*kuba lento iya tshabalalisa isimilo, isulela, ukuti aba mhlope ba nyanzeleke ukuba badibane naba mnyama.*

Umongameli Micimbi wenjenje ukupendula :—Pakati kwaba banjwa asinto ikoyo ukwenziwa isahluko, omhlope ko mnyama, nga pandle kokuti ku kangelwe ebubini betyala asukuba umntu egwetywe ngalo nase kuzi pateni ke ate umntu wazi pata ngako.

Yena lendawo ubeyi cinga kakulu yokuba isa hluko besi fanele ukuba ko saba mhlope kwaba mnyama, kodwa ke kuko ingozi yokuti aba ba mhlope basuke ba hlangane bayi gqoboze intolongo, into ke leyo eya kongeza indleko. Okwa ngoku u Rulumente akaka boni ndawo anga yenzayo kulento.

ISIKO LAMA XOSA.

U Mr. Merriman uvelise indawo eti:—“ Umhlekazi u Ruluneli nge ecelwa, ngesicelo esihle, ukuba atsho kumiswe (Commission), amadoda ati okunye abangele ukuba igunya labamiselwe ukufuna imiteto yokuzeka kwanamafa abantsundu longezelelwe,ngenxayezindawo zilandeleyo: —1. Ukuba ifunwe ibikweimiteto namasiko abantsundu kulama- zwe aselebandakanywe ne Koloni, izeke bavelise uhlobo lom- teto omalunga nama tyala amakulu anje ngokubulala, nama tyala nje kodwa, eyakuti ke ilungele lamazwe kwixa elizayo. 2. Kukangelwe kula masiko ama Xosa ukuba atini na malunga nelungelo analo umntu. lomhlaba ngesiko lakowabo ukuzeke iti londawo xa ikoyo kweli siko ixelwe, ukuze incede xa ate umntu waba nomhlaba wake yedwa, nje ngecebo lale Koloni kuba likangele apo. 3. Ukuti baxele ukuba kungalunga na bete abantsundu bayizuziswa indawana yokuyi lungisa ngokwabo imicinjana epakati kwabo, pakati kwezi xeko zabo.” Utsho watike lento kade eyicinga yena yokuba amadoda anjalo anga noncedo, yona ngokwake ubesiti indlu le (House of Assembly) iseli yilungele lendawo yokuba imiteto nama siko akoyo kulo mazwe ababantsundu, makafunwe apengululwe intlobo emi ngazo malunga nezindawo.

I Colonial Secretary iyi takazele londawo yokumiswa kwa madoda anjalo. Bonke ke bavile ukuba imiteto yangoku ngoku malunga naba ntsundu aba pantsi kwetu, ayi xolisile, nokuba bekufanele ukufunwa imiteto elunge yagqiba, ebapata ngoku fanayo bonke ize imiswe ndawonye ke nomteto wamafa abantsundu. Kuvunyelwene ke ukuba amiswe lomadoda, aya kupengulula ezondawo.

 EBATENJINI—IPEPA ELIBEKISA EZIMANTYINI

(CIRCULAR TO MAGISTRATES.)

Kwi offisi ye Mantyi enkulu Emtata e Batenjini,

5 July 1880.

Nkosi.—

Ndifuna ukubonisa ukuba kungako uncedo olukulu kuba fundisi bonke aba kulo mhlaba opantsi ko laulo lwam, ukuba beziya kuti imantyi ezi kuyo zenze konke ezi nako ukuyi cinezela ezi nkosini, nezi bonda zezitili ezi petwe zizo, lendawo ima lunga ne lungelo eliya kuba hlela, ukuba zite zaba kutaza abantu bazo ukuba batumele usapo ezi kolweni zaba fundisi, nokuba kanjalo bakupe ngako konke. aba nako iminikelo yozi mali, yoku xasa aba fundisi babo.

Ndim mna

Nkosi

Isicaka sako

(sd.) H. G. Elliot

C. M. Tembuland.

IMPENDULO EPENDULA U BROWN NGO

MABANDLA.

Bokumbula abalesi betu ukuba pakati kwe zinto zase Par- lamente ekutetwe ngazo, njengoko bozibonela nabo, kuko nendawana ekankanya ukungavumi kuka Mr. Brown uku­ba u Mabandla. avotelwe imali eya kumane imhambela ivela kwa Rulumente (pension) ngenxa yezizatu ate zibini ezitnbangeleyo, “(1.) Ute akavumi, kuba umhlaba ka Mabandla ulikusi labanamatyala.'’ Itiwake ukupendulwa londawo:—Mayazi yonke into etanda lento kutiwa yinyaniso ukuba u Mr. Brown asikuko nokuba ubadule wemka kanye enyanisweni ; ngokufike alinge ukuyi kokelela ezindleleni ezigwenxa le Parlamente yale Koloni, njengokuba fan’ ukuba ukuzoyena ngeli ngela ngabomi kambe. Kulo mandla ka Mabandla, inani lama Xosa akona ewonke alinga pezu kwe 12, ubuninzi belo nani seli neminyaka engapezu kwe shumi 10, inxenye ide yafika naku mashumi 20 ; ogqibeleyo ukufika kubo bonke, lowo seleneminyaka isi 7 kulo mhlaba. Ukutsho ke bati esike isityolo sona siba kohlile nokufumane bazixamle ngoku ntywe ntyweza ngaso uku­pendula kuba silucuku. (2.) Kuselokoke njengoko senivile kule ngxelo sendiyenzile, nakude kube kulemfazwe sikankanya yona isityolo sesibini (kuba siti, umhlaba ka Mabandla uzele ngabantu bakwa ndiyalwa): ke iti impendulo akuko nokuba abe mnye undiyalwa ku mhlaba ka Ma­bandla, into tina esiyi vayo yeyo kuba kula fama ka Mr. Brown, kulapo abe samkelwa kona ama Xosa nge xesha le mfazwe. Kubonakele ke ukuba u Mr. B. ute gqwili kidi ekuteteni, ube ngateti ngoka Mabandla umhlaba, kanti hlelinje uteta ngo wake. Yabonani, nankuya esiti u Mr. B. kwa u Mabandla weba ama hashe ake. Gxebe ukuba u Mabandla lisela, kunjalo nje lelazekayo, abanye mhlayimbi abayi kuqonda nda kuti u Mr. B. akukudala wabeye kucela inyama ku Mabandla, lo ulisela, ubede weba nama hashe ake. Angaba betu waye funa ukuze aye kuyiba lonyama? Okunye ute yakufika ihamilekazi enkulu ka Mabandla, (kuba watunyelwa ihamile) uke wabuzisa nto ngayo, ivela eseleni nje? Fan’ ukuba abantu ababeyiva lento xa ixe- lwayo ngu Mr. B. babe kolwa ; kuba ne gama le sela lixeliwe, no mnini kubelwa uya zixela, kanti ke kodwa eli tyala leli sela latetwa kuyi pina i ofiisi, yimantyi engu banina? Kuba ngasilivile. Unga selu qonda apo ke ukuba lento libongo nje kodwa. Udati una mapolisa amabini la wada wakupa wona uku putuma ama hashe ake kambe asimpikisi nge lake, xa ukuba hlelinje umntu oqeshwe nge nyanga esi sicaka nje kodwa kutiwa uli polisa. Ngazwinye ke kwezi zinto noko ze njiwe nje nje ukuxelwa kwazo tu nyaniso kuzo.

Baya ku mangaliswa ngoku ngena matanda abanga maziyo lomnumzana unyulelwe i Victoria East, sakuti ezinteto azenzileyo ufumane waziteta, aka zitabateli ntweni, zibu- buxoki kwapela. Ngeku bonakele kaloku kwa kanya ubu sela buka Mabandla, kuba onke ama tyala aya balwa. Ko­dwa asizange sive tyala linjalo laka lako nakuyipina i ofisi Kuya bonakala ke ukuba ufumane wajika ngabom enyani­sweni, ukuba yena ngokwake akuko nto ingaba imlahlile, usele ke yena eye kulahlekisa ama lungu e Parlamente.

EZIVELA KUBABALELANI.

*Siyazisa ukuba asilitabateli pezu kwetu ityala lenteto zaba balelani betu, asitsho nokuti siyavumelana nazo zonke incwadi zabo esizishicilelayo.*

UKUTYOLWA.

 Grahamstown 20 July 1880.

Ematyaleni abetetwa Erini pambi Kwejaji engu Justice Buchanan bekuko nelika Ntozini Tshona obenikwa ityala lokuba u vulele aba banjwa bamtengile ngamashumi a £30 eponti kusitshiwo kwangaba-