swa kwezindlu kuse Cwaru kuma Xosa abemi kumhlaba ka Edmand Sandile omelene no Mkubiso. Kute kusasa ngolwe Sihlanu ngomhla 15 ka March yangena eka Rulumente yayitimba yonke into ehambayo yatshisa izindlu, yahluta izikali kwabangabalekanga. Akuvakali ke kodwa ukuba kuke kwako owenzakalisiweyo kuba nabo abenzanga zindlela zakulwa. Imfuyo yabo itatyatwe yaza kugalelwa kule Mantyi ikwa Kama u-Mr. Fielding. Elona tyala bebelenzile ababantu asikaliva. Kuvakala kodwa uku­ba inkomo zabo ziza kubuyiselwa ukuba barole imipu nezikali. Umhlaba lowo bebekuwo uza kulunga no Rulumente kuba umniniwo nguyelo ulwayo.

U-Sandile kutiwa ngoku unonyana wake u-Gonyano Gungubela kumahlati ka Hoho. U-Gonya upete umkosi wabakwele emahasheni. Kwezo ndawo bakuzo babulele ama German amabini abawafumene kufupi nama kaya awo. Ukusuka ngase Cumakala bahambe betshisa izindlu besonakalisa into esendleleni yabo. Kube njalo nakulamacala ase Zeleni. Imikosi yakwa Rulumente sibala nje isaye kubahlola, inxamele ukuba bangezi kufika ku Matole apo bangati batsalela kona. No Matole useleke wabuliswa yimikosi ka Rulumente, impi ka Mabandla neka Zibi neka Mhlambiso neka Mqalo, akwafunyanwa nto. U-Sandile esiza nganeno nje bati ngapa undululwa bubushushu bembumbulu. Ekupeleni kuka February wake wa- hlangana nomkosi wakomkulu ekungeueni kwe Tunxe e-Nciba. U-Mr. Nettleton obe- ngomnye wabapete umkosi kulo ndawo ukuyi balisa lomini ebikela u-Griffith umongameli wemikosi yale koloni uti.—

“Nkosi sati sakufika e-Tunxe malunga no- mzi ka Bacela sakulula kwanganeno komla- mbo kuba ngapesheya kungeko nca yamaha- she. Ate kodwa ama Lawo apantsi kuka Captain Gilfillan awelela ngapesheya ukuze abone into ezayo.

“ Kwicala lama Xosa sibe sibona intwana nganye esiti zintlola kungaqondakali ukuba kungaba kuko umkosi. Kungekabi mzuzu amadoda ka Gilfillan ate nafa, atsho sati sa- kuposa amehlo sabona nati ukuba kuxakekile, asifumene ama Xosa kumhlaba ombi kunene. Siwahlanganise kwaoko amahashe sawabopa salunga.

“ Utshaba luze lumaqela matatu, ndisiti lu­ge wakeni, lweza ngokukalipa okukulu. Iqe- la ebelingase kunene lenze imizamo emikulu yokufumana amahashe etu abotuswe kuku- dutyulwa kwemipu. Asixenxe emahasheni etu aqaule kwapela aya kungana apo besi- ngazi ukuba kungade kungene ihashe.

Kude kwapela iyure zilila, kweletu icala kwanxelerwa u-Lantz we volunteer zase Queer’s Town. Side noko salugxota utsha-

ba. Amadoda ebendiwapete alwe ngoku- ncomeka kakulu. Kube njalo naku Captain Murray no Captain Gilfillan no Lieutenant Deare.

“ Abafileyo elutshabeni babe ngapezu kwe kulu elinamashumi amabini. Komnye um- fulana kufunyenwe izidumbu 91. Iqela lo- mkosi wotshaba ebelipakati belipetwe li Lau, elibonwe ngabantu abebepantsi kwam. Anda- zi nokuba lisindile na.

“ Inkosi ebiwupete wonke lomkosi ndiko- lwa ukuba ibingu Matanzima. Site sakunga siya nyuka sabona ama Xosa ekwele ema­hasheni akumakulu amahlanu. Ndiya kolwa ke ukuba kungalula kuwo ukuhlanganisa amakulu asibozo.”

U-Mr. Griffith uti kulondawo ubeko no Sandile no Gungubela bebonela mgama. Emva koko u-Sandile utumele ukuya kubuza ukuba angenziwa nina xa azinikeleyo ukuze apendulwe ngeliti woyiva lonto xa selese zandleni. Usuke ke apo weza kula macala akwa Hoho apo sesiti izamela ukumraula kona imikosi yakwa Rulumente.

Kula macala ase Monti into enkulu ku- kuhanjwa kubuliswa. Nabuleweyo ama Xo­sa ngahamba efunyanwa ngamabini. Apo kwaka ekuqaleni kuka March kwanga kuza kubako into kuse mazantsi e-Qonce, apo kwafa ama Mfengu ase sitatwini kumkosi owawungene ehlatini. Inkosana ekuvakala ukuba ibuye yangena ekulahlekeni ngu Siyolo. Apo akoyo nento aselezenzile azi- vakali.

Pesheya kwe Nciba into enkulu kuku- hanjwa kubuliswa, Kwenye indawo apo kwake kwafunyanwa iqelana labantu lwati ucingo kufe u-Khiva. Apo akoyo u-Sarili no Nonqane asinakuxela.

Sikangele kumacala onke apo sikoyo esi- sipitipiti kubonakula ukuba utshaba lucutelwe endaweni yokoyiswa. Into engaba iseza kubako kukuba nokubada.

ontsundu anxulumane nontsundu. Eyesine iti mawucandwe umhlaba abe ngulowo abe nesiqiniselo sake. Eyesihlanu iti abantsu­ndu imipu bayi funela ukugxota umntu omhlope kweli lizwe, ngokoke kwindawo yesitandatu, mabapangwe izikali.

Ukuzixoxa zonke ezindawo asisayi kuku- linga kodwa siya kwenza amazwana ambalwa ngenxenye yazo. Siqale ke ngokucandwa komhlaba.

Lendawo yokuba abe ngulowo abe no- mhlaba ongowake anesiqiniselo sawo, yinda- wo aya kuti oyifezileyo bambulele bonke abantsundu abanokuqonda, abafuna ukuha- mbela pambili, abangaxoliswe kukuhlala njengoko kwakunjalo “eluhlangeni.” Ngoku kungacandiweyo ofuna ukuhambela pambili ukohliwe kuba akayazi imini angasuswa ngayo kwelo nxuwa akulo. Nokuba ke ucinga ukwaka uxande, mhlaumbi ukulima into enje ngesitiya semiti kumnqabele, kuba iya kuba buhlungu intliziyo xa azishiyayo nokuba unikwa imali ngazo. Apo umntu angenamhlaba angenyuka ngenkomo nemfuyo kodwa kunqabile ukunyuka ngezona zinto zibe zifanele ukumzinzisa, zilungise nesimilo sabantwana bake. Ofuna ukuyi qondisisa lendawo angakangela kula madoda ahlala ezifameni zabelungu. Ungafika kona nomutu onamashumi amabini enkomo ehleli epempeni elifana nala amalawu aba secaleni kwedolopu. Kukwanjalo nakule mizi idla ngokumelana nedolopu. Izindlu zingamapempe akuncola kungati kokwendlu yabakweta. Uti none nkosi elungileyo ede yamakela indlu engati inokufaneleka ayiyekelele ide idlulwe nango ngqupantsi bakowetu. Isizatu soko kukuba umntu uhleli engalazi ixesha lokugxotwa kwake. Kuya kuba ke ngoko kushenxiswe esinye sezitintelo ezikulu, ekungummangaliso ukuba singabi sasishenxiswe kwangapambili. Nangapandle koko nati siya vuma ukuba xa sekuko izikonkwane abantu abayi kuba lula ukutabata izikali balwe no Rulumeni.

Ngokuma kwezizwe asisayi kumisa lizwi, siya kuti kodwa salate indawana ezimbini ngako. Eyokuqala yeyokuba tina bantu beli lizwe ngalo lonke ixesha esisamana ukugcu- lana ngobunantsi nobunantsi akusayi kuza kwabako ukuhluma kwenene. Sakukangela kumadoda anje ngo Soga nabafana abanje ngo Shadrach sifumana intliziyo yobuxosa nobumfengu ifile, kumhlope kuwo ukuba siya zalana sonke.

Into ke ezibe zikutaza esi simo sokucasa- na kukubako kwe nkosi nokwelali zamana- ntsi, nemihlaba yamanantsi. Mhlaumbi ke ingaba lendawo yokufiswa kwelali zama Xosa nezama Mfengu, eyokuba ontsundu amiswe apo ebefanele ukubona ukuba igazi linye; iya kuzisa ubunye pakati kwezi zizwe

INTETO YE SEKRITARI YEKOLONI.

Kwenye indawo yeli pepa lanamhla aba- fundi betu baya kufumana inteto ka Hon. J. G. Sprigg ayisingisa kubemi bale koloni; kuba ubeyi teta kubo noko ebepambi kweqe- lana lamanene abemmemele esidlweni e- Monti. Indawo zayo lonteto ezingabacukumisiyo abantsundu siya kuzi shiya sesingena kulamazwi siwabeke pambi kwabafu- ndi betu ngokuzeleyo. Indawo ke ateta ngazo singati zintlanu. Eyokuqala yeyo- kuba abantsundu mabangabi nazinkosi zabo, inkosi ibe yi Governor yodwa. Eyesibini iti izizwe mazingemi ndawonye, makubeko ilali ekuya kubako kuzo intlanganisela yezi- zwe ngezizwe. Eyesitatu iti makubeko aba- mhlope abaya kuma pakati kwezilali, angati

2 ISIGIDIMI SAMAXOSA, APRIL 1, 1878