wanyatela nalandawo yokuba abanye besoyika ukuba kuya kutiwa banga bafundisi abangena kwimicimbi yelizwe, uti ke ngalondawo kufanelwe ukoyikwa u Tixo kungoyikwa abantu, esiti mayitetwe inyaniso nokuba kupambi kokumkani; singamane sinyolula sicweta ngecala labantsundu lodwa, siyeka abanye kuba bepete igunya.

Kusuke u Dr. Stewart, wati ndiya bona ukuba abaza- lwana balushica ukusuka batete ngayo lendawo. Nokoke anditsbo ukuti kungenxa yokuba abaziqonde bada bazigqiba indawo ezi zimalunga nalento.

Nditi mna lentlanganiso iyilingene kanye ukuyingena lendawo yalemiteto isand’ ukungena kwelilizwe; leke ikala- zisa abantsundu. Kufanele intlanganiso enjengale kade ukungena kulento sendiyitetile. Malunga nale yokuhlutwa kwe mipu, kuko icala elibi nelihle. Kunga tiwake, oluhlobo uquty we ngalo lomteto asilulo oluhle olo. Zininzi indawo ndawo engezi kangelwa kuqala elizweni apa pambi kwokuba uhanjiswe umteto woku hlutwa imipu. Kanjalo lendawo ibonisa into, yokuba ibingebafundisi bodwa abebe wala lomteto, baninzi nabanye abantu, into ke leyo engeyi qondisa izipata mandla ukuba lomteto uyatandabuzeka.

Malunga nalo we pasi, nditi iko indlela elunge ngapezulu kwale, engeyimiselwa abantsundu. Siti tina sakuwu kangela lomteto uyi ntwebentwebe enye enkulu, evulela kugqite amanyurara odwa, kodwa kucutekile abanakugqita abanyanisekileyo. Yabonake ezindawo zikankanywe ngo Mr. Lundie no Mr. Solomon ziqondisa ukuba ububi buqubela pambili xa kubanjwa abantu itutyana elilula kangaka, lomteto awulungile. Wenjenjaloke u Dr. Stewart wabonisa kunene ilungelo enalo lentlanganiso, watsbo wati ingati ukuba lemiteto yamadungudwane, ne pasi, noku tshiswa kwe nkomo ilungile ingaba kambe ipangelelene nexesha elingayi lungeleyo.

Utsbo watike ndivuyiswe kunene kukumva u Mr. Lundie ngezindawo, kuba bendinga mazi apo akona. Okunye le­ndawo ibinga inga colwa ukuxoxwa kwayo. Utsho atike naye lemiteto umane eyikangele ngosizi olukulu ukuhanjiswa kwayo. Benjenjaloke abafundisi ukuxoxa kwabo bada bangena nasendaweni eyalata ukutsbona kwolu hlanga luntsundu zindywala nezo Mlungu, nezo Mxosa, babonisa intsbabalalo ekoyo emizini emikulu, ezindleleni apo kuko ozi nkantini, nalapo kuko omiqomboti njalonjalo.

EZASE PARLAMENTENI.

U BROWN NO MABANDLA.

Inteto ka Mr. Brown e Parlamenteni, xa kubekukange- lwa imivuzo yenkosi, nezibonda. Kude kwaza kufikwa ke naku Mabandla;—“ Uti ke u Brown uyamangala ukuba u Mabandla naye makavotelwe ukufumana umamkelo omiyo kuba, akasafanele bupolisa, kuba weba amahashe ake (ka Brown), wada yena (u Brown walungelwa kukutuma awake amapolisa ukuya kuye. Ute u Mpatiswa Micimbi yaba Ntsundu:—Lemali siteta ngayo yeyomntu ekukudala emkonza u Rulumente, nambla yiminyaka emashumi 40 u Mr. Solomon ubuze ukuti kuyinyaniso na ukuba abantu abantsundu abakolwa kukutsbiswa kwe nkomo, nokuba lento bayi kangele ngoku yiranela okukulu ; nokuba ka­njalo ziko na indawo ezisezi mangele mhlope ukuba maku- nga tshiswa inkomo ?

Umpatiswa Micimbi Yaba Ntsundu:—Noko lento ayi gqibezwe ukumangalwa kwayo. Ziko okunene indawo ebe- zinga yiqondi lento, ezite ke okunene zafike zayicasa. Kwezinye izitili apo utshiso belumandundu, bafike aba­ntsundu balwamkela, bade bacela ukuba maku tshiswe Yonke ngoku lento yokulucasa iyapela, nakuba evuma oku­nene ukuba ngexesha elitile, abantsundu bebeba sifuna ukuhluta inkomo zabo, senze amakoboka onyana nentombi zabo, kodwa ke ngoku ololuvo luyapela. Baxelelwe aba- kangeli belali (Inspectors) ukuba banga qubi ngohlobo oluya kuvusa isipitipiti.

INTLOLA.

U Mr. Irvine, ubizele impulapulo yamanene malunga nendaba zobuxoki ezize nentlola yakwa Rulumente eti be- kuko ingqungqutela yentlanganiso yenkosi zonke e Ma- mpondweni ubuzake u Mr. Irvine ukuba uke wapinda na ukuyiva lonto ?

Umpatiswa Micimbi Yaba Ntsundu:—Hayi lonto ibi ngu mgidi kuko obetombile kusapo Iuka Mqikela. Lonto ite- twa yilo ntlola asiyiyo nyaniso.

U Mr. Irvine :—Lento ke ibonisa into eziyiyo ezintlola Yabona ke, ninge ningenelwe yimfazwe, kwati okunye indaba zazalisa llizwe zokutusa abantu ngobuxoki obunjeke. Yabona! Umhlontlo angelebanjelwe ilize ngenxa yendaba ezibuxoki obunje.

Umpatiswa Micimbi Yaba Ntsundu:—U Rulumente aka fumaneambambeumntu, adeabe uteebanjiwe waza wanikwa ityala kutatyatelwa ekuviweni yimantyi. U Mr. Solomon :—Ubuzile ukuba lentlola ayi kukutshwa na? Kuba ukuba niqeshe intlola ningeningaqeshi abantu abanizisela indaba zimbi.

Ite i Colonial Secretary :—Kakade akuzange kubeko ntlola yake yangumntu onyanisekileyo. Yona ayi zitembi zonke, itsho iti lento yokuqesha abantu abanje ibiyimposiso kakade. Ibilusizele ndawonye ; le yokuba uninzi lwemantyi zabo zibatembe kangaka ababantu. Zizinto ezingento kwapela, kuba ukuba bezingabantu bezingeke ziwamkele lomsebenzi.

UKU CANDELWA UMHLABA.

Bekuko ingxoxb enkulu ngoku bekisele kwi ncwadi ze mihlaba (Title Deeds) ya bantu aba Ntsundu, kuvelwa velelwe nezinye indawo ndawana ezi yelele apo:—Kuba u Rulumente ufuna ukuba kuti wakuba umhlaba ucandiwe, ziti indleko zoku candwa kwalo mblaba kwa hlulelwane ngazo, oko kukuti inxenye ye mali yo Nocanda yo puma ku mntu ocandelwayo, iti inxenye ivele ku Rulume­nte ; ipele landawo ibiti yonke imali yo nocanda ipume yonke ko candelwayo.

inteto ye ngqondo.

Sino vuyo ukuba ete u Mr. Pearson akuyiva, lenteto iteta ngo cando wesuka nge ndawo ebonisa ukuba aba Ntsundu ngebe fakwa nabo ezi gaqeni. Yiyole ke ilandelayo inteto ate ukubulela kwake wateta yona, nge *ngqondo* angabo nayo nabani. Usuke apo ke u Mr. Pearson wase Bayi wati, yena ugalela ku Rulumente ngalo ndawo, kuba kakade abantu aba ba ntsundu bebe fanelwe ukuyi nikwa indawo yoku zilungisela imi cinjana epakati kwe mizi yabo, kuba kade inga bantu aba tanda njalo, yinto leyo enga zitomalalisayo intliziyo zabo. Kanjalo imi cinjana epakati kwabo banako ukuyi lungisa bayi pelise ka kuhle nga pezu kwetu. Utsho wali nganisela ngento ake wayibona e Bayi, uti i Location leyo ibiki petwe ngu mntu omhlope, zati inkatazo ezi yayi ntapane. Kwada kwa nyulwa amadoda amane antsundu into ke leyo ebete umzi wati cwaka kuno kuya, yaye ne mali epumela esisine samadoda inga pantsi kweya lamntu umhlope. Abantu aba ba mnyama singaba laula nge mpumelelo xa nabo benga kutshelwe ngapandle esi gaqeni.

UMBUZO WOSWELE UKU QONDA.

U Mr. Wood, ubuze ku Mongameli Misebenzi wati:— Kanene u Rulumente wenze ntonina malunga nokuba bati aba banjwa aba puma kwimizi ngemizi yaba banjwa bafanele ukwa hlulwa hlulwa, ngoku kodwa aba mnyama be­be fanelwe ukwa hlulwa kwaba mhlope. Kanjalo yena ucinga ukuba u Rulumente ube fanele ukuyi kangela ngoku,