Fan'ukuba noko ngoku lixesha elipakamileyo, usapo Iwesisikolo sase Dikeni nakwa Gqumahashe lutetiswe ngenxa yenxolo oluyenza xa luvela omlungwini (Alice) ngokuhlwa.' Lomqala kwase Dolopini “ u-Nomtatsi,” naba- nye do do-do, lungabi nantloni naxa ludlula kulo yo Mfundisi indlu. Lotsho beta, luqwab’ izandla kude kuce- lele namawa lutsho kubande. Asikuko ukuti malungavumi luzonwabise, bayi kodwa, ngeluti mwakufika kulondawo luya kuyo lumqale *u-Nomtatsi,* Yinto betu odube nentlo- ni ungazi ukuba oti amagwangqa kukutinina oku.

Lento ikukupalisa gadalala kunye nabantu abakulu nge Cawa inengozi. Pakati ko Qoboqobo no Gudu ke kwe- nzeka into enjalo, nangona leyo ingabanga nayo, kodwa ibembi.

Kwintlanganiso enkulu kunene eyayise Mkubiso yo- nyulo—kwabonakala mhlope ukuba, apo i Nkanunu ayi- kuti nkwe namnye kwabo. Umfo ka Innes, nabo Jabavu bacikoze ngento entle.

Limaxongo ngoku life tyuin, kukangelwa amalungelo nobuntu. Mabake begudu bucala abafazi bangajutywa zimbemba namahlantsi *epolitics.*

Fan’ukuba namapepa endaba ngoku kubafazi akasemna- ndi—kuba ngu Tshambuluka kodwa pi napi

U-Rev. W. B. Rubusana, ubale incwadi eti waye ngeye- dwa mhla ngo nyulo e-Ncemera, kuba uti waye no Mr. A. EL Maci. Ngamana natunga inqu nixela amajoni emfazwe- ni.

Imvo iliteke zi *politics* kwane *Watchman* liteke zizi *Mvo. Imvo* izite nxu kwi *politics,* kwane *Watchman* izite nxu kwi *Mvo.* Naso ke isimanga !

Liyalupala ngoku eli xego u-1888, sekusbiyeke mabini qa amazinyo—kuqinisekile ukuba sele mabini nje, sel’ipelile; uyeza unyana walo u-1889. Azi woba njanina ?

U-Dr. Stewart kuvakala ukuba waya kufika e-Scotland. Wobuya msinya kuvumeleka.

Izitembu.—Impi emhlope ilila ngokuti makubeko umteto wokohlwaya umntu osukuba ezeka abafazi abaninzi. Elinye inene lada lagqusba entlanganisweni lisilwela indawo yokuba umntu omnyama avunyelwe ukutengisa ngom- ntwana wake, kanti lonto kukumenza ikoboka, watsho wati makukutshwe ama polisa ahambe ekulula lomakoboka, ati ukuba amadoda akavumi nabo life ukuba liyafa. Ate, kuba lamazwi alelwa lixego saqonda tina ukuba wenziwa ngu- mona wokuba ilizwe eza kulishiya lise mnandi—unga anga libulala life eseko.

U-Dr. Pope lendawo uyipendula kakuhle, kuba ute asiyiyo ndawo ka Rulumente ukuhluta abantu amashwe- shwe abo, ezo ndawo zolungiswa kukuhamba kwe lizwi nemfundo. Ubalise ngomfo owapiwa intombazana ukuba ibe ngumfazi, yabe yona ingamfuni nalapo alele kona. yaqutywa ngentonga ngabazali bayo ukusiwa kuye. llele Usuku iwalunye euiziui wake, kwasa iya kummangalela, imnika ityala lokudlwengula, Waba ngati “ ngumfazi wam ndimnikwe ngabazali bake, kwatiwa akukwazi uku- menza umfazi ngapandle kwemvume yake ngokwake—ya- tsho ijaji yamti nka ngeminyaka yomine, yaleka ne katsi, yati ke ngomso uzuzeke umntu okutandayo, ongayi kuqu- tywa ukuziswa kuwe. Elityala litetwe e-Bayi ngu Sir J. D. Barry.

Lendawo ibonisa ukuba, umteto wona uyanikusela umntu obutataka. Kukuti ngoku ukwazisa ezo zialam sisa kuzibona zipatelwe izabokwe zisiwa kwinto ezindala ezimzimba uxakaxwe zindubula—Sizifundise ukuba umteto uti indoda nomfazi mababotshwe lutando banga dityaniswa nge zabokwe.

Kwivoti ebise Mgwali kubonekele ukuba ke kwatwa- xwana i-Nkanunu nento zo Soga, no Ncapayi. Kutiwa bamnike bonke ivoti yentembeko—kodwa u-Rev. A. Walsh no Mr. W. Soga abamnikanga. Sehla esika Rev. W. B. Bubasana no Mr. A. H. Maci e-Ncemera.

Ozelweyo.—E-Lovedale ngomhla we 15 October, 1888, u-Mrs. John Knox Bokwe ubeleke intombi.

Isipokolo.—Eli ligama lalento itandwa kakulu ngama *ledi* abati ukuyi teketisa yi *kiss.* Yati ukuze izuze igama olip'okeleyo, kwatandana indodana neledi bekwele emaha- sheni. Yati indodana kuba yayi pelekelele, eko noyise wentombi, yalinga amatuba onke ifuna itshanisi yokuke itabate yona e-ledini, ixakwe lixego kuba noko lali ngaba linde nganto lali kangele noko kona ngeliso lodwa. Iti xa ibalisayo londodana, “ Ndaba ngalinga ukuhla ndinge ndi- lungisa inqalo lisuke limine nexego, side safika edrayini, ndaye sendiqonda ukuba neledi eli selindigcakamelele. Lite lakuti site ixego ndafumana ndolula ubilo, ndawenza isipokolo umlomo ndabekisa eledini Wenna ! Anga ayeva namahashe at’ukus’ka ayamana ngamacala. Isolule nento- kazi esayo, zadibana esitubeni izipbkolo. Andazi ukuba kubeko ntlokoma nina ekuqiwukeni kwazo, lati kanti livile ixego. Bave ngalo selisiti “ Au ! toro Lizzie no John ! Aniyi kuwa na emahasheni ? Yeka! botuka bobabini— of *course* basula imilomo.” Sisipokolo ke lonto nokuba akukwelwe mahasheni.

Lendawo isikumbuza nge Tshakana elazeka umlungu- kazi e-Bayi. Sati sakubuza ukuba lingakwazi nje ukusoma babetenina ukuvana mhla mnene, lati, “ Ngamanga, wanga- nga, sangana ”

Inja nenyoka,—Akuntsuku zipi ite ikwekwana yabamba nenja yakowayo. Ive inja isenza ingxblo kweny’indawo, icote yaya. 0 ! ityani betu ? yinyoka, seyi nqumle intloko, nantsi- ntloko “seyiman’ ukuxumaxuma. Ite yakusondela inkwe- nkwana, yakusondela yala inja. Into eyenziwe yinja ngoku isuke yayitya yayigqiba, yavuma nokuba lentwana iso- ndele kule ntloko. Ite yakugqiba ukuyitya yatata lentloko ngoku inja yapanda yayifaka emhlabeni yagqibake yabuya yahamba kwa naye. Asiyonja ubulumko. Inja ezinjalo ngezigcinwa zilondolozwe ngabaninzi, kuba ziluncedo.

ISIMO SONYULO KWI ZITILI NGE ZITILI.

Indaba zonyulo zisapitizela. Siti sisakangele enye kuvele yimbi. Soke siqiwule intloko ngale mizi:—I-Monti, Barkly, Alvani, Komani, Qonce, Rini, Bofolo, Dike ne Nqushwa, Tinara, Rafu ne Colesberg.

E-Monti kulapo kuzalwa u-Sir G. Sprigg. Ngati usemi kakuhle. Umhlobo wetu u-Capt. Brabant ngumfo onga- teni nto yihambo yowabo u-Sir G. Sprigg, yena ufuna ubulungisa—wanga angapumelela. Banyulwe ke bobabini.

Ngase *Barkly East* u-Mr. Orpen ngati uzuza ingxaso entle. Ukuba upumelele koba kupunguke isihlobo kuma. Bulu, kuba woba uhluta u-Mr. Van Zyl indawo.

*E-Alvani* (Aliwal North) kumi umhlobo wetu u-Mr. Sauer no Mr. E. Orsmond. Nakona ke ngokupumelela kuka Mr. E. Orsmond kungaba kuwe indoda kwicala lo- tshaba kuba u-Mr. Orsmond ngowase kaya kuti. Ngama- na wapumelela.

Kwa Komani, sibambe amazinyo. Amadoda akona u-Mr. Frost no Mr. Du Plessis sobona njalo kambe bepumelela. Omabini ngamadoda angase lutshabeni. Isixaki sesi— omabini ayixalele ivoti yabamnyama kuba, kupikisene eyaba mhlope nje, yeyabantsundu eya kuwiswa isikali. Ngati amadoda auobuhlobo ngu Mr. Hellier no Mr. Rogers abangati abantsundu bexase bona babe bawulwele umzi ontsundu.

E-Qonce, amadoda abambeneyo mane. Awasendle ngu Colonel Schermbrucker no Dr. Egan ; awase kaya ngu Mr. Solomon no Mr. Warren ; onke ke ajonge evotini yabantsu- ndu. La site ngawasendle asingesixeli nesizatu esibangele ukuba ade ayipupe indawo yokuba angalindela ivoti yomzi ontsundu. Umzi ugqutyelwe ngotuli (ngabula mfo otete e-Xesi) ngendawo yokuba kutiwa u-Mr. Schermbrucker nguye okulule inkosi. Into enje ngaleyo asiyicingeli ukuba ibiuako nokungena enkumbulweni ka Mr. Schermbrucker. Amadoda amakulu ase Bayi, o-Bala no Papu asakumbula nyakana kwa tetwa ityala lake e-Bayi kwa ngoku dubula um-Xosa. Ngu “Dubula um-Xosa lowo ” igama lake esi- mazela Lona tina nge zenzo, nenteto zake. Make siti xa apo.

ISIGIDIMI SAMAXOSA, NOVEMBER 1, 1888 75