July 8, 1885.]

IRAMEHTE E NXUKWEBE.

leAo miAulu mitatu yomnyaAa: namnye oyaAubonaAala pambi Awam engenanto,” EAsodusi 23.—15. Lamazwi uyawapinda-pinda u Tixo uAuwateta Au- ma Sirayeli ngo Moses. 2. U Tixo uAala ngexa liAa MalaAi ngoAuti ama Sirayeli ampangile; Auba engawaroli amashumi neminiAelo, Auba, mhlaumbi eAuroleni Awawo, amAetela embi nenezipaAo. Ka- njalo uwaxelela uAuba ukubalela oAuAulu Awelanga, oAwaAuAo ngeloxesha, AwaAu- tunyelwe nguye ngabom njengesibeto; ngenxa yoAo Auvimba Awawo. Lesa iza- hluAo ezitatu zoAuqala ziAa MalaAi u Mprofeti. 3. InAosi yetu ngoAwayo, oAo yayiAo apa emhlabeni, yayirola iminifcelo yaAwa Tixo eyafiAa irolwa; ayizange inqande, mhlaumbi, inyelise bani. Lesa Au Mateyu, isahluAo se 17. ivesi ya 24, Ause eAupeleni AwesahluAo. 4. Ngomhla wompeto umgwebi aAasaAuti Awabo ba- ngaseAunene AwaAe, “yizani nina basiAe- lelweyo ngu bawo nibudle ilifa ubuAu- mnAani,” kuba naninokolo ; koko uyakuti, kuba nenza izinto ezitile kum ngempahla yenu. Lesa kwaku Mateyu, isahluko 25. ivesi 34 kuse kwe 40. Ngezindawo zina ndifuna ukubonisa ukuba umnumzetu u Gamanda wayebalahlekisa abantu be- kwa Nobanda, ukuti mabangaroli kwimi- cimbi yakwa Tixo. Ndiyatembake ukuba akayikubuye ayipinde lemfundiso yake yobuxoki. Umnumzetu u Gamanda ngu- mntu oshumayela lonto ayenzayo. Uku- tsho, ndite emva kokuva lentshumayelo yake inengozi, ndazinika inkatazo yokuka- ngela igama lake kwezoncwadi e Wesile aroziswa kuzo amagama abo bantu baku- noneleleyo ukurola imali yokusa Ilizwi apo lingekabiko. Ukususela kulonyaka udluleyo, ndibuya ngomva, ndiyeke xa ndigqibe iminyaka esixenxe egqitileyo u Mr. A. Gamanda akayirolanga imali yokusa Ilizwi lika Tixo kubahedeni. Ku- bake yena esenjenjalo, uti endaweni yo- kuba ashumayele Ilizwi lika Tixo, asuke atshabise abo benza amalinga abo oku- nceda. Azi usayirolana yona kodwa imali

aAuAO ' ni kwayo; yati ingekemnki

zisani apa

ityeya yam yokundingcwalra, yabiza ne tikiti zayo ezindala, kanti yazigcina *7.0-* nke-, yati maze zifakwe etyeyeni yake kunye naye. Yemnka lontokazi kaku- hle, yati ndiloyisile utshaba lokugqibela ukufa. Yemnka ngbmhla we II June 1885; yangcwatywa ngu Tontsi, wase Rabula; igama lake ngu Myengese Ka- kela, intokazi yakwa Lublongwana.

Lombiko siwazisa izihlobo zake zonke. “ Kuyinto elungileyo ukumnka kwelu- nga, nokupela kwalo kulitamsanqa.”

Boor Tontsi.

yeklasi neyetikiti!

Kutiwa ngu Petrosi umpostile kuyaku- bako abafundisi bobuxoki kwiramente zamaxesha okugqibela, njengokuba kwa- kuko abaprofeti bobuxoki kwiramente zokuqala. Lesa isahluko 2. kweyesibini incwadi yake. Mayilumnkeke iramente yase Nxukwebe, ababantu bangaqali kuyo ukubonakala. Iramente ezindala azinyali ukuba nabo abantu abanje; nayoke yira- mente endala, mayilumnke.

Ezababaleli.

ABANTSUi^DU E PALAMENTE.

Lengxoxo ibekcr *e* Palamente ngo 18 Jane, ngomcimbi wofcufunelwa kwaba­ntsundu abangena mflilaba, ngokuba be- citwe kwindawo abebek-uzo pantsi kwa- mafama.

U Captain BRABANT ute makncelwe n

Ezase Dayimani.

[IVELA KUMBAEEEI WETU] Kimberley, July 1, 1885. Amatyala e Jaji aqala ngo Mgqibelo ukutetwa. Ityala lika Mr. M. Pelem nesinye sezigwinta zake litetwe ngolwesi- Ne (June 25th). Isigwinta eso sigwetye- Iwe iminyaka emitatu namashumi ama- tatu emivumbo. Kwangawo lomhla late- twa elityala amadoda amatandatu Abesu- tu apangwe imali zawo egoduka zi Boeren verneukers (abaqhtaniseli bama Bulu). Amamenemene lawo akakafunyanwa. Bati Abesutu asuke arola umpu ajongisa ngawo, kwati kuba ngabafo abaso lifana nombane bayirola buputuputu imalana abebenayo.

Kwi Cawa edluleyo abantwana bama Ngesi base Wesile bebene Anivesitile (Anniversary) yesikolo se Cawa, esite tina bantu bayaziyo into eyiyo oko besi- sesesikolweni saginya amate, kuba apa lonto ayaziwa kwabamnyama. Kunjenje- nje ama Wesile ahamba ngezingqi kuba atikelwe ngumfundisi omtsha u Mr. Wynne oduine kakulu obese Natal imi­nyaka emitandatu. Site ukuze siqonde ukuba umfo uyatandwa wenzelwa uhla- ngabezo olukulu nge tea-meeting nomcu- lo omkulu. Omnye umfundisi ofikileyo ngu Rev. Gert Mbongwe ; siva naye ngati uzakwenzelwa i tea-meeting yimpi yako­wetu emnyama epantsi kwake.

IMVO ZAMAMFENGU.

Nge 15 June 18S5, kwakutyelele u Capt. Blyth e Ngqamakwe, njengokuba ingu- msebenzi wake ukulunguza i ofisi azo- ngamelayo, kwakugqita inyanga ezinta­tu, ingumsebenzi auqelileyo ukuti aku- bako ati, ndiko, into eninayo yiteteni ekuhleni; watsho, wati, sendivile, ziha- mbiseka kuhle, wabulela wati, hlalani kuhle, umhlaba lo ngowenu, nantsi ne tayitile yawo, w’aquba wahlala pantsi. Atakazela Amainfengu, akuba ebeka- nkanya i tayitile, ukuba ayakolwa na- mhla umhlaba ngowawo ; abulele ukuba­ko ko Captain Blyth, ati nkosi yetu sa- gqibela ukuba singabantu e Koloni, sada sawela i Nciba kwafika wena apa sahlala kuhle, lafa ilizwe ungeko apa ngo 1877, labuya laxola, kwasusela ekupangweni imipu, kwakusitiwa linene elasiweza i Nciba tengani imipu niyakumelana ne- ntshaba, sayitenga, lata ilizwe, sazikusela ngayo. Lixolile sayihlutwa sadliwa ku- ngeko nto siyenzileyo ngayo, kwalomini sahlutwa umhlaba, seva sekusitiwa ive- nkile zezika Rulumeni; kanti abarwebi bebesiti bakufuna isiza sokwaka uti wena

Kuko intwana eyaka yatiwa tupa ngo- mdlalo webola ngumbaleli otile we *Mt■>>.* Wayelinganisela ngokuti kunganjanina kubeko umdlalo omkulu nokuba kuse Bayi nokuba kuse Rini nge Christmas ezayo. Lendawo siyikankanya kuba sibona ngati kuko abatile abafuna ukuyi- nandipa lendawo. Kodwa xa singaba sixela owetu umoya noluvo asiyiboni tina into engade ibangele ubani wase Dayimani ukuba ati qelele indlebe xa kuko ingcamango enjalo. Sinihiebele tina kaba lase Dayimani nilele, vukani! ngapandle kokuba nivuke msani ukusu- kelana nengcamango ezinjalo. Siti isite- to sase mlungwini :—Ukuba amabongo ebengamahashe kungakwela namangqi- ba. Ukutsho asitinteli amabongo anga-

Captain Blyth mabaye kwi headman, batsho bati ngoku kuko into esiyivayo ukuba abarwebi bafuna ukucandelwa umhlaba kwakuwo lo ungowetu, asihla- ngene namhla nabo, ababafo sabanika iziza zokumisa ivenkile. Atsho Ama- mfengu ati, asisakolwa ngu Rulumeni yinteto yake, uti ndininike okute, tvova selesenza intando yake, kodwa yinkosi enkulu akanantlo’ni ukwapula ngokwake inyaniso zake, ndiyanqumama apo

Yati inkosi yakupuma u Capt. Blyth, ati Amamfengu, into elungileyo kanye umhlaba unga ungacandwa emlungwini apo, nabo bafana kwanati inyaniso aba- yazi banyanisa ngokubala i Title Deeds, yona latayitile kutiwa yeyomhlaba wela- se Mamfengwini asikolwa nento yiyo. Soloko basihluta izikali, basihluta umhla­ba bapatisa abevenkile igunya, pezu komhlaba abati ngowetu.

T. J- M.

fezekayo.

Sati ekwenzeni kwetu impawana ma- lungana nokuquba komsebenzi we Nkosi save silindele ukupepa izitrodo, ngenxa yokwazi umoya okoyo kuninzi Iwempi yakowetu. Wokuti ~ konke okwenziwa ngabo base sitiyeni se Nkosi ukuna kuposiseka. Asikuko nokuba siyabulela ukufumana ukuba lomoya apa e Dayima­ni awuko kanye. Oko sikuugqine ngo- kwetu ngokufumana uninzi lufuna ukwa- zi lombaleli we *Alvo* uwazi kangakanana lomzi; sada safuna ukoyika ngati inxenye iyakuwuposa umpunga wombaleli wre *Mvo.* wokululeka ngapezu kokulinga uku­fumana ityala.

Ukunika abafundi bezimpawana ufifi Iwesimo salomzi siyakuke sitabate izikolo. I Rabe inezikolo ezibini e Kimberley; ku­te ngokungaqubi kuhle kwezikolo umhlo- bo wetu omdala u Rev. E. Solomon we- nza i Committee yokupata izikolo ngolu­hlobo :—R. M. Roberts, Esq. Chairman, Mr. J. Jeoffry Njoli, Secretary, Revs. Lloyd and Tyamzashe President and Vice-Presidents: members, Jas. Hay, Esq., A. McGregor, Esq., Roger, Esq., Evans, Esq., Mr. N. Lindie, Mr. Francis, Mr. C. Kumalo, no Mr. Preusent. Esisi- mo sezinto esamiswa ngu Rev. E. Solo­mon ngexa owawungati umzi usele naye, u Rev. Tyamzashe esiya e Transvaak Engemnkanga u Rev. Tyamzashe ziqubi- le izinto kubonakele ititshala ingaxaseki, amalungu ama Ngesi ate wona omela amashumi omatatu eponti ngonyaka, axe-

ABAFUNDISI ABANTSUNDU.

Rabula, Burnshill, 19 June 1885.

Mr. Editor *Mvo,*—Kauncede nkosi up’ indawo kwimiqolo yelopepa lidume kunene. Ndifuna ukupendula umfo ka Mqanda wase Tyityaba, obuza ngaba- fundisi.

Kanindiyekele mawetu ke ndipendule lomfo ka Mqanda. Andinguye omnye wase bufundisini. Make ndibuze kuwe kuqala mfo ka Mqanda. Wabona bani- na engavunyelwa ukungena ebufundisi- ni ngenxa yokungakwazi kwake ukuku- msha? Kupi apo kunjalo? Ingumma- ngaliso lonto esiyivayo ngawe Mr. Mqa­nda,—singavuya uke wasicubela kakuhle into le siyiqonde indlela yayo. Tina kweli sishunyayezwa zingwevu zakowetu ezingazi nento ngesi Ngesi. Zingabafu- ndisi abazeleyo. Ezingwevu zalupume- lela uviwo Iwazo kakuhle ngesi Xosa. Nditike kuwe Mr. Mqanda, fan’ ukuba wena weva ngabo bangamnkelwauga ngenxa yokungapumeleli kwabo, bafika bati kuwe, abamnkelwa ngenxa yoku- ngasazi isi Ngesi. Kauyifune kakuhle lendawo Mr. Mqanda. Akuko mntu waliwaj o ngenxa yokungasazi isi Ngesi. Suka ababantu uti wena bayaliwa bafe- lishe eluviweni Iwabo, babuye ke bazo- kukuxelela ukuba bayaliwa ngenxa yokungakwazi ukukumsha. Msa uku- qale uyitate ngamandla lento kauyifune ude uyifumane inene yayo. Ndiyakolwa ukuba ndilihlukuhlile iselwa alisakuyi-

cita ingqaka.

Ndim T r

Enoch J. Lusiba.

le u Rulumente, makaze amnyama ance- dise ngokuhlanganis? imali kubazali. Yaqala impi yakowetu ngokungezi ezi- ntlanganisweni kunye nomfundisi weba­la letu kwakunye nokungafezi nalinye idinga lemvumelwano, amagwangqa aya- qala ayaroba, ayiteni yona impi emnyama.

«- \*

E Wesile abazalwana betu bambete kwalengubo. Bayeka kwemnka ititshala ebifundisa kakuhle abantwana u Mr. Henry Mayafi. Bati besotuka abantu yayimnka ititshata,; kodwa abantu bano- mfundisi webala labo akabavusi. Emveni koAo sitiwe cu ngoka Sepuru, akahlalanga nenyanga ezintatu kuba abantwana bebe citakele, ngoku sitiwe cu ngumfundisi. Lomzi ngumzi obantwana baninzi kune­ne akuko zikolo nezikoyo azikatalelwa. Side siti yiyo nalento iramente zingena- kucuma. Kwade kwati nase Rabe ukuze kubeko isikolo kwafika amadodana ase Telegraph Office asebenza ngapaudle kwe- nkutazo kwada kwatsitsa. Namhlake si- yabika ukuba izikolo zabamnyama e Da- yimani zirni nganilenzana mnye, ezisezi- wile zilele pantsi ngencum.

' UMBIKO.

Rabula, 11th June 1885.

Mr. Editor:—Ndincede undifakele lo- mbiko kwelipepa, kuko intokazi ebubile- yo apa, ete ngokumnka kwayo iyeyase ramente ni yase Wesile, ibike yase Heald Town, yanika itemba elihle ekumnke-

1 CAPE UNIVERSITY.

Kapa ngolwesi-Ne : — *Honours.*

L. C. Benjamin, S. A. College, Cape Town

C. F. Juritz, do

M. C. Vos do

C. Abercrombie Smith, Moderator.

mhlope ukuba bazizamele ngokwabo impilo,

W. F. s. BOOTY

Umteteleli kwi Nkundla yamatyala e- Kotnani. Umlungisi wemicimbi nayipina esingisele ematyaleni nakuyipina inkundla apa kulo mandla. Ungumkuseli kwabana- matyala, waye kananjalo ebiza amanani afanelekileyo. I Ofisi iso Town Hall e-Ko- mani.

\* \* \* Isimilo esihle asifumana kumfundi- ndisi umntu, isuti yengubo zase sitoreni, nokuteta isi Ngesana ezonto azanele uku banga ukuba nomhlope angene ekugqwe- teni ukuze eze uknqala ukuwufunda umteto ngabantu abaya kuza kuye.

Asimangadiswa tina yinteto enje kwi- pepa elaka lati abona bantu baninyama abanokuvunyelwa ukuba batolike ezi ofisini ngo Rev. Charles Pamla no Mr. John Tengo-.Tabavu, kwabahleliyo no Rev. Tiyo Soga kwabafayo. Lenteto yalo namhla ikwafana naleyo. Kodwa noko siyatemba ukuba u Mr. Garcia akasakumfanyekiswa zezinteto xa augqibayo lomcimbi. Yinto kodwa efa- nelekileyo ukuba lit! ikaba xa lingena kwezindawo zemfundo libe licoselele uku- lungiselela ukuze imfundo yetu ingahla- zeki, zesizivulelele indawo pakati kwama- doda. Oku asikubekisi kulomcimbi, siva kodwa ukuba kuko babini batatu pesheya kwe Nciba abaugeue bengaufanele umse­benzi.

Sinosizi ukuva ukuba alizole kakuhle elase Batenjini. Kuko incukuncukwana pakati kwaba Tembu ngelinye icala nga- ina NgqiAa nama Mfengu ngelinye. Si- qonda ukuba ezimpambano zezobume- Iwane kodwa. Kodwa bekungafuneki noko tina bamnyama UKuba sihlalelane ngoluhlobo. Abasaxuzisa tamsanqa ku Mtembu naKubani. Masizame UKUvela- na. UKuba aba Tembu banesiKalazo ma- sixoxwe^epepeni apa sipeliswe.

[NGU TIT’ INKOL’ ENGEN AM ISKBENZI. 1

Mnumzetu,—Kulusizi kum ukuba ndi- ti mhla ndiqalayo ukukubalela ngomci­mbi ekungemnandi ukubala ngawo, nam ndinyanzelwa kukuba uyakusuka ukule wakuyekwa noko ukoyo.

Umcimbi enditeta wona kukubola oku- bonakala ukubakuko pakati kweramente yalapa, okuse kuzibonakalisa ngezenzo zako. Ndiya kukankanya into zibe nta- tu qa, ezingekabi natuba Iide zihlile, ukubonakalisa ubunyaniso balenteto yam. 1. Kwati xa kuhlakulwa—ukupela konyaka odluleyo, nokuqaleka kwalo— u Kakaza wayehlakula intsimi yake ne- nkosikazi yake kunye nabantwana bake, kwabako ntokazi itile igama lingu Eliza, umtshana wakwa Msikinya, eyasuka yaqutywa yintliziyo yayo ukuba ibance- de ababantu bakwa Kakaza kokukuhla- kula kw abo. Ngo Kakaza nditeta lomfa- na ka Kakaza ungomnye wotitshala ekayapa. Ndiyazi kakuhle ukuba lento- kazi yazisukela ngokwayo, ngapandle kokuba batete nelimdaka eli ngendlela yokuyicela. Yati xa ihlakulayo kusasa ngomnye umhla, kwagaleleka intokazi abati ngu Marta Mayikana ukuyibiza. Yafika yabulisa ku Eliza, hai, wabulisa nomnye. Ubuzile u Marta ukuba uqe- shiwena? Ulandule omnye, Ute u Ma­rta “ wenziwa kukuba uyingqinga yeqaba lento wenjenje, tin’ apa aziko ezizinto.” Omnye uvume oko, esiti “ ewe, tina nga- pa e Ngqushwa abantu abangabafundisi bayancedwa, ndenziwa yilontoke.” Wa- gqitake u Marta Mayikana. Wasala nge- mva u Eliza ehlakula, ete nqa kupela ku­kuba azi w'one nina ezokutukwa ngeli lobungqinga beqabanje. Yati kanti lento ayipelelanga kwababantu babini. Kute ngenye imini ndlwin’ itile, izele tu nga­bantu, kuko no Eliza lo wakwa Ngqinga ye Qaba, ngokutsho kuka Marta Mayika­na, lomcimbi wokuhlakula kuka Eliza intsimi ka Kakaza waxoxwa. Paulake, Mhleli, indlu yayipants’ ukuzala tu nga- makolwa odwra. Wati wakuxoxwa lo­mcimbi, bahluka abantu bamaqela mabi- ni, elinye lalisiti ulungisile u Eliza, eli- nye limnyelisa njengo Marta. Into eza- bambi kanye kulengxoxo zabambini. Eyokuqala, kukuba kweliqela lalinyelisa u Eliza kwakuko nabafazi babakokeli,— amakolwa amadalake, kuko habakokeli- kazi; eyesibini, kukuba kunyeliswa lo- mntu nditi mna w’enza into elungileyo, kuko nabantwana. Ababantuke ngente­to yabo, babefundisa abo bantwana, ukuba akulunganga ukunceda omnye umntu, ngokqkodwa umfuudisi! Yati lencoko ukuze ipele yacinywa ngu Mr. S; Mahlubi, owaziwa ikakulu ngokuba ngu Samtilili, owayeko apo ebeke indle­be xa lomcimbi uxoxwayo. Wati uku­pendula kwake u Radebe lowo, “ ninani- na ukw\*enjenj’ ukuteta kubi ngomntu ebengamcelanganje u Eliza, no Eliza ku- ngeko nto ayiposisileyonje ngokumnceda oko. Ukuba abafundisi aba bebelahlehva ezandleni zenu njengakwezinye indawo, ngenibatini kodwa ukubapata kwenu?” Inkuku yasikwa umlomo. Lo Samtilili wenjenje ukuteta kwake, ekalimela ama­kolwa ekulahlekeni kwawo, akakolwa yena, koko ucunukisw’a yilenteto inje ukubola kwayo ipuma kumakolwa. Wanga u Tixo u Somondla angenza uku­ba u Samtilili lo aguquke, alandele lama­zwi ake anje ukuba mahle, watetisa nga­wo ukulahleka abakokelikazi namaRolwa amadala ase Nxukwebe!

1. Into yesibini emandiyikankanye ukubonisa ukuba kuko ukubola okubi

s apa e Nxukwebe yile: wati u Mr. Dwane i lo ube ngumfundisi apa, uye e Cala ngo­ku, wrasbiya indlu yake elugcinweni

, Iwexegokazi elilunge kunene lakwa Gaga, eligama lingu Zibetile Mafu, ngo March lo ugqitileyo. Wayesinge e Batenjini yena. Yekake mntundini! Kanti aku- ngangankatazo u Mr. Dwane ayixayele ’ elixegokazi kubantu base Nxukwebe. ’ Yinto ekwati noko kwaziwayonje ukuba aliqeshiwe, kwamana ukutiwa kulo: “ fa- nukuba inkulu into oyakuyifumana.” koko Iona lalisuke liti ukupendula, : “ akuko nto iyileyo; kuba asitetanga ngakuqeshana nomfundisi lowo.”

1. Into yokugqibela endiya kuyikanka- nya okwanamhla—kuba xa iugapeliyo lento yokutshutshisa abantu ababonisa ubunyaniso bobukolwa babo ngezenzo, ndakubuya ndibale, ndibalise ezo ntshu- tshiso zabo—yintshumayelo yokulahle- kisa abantu eyashunyayelwa ngu Mr. Andries Gamanda, umshumayeli nomko- keli omdala wakwa Wezo, nge Sabata yomhla we 19 April odluleyo, kwa No­banda. Yintshumayelo eyayikwanele ukulahlekisa amakolwa abutataka nasa- nd’ ukuguquka, angekabi nakwazi kwa- neleyo kwezinto amelwe kuzenza. Wati umfo ka Gamanda, lomini ukushumaye- la kwake kulonduli yase Mabeleni: “ kwa Tixo apa izinto siziiumana ngesisa, akuko mfuneko yamali kabani. Lukolo lodwa into elindelwe ngu Tixo; angafa- nelana umntu engayiroli imali yokusa Ilizwi kubahedeni abangekabi nalo, engayiroli imali yeklasi neyetikiti, egcine ukolo angaya kungena ezulwini. Unga- fika abanye bekubinqele kakulu ukubo- na amagama abo apo akona, kwakufika incwadi ekucwangciswa kuyo amagama abo barola imali yokuhambisa Ilizwi ukulisa kubahedeni abangekabi nalo ize balwe kunene nabo bahambisa ama- pepaokucela uncedo bakuba bengawabo- ni.” Ngawo lawoke amazwi omfo ka Gamanda, awatetwa esidlangalaleni.

Kekalokuke mna nditi ukuwapendula: Kuyinene ukuba xa siya ku Tixo, sifuna uxolelo Iwezono zetu, akuko nto sinoku- yirola yokutenga ololuxolelo silufunayo ngapandle kokutembela egazini elinqa- bileyo lika Krestu. Kantike naxa aba­ntu basekwelo nqanam lobukolwa, incwadi ka Tixo ayiti kubo, u kolwani kube kupela,” koko yona iti, “ velisani ngofto iziqamo ezifanele inguquAo,” ni-

Ralumente kamsinya ukuba afnmanela iqela elikulu labantsnnda ezinganeno kwe Nciba, elite\* yokuhanjiswa KonrXeto Welalii kwabantsundu nezinye izizatn.

indawo kwizitili

ngenxa

psikati

abauamakaya amiyo, ekubonakaiayo ukuba-

kuyakwenza isonakalo kupitizelise ukuzolar kwe Koloni ukuba abafnnyanelwauga qinga.. lokubagcina, Elitshawe libekekileyo lite- inkatazo zababantu lalityelwe ngazo pambi kokuba liye e Palamente apo. Lalibaxelelo nokubau Rulumeni akanamhlaba angabanika wona e Monti. Ababantu abavumanga kuwela— i Nciba ngokuba onyana nabahlobo babebabe-- sebenzae Monti. Inkomo zabo sebezitengiselo- ukubatala irafu. Bati akukonto iyakubako-- lisa agapandle kokuba baqiniselwe emhla-- beni. Ukuba umcimbi wempato yabantsu-r i ndu asiwulungiseleli bayakuwugqiba aba-' ntsundu ngendlela esingayikuyitanda. Ama- xesha anzitna selebuyisele into eninzi yabantu ■ ekulimeni umhlaba. Okoke kubange ukuba babadule befuna indawo yokuhlala, babatala. irafu ezibangela ukuba bangabi nakuzipilela. Inkomo zabo bazitengise ngelize. Ute isi- pelo salento siyakuba yimfazwe nabantsu- ndu pambi gokuba sibone apo sikona. Akuko mhlaba waueleyo pesheya kwe Nciba, akuko notnsebenzi abanokuwenza abantu; abantu Emaxoseni basebenzela ukuba bapile kupela. Bambalwa abavuma- yo ukutatyatelwa kwaloliwe ngokuba be- patwa kakubi ngaba kontileki, nokuba indo. da iyekile ukufuna umsebenzi kufuneka kuxaswe usapo Iwayo. Uteke yena maku. celwe u Rulumeni ukuba makaukangele lo- mcimbi. Olwake uluvo lolokuba ndoda leyo ibe nesiqwengana sayo somhiaba.

U Mr. T. LOUW ute ubecinga ngokuti boti bakuliguzula ela Besutu babe baufezile umci- mbi wabantsundu ; kodwa akubonakali uku-

I-Bala Le Cricket.

[Ngubuzabaddut.t:.]  
Port Elizabeth, June 8, 1885.

Nkosi yam,—Kaundikangelise ezizinto ndizibonileyo zihlileyo paAati Awe Im­perial C. C. ne Krillie Star C. C. ngomhla we 6 Au June lo sinaye. Ibe yafiAa Awa- Aona impi embetembetana epeleAwa ngu- mtinjana, ovuma ingoma elusizi, emazwi ati “ InAomo zemnAa magwala ndini.” Namhla u Mr. H. B. P. asazi uAuba Ute­nina Auwo umtinjana, owakumAayo nge- sililo sabafileyo, ababubayo nge 27 Au ' February endiAolwayo uAuba bafa bonAe abobahlobo bezontornbazana, ezatshonge- sijwiliAazi esiAulu Aunene, esabangela ukuba umhlaba wonAe ushuAume lusizi IwesiAalo sazo, Awisiqingata salomhlaba sasiAuwo ezontombazana, nAosi yam, andisayi AupiAa nobuciAo balomfoAazi watsho zaAumnAa intombazana, Auba ne- gezana alivaAalanga elavaAala lisiti:

It.ve elibomvu lase luhlangeni Itye elibomvu lase Maxoseni, Wavela owakwa Hala wati: Mna ndingalifunqula.

Wati owakowalo

Kantike asitye lake lafunqulwa, Wavela owase mlungwini wati: Mnake ndingalifunqula.

ba bakufezile oke. Impato yabantsundu ka Mr. Saul Solomon mayilahlwe ngoku.- Kubonakala amalungu e Phlamente eqwala. sele kakulu kwabantsundu. Oko kubona­kala ukuba kuyatabata ix-esha elide uku- batobela kwindawo abayifaneleyo. Sicite imali ukuba bafundiswe ayibancedanga luto. Ngapandle kokuba kwenziwe umgca wokwa- hlula omhlope komnyama asisoze sipumelele. Into inye angenakuze ayiqonde kukuba umntu omnyama ande kamsinya kangaka kunomhlope. Oku kwanda kungapeliswa

Watike owakowalo ’

Kantike asitye lake lafanqulwa 1

Itamb’ eliqongqotwa ngabo bonke bengakanje. < Utsho u Mr. HL. B. P. Zcwalusizi obeyi < Captain yelohlelo. Yhe! manditi mna mboneli uboneleyo, a&ubangafconto ibe lusizi njengento endiyibone ngo Mgqibe- lo, ngemini abati Zcukuzalwa A:we Nfcosa- zana, ndaboua imiqodi yamadodana efafce ezimhlope ibulu&we. Ndibuzile ufcuba nifcumbule pina, ate e Dubula; ndite Zsefcalo/cu ningasatyi nebula&nfesi nje An­tonina? ate uAundipendula, hayi, bawo, siyaAubuya ngokutya. Hai, oAunene andibanga nampemlulo aAuba etshilo amadoda lawo, ndite ndaAuAe ndoAubo- nela izinto ezi uAuze ndihlale ndizazi. Ndilandele eAondweni andayeAa, Ae ndite ndaAuba ndilikile. ndati ngokungababoni ababantu kuzakudlalwa nabo, ndada nda- buza ukuba ipina lempi nizakudlala nayo, kuba ndifike kwimpana emdakana, yayite xwenene, ingati iyoyika ukukangeleka r kwayo. Ke kulomaaoda umntu endi- inbone enebulukwe emlilope, ibeyi Cap­tain, ndati nam endingazi nto, ndingu- mhambi akuko nto inokwenziwa ngaba- bantu. Ite yakufika lempi yase Maxa- mbeni, yabonakala leinpana yase Dubula isiti qu-sa, yangena pakati komzi, ndafuna ndati, azi kuzakudlalwa nawapina, yabo­nakala ipuma lompana imdakana; yati i Captain yayimisa kwindawo zayo lempi yayo, kwaqalwa ukudlalwa. Kuqale u Litye libomvu. Ndati ndakukangela ku- lempi yase mlungwini, ndafika ibaze nge- mpondo ibukali; nyitetele nmfo wase mlungwini wabonakala seleqengqa, ya­bonakala selihlanganisa into abati ukuyi- biza yeka Tyelo. Kute kule yesihlanu konakala yavula itnba, Iwaye upondo selubomvu. Ipelile leyo i over, yaqe- ngqa enye into apa endingalaziyo igama layo ukuba ngubanina, yatsho konakala kwakwibola yokuqaia eyikupileyo kwada kweza kwibola yesitatu yenze isitonga sisinye. Ndingatinina mhlobo warn ibe- mkondo mnye nje; ndite ndakukangela kwi gogogo lam leshumi elinesihlanu le- sheleni, endalitenga Etyondini, ndafu- mana amadoda selengapandle onke nge- xeshana le twenty minutes time. He!

ngayipina indlela ? E Australia nase New Zealand abantsundu bakona- batshabalele kwakuvela umlungn, kodwa apa akunjalo, ngokuba sibapete ngolunye uhlobo. Masi- bacite ababantu bantsnndu baxinileyo baye kusebenza kumazwe ase Ntshona-langa. Ba- yakuba nokufunda ukusebenza.

U Mr. BARRY ute lento seke yenziwa amadoda asuke abuyele Emaxoseni ngokuba ebengafuni ukusebenza. Imantyi zabaxelela ukuba bayakuvunyelwa ukuya ezityalikeni ukuba bayabanda, ifama liyakufundisa aba- ntwana babd, kanjako ukuba ifama litete kakubi kubo boya kuyise wabo i “ mantyi.’\* Amafama ayengezidenge kangangokude abamnkele pantsi kwezizimiselo. Abantsu. ndu bayonakaliswa ngokuba kubeko aba ba- Iwela amadabi abo e Palamente. E Free State abanankatazo ngabantsundu banawo onke amalungelo ezimamhlaba (ukanyeziwe). Ngapandle\* kokubadula bonwabile, banele bayafunda ukusebenza. Akuko ngozi iuku. lu injengeyokuba barnane ukuteta ngesi alam so Kafile. Ute yena okwake umtanda u Kafile ngapezu kwe Qeya emsebenzini.

U Mr. WALKER ute- imigudu yelungu elibekekileyo lase Monti u (Mr. Brabant) kukulungiselela amafama ase Maxoseni. Abantsundu aba bangumtwalo kwifama. Into ayiqondayo yeyokuba amanye amalu- ngu abekekileyo anga abantsundu banga. kweleliswa kwelilizwe-. Oko kucasene no-

luvo lobu-krestu ekufuneka wonke urnntii we Palamente epefumlelwe lulo. Abantsu. ndu belilizwe ngabantu abafaneleke kunene, kwayeke kungafanelekile ukuba bakweleli- swe ebusweni bomhlaba. Uteke vena u Mr. Walker unosizi ukuva ingcinga ezinje ngezo zika Mr. Louw no Mr. Barry.

U Mr. KEYTER ute u Rulnmeni maka- ngabavumeli ababantu ukuba babe bebadula. elizweni nje, makabauike umseoenzi. Lo- mcimbi wempato yabantsundu kade upambi kwe Palamente iminyaka emininzi, kodwa sisekude kakulu ekuwugqibeni.

U Mr. HOCKLY ute ngo 1883 kwaxoxwa yi Palamente umcimbi wokuba kufuduswe abantsundu abatile, kwagqitywa kwelokuba abantsundu baqondiswe mhlope ukuba aba- nakufumana tnhlaba ngapezulu kwalowo ba- wusikelweyo. Kwatiwa oko ukuba bayapiwa imihlaba, nabanye abemi bekoloni bayakufu na bepiwe. Ingxoxo ekwanje ibeko kule Pala, mente idluleyo, elalisiti kuyo ilungu elibeke- kileyo lase Dikeni u (Mr. Rose-Innes) maku- fuduswe abantsundu base Ngqushwa basiwe pesheya kwe Nciba. Inteto leyo yabayeyo- hlobo Iwangapambili. Uteke yena unosizi ukuba ilungu elibekekileyo u Capt. Brabant ete wayimisa ngoluhlobo inteto yake kuba. ngokunika abantsundu itemba lokuba benz© ingxolo baze bafnmane oko bakufnnayo. Ilizwe lapesheya kwe Nciba selipantse uku- xinana, unosizi ukuba amanye amabandla apete izitili engasavumi ukuqeshisa umhlaba kwabantsundu abafanelekileyo. Kwaka- msinyane bexelelwa abantsundu ukuba aba-

ingenile leinpi yase mlungwini, ate kwa amadoda okuqala angeneyo atsho ndaba- mba amazinyo; kuba ababantu ngabaya bebesiti bakubuya ngokutya ibulakufesi, ndakuba ndite yinina ningasatyi nje ne- bulakufesi, bati ukupendula siya kobani ukuba singade sibatyele ibulaku­fesi, siyakubuya ngokuyitya nje. Nakoke ukubuya ngokuyitya kwabo. Mhlobo wain mandikunike umdlalo. Nkosi yam nze undixolele ngenteto ende endiyenzi-

leyo.

IMPERIAL CRICKET CLUB.  
FIRST INNINGS.

J. Malawana, b Makwena

ngagabisi ngoAuti paAati Awenu, “ tina sinobawo u Abraham.” Kwezi “ ziqamo zifanele inguquAo ” mna ndiAolwa AuAu- ba AuquAwe uAulahla izono zonAe, no- Awenza ubulungisa bonAe,—paAati Awabo uAurola imali. Xa Aona umntu seleliAo- Iwa elidala, aAalindelwe uAuba ati uyaAo- Iwa, uAuba atandaze, avume amaculo, able Aube Aupela—njengoAuba umnu- mzetu u Gamanda esiti maAubenjalo; AoAo Itestamente Endala ne Ntsha, zibo- nisa ngoAumhlope oAoAuba yindawo ye- Aolwa uAuniAela Au Tixo ngoAuvela Awi- mfuyo yalo. OAoAuba yindawo yeAolwa uAuniAela Aumsebenzi Aa Tixo ngempa- hla yalo eliyibileleyo ; ndaAuAwalata nge- ndawo ze Sibalo ezimbalwa qa, Auba se- nditate indawo enAulu AaAade:

1. Wawayalela u Tixo ama Sirayeli ngeloAuti, xa suAuba esiya Aulamitende-

S. Ngqani, b

F. Nyoka, b BJUijiwe, b Cock • ... ... —

I< Siyolo, (Cpt.) c Cock, b Makwena 3

J. Mdana, b Cock •’

W. Mazantsi b ,, "

**4**

4

0

5

37

J. Notyoda b ,,

J, Settie, b ,, A, Maqanda, b Makwena D. Adams, not out

nakufumana ziqendu zamhiaba ku Rulumeni

Elikaba liputnelele uviwo Iwe B.A. kwi ngokusuka bawuoele ngapezulu. Mabaziswe Mathematics ne Science 1885, livakaliswe e mblope ukuba bazizamele ngokwabo impilo,

Extras

Total KRILLIE tST INNINGS.

J. TyeldSh Set<ie Macuffifla, b Siyolo .. G. B. Dyundu, b „ T. Klass, b Settie Radasi, c Maqanda, b.

Siyolo

F. Makwena, run out. T. Cock, b Settie J. Qoto, b Siyolo Yekele (Cpt.) b Settie E. Ngcoza, c Mdana, b

Siyolo J. Pitoy, not out Extras

Total

STAR C. CLUB. 2nd innings.

..Ob Siyolo

.. 0 not out

... 1 c Nyoka, b Siyolo .

..Ob Siyolo

2

4

2

0

bangakangeli ku Rulumeni.

U Mr. AYLIFF ute uyatemba ukuba u Mr. Brabant woyibuyisa umva inteto yake. kweyake ingqondo kubonakala ukuba ixesha lokuba u Rulumeni abanike umhlaba onga. pezulu abantsundu ligqitile. Umcimbi we. mpatoyabantsundu uaykusoloko wasingatwa e Palamente. Njengokuba bebaninzi kangaka nje abantsundu, ziyakumana ukubako ingxo. xo ngontsundu. Abantsundu bahleli benemfa- nelo emasizinonelele; ute abantsundu kwa njengenye impi epantsi ko Rulumeni, maba- patwe ngempato abapetwe ngayo abamhlo. pe. Unosizi ukuba ilali zabamnyama ziye- kelwe kumagqugula apete iziqingata. Ukuba onke lamabandla ebeyakuquba njengelase Bofolo, into ebiyakulandela yeyokuba kube- ko iduduma labantsundu elifuna umhlaba wokulima elingenakuwufumana. Ukuba

... 3

.. 2

.. 0

.. 4

.. 0

.’. 0

.. 0

.. 4

... 14

c Maqanda, b Siyolo c Nyoka, b Settie .. b Siyolo

b ,,

c Mdana, b Siyolo ..

b Siyolo

1

0

0

1

1

0

c Maqanda, b Siyolo Extras

3

... 16

Total

Grand Total

... 30