bani sale mb'ubb, nje ngoko sifunyenwe ku Mbiko obusiwe kwi *Board* ye *Trade,* ibonakala iyiyo ke le—yokuba “ kuku sebenza oka kohlakeleyo, kuku kangelwa ngaba kangeli okunga cokisiyo, kukwaka oku kohlakeleyo” nokunye ukunga sebenzi nge nyameko, lonto ke ibangele ngebaqo intshabalalo embi neyo yikisayo yo mtantato ka loliwe, omkulu kuyo yonke emhlabeni apa. Lo Mbiko ke ubu nendawo kuwo ezifanele uku pendulwa, zi *Engineer* (amagcisa omsebenzi),ne *Contractors,* ne *Board* ye *Trade,* ne *Bailway Com­pany,* “ yayi malunga nencwadi elusizi kunene kwebe zino- ku landelwa ngumntu oli Ngesi, one ratshi lodumo lo Stephenson no Telfords, namanye amadoda adumileyo azi Engineers (Amagcisa).’

USAPO LUMANGELELA U VISE NO MHLOBO

WALO.

Ib’ ingeko ezi ngcingeni zetu indawo yokuba siyi ngene namhla nje lento itetwa yi ncwadi yo mbalelani wetu u Mr. Haihai Maqubela. Kodwa kuba esicela ukuba siyifake e *Sigidimini,* simelwe kukuke sipose amazwana ambalwa. Siyayi bulela inteto yake. Uku pendula siti,—

Ewe, kuyi nyaniso ukuba u Dr. Stewart uye esand’ ukuya ematyaleni, kule nyanga ifileyo, emangalelwa ngo nyana bo hlanga aze kuncedisa ukunyusa lona, oluntsundu; ate akufika endlwini ya matyala leyo, wa fakwa *emkombeni we konxwa,* apo zifike inteto zaba mangaleli ba­ke za ncamisa ukumxoka noku meneza. Kuyi nyaniso kanjako ukuba kwi minyaka ema 47 epilile nje, akazange asiwe matyaleni ngatyala alenzileyo, kumhla aqalayo nje, ngo kumangalelwa ngu Cornelius, unyana ka Njoli, we sikolo sase Mgqakwebe, Pantsi kwa Mahlati !

Lo mfana nakuba be singa funi ku mhlakaza similo esi mazi esiso, na nto abe yiyo nge xesha elipants’ ukuba yi minyaka emihlanu, efundiswa ishishini lo kwenza inqwelo e Lovedale, elu gcinweni luka Dr. Stewart. Inye, mhlaumbi zimbini, indawana esinga zitetayo. Zezi,—Ube seloko eyi nkatazo ne silingo esikulu, kuba fundisi; nge kuba kukade wagxotwayo, ngenxa yento abe yiyo, ub’ ede nge linye ixesha azibeke esicengeni naye soku siwa pambi kwe Ma- ntyi ohlwaywe. Kodwa u Dr. Stewart, nabanye aba fundi­si base Lovedale, ba xolela kanye ukunyamezela, bamtwa- le noko anjalo, ngenxa yoku ngafuni ukuhlazisa igama lo mzali wake, uyise, obe saziwa, ebekwe kakulu ngabo. Na­ye uyise lowo, no Cornelius ngo kwake ukuba uya tanda, bangayi nq'ina lento siyi tetayo. Kodwa namhla, siva ukuba uyise wo mfana lowo, uya pembelela, ekutaza unyana wake, ngoku rola iponti-ponti, zokuba eme, aqinise kwi nto aye nzayo. Asazi nokuba uya tyblwa na, kodwa siva oku siku xelileyo ngaye.

Asi nguye u Cornelius Njoli yedwa, ob’ ese u Dr. Stewart ematyaleni, kuko nomnye waba fundiswa uku cwela, ogama lingu Simon Godolozi, umfana wase Ngqushwa, konke okutetiweyo ngo Cornelius, yinto abe yiyo, nanga pezulu, u Simon, esi ngafuni noko ngeza okwa ngoku.

Konke oku, na lo moya unje ubangwa yinina ? Masibaxelele aba fundi betu ukuba kufupi ne Lovedale, kuko idoloyu yase Alice, pakati kwa bemi bayo kuko aba tiyi balo mzi no msebenzi opetwe nguwo, woku fundisa noku nyusa uhlanga olu ntsundu. *Liggwetana* apa lalo dolopu, eligama na lingu Charlton, “ elipeleka ” onyana benu bazali ndini ukuba benje nje, nezo mali niba ncedisa ngazo zityebisa lona ! Niyazi na kanene ukuba abo nibomelezela kulo msebenzi, ba hambe be kongozela uncedo olunje nga “ mashumi esheleni” kuba hlobo babo aba nje ngaba *Gcini Nkantini,* kwa kufupi apa, nje ngomnye esiva ukuba we njenjalo kula madodana? Lento siyitetayo asilo qashiso, nani iziqamo zayo zobuye zivele. Nanko ke, sobona kambe! Singa bala na banye aba pembela lo moya mbi, be kwezela umlilo aba funa ukuba utshise umsebenzi wa lo mzir abange kona e Alice kodwa ; kanti kona “ *Isikuni so nyuka no Mkwezeli”* sitsho isiteto, nokuba ingaba lonto ayikwenzeka namhla, lo fika ixesha layo.

Akana nqala ngazo ezi zenzo u Dr. Stewart, engo yikeli nahlazo liya kuncolisa similo sake ; kodwa tina siyo yika ukuba ukuhla kwento ezinje ziya kuncblisa isimilo sohlanga olu mnyama, zinike ubu nq'ina obuhle kwi nteto ehleli itetwa kade, enyelisa umsebenzi wento yonke engu mfundisi, ezinikele ku msebenzi woku fundisa uku nyusa, noku lukupa kudaka lobu mnyama nobu denge, ba lupe ukukanya ne mfundo. Loma *Ggwetana,* kambe wayeken anipeleke; naba *Gcini Nkantini* abo, kongozelani banincede ; na banye ababonisa ubu hlobo obu qwebeke nga mini nye mhlaumbi, nilandele iziyalo zabo. Linye ilizwi kubo aba fana abo, nabo bonke ababo, nento yonke entsundu,— Lumkani, “ Ninga lahli imbo yenu ngo Poyiyana.”

Macfarlane September 25, 1880.

Ku Mhleli we Sigidimi Samaxosa.—

Mkosi yam ukuba uawe uyabona ukuba kulungile ndifakele lo mbuzo kwe *Sigidimi Samaxosa.*

Ndiya buza kubo bonke abazali aba tumela aba ntwana babo nje ngam e Lovedale Institution, Nditi,—*Kulungile na ukuba aba ntwana betu aba funda kona apo e Lovedale bamhambise nyise wabo nowetu ema tyaleni, oko kukuti e Ofisini yase Alice?* Nditeta umfundisi wabo nowetu bazali baba ntwana u Dr. Stewart, into embi kakulu uku vakala kwayo.

Kutiwa ute egulelwa yi nkosikazi, waye ebizwa e Ofisini yase Alice, kusitiwa yiza ku pulapula into eziswe ngaba ntwana bako, aba ntwana bako baku mangalele! Nalo ilizwi endibuza lona. Kulungile na ukuba umntwana amangalele umfundisi wake, kanjalo uyise wake ngezinto zeli lizwe nelizayo, nditeta ukuti umfundisi lo aba ntwana aba fundisa ne zinto zeli lizwe, nelizayo? Kanjalo u Dr. Stewart kunye nabanye aba fundisi ba ncama ama kaya abo ngenxa yetu kunye no sapo lwetu ukuza kusi bonisa indlela yo sindiso. Namhla sibasa ezi Ofisini ? Kanjalo u Dr. Stewart, ngoku bekisele kwa bantsundu nditi mna, uyi ntsika yabo, ngako konke endikwaziyo ngaye. Ndiqinisekile ukuti uyi ntsika yaba ntsnndu, ekulihlazo kanye ukuti onjalo amangalelwe ngaba ntwana betu ; kanti nati esinga bazali baba ntwana siya moyika kuba engu bawo ngako konke esikuko? Ndiya temba mhla­umbi oya kuti ayi vele ububi lento nje ngam woyiteta kakuhle nga- pezu kwam ; kuba kuyi nene kona ko bam ubudenge ukuba lentoimbi kakulu. Ke kaloku Mhleli ndibangwa ku kungaboni ukufaneleka kwale nto yenziwa ngaba ntwana betu. Ke kaloku kuni bazali be ntsapo ndinga vuya ukuba kute kwaba ko ofana nam ukuyi bona lento ayi vakalise nge *Sigidimi Samaxosa,* kuba nditemba ukuti woyicacisa ngapezu kwam.

Ke mawetu, Bazali baba ntwana, kaniyi kangele lento, ngoxolo.

Ndingo wenu umhlobo ongu

Haihai Maqubela.

UKUBUYISELA UBUBI NGE NCEBA.

Lovedale, Sept. 29, 1880.

Pakati kwe zinto ezimane zisihla ku lomzi wokufundisa ulutsha lwentlanga zonke, kuko into eyenzekileyo, ebete yandixela mna okwam, ndiyipulapula.

Niyazi nonke ukuba, kuhleliwe nje apo akoyo umntu ngo kukodwa apo afundiswa kona ukuba makaputume uku lunga, alwe oyise yonke inkohlakalo, kukwalapo ongendawo alinga konke anako ukuxabelela lomsebenzi ulungileyo. Bekuko namhlanje intlanganiso yayo yonke into yase Love­dale Institution, afike u Mongameli u Kev. Dr. Stewart wateta ngo kugxotwa ko mfana okuse kulixesha emane esiba kule mali ingena kule ndlu yencwadi (Book Department), kwamana pofu kuraneleka, kubonakala ukuba kuko apo ivuza kona lemali. Kude ke wabanjwa lomfana ekupeleni, ngokuya kutshintsha imali elipepa eliponti ntlanu £5. Ute ke akubuzwa, hayi waseleyi vuma okwenene, nawa yiba kwanini,—Into leyo efanele ukunika isifundo kuti sonke ukuba yona inyaniso masiyi vume nokuba siya kuhlelwa yini. Siteke isicaka sika Tixo, u Rev. Dr. Stewart, apo