alice.

ISAZISO.

UMTENGISI wento zonke ezinje nge Nkomo nama  
Hashe nozi Gesha into asakuba umniniyo efuna

ukuyi tengisa woyibika kuqala kumtengisi we fandesi; ize  
axelelwe ixesha lokutengisa, nemini emaziziswe ngayo ezonto kwi siqingata sase Nqamakwe kwelama Mfengu.

Umtengisi, Auctioneer

John Mazamisa,  
Ngqamakwe, 24 January, 1881.

Elipepa lishicilelwa E-Lovedale Institution mayela  
kolokuqala enyangeni.