Isigidimi Sama-Xosa.

Vol. IV. LOVEDALE, SOUTH AFRICA, JANUARY 1, 1874. No. 40

ZOKUPUNGELA ITEA E-SHANGHAI

IZITIYA

 Isigidimi Samaxosa

I-CHINA.

Lomfanektso ukwipepa lokuqala ubonisa izitiya zokupungela ite akumziwase Shang­hai E-China. I-China lilizwe elikulu kunene elingase Mpumalanga kwase In­dia wase Tibet. Ukubonakala kwalo, izakiwo zalo, nabantu bale zahlukile kwezawa ngase ntshonalanga amazwe. Osukuba ehamba kulo, kude kuhambe imini engaboni nto yimbi ngapandle kwamatafa, kanti uya kuti akudlula kuwo aqube kwa

imini ezitile ebona amawa apakamileyo ; aze ati akudlula apo alike kwelemigxobozo namacibi, zibe nezonto kutabata imihla etile ukude uzipumele. Umhlaba wakona uyacuma kanye, noko ungenjalo indawo zonke. Iko kakulu isilika, nekoton, neziqamo, netea. Kuko indawo apo zide zifunyanwe zonke iziqamo ezibako Kamazwe angase Mpumalanga. Amantla elo lizwe ayabanda kunamazantsi alo. Kuti ngamanye amaxa emazantsi alo kubeko inqwitela ezinkulu ezidla ngokonakalisa into ezininzi.

Kuzo zonke indawo apo umntu ahamba kona alike kuko izihlwele zabantu, kube

kukolise ukuba ngamadoda odwa, kuba kona umfazi engavunyelwa ukuba abeko apo kuko amadoda, njengoko kunjalo E-Japan namanye amazwe aselenokukanya. Inani labantu liku 300,000,000. Ngabantu abawagcine kunene amasiko oyisemkulu. Noko bekuzizwe zokuqala azayifumanayo imfundo, kuseloko bema ndawonye, ngenxa yokuzicasa kwabo izinte ezintsha nokuba zilungile- Omnye umfo obebala ngabo uti:—Kweli lizwe imikwa yabantu, ukuhlalelana kwabo, igovernment yabo, kwanezindlu, nokusi- kwa kwengubo nempahla ezigcinwa endlwini, zonko ezonto soloko zemayo apo za-