ISIGIDIMI SAMAXOSA, AUGUST 1, 1875. 3

wenze intando zako. Uti wona lomzekeliso uyazib'ub'isa. Inkulu into ayicitayo kulomigcobo yako, kulomidudo yako, kulomiyeyezelo yako, kwezontlombe zako, kobo bunxila bako, koko kurexeza kwako, kwezo nkanuko zako, kulomanyala ako, kwezonto zako azitiyileyo Uyihlo ongu Tixo, kulomihlali yako upikelene na- yolemihla. Ucita *umzimba* wako ngoku- wunikela emisebenzini ahengawudalela- nga wona U-Tixo; ucita *impahla* yako ngo- kuti uzidumise wena ngayo, wenze ngayo intando zentliziyo yako ungacingi okoku- ba inomniniyo ongu Tixo obe ufanele uku- zukisa yena ngayo; ucita *ixesha* lako, lemihla, ezinyanga, leminyaka ngokusuka ulinikele lipela kwezizinto zasemblabeni apa ziza kub'anga kungabiko okonza U-Ti- xo ngalo, usukelana lemihla nemisebenzi yobuhilihili uyiposa ngabom eyonanto wa- wudalelwe yona ukuzukisa U-Tixo, ixesha osaza kulibuzwa ngumninilo ukuba wawu- licitela nina lingelako nje. Ucita *ubuntu* bako ngokusuka uti ungaka, ungumntaka Tixo. umlahle umzali wako utande ukuba lutshaba Iwake, uti ekubeni ubu- fanele ukubakokelela abanye enyanisweni ibe nguwe lo ubatintelayo, ubafundisayo inkohlakalo, ubalahlekisayo ukuze banga- zani no Mdali wabo bangalamkeli ilizwi lake bakolwe. *Ucita utando* lwako ngo- kusuka utande izinto zobubomi zodwa ungatini nezo zase zulwini zika Tixo, zona zisimakade, usuke wanamatela kwe- zigugayo wazikalala ezohlala zihleli. Uc'ita *ubulumko* onabo, ingqondo oyizu- zisiweyo ngokusuka uqondele kwinto ze- xeshana ungacingi ngezo zapakade. Uya- bona uhleli nje ngapandle kwelizwi lika Tixo inkulu ininzi into oyicitayo wena ; kusisa kusihlwa nje lemihla, lempahla ingakanana upikelene nokuyicita, upume- le ukuzib'ub'isa inkulu into eyoniwayo nguwe, indyebo yako oyipiweyo ininzi oyicitaya, kupela lemihla uyazitshabala- lisa. Lempahla ingakanana uyiboleki- weyo okokuba urwebe ngayo ide Inkosi ifike akuteni nakuyigcina uyayib'angazisa. Inene indyebo zenkohlakalo azisizi Into. “ Kuba woncedwa ntonina umntu ukuba ute walizuza ihlabati lipela wonakalelwa ngumpefumlo wake?” Ezizinto oti wena zibubom liti lona ilizwi lika Tixo kukona- kalelwa ngumpefumlo kuzibubisa. Yici- nge ke londawo, uyazitshabalalisa wena,

ke uzitshabalalisile nje, yiutonina otembe yona eyakukusindisa? Akwaba ungayaleka, akwaba ungabubona ububi bentlalo yako, akwaba ungotuka uzibone into oyiyo uqonde ngoku kuseko ixesha ukuba “ ungowapukileyo, ulusizana, ulihlwempu, uyimfama uhamba ze.”

PESHEYA KWE NCIBA.

Pesheya kwe Nciba, E-Nqamakwe kwa Captain Blyth, bekuko intlanganiso ya Ma- mfengu yokuteta nge Institution yakona, le esibe simana ukuyikankanya ngapambili. Ubete U-Dr. Stewart aknfika apa ngomhla 14, akabi sahlala zintsuku, waselenxakamela kona, wadlula apa ngomhla we 19. Efikile kona ngowa 21, kususwe amapolisa ukuba aye kubika ezindaweni, ukuti into ingo Mvulo. Kute ke okunene ngo Mvulo, kwa- kusasa abonakala amadoda, awenyawo na- wamahashe, evela kumacala ngamacala, ka- nti kuya kuda kube semini enkulu, enze into yanye.

Ifikile imini enkulu, utabate isihlalo umfo ka Blyth, wati akuba ngamazwana ambalwa eyixelile into ababizelwe yona, wacela U-Dr. Stewart ukuba atete. Usuke ke yena wa- balisa ngehambo yake yokuya pesheya ko- Iwandle. Uxele ukuba waya wafika kwelo- zwe, aza amadoda akona amamkela kakuhle. Uyizamele ke ukuyi feza into abeyisukele, ukuhlanganisa imali yokwandisa isikolo sa- se Lovedale, neyokwaka eso sapesheya kwe Nciba yokwongezelela kweyayi rolwe kona. Ubike ukuba ubafumanele iwaka le ponti elinamakulu amahlanu (£1,500) ate, akuba ebabonisile walinikela ku Captain Blyth. Ucele ke uxolo ngqkusuke abambezeleke kangaka, wati bekungengakuba ufumane wahlala. Into enkulu ebimbambezele ya- temba ukuba bonke baya kuyi vuyela uku- zamela ukuba intlantsi yelizwi lika Tixo iye kufikelela kwezinye izizwe zelase Africa ezibe ugamalo zihleli ebumnyameni, kunge- ko ozibikela ukuti kuko Umsindisi. Ngoku ke amadoda ayakumisa isikolo kwezozizwe ezimele icibi le Nyassa, aseledlule nakule koloni, ukusingisa kulondawo. Ubonise kanjalo ukuba intliziyo zabantsundu balapa bezifanele ukukangela kona, babe befuna uhlobo abangancedisa ngalo, kuba ngama- kaya lawo, elitunyelwa kuwo ilizwi. Uqube wati uyatemba ke ngoko, ukuba nabebe- sebesiti yinto eyoda ibe nini na le, baya ku- bona ukuba ubengafumane wahlala kwelo- zwe, bati nabangaba bebese bequmbile, ba- xoliswe. Ngoku ke akusokubako kubambezeleka kuba nabaki sebekona, kanjalo kuko impahla zokwaka esezenziwe kwa pesheya.

Ute akugqiba kwapendula U-Feltman no

Mazamisa nomye umfo, babulela umsebenzi ka Dr. Stewart awenzele Amamfengu nawenzela izizwe zakowetu ezise Lake Nyassa, bati ke kananjalo abanakuyi qumbela indawo yokubambezeleka kwake kuba bayasibona isizatu soko, banovuyo ukuba kuza kuncedakala abebesemnyameni.

Kusuke U-Captain Blyth, wabonisa amalungelo namatamsanqa awafumeneyo, nokuba aya kubuzwa ngawo ukuba awacite njanina. Ute ke makuvukwe kusetyenzwe ngentliziyo enye, kungabiko ayakuza edikidiki kulento. Mabahlale bonke bezilungi- selela abangancedisa ngako.

U-Major Malan usuke wati, amatamsanqa angaka afanele ukubulelwa. Baninzi abati bacele baze bakupiwa, bangabi sabulela; makalumkele ke wona Amamfengu angangeni kwakulo mposiso.

Emva kwake akubangako bambi batetayo yaza ke yacitakala intlanganiso. Kulindeleke ukuba U-Dr. Stewart abuye aye kwakona emva kwentsuku ezise shumini, esikolwa ke ukuba ngeloxa kobekwa ilitye lesiseko. Into esenziweyo ngoku kukumisa isiza. Kanjalo kusalungiswa nomjelo wokusondeza amanzi okusebenza, kumbiwa namatye, kuba ebengekaneli,

“ISIGIMI SAMAXOSA”

Kunye ne *Sigidimi Samaxosa* salenyanga situmela kubo bonke abaleseshi baso, isaziso sokuba, kaloku nje kucetywa ukuba sikutshwe kabini ngenyanga. Bonke abafuna besitunyelwe bayacelwa ukuba, basipe amagama abo kunye nawendawo abakuzo. Siyakolwa ukuba baya kuba baninzi abaya kuyivuyela lendawo yokuba kabini kwaso, kubakukokona siyakubanako ukuzisa indaba ezisand’ ukwenzeka, kubeko kanjalo netuba lokufaka izinto ezibe zimana ukushiywa. Siya temba ke ukuba baya kuti bonke, abasitabatayo ngoku, batumele ukuba mabasifumane kabini, kuze kanjalo kungene abaninzi abebekalaza ukuti sizifikisa kade indaba. Siyatemba ukuba boti bonke abanqwenela ukuma kwepepa lendaba labantsundu bancedise ngokubonisa izihlobo zabo into ezifanele ukuyenza ngokumalunga nalo. Ukuba kuya bonakala mhlaumbi lofika nexesha ekofuneka side sako iveki zonke, kodwa ke lento ukuhluma kwento imana itabata amabanga ngamanye, kuke kunge akuqondakali. Ukuba ke lite lalikulu inani la- basinxamele kabini soqalwa ukwenjiwa njalo kwakausinya.

Indlela yenqwelo zomiilo esuka E-Bayi ukuza ngase Rini iselinomgama okwimaile ezi 30 ovuliweyo ngomhla 25 ka July,