Iveki.

Emakwasi, kufupi ne Potchefstroom, igwa- ngqa elnngu Thomas Paddock, elingum- layishi, lifunyenwe linqunyulwe umqala enqwelweni yalo.

Kundijluke e New Zealand ibnto lama, dodaua antsundu (ama Mawuri), amagcisa ale bbola ikatywayo, ayakudlala e England nama Ngesi.

Icebo eke lanekwa pambi kwe Palamente yase Biritani ukuba amalungu e Palamante abe nomrumo awnfumanayo, alamkelwanga emva kwengxoxo. Kwelo awahlaulwa ama- lungu e Palamente.

Ulaulo Iwama Ngesi alulivumi ibango lama Putukezi, ati lelawo lonke ilizwe elilunge nentili ye Zambezi. Olwasema Ngesini Inti mawavulelwe onke amabhotwe anga anganomhlaba kona.

Ikumkani entsha yama Jelimeni indu- luke ngolwesi-Hlanu 13 July, ukusinga kwi bhotwe lase Russia e St. Petersburg, apo iyakuhlangana nekumkani yakona. Ibambe

Ikumkani yase Servia, imi ezinkundleni zamatyala ifnna kusikwe umtshato wayo nenkosikazi, ngesizatu sokuba bengavani kanye entweni zentlalo yabatshatileyo.

Inene elingu Mr. C. J. Rhodes, elatyeba alawota zidayimani, lite njengokuba libe lise England larola £10,000 kwingxowa yama Ayilishi azama ukuba abe ne Pala- mente yawo kwelawo, ukuxoxa ngento ezipatelele kwelawo.

Bake bafumana imvula e Bhayi, libalele nje kweli.

Ibhastile elingu Adam Philander libo- nwe lisiwa belihamba esitratweni e Bhayi, kanti ibiseli kukungena kwalo kwanapaka- de.

Imvula eziwe kwelama Qwelane ngezi- nyanga zimbini, bazibalisa bangawuvali umlomo.

Kelamrlope ikepu ezintabeni ngeveki egqitileyo.

Selesinge ema Mpondweni n Mr. J, H. Scott, apo ayakuba ngumlomo namehlo ka Rulumeni.

I Jelimeni elingu Carl Paper lase Zeleni lipambi kwamat.yala ngokutshisa isita se- habile selinye elingu Mr. Luck. Imbangi yoku lulunya.

U Rulumeni usenawo amaknlu amane aleya mali yafunyanwa ngamabanjwa ngase Hospital. Ibanki ebiyibanga usati mayi- velise ubungqina obutsolileyo.

Ngo July, kuqala kwe Kwata. Lixesha elifanelekileyo loknba intlaulo ye Mvo itu- nyelwe.

E Kanibo (Aberdeen) kubanjwe i Lawu elingu Warneke nomfazi walo ngoKubulala umntwana obekulele kubo ominyaka ibise- lisixenxe, ubesuke watabata ilungwana lenyama ukuze eblelwe yimpato erabaxa nje, ede yambulala.

Amadoda amane esika Toyise alinde i Jaji ngokutshisa izindln kwakulowo mzi.

Kuvakala ukuba inkosi zase Swazini azisemdeni, u Sontombi no Ndite zitumele amadoda akumakulu amatandatu ukuya kunceda u Dinizalu.

Isidumbu sexego lo Mxhosa abati ngu Tshona, sifunyenwe ngase Oatland pakati kwe Bhayi ne Tinara ngeveki egqitileyo. Igqira liti ubulewe yingqele.

Kuko isifo esingaziwayo esilalise abantu abantsundu e Van Stadens ngase Tinara. Liyile igqira lifike kusifa ishumi elinesibini.

Bakhatulwe abantu yicesine ngumanga- liso Emtyolo, ngezantsi ko Mkangiso.

Umfo ongu Tom obeqeshwe ngu Mr. Westaway e Rini, unqunyulwe umnwe yisa- ra apa ka mashini ejikwa yi injini, yacakati. sa eminye emibini ngohlobo lokuba kubona- kale ukuba mayise ishunqulwa nayo.

Ikomiti eyayinyulelwe ukuba icedulule umcimbi wokupangwa kuka Binda, ngemali yamaphekepheke ifumene ukuba eyona mali ininzi emayihlaulwe ngu Binda yeyamagqwe- ta. U Mr. Sievewright unecebo aya kula- ndlala pambi kwe Palamente ukuba abuye- kezwe ngu Rulumeni nge £25. Yona ilahle- ko ka Binda ingapezu kwe £178 Ils. 5d.

Umteto omtsha wezidlwengn oza kuxoxwa yi Palamente, umisela ukuba ityala elibi lobudlwengu inokuligweba ngokutanda i Jaji de kube sekuxhomeni; ubupantsi besohlwayo bube zikati ezi 25, ezine mi- nyaka elishumi. Imvume yomntu ongapa- ntsi kweminyaka elishumi linesitatu inga- balelwa ntweni. Ityala elilingeneyo lino- kugwetywa ngokubona kwe Jaji, kodwa ingaxhomi; ubuncinane besohlwayo, ikati 15, neminyaka esixenxe. Amatyala oluhlo- bo awangawo anokugqitywa ngo Mantyi.

Ipepa lase Mtata lixela ezokuba amawetu atile kwa Bomvana abambe urebe, ate aknmqangqulula afumana ukuba nbesandu- kuginya umlungu.

Impahla yendlu yomfi u Mr. J. J. Irvine itengiswe ngo-Mgqibelo ogqitileyo yadla amanani amakulu. Qonda ukuba impahla enkulu yendlu yokudlela yodwa idle £86. Ipiyane idle £63.

I Bhayi ne Rini lingenisiwe kumteto omtsha oxoxwayo e Palamente omisela uku- ba kuvotwe ngamapepa ayakabhalwa ngu mvoti ngamnye. Abavoti abangakwaziyo ukubhala bayakuvota ngomlomo pambi kwamagosa akwa Rulumeni.

U Hon. C. J. Rhodes nkangelwe e Kapa evela e England ngaleveki.

Siva ukuba i Palamente entsha iyakunyu- Iwa kwangaye u September lo.

Mauzilungisklele ke umzi kwangoku mayelana namadoda ekuyakuvisiswana nga- wo kulo lonke.

I Palamente ayivumanga ukuba bembiwe ololiwe abe babeke pambi kwayo u Sir G. Sprigg, ngapandle koyakusuka e Dayimani aye e Vaal River, noyakusuka e Colesberg aye e Gqili, noya e Sir Lowry Road ngase Kapa.

U Rulumeni umise a Mr. Crosby, no Mr. Grier, no Mr. Judge ukaba bapicote imbangi yesisibongobongo sihle e Dayimoni.

Ibodi epete imicimbi yemihlaba yase Gala iyakudibana ngo 20 August, e ofisini ka mantyi.

I Kaya Lendwendwe e Komani—0 R. T. N. & Co. banika imibulelo yabo kumanene- kazi namanene angala :—Miss Siyobi, Dlange (2), Ntlebi, Ganda (2), Somtunzi, Mrs. Mpahla, Miss Somtunzi, Mrs. J. Pelem, Nkomo, J. W. Sondlo, Deka, Tantsi, Msikinya, Rev. Dwane, Mr. Mayekiso, Mho- mo, Matsolo, Mhenye, R. no J. Kobo, Makaba, Magquba, Jacobs, Fini, Dlangisa, Komana Mzileni, Mtongana, Ntshinga, Mbanga Mlokodi, Waiboom, Mtombeni, Toise, Rev. Sihlali, Mr. and Mrs. A. Tabata, S. Kalipa, Kobo, Mba (2), Mbikweni (2), Madliwa, Mpakama.

Amanqaku.

Kwi ngqungqutela yabafundisi beblelo le Dipente indawo ezibe ziveliswe ngu Rev. H. Kayser, ngelixesha lokuba ibi hlangene e Kapa ekufeni kuka June odluleyo, zokokuba u Rulumente acelwe ukuba akulule inkosi zama Xhosa, kwanabanye ababanjwa bemfazwe, aba- sebenza kaloku ezibukweni le Kapa zi- ndawo ebezifanele ukuqwalaselwa. “Ko- ko ngenxa yokusuke inkosi zakwa Zulu zingavisisani no Rulumente, kubonwe okokuba akungelungi ukumcela u Rulu- mente ngelituba.” Nokuya siyinonele- leyo lengqungqutela, sinqatyelwe kuku- yinakana indawo epakati kwelakwa Zulu nenkosi zasemaXhoseni, kwanjengokuba imicimbi yelo singayazi ukuba yeyame- ne nale yeli.

Sisuke, kwakutetwa ngababanjwa be mfazwe, sikumbule eladinga latetwa ngu Tshalisi (Mr. Brownlee), eti yena uve ngo Sir Gordon Sprigg ukuba ezo nisi- zana zazizakukutshwa, zibekwe kwi fama apo zaziyakuba nokuhlala nentsapo zazo. Uluvo lomzi omhlope lonto Iwalungayi- chasanga, esingati Iwalungakumela Iona nokuba sebekululwa mpela. Lento yoku- buye bagcinw’ emva kwalamadinga,yenza UKuba u Rulumente lo angagqalwa kana- njalo angabekwa ngaba *ntsundu.* Kuba akuko nokoyikana okuncinane kokokuba isenzo sobubele esinjalo kwezo nkosi zawayo singavelisa ububi; ketina siya- lila ngeso senzo sabo bafundisi, abasuke nako bekumbula kwelakwa Zulu befuna isizatu sokuba bagcinwe entolongweni.

Ipepa lase Rafu liti lona xa lityumba ezona ntloko zempato ye Bond yama Bhulu kweli lase South Africa:—Ukuba ubani angabonakalalisa incaso ekutini amandla e Ngilani okuqubela pambili apa e Koloni yinto engeyiyo—kuba eli- lizwe belingafike libe yinina euge .o lomandla? — Kanti ukuba ubani yena utanda ngapezulu lamazwana azipeteyo— ngokukodwa i Transvaal, into leyo eku- kukonxa inqubelo pambi ye Koloni ku- kubulawa kwe Koloni. Lento ke itetwa nguwetu lowo yesikolwayo tina ukuba atsho amadoda aqabukileyo xa achasa ukwanda kwempato ye Bond apa e Koloni.

U Rulumente ude wavakalisa ukuba ubengacingi ukuba uyakungenisa kule Palamente ihlangeneyo indawo yokuba iziqingata zeli pesheya kwe Nciba zime- Iwe ngamalungu ngamabini kulenkundla. Lonto ke inkulu ku Mr. Sivewright owatunyelwa e Palamente kuba, wati yena xa atunyelwayo yena, kuba engowe Bond, elo lase Mbo uyakulifumanela amalungu amabini kunoko omnye onga- singowe Bond angenjenjalo. Kwaba ngetamsanqa ukuba u Faku (Col. Griffith) yena anyulwe eko lomadinga anjalo, esenziwa ngawayesilwa naye. Siyate- mba ke tina ukuba amalungu abekeki- leyo a pesheya kwe Nciba, kunye naba- tanda ubulungisa kwinto yonke abakulo- nkuhdla abasayikuyiyeka apo lompe- ndulo ka Sir Gordon Sprigg. Kufanele ukuba kubeko into eyenziwayo ukuba elapesheya kwe Nciba kwanelase Mbo lifumane imfanelo zalo. Ukuba kuya- nqweneleka imelwe indlu ukuba ide iti re kubini ukuze babonakale aba banga- tandiyo ukuba bonke bafumane amalu- ngelo abo. Lendawo inkulu. kanelwe ukuba u Rulumente enziwe ade ayiqonde Benziwe abantu bapesheya kwe Nciba ukuba bazazi ezona zihlobo zabo. Singa singabuya sive ngalengxoxo kwakule Palamente.

Imbangi yokubo amaqaga abavoti okukulula abantsundu kwimiteto yobu- vezandlebe anganikwa pesheya kwe Nci- ba namhla iqiniswe ngu Mpatiswa-Mi- cimbi-Yabantsundu. Kungokuba umteto wama 39 we 1887 awukangeniswa kwela pesheya, yabe isizatu soko ikukuba ukuba umteto lowo ungenisiwe kwelo bonke abavoti abantsundu bayakukulu- leka kwimiteto enjengeziselo njalo njalo, ekucingwa ukuba akukafaneleki ukuba- kulula kuyo. Kaloku, isiqendu soku 1 somteto wama 39 we 1887 siti kususela kusuku loku 1 Sept. 1S87 bonke abavoti abantsundu ababhaliweyo abapantsi kwo mteto. we Koloni, bakunyula amalungu e Palamente bakululekile kwimiteto ecalulayo ; ize ke ngesiqendu sesi 5. kwa- salomteto umvoti afumane iqaga. Kuti indawo yokungeniswa nokungangeniswa ngu Rulumente sifumana asiyona iphu- hlileyo, kuba yindawo eyayifakwe yi Palamente.

Okwenene umteto we Palamente una- mandla angapezulu kwokuhlokonyiswa kwawo. Kusemhlotsheni ke okokuba lonteto ka Mr. De Wet ayinamsebenzi. Sihleli silindele ukuyibuza ku Rulume- nte indawo yokutintela uselo Iwendywala kwabantsundu. Koko esi senzo silandela. ukungeniswa kwotywala kumazwe apo babufudula busalelwa kanye, kufana

nokutshixa isitali ihashe selibiwe. Utywala kaloku bunokufunyanwa nga- maxabiso onke. Kulapo abantsundu abangaba voti, nabangengabo, basela babe zindedebe. Asiyibonele nto ke indawo yokuba u Rulumente amangale ukukupa amaqaga ngenxa yokoyikela ukwandisa ubunxila. Ngapaya kwoko, abavoti abantsundu abakolisi kuba ngamasela-tywala, kuba kaloku utywalp, busuke bumpange ezonto ebe ngaba ngu mvoti ngazo. Masiqokele, tina asaneli zezo zizatu zixelwayo zokwala namaqaga kwabantsundu bapesheya kwe Nciba.

Incwadi yomhlobo wetu u “ P. M. wase Manyangeni ” siyifumene. U “ P. M. wase Manyangeni” ngumfo ongqo- ndo izukileyo kokwetu ukumazi. Siyazi- ke ukuba uyakusivisisa kwindawo esiza kuzitidatya pambi kwake ezibange ukuba lencwadi yake singayingenisi. Ayise- ngayo ingxoxo le ibe indululwe ngu Mr. Mxabela, ise ingobu ramente,—uku- ba ngumramente nokungabi mramente— kwake, into ke engenakungeniswa ema- pepeni leyo. Singawanyamezela nama- zwi afuna ukuti abe nobukhali axubusha inteto yomntu, alata ukunganyaniseki kwayo, kodwa isiqu somntu masihlone 1 we emapepeni. Ipepa limele ukulunga, nokuba kwenzi5ira ngogama lingekoyo kwincwadi zeramente; limele ukolwa nento ezjtyekileyo ekulungeni, nokuba zenziwa ngumfundisi, kuba lento ubu- fundisi ingasekwe kwinto ezitenxileyo. Ukucukuceza u Mr. Mxabela asiyona nto iyakubanga ukuba into azitetileyo zibe buxoki. Ngesizatu sokuba ingena kulowo mkondo ke lencwadi yesibini yomhlobo wetu u P. M. wase Manyange­ni, sibona kuyakubako isonakalo ngoku- yingenisa. Bhalela kumfundisi ose Kimberley ngendawo leyo ekhalazisayo.

U Mb. Marti nus J. Du Plessis, ilu- ngu le Bond elimele i Komani, liqalile kaloku ukubuza ngokungeniswa kwa- magama abavoti besitili se Feltkornet yase Glen Grey, kwisiqingata sase Komani. Undulule indawo yokuba amapepa angetyala lika Botha, owaye bhenile kwisigwebo sika Mr. Garcia, imantyi yase Komani, ngokumalunga nobhalo Iwamagama abavoti abekwe pambi kwe bandla Isigwebo se Jaji sona simkulule u Mr. Garcia kumagama amabi abetyatyekelwa ngawo ngama Bondi. Sisuke eso sigwebo sacacisa ukuba nakwesona sigwebo sibolileyo se Mantyi ekubhalweni kwa- magama, akuko kubhenela ezi Jajini. I Palamente ifanele ukuba iyilungise lendawo, kuba kungesuke kulahlelwe kwi nkundlana ezincinane ezona zinto ziquka inkululeko yompakati. Ukuba ke u Mr. Du Plessis angati kanti ujonge kulondawo angenza ukuba amakoweiu ambulele.

Ikoranti yase Komani ngalendawo yokwenziwa amakaya kwabantu abasebe- hleli bepantsikwe Nkosazana, ivumelana nati ukuba lonto yinto yokulungiswa kwayile Palamente.

U Mr. Hutton ucele ukuba umcimbi wokuvulwa kwe nkanti kwa Kama wa- nekwe ngapambili. Utete ngokupetu- petuka kuka Rulumente kulonto yokuti ekupendule isicelo sika Nkosi u Kama atembise aze kwangetuba lokuqala asuke aselevela elapula elodinga kwa- yena. Umpatiswa Bantsundu uzitetelele ngeliti elodinga lenziwa kwi Ruluneli kungaziwa ukuba lonkanti ingapaudle komhlaba ka Kama. Lompendulo yake kuti inesikwa-silima kuba i Middledrift libalana lebhalakisi kumhlaba ka Kama. U Mr. De Wet uwenza umteto ukuba ube yinto yokufeketa. Angaba umntu one taitile kumhlatyana ozi akile ezimbalwa esesazulwini sesixeko somzi otile, ube- ngati yena ungapandle kwemiteto yabo kuba emi kumblaba owahlukileyo, noku­ya kusemhlotsheni ukuba lonkanti yake uyitnise'e esosizwe.

Ipepa lendaba lase Natal abati yi *Mercury* libona ngakunye nati—xa liti lemfazwe ayibangwe nakukukataza kuka Dinizulu koko yimpato eposisekileyo yama Ngesi. Liti “ ukuba umpati welo iakwa Zulu ibingonanye u Sir. Marshall Clarke ngekuqubeke ngalumbi uhlobo.”

Nakuba kuko ubunyaniso kwinteto yokuba esisilo siyi hangu asizange sili- bone izulu. Uke watiwa hlasi ngengalo yi hangu umntwana ka Mr. A. Matthews ebemi emnyango esidla isonka esinebho- tolo, yabaleka naye umgama, kupuiume uyise wayikaba empumlweni ukuze imyeke. Kumhlope ukuba ibiba yojia im'hluta isonka eso.

Umalusi obelahle igusha z^ma Bhulu ngase Somerset, ubuzwe rigo *baas* bake ukuba bamenze yipina kwinto ezimbini, —kuko ukumsa pambi komantyi, kuko ufcuba bambete ngokwabo kwalapo. Unyule ukuba abetwe. Suke emva kokuba ebetiwe wonda nge Ofisi kama- ntyi apo angeiiise isimangalo ngako *baas,* abadliwe £3 emnye.

Imbumba Eliliso E Komani.

U Mr. Nukuna, oyi Secretary yentla- nganiso yalomandla usibhalela uti,— Intlanganiso yesitili sase Komani ebime- nyelwe i 13th yale nyanga, ayiqubekanga ngokungafinyeleli kwamalungu, esite- mba ukuba kubangwe kukubanda— kutyafa kwamahashe—nobufutshane be saziso. Iqelana elaliko laseliblala nje- nge Committee, lilungiselela ezayo, eya- kuba ngolwesl-Hlanu lokugqibela ku July lo, oko kukuti iyakuba nge 27M *inst.* Ekunqwenelekayo ke ete onke amalungu endawo ngendawo afikelela. Indawo ekutiwe kuyakuxoxwa ngazo zezi:—

1. Ulungiselelo lonyulo oluzayo Iwama- lungu e Palamente, oko kukuti, abantu besitili ze bangalahlekiswa zizibhougo- bhiyane eziti maze zinyulwe. Umzi ze ube zwinye kumntu oyakuveliswa.
2. Isitili sovakalisa uluvo Iwaso ukuba siyichasile intengiso tywala kwabantsu­ndu. Ukuba °kunokwenzeka, senze umtandazo ku Rulumeni wokubupelisa.
3. Ngenxa yokuba i Glen Grey ivota kunye nesi sitili mayibeko ezintlanga- nisweni zaso.
4. Ukufuneka nokungafuneki kwe *Conference* yaba ntsundu—enjenge yayise Qouce ka Tungumlomo.

5; Ngokutshata kolu(sha pgapandle kwolwazi Iwabazali.

6. *Ngamafa* etu bantsundu, indlela ase- tyenzwa ngayo. Njalo-njalo.

IMBUBHO E DAYIMANI.

UKUTSHA KOMNGXUMA KA DE  
BEER.

UKUFA OKOYIKEKAYO KWABANTU.

Imbubho encamisileyo ukoyikeka, engazanga ibonwe nakwele Dayimani, ihle ngokuhlwa kolwesi-Tatu, 11 July, kumngxuma ekutiwa yi De Beer’s Mine. Kuti xa izakuba yintsimbi yesixenxe, kuqalwe ukusengwa abasebenzi abako- nzulu wona umngxuma ngetyeya, suka xa ipipipi ijaqeke intambo, ekoko uku- singa ezantsi ityeya neshumi lamadoda. Kufumaniseke ukuba lentambo ishunqu- lwa kukutsha. Kancinane emva koku kusuke kutap’ umsi, kubehle kuqondwe ukuba maube uyatsha umngxuma. Ibetwe kwayoko intsimbi ebika ukutsha. Yangamangxashing x a s h i ukwenziwa kwamacebo okusindisa amakulu abase- benza emhadini. Zite ingqimba zomsi ukupuma emhadini zabeta kwancanywa ukuba ingaba kuko uyakubuya asinde kuleyo nkita ibisebenza emngxunyeni. Ibehle yazihlwele pezu komngxuma, aye amanani ase mngxunyeni enakati kwamakulu amatandatu nasixenxe kuba- Iwa nabamhlope abakumashumi amata- ndatu nasixenxe. Ibuto elitile labembi lizihlungule kwezo zihlwele, lagqiba kwelokuba lilinge ukunceda abo ba- ngcwatywe behleli, ngokuhla ngendlela endala Behle ngentambo, kwexum. Kute sekunini, ngo 10-15, benqwakanqa nendoda emhlope egama lingu Lewis. Ibonakele ukuba seyityafile, yaqabuka yakunikwa itamo le brandy abate kanti onkabi bayipete. Lo Lewis ubese- benza kufupi nalondawo itshayo, kufuna indlela zokupuma bemfu mana apo nje. U- bengekaqondi ukuba umngxuma uyatsha, de wakotywa yindodana emalatise kumfo ontsundu obewe ngamadolo, etandaza, unge angehla wemiwa ngunasi, wabuya ngezitende, bemfumana kweloqinga nje. Lomngxuma kubonakala ukuba unzulu, okumbiwa kwe dayimani umba umntu eludongeni enze into engumqolomba. Zimpalo ngempalo ke, lomiqolomba ’qala pezulu isinge ezantsi. Kulempalo abambe ngayo u Lewis akadibananga namntu. Kute pambi kwe 10 kweviwa ngentsimbi yocingo olutetayo ibeta, yona inteto aya- yiwa. Bate abehla ngezinye indlela ba- wubona upuma ngawo onke amaroba umsi, ekuteke kwabonakala ukuba akuko usindileyo pakati. Yaye kutelekelelwa ukuba umsi we ruluwa (dynamite) ne parafin ehlala kwasemngxunyeni apo, iyakuwenza umsi ube kukufa okunye.

Kusile ngolwesi-Tatu, ibe kwasisisi sepezolo emngxunyeni.

Ngo 10 kusasa kuqale kwavakala ukuba kusindiswe abamhlope aba ngamashumi amane. Kuviwe kwaba ukuba ityeya leya iwe kwakuqiwuka intambo, ibina- madoda amane aye awela emalangatyeni, kwapela, kwasindiswa wamnye. Kusi- ndiswe iqela labantsundu elipakati kwa- makulu amabini namatatu. Kute ebusu- ku umoya wavutela ubhekisa kwicala lengozi abate ke bafumana umoya omtsha baputuma kwimpalo ka 600, bate xa bakona beva ngati kuko obizayo kwitala eliyi 520, suka xabayayo bafumana elelini kuzele imizimba yabafileyo ; ngokukodwa abamnyama. Iqela elisindiswe kuqala lalelibe likumgangato we 280 feet ekute abeta u 12 yaye sekusindiswe abamhlope 43, abamnyama 180.

Ngo 4 ukumka komhla, kube sekusi- ndiswe 408 abamnyama ngomgangato we 380. Abebengenele ukusindisa abanye abalibali ukufa kwabantu, abafe bezama abanye ukunyuka ngelela, suka bamiwe ngumsi babe zingodo apo. Ngabebe kumgangato we 700ft. ezantsi ababona- kala ukuba abalanga kakulu, kuba kona kufunyenwe 60 abantsundu bepilile. Inani labantsundu ebelisemngxunyeni lifumaneka beliku 632, ekubonakala ukuba abaku 224 mababe bafile. Kudi bene nabelungu ke, abatileyo ba 249.

Ike bapantse batyatyekelwa ngumsi nabebeye kunceda abanye, bate °noko babuya bazisindisa, baye bebefumene umtwalo wabafo abantsundu ababafu- mene sebengasenamandla. Kuqinisekile ukuba kusinde 463 abantsundu, yaye kubonakala ukuba baku 172 abangeka- funyanwa-

I PALAMENTE.

NGELASE MA MPONDWENI.

U Mr. J. A. DE WET, ungenise indawo yokokuba indlu leyo yonke ike ibe yi Komiti yokukangela lendawo yokokuba, londlu ibona ukuba kuyanqweneleka ukuba kubeko igosa lika Rulumente elimi kwelo lase ma Mpondweni, libe ngamehlo ka Rulumente; lize kanjalo lihlale liman’- ukubandisa ubuhlobo buka Rulumente ne Nkosi, nesizwe sama Mpondo. Utsho wati, kuko incwadi abebhalelana ngazo u Rulu- mente nama Mpondo, incwadi ezinengxelo ngengxelo zezinto esikade ziman’ukuhla kumaxa ngamaxa. Longxelo inqweneleka kakalu kumalungu abekekileyo. Ngo 184.1, i Ruluneli ye Koloni yayenze umnqopiso no Faku ukuba aze alikusele lonke elo lilelase ma Mpondweni nelase Mbo. Imeko zilo mnqopiso zazinge zininzi, ama Mpondo aye ngatintelwe ngandlela zininzi, no Rulumente we Koloni wayengena malungelo maninzi wayeya kuwafumaua. Kwakuvunyelwene ngokuba inqanawa zingafuni ne zitule imitwalo yazo ngapandle kwe mvume yalo Rulumente, nokuba ka- njalo indlela ecanda kwelo lasema Mpondwe- ni ukuya e Natala ivuleke. Lomnqopiso ke wafumana wayimo emi ngegama nje kwa- da kwez • kwi 1862, xa kwabako udushe kwabonakala kususwa amadoda ngu Rulu- mente ukuya kuqonda intlalo yama Mpondo nezizwana eziwapahlileyo zingema Mpondo kodwa zona. Izizwana ke ezazingapandle kwama Mpondo zacela ukuba zibe pantsi ko Rulumente wase Kapa. Noko lablala lipiti- zela kwada kwangowe 1873 awati u Rulu- mente wanoliliso lake omi kwelo. Elogosa bka Rulumente nakuba lalingasekelwe nga- nto ngamacebo alo laba nokuzitinta ezinye indawo, laza ke noko lablala lin^onwabile elo. Eli lungu libekekileyo liqube lada laza kuxela ukuba exesheni kwada kwenziwa utnda pakati kwelama-Mpondo nelakwa Adama Kok, latetwa nangokutatyatwa kwe lama Xesibe, kwane Qweba lo Mzimvubu. Lifike lati ukuhlupeka kwama Mpondo kwakubangwa ngabelungu abangena kwelo nama Rilikwa. Kususela kwi 1878 kwafuneka ukpba u Rulumente aman’ ukutumela amadoda, eseuza imvume- Iwano ukutintela ukupalazwa kwegazi,

okude kwako pezu kcko. Ekugqibeleni ke ubutshaba bebute bavela ngakumbi ekubo\* nakalayo ukuba kufuneka kuko umntu wokutintela abantu abaman’ ukuwalahlekisa ama Mpondo. Utsho wateta ngo Einwald abati bakufika kwelo bazenza izigitshimi zo Rulumente wama *Jelimeni,* ezafika zati ama Jelimeni afuna ukulamkela elo lama Mpo. ndo. Zonke ke ezonto zibe zingatintelwayo ngomntu obefike amiswe kwelo ngu Rulumente. Oku kupitizela noku kukala kwama Mpoudo kubangwa ngalo- mangenela abelungu. Ukupalala kwe gazi sekuke kwatintelwa ngokuba kubeko ilinga ngexesha elililo zonke ke ezonto zibe zi. ngapelayo kuko umntu onjengalowo kwelo lama Mpondo. Uyatemba ukuba ke lo- nkundla iyakuyamkela londawo ukuze ama- Mpondo ahlal’evana no Rulumente. Sesuke kwavakaliswa ukuba Amajelimeni ayakuba nokutula ngenkululeko e Port Grosvenor ngapandle kwezwi lalo Rulumente. Aka- kolwa yena ukuba Amajelimeni ayakuza kweli oba maninzi, njengokuba efikile njie Amajelimeni kwelo ama Mpondo wona selengxamele ukuka inyaluvane kula Rulu- mente wase Kapa. U Meja (Elliot) seleke wapulwapulwa ngu Nqwiliso, akutandabu- zeki ke ukuba nakwelingase mpumalanga lasema Mpondweni kwa iziqamo zolohlobo zingapumela ngomntu onjalo, ongebi kum- hlana amiswayo.

UMGCINI-SIHLALO nbuze ukuba sala- mana nganina nelama Mpondo.

U Mr. DE WET ute lipantsi ko Rulu- mente wapesheya.

UMGCINI-SIHLALO ute ukuba ke ku. njalo lamazwi ungowuwongezelele kulanteto yako ukuba u Mhlekazi i Ruluneli icelwe ukuba ibekiswe ku Rulumente wo Mntan’ omhle.

U Mr. SAUER ute : Uyavuya ukuba u Rulumente eyigqobokete lendawo emva kwe xesha elide. Yayingu Mpatis.va Mioimbi Yabantsundu ngokwake lo wamkupayo u Msilosilanda (Mr. Oxland). Ukumiswa komntu onjalo yena uyakutakazelela kuba eli lasema Mpondweni etemba ukuba lobehle libe kwapantsi kwetu, noko yena anga ukwenzeka kwoko abangepokeli.' Yena akaboni nto inganqandayo ukuba ama Mpondo angazifumani izixhobo, kuba sele- nazo kakade. Xa lomntu amiswayo, ube- ngafanele kuba kwicweba lo Mzimvubu.

U Mr. INNES ute, u Mpatiswa-Micimbi ya Bantsundu nguye umntu onganconywayo ukuba eli libe liyavana nje nelama Mpondo; kuba ekumbula inteto apa eyenziwa lelo nene libekekileyo kwi Hotele ka Poole. Elati elonene libekekileyo lingela kupa amajoni ase Kapa aya kulwa nama Mpondo, koko abo apete nabo bengavumanga. Yade yalunga lonto ukuba bangavumi. Uyavu- melana nalendawo yokumiswa komntu kwelo.

Mr. SIVEWRIGHT uyavuyisana no Ru- lumente ngalompato izinzileyo kuba kude kuze kuba namhlanje impato ibisahleli ibu- yekeyeke elingenacala, ibe ngelinye icala inoburalarume apa obunamazwi apakamileyo, Kukumbiwa kwendlela esuka e Cwebeni lo Mzimvubu ukuya e Kokstad, eyona nto ya- bangela yonke lenkntazo. Incwadi ezibalwa ngelo lasema-Mpondweni zibonisa ingxelo embi kunene kuba elolizwe ukaloku lizele ngamabhubhuzela angenantlabise, endinga. kolwayo nakancinane ukuba ubuko bawo bu- nanto no Rulumente wama Jelimeni Kanti ke noko zona inkatazo ezi- ninzi zingatapuluka kuba sisiva ukuba intsa- po eziliwaka sezisima e Port Grosvenor, imfanelo yalo Rulumente kukuba asuke abayalele ngesaziso ukuba bapune. Akwako nama Rilikwa, wabe u Rulumente wase Natal engekaqondakali. Ngenx’ enezo zizatu ke ukumiswa kwe gosa elinjalo kuya funeka kanye, nditemba ukuba u Rulumente akasokuke atote nakancinane ukuba lomi- nqopiso yenzeke njengokungati wayeyenze nelizwe elifundileyo.

U Mr. DE WET ukupendula amazwana elnngu elibekekileyo lase Alvani ute, ama Mpondo noko anemipu akanayo inxhawa. Elo gosa beliya kucelelwa indawo yokuma kwomkulu ekaya. Kanamanjazo u Rulu­mente usaqhuba impato yake yamhlamnene.

Imfazwe kwa Zulu,

Imantyi engu. Mr. Pretorius ivalelwe yimikosi kaSomkeli, Umpopo no Betyani ngolwesi-Hlanu 6 July, kwaliwa imini yonke—u Mr. Pretorius encediswa nga- mapolisa ka Shotyana, yoyiswa eyama Zulu.

Kunduluke a 100 ukuya kunceda u Mr. Pretorius okululwe ngeveki egqitileyo.

U John Dunn upete impi eku 1,800 eya- kulwa no Dinizulu.

Kwi Palamente yase England ngo- Mvulo ongapayo, u Lord Knutsford Ipakati le Nkosazana, uvakalise ukuba kungumsebenzi we England ukuba i- moyise u Dinizulu kakamsinyane. Ugqi- tyiwe lowomsebenzi, ezinye inkosi ziya kupatwa ngenceba.

Amajoni akumashumi amane andulu- ke e Kapa ngolwesi-Ne Lweveki egqitile- yo epetwe ngu Captain Murray no Lieutenant Stewart.

Inkosi engundilele u Sokwetyata ila- hlekwe ngamadoda aku 43 edabini, eku- zeni kupela kweveki egqitileyo.

Ngolwesi-Tatu imikosi ka John Dunn (u Jantoni) ivingcele impi ka Somopo yatyikitya, u Somopo usindile.

Iduli eliliwe yimpi ke Dinizulu ebipe- twe ngu Tshmgwana, lite noko kutiwa yoyisiwe eyama Zulu, libete yazifuna entsundu yakwa Rulumeni. Kuvakala ngoku ukuba iyimijazo ukuzimela yonde ngamakaya.

Imikosi yakwa Rulumeni ipetwe ngu General Smyth.

U Rulumeni uyaleze ngo Mgqibelo ibuto lamajoni ayi 3rd Rifle Brigade, ase Cairo, e Dyeputa, ukuba aye kwa Zulu.

UKUBHUBHA KUKA SIR J. BRAND.

Umnumzana, u Sir J. Brand, onemi- nyaka emininzi engu Mongameli wolaulo Iwama Bhulu ase Free State, ubhubhe nge bhaqo, ngo Mgqibelo, 14 July, nge ntsimbi yeshumi linanye, ebusuku. Zintsizi kwelo.