nya. Nangoku imikosi esondezelwe lomcimbi ise iliqela. Kufuneka zonke izizwe zalomacala ziqondiswe mhlope ukuba aziyi kuvunyelwa ukuba zapule iminqopiso, kwanokuba Umlungu zimdele ngolu hlobo. Ukuba inkosi yase Afghanistan ilele kufuneka ivusiwe. Imfazwe ayi funwa bani, kodwa ke noko, akuko uya kuvimyelwa ukuba asinyatele.

Indaba zokugqibela zixela ukuba ide yapendula lonkosi, kodwa ayenza ndlela zokuxolisa. Ngapandle kokuba kube kuvele into engaziwayo sekubonakala ukuba kuya kuliwa. Nangaku kusatintele ubusika kuba i-Afganistan lilizwe elibanda kakulu.

PAKATI E-AFRICA.

Kwincwadi ezivela ku Rev. C. T. Wilson omnye wabafundisi abaya kumisa isikolo sase Tshatshi e- Nyanza kubonakala ukuba amapakati nenkosana ezipantsi kuka Mtesa zivelisa izixakaniso. Enye yazo ike yafika ize kumkupa endlwini ayakelwe ngu Mtesa. Uti, “ Ndalile ukupuma ndingekahlangani ne nkosi Ngemini elandelayo ndiye kuyi bona ise bandla, ineqela lenkosi. Siqale ngokuncokola ndazake ndabuza ukuba bekutunyelwe nguye na ukuba ndize kugxotwa. Ute, ewe, amapakati ake akatandi ukuba ndibe kufupi kangaka endlwini yenkosi. Ndite mna andikufupi kanjalo u-Speke waye kufupi kunam. Inkosana zisuke zaqumba zateta ngomsindo, zati u- Speke waye dlula, kanjalo zona azifuni mntu umhlope, zinga zingazi hlalela zodwa ; azikutandanga nokubako kuka Speke no Stanley; ke ukuba abantu abamhlope bayeza kulo mhlaba wabo, banga bangeza kurweba bangezi kuma. Ndibonile ukuba akuyi kunceda nto ukupika, kuba nakuba u-Mtesa engayi tandi lento ndiye nziwayo, uyoyika ukutsho amise. Ndite ukuba batsho mabake bandakele enye indlu pambi kokuba bandikupe kule ndikuyo. Elo balivumile. Okukucasa abafundisi kuveliswa likwele lokubona inkosi ipulapula umfundisi, nazi mbali zama Arab ati sezenza kwamanye amazwe.”

Kwenye incwadi ayibalayo u-Mr. Wilson uncoma ukukwazi kwabo bantu base Ganda ukulinganisa izinto ezenziwa ngabamhlope. Enye indawo evakalayo yeyokuba u-Mtesa uza kususa izitunywa eziya e- England ukuya kucela ukuze ahlale enobuhlobo nama Ngesi. Ukuba ize yafezeka londawo, mhlaumbi iya kuba luncedo kubafundisi.

4 ISIGIDIMI SAMAXOSA, DECEMBER 1, 1878.

bayicitacitile imikosi yetu, batshatshela, izeke ezinye izizwe zivuke. Ewe iqelana letu losala kwinqaba zetu ukuzikusela. Kunceda ntonina oko ? Kuba inqaba zigqagqene, laye ilizwe lika Sikukuni lilikulu, kwezinye indawo lilibi; ke yimfeketo ukuti abantu bake boyeka ukututa. Hai! kungafanelana ndinikwa ifama ngelize kulomhlaba umele i-Lydenburg, kusi- tiwamandimekuwo, andingeke ndivume, ngenxa yokoyika abemi balo. Ngekute pambi kokuba iliwe lemfazwe kwake kwaviwa inteto yabalaziyo ilizwe, Kuko abantu nangoku abalaziyo lonke namagunjagu jana alo, ababexelile kwinkosi ukuba asililo elokufu. nyanwe lix'anywe. Inqaba ka Sikukuni iliqele ukufunyanwa; umoya welizwe awumlungele umntu kwanempahla ehambayo (amahashe) ; nokokuba ku funeka inkumanda yoknkandanisa u-Sikukuni. Hai ! abapulapulanga noko sebeyalwa ngolohlobo! Bati bona ingqondo yabo ehluziweyo iyabaxelela ukuba yonke lento boyigqiba ngexeshana elingepi. Kubenjanike, hai, iziqamo zozixela. Anditandabuzi ukuba oku, kuyakuwenza ukuba Amangesi abe bupulukanara nendwe yawo kwizizwe zase South Africa. Yonke lento isiposokazi esikulu, nokucitwa kwemali.

Ngolwesibini olu ludluleyo, kunduluke 140, elikaba kutiwa yi Frontier Light Horses, laye libuya ; lize kufika e-Spekboom River. Lihamba namaqela amabini akonibe e-1—13t.h. Ngati neqela eliselapa inkoliso yalo londuluka kwintsuku ezimbini mhlaumbi ezintatu. Inqaba yetu endala iyahlaziywa iyakiwa. Ndiva kusitiwa amadoda ayakusala apa li 150. Anga angonwaba.

Kubonakelekutiukutyakufinyela, ngokukodwa umgubo (Boer meal) Noko u-Mr. Hughes, S.C.O. asebenzayo ekufuna kunqabile ukuba kufike ngexesha.

Ipatuleni eye kwa Maripini ngalecawa idluleyo ayikabuyi, asiva nodaba ngayo. Ndakuxelela yonke into yakubuya.

Kulecawa idluleyo, yinto eninzi amahashe afe sisifo; kude kwafa nenzwana yehashe lika Captain Harvey. Manditi inxwaleko ezisihleleyo zimalunga ne waka leponti (£1000).

INKATAZO E-ASIA.

Elinye lamapepa apesheya kolwandle e-England, liti. Kubuye kwavela enye inkatazo ekubonakala ngati iya kupelela emfazweni. Iveliswa yinkosana yase Afghanistan u-Shere Ali. Imbali yokuqaleka kwale nteto kungasitata ixesha elide ukuyiquba. Ngamazwi amafutshane singati kumnyaka we 1866, inkosi yelozwe yayise nkatazweni, iza kungenelwa ngama Persia. Yeza ke kucela uncedo kuma Ngesi, aza avuma ukuyinika olo luncedo ukuba iya kuvu- mela ukuze kuhlale kuko amadoda kwimizi etile aya kuba liliso lama Ngesi anike iqinga kwizixakeko ezisukuba ziko. Kwavunyelwana ke kwelo. Omnye wemizi eyayi miselwe ukuba angakuyo amadoda anjalo likomkulu lakona i-Cabul. Kekaloku namhla abasafuni abantu bakona ukuba makubeko amadoda anjalo pakati kwabo. Ngo August ama Ngesi aye balele inkosi yase Afghanistan ukuba aza kususa ama­doda amatatu, njengokomnqopiso owawenziwe. Lonkosi ayi pendulanga nakuba kubalwe kwada kwakabini. Ite nakuba ingapendulanga asuswa lomadoda kanti kwingxingwa etile aya kufika sekuko umkosi owalaleleyo. Umpati walo mkosi uwaxelele ukuba abuye ngomva wati ukuba akeva uya kufunza. Abu-

 yile ke okunene. Nenkosana leyo yakona yenze izi- songelo zokuba iya kuwafumana Amangesi lawo.

 Abase England batandabuzela ukuba lenkosi ipenjelelwa ngama Russia. Kekaloku kulungiselwa Ukuba iye kulungiswa ukuba uxolo ayiluceli kwakamsi-

ISITEMBU.

Elusutu kusand’ ukubako ityala elitetwe yi Mantyi yase Maseru, lomfo obezeka owesibini umfazi Ngemiteto esand’ ukumiswa kona ukuba umntu utshata etyalikeni kuba lityala ukubuya atabate omnye umfazi kute lakuba litetiwe elotyala kwabonakala ukuba unomnye umfazi wagwetywa lomfo, wanikwa inyanga ezilishumi elinesibozo etolongweni. Eso sigwebo siya temba ukuba siya kuvelisa okulungileyo pakati kwamadodana, siwatintele ukuba augapuli amadinga awo. Siya kubonisn nokuba umtshato wase tyalikeni napambi kwemantyi asiyiyo nto yakufeketa.

U-CAPTAIN BLYTH PESHEYA KWE

NCIBA.

Kwintlanganiso ebikwa Gcaleka, kuhlanganwe na­ma Ngqika asand’ ukuwela. U-Captain Blyth, uwabikele ukuba yena umiswe ngu Rulumente ukuba abe ngu Mongameli we Mantyi zapesheya kwe Nciba— kwelama Mfengu, kwa Gcaleka nase Dutywa. Ute ke, “ Andize kuni ndiyi Mfengu mhlaumbi ndingu Mgcaleka, ndize nje nge Ngesi, ndize kwenza imfanelo yam. Ndinikangelo njengabantu baka Rulument, abakumhlaba ka Rulumente. Urulumente ke unga kungapela ukubizana ngezizwe.” Uqube wati, “ Eyenu Imantyi ngu Mr. Shaw. Namhla umiswe pezu kwenu. Kangelani kuye yedwa, uya kuningcina enkohlakalweni, anincede ; uya kulufumana lonke uncedo alufunayo ku Rulumente, lokumxasa. Ukuba anipulapuli kuya kubako inkatazo pezu kwenu. Uru­lumente unga kungalaula yena yedwa. Nokuba ku­ko izinto ezinzima kuya kufuneka ukuba nitobe. Kweli lizwe anize kulahlwa niya kugcinwa nikuselwe, nilungiselwe. Enye indawo ayifunayo Urulumente kukuba nikupe intonga zenu. Abawele bengekayi roli imipu kuza kufuneka ukuba bayi kupe Niya kufumana imbuyiselo ngayo. Ngurulumente oya ku- niknsela. Nina bamkela imali ka Rulumente kuya kufuneka ukuba nincedise Imantyi ngako konke eninako, kuba Urulumente akazi kurola imali ayinike abantu abangenzi nto.”

Kute emva koko kwako enye intlanganiso e-Nqa- makwe waza kona u-Captain Blyth pakati kwamanye amazwi awatetileyo wati: Mamfengu, u-Rulumente ubuve wandibuyisela pakati kwenu, ukuba ndize kongamela Imantyi zalapa. Ndiya zazi izixakaniso ezipambi kwam. Ndiya kuzoyisa ngokwenza imfanelo yam ngoncedo luka Tixo. Umnqweno wam ngokokuba abapantsi kwam balungelwe. Oko bendilapa ndandifuna ukuninyusa, igama lenu libekeke, nibe ngabantu aboyika u-Tixo. Ngelixesha ndibe ndingeko nifumene inkatazo ezinkulu. Kodwa ndivuyile ukuva ukuba nenze imfanelo yenu njengamadoda natobela u-Rulumente nalwa ngokutandekayo. Ngo­ku ke luxolo, cingani ngezinto zoxolo, nizinikele kwimisebenzi yokuninyusa. Mna asinto yake yandikola ukwenza imiteto kanti ayi sayi kugcinwa. Apo umteto ungaqinanga bayafa abatambileyo. Ngumteto obakuselayo, ubanike imfanelo yabo. Kuya kubako Imantyi apa Enqamakwe, enye ibese Tsomo, mhla­umbi enye ibese Gcuwa. Imisila namhla ipelile. Kakade eminye ibingababandezeli. Inkomo ehlaulayo iya kuza apa kwa Mantyi. Noko eyona nto kuza kurolwa yona ikakulu iza kuba yimali. Uya kuti umntu ozisa ityala arole ishumi lesheleni kwamhla weza kulingenisa, ukuze ati ukuba ugwetyelwe libuye libuyele kuye eloshumi. Lirolelwa ukuba libe siqiniselo sokuba undimangele uya kubako ngexesha elimisiweyo. Kumatyala atetwa yi Mantyi waza umntu wadliwa into engapantsi kweponti ezimbini eso sigwebo koba akuseko bani unokusipikisa. Ko­dwa ukuba umntu udliwe iponti ezimbini mhlaumbi ngapezulu woti ukuba akakolwa, abenele kum, ati ukuba akakolwa sesam isigwebo abenele ku Rulu­mente. Nise nixelelwe ke ngu Mpatiswa Wemicimbi Yabantsundu ukuba izixobo ziza kutatyatwa kubo bonke abantsundu. Akungakuba anitenjiwe, ku­kuba ingumteto. Kulungile ukuba kungaketwa xa kwenziwa into. Urulumente uya bona ukuba kukohlakele ukuti isizwe esintsundu asifunzele kwangesinye esintsundu. Zonke ke izipitipiti ziya kushiyelwa ukuba ziliwe ngumkosi wabantsundu. Ndiqini-

KWELAMA SWAZI.

Omnye wababala kwelama Swazi uti kute ngamhla utile babona Umbilini inkosana yama Zulu ise ingena nomkosi. Pambi kokuza kufika emiweweni ese Mozana kubulewe ama Swazi amane, aliqela azingxwelera. Kute ngenxa yesi pango ebesiko ngemini engapambili kanti inkomo bezingagodukanga waza ke wadana Umbilini. Usuke wase ezixolisa ngokuraula omnye umzi abulale bonke abantu abangamadoda, ayitimbe yonke intsapo, atshise izindlu. Lomkosi ka Mbilini awuhlalanga xesha lide, ubehle wasinga ngase kaya. Ama Swazi abulele umntu wamnye. Ngoku ama Zulu amelene nati aselehleli exolile kuba oyika ukuti aza kuqutyulwa ngobusuku. Kubonakala ukuba eyona nto ibingxanyelwe ngu Mbilini ibikukuya kwezintaba zinqabe kunene zikwelama Swazi. Kulondawo ke udanisiwe. Akubonakali ukuba ngoku ama Swazi nama Zulu aya kuhlangana, noko ke abanye bati u-Cetywayo uteakuyiva lento ka Mbilini walwa kakulu, watumela izwi lokuba ama Swazi angamcita ukuba aya bona, angoyiki yena.