

## Jókai és a félegyházi fiu.

- Maga az a bácsi, aki azt a sok szép mesét irja? - Kérdezte Jókait a félegyházi fiu.
- Én vagyok a micsodás, felelt Jókai, aztán homlokon csókolta a fiut


## A mi rigónk.

Irta: SZEMLER FERENCZ

Itt van a m.ijus . . . Rügpeznek a fák, Bólogat a kertben sok virágos ág S a többi madáreal

- Dali, dali, ho! Dalversenyre kél egy Fekete rigó.

Régi ismerösünk ez a kis madár Téli zord hidegben abiakunkra jär. Rendes napi vendég,
Sohse marad el. lzlik ám néki a Kiszórt eledel.

Am, ha a tavasz jön, elröpill vigan: Fészke van az erdó hulls bokraiban. Mégis minden reggel, Mig virul a nyár, Hogy dallal köszöntsön, Kertïnkbe lejár.

Erzem, hálaképen zengi szép dalár, Mert jót cselekedtünk véle télen ât . . Tanuljon hát tōle Kicsi szivetek, Hálátlanok soha Ti se legvetek!


## A legnagyobb magyar mesemondó.

\author{

- Irta: KRISTÓF GYÖRGV. -
}

1. 

SzàzesztendJuvel ezelött, 1825 február 18 -án szïletett Komárom városában Jókai Mór, a legnagyobb magyar mesemo dó. Alol csak magyar emoerek étrek, de még azon tul is, a világnak sok más nyelvü nemzete is a százesztendós évfordutorn kegyeletes ürneper szentel a kamáromi nagy Theseniondó tiszieletére. Itt, Romániáa tan is maid minden magyar községben, magyar iskolában voit màr vagy lesz ilyen ünnepseg, amelyen ti is jelen voltatok, kedves ifju testvéreim. De ha nem is vettetek részt ilyen ünnepségen, olthon édes szilleitek ajkáról sokszor halloftátok emlegetmi a Jókai nevét, egyegy müvének a cimét, érdekes életrajzának valamelyik jelenetét. Bizonyosan látt tok már szüleitek ujságjaiban reá vonatkozó szép képelet, cikkekel, kínqueket. Kerek szóval kimondva: ti már tudfok valamit, sokat Jolkai Mórról.

Ha igy áll a dolog, akkor minek akarok én folldet hordani a hegyre? - kérdezhetnétel: Bizony igy gondolkozom magam is. De hát Elek bácsi azt parancsolta nekem: György öcsém, ird meg a Cimbora olvasói számára jókai élettörténetét. S ime, én megfogadom az ó szavát. A Cimborat ô szerkeszti, ô a felelős érette. Ó job. ban tudja hát, mint én, hogy vajjon szükséges-é ez a cikk vasy nem. En csak engedelmeskedtem neki, ha talán másként is velekedem. Mert az életben mindnyájan engedelmeskedünk. Engedelmeskedïnk annak, akié a felelósség; aki jobban ismeri a feladatot. A nagyok engedelmeskednek a nagyobbaknak. S mindnyájan emberek követiük a legnagyobb Umnak, a mindenható ¡ó Istennek a szavát. Ó tudja, mit s miért rendel el. Nekünk pedig öröm járni az uton, amelyet számunkra a nagyobb szellemek kijelölnek, vagy amelyre épen a Mindenttudó hiv el.

Jokai Mór is huvatást töltött be. Hosszu,
nyolcuan évre terjedó életének hat évtizedét, s ennek a hat évtizednek egész termékeny munkásságát épen az jellemzi: a hivatás teljesitése. - Mi volt a Jókai hivatása?

A mesemondás... Mesét mondani a magyar nemzetrek. Olyan mesét szóni s azt ugy elmondani, hogy a reá hallgató magyar nemzet, ha épen lájdalom vagy szenvedés emészte tie lelkét, magához térjen, szomorusága örömre, kinzó kétségbeesése bátor bizalomra, sápadt haldoklása pezsdülő életté változzék. Mesét szőni s mesét mondani a magyar nemzennek a jó napokban is, hogy ekkor se felejtse el a nemzeti eszményekef, a nagy emberi ideálokat: a családi élet tiszlaságát, a becsületességet, az adott szôt, az alkotmanyt a vallást, a humánizmust. Jókainak az volt a hivatása, hogy a nemzeti és emberi erények írigyládájának a papia legyen; hogy keresse, megtalálja és mesébe szơjje az égõ csipkebokorban megjelenó Istent; hogy tolmácsolja az embereknek az égi szót.

Mesét mondani, szépet, érdekest, lelket nemesitót... Ugy-e, bizony ti magatok tudjátok, mert számtalanszor éreztétek, hogy milyen nagy dolog ez? Milyen rröm az, ha a mese fogva tartja a lelket! Mint pirosodik ki arcunk, nő bennünk a bizalom, amikor a mesebeli személyek győzedelmeskednek az akadályokon, a rossz emberek gonoszságain. Hogy örvendünk, ha a hős megtalálja a keresett kincset: megszabaditja az ártatlanul szenvedőt; ha minden ugy történik, ahogy szeretnők, ahogy kellene történnie! Csak egy ilyen mesét is olvasni, nagy gyönyörüség. Csak egy ilyen szép mesét is szôni, nagy feladat.

Nos, Jókai Mór annyi mesét (regényt, elbeszélést, mondát stb.) irt életében, hogy kötetei egybegyüjtue egész könyvtárt tesznek ki. Nincs sem a magyar, sem a világirodalomban olyan iró, akinek képzelo ereje a Jókaiéhoz hasonló
gazdag termést alkotta volna. De ennél fontosabb az, hogy müvei olyan szépek, meséit olyan érdekesen szOtte, hogy az egész magyar nemzet, mint egy ember hallgatta, leste, vária, figyelte a Jókai szépen omló magyar beszédét.

Mirő1 mondott Jókai történetet? Mi az a kiapadhatatlan tárgy, amelyikről Jókai egy egész könyutárt tudott irni? A Jókai képzelô ereje korlátot nem ismert. Távollevớ országokról, eltünt földekrôl, a régmult korszakok vagy a jövendô századok emberéről egyforma otthonossággal tudott érdekes történetet mondani. Sem a tér, sem az idô képzeletenek határt nem szabott. Mégis legtöbbször és legszivesebben a maga nemzetérő1, a magyar történelemből mintázta alakjait. A magyar történelemb 8 it is leginkább az 1848-49.-iki szabadságharc eseményeit s az azt megelôzõ félszázad hőseit és eszméit dolgozta fel (Kőszivü ember fiai, Egy magyar nábob, Kárpáty Zoltán stb.). De szivesen mond regét a magyar elठ̄időkbői, a Bach korszakról s általában véve a maga korának társadalmi életébōl is. ( Az uj földesur, Arany ember stb.), sõt belelát a jövőbe is (Jövớ század regénye). Bár dunántuli ember volt, nagyon szerette Erdélyt. Erdély földjét többször beutazta s a mi földünk természeti szépségeit, az itt élő magyar, román és szász nép szokásait, életmódját, viseletét, komoly multját, szép hagyományait számos müvében feldolgozta (Bálványosvảr, a Damokosok, Erdély aranykora, Egy az Isten, Szegény gazdagok). Azt lehet mondani. hogy Jokai Erdély földjén, történetében, lakóinak érzés- és gor dolatvilágában kincsre talált. Ezt a kincset beleszorta müveibe s igy Erdélyt és lelkét ismertté, népszerüvé $\delta$ tette a magyar irodalomban. Amit tud a nem erdélyi fmagyar az itteni magyar komoly sorsáról, az ezermester székelyről, a jó lelkü román néprōl s az okos szászrol, azt nagyjában és mindenestōl a Jókai müveiből jegyezte meg magának. Ezért illik, hogy mi erdélyiek, Romániában lakók különös hả́lával és különös szeretettel gondoljunk reá, az $\delta$ különös és kedves szeretetéért - irántunk, jelenünk és multunk iránt.

Igy szôtte meséibe az egész magyar életet, jelent, multat és jövớt s abban sajátos varázszsal a miénket is, Erdélyét. Ez erdeme s nekünk boldog büszkeségünk, hogy legtöbbszơr és legnagyobb szeretettel a magyar lélekről, a magyar jellemrơl mondott mesét. De érdeme és dicsōsége Jókainak s nekünk is élefformáló kincsünk, hogy meséit olyan szépen folyós természetesen csengó magyar nyelven beszélte elô, hogy hallgatott rá a maga kora és a maga egész nemzete solvassuk ma is mindnyájan: serdülő vagy felñ̋ft magyarok, kunyhóban vagy palotában élơk egyaránt. Müvei közkézen forognak, a könyutárakban a legelkopottabbak, mert legtöbben Jókait olvassák. Dert müveiból a magyar lelket érezzük ki, azt találjuk meg eréryeivel, melyeket meg kell őriznünk és hibával együtt,
amelyekế jó volna már végre levetkőznünk. Jókai a magyar léleknek és jellemnek a müvészi mesemondója. Erről irta müveinek javarészét. És pedig irta akkora müvészettel, a képzeló erõnek olyan bámulatos frisseségével és kifejező ereiével, a tréfának és humornak olyan kedves bőségével s a szépnek, az ideáloknak olyan tisztaságában, hogy határa nagyobb földre terjed ki, mit amekkorán a magyar lakik. Mesemondásának varázsos ereje más nemzetek fiait is lebilincseli. Jókainak sok-sok müve le van forditva német, angol, svéd, holland, francia, olasz, román, orosz, cseh, lengyel, szerb nyelvre.

Van már több esperantó forditás is. Magyar és nem magyar köteteinek száma tơbb milliót tesz ki. Legiobban szeretik a németek, angolok és csehek Jókait. (Természetesen a magyar leginkább.) Ezért mondjuk azt, hogy Jókai világirodalmi alak, azok között is egyik legnépszeribbb, legolvasottabb. Ez a magyaráaata annak, hogy a komáromi Jókai-ünnepélyen nemcsak a magyarság, de más nemzetek és államok (angol. francia, amerikai, cseh stb.) képuiselöi is megjelentek tisztességet tenni s hódolni a legnagyobb magyar mesemondónak.

Most már vilagosabban dereng elorttıtek is, kedves ifju testvéreim, hogy ki és mi voit az a nagy szellem, Jókai Mór? Micse da dicsōséget szerzetf mufvészetével önmagának s micsoda örömót nemzetének és a mûvelt emberiségnek. Most csak sejtifek, valamikor világosan látni fogiátok, hosy mesével vigasztalia, örvendeztette: egybe és megtartotta a magyar lelket. Hivatźst tơltött be! Vigasztal és örvendeztit ma is leginkább bennuinket, de velünk együtt minden szépre és jóra vágyó, elkomorult arcu vagy jó kedvü embert és nemzetct. Szava, gondolatai : egyszóval meséi - felcithetellenek.

Ezért mondjuk, hogy Jókai a múvelt emberisés egyik örök utitársa.


Jokai szïlơháza Komáromban.
II.

Amilyen érdekfeszitok és vonzók ennek a nagy mesemondónak, nemzeti hivatást betöltō s a mûvelt emberiség örök utitársává dicsỡult
nyiriákat. Magyar fáls voltak azok és $\tilde{6}$ ugy érezte, hogy testvérei.

Odafönt egy fürge angyalka, - bizonyára apród lehetett a földön - még jobban kifényesitette a holdat, hogy jobban láthassa az utat a hatalmas bég fia, - a rab magyar asszony gyermeke.
[Rolozvár.]

## ErDőben.

- Ster - Iria: VIRSIK IIRKIK.

Reitelmesen zug az erDō mélye, Zugásába måáròal vegyâl, Szelid szelló virágokat ringat. Tavasz van: minoen kacag, örül.

Szemem a jólesô zölDbe téved, S oft regyogón, mint gyémántszemet: Megpillantom az czinistős tavat. Amint bûn tïkrözi gz eget.

S eat a fenséges, nagyszerii képes, mint egy mûveszi, biszes kerel, Övezik a ködfát olba burkolt, Kę̉beveszō, távoli begyek.

Erdōzugás . . . madárének . . . illat, Sal sok vird́g, a madár-kotfa, Hálás szivvel mind Ast magasztaliák
Ki őket a semmiböl alhotfo.

## FIRANCMA MHESH.

## A farkas es a kutyd.

Egy farkasnak - Isten tudja, hogy voit egy kutya barátja. Utra keltek együtt s jóizǜn elbeszélgettek. De minden percben megakadt a társalgàs. A legcsekélyebb zajra, ha lehullott egy falevél vagy egy repuls madár árnyéka vetődőtt az utra, a farkas ijedten figyelt.

Mindig készen ailott a harcra vagy a futásra.

- Micsoda nagy nyugtalanság izgat? kérdezte töle a kutya. Nincs egy pillanatnyi nyugtod. Menjünk csendesen, nyugodtan toväbb.
- Nem tehetem - felelt a farkas - nekem mindenki ellenségem.
- Ahl értem. Te egyebet sem tettél életedben, csak rosszat 1



## Kiadóbácsi postája belifoldi elfirizetठinez.

Berelzky András, Agristeu. Reméljik, a hiảnyzó számokat már megkaplad? Milyen szelvény felól érdeklódsz levelezölapodon? - Ferencz Zoltán, Birike és Magduska, Sepsiszentgyörgy. A 9 -es szám mâr teljesen elfogyott, a 14-est pótoltuk. - Earkas Margit, Cluj. Elōfizelési dijad junius $30-\mathrm{ig} \mathrm{ki}$ van egyenilive. A lap killdését részedre nem szüntettük bé, ha valamelyik szám híányzilk, kỏzỏld azornal és pótohni fogfuk. - Gobdri Ernô, Cluj. A 9. számu Cimborát már nem tudjuk pótolni, mert teljesen elfogyoft, a 14., 16. és 17., számol már bizonyára megkaplad. A nyugtákat még mielṑt elôfizetési dijad beérkezell volna, állitottuk ki és killdułk el tnkasszansunknak és igy a befizeteti 50 leit julius-augusztus havi elófizelés! dijadul használtuk fel.

## Kíndóbácsi postás̉a kidẻldi elafizetすihez.

Malatinszky Ilonka, Rimaszombat. Elö izeési dija a beküd döt 20 ck-val aprilis 1 - 1 ōl julius 1 -ig ki van egyenlitve. - Ivánco Gyuláné, Verjace. Elớfizetés: dija a beküldz̈ll 20 ck -val április 1 -tōl junius 30 -ig ki van egyenlitve. - Bargabás Lórincz, Lucenec. Elúfizelési dija ez átutalt 20 ck -val majus $1-1$ '̄̄l jullius $31 . \mathrm{ig}$ ki van egyeailive. - Narty István, Nitra. Eiōfizetési dilja az ảlutalt 40 ck -val f. é. Január $1-16 \mathrm{l}$ Junius 30 - ig ki van egyenilive.

## EETTORO.

 mogiejtese kia jogoan's



 HGmap 10 wift mapla.

## pótioreifvény.

- Bekuidle: LIBICSEI ADÉL es LLONA

| - éva | - $v$ |
| :--- | :--- |
| - laj | - áros |
| - anda | - anya |
| - $z$ | - argyos |
| - rás | - radat |
|  | - ázáret |

 olesóbb könyveket a Hoffmann Ferenc ifjusági regényeinél. A MiNERVA Irodalni és Nyoudai Múntézet Rt.-nál (Cluj-Kolozsvár, Str. Regina Maria 1.) ezekböl a következők kaphatók darabonként 45 leiért:

1. Kalzulmeh.
2. A lossad diadala.
3. A toi birodalmaban.
4. Frisyes és nici.
5. Viszontegsatgokatangeren
6. Etrilch Jakab.
7. A tnlizman. .
8. Nehśs laokk.

Posla utján is megrendelhelōk a pénz elōzeles bekatildése mellett vagy utánvéttel.

[^0]Sôt éppen ekkor voit pennája a legfürgébb, képzelete a legelevenebb, mesemordása a leglebilincsel 8 bb. Ott vannak pld. ${ }^{\text {A }}$ A magyar nábobs, a >Kárpathy Zoltánc, "Az uj földesure, $\rightarrow$ Nagyenyedi két füzfac, >Háromszéki lányok stb. c. regényei és elbeszélései Mind ebben a korbav, a mult század öivenés hatvanas éveiben keletkeztek.

De költői müködésének sem szaporasága, sem belső értéke nem csőkient a kiegvezés nyugalmasabb évtizedeiben sem. Még életének utolsó éveiben is irt egy sereg napy regényt a kisebb cikkek és szindarabok mellett. Ebből az időszakból, a kiegyezés utáni évfizedckből valók
 *Aranyembere, >A jövö század regényes, "Egy az Istens, "A bálványos várs, ${ }^{A}$ debreczeni lunátikuse és még tengernyi sok kisebb-nagyobb 7 mûve, amelyeknek szépségét a tudós birálók csak ugy magaszaliák, mint amennyire szereti az olvasókōzōnség. Ugrhogy Arany János halȧla után mindenki Jókai Mórt vallotta a magyar költészet királyának.

S amikor 1894-ben irói müködésének öl venedik évfordulója elkövetkezett, a tiszteletnek és hálának, a szeretetnek és a megbecsülésnek oly fényes ünnepsége folyt le Budapesten, de szerte az országban mindenuitt, amilyenben még uralkodóknak sem volt részül. Résztvelt ezen
a jubileumi Jókai ünnepélyen az egész ország, ki tidvözlō szóval, ki személyszerint, ki valami szép emléktárgygyal, albummal. A gyermekek is résztvéttek, hisz Jókai az akkori gyermekujságoknak, az akkori ifjuságnak a számára is nagyon sokat irt. Ezért kapott pld. a sepsiszentoyörgvi ovodás gyermekektól egy szép, erdélyi ásványokból összeállitolt, bonboniert. Mindezeket a szép tárgyakat s a Jókai életére és müködésére vonatkozó kōnyveket együtt lehet látni Budapesten. a Petōfi házban. A két jó barát még itt is és igy is együtt maradt, egyittt van. Ha valamikor oda visz utatok, nézzétek meg a budapesti Pelőfi-házal. A legnagyobb magyar dalkölto $s$ a legnagyobb magyar mesemondó lelke fog szólani hozzátok.
1904. május 5 .én halt meg Jókai. Teme. tése is fényes és szép volt. Mikor koporsóját a sirba eresztették, abban a percben a szomszéd temetôi bokorban fülemile dal csendült föl. Szép halotti zene egy szép költői pálya végén.

Most már kevés mondanivalóm van s ez is talán igazán felesleges; gondoljatok fi is kegyelettel Jókaira; de még inkább: olvassátok mûveit mindenkor. Ezzel ünnepeljük ơt legméltóbban, de ezzel szerzünk magunknak is állandó, ünnepi érzést, nagy lelkigyönyörüséget.
(Kolozsvár.)

## Mesék a mese-királyról.

Irla: S. NAGY LÁSZLO.

Hallga, hallga, gyerekek!
Ma valaki olyanról fogok mesét mondani nektek, akinek a nevét majdnem mindeniketek hallotta már, ismeri, de aki nem ismerné, rövidesen az is közeli barátságba fog vele keruilni s abban marad élete utolsó napjáig.

A legnagyobb magyar mesemondóról, aki gyönyörü regényekben mesélte el Kelet és Nyugat csodáit, a mult gyönyörü tanulságait s akit ép ezért $\Rightarrow$ Mesekirály $<$-nak nevezett el húséges nemzete, akarok egy smást elmondani nektek, az ó gyermekéveiröl, első játékáról, az irniolvasni tanulás esztendóiröl.
n. - Hogy ki ez a nagy mesemondó, a Mese-király ?

- Hát Jókai Mór.
- S hogy miért akarok éppen most róla mesélni?
- Azért, mert most 1925 -ben száz éve annak, hogy a nagy Mese-király meg-
született Komáromban silyenkor minden igaz magyar gyermeknek illik őrá gondolni, megismerni, tanulni tőle.

Hallgassatok hát ide!

## Az elso lcalapacstites.

Rég volt, hol nem volt, egy hijján éppen száz éve, hogy a kis mese-királyfi, Jókai Móricka édes apja, nemes ásvai Jókay József ügyvéd úr uj telket vett magának Komáromban, a Szombati utcában. Édesanyja majd mindennap kivitte az uj telekre a kis móric gyereket, aki akkor alig két éves volt s bár Móricnak hivták, mégis köntösben s köténykével járt. Móricka csak nézegette a füvet, az arany napot, melynek sugarai játszadoztak vele, aztán $\delta$ is keduet kapott a játékra s kzvicsot gyüffött, mintha várat épitene.

Ahogy játszott a kis Móric, egyszer csak komoly munkás-emberek jelentek meg a kertben, ácsok, akik hosszu ge-
rendákat hoztak, kőmivesek téglákkal, kulimásszal s elkezdtek doigozni.

Єgy nap édes apja s az egész familia kinn volt a kertben. Egy darabig, nézték, nézték, hogyan megy a munka, aztán édes apja, az anyja is, no meg a bátyja is, mintha segiteni akartak volna a munkában, mind odagyúltek a kőmivesek meg az ácsok közé.

Ezt már a kis Móricka sem türhette csak úgy szónélkül, $\widehat{6}$ is odament a munka forgatagába.

- Én is dódozni atajot, mondotta s erre édesapja hirtelen magához ölelve kezébe nyomott egy nehéz kalapácsot.
- Na, ha dolgozni akarsz, eredj és üss rá arra a nagy kőre, ott a középen, a földön, mondta az apja.

Móriczka ugy is tett, ráütögetett a körülárkolt nagy köre s ezzel a kalapácsütéssel ố is hozzájáruit az alapkőletételének napián a Szombat-utcai házuk felépitéséhez.

Moriczka a szinhazban.
Abban az időben, amikor Jókai Mór született, száz évvel ezelőtt, divatos szép név volt a Móricz név. De nem kereszteltek mindenkit Móricznak, csak akiról elöre gondolták, hogy ügyes ember lesz s hogy valamikor a hir szárnyára fogia kapni a nevét. Igy lett a kis Jókai fiucska is Móricz.

Móricz szép lassan nőitt, nőtt, már egész csinos kis négy éves gyerekké nốtte ki magát, amikor egyszer azt kérdezte az édesanyja Móriczkától:

- Mondd csak, Móriczkám, szeret-nél-e szinházba jönni?
móriczka gyorsan megtalálta a feleletet:
- Szinházba? Hogyne, hogyne!

Es azzal az édesanyia elvitte egy szinielōadásra, ahol az akkor még fiatal magyar szinészkedésnek a leghiresebb mestereit, múvészeit látta a kis Móriczka.

Egy darabig figyelt, figyelt, hallgatott, de aztán, mint akinek nem tetszik már tovább a csendes figyelés, felkiáltotta a szinpad felé:

[^1]Persze, a nézőtéren nagy kacagás lett erre, de édesanyja mégsem állhatta meg, hogy ne figyelmeztesse fiacskáját arra, hogy a szinházban nem szabad kiabálni, sem a szinészek játékába beleszólni, hanem csendesen, illedelmesen szokłak ott ülni, különben vége lesz a szinházbajárásnak.

## A szakállas kecske.

Tlés csak egy dologtól félt jobban Móriczka, mint attól hogy nem viszik szinházba s ez a szakállas kecske volt. Általában a veszekedést, verekedést sohasem szerette, de a kecske szegény az olyan jámbor állat, hogy azzal sem veszekedni, sem verekedni nem lehet, igy hát nem tudták, miért fél mégis annyira tőle Móriczka. Ahol kecskét látott, oda nem ment volna világ kincséért.

- De miért? - kérdezték, hiszen a kecske jámbor áliat.
- Igen, jámbor állat, de szakálla van, a szakállát a rossz fiuk megszokták fogni, o pedig-nem szereti azt, aztán szarva is van s ha valaki feléje megy, azt hiszi, hogy a szakállát akarják megfogni és döfni kezd. Ezért nem megyek én közelibe, mért döfjön meg engem másokért?

Ilyen okosan beszélt a kis Móricz, aki alig szokta le a félénkséget nagy korában is, de viszont annál bátrabb volt a tanulásban, tudásban, iskolai felelésekben.

## Az els 6 osztaly.

Hatodik évében járt, amikor beiratták az iskolába. Móriczka gyenge, sovány fiu volt, 6 volt a legkisebb az osztályban, szép szerényen ült be a padba, a sok nagy, erõs fiu közé.

A tanitó ur, akit akkor még rektor urnak hivták, mindjárt elsô nap rendre felszólitotta a gyerekeket, hogy lássa, tud-e valaki olvasni?

Bizony, nem igen tudott egpik sem. Pedig szép szál nagy fiuk voltak. Amikor azonban Jókaira került a sor, a kis Móriczka nemcsak, hogy minden betüt ismert, de egész folyékonyan olvasott.

Kérdezte a rektor ur:

- Téged, ugy-e tanitottak odahaza?
- Dem tanitottak, válaszolt Móriczka - hanem én tanultam magamtól. Mindig figyeltem, amikor olvastak othon s aztán megkértem, hogy mutassák meg, melyik milyen betü. Igy tanultam meg én.

A tanitó-rektor ur meg is dicsérte az egész osztály előtt:

- Látjátok, ô a legkisebb fiu és mégis 6 a legügyesebb. Ebből megtanulhatjátok, hogy nem mértékkel mérik az embert, hanem a tanulása s a tudása szerint.


## Az els $\overline{6}$ nevnapi versek.

A nagy Mese-király, akinél szebben ezen a földön senki sem tudott mesélni s talán még sokáig nem is igen lesz ilyen nagy emberünk, már hét éves koraban megpróbálta az irást.

Második elemista volt, amikor édes apját nevenapjára saját készitésü̆ versével lepte meg. A vers ugy szólott:

Ha dolgomban hibát hogyhe lát.
Ugy e, milyen ügyes? Képzelhelitek, hogy mekkora volt az édes apja öröme s mennyi csókot kapoit az édes apjától.

De Móriczka nem elégedeft meg ezzel az elsó kisérlettel. Mikor a tanitó ur nevenapja is eljött, arra szintén irt egy köszöntô verset:

Étesd, Uram, tanifómst, Tartsd meg az én rekforomai, Hogy a jóra vezéreljen. Hogy az ordög kárl ne legyen Az én leltremben.
Igy kezdte a versirást, a regényirást s a meseköltést az, akiből később a These-király lett, s ilyen szorgalmas, serény gyermek volt a kis mesekirályfi, Jókai Пóric, aki később az egész magyar nemzet legnagyobb irója lett, olyan nagy, hogy messzi országokban is ismerik, olvassák a múveit s századik születésnapján nagy ünnepségeket rendeznek az ơ emlékezetére.
(Kolozsyár.)

Tarisd mieg jó alyámat Isten,
Hogy mindenben megintsen,


## Az „Ur ${ }^{66}$ szolgája.

Dr. I. DIÉNES JENO „Nagyenyedi Diákélet" cimii könyvébôl.
(Megjelent a "Minerva" kiadásában Kolozsvárt, ára 30 lei.)

Nagyenyedi diákkoromban volt egy diáktársam, Lacinak hivták. A másik nevét elhallgatom, az ugy se fontos. Szegény özvegyasszonynak volt a fia. Nem is tudom miból tudta elồteremteni azt a néhány forintot, ami a fiai neveléséhez kellett. Dehogy a neveléséhez! Erre alig telt valami az édesanya zsebéből, legföljebb a ruhára valóra s miegymás legszükségesebbre. De azért küzdött a fiaiért s bár sok nélkülözés közt, fiaiból - én kettôt ismertem - diplomás embert, tanult, müveit embert nevelt.

Nos, mint mondám, szegény fiu volt Laci. Mint a többi szegény, de törekvő, szorgalmas diáknak, neki is kijárt a Bethlen Gábor bőkezü alapitványából naponta két cipó. Sokszor nem is evett mást, csak azt a két cipót. De azért mindig jókedve volt Lacinak. Igazi, természetes humora sohasem hagyta cserben. Ha megette a száraz cipóját, ivott rá jó nehány kortyot az enyedi meszes, salétromos kutvizből. De jól is esett az a diáknak! Ilyenkor igy vigasztalta magát: plenus venter non studet libenter, ami magyarul azt jelenti, hosy tele gyomor nem szivesen tanul! Es ugrott utána nagyokat, nevetett, vig oldaláról fogta fel az életet, tréfált; bizony voltak közte durva diáktréfák is. Jó közepes tanuló volt, aki mindig szem elött tartotta azt, hogy neki szegény édesanyja fáradozásait, törekvéseit nem szabad könnyelmúen feláldoznia. Rendes koszton nem élt. Ha valakinek hazulról pakkja jött, — ami hol ennél, hol annál gyakran elöfordult, - szivesen láttuk Lacit. Meleg ételre, behordott vendéglozi kosztra is szivesen látott vendég volt hol itt, hol ott. Reggelire ő is, mint sok-sok enyedi diák, a piacról vett két krajcárért finom, illatos, kövér, friss disznóhusból sütött kofapecsenyét, akkori diáknyelven sdögöte. Ma már nincsen sdöge, A civilizáció, a konviktus megszüntette. De sokszor nem is a saját zsebéből adott ki ekkora summát. Leleményes diákeszével más rakia ki helyette azt a két krajcárt. Tán fogadott valamibe? Vagy szivességet tett érte másnak? Vagy segitette gyengébb társait a lecke megtanulásában? A fó az, hogy Laczi, ha sok nyomoruság és nélkülözés közt is, de elvégezte a gimnáziumot, érettségit tett és beiratkozott a budapesti református theologiára. Papnak készillt, mint a bátyja. Az is lett. Ma is az.

Egy alkalommal egyetemi hallgató korom-
ban felkerestem, mint volt diáktársamat. Lakószobájában, hol többen laktak együtt, azonnal megismertem a Laci kis, kopott, ódon, magyar tulipános diákládáját. Hogyne ismertem volna meg? Nagyenyeden a legtöbb diáknak volt egy kis ládája, melyben ruháit, könyveit, apróságait, néhány forintnyi zsebpénzét, hazulról hozott vagy postán érkezett ételnemüit, süteményét, szalonnáját, kolbászát, gyümölcsét tariotta. Éveken keresztül sokszor láttam, hát mint kedves ismerőst üdvözöltem a ládát:

- Nini, Laci! Ift a te régi ládád!
- Persze, hogy itt van. Mi van abban kuilönös?
- Semmi. Természetes, hogy itt van. A tiéd.

Laci körülnézett, vajion van-é valaki sidesenc közel? Nem volt. Egy-két elठttem ismeretlen theologus volt még az aránylag nagy szobában, de ezek nem figyeltek reánk.

- Te!
- Mi az, Laci?
- Tudsz titkot tartani?
- Hogyne, ha szilkség.


## niver

- Igérem.

Laci titokzafosan előhuzta zsebéből a hosszu, zöld zsinóron csüngő nagy ládakulcsot. A zsinór ugyanaz volt, mit enyedi diákkoromban is ismertem éveken át. Régebben a mellénye egvik középsô gomblyukához volt hurokra huzva, ma pedig - már fejlödött a Laci igénye is a nadrággombra volt hurkolva a nadrágtartó akasztója alá. Nem is látszott. De láttam a mozdulatából, hogy bizalmasan valami titkot fog közölni velem, amikor a jól ösmert régi zsinóron függő ládakulcsot nadrágja zsebébōl előhuzta. Néhány perc alatt sok minden villant át gondolatomon: talán kedves hazai süteménynyel kinál meg? Talán valami kiváló eredményrôl mutat nekem bizonyitékot? Nem. Egyiket se tette. Hanem olyant mutatott, amire nem is gondoltam. A kinyitott ládából kivette régi, kopott, kevés bankót látott bőrtárcáját, mely most oly kövér volt, hogy majd meghasadt. Csupa nagy bankjegy volt benne. Jó nehány százforintos is közte, ami akkor igen nagy pénz volt.

- Látod?
- Látom. Kié ?
- Kié? Kié lenne másé, mint az enyém? És jóizuien kacagott.
- Laci! Hol kaptad? Miért titkolódzol?

Rossz sejlelmek izgattak, pedig jogosan nem gondolhattam arra, hogy meg nem engedett uton-viódon jutoit egy ekkora nagy vagyon birtokába. Pár pillanatnyi kinos csend volt. Laci körülnézett, vajion más látia? Én pedig kérdeztem aggodalmasar:

- Laci! Te káriyázol?

Felelet helyett duzzadó pénztárcáját hangos nevetéssel összehajtotta, aztán pénzét gondosan bezárta a ládájába.

- Meniünk ki-a Dunapartra, egyet sétáljunk, majd elmesélem: hogyan szereztem?

Rövidesen uton voltunk. Amint karonfogua mentünk, elkezdte Laci:

- A tavaly, - akkor még csak a konviktusi koszton éơdtem, - ebéd után lesétáltam a Kecskeméti-utcába. Mondom, ebéd után voltam. Konviktusi, ingyenes koszt, soha se tulzsiros.
- Tudom. Hallottam.
- Nos, hát megálitam a Pintér-féle csemegeüzlet előit. Csak úgy örkéntelenül. Nézegettem a sok finoin csemegét. Hogy, hogy nem, elگ̌vettem a gyufás skatulyát, a bicskámat, fogpiszkálót laragtam és igyekeztem fogaim közül eltávolitani, ami nem volt hajlandó lejebb menni. Egyszer csak látow, úgy fêl szemmel, hogy egy öred ember all melletlem. De ez nem a kirakatot nézte, hanem engem. Ránéztem és kérdeztem tőle:
- No öreg, mi kell?
- Nekem, öcsém, semmi.
- Elkezdtem neveini. Tudod, nekem ez könnyen állt mindig. Kérdeztem tőle:.
- Hát akkor miért néz engem?
- Miért? Ebédelt-e, öcsém?
- En? Igen. Nem lálija öreg, hogy a fogaimat piszkálom?
- Azt látom, de azt is láfom, hogy a csemegéket nézi. Bizonyosan nem valami bő volt az ebédje?
- Öreg! - szóltam nevetve - ez magára nem tartozik. Tudja? Engem ez a bolt azért fizet, hogy it âlljack és gyönyörködjem a a csemegékben. Nézzem, mintha kivánnám, hogy más is kivánja meg, akinek van pénze az ilyenfále finom csemegékre.
- Hát magának nincs ?
- Ugy nézek ki, mint akinek van ?!

Nagyot nevetfem. Az öreg szintén neveteft.

- Maga, öcsém, tetszik nekem. Tréfás, vig fiatal ember.
- Meghiszem azt!
- Ki maga, öcsém?
- En ki vagyok? A nevem mellékes.
- Igen? Es mi a foglalkozása?
- Az ue szolgája vagyok.
- Melyiké?
- Azé, ni!

Ujammal felböktem az égre. Az öreg az emeletre gondolt.

- Ki lakik odafenn ?
- Ki ? Az Isten.
- Theologus ?
- Az vagyol.
$A z$ öreg megmondta a nevét:
- Gróf X. Y. vagyol. Nézze öcsém, nekem egy vidám fiatal emberre van, szilkségem, aki nekem naponta 2-3 órán uiságot olvasson, tréfálion, szórakoztasson s kivel egy-egy sétát tegyek itt a közelben. Joujiön el hozzám, lesz bōven jó koszłja, dohány, szivar, zsebpénz, de tanulmányaitó! nem vonom el.

Nagyot néztem és feleltem:

- Öreg! Hordja el magát, mert én sokat hallottam már a pesti emberekroli, kik a tapasztalatlan embereket becsapjak. Nem szeretem a csalókat.

Végignéziem rajia és csendesen lovább indultam. Egyenesen bementem a theologiára. Visszanéztem, amikor már nélány lépést tettem befelê a folyosón. Hát, nem, éppen akkor lép be az ên öregem?! És kivel jött? Éppen az igazgatóval. Megálltam. No, gondolfam magamban, ezt elrontottam. Hogy tegyem jóvá? Nem tudtam továbbmenni, mintha ólomból lenne a lábam. Felém iöttek és mellettem megálltak. Elbeszéltear az igazgatanak, ami történt. Szörnyü zavarban voitam, de végre belátua tévedésemet, alázatosan bocsánatot kértem. Megbocsájtott. Még aznap elkerültem az öreg méltóságos urhoz. Azóta van ott bőven részem minden jóban. Innen gyült a sok pénzem. Gyüjtöm, el se tudom költeni.

Elgondolkozva mentünk tovább a Dunaparton, hol a sok szép ôszi gyümölcsöt árulták. A most gazdag, bơpénzü, volt enyedi diákból kicsillant a régi szegény diák:

- Te! Fizess egy körtét!

Vettünk egy szép nagy kivánatos körtét. Természetesen, régi szokásból is, én fizettem ki. Tovább mentünk. Lacit nem feszélyezte a korzó. Nem is sokan voltak még. Diákosan beleharapott a körtébe. Téli, éretlen körte volt.

- Tyüh! Az áldóját! Ezt ugyan meg nem eszed !

Nézegettem. Elvette az enyémet. Nagyot nevetett, $s$ mintha nem a pesti Duna-korzón, hanem az enyedi kollégium udvarán lettiunk volna, jóizï nevetés közben bedobta a Dunán éppen akkor elsikló egyik propellerre. Mindig jó dobó volt. Eltalálta. Egymás után potyogott be a propeller utasai közé a két éretlen, téli körte.

Mi pedig, mint az enyedi diákcsinyek után, sietve loholtunk tovább.

- Nemrég találkoztam vele. Vig kedélye ma is a régi: Falusi, csendes parochiában az Ur szolgája.
(Kézdivásárhely)


## Kis rajzishrola.

Rajzolja : ILONKA NÉNI, magyarázza: GYULA BÁCSI.

## II.

A kis Palkó nézte, nézte egy dara big a nagy rajzolást, de látszott rajta, hogy valami állatocskát jobban szeretne látni.

- Mú, mú boci! - kiáltozott gyermekszivecskéjében és követelőzve ütötte az asztalf.
- Hamar máregy kört! Ebbe rajzoljunk egy csigavenalat, alája rajzoljuk a csiga testét!


Mikor azután a csiga-biga kidugta a szarvacskáját, akkor a kis Pali ráismert egyszeribe. Mert Palikának a tehén is boci, a csiga-biga is - boci, mert mind a kettőnek szarva van. Örült is neki. Még a csiga-biga nótát is elénekelte Palkónak az egész család:

> - Csiga-biga, fold ki szarvadat! Szarvadal!
> He nem tolod szarvedat,
> Veskapuhoz váglak
> It jönnek a tơrökök, sós kutba vetnek!
> Onnan is kivesznek,
> Kerêk alá veinek,
> Otian össżefornek!

Tetszett Palkónak a szép nóta. Hanem Gyula követeló letf.

- Hol a török ? De csak ebben a nótában legyen! Rajzoljunk is egyet.

A mama rajzolt is egyet. Helyes török gyerekecskét. Nagy turbánja, széles bugyogója, hegyes papucsa volt. Oröm volt nézni.

Gyula elnevette magát.

- Mit nevetsz?
- Egy tréfás

mondat jutott az eszembe.
- Öt török öt görögöt dögönyõz. örökös örömök között.

Márika nagyon rossz tréfának tartotta a Gyula hires mondását,

A cica jókedvüen doromboli egy karosszékben. A gyerekek le is rajzoltàk,


De mikor az ajtóban megielent a $\quad \mathrm{Vi}$ gyázze kutya a szomszédék daxlija, hirtelen fölugrott a cicus, ráköpködött
 Vigyázzra és mikor a daxii fenyegetó mormocást hallatott. szük lett a szoba is a cicus számára és ugy eliramodott, hogy száz kutya sem érhette volna utól.

- Miért haragszik a kutya a macskára? kérdezte Gyulus.
- Sok oka van arra. Egy történetet én is fudok erről a háboruskodásról.

Halljuk! Halljuk! Tessék elmondani, kérjük szépen!

- Majd elmondom máskor. Most eredjetek, tanuljátok a leckét.
(Folytatása következik.)


## Sziromzápor.

- Irta: VIRSIK MÁRIA. -

Májusi szello leng a fák között,
Nyomában halk sóhajtás hallszik, Megrebben a fa üde virága. - Virágus most minden egyes ága Mindenikben egy élet alszik.
Apró, szorgalmas méhek rajzanak A méztelt, szines virágokon,
Madárdaltól hangos az egész táj, Daltól, melytol szivem mindig faj Napsugár rezg a zöld ágakon.
Ismét langyos, csendes szelló lebben,
Millió virágszirom hull porba,
Szines lepel hull a földre, mintha Àmaimnak sxemfödbje volna . . .
[Malaoke.]

## Achmed.

\author{

- Irta : CSÜRŎS EMILIA. -
}

Achmed, a bég fia, szabadon engedfe lova kantárát és lassu poroszkálással haladt Szentmiklos felé. Azon töprengett, vajion otthon ta-lálja-e Karsai Somát, Vereczkey István éles eszü, mókás szavu apródját. Nagyon megszerette ezt a nyiltszemü magyar fiut, vágyott a társasága után. Amint a Vereczkey háe elé ért, furcsa tömeget látott az udvaron állani. Ahány béres, kocsis, lovász, darabont, mind egy csoportban állt és az udvar közepére figveltek. Vereczkey István is ott állt az ámbituson és mellette könyökölt Enikő aggodalmas sápadt arccal. Az udvar közepén tajtékzó, toporzékoló paripán ült Karsai Soma. Hosszu barna haja csapzottan hull vállaira látszik, hogy már régóta kuizd a makacs állattal. Kezében keskenyvégí szijjostor, piros szattyán csizmáin sarkantyu csillog. Néha hangos szóval csititja a habzó paripát.

- Nonono, Ráró, csöndesebben eģy kicsit! Nem illik ennyi ember eloftt igy bosszankodni! Csöndesebben, öreg, gondold meg a dolgot!

A 16 földig hajtotta a fejét, hátsó lábaival kirugott, mindenáron a fején keresztiil akart szabaduini lovasától. Erre már Karsai Somát is elhagyta a béketürés és belevágoft sarkan tyujával a ló vékonyába.

- Tyü, a kutyafádat, te hitvány portéka! Tơlem ugyan nem szabadulsz olyan kőnnyen!

Rövidre fogta a kantárszárat és ugyancsak dolgozott kezében a csipős végü szijjostor. A 16 tajtékozva, reszketठ inakkal, de engedelmeskedett a fiu parancsának és vad vágtatással huszszor is körülnyargalta az udvart. Vereczkey István gyönyörködve nézte, hogy szelidull meg a makacs paripa, hogy törik meg szilajsága és miğ Karsai Soma ugy uilt raita, mint valami Árgyélus királyfi a mesebeli táltos paripán, Enikỏnek is kipirult az arca és ugy kialtott a fiu felé:

- Nagyon szép, Soma, nagyon szép!

Már jóideje nézi Achmed magyar barátját, kantárszáron fogva a saját lovát, mert még a kapu előtt leszállt róla. Senki sem vette észre a cselédség közül, hogy vendég érkezett, mert mindenki a diákot figyelte. De észrevette Karsai Soma, amikor csendesült egy kicsit lovának vad vágtatása. Meg is állt és leszállt a lóról. Méltatlankodva kiáltott fel:

- Micsoda dolog, hogy a vendég itt áll a cselédek között és senki sem veszi el a lovat tolle ? - Aztán nevetve ölelte meg a török fiut: - Hozott Isten, Achmed! Milyen jó szél hozott erre?
- Szél? Talán igazad van. Ez a bolond, rügybontó tavaszi szél. Vágytam egy kicsit közétek !

Karsai Soma felnézett az ámbitusra, gazdáját kereste tekintetével. Az ott állt, de Enikõ nem volt már mellette.

- Kerülj hát beljebb, Achmed. Uram, tudom, örvend jöttödön!

Oruilt is Vereczkey, hangos szóval uldvözölte a fiatal törököt.

- Igy már szivesen lálunk benneteket, fegyver és katona nélkül, öcsém. No, hadd lássuk, mivel vendégel meg Enikō benniünket. Ugyancsak rászolgáltunk, ugye, Soma fiam?

Az apród kihajolt a könyökló korlátián és az istálô felé nézett.

- Ráró jobban rászolgált a zabra, neki nagyobb munka volt nyeregbe törni. Én nem ma ültem elôször lovon.
- Nono, még nincs egészen befejezve a dolog! - Vetette ellen Vereczkey. A diák legyintett.
- Egyszer-kétszer még toporzékol, azután olyan lesz mint a kezes bárány. Majd meglátija nemzetes uram!
- Tied az a 16? - kérdezte Achmed.

Karsai Soma büszkén feielte:

- Enikőnek tanitom be. Husvét után Lónára akar menni vele.

Achmed csodálkozotf:

- Nem fehérnépnek való az ilyen vad paripa!

Az apród elmosolyodott:

- Enikô megulli a mesebeli sárkányt is, ha én adom alája! - Aztán szerényen elơre ment, hogy szétvonja a belsõ szoba nehéz fuiggönyeit gazdája és vendége elött.

Enikô kezet nyujtott a vendégnek, aki két karját mellén keresztbe téve törökösen meghajolt előtte. Szolgáló leány forgolódott a teritett asztal köriül, melyen hideg ételek, gyümölcsök votak, ezüst korsóban biborsziní bor gyönkyözött. Achmed szivesen ült asztalhoz, de a bort nem érintette, sem az elébe kinált sonkát. Hithü török volt, már pedig Mohamed ugy a bort, mint a disznóhust szigoruan tiltja hiveinek.

Jókedvü beszélgetés közben gyorsan telt el az idó, már csillagok is reszkettek az égen, mire felkeltek az asztaltól. Enikő kiment a kiilsõ gazdaság után nézni, Vereczkeynek is volt az istálóban felülvizsgálni valója. A két fiu magára maradt. Achmed nagyon komolyan nézett maga elé és halkan szólalt meg.

- Én nem tudom, hogy van az Soma, hogy hiába van rajtam a diszes torök ruha, meg turbán, nem érzem bitszkeségét an:ak, hogy török vagyok. Sokszor ugy fáj a szivem, mintha én tartoznék a legyōzött néphez és ii lenrétek a győzők, Mintha Stambulban a ti lobogótokat lengetré a szél és nem a mienket Buda várán. Nem fudom honnan ered mindez, Soma. Be-
szélnem sem kellene a ti nyelveteken, hiszen ti mind tudtok törökül, mégis jobban esik ez a beszéd.

Karsai Soma a sötétbe tünõ dombok felé nézett, ugy felelt.

- Lehet, hogy más oka is van ennek, Achmed, de ha semmi egyéb oka sincs, akkor is megiudlak érteni. Nem egyéb ez, mint a föld varázsa. Ez a föld, melynek vizét iszod, kenyerét, syümölcsél eszed, magyar vérfől ázait, ơsi magyar föld. Minden füszál, virág vagy buzaszem valameivik évszázadok óta porladó ősünkből ered. Talán ez fáj neked, Achmed. Talán üzen a föld a lelkedben, és te nem érted a szavát. A pásztortûz mellet kesergó tilinkó hangia talán csak simogatia valahogy édes busan a lelkedet, de nem mondja el neked a mult dicső ségét, a jelen szomoruságát és a jövô reménységét. Hogy is mondaná el, hiszen török vagy. De nézd a hegyeken felvillanó fényeket, azok nekünk nem azt mondják, hogy meghaltunk, pedig a ti katonáitok ơriüze az, - hanem azt, hogy a fény felülrōl való és nincs az a vigasztalan fekete éfszaka, melyre hajnalpirkadás ne következne. Ez fáj neked, Achmed. Beszéljüunk öszintén!

A török felkelt és az ablakhoz lépett.

- Nincs igazad, Soma! Ezt a szomorusáf sásot én nem csak azóta érzem, mióta a ti országotokban vagyok. Bernem volt ez a szomoruság otthon is, a Boszporusz pariján, amikor még nem ismertem a ti akácfáitok virágzását. Egyszer a hugom, - Fatime, valami kis dalt dalolt, amitöl én sirva fakadiam. Az a dal magyar dal volt. Hogy csókolt, simogatott akkor az anyám! Azóta sem láttam többet. Sem $\delta \mathrm{t}$, sem a hugomat.

A diák érdekiōdve felfigyelt. - Magyar dal volt? - Kitől tanult a te hugod magyar dalt?

- Az anyámiól. Rabnô voit az anyám. Buda vára elfoglalásakor került fogságba. De engem már nem tanithatott magyar szóra. Kicsi koromban vettek el tőle. Csak nagyon ritkán láttam, akkor is rövid ideig.

A diák szánakozva nézett a bég fiára.

- Szegény Achmed, igy hát értem, miért fáj a te śzived. Benne van ebben a fájdalomban az Alföld délibábos verobfénye, a havasok zugása, a tárogató, meg a tilinkó panasza. Êrzed, hogy a szivedhez szólnak, azért vagy szomoru:

Achmed messzire nézett.

- Bennünket mindig arra tanilottak, hogy semmi sem nagyobb és szentebb a harci dicsőségnél. A hóditás, a hatalom, a gazdagság, ezért kell élni. És most, hogy itt látlak benneteket, valami olyan furcsát érzek. Ti nem töritek magatokat hatalomért, vagyonért, mégis boldogabbak vagytok ơseitek földjén, mint mi fáradt világcsavargók, akik elébe egyszer csak
odatolakszik a nagy kérdés: Miért? - Miért fettünt annyi embert földönfutóvá? Miért perzseltük fel a falukat, városokat, romboltunk le erős várakat és áztattuk vérrel ezt az anélkül dusan termô földet? Gazdagabbak talán lettünk, de boldogabbak nem lettünk általa. Hát miért, miért mindez? - Nem a boldogság a legiontosabb az ember életében?

Karsai Soma odament a török fiuhoz és a vállára tefte a kezét.

- Achmed, amit te most mondtál, azt nem a hatalma; bég fia mondta, hanem a rab magyar asszony fia. Aki talán mig bölcsöd fölê hajolva magyar dalt dudolt neked, szeme könynyesen siklott el a förōk tenger tükre fölött. Talản akkor ilititfe leikedbe a vâgyat a magvar róna, a magyar fenyők után. Most itt vagy, mért ne találnád meg azt a boldogságot, amit keressz?

Enikő lépelt be, utảna gyertyát hozó szolgáló leányka A hegyek mögött vörösen kelt felt a hold.

- Miröl beszélgettetek, hogy igy elhallgattciok jöttömre?
- Zavar ez a fenry, Enikő, jobban esik a félhomály, nézd miiyen szépen kel fel a hold!

Enikő jintelt a kis cselédnek, - Vidd hát a) másik Gqobábal a syertyákat, Luca, - majd szolok, amiko szukseg lesz reá.

A lányka eltünt a gyertyákkal, a szobát csak a hold hüvös fénye világitota meg. Enikõ magas hátu tám!ásszékbe ült.

- Hozd elé zengő szerszámodat, Soma, és daloli nekünk valamit.

A diäk engedelmeskedetl. Az ablak párkányára ült és dalolni kezdett.
-,$\ldots$ Régi dal, régi dal régi dicsőségrő́l ....e

Száltak a kellemes csengõ hangok az alkonyba borult szobán át, s mig Enikő karjára támasztott fejjel, uijongó szivvel hallgatta a diadalmas régi szép történeteket, Achmednek forró könnyek gördültek végig az arcán, Karsai Soma letette a lantot és tréfásan Achmed vállára csapott.

- Ne busuii, pajtás! A magyarok Istene vigyáz itt terád is. Ó boritja fölénk ezt a csillagokkal kihimzett kék bársony égboltot. Aztán valahogyan, féligmeddig testvérek is volnánk, - minek hât ugy elkeseredni?
- Te Soma, ugy érzem, hogy Stambulban is a magyarck Istene vigyázott énreám és most valahogy mintha haza vezetett volna.
- Adja az Isten, Aclimed, hogy mindvegig édes hazádnak tekintsd ezt a foldet, nem pedig lefarolni való hóditott tartománynak.

Mikor később hazafelé trappolt Achmed kipihent paripáján, olyan nyugalom és béke uilt szivében, hogy szeretett volna leszálini lováról és megcsókolni az utmenti fehértörzsü
nyirfákat. Magyar fák voltak azok és õ ugy érezte, hogy testvérei.

Odafônt egy fürge angyalka, - bizonyára apród lehetett a földön - még jobban kifényesitette a holdat, hogy jobban láthassa az utat a hatalmas bég fia, - a rab magyar asszony gyermeke.

## [Kolozvár.]

## ErDőben.

TVa - Iria: virsik makia.
Reitelmesen zug az erō̃ mélye. Zagásába madárdal vegyâl, Szelid szelló virágokat ringat. Tavasz van: minden kacag, orü.

Szemem a jólesô zëlob téved. S oft regyogón, mint gyémántsxemet. Megpillantom az czüstōs tavat, Amint bûn tïlkrözi az eget.

5 ezt a fenseges, nagyszerü képet, Mint egy mûveszi, biszes keret, Övezik a köDfát olba burkoit, Kéabeveszō, távoli begyek.

ErDōzugás . . . madárének . . . illat, S a sok virág, o madár-kottc, Háld̛́s szlovel mind Ayt magasteliák Ki öket a semmiböl alhotfa.

## FRXNCKA MMS

## A farkas es a kutya.

Egy farkasnak - Isten tudja, hogy volt egy kutya barátja. Utra keltek együt $s$ jóizüen elbeszélgettek. De minden percben megakadt a társalgàs. A legcsekélyebb zajra, ha lehullott egy falevèl vagy egy repülŏ madàr árnyéka vetōdött az utra, a farkas ijedten figyelt.

Mindig készen állott a harcra vagy a futásra.

- Micsoda nagy nyugtalanság izgat? kérdezte tóle a kutya. Nincs egy pillanatnyi nyugtod. Menjünk csendesen, nyugodtan tovább.
- Nem tehetem - felelt a farkas - nekem mindenki ellenségem.
- Ah! értem. Te egyebet sem tettél életedben, csak rosszat!



## Kiadóbácsi postája belfôldi elす部zetठilhez.

Beretzky András, Agristeu. Reméljuk, a hiányzó számokat már megkaplad? Milyen szelvény lelōl érdeklôdsz levelezōlapodon? - Ferenez Zoltán, Birike és Magduska, Sepsiszentgyörgy. A 9 -es szém már teljesen elfogyoth, a 14 -est pótoltuk. - Farkas Margit, Cluj. Elớfizelêsi dijad junius $30-\mathrm{ig}$ ki van egyenitve. A lap killdését részedre nem szüntettük be, ha valamelyik szám htányzik, közöld azonnal és pólolni fogjuk. - Gödri Ernô, Cluj. A 9. számu Címborál már nem tudjuk pótolni, mert teljesen elfogyott, a 14., 16. És 17. számol már bizonyára megkaplad. A nyuglákat még mielōt elṓfizetési dijad beérkezelt volna, állitottuk ki és kuildưk el inkasszánsunknak és ligy a befizefe!l 50 leit fulius-augusztns havi elófizelési dijadul használtuk fel.

##  eldeizetZihez.

Malatinsziky Ilonka, Rimaszombat. Elô izelési dija a beküdölt 20 ck-val április 1 -tốl julius 1-ig ki vaa egyenlifve. Ivánco Gyuláné, Verjace. Elôfizetés dija a beküldäll 20 ck-val április $1-t o ̂ l$ junius 30 -ig ki van egyenlive, - Bargabás Lórinez, Lucenec, Elúfizefési dija ez átutalt 20 ck -val mafus 1 - t It julius 31 -ig ki van egyenlitve. - Narty Isiván, Nitra. Eiófizetési dil]a az álutalt 40 ck -val f. é. Január 1 -tôl Junius 30 -ig ki van egyenilife.

## FEJTORO.





 tionsp tomik napla.

## pásiorejlverny.

Bekilldle: LIBICSEI ADELL É? ILONA.

$$
\begin{array}{cc}
\text { - éva } & \text { - v } \\
\text { - laj } & \text { - aros } \\
\text { - anda } & \text { - anya } \\
\text { - } z & \text { - argyos } \\
\text { - rás } & \text { - radai } \\
& \text { - ázaret }
\end{array}
$$

EIAKMPZGELNI SE KGHETT szebb, jobbés olesóbb künyveket a Hoffmann Ferenc ifjusági regényeinél. A MINERVA Irodalni és Nyoudal Mö́nlézet Rt.-nál (Cluj-Kolozsvár, Str. Regina Maria 1.) ezekbōi a kővetkezōk kaphatók darabonként 45 leiért:
6. A josáar diadata.
6. Arioges es $11 . \mathrm{ci}$
3. A tel birodalmában.
3. Viszontagaśgok atangeren
4. A talizman.
7. Ehrileh Jakab
8. Neh $\delta z$ id $6 k$.

Posia utján is megrendelhel 6 k a pénz elōzeles bekíldése mellett vagy utánvétlel.

A .CIMBORA* BUDAPESTI KÉPVISELOIE dr. Vaycian dsiván
VII. Dohány-utca 12. III. S.


Hilýs lenka, sizatmór. Öaltél a rakációngk, de sceretsz fáriu az iskolaba. Orvendek, hogy igy gondolsozol s számon tartorn igéretedet, hogy ezután gyakran irsz nekent. - Heller Olga, Arad. Valoban, mostanáDan igen késōn kapzátok a Cimborát, de remélhetōen Ismét helyre all a régi rend, a posta megembereli magát s hétrôl-hétre pontosan kapjátok a Cimborát. Egyben remélem, hogy le sem hailgatsz oly sokaig, mint ahogy hallgallal mastanában s ufra szorgalmasan irod a leveleket. - Asztalos Évike, Felsôrákos. Eddig nem voll bátorságod levelet trai nagyapónak, skit a Cimborából es mesés kōnyveibōl nagyon $j 61$ ismarsz és nagyon megszerettél. Orvendeh, hogy nekibálorodtál a levélirásnak, mert az irásod is, a fogalmazásod is teljesen kifogásfalan. Látszik, hogy ap kád 1s, snyukád is tanitó. Örómmel lállak unokáim seregêben s szereteltel várom további leveleidet. - Labud Ant1, Temesvár. Orömmel látom leveledból, hogy jó volt a bizonyitványod meg a Jozsí ठ̈csédé is. Es Oroulbt o nagy örōmednek is, mert az iga$z a ́ n ~ n a g y ~ o ̂ r o ̛ n ̃, ~ h o g y ~ r e ́ s z t ~ v e h e l s z ~ a ~ g i m n a ́ z i u m ~ k i r a ́ n-~$ dulásában s megléltratod a Szent Anıa tavát, a Gyllkostót, a Békási szorost, a Torjal bidés barlangot, Csiksomlyót és Brassól. Magam is sajnálom, hogy nem esik bele az utitervetekbe Kisbacon, pedig jó közel fogtok járni. Valóban, nem lehetsz elég hálás kedves szuleidnek, hogy elengedtok crre à szép és funulságos kirändulásro.

Szalay Judit, Biorsa, Pozsony megye. Csudálkoztam, hogy oly rég nem irlál s ime kitünt, hogy irtál többször, de nem kaptál rá válaszl, ugyszintén édesanyád nem kapta meg art a levelemef, amelyet annakidején az üzenetekben jeleztem. Hát bizony ez keserves állapot, de ebbe, ugy látszik, bele kell törơdni. Legalább is nekem nincs modom abban, hogy a postát megjavitsam. Orvendek, hogy kedres szüleitek beköttették nektek a Cimbora tavalyi és tavalyelōtit szánait s igy még Jobban szerelitele olvasni, mint számonként. Gondolom, hogy szép lehetelt Szencen a fellámadás ünnepe, ha a két zenekar mellett még fáklyásmenet is voll. En a hires csiksomlyó templomben voltam ugyanakkor s mélyen meghatott a feltámadási Unnep lefolyása. - Radó Mária és Klára. Hiába üzenem a kiadóbácsinak, hogy pótolja nektek az 1-8, számokal, mert megfeledkeztetek arról, hogy hol kelt a leveletek, tehál pótoljátok ezt a hiányt. A mivel tötờm a napol" c. pályázatot már lezártam, érrôl, safnálafomra, már lekésietek. A Cimbora szereletere vall, hogy szeretnélek minél több elōfiz tṑ szererni s en hiszem, hogy ez sikerill is nektek. Ocsike mostanában szorgalmasan lermeli a "nudselu" gondolstokal de azért érdeklődéssel várom az általatok termelt nadself" gondolatot. A rejtvényetek jó. - Baezó László, Lónyatelep. Már régóta hîséges olvasója vagy a Cimborának, de csak most mulatkozol be. Nem baj, jobb késonn, mint soha. En pedig most is örömmel látlak unokáim seregében. Rejivényeidbōl válogatok. - Rafael Klárika, Boblön. Kétszer is rád mosolygott a szerencse s igy két könyvvel gazdagodott a kőnyvtárad, egyik a Hires erdélyi magyarok, másik a Senki Tamás. Elhiszem, hogy nagy az ठ̌romed, de remélem, nem tesz elbizakodottá ez a nagy szereacse. A szép tavasznak én is örvendek, nem gyõzök gyönyơrködni a virágzó fákban. Rejtvényeid közill a pótlórejtvény sorra kerrïl. - Bár.
dos Károly, Oravica. Husvét héfföjén te lucsoltad meg a leányokat, kedden meg ök téged, am tultettek rajtad, mert aludtal, amikor meglocsoltak. Hát bizony, amióla a világ - világ, a leányok mindig serényeboek voltak a fiuknál. A szamrejtvényed sikerült. - Szalay Zsuzsa, Borsa. Husvét ünnepén kaptatok édességet és egy-egy
imakönyvet, te meg Judi, a Jó nagymamálól. Kaptatok pedig azért, mert a kơvetkezõ csātörtơkön mentelek az elsõ szentáldozásra. És kaptatok egy kis kertet is, uzt beultettétek. Hál esak gondozzátok, öntözzétek, kapáiljátok a kis kertet, majd meglätjätok milyen nagy örömetek lesz benne. - Szolga Margit, Székelykeresztur. Szépen és gondosan irsz s szeretném, ha a megfeftés mellett levelet is irná!, hogy közelebbrôl megismerjelek. Demény Pál, Gyulafehérvár. Magam ís ugy gondolom, itt az ideje, hogy irjál nagyapónak. Való igaz, hogy az Iráso nem a legszebb, de azért nem kell bocsánatot kéraed, mert J 0 az irásod s ami a fó, helyesiràs tekintetében teljesen kifogástalan. Az értestóddel is meg vagyok elégedve s ha 9 tantárgyból tizes jegget kaptál s csak a rajzból, tornából és enekbō! kaptál 7 -est és 8 -ast, meg lehelsz elégedve. A kiadóbácsi pótolja a négy elsô számot, ha van be ठlök felesleges példany. A 14.-et eddig már bizonnyal megkaptad. A levelet egyenesen Kisbaconba kell cimezni, mert a Szatmárra cimezelf leveleket is mind ide kuldi a kiadóhivatal, igy hát az ilyen levelek kél utat tesznek meg. - Bródy Tamás és Margit, Kolozsvár. Ha nem csalódom, most irtok elôszōr s most is csak rejtvénymegfejléssel kőszöntötōk be. Szeretnétek levelet is kapni töletek, hogy kőzelebbrō! megismerkedjün. - Mózes Rozsi, Petrozsény. Végre eléried, irod legnagyobb vágyadat, hogy te is nagyapó unokajla lettél. Orvendek ez örómednek s szeretettel latlak unokaim seregében. A kiadóbácsi megkapta az elôfizetést s pótolla a 11. és 12. számot. A rejtvényt oly apró betukkel irtad, hogy nehéz rajta eligazodni. Ird ujra szépen, nagy betaikkel. - Rothschild Elvira. A neved alatt oft van, hogy melyik utcában laktok, de azt nem irtad ám meg, hogy hol van az az utca, melyik városban? Pótold ezt a mulasztást s egyben máskor egyenesen Kisbaconba cimezd a leveledet. - Bárdos József, Oravica Vigen ioltötted a husveti ünnepet, mert a tanitó urtól kaptál egy énekeskönyvet 8 abból a barátoddal énekeltetek. BIzonyosan jó tanuló és jó magaviseletú volfál s azért kaptad az énekeskönyvet. A számrejtvényed jó. SxéŁely Erzsébet, Kolozsvár. Hogy mit szólanék ahhoz, ha egyszer Annuska nénivel Iderepuilnétek Kisbaconba? Nem szólnék én semmii, mert szólni sem tudnék a nagy ơrőmtől. Azt lgen helyesen teszi édesanyád, hogy addig nem operáltat, amig egészen erốsnek nem érzed magad. De reméljuk a legjobbat: hátha nem is lesz szulkség operációra. Ilonka hugodnak, aki még egyszer sem irt, de most annál több csókot kulld nagyanyónak és nagyapónak, viszonozd helyettem a csokjait. - Pataky Pail, Buzásboesárd. Istenem, Istenem, hát én ugyan hogy haragudnék reád, amiérł oly késōn irtál, amikor a késōn irásnak végielenill szomoru oka van: a te Jó édesanyád halála. Csudálom, hogy egyáltalán irtál. Veled érzek a te nagy bánatodban s kérem a jo Istent, hogy enyhüljôn gyermekszivednek nagy fájdalma.

Balázs Ferenc: Mesefolyamm. (Husz mese a szeretetről.) 190 oldal. Benedek Elek: Milimes enelélyil magycarola. (A két Wesselénỵi, Körösi Csoma Sándor) $84^{\circ}$ oldal.
 sorozata.
Kertész Mihály: Semlat Yainńs töwiémefe. (Gyermekregény) 128 old. Kertész Mihály: Sxölnés a felknẻben. (Két kicsapott diák kalandjai a Tiszán) 192 oldal.
Szondy György: Bisane. (Egy diák lovagrend története) 169 oldal.
Benedek Elek: Cimbora. 1923. évfolyam I. félév január-junius 400 c . Benedek Elek: Cimmore. 1923. évfolyam I. félév julius-decemb. 4000.

Ezèrt az árêrt szállitjuk a nyolc könyvet mindazoknak, akik e könyveket 1925. máaus $\mathbf{1 5 - 1} \mathbf{1}$ gez bárőlag megrendelik. Május $15 .-\mathrm{e}$ után e nyolc könyv ára ismét a régi bolti ára, azaz 685 leil. Azoknak, akik már 1923-ban is járatták a CIMBORÁT, természetesen nem érdemes a CIMBORA 1923. évi összegyüjtott példányait is megvásárolni és ezeknek a két 1923. évi CIMBORA nélkül a fennmaradt hat kötetet 200 leiérí szállitjuk.
A CIMBORA minden egyes számához 1925. évi május hó 15.-ig egy levelezőlapot mellékelünk, amelyen a könyveket megrendelhetik. Kérjétek meg kedves szüleiteket, hogy rendeljék meg részetekre a CIMBORA kơnyvestáskajját, mert ilyen kedvezményes és ritka könyvvásárlási alkalom aligha akad tơbbé.

## Mequendelésetekef várija a „CIMBORA" kiadóhivatala.



#  


ucgyedévro 20, filevae 40 , equszevie sa cuch kofoni


MAMGYAZDCRSZAGBAN: negyedévre 36.000 , rélévre 72.000 egélz éve 144.000 magyar korona


1) UOSZKNVIANAN.
negyedévre 50 , tétévie 100 , caész évrezoodina

 regyedevre 28.000 , fêlévre 56.000 , egresz évre 132.000 oszltálk korona


## 

## „elimbura" szerkeszofóére, kiadófivatala és mendivufai:

SZERKESZTŐSÉG: Bałanii-Mici [Kisbaczon! u. p Bulani-Mare :Nugybaczon], Jud. Trelscaune [Haromszick megye), Roniáitia. - Fószerkesztō Benedek Elek. E clmre kuldendök a "Cimbora* részére szánt könlemények, az Elek Negyapóhoz trolt levelek és rejtiénymegfejlések.
KIADÓhiVATAL: Selu-Mare [Szatmár], Románia. Str. Cuza-Voda No. 4.
FIOKRIADÓHiVATAL: B dapest, VII. Dohóny 1. 12. IIL 8. A budapest nioksindóhivatal vezen: foje: di. Vajda Isiván.

CSEHBZLOVAGTA MEOBIZOTTAK : Balla JOZzef, Bercgezasz, Ugocsai-u. 5. Bleicher Símon, Munkecevo. Rewu. 54. Setilindler Anna lanárñ̄, Retkovszky Pál urnal. Jelsava. Fulóp Kálmánné, Rimavska Sobola, Kohar-u. S\%. Wieforlisz Cyulo, Rimavska Soljola. Värady Szitiónia nyug. polg. isk. tanárnô Losonc, Rózsa-u 6. Kormos Janos nyug. taniló, Losonc, Kossulh Lalos-utca 17, Oócza András nyug. tanllis. Rewaca. Babjáh Jónos, Uzhorod, Podkarpaski Bank, Menelfegyiroda. Julius Demjanovits uredinik, Huste Okresni Soud. Rted Béle, Kojes El Elorthay-itee 20. Turóczy Bola. Ko-


## Az elóizetéss diliakai a küvefkezơkepnen kell beizefini:


lakó elofitzelófnk negyedévenként postalakarékpén7o tát beflzetésflapot hapmak.

RIAGYARORSZAGEAN:
lakó elofizetōink negyedévenként póslałakarékpénz. tarl beflxetési lapot kaprak.

Tordán Jeszenszky Mildós |str. dr. H.aa
Rajiu 18. sz.], Ared, Barót slb. váro-
sokban a nyugtakat Bithari József
nyug. postofellıgyeló három havonként
személvesen mulatja be, - Románia
többi várossafloan és falvaiben lakó
elōllzetōiní a Cimborához mellékelfen
negyedevenként kitoltöt posfantalyanyt
kapnok, amelynek összegét bámelyik
postahivafal nal be lehet fizetni.

BUGOSKISVIXBAN:<br>póstaufalyányon vagy személyes befize. lés formájában a Kurir hitiap és kōnyv. terjeszió vállalàłnát Suboticn (Gizabada)

 a Wiener Bankvereinnála ,Szabadsajtó Bruchdruckerel u. Zeilungsvertag A. O. in Safte-Mare (Rominien) számláfa jevára.


LAPTULAJDONOS ÉS KIADÓ A SZABADSAJTÓ KÖNYVNYOMDA ÉS LAFKIADÓ R-T. SATMAR A BZERKESZTEGERTDENESSANLORFELEH-A SZINES DIMLAFOKAT OCEVARGEZSO TAMJZPLTA


[^0]:    A .CIMBORA* BUDAPESTI KÉPVISELOJE dir. Vajcia Isivan
    VII. Dohány-utca 12. III. \&

[^1]:    - Né az asszonyok...

