JOHN J. IRVINE & CO.,

Abatenga impahla kwamanye amazwe,
Nakweli,

Nabatengeli bofani ngofani,

Abatengi bento eziveliswo ngabantsundu
esinjengo

boya, izikumba zenkomo,
Nezempahla emfitshane,
BEMPONDO,

*Nokudla, njalo njalo.*

Ivenkile nezitora zentlobo ngentlobo, ozikwindawo ngendawo, ezitenga impahla kuti, zine cam lokufumana impahla yontlobo zonke ehambo itengwa ngentelekelelo enkulu kumagumbi ngamagumbi elizwe.

Kuyo yonke indawo esitenga kuyo impahla yezi zitora zetu sitenga ngapandle kokwenza tyala, ngokwenjenjalo ke sondela ekufumanini eyona mpahla itshatsheleyo ngamaxabiso apantsi.

Amaxabiso apezulu anikwayo ngamaxa namaxa ngento osukuba itengiswa anikowa apa.

JOHN J. IRVINE & CO.

ILIZWE LAMAMFENGU

IVENKILE E JOJOSI.

IVENKILE KA MAVELETSHONA. Ukuba ubuza ukuba yiyipina IVENKILE ELUNGILEYO kulo lonke ela Mamfengu, angatenga kuyo konke okunokukankanywa—nemaxabiso angadanisiyo—kuba inika amanani alungileyo

Nge zikumba, ngo Boya; nayo yonke into elinywayo. Nge Gusha, na Mahashe, no Bhokwe ; Ihangu ne Nkuku. Yizani nazo ziyakutengwa ngu

Utengisa Zonke intlobo zamayeza.

P. H. POTTOR.

ELE-SIXHOSA NGU MAVELETSHONA.
Nalo icam lako.

ISAZISO. KUBIWE.

INTLANGANISO ye “Transkei Mutual Improvement Society,”

iya kudibana e Gcuwa ngomhla we *23* June ngolwesi Hlanu evekini. Amalungu acelwa ukuba aze abeko ukutshona kwe langa.

SOLOMON D. MAQINA,
Assistant Secretary.

Tyinira, June 1, 1886.

ISAZISO.

NGOMHLA we 24 June, ngo­lwesi Ne evekini ngo 7-30

p.m. kuyakubako i Tea Meeting e Qonce kutyalike yase Wesileni. Kuya kuvuma usapo lwalapa nolwa kwa Mdingi; isihlalo sotatwa ngu Mr. Newing. Izihlobo ziyamenywa. Itikiti yi sheleni.

OLAHLEKILEYO.

NDICELA umkondo kubantu base Cala nabase Qumra

wenkwenkwana yam u Piet Malgas, elinye ngu Mangaliso. Ibivela e Qumra kwa Mr. Webb ye biwa ngamadoda amabini ku Komani. Ondilandisileyo ndombhatala kwa oko, makabhalele ku I. A. Motaung, Esq., apa e Tarkastad.

MITYI MALGAS. Tarkastad, 5 June, 1886.

ISAZISO SOMHLELI

UMR. JOHN MAHALI umiselwe ukuba
Ligosa le *Mvo* esiqingateni sase Tsomo

ne Mbhulu.

NGOBUSUKU bolwe sibini ngomhla we
12 kulenyanga e St. Mark’s (Esidutyini)

inkabi engwevu yehashe—etiwe gqipu
 indlebe yase kohlo—kwa ne nkabi yehashe
entsundu ebu tuqwa eyi Pony omabini
abudala buko we sine umnyaka.

Ukumka kwawo abhekise ngase Mtata nakwa Gcaleka. Olandise umkondo wovuzwa kakuhle ngu.

DANIEL DWANYA.

St. Mark’s, 19th May, 1886.

KUBIWE.

Ocela Amehlo.

NDILAHLEKWE lihashe lam. Ibala lalo
limnyama linco ; ndicela amehlo omzi

ontsundu. Olibonileyo elobala makancede
atumele ku Mhleli we *Mvo* nokuba ku kum,
ndombhatala nge £1 10/
UMHLANGASO J. S. FAKU.

Esihlonyanoni,
Pondoland, 14 May 1886.

ISAZISO.

Iveki.

Abaxhasi be *Mvo Zabantsundu* baya kunjuzwa ukuba ikwota yabantu abaninzi ipele ngo April lo: Lixesha ke eli itunyelwe imali. Esi sikumbuzo sibhekiswa nakwabo banga Magosa *Emvo* kwindawo ngendawo. Kufuneka itunyelwe nge Post Office Orders imali, indawo ezingenayo nge Stamps zepeni, nezimbini, neze tiki. Azifuwa kakulu eze halufa. Yonke imali ingena ngo J. Tengo-Jabavu, Office of *Imvo Zabantsundu,* King William’s Town.

Kuko abantu abebelinga ukupeqa uloliwe kufupi ne bloro yase Pinetown, e Natal. Basuke bafunqula indlu yonke ipela engqukuva baya kuyikahlela endleleni yake. Kuncedeke kuba lisuke labonwa elo wokowoko lite bhabhalala endleleni engekafiki uloliwe.

U Rev. F. Mason, i President ye Con­ference yama Wesile, ekundulukeni kwake e Natal ukusinga e Rini ubuliswe ngesipango samabhaso entlobontlobo zezinto.

Kuko inenekazi elihlelwe sikade ngokusuke liti ngenxa yale nyebelele yobusika ingena nge mfanta ezindlwini lifake ikausi zendoda yalo ngapezu kwezihlangu kuba lihleli ekaya. Bate xa bahombayo ne ndoda besiya kubonela umdlalo lalibala ukuzikulula. Kute seku kade bemana ukuwaka pakati kwezihlwele lazibona, lasuka lomela endo­deni liwe isiduli kukotuka. Ligoduswe nge gigi lafika laqabuka ekaya.

Ama-Xesibe nama Mpondo akahlalisene kakuhle. Indatyana ezimaua ukurela kwelo cala aziniki temba. Ke kwaliwa ngedlulileyo.

Aba banjwa abahlanu abebesuka e Dayimani besiwa e Kapa ngololiwe batsibile bazimela, noko bona abatsibanga “ ngokwe ngqumeya.”

E Macubeni kwela Batemba kuko umntu ogwazwe ngomnye ngomkonto etywaleni wafa kwa oko. Indyebo iyabala abantu.

Inkulu ye Jaji u Sir H. de Villiers, ubhale, incwadi wayitumela e Palamente ekala ngeliti imali ze Jaji mazingapulwa yi Palamente kuba zona azipetwe yiyo. Usuke u Mr. Sprigg wati ukupendula akuko nto iyileyo zipetwe yi Palamente nazo, xa kwapulwa imali yezicaka zika Rulumente neye Jaji iyakwapulwa. Nguye kanyelowo, asindoda inabuyambo yona xa selite iyayenza into

U John Day, wase Kimberley, udliwe £50 yi mantyi yakona engenazo ahlale inyanga ezintandatu entolongweni ngoku suka ati lingeko igama lake encwadini yaba voti azibize ngegama lomntu ongumvoti xa be. kunyulwa u Mr. O’Leary ukuba aye e Palamente.

Umhlekazi u Sir Hercules Robinson unduluka ngomhla we 17 kuyo lenyanga e Ngilane ukubuyela kwakweli.

Intaba eyi Etna induluke ngamandla ukupuma umlilo notutu namatye nentsimbi ezinyibilikileyo. Idolopu yase Nikolisi kuko uloyiko ngati iyaku seleleka itshabalali impela.

Ngokuhlwa kolwesi Tatu olugqitileyo bekuko i “ Dinala-Timiti" esikolweni sase Tshatshi e Monti ziyanconywa ezozidlo, ne helesi ibiko.

Ifama ezi 24 ebezitengisa e Ndenxa ngomhla wamashumi mabini kulenyanga ifileyo azitengwanga zonke, kusashiyeke zalishumi linesitandatu kuba kwatengiswa isibozo. Irente yazo ayinkulu ngokugqitileyo ngomnyaka.

Unobhala we Ofisi yase Ndenxa u Mr. A. G. Austen obecingelwa ukuba makabe uzibulele ngenxa “Yotando” kuba ebesand ukwaliwa kufumaneke ukuba uzibulele ngenxa yamatyala abenawo, nakweyakwa Rulumeni imali kuyaraneleka.

I Transkei ivunyelwe yi Palamente uku­ba itumele ilungu libe linye kwelo bandla.

U Mr. Le Roex woyisiwe e Palamente izolo kwicebo lokuba kuvalwe ilungelo lokuba ontsundu abe nokutunyelwa e Palamente.

U Mr. Tweed, obeyimantyi, e Colesberg ngxotiwe kwisebenzi lakwa Rulumente.

IMVO ZABANTSUNDU

NGOLWESI-TATU, JUNE 9, 1886.

Abantsundu no U REV. E. MaKIwane

Msebenzi. Wase Rwarwa usand’ ukulesa ipepa ngale ngxoxo inkulu entlanganisweni yododana olufunda esimnareni yase Dikeni. Kule ngxoxo ufike u Mr. Makiwane atete ngaba ntsundu njengoko banjalo ngoku, aze abe namanqaku olwake uluvo awenza- yo ayakuba luncedo kwabanye aba­ntu. Abamaziyo isiqu u Mr. Maki­wane, nabangamaziyo abake bazibone ingxoxo azitumela emapepeni endaba bayazi ukuba ngumfo ozikisayo ukucinga nokuteta. Njengendoda enengqondo uyaleza kakulu “ ivangeli yomsebenzi ” ukuba yi nto enkulu "kunene kwaba Ntsundu, isivusiya lonto ukumbona ukuba uzinikele ekuyi vakalisini. Abantu abantsundu kulendawo bakuyo

ngoku baya kukokelwa ikakulu ngaba fundisi. Kuba nase mabalini ezinye izizwe sifumana kunjalo xa abantu bekwesi situba, ize lonto ke ibe luncedo olukulu. Kungoko ke esivuya kakulu sakubona ukuba nakuhlanga olu ntsundu kungati kuzakubako inkatalo yokushumayela ivangeli yokusebenza. Kuba ixa eli lonke eyona nto inkulu ubesuke umfundisi abonakala nge Cawa kupela aze ngezi ntsuku zintandatu azingcwabe esitedini sencwadi.

Lonto ke ayizange ibancede nto kakulu abantu. Umfundisi u Maki­wane uqala ngokubonakalalisa uku­ba intlalo yase buhedinini ibikutaza ukunqena, ifundisa ukuba umfana makangasebenzi. Ufike aqube ke ngenteto emnandi nehlekisayo uhlobo eyondliwa ngalo inkwenkwana yomntu omnyama, ukuba owayo umsebenzi kukwalusa amatole, aye ezibokweni nasezi nkomeni ukususela kuminyaka emihlanu de abe mashumi mabini ubudala. Aze ati ukuba uke wabonwa etwele amanzi nokuba zinkuni kutiwe '' yentombazana, ngumfazi lento,” ize ke nayo ingayitandi lonto. Ufike abonise ngamazwi amhlope ukuba “oluhlobo lokondla umntwana alu menzi ukuba maze ati ewagqiba “ amashumi amabini iminyaka abe “ ekwazi ukupata umsebenzi. Uti “ akuba kulontanga aqale ukuba

“ ngumntu ahlale nase zimbutweni “ namadoda. Ayalwe kunene. “ Kanti ke umsebenzi wake kukuvala ebuhlanti kupela. Aze ati “ ukuqala ukususela ukwenza into “ yobuntu obukulu ibe kukusuka “ ahambele zonke izihlobo zake “ ehamba ecela ibokwe nenkomo “ aza kuseka ngazo owake umzi. “ Kwezindawo uhamba elala intsukuntsuku ne veki emana ukutya “ engasebenzi nento, engenabo nobungxamo kuba kungeko nto ayisebenzayo ekaya. Uti esakufika

“ ekaya nempahla ayipiweyo ayiti “ kahlahla kuyise yonke. Abe ngumntu oyitandayo ngentliziyo impahla le yakowabo omana ukuteta “ ngayo, noko ibe yinqaba kona ukuyigcina.” Ezizinto zingam mangalisa umntu onokukanya kanti ke zinjalo okunene. Kanti pezu koko lomntu koti naxa selefuna indlu azekelwe nguyise “ixego” nazi zihlobo. Liratshi elikulu ku­nene elo kuyise. Woti noko sele nendlu wona umsebenzi wonke onzina onjengoku lima, nokuhlakula nokuvuna utwalwe ngumfazi abe yena esakululeke kwanjengapambili. Kule mo ke umlesi angamangaliswa njengo Mr. Maki­wane “nokude abantu abamnyama “besebenze, kwanokude babe nako u nokunyamekela izinto ezino bom. “ Lonto isandixakile. Zingaka izinto ezibulala inkutalo nokutanda “ umsebenzi akuko ifana nale yokubakulisa ngoluhlobo abantwana ukubalala kwayo. Noko sekunjalo ke ufike u Mr. Makiwane walata ukuba ngoku sekuko inguquleko enkulu ekoyo kuninzi lwabantsundu. Lenguquleko uti ibangelwe kufika kwe puluwa. Ngokunje Abambo na Maxhosa, na Besutu ingaba yimposiso xa kutiwa ngabantu abapile kupela yimpahla nanga mapulo. Ikakulu noko uku- lima kusayekelwa usapo, uti noko akoyo umntu omkulu akangele nje kodwa ngamehlo ukuba kungonakali’nto. Ipuluwa yenze ukuba kulinywe amasimi amakulu ingengawo lawa mabalana angange zandla, nabantu baguqulekile. Imisebenzi emikulu yase Mlungwini kwa noku cheba zenze ukuba bafumane umsebenzi, kuze kuti “ kwabo baka baya emsebenzini bangabi sakolwa kukufumane bahlale emakaya ixesha elide bengenamsebenzi. Nangapezu “ koko abangazanga baye emsebenzini abazelwe nto nase maqabeni. “ Okokukuti lento yokuba umntu ufanelwe kuhlala enomsebenzi awenzayo seyibangene kanobom abantu abantsundu, linyatela elikulu eli.” Elokuba abafundisi ababakutazi aba­ntu abamnyama kwimisebenzi yenkutalo uti u Mr. Makiwane aliyo nene, alike abonise ukuba izikolo ezi zimelwe kukutaza imisebenzi yenkutalo kuba ngamavila anika inkatazo ezikolweni. Tina ngati bekufuneka u Rulumente eyikatalele kakulu ingqeqesbo yabantu abamnyama emsebenzini kuba yiyona iyaku bangela ukuba linyuke

elilizwe ngobutyebi nangokutenga impahla evela kwamanye amazwe.

Kufuneka ukuba kuqeqeshwe ulutsha esisizukulwana sinyukayo, amaxego la wona seligqitile ixesha lokukuba angaba saqeqeshwa wona selemelwe kukwalatiswa nokukokelwa.

Kutiwa ukulinganiselwa uRulumente ngale mali ancedisa izikolo ngayo umntwana emnye umrolela isheleni ezisibozo. Ukuba olusapo lu qeqeshiwe kuyakubako isivuno esikulu kumaxesha azayo, sitemba ukuba nezihlobo zetu ezimhlope azisokuyekelela ukusiceda. Siyatemba ukuba elipepa lika Mr. Makiwane lowuvuselela umzi emisebenzini yenkutalo.

Impawana.

Kubonakala ukuba amawetu amoya mnye kwolokuba makwenziwe umtandazo ubhekiswe kwi Ruluneli kucelwe Inkosi nabanye ababanjwa abasebunzimeni e Kapa ukuba bakululwe. Njengokuba umzi ubanzi kanjaka nje tina sivelisa elicebo. Makunyulwe abantu abaya kuba nokuwukoKela umzi kwinda­wo ezinkulu zibe mbalwa. Lawo madoda ke abe zikomiti eziyakusebenza kwizi Tili nengqili ezimelene nazo. Ezokomiti zibhale isicelo, zize kanjako zibhalelane zonke ngamacebo afanele ukutatyatwa nenteto yalowo mtandazo.

Ngati kuti zingasebenza ezinjengezi:—E Bay : Mr.

chope ; Revs. S. Ntsiko no D. Malgas ; no Messrs. John S. Adams, no P. Y. Rwexu. E Dikeni: Mr. W. W. Gqoba; Revs. E. Makiwane no P. J. Mzimba; no Mr. J. Knox Bokwe. E Qonce: Revs. Charles Pamla no W. B. Rubusana; Messrs. Nathanael C. Umhalla, William K. Ntsi- kana, no .T. Tengo-Jabavu. Pesheya kwe Nciba ; Mr. A. Gontshi; Captain Veldt­man ; Messrs. John Mazamisa, no F. Bukani.

\*\*

Ezikomiti ke ukuba umzi uyakolwa lelo celo bezinganikwa amandla okongeza nokuba mnye nokuba babini kwelo nanilazo, lingagqiti kodwa esixenxeni kuba yoti yakubaninzi basuke babambane kwahlukwanwe kungenziwanga zwi. Ngati kungalunga ukuba ezinye indawo ekufuneka ukuhamba xa livunyiweyo elicebo bekunga lunga ukuba ezi komiti zidibano kwakule veki izayo kwezondawo zazo ziwu qube umsebenzi. Sivelisa icebo lokuba eyalapa e Qonce maze idibane ngom Gqibelo ngomhla 19 June kwa Brownlee Station ngexesha le shumi kusasa.

Ingxoxo engempato nangentlalo yamakaya kubonakala ukuba inkulu kukaba elifundileyo neliqubela pambili. Lento seyineminyaka iyinkatazo pakati komzi kuba intombi ezifunde incwadi zisuke zingakwazi ukupata amakaya. Ze ziti ezikwaziyo ukupata amakaya ezakufunda emakitshini abe Lungu zisuke zibe zitilito emfundweni.

“The Gospel Bells are Ringing”—livakele selivuma ikaba lapesheya kwe nciba lisitsho entlanganisweni e Gcuwa lisakoyiswa yile ngxoxo, ati kanti sekukuyi lalila kwawo oko.

Bamba Lubobo!—U Mr. Tweed ute akubona ukuba selekutshiwe ebu mantyini base Koiesbeke bamvukela abe Lungu anezikweliti kubo, siteta nje abamdli bayambhushulisa. Mashologu ase Magqunukwebeni seni ncinita! Uqhelile!!

Kuko imposiso esoloko isenziwa ngama wetu elipepa lizi *Mvo Zabantsundu* bapikele ukuti *Sigidimi* xa bati mabalitunyelwe. Lonto yimposiso enkulu mayiqondwe ngumzi; i *Sigidimi* lipepa lase Dikeni, eli ipepa zizi *Mvo Zabantsundu !*

I Palamente.

Lite ibandla lakufika kwindawo yokunika igunya lokuba kuhlaulwe otitshala
wati u LE ROEX lemali iyi £8,458 iyakupelela kwizikolo ezikulu zabantsundu
yonkena? (u Mr. TUDHOPE : Ewe.) Ngoko ke umisa elokuba mayinga rolwa akayi boni yena into yokuba abamhlope bahlaulele imfundo yabantsundu abamhlope bayayihlaulela imfundo yeyabo intsapo, nabamnyama mabenjenjalo.

U Mr. DU PLESSIS ute abantsundu abafundiswa kwezi izikolo ababi sakufanela
ukuba zicaka zefama. amafama akolwa
ngabantsundu abangafundanga ezikolweni kunabafundisiweyo. Elake lelokuba
lemali mayihliswe nge £1,000.

u Mr. WIENER ubuze ukuba yinenena
ukuba abantwana abamnyama bafundiswa ipiyane.

u Mr. TUDHOPE ayiko ipiyane kwinto
ati eyirolanje imali abe esiti u Rulumeni
mazi fundiswe.

u Mr. AYLIFF ute lemali inokuncitshiswa ngapandlo kolonakalo. Indleko
yabahloli bezikolo inkulu ngapezu kokulunga abakwenzayo. Yena akacase mali
ixhasa izikolo. Imali yabahloli iku £1000
ngonyaka.

u Mr. MERRIMAN ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
tiswa ukuba imali erolwa? ? ? ? ? ? ? ?

ayinambuyekezo yaneleyo? ? ? ? ? ? ? ?
ngebesiti esona sikolo sanelisayo sihlaulwe ngokungapezulu kwesinganelisiyo

u Mr. BARRY uvumelene neli nene
belisand’ukuteta. Ininzi ngapezu komlinganiselo imali abayirolela ezizikolo zabantsundu.

u Mr. TUDHOPE ute asingabo abafundisiweyo abeba inkomo. Ngati kuye
ukuxhasa ezizikolo kukwa lilungelo le
Koloni. Umhlaba uyancipa, ngoku abamnyama mabaqeqeshelwe amashishini.

u Mr. Du PLESSIS ute yinto eyazi
wayo ukuba isininzi sabamnyama siya
ezikolweni ukuya kufundela ukuba sibe
nokubhala ipasi zenkohliso.

u Mr. A. B. DE VILLIERS ute ontsundu ofundisiweyo libhedengu. Isininzi

siba ngamasela, lonto iyazeka kumafama

Akayicasile imfundo, kodwa eyabantsundu ayina ziqamo. Kaukangele konyana

baka Mshweshwe abafundiswa e Kapa

apa baza kuyakukokela ondiyalwa ngalo-

2 IMVO ZABANTSUNDU (NATIVE OPINION). JUNE 09,1886

INTLANGANISO yonyaka ye “ Bumba Yabalimi ” iyakuba ngomhla we 15th June, 1886. Amalungu amandala namatsha ayacelwa ukuze abeko ngalomini.

DUNCAN S. MAKOHLISO, Acting Secretary. Gala, 17th May, 1886.

AMAHASHE amabini e Dutywa ka Rev.
Edward Tskwu. *Impawu :* (1) Imazi

efosikazi, empemvu, enqunyulwe umsila,
olunye unyawo lumhlope kweyasemva. (2)
Elinye yi Pony ebomvu esingci simnyama
enqunyulwe kakulu umsila amanqina afuna
nkuba nzima ibumata Umkondo wawo usinge ngase Mtata. Ote wawanakana wondazisa.

EDWARD TSEWU.
Idutywa, May 10, 1886.