naye ngemfazwe ka Hintsa, wasoyisa. Wayivulela imipu ukuba itengwe, wavula nokuba sifundiswe, saye sibona nati ukuba lento asoyisayo ngayo ngumpu lo nemfundo le. Hayi tina asinakulahla into zakowetu sitabate into yase mzini, tina savela sisokwa ngemikonto. Nalo ke ilifa. Utinina umlungu? Uti akuva ukuba e Russia kwenziwa ulilobo olutile lwe zi kepe alutabate, eve ukuba e Germany kwenziwa uhlobo olutile lwe mipu alutabate, njalo njalo ke. Uti akubona ukuba lendoda inamandla ugapezu kwam ngemali akonze kuyo. Kanti naye uyakwenjenjalo. Kanti lonto iyakupatelela kwisizukulwana sika sizukulwana. Umlungu efike kusiliwa mhlaumbi kubambene u Mxosa no Mlungu akabi sabuza nokubuza. Utini u Mxosa? Ujik’ abinze kulo wakowabo ukuba umenzanina umlungu. Manditi ukuze niqonde nali i polisa lomntu omnyama lifika kusilwa umlungu nowakowabo. Lifike tini? Limbambe lo wakowalo umntu, endaweni yokubabamba bobabini. Aze lomntu kuse ekutshwa yi Mantyi ebelele etolongweni. Ko­ri wa lona i Ngesi lilele endlwini yalo. Kuya kuba kade kangakananina sibambelele elifeni apa? Makungabi njalo. Omnye umntu angati lendoda iya gxeka, kanti hayi ukuba into ezinje ngezi ziyakangelwa kakuhle zezilingwe ngamayeza zingalunceda uhlanga olumnyama, ku­ba kambe siyabona koluhlanga lumhlope sihleli nalo ukuba izinto abazibonayo ukuba zisenzakalo eluhlangeni Iwakowabo batete ngazo kabukali emapepeni akowabo. Noko ndinosizi kakulu ukuti uninzi lwetu aluwakatalele amapepa endaba.

Mandipele ndim owenu umhlobo ungangabona ukunyuka kohlanga Meshach Pelem.

U TITSHALA NE SIKOLO.

Asikuko nokuba kulusizi ukuba o Titshala oko babe qukene kwi ntlanganiso yabo edluleyo eyayise Burnshill, ngomhla we 13 nowe 14 ka July ogqitileyo, basuka bakangela icala labo bodwa—izinto ezinge zingenziwa nezinge zisenziwa kubo. Yonke imicimbi eya xoxwa kulo ntlanganiso, njengoko ibaliswa kwi *Sigidimi* sika August odluleyo, isingisele kwelabo bodwa ilungelo; njengokungati kanti, le ntlanganiso yenzelwe ukubonela impumelelo yeziqu zabo bodwa, ayenzelwa nokubonisana ayona ndlela iyiyo yokuquba umsebenzi obekekileyo wokufundisa intsapo, ukuze zikauleze ukunyuka emnfundweni yazo. Ndandiba mna, ukuyilwa kwayo lentlanganiso mhla mnene, yayiyilelwa lonto ikakulu; ndingazi ukuba ele ntsapo nabazali ilungelo, boti o Titshala bazo xa baqukeneyo, basuke balincwhabe. Lento, yoku ncwhatywa kwe lungelo le ntsapo ngo Titshala bazo bequkene, andazi nokuba yenziwa ngabom nokuba kunge ngozi na; andazi nokuba, mhlaumbi, bona abayi kumbuleli ukuba nayo inkulu kangangokuba bade bati xa bahlanganiseneyo, bayi kangele. Kodwa mna. ngati inobukulu obungako. Lento nayo, xa babuteneyo o Titshala, ngebeyi pengulula, beyi panda, beyi picota kwangangezinye, ezo zilunge nabo.

Indawo, enditi ndilueizi ngayo ukuba o Titshala bengayi cukumisanga kwi ntlanganiso yabo egqitileyo, ingatiwa ukubizwa kwayo, “Imnfuneko yokubako kuka Titshala esikolweni lonk’ ixesha lesikolo.” Lentloko ke nditi, akwaba nayo ibiko pakati kwezinto ezazi xoxwa ngo Titshala kwintlanganiso yabo edluleyo.

Ngo “kubako kuka Titshala esikolweni lonk’ ixesha,” nditeta ntoni kona? Make sikangele lamazwi, ukuze sivane ngento endisingisele kuyo. Ngalamazwi, nditeta ukubako kwake esikolweni *iyure ezine* imihla yonke yeveki ekukoyo isikolo ngayo; nditeta ukubako kwake kuso *imihla yonke* yeveki eyeyaso; nditeta ukubako kwake kuso *iveki zonke* ze kwota (quarter, nyanga ntatu) ezi zeze sikolo. Nantso ke into enditeta yona. Xa i Titshala ingabiko esikolweni iyure zonke zaso, imihla yonke yaso, iveki zonke zaso, yonk’ ikwota—kungekuko ukufa, mhlaumbi sixako simbi engena kusinceda, eya kusixela ngapandle kwentloni kwabateni nesikolo—le Titshala, mna nditi, ayikukatalele ukunyuka kwabantwana besikolo sayo kwi leli ende kunene ye mfundo, isebenzela imaliqa.

Aziko na i Titshala ezilidlayo ixesha le ntsapo, ezingakatah kakulu kukubako kuso zifundise; ngalo Kmk’ ixesha intsapo zizite ngwa nge ndlu ? Ndiya buza bo, nditi aziko na i Titshala ongafika zite puhle inqawa emlonyeni, zincokol’ indaba, babe abantwana bebodwa esiko­lweni? Azikona i Titshala ongafika zilumkele ukupaula incwadi yamagama abantwana kupela; ukuze angaqondi nto u Mhloli-zikolo akufika? Azikona i Titshala ezingakataliyo kukubako mhla sivulwayo isikolo emva kwe holide, ezisiyekela ukuba zesivulwe zi monita? Hina Azikona i Titshala ezinjalo ? Zitini inyaniso ukuwupendula lombuzo? Zona ziti, bek’ indlebe, ziko. Wena uwalesayo lamazwi; utini? Kaucinge kancinane. Ling’ ukukumbula o Titshala obaziyo. Babe kunyamekele na ukubako esikolweni iyure zonke zesikolo, ngayo yonke imihla yaso, iveki zonke, yonke ikwota? Nokuba akutandi kutsho, uyakumelwa kukuwupendula lombuzo ngeliti, hayi. Babe ngenjalo ngokubi.

Kulusizi ukuba umbali walamazwi ati, yena wazi i Titshala engateni kukubashiya bodwa abantwana esikolweni ixesha lesiqingata se yure, kude kuse kwi yure enye nezimbini ngemini; wazi i Titshala etile kummandla wakwa Qoboqobo, ebiye yenze kwa lonto nayo, kwi minyaka engengapezulu kwe mibini egqitileyo. Yenzeni? ibashiye bodwa abantwana esikolweni. Iye pi? Iyokusik’ ingca. Mfondini wase Rabula! akuko Titshala injalo uyaziyo na? Wazi enye kanjalo, yommandla wase Nqhushwa, eyaya emtshatweni e Earmerfield ngalo mnyaka udluleyo pakati kwe kwota; nokuba yayi cel’ ixesha na, oko kungaziwa ngu Mongameli we zikolo zalo mmandla. Bonisa mfondi­ni wesika Njokweni? Akwazi bali linjalo na?

Ezi zinto ke zixela mhlope ukuba ziko i Titshala ezinga wukataleleyo umsebenzi wokufundisa intsapo ngokuzipumelelisayo; noko ziwute cu. Banga ke o Titshala kwi ntlanganiso yabo ezayo banga guqulela ingqondo zabo eziqukeneyo kwi “ mnfuneko yokubako kuka Titshala esikolweni lonk’ ixesha laso ! ” G. K.

Assegai Bush, November 26, 1881.

[Umbaleli wetu usibope, nkwa, izandla nenyawo ukuba ze singaku lungisi ngokwetu ukubona uku “spela” kwake amanye amazwi. *Isigidimi* sati kwa mzuzu oluhlobo loku spela aluna kuma ngenxa yokuba luposisekile.—Editor *Sigidimi.']*

INTLAULELO YE “ SIGIDIMI.”

Igama. Umlambo. Ihlaulelwe. Inani.

Mr. Funo Cumbela, Port Alfred Dec., 1883 £0 10 0

„ R. Hendrick Gqumahashe Feb., 1882 0 4 6

Rev. H. Kayser Port Elizabeth Dec., 1881 0 4 0

Mr. J. Gontshi King Wm’s Town „ 1882 0 4 0

Rev. J. H. Hartman Baziya Clark ebury „ „ 0 16 0

Mr. Samuel Mazwi „ „ June, 1881 0 8 0

„ Samuel Mzimba Alice Dec., ,, 0 8 0

Mr. Klaas Gqomose Fort Beaufort Sept., 1882 0 4 0

„ Pepe Gongwana Emgwali Dec., „ 0 12 0

„ C. Kuzwayo Kimberley „ „ 0 4 0

„ D. Ndiyazi „ Oct., 1879 0 4 0

Rev. G. Tyamzashe „ Dee., 1881 0 5 0

Mr. J. Mavayini Ngqamakwe „ „ 0 4 0

„ J. Tshayingca „ , 1882 0 4 0

„ J. Mazamisa „ Sept., 1881 0 4 0

„ J. Mbane Lovedale Dec., „ 0 12 0

„ Bell B. Kota Queen’s Town „ 1882 0 4 0

„ Booy Kwaza Cradock ,, „ 0 4 0

„ D. C. Mgcuwe Graham’s Town Feb., „ 0 4 0

Rev. J. Davidson Mbulu Dec., 1881 15 0

Mr. Sunduso „ „ ,, 10 0

„ S. Koyana ,, „ „ 10 0

„ M. Mashiyi „ „ „ 0 2 0

„ G. Qongo „ „ „ 0 16 4

„ M. Ntlabati „ „ „ 0 16 4

,, Wm. Njekelana „ „ „ 0 6 4

Rev. Bryce Ross Pirie „ „ 0 15 0

Mr. Klaas Kivit Sundays River „ 1882 0 4 0

„ D. Grootboom „ „ ,, „ 0 4 0

„ Andries Boyce Uitenhage Aug., „ .040

„ F. Masoka „ Dec., „ 0 4 0

Miss Alice Boyce „ Sept., „ 0 3 0

„ Y. Mtimkulu „ Dec., ,, 0 4 0

Mr. S. Louw Graaff-Reniet „ „ 0 5 0

„ Pitt Solomon „ „ 1882 0 4 0

„ Jonas Tonise „ „ „ 0 4 0

Mrs. Tselanyane „ „ „ 0 4 0

Mr. F. Ngwabini Butterworth „ „ 0 4 0

„ J. Mtekwane „ „ „ 0 4 0

„ Africa Mbere Whittlesea „ „ 0 4 0

„ Daniso Bulube Idutywa June, 1881 0 4 0

Mr. John Vuso Butterworth Dec. 1881 0 4 6

,, Jon. Lokwe Goschen „ „ 0 10 0

„ John Kota Kentani „ „ 0 4 0

„ John Mlandu Goschen Dec. 1880 0 5 0

„ M. Mqede „ „ „ 0 5 0

„ K. Swaartbooy Gxulu „ „ 0 4 0

„ Jas. Ndungane Fingoland „ 1881 0 4 0

„ S. Manqola Gwadana Feb. „ 0 4 0

Rev. S. Mtimkulu Keiskama Hoek Dec. 1882 0 4 0

Mr. N. H. Ngalwana „ Nov. „ 0 4 0

„ Thos. Gongxeka Embiza Dec. „ 0 16 0

„ July Njoli Kimberly „ 1881 0 5 0

„ K. Mapela Jansenville Aug. 1882 0 4 0

„ Jas. Maqungo „ Oct. „ 0 4 0

„ F. Mgubela „ „ „ 0 4 0

„ P. Sihlakahlaka Uitenhage Apr. „ 0 4 0

VIr. J. Manyea Uitenhage Dec. 1882 0 4 0

„ T. Ramapulane „ June „ 0 2 0

„ Walter Kobe King Wm’s. Town Dec. „ 0 7 0

iev. A. Richter Whittlesea „ 1881 0 8 0

Vlr. S. Mtshikiza „ „ 1880 0 4 0

^ev. Ballein Genadendal „ 1882 0 8 0

„ A. Maggs Newlands „ „ 0 4 0

iliss Bond „ „ „ 0 16 6

Hr. T. Makapela „ „ „ 14 0

„ T. Mboni „ „ „ 14 0

„ James Maigas „ „ „ 14 0

„ J. A. Nkovu „ „ „ 0 14 0

„ H. Tshatshu „ „ „ 0 14 0

„ W. Mtshibi „ „ 1881 0 10 0

„ T. Makiwane Xalanga „ „ 0 4 0

„ W. P. Momoti Graaft-Reinet „ „ 0 4 0

„ R. Madumbu „ „ „ 0 4 0

„ P. Manamela „ „ „ 0 4 0

„ Elijah George „ „ „ 0 4 0

lev. E. J. Barrett Kamastone „ „ 0 4 0

Jr. W. Maholwana „ „ ,, 0 8 0

„ B. Sokabo „ „ „ 0 4 0

,, Andries Nkula ,, „ „ 0 4 0

,, Thomas Ngcoza Blythswood „ „ 0 4 0

lev. J. Harper King Wm’s Town „ „ 14 0

Jr. T. Mtshemla Ely „ 1882 0 2 0

Jr. M. N. Galela Tyinira Nov. „ 0 4 0

„ Boyce Skota Port Alfred Dec., „ 14 0

lev. E. Magaba Heald Town July> » 0 4 0

Jiss I. Mbambisa „ Sept., „ 0 4 0

Jr. N. Mnq'ibisa „ » » 0 4 0

,, J. Mamba „ „ ,, 0 4 0

„ Geo. Gida „ „ „ 0 4 0

„ Mb. Dlepu „ June, 1881 0 4 0

lev. G. Kakaza Assegai Bush Dec., 1882 0 4 0

Jr. M. Mateza Blythswood „ 1880 0 4 0

„ J. Mkosana ,, ,, 1882 0 4 0

„ Z. Mkuzo „ „ » 0 4 0

„ M. M. Makapela Adelaide „ „ 0 4 0