IMBALI ZAMANDULO.

U-NOKONYA INTO KA NYANGA.

Lembali inga ulutsha 1wakowetu lungayifunda lude luyiqongele, kanti mhlaumbi lungatungulula luwazi ama- qinga okupumelele kuyo lentlango yobn bom siyihambayo. Ndiyakwenza amanqagisa anjalo, ndibe sendixunele emba- lini.

Emihleni ka-Ngqika, pakati kwengcobo yepakati elibu- sayo, ubungafike ubone into eyenziwe isihlambezo egama liugu Nokonya into ka Nyanga. Bekusiti kwakuxolwa— ayitute yonke lonyama, ayiso kwindawo ngendawo zayo; aman’ukufutafuteka ukupoka isifuba. Kanti amanzi uya kuzikelela kwayena. Yema ke lonto, waxola naye eku- bonakaleni.

Bekusiti xana kubutiweyo, ati kuba u-Ngqika ngumfo onamagcigala, ambize u-Nokonya, ati makatiwe gangxa ugokakayi lwenkomo entloko, aze aye kublala ezantsi ebuhlanti, abiz’ izinja zake ke u-Ngqika azifunze kuye ibe ngamawawa ke Ati akuqond ukuba ziza kumba- mba, rabi ngapaya kotango; selingu tnrarara wodwa epaka- tini elililo. Wahlala ke u-Nokonya kulomo injalo noko akemka. . . . . .

Watiwa hala ngenye imini umkosi. “ Zimkile e-Qanda

ematanga! ” kanti ke sipupu senkabi zika-Ngqika. Wawa- geqela pandle umntu amakaka. Waye ke u-Ngqika emi e- Xukwane wada weza nase-Pewuleni. Yabeka ematanga eka-Ngqika, ukuya kutabata umkondo, waye ke eselet’enya n-Nokonya pakati. Ute ke umkondo bawutabata kwase nkundleni, ekoko ukuya kuwela u-Banzi, kwada kwahlwa bengazifumananga balala endle. Kuse bepatelele kwakuwo, waye usinga Emnyameni, latshona kananjalo bengazifu- manga balala. Kute kwesi ka-badakazi wavuka u-Nokonya we qu qu amadodana amabini ”—Ekoko ukub'eka ngecala obusinga ngakulo umkondo. Ute wakuvuka umkosi omninzi, uye ngapi u-Nokonya ? Uyengapi? Ntozimbi, ugodukile, ukumbule kwa izisulu zakomkulu.

Kute, emin’ enkulu, babona ngotuli, gxungu! Yintoni na leva ? O ’ make kunqunyulwe ikaba liye kuhlola ukuba ingaba yintoni na! Kanti ke ngu-Nokonya, ubeke akayeka, waya wazibeta kumanyangaza, walwa wasakasa wawa- gxota wazinqanda. Ubuyile umkosi ubuze indaba kumni- niwana, wazenza ke umntu indaba, wazenza waqukumbela ngeliti,—zinqandwe ngu-Nokonya. Ite inkosi ukuti guqu- qu kwayo yavakala selisiti—

U-Sitengile

U-Nqaba kwa Ntanga Wazitandisa umntu ndingamtandi Impuk’ enent’ enkulu

watsho ke wamnika intshuntshe zambini. Kumini wapuma ezimbizeni, waba ngumpakati.

U-MTYINGILI NO GONQOLO.

Bati u Mtyingili no Gonqolo besiya kuranuga ema- Bulwini baqubisana namapolisa, afika lamapolisa ati ninga- xnasela. Ute u Mtyingili kuwabo batini na? Ute yena kuba laliliranuga elidala elikwaziyo ukusoma, bati singa- masela. Uvakele esiti u Mtyingili teta ngentsobi Gonqolo uti—“ Asimasela tina.” Upinde wati bati baya kusisa entolongweni. Ute yindlu enjanina intolongo ? Ute omnye Emnyama, embi kunene. Uvakel’ esiti “ Masife kesatuka Gonqolo, yiti, zintondini, zinkononkono ndini zimibombo inamaxolo; ” asuke yena angawasi lamazwi onke, azame indicia zokuba bakululeke, kanti ke baya kukululeka.

W. K. Ntsikana.

Osekwe ngoluhlobo, mawuze ngandlela yimbi. Eliculo lelokusibanga ukuba sipunguze emsebenzini esikuwo wokufundisa. Mr. Solilo kunzima ukufaka ingqondo enjalo ezintliziyweni zabantwana naxa ndingaziyo kakuhlo ukuba ubutanda ukuba livunywe zitishala zodwana. N.lingu bonke abahlobo bam abafundisayo abange nqweneli kakulu ukuba eliculo lifundwe zintsapo. Endingaziyo ukuba kaloku wona Mr. Editor yakowetu kutenina ukuba usifakele lamafedelele kwolipepa lakowotu lisuka labeta Jajavujavu namhla. Endite mna ndasendimana ukuzonwabisa ndijikajikana nale ndawo iteta nga-Mashawe akowetu. Mr. Solilo yenza atuaculo ayakuti akutaze umaebenzi esikuwo. Enye indawo Mr. Solilo umculi wakudala unyana ka Jesse akaculanga ngalendlela yako. Kanjako Mr. Solilo ukuba sewukwesi simo muss ukunga ungapelekwa zititshala zonke. Ewe izikubekizo azinakuba zingezi zona, akungeti noko Mr. Solilo usinoyishele kulombuliso xa wena uwileyo. Ndawo mna ndingakucebiza yona yile, hamba Mr. Solilo uye kuhlamba egazini le Mvana kuba kaloku ngezisenzo zako wayikanyela yonke intsebenzo yemfundo. Uxolo ke mzalwana Solilo mna lengoma yako andiyamkeli inesikwa- silima. Mandipele ngeliti kuwe Mr. Editor lemfeketo uzifakele yona andiyigqali ndingazi ukuba makube besekute mu kangakananina indaba.

ITitshala Kumabombo, Egxutyana.

AMADLALA KWI CULO LIKA SOLILO.

Nkosi Mhleli.—Siyawubulela kambe umbuliso wengoma asibulisa ngawo u Mr. A. Solilo, imigudu ayenzileyo yokukonza uhlanga lwakowa- bo ngentwana ezimnandana nje ngale ; noko ngati zincinane knnje ngo- kuposa isonka sake emanzini aya kusifumana emva kwe mihla emininzL Nje ngesicelo sake ate make sikete amadlala ndoka ndikete linye na ma- bini mhlaumbi. Le ngoma ayinq'inelaui ne noti zayo.

*Idlala Number* 1. Ezi noti asizizo ezengoma ezinje. Ingoma zase Mlungwini ziyafana nezase Maxoseni, umhobe yenye into, umdudo yenye into, umqolo wenamba yenye into; zahlukene njenge ntsingiselo zazo. Nase Mlungwini zizodwa i *Comic and Songs for the Stage,* zi- zodwa i *Religious Songs* ne noti zazo zifike zilungelelane nentsingiselo zazo. Ezi noti zika Mr. A. Solilo zeze culo le Tyalike asizizo ezefi bali lake.

*- Idlala Number* 2. Into ayibalela yona lengoma u Mr. A. Solilo uvusa o-Titshala ukuba maze bangahambi ngomkondo wake kule ndle- la apuma kuyo. Ngati mna uzipangele kakulu ukwenza esi siyalo kuba kukona aqalayo ukungena kwelona bakala linzima ebomini bake. Uyibale lengoma nge 21 ku May, ngenyanga eyandulela atshate ngayo. Lento ubom ifana nencwadi, buna mapepa omana ukuwatyila yonke lemihla, lelo line ziganeko zalo. Ucanile ukuti “ Kusa Kusihlwa.” “Ukuzalwa kwako ” lipepa lokuqala ; “Ukuhlala ezonweni unopau lobugqoboka ” lipepa lesibini; “ Ukuya kufunda e-Sinaleni” lelesitatu; “ Ukuya kufundisa ” lelesine; “ Ukuwa kwako esonweni uyititshala ” [elesihlanu; “ Ukuhlala ekaya esitukutezini sokuswela umsebenzi ” lele- sitandatu; namhla ke utyila elesixenxe ipepa—ukutshata, aseza ke amanye awona anzima. Ati amadoda anengqondo “ into ayiyo umntu ngexa amncinane, akulayo, ubayiyo naxa selefike ebuntwini obukulu.” Ukutsho ke uzipangele mfanam. Kuko iqalo eliti e-Mangesini “ *Don’t halloo before you are out of the wood. ”* Uzuliqonde.

*Idlala Number* 3. Wazihlaza mntaka Solilo. Ndite ndakukov’ uku- zifunda ezi vesi uzibalileyo ndeva sendite : “ *What next ?”* Kwati qata ibali endaka ndaliva lenene la Pesheya elalinesicaka ebesihlala sima- ngalisa inkosi yaso ngokuti singoniwanga nganto sibonwe sesi senza into engayeleleyo, pofu sipetwe nje ngomntwana. Ngomnye umhla yati inkosi xa ingenayo esitaleni yafika isicaka sesi lengalenga sizixb- mile ngentsontela. Yasuka yasikangela, yasi kangela yavakala isiti *“ What next ”—“* Kazi ukusuka kule into uya kwenza yipina ? Ndisitsho nje kulo ka Solilo saka seva kusitiwa une “ Ngoma ka Hili ” (u Tikoloshe) ayenzileyo, sati mhla sayiva longoma imizimba yehlela ezantsi kuba ayiteti nento ngo Hili. Sanela ukukuza sibambelele ezindevini ngoku nqazela lonto, asateta nelimdaka.

*Idlala Number* 4. Lento umntu ukuzibala ngokwake ibali lobom bake (biography) ayikangeleki kakuhle. Anditsho ukuti lityala, kodwa ubom obubaliswa ngumninilo buba nesikwasilima. Mandi- gqibe ngokwalata kwala ndawo yamaculo etyalike ukungafaneleki akufakelwa amazwi anto zimbi ukuba ayintsha. Ngomnyaka otile i Bishop yase France, u Paulus Samosatenus, wagwetywa wakutshwa kuwo onke amatuba obu ramente ngokusuke etyalikeni epetwe nguye avumise ingoma ezenziwe nguye, ziteta ngaye, pofu kungeko nteto incolileyo kuba waye ngumfo olungileyo, wawayeku aka Dafeti ama- culo.

ENDAlA Ititshala.

INCWADI ZABA BALELI.

ISILILO SIKA SOLILO.

Mhlei.i obekekileyo :— Ndifakele lamazwi am kwelopopa lendaba Kwipepa lika September ndifumene kubalwe iculo endite ukuvuyu ndakulibona, ndati “ O! namhla umfo ka Bokwe makabe usinikilo iculo, kuba nguye umntu onamaculo ekukade sinqwona ukunga anga- sivuselela nge ngoma entsha. Ndite kwa oko ndalinikelu kumncedisi, ukuba lifundiswe abantwana, ekute kwa oko abantwana balitabate- la pezulu. Basebenqwenela ukunga bangalivuma ngamazwi, ekute kwa oko saya emazwini, sifikile emazwini, 0 ! Yinile, kaloku, yanga yilanto bekusakutiwa cumbelele cumbelele pangalala; yinile kaloku, ngu Alfred Solilo, wase Mdizeni, yinile! Ngazwinye ute wena Mr. sisimanga seculo. Kanti hleliwenje sidumisa amanyala, angaba enziwe. Solilo masikete amadlala, oko kukuti sibonise indawo ezimbi kanti sonke esisakiwo sibi kanye. Ngazwinye ke mna andiwamkeli umbuliso

AMADLALA KWI CULO LENTO KA SOLILO.

Nkosi Mkokeli : Silibonile iculo lento ka Solilo kwi soku- gqibola ekutiwa ukubizwa kwalo “Kusa Kusihlwa.” Imvumi leyo iculo ilinikelo ezandleni zetu u*Teachers* ukuba silisebenziso; sikete nama- dlala esinga wafumanuyo kulo. Masendinqumla ngelikufupi nditi.— Lengoma tu nto yayo; kuba owona mongo wengoma ngamazwi. Ke ukumiselwa kwelamazwi eliculo, u-Mr. Solilo kubonakala ukuba ulibele ukuba, lento ingumntana yinto etanda kunene ukulinganisa. Mandi- mise indawo ozinga madlala ndiyeke.

1. Eliculo lelesililo sika Solilo, ngesiwo sake.
2. U-Mr. Solilo ngeye zitandazela ngasese, angazi kuxina indawo yendaba zetu ngeculo elinamazwi anje ukungatandeki.
3. Tina asikulifundisa, kuba intsapo iyakutanda ukwazi ukuba lomntu wase Mdizeni weyele entweni nina ?

Au mandipele ndim u

Xulashe.

E-Xesi, 25 th Sept., 1888.

 ISIGIDIMI SAMAXOSA OCTOBER 1, 1888 71