Leyo watsho ke ukuti, konke abakuko ngoku  
kungenxa ka Rulumente. U-Rulumente wa-

batumela isigidimi soxolo, nentando elungile-  
yo, wazake wavuyiswa kakulu kubabengaba-  
nga ngecala lika Morosi ukuvukelana no Ru-  
lumente. U-Rulumente, nabafundisi, basebe-

nzela ilungelo zabantu. Wabaxelela wati irafu  
yendlu iyakunyuswa ibe yiponti *£1*; banako-  
ke ukuyibatala kakuhle. Kusenjiwanjenje,  
kufunwa ukuze kumiswe izikula ezim’nzi.  
wabatembisa nokuba kuyakufundiswa imi-  
sebenzi enje ngokucwela, nokukanda, kwano-  
kwaka, ukuze abantu bangatembeli ekulime-  
ni kodwa. U-Mr. Sprigg watembisa ukuti  
kobako umlimi owoba ngumzekelo kubo,  
vatembisa nokuba koti kwenziwe indlela,  
ongezwe nenani lamapolisa nebuloro. Etshi-  
lo ke, ute yonke imali ebizwa kubo abesutu

,

kobuye ibuyiselwe kwakubo, ngokuti  
isebenze lomisebenzi. Umpatiswa wemici-  
mbi kaloku utete ngokutatyatwa kwemipu.  
ute ngalantlanganiso yomnyaka idluleyo,  
abe Sutu babexelwa okokuba imipu iyatatya-  
wa ebant wini bale Colony, kungasuke kuti-  
we mabayinikele nabo. U-Rulumente ke  
yiqinisile lento, akabuyi ngamva. Kufune-  
ka ukuba bonke abantsundu bayinikele imi-  
pu yabo, akukataleki nokuba bebengalipina  
bala kwezimfazwe beziko. Lomteto ke utsho  
kubobonke, kontsundu nomhlope, nom Tembu

wa nakwezinye izizwe. Ama Mfengu aka-

nyanzelwanga, ayikupa ngokwawo.

Abe Sutu akuko nto bangayenzayo ngemi-  
 ni yabo, kupela kukuzenzakalisa kwabona  
kokwabo, bangenzakalisi omhlope. Ute ke  
Mr. Sprigg wazekelisa ngo Morosi, onge-  
ngalwanga ukuba ebengenayo imipu. Kuko  
kanye abantsundu abebengondilele kwanje-

Ngabe Sutu abusake babuya bavuka. Kuvakala ngathi kutiwa uRulumente uyayitimba imipu nenkomo zabo aze ababululale kodwa akunjalo ukuba kuko nto imbi yenziwayo nga beSutu yena woyilungisa

Nase Lusutu imipu iyakutatyatwa kuni-

abe Sutu, abasuke babuya bavuka.

kuvakala ngati kutiwa u-Rulumente uya  
yitimba imipu, nenkomo zabo aze ababu-  
lale. Kodwa akunjalo. Ukuba kuko nto  
imbi yenziweyo nga Besutu, yena woyilungi-  
 Nase Lusutu imipu iyakutatyatwa, ku-

kwe umkosi wabantsundu opetwe ngaba-  
mhlope, njengokuba kunjalo pesheya kwe

Nciba; ukuze izipitipiti ezoti zibeko uzipe-  
1e. Nase England, bambalwa abanemipu;  
uRulumente ke ufuna kunjalo nalapa ; eko-  
la ke ukuba boti abantu balapa bawulula-

mle umteto, banga vukeli u-Rulumente.  
yabakumbuza ngama Ngqika nama Gcale-  
ka, wabaxelela nokuba u-Cetywayo selengu-  
manjwa e-Kapa. Wati kunga lusizi ke-  
kaxatyanwa na Besutu; etemba kanjalo  
ukuba boyirola imipu yabo yakubizwa. Ute-

kanti wateta nge *brandy,* ebayala ukuba maba-  
yase, kuba kade isonakalisa ezinye izizwe;  
wagqibela ngelokuti mabatete into abayici-  
mayo malunga noko akutetileyo kubo.

abatetileyo, bacacisile ukuteta kwabo, ba-  
yamkela kakuhle irafu yendlu, kodwa bayica-  
sa eyemipu indawo, besiti baya kulwela

NGAKWINTABA ABALEKELE KUYO U-MOROSI.

Omnye umbaleli welinyeipepa uti:—Njengo- kokudla ngokuba njalo apa, akuko nto imandla ngapahdle kweyokuba kusuke kuti gqi, obe, kunga lindelwe. Xa kuqala ukuti qipu nge Cawa kute gqi 180 abase mpini banyatela ezi kampini, nanko besiya kukwela entabeni. Kute kuba kuse busuku, kwabako isipitipiti, ide ingabi nakucaciswa ukubaliswa kwayo. Ngengxelo esiyiva ngombanjwa esimngxwelerileyo, siyeva ukuba u-Moirosi ubetumele kweliqela ebelinga sentla e-Gqili, ukuba malize kuye entabeni. Kanjako watumela nelizwi lokuti ize eliqela linyatele kwi kampi yesibini. Le kampi yile bekufudula kusitiwa yeka Colonel Southey. Indlela ibigabukile kungeko nto yokuba nqanda bade beze kufupi nentlola zabelungu. Kute kodwa ngobobusuku kwabako ama Mfengu angama 300 aze kukulula abanye. Loma Mfengu alike ngo- busuku bomgqibelo kulendawo, afumana alala ezixbtyeni. Kanti elala kulendlela nje kuza kudlula utshaba. Kupela ke ebepete izikali zodwa,kuba ebeya kuyifumana imipu kulawa emkayo, akwangamakulu omatatu. Lufike utshaba efile kudinwa, elele ama Mfengu, kwaye kungeko basentilayo kuwo.

Kusuke kwehla isipitipiti, aroxa ama Mfengu, ashiya into eninzi yezinto, ashiya nernpahla ezintsha abesand’ ukuzamkeliswa. Lute utshaba Iwazitabata ezingubo Iwazinxiba. Kute xa sesisilwa nalo, kamva sakohlwa, saba ikwangabetu, kuba enxibe ezama Mfengu. Ubalekile u-Colonel Brabant waya kukangela kula kampi ka Holiday, ukuba yintonina ehlileyo. Akadange ayiqonde kanye eyona nto iyiyo ; uhle kodwa waqonda ukuba ilitye ekutiwa yi “ Sali ” lise ngozini. Ubaleke u-Colonel Brabant, waya kwase kampini yake, weza nabantu; kwaliwa nqi kaloku. Kute ngelinye ixesha xa ati u-Captain Holiday makudutyulwe, watintelwa yi Mfengu yati, yeka ngumkaya lonto, wayeka. Kanti uyeka utshaba, lutsho ngengubo oluzitimbe ku Mamfengu. Kanti ngalonto kuya kusinda into eninzi yotshaba, Iwela ezindongeni. Lute lwapuma. Sati xa sesisiti siza kulufumana, kwesuka kwegubu inkungu ivela emlanjeni, asalubona, yati ukuti gabu kwayo, lwaye utshaba seluse ntabeni ku Moirosi. Akubangako ngozi inkulu kumacala omabini, noko besipetene ezandleni.

IBANGA PEZU KWE BANGA.

(ISAAC WAUCHOPE.)

Lomteto “Ibanga pezu kwe banga,” uya bonakala kuzo zonke izinto. Kwizinto zompefumlo nakwe zenyama, kuko ukukula, nokuhluma, nokwanda. Hamba uye kuzo zonke intlanga, ezisekukanyeni nezisebunyameni, wofika usaziwa lomteto. Kuko isiteto kuzo zonke izizwe, ekutiwa xa kutetwa nomntu omtsha—“ Kasa, pambi kokuba uhambe.” Isininzi kuti tina bangena ezintweni zencubeko, lendawo yokuh ambisa ngamabanga ngamabanga, ngati asiyiqondi. Make sitabate inkwenkwana efakwe esikolweni. Yimbi iyaxola ngalomabanga angati ayimfeketo ifakwa kuwo, ide emzuzwini ingene kwezipakamileyo izifundo. Kodwa nantsi enye ingavumi ukuxoliseka—hayi, kuyo ngati yimfeketo lento—“ Andipetwe kakuhle, kusoloko ndifunda nto nye.” Lomntwana wenjenjalo yinqaba ukuke afunde imfundo eyakuba yinto. Ngani ke? Udele umteto wendalo, umteto wentlanga zonke. Masitabate umfana opuma emfundweni ofuna umsebenzi. Akafuni yena ukuba yi *Titshere* ngokuba imali incinane. Akatandi ukuqala nge £25 aze eze kwi £30, aye kwi £35 ade aye kufika kwi £50 ne £60 ngomnyaka. Hayi yena ukuba bayamfuna mabamnike *ikulu* leponti kumnyaka wokuqala. Nanko emka esiya e-Bayi nokuba kukwa Loliwe. Apo ke bafike bamqale ngesheleni ezintatu ngemini, ati cu iveki ibenye emke. Ezasheleni zintatu, ekupeleni kwe nyango ezimbalwa beziya kunyuswa azuze ne, mhlaumbi ntlanu ngemini.

Masingene ke kumadoda anezindlu alinga ukuqweba. Isheleni akatandi ukuyisa e-Bankeni, uti mayide ibe ziponti, hayi makayifumane isikahla yena ukuze ayise kona. Kuti ke akuba elinge onke amatuba ade ancame. Kutiwa ngama Ngesi “ gcina ipeni zozigcina ngokwazo iponti.”

Abantsundu base Bayi bona, lomteto ba- wuqonda kakuhle ndakukangela. Bayazi abafundi bamapepa endaba, ukuba i-Bayi ibingumzi obantu bakona abantsundu bebehlala begxekwa ngokuncbla nokuba mbi kwezindlu zabo. Baninzi nam endibe ndihlala ndibeva beteta ngo ngqu pantsi base

Inkosazana ngayo, noko iyeyabo. Bacela kakulu ukuba ungabiko lomteto; babuza nokuba isiposo sabo sipina ? Kwapendulwa ngokutiwa, u-Rulumente akabakalazeli nga. nto, kanjalo kungengakuba akabatembile.

Kwagqityelwa ngokudandulukwa katatu kudunyiswa Inkosazana.

Nto yenzekileyo enye, utshaba lutimbe ama 20 amahashe kuma Mfengu. Ngamadoda ke la angayicasileyo inyama yehashe, okatye. Kade esimema entabeni, esiti masize efandesini kuya kufandeswa impahla etinjiweyo, ozingubo, nomahashe.

Kubonakala ukuba umkosi okoyo, awanele ukubanqanda abe Sutu, ukuba bangenyuki nokudla; kufuneka kanjako kuko inkanunu enkulu.

ISIGIDIMI SAMAXOSA, NOVEMBER 1, 1879. 3