’mhle ehamba, ehleli, eteta, ade ancamise ukuba mhle xa ablekayo onwabileyo.

Ziteta ntonina ke ezindawo ? Ziti makuhlalwe kutiwe cwakana? Hayi! Hayi!! Hayi!!! Pakamani mzi wako- wetu. Lupina ugaga luka Rwexu ? Upina umfo ka Dlepu ? Upina mfondini ka Momoti? Ute cwaka pina kweta—mfondini ka Mvambo. Watshona pina ntoka Qwela. Lipina ilawo lika Bobi? Au hayi lento isifo—kubalomzi ka Msekelezile uke wawalwa lamadabi ozilo. Amabandla akulo Mbombo—pantsi kwamahlati—into n*o* Kobe, zipetwe yindoda enkulu ingwevu ka Lose nento ka Qwela—asomi kakuble. Into zo Basale, e-Bayi, nezo Mbambani, nezo Njakazana. nezo Lukalo, nezo Dyoba, zisenze umnxo omnye.

Kodwa ke kunceda ntonina ? Sisebenzela pina xa ainge- nayo indlu enkulu e-Maxoseni? Lipina ibbtwe letu Imizamo yomfo ka Gqadushe leminyaka yeyokuba kude kubeko indlu enkulu ye Tempile zama Xosa—oko kukuti zetu tina bateta inteto yesi Xosa—ukuze umsebenzi siwu- qube ngokwetu ukuwusa apo kusenziwa omitayi.

Alikafiki na ixesha ? Lifikile ixesha. Inkosi zikululwe nje, ingaba yenye indlela yokubonisa itnibulelo yetu ku- Tixo ukuba simise indlu enkulu eyakuba nje ngesikutnbuzo sokukunjuzwa kosapo lwenkosi. Lendawo yoselo yayatnene noku konxwa ebezikonxwe ngako inkosi, kuba ngubanina ongaziyo ukuba inkoliso yezi mfazwe zizalwa luselo olu, eziti inkosi zilaula zibe ziqamele nge botile, into ke eko- lana negazi nokuba lixolile.

Singati ukuba imibulelo yetu siyisinqisele kweli cala loselo *akungeze kubuge kubeko mfazwe kulo mhlaba wam ngo wakwa Sosa.* Likulu elozwi—kuyoyikeka nokulibala. Kodwa yinene. Konke ukufa kwetu kupuma kulo mlo- nyana mncinane webotile—umlomo we Nkanunu wona uncinita ofekade.

Itempile xa zifike esbumini zinokwenza indlu enkulu yazo, apo zinokutumela kona abatunywa bokuya kwenza imiteto yokuhambisa umsebenzi. Yiyo lento ke le kutiwa maze kubeko intlanganiso ekuveleni kwalo mnyaka uzayo. Ngekuba kokona nambla lento izuza isiseko kuti bantsundu ukuba besiqonda.

Umfikazi u-Seketwa, intokazi ka Mpinda, ebe sakuti “u- Satana unje ngenja, eti xa amakwenkwe aposelwa iziqa zenyama” mhla kuxeliweyo iblale iko pantsi kwemilenze yawo ukuze izuze okupuluka ezandleni. Ibiti maxa wambi iwahlute nase zandleni. Singaba neli tamsanqa le Tempile siya kupulukwana lilo ?”

U Swelanto, into ka Pu waka. wati, “Lento itamsanqa akuko mntu ungayitandiyo, kanti lento ilishwa yona yinto eyoyikwa ngabantu bonke. Linanina elitamsanqa ? Linalisbwa lanina ?

Papamani mzi wakowetu! Vukani sizakele inqaba yoku pepela.

I-Komiti zide zayila elitinina ngale ndawo ?

Pendulani nto zo Ranuga nezo Vena, nezo Gingxi nezo Qwela, nezo Ntshona. Pendula ngwevu ka Mrayise nawe nto ka Ngxangxeni. Upina mfana ndini ka Adam ?

“Isigidimi.”

Nkosi Mhleli.—Landawana waka wayiti riti kwelenyanga efileyo, ungati uti ingxaso yelipepa ayiniki nkutazo yokuba liqutywe, londawo yandiqipula umbilini. Baninzi abaya kulila mbla sati cimi amehlo *Isigidimi.* Kodwa ke apo ihlazo liko- na kukude libe lifa ngokuswela ukuxaswa. Sisindwa zezi shelenana ntlanu ngomnyaka sekubonakala ukuba siza kusala ze. Lento lihlazo; akukonto ingenziwayo na Umzi wako- wetu awunako na ukwenza intlanganiso uxoxe ngamatuba ekungalingwa ngawo ukuxasa amapepa etu endaba.

Alikafiki na ixesba loku tungulula kwetu ukuba sibe noku- yibona into elilungelo letu, sikwazi nokwenza imigudu yokuyi- xasa. Zaya ngapina into zakowetu ebezisiti ukuba into icuku- misa ngase buhlangeni zinge aziseva nangendlebe P Aya pina amaroti namatsba-ntliziyo kulomzi? Nomququ upepuka ude uye utinte ngendawo. Siya pina lento singenzi buyambo. Siya kuba zizinto zokusantsuliswa ngamashwa na leminyaka Lipina itamsanqa esiya kude siti hayi eli lona sali Iwela. Sa- lahla inxowa zebokwe zokutshayela, salahla inqawa ezinde ezenza mnandi icuba, salahla amanqulo, nenqwemesha, nezida- nga, nemidudo—sapata siyeka kumasiko ase Mlungwini, naku- wo kungeko side salenza eletu. Yininale mzi wakowetu Namhla silahla amapepa endaba. Yiyipina into esiya kude siti nantsi *into yetu* P

Siya kuba zinto zokuhlekwa ngumzi obomvu nangumzi omhlope; yosihleka yomibini lomizi; kuba asiyikolisi yomibini. Sclete u-Rili, “ Nina base zikolweni bambani zime emapepeni— gcinani nsiba nomsizi.” Ngokufa kwe *Sigidimi* singaba loma- zwi siwanyatelele pantsi.

Kanenze amalinga nto zakowetu kesiwupakamise umzi Memani intlanganiso nixoxe ngezi ndawo. Ndisicaka senu,

I. W. Wauchope.

EMA MPONDWENI.

Zimbi indaba ezivakele kweli zivela ema Mpondweni.

Ubuhedeni obusazunguleze isizwe busebukulu, ngenxa yosi- yazi abasaupinyeleyo urnzi, nesizwe. Akuntsuku zipi, ekute kwelo, kwabonwa amaxalanga etamba pezu komzi ka Mnunda inkosi yama Mpondo. Emveni kokutamba kwalo maxalanga kubeko isifo emzini, kwada kwafunwa igqira, nelo gqira lifu- nwe yinkosi u-Mnundu ngenxa yokuxinwa zinteto zamapakati.

Lakuba lifuniwe, lihlabe umninawe wenkosi u-Mdunyelwa. Ite inkosi yakuyiva lonto yati kwa oko, makabanjwe u-Mdu- nyelwa abulawe. Amapakati, akabanga nasibindi sokumsa izandla umninawe wenkosi, edu ehla nomcinga. Ibonakele inkosi ngenqu incediswa ngomnci okayise imbamba u-Mdu- nyelwa imbopa izandla nenyawo ngentambo, yamnikela kwa kumapakati ukuba amenze ukutanda. Ate akumtata ambo- pelela entsikeni, aze awuti ngwa umlilo kufutshane naye. Uvakele selepololoza, wanga ugalelwe isapompolo, evuma ukuba nguye lo uyimbangeli yokukufa kukoyo kulomzi wako- mkulu. Kube mzuzu kwamzuzu, u-Mnundu watumela izwi eliti makangabulawa. Utsho sel’evutiwe umntu ngelinye icala. U-Mdunyelwa, ute akuyiva lonto yokuba kutiwa makangabu- lawa kude kuyiwe ku Sigcawu, wababongoza ukuba maba- sebemncinita kuba akasemntu. Amncinitile ke, yalinkanka- nka nange nduku pandle wada wafa. Kunjalo ukufa kwalo nkosi. Langa lingafika ilixa ayakuti lamagqira axele into ezi- pilileyo eziya kuba lilungelo kuwo, nakuma wawo.

Lonto ke, into eyakuyipelisa, kukungatsho kodwa ukuti,— “ Malifik’ ikomkulu Lako ” kukuti usitsho ngentliziyo, ube elikomkulu uliquba ngazo zonke into onokuliquba ngazo, inga- bi mtandazo wodwa.

INCWADI ZABA BALELI.

EZAMASIMI.

III.

Andiyideli nayo imali yinto enkulu endaweni yayo, kodwa ayina- kude ilinganiswe or ukuba itelekiswe nokulima umhlaba. Kude kubo- nakale kuyekwa umhlaba kutenjwe imali nokuba unayo na lomali kodwa isipeto uyakuya kuinlimi uyokutenga isonka. Ngako oko ke kubonakala ukuba eyona nto inkulu ngumhlaba. Xa unomhlaba wako uwulima seunemali ne sonka ne nkomo &c. &c. Amawetu maka- ngaunyabeli umhlaba, osenawo makausebenze ngenkutalo enkulu.

1. Into yokuqala yile yokuba umntu aqonde ukuba lento yoku-

matela umhlaba yingozi, engenakulinganiswa nanto, lonto yiyo ezakubanga ukuba no nawo umhlaba owusebenza ngenkutalo ahlu- k«ne nawo. Kukuti umntu umhlaba wake awuhlaulele uhlale unge- natyala; ukuze ungatatyatwa ngabaniniwo abanobukosi pezu kwawo. Imihlaba eminikzi ayihlaulelwa, ihlala ilityala kwa Rulumente; manditsolise nditi imihlaba enjalo yiyole ihlala ibengezwa kwipepa lakomkulu *(Government Gazette)* lomihlaba inyatyelwe ngabaniniyo. makuqosheliswe zonke irafu zihlaulwe umhlaba ungabi natyala. Imihlaba le zinkomo enisengela abantwana benu, musani ukufeketa ngayo; yigcineni ngenyameko enkulu kunene niposwe yilo-

nkomo ingumhlaba yazini ukuba niflle.

1. Umlimi makaqonde ukuba lento nditeta ngayo, ayincinane inkulu ngako oko mayisiw’iso. Amapepa api endaba anje nge *Sigidimi, Imvo ?* Ndibuza ke ngokuba umntu ongumlimi umelwe ukuba angahlali ngapandle kwepepa! Ngokuba amapepa anjalo ngawo anokumnika amacebo umayelana nokulima. Api ke amapepa esingesi afanele umlimi ontsundu, anje nge *The Thrifty Farmer* and *Fireside Magazine ”* ne “ The *South African Agriculturists Almanac* ” amapepa ashicilelwayo ngenyanga nje nge *Sigidimi* amanye ngonyaka, amapepa ashicilelelwa eso sizatu sokulima. Iti *Imvo* ukuteta ngokulima “ nibe ngamahodi,” site ke Isigidimi “ ukulima “eokutandwa nangu mntwa—we—ntaba kubeke pina kuti bantsundu.” Iti yona i-Almanac ye Zase N. *A. A. Almanac “* Then our Farmers “would multiply their “industries—and with their industries they “ would Swell the volume of exports.” “ We not alone require to “ perfect the known products but to add to them.” Umfundi anga- pazumi ngalamazwana ndiwafukayo apa ngesi-Ngesi ateta ngenkutalo efanele umlimi. Into zokulinywa zininzi kakulu, namaxesha azo akaruanye; zilinywa ngamaxesha ngamaxesha, kufuneka umlimi kulo- ndawo abe nayo *Imvo* Almanac ukuze asebenzane nezityalo kammandi.
2. Besendite zininzi into zokuhlwayelwa nokutyalwa, kungakuta- lelwa amazimba nombono, nemfe; namatanga, ingqolowa, ihabile zodwa. Hayi izitiya zipina ezine ntwana ezinje ngominqate, amatapile, imbotyi, kapetshu (beet) intwana ezibunjalo zifuneka ngendlela eyodwa, zizo intwana ezimelwe kukukutalelwa ngu mlimi. Ezonto zonke azifuni buxelegu azifuni kusetyenzwa ngabantwana, zifuna indoda ene experience nokuqonda, ukuze zifumane amanzi ngexesha elifane- lekileyo, nokutyalwa zibonwe ngumntu ote tsha; ozakuzigalela emhla- beni ngeliso elibonayo, kungengalo iliso elicimileyo lobuntwana.