


# Használd fel idốdet! 

- Irta : ENDRÓDI SANDOR.-

Nincsen mindig tavasz,
Nevetö virágok,
Ósszel hervadozni
Látod a világot!
Aztán jön a zord tét,
Minden alél, megfagy
Használd fel idớdet,
Amig fiatal vagy!

> Mig az ég tündököl $S$ fény játszik az árnyon: Játéknak tû́nik fel Minden a világon, De ez a rózsás kor Nagyon hamar elhagy... Használd fel idödet, Amig fiatal vagy!

> Ez vesszöparipán Hetykén neki vágtat Levegóben lengó Délibáb-orszáqnak. - Nem föld az, atyafi, Csak visszfénve annak... Használd fel idödet, Amig fiatal vagy!

> Amaz meg bandukol, Bukdácsol magában, Egyet lép elöre De kettốt lép hátra; Célt téveszt. miközben Elfogy eró, abrak... Használd fel idödet, Amig fiatal vagy!

Te légv:vidám s józan, Mulass, de munkálj is.
Gondolj rá: nem minden
Május nap majális;
Hivatásod oly szép,
Oly nemes és oly nagy l. . .
Használd fel idódet,
Amig fiatal vagy!
(Budapest.)
 A kis Kerelk Karika

Irta : DRASKÓCZY ILMA.
II.

Ha Kerek Karika - akit a halászék most már csak Kari fiamnak szólitottak - eresztette le a hálót, ugy sereglettek belé a halak, mintha lépesmézzel csalogatnák. S ha a Riska elé ő vetette a szénát, ugy ontotta a sürü, mandulaizü, pompás tejet, hogy csodájára jártak a szomszédok, amint egyik sajtár a másik után csurrant, habzott tele a Maris asszony keze alatt. Ha ô ment be a városba a kordéval, amelyen most már nem csak halat, de tejet, vajat is hordtak be, ugy ellepték a vásárlók, mint a pillangóraj tavasszal a jázminbokrot. Egy év mulva már egy kis házat épitett a halăsz, a másik évben pedig már földecskét is ragasztott hozzá.

Egyszer egy vasárnap alkonytájt a lombos eperfa alatt üldögéltek. A vacsoracsillag már fent volt s a hold görbe sarlója is ott kaszált az égí réten. A halászné már eltakaritotta az̀ asztalt, a halász pedig hosszuszáru pipájábôl pöfékelt, módos gazda képpen. Az istáloóból kihallatszott, amint a tehénke ropogtatja az illatos szénát, amiben ugyan a 48 ?
csacsikának is bōven volt része. A tyukanyó halk kot-kottal rendezgette szárnyai \}alatt álmos csibéit. S a duczban is csőndes bugással helyezkedtek a galambok éjszakára, a Bodri István gazda lábaihoz heveredett, Karinak pedig kedvenc cicája duruzsolt a vállán.

Maris asszony végignézett a boldog, |békés, pihenö kis gazdaságon.

- Oh, Istenem, hála légyen neked, de szép és viruló minden! S ezen a csöndes, szép vasárnap estén valahogy olyan, mintha tündé̃ rek szálldosnának köröttünk.
- Hátha ilyenformán is van, - szólt bele titokzatos mosollyal a deli, uitközō hajuszu, egészen meglegényesedett Kari, a régi kis Kerek Karika. - Jó nevelōszülōim, èn tartozom kigyelmeteknek egy történettel, a magaméval. Itt az ideje, hogy elbeszéljem, mivel ép $\boldsymbol{t}$ pen ma van két esztendeje, hogy szeretō hâzukba fogadtak.
- No, mondd el hát, fiam, ugy is naponként sokat forgott a fejemben idecsőppenésed titka - s Maris asszony kényelmesen elhelyezkedett a karoslócán. István gazda is rábó-

lintott s figyelése jeléul a pipacsutoráját jobb agyarából a balba tolta át.
- Messze, messze innen, tán hetvenhét napi jảróföldre is, - kezdte Kari a történetet - volt a Fehérkirály birodalma. Egy nap a király, vadászat közben, patyolat fátyolával a csipkebokorban tövisek közt vergődö tündérlányra akadt. Kiszabaditotta s mivel a király nemcsak deli, szép legény volt, de azonkivül nemeslelkü és bátor is, a tündérleány megszerette s itt maradt érte földi asszonynak. A gólyamadár nemsokára egy kis fiut is hozott nekik ajảndékba. Nagyon megörültek neki s nagy keresztelōt csaptak, melyre az egész orszăg népe fölzarándokolt. Ezt fölhasználta Feketekirály, a Fehérbirodalom régi ellensége s haddal rontott az országra. Fehérkirályt megölte Feketekirály s a királyné a gyermekével tüzön-vizen, árkon-bokron menekült. Hónapokig bolyongott vad pusztaságokban, sürü erdőkben, csak gyökerekkel táplálkozva, mig végre egy kerek tó partjän összerogyott. Ekkor elhagyott tündér testvéreihez fohászkodott, hogy segitsenek rajta s bocsássanak meg neki, amiért levetette szảrnyait egy földi ember kedvéért. A tündérek le is szálitak hozzá, nektárral megetettêk, ambráziával megitatták s megigérték, hogy megszabaditjảk. De gyermekedet nem vihetjük magunkkal, - mondták neki - mert az $\overline{0}$ ereiben földi ember vére is kering $s$ obt nem birnánk fátyolszárnyunkkal a magasba emelni. Hanem elrejtjuk ot a te ezüst gyürüdbe, eldugjuk ide a sürü bokoraljba s később, ha az ellenség elvonul, kiszabaditjuk. A kirảlyné sehogysem akart megválni gyermekétől, de végül is kénytelen volt vele, mert a Feketekirály még a boszorkányokkal is szövetkezett, csakhogy a Fehérbirodalmat legyõzze. Már hallattszott is a zugó szél, amit sőprün lovagolva csaptak s a tündéreknek menniök kellett. Mert ha az ember nem is, de a boszorkányok gonosz varázsszavai árthatnak a tündéreknek is és megbénithatjảk hatalmukat. A kis gyermeket a gyürübe rejtve a bokor ágai közé dugtảk, a királynét pedig karjaikra véve elrőpültek. A boszorkányok dühükben ekkor olyan iszonyu zivatart kavartak, hogy a kis ezüst gyürü a bokorból belerőpült a tóba és megakadt a hinár és csigák közt a fenekén. Tizennégy álló esztendeig feküdt a gyürü a tó mélyên, mig végre a tündérek fölfedezték hol-
létét. Ekkor megkérték a Tókirályt, hogy vesse ki a partra. A vizgyürük sodorták is, vetették is mind elöbbre és elöbbre, de mégsem sikerült volna a partra jutnia, ha egy markos halász ki nem meriti a meritơ hálójával s egy jó halászné életre nem melegiti a dermedetböl asszonyi szivével a benne levô gyermeket, akinek végre, a tündérek segitségével, sikerült a gyürüt szétfeszitenie. Levegōre jutva aztán igy ijesztette meg gyors nővekedésével a jó halásznét a kis kerek karikából szinte percek alatt legénykévé serdült Kerek Karika.

Ez az én történetem, édes jó nevelö szülöim, végezte be az ifju az elbeszélést.

A halászpár alig tudott magához térni a meglepetéstől. István gazda szájảban már rég kialudt a pipa. Maris asszony meg a kezeit már az elbeszélés alatt is csak egyre csapkodta. Most aztản nagy fohászkodásba tört ki:

- Oh, Uramjézusom 1 És én meg csak oly egyszerü, paraszti, hozzá nem illó módon bántam véle, mintha épp a saját szegénysorsu szuilottem volna! $S$ o a riskat is megetette, vizet is hozott, fát is apritott. S te is, Esvány, támadt füle tōvét zavartan vakargató urára, te is a szamárkát is pucoltattad vele, kocsiskodni is hagytad - Uram, irgalmazz - a Fehér király fiát! Oh, ne haragudjon érte ránk, felséges királyfi, ne vegye bünül nekünk, de nem tudtuk, ki él itt közöttünk s kinek mondjuk csak igy: Kari te!
- Ugyan, ugyan, édes jó nevelōanyám, cirógatta, csillapitgatta a follizgatott Maris aszszonyt az ifju. Hisz csak hálát érzek, amiért magukhoz vettek és oly szeretettel tartottak, mint a saját gyermeküket és hogy dolgozni is megtanitottak, s lettem ilyen erős, izmos legény, amire nagy büszkeségem lesz még. Mert még csak ezutân jỏ a birkózás a kemény sorssal, amig visszaszerzem édesapám elveszitett birodalmát a Fekete királytól, a tündérek segitségével ugyan. de mégis a magam erejéböl.

S azért most nekem el kell mennem. De nem örökre válunk. Kigyelmeteket mindig szüleimképpen fogom tekinteni, hisz az enyimek nincsenek már a földón. Most tündéranyám se jöhet többé földi anyának hozzám, mióta ujból visszatért légi testvérei közé.

Sok veszedelem sok nehéz kaland vár rám, tudom, mig hirt adhatok kigyelmeteknek magamrol, de addig is itthagyom ezt a kis

ezulst karikát az ujjamról, akassza, Maris anyám, ujból a nyakába, mint két év elōtt, s ha valamiben szäkséget szenvednének, vagy bajba jutnának, csak pörgessék meg háromszor e mondással: *kerek karika, segits lo - s az én jó vigyázó tündéreim láthatatlanul itt teremnek. Ha pedig ujból elfoglalhatom majd édesapám trónját, hatlovas batárt küldök kigyelmetekért, jó nevelo szüleim s nem lesz többé se gondjuk, se bajuk egész életükben,

Ezzel a siró Maris asszonyt megcsókolta a két orcájản, átkarolta szeretettel a vállait, a meghatódott István gazdával melegen kezet rázott, körüljártatta szemét mégegyszer a nyá-
jas, holdvilággal elöntött otthon felett, aztán a halászpár "Isten áldjon - Isten âldjon* bucsuzására még egy kalaplengetéssel válaszolva gyors léptekkel elindult, hogy kôtelességét országa és népe iránt teljesitse.

István gazda és Maris asszony még sokáig elérzékenyülve beszêlgettek a Kari kirảly. firól, mig, aludni tértek.

- En is a párnámra haitom a fejemet, hátha megálmodom a Kerek Karika életének, kalandjainak további folytatását is hajnalban, kakaskukorékolás elōtt
(lemesyár.)


## A Kacagó város.

- Irta : KERTÉSZ MIHÁLY. -

Hol volt, hol nem volt, a Seholsincs hegyen ful, a Hiábakeresed folyón innen, pont a Soselàtfad erdó mellett. a Nedvestó kơzzelében volt egyszer egy nagy-nagy város. Külsóre ez a város is éppen olyan volt. mint a többi, vagyis a gyalog-ut mellett állottak a házak, az ablakok az uccára nyiltak, a kémények pedig az égnek mdredtek. Nem volna hát érdemes sokat beszélni erröl a városról, ha mégis nem lett volna valami, ami ugyancsak megkülömböztette a tőbbi városoktól. Ez a valami pedig az volt, hogy ebben a városban nem tudták, mi a sirás, szomoruság, mert itt mindenki és minden folyton csak kacagott. Kacagtak az emberek, kacagtak a madarak, kacagtak a fák, füvek, virágok, de még a városon keresztül csörgedezó patak csobogảsa és a fás lombjai közôtt futkảrozó szelló suttogása is csupa-csupa kacagàs volt.

Ha egymással talảlkoztak az emberek ebben a városban, jónapot helyet azt mondták:

- Hahaha!

Este pedig igy köszöntek egymásnak:

- Hihihi!

Kora reggel pedig:

- Hehehe!

Nem is törödött ebben a városban senki egvébbel, csak azzal, hogy minél csengőbben, minél hangosabban kacagion. Igy aztán éjjelnappal csengö-bongó kacagás töltőtte meg az uccákat, tereket, az egész várost.

Minden kacagás közül azonban messze kiesengett a Csengöcske kacagása.

Gsengöcske a Kacagó város öreg királyának egyetlen lánya volt és senki sem tudott ugy kacagni, mint ō. Amikor rákezdte - pedig egész nap egyebet sem csinált, mint rákezdte - mintha hetvenhétezerhétszázhetvenhét apró ezulst csengettyü szỏlalt volna meg egyszerre, oly szép, oly tiszta, oly messze-hangzó, minden fülnek kedves volt a kacagása.

Ha Kacagó városban valamire azt akarták mondani, hogy nagyon szép, akkor igy szóltak:

- Oly szép, mint a Csengőcske kacagása.

Es ha valaki valami nagyon jót akart kivánni embertársának, akkor csak azt mondta:

- Legyen olyan a kacagásod mint a Csengöcskéjé !

Mondanom sem kell, hogy ebben a városban minden ember szerette emertársát s ez annyira természetes is volt, hogy senki sem sejtette, - hogy ez máskent is lehetne.

Egyszer aztán - honnan merről, senkł sem tudja - egy idegen ember érkezett Kacagó városba. Ez az idegen ember egészen elätōtt a Kacagó városiaktól. Mert mig a Kacagó városbeliek arca széles-gömőlyüre nött a sok nevetéstōl és a sziv-jóságtól, az idegen arca kemény vonásu, szögletes volt, ajka pedig àllandóan

összezárult, nem ugy, mint a kacagókẻ, akik mindig nyitott szájial hahotáztaks. De még a szeme is más volt az idegennek. Valami mély ső tétség villogott elō belöle és soha sem csillogott benne a mosoly mint a kacagókéban.

Ez az idegen ember kora reggeltöl késö estig az utcakat jarta s csak azt leste, hogy hol találkozhatik egy-egy maganyos felnőtt kacagó emberrel. Ha aztán ez sikerült neki, gyorsan hozzásietett, fullébe sugott valamit s már tovább is allt.

A suttogástól pedig egyszerre megfagyott a mosoly a kacago ember arcán, kacagasa is egyszerre tompulni kezdett, mig végre tejesen elhait ajkán, de söt arevonásai is megvaltoztak ès olyanok lettek, mint az idegen emberé.

És minél tovább tartózkodott az idegen ember a városban, és minél több kacagó embernek sugott a fülébe, amnal rifkäbb left a - Kacagás és arnál tơbb olyan ember járkatit a värosban, mint az idegen.

Természetesen, az oreg kirälynalk is felfünt hamarosan a küiounớs változảs vảrosảban és mivel naprôl-n $n$ pra veszedelmesebben nővekedett a komor csōnd és napról-napráa ritkább s ritkább lett a kacagás, gyorsan összehivatta tanácsát, hogy meghảnyjảk-vessék a kâlönös dalgot.

- Iszonyu csapás ért bennünket, - szólt az egybegyült tanácsosokhoz s ha gyorsan nem segitünk a bajon, idestova mảr csak a muzeumban fogunk kacagást hallani. Azért hivattalak tehát titeket, hogy valami okos tanácsot adjatok, hogy mit kellene tennünk.

A tanácsosok sokáig hallgattak, mig végre megszólalt Mosolygás, a legfiatalabb tanácsos :

- Mindennek az idegen ember az oka. Ō sugdos valamit az emberek fülébe, amitōl azok egyszerre elfelejtenek kacagni ... Azt tanácsolom tehát, hogy üzzük ki az idegent a városbỏl...

Mèg be sem fejezte szavait, máris felzudult a tanács:

## 1 - O, ezt nem lehet !

- Bizony nem l-mondotta az öreg király is. - Kacagó városban nem szabad megbántani senkit sem. Már pedig ha kiutasitanók az idegent, ezzel nagyon megsértenénk... Valami okosabbat kell hát kigondolnunk.
To Tovább tôprengtek tehát, de egyre késett a jó gondolat. Pedig egyik nt p telt a måsik
után s már-már az egész város hallgatott, csupán a királyi palotában csengtek még a régi hangossággal a kacagások s ezek között a legszebben a Csengôcske kacagása.

Egyik napon aztán a palota-obrök jelentették, hogy az idegen ember folyton a palota kobruil ólákodik s fêto, hogy a ragályos betegség belopózik a palotába is.

- Senki ki ne mozdulion a palotából ! - adta ki erre az oreg király a parancsot. - Da legeslegjobban Csengöcskére vigyázzatok, mert ha $\delta$ is elfelejti a kacagást, egyszere végünk lesz !

Ezután tovább folytatták a tanáeskozást s hosszu vitatkozás után uj ötlete támadt Nevetésnek, az egyik tanácsosnak:

- Azt kellene megtudni, hogy mi az a: veszedelmes szó, amit az idegen ember a városbeliek fülébe sug . . . Mert ha azt ismernönk, talán hamaràbb kiokoskodhatnank valanit ellene.
- Igazad van, - helyeseltakíály + esalk atrôl félek, högy ha meghallijuk azt a veszedelmes szót, mi is ugy járunk, mint a többiek, akinek fülébe sugja az idegen ember. Elfeledjâk mi is a kacagást. . . Nem jo lesz tehát kisérletezni.

Ebben a pillanatban riadtan rohiant a tanácsterembe az egyik ajtónâlló és lihegve jelentette.

- Felséges királyom! Tanácsos urak! Az idegen ember valahogyan közelébe férkảzött a másik ajtönállönak és mielōtt még észrevehette volna, az idegen valamit sugott a fülébe, amitob egyszerre szögletes lett az arca furcsa-sōtét a tekintete és - ami a legszörnyübb - elfeledte a kacagást !
- Ennek már fele sem tréfal - rémültek meg a többiek. - A veszedelem már itt van a palotában! Sürgősen cselekednünk kell!
- Söt már Csengöcske is veszélyben forog, folytatta a jelentést az ajtónálló. Az idegen ember most az $\delta$ ablaka alatt settenkedik. Az imént éppen kitekintett Csengõcske s ha idejében vissza nem kapja fejét, bizony ugy járt volna, mint a társam, mert már nyujfotta is feléje a fejejt az idegen.

Az öreg király szólni is alig tudott ijedtében s jó idöbe került, amig ki tudta adni a parancsot:

- Csukják be azonnal a palota összes ajtóit és ablakait ।


Az ajtónálló elsietett, hogy végrehajtsa a parancsot, a király meg a tanácsosok pedig folytatták a tanácskozást.

De már letettek minden reményröl, amikor végre megszólalt a legöregebb tanảcsos, akit Hahotának hivtak:

- Ugy vélem, mondotta, hogy Nevetésnek igaza van. Meg kell tudnunk azt a különös szót, amit az idegen sugdos ... .
- De hogyan ?1 - kérdezték egyszerre valamennyien.
- Eppen erről akarok beszélni, folytatta az öreg Hahota. Ugy vettem észre, hogy az idegen csak a felnöttek fülébe sugdos. Ebböl azt következtetem, hogy csak ezekre van hatása a szavának. Ha tehát egy kacagó gyermek hallaná, annak nem ártana s akkor ez kacagva elmondhatna nekünk is anélkül, hogy ártalmunkra lenne.

Ez az ötlet szerfölött tetszett a tanácsosoknak és a királynak, miért is rögtön hivattak egy kacagó gyermeket meg egy palotabeli felnôtt embert s elküldötték olket sétálni a palota körül, ahol az idegen ember ólálkodott. A kis fiunak azonban lelkére kötötték, hogy ió hegyezze a fülét s hallgassa ki, mit sug az idegen ember e vele küldött bácsinak, aztán szaladjon vissza és mondja majd el, amiket hallott.

Igy is történt. A kacagó kis fiu eltávozott a felnōtt emberrel, a tanács pedig együtt maradt és várakozott.

De alig telt el egy negyedóra, már is lelkendezve futott vissza a kis fiu és messziröl kiabálni kezdett, miközben szerencsére folyton kacagott:

- Király bácsil Király bácsil Hallottam ám, hogy mit sugott az idegen bácsi!
-Mit? Mit? - sürgették egyszerre valamennyien türelmetlenül.
- Azt mondla - magyarázta a kis fiu kacagva, - hogy Gyülölj le Erre aztán egyszerre elfeledett kacagni a velem jöft bácsi és az arca olyan lett, mint az idegen bácsié és hiába hivtam, nem akart többé velem jönni . . . - Gyülölj .... gyülölj . . . ismételgették a
tanácsosok a különös szót. Sohasem hallottuk még ezt a kifejezést . . . Vajjon mit jelenthet?
- Nem az a fontos, szólt most ujra az öreg Hahota, hogy mit jelent, hanem az, hogy miként lehet e különös szó varázserejét megtörni, hogy ezután Kacagó város ujra méltó legyen nevéhez. Ezen gondolkozzunk most tehát.
- Hahaha! - csendült fel ebben a pillanatban Csengőeske csodálatos kacagása a tanácsterem ajtajában, ahol már régóta hallgatózott a királyleảny észrevétlenül. - Hát ez a szó esinálja a bajt ? Ó, ha elöbb ismerem, már régen elmulott volna a veszély. Ne busulj hát királyi apám, se ti, tanácsos urak! En majd rögtön beszélek azzal az idegen emberrel. Egy félóra mulva itt leszek s meg fogjátok hallani, hogy akkor ismét visszhangzani fog a város a kacagástól.

És mielôtt még visszatarthatta volna leányát az ơreg király a merész és veszedelmes vallalkozástôl, Csengöcske kacagva libbent le a lépcsökön, ki a palotából.

De alig haladt néhány lépést, már is feltünt az idegen ember, aki napok óta leskelődött, vảrt arra a kedvezỏ alkalomra, hogy találkozzék Csengöcskével, mert jól tudta, hogy addig nem sikerül teljesen meghóditania a várost, amig hallatszani fog Csengőcske kacagása. Amidön tehát észrevette a királyleány közeledését, azonnal feléje sietett s amint melléje ért, füléhez hajolt, hogy belesugja a rettenetes szót.

Ámde mielött még felnyithatta volna öszszeszoritott ajkát, Csengōcske gyorsan meg előzte s kacagva kiáltotta neki:

- Szeresd embertársadat! Szeresd! Szeresd, hogy téged is szeressenek! Meglásd, milyen boldog leszel, ha szeretni fogsz és téged is szeretnek !

E szavakra csak nyitva maradt az idegen ember ajka s egyetlen hang sem tudott kijönni raja. Jó idōbe tellett, amig megszólalt.

- Bizonyos az, amit mondasz ? :- kérdezte halkan.

-- Prábáld csak meg! - mosolygott reá Csengöcske.
- Ess mindenkit kell szeretni? - firtatta tovább az idegen.
- Kivétel nélkül mindenkit, - erösitgette Csengőcske. - Csak igy fognak téged is szeretni és csak akkor leszel boldog !
- Te is szeretsz mindenkit? - tudakozódott csodálkozva az idegen.
- En is 1
- Még engem is ?
- Teged is !
- En is szerethetlek téged?
- Természetesen! - nevetett Csengöcske a balga kérdésen.

S im, egyszerre megváltozott az idegen ember arca. Vonásai meglágyultak, szemében mosolygás csillogott s ajkán kibuggyant az elsö jóizü, boldog kacagás. De ugy megijedt maga is a különös hangtól, hogy azonnal elhallgatott.

- No, ne felj 1 - biztatta Csengőcske. Csak folytasd!

Es az idegen ember most már bátrabban folytatta a kacagást, miközben érezte, hogy valami jóleső melegség tölti el az egész bensejét.

- Jaj, de boldog vagyokl - fakadt ki végre ôszintén. - És ezt csak neked köszönhetem, Csengőcske. Mivel háláljam meg jóságodat?
- Azzal, - válaszolt Csengöcske, hogy örökre feledd el azt a csunya szót, amit az emberek fülébe sugdostál eddig.
- Már nem is emlékszem rà, - jelentette ki az idegen ember.

Ebben a pillanatban ugy hangzott, mintha millió és millió ezüst csengỏ szólalt volna meg: az egész Kacagó város ujra kacagott, mert meghalt a Gyüloblet, vele elmult a varázs s egyszerre visszanyerte mindenki a kacagást. Olyan hangos volt a kacagás, hogy az öreg király és az egész tanács boldogan szaladt ki a palota kapujába, hogy lássák, mi történt.

És akkor megértettek mindent. Mert látsák, hogy Csengőcske karonfogva jön az idegen emberrel s mindketten boldogan kacagnak.

Mondjam-e, vagy anélkül is tudjảtok, hogy Csengőcske meg az idegen ember, aki nem volt más, mint Bủs-ország számüzött királyfia, rövidesen egybekeltek s aztán elindultak Búsországba, hogy ott is megtanitsák kacagni az embereket.

## A két folvaj.

- ANTON PANN VERSE. Magyarba átulfette: dr. Szerémley Åkos.

Két bünlevõ, két elitélt,
Kià gonosz uljára tért
Szigoru őrizet alaft
A veszlôhely feté haladt.
Tehál mennek, lépkednek ott
S az egyikük ily jajba fog:
-Ah, átkos sors I Mivé levék?
Alyámfia, mi szörnyü vég !*
A másik szól: Te balga, te,
Minek jajongsz, mil érsz vele?
A bút már hagyd, órája mult, Midôn véghez közelg az ut. Inkább hảlát adJ csendesen, Imádkozzál, mint én feszem, Magadban szólj: "Uram, segélj!* S kérd, hogy rosszabb végel ne érj.
Nem érli ez majd észbe kap:
"Ah, hogy milyen guny a szevad I*
Azlán sóhajt s vontatya lép,
Megállni tán egy percre még.
Es ime jön sebes lovon,
Kit a tömeg elöbbre von,
Egy kulldölt szól -a dob pereg -
„Nem kell sietni, emberek!
Ügy látom én, ez it a tér,
Hová sok szajitátó befér,
Kikel mosi összegyijitselek,
Merl elretlentớ példa végelf
Igy vállozott meg az it Slet:
Nagy néplömeg hogy állna sort
S nem akasziás, mini mondva voll
De kinzások közt meggyötörni
És élve kell kerékbetōrni,
Tehát igy cselekedj, pribék ${ }^{*}$
Es a bünős, ki az elébb
Nem érle szól, most érti már
S nagy megnyugvás lelkére száll,
Társára néz, melléje lép
Aztán beszél és szól eképp:
"Bizony, igaz, hogy" már az ember
Akármi rosszal érjen is meg.
Oktalanul panaszra kelve
A jó Istent ne Ingerelje,
Magában inkább azl forgassa,
Bölcs az Atyának gondolalja Es néki adja át magál,
Gyul benne fény, egy uf világ :
Ereztesd, ah, ollalmadat,
Uram és rosszabbul ne add!

## A vizusgán.

Tanitó : Mondd meg, fiam, mível kötik össze az igéket?

Gyerek: Spárgával.
(Bánffyhunyad.)
KOLOZSVÁRI BANDI.




## Tamás érdeklődik.

Beszélgetés az indiánokról.)

tamás: Mióta az indiánok kegyetlenségeirobl olvastam, sokszor gonoolok rảjuk. Élnek e még azok a kegyetlen törzsek, melyek véres harcokat vivtak a feljérekkel és egymással? Kül̄̄nösen akkor borzongtam, amikor azt olvastam, bogy az indián barcos lehuzza ollenségének feiebōrét.

APA: Azt hiszem, ijedtedben mozogni kezDeft a fejed böre. Ugg érezted, mintha már egy batalmas indián-kéz belemarkolt volna üstököDbe, hogy késének egy-két kanyaritásával megszerezze a skalpodat. Amikor gyerek voltam, en is gondolfam ilyesmire Égnek is állt ijjeঠtemben a hajam. Minden ember jobban szereti a fejebôrēt magán viselni, mint eag indián kezében Diadaljelvényként láfni. Ā skalpolás csunya és kegyetlen szokás, de a báboruval más csunca és kegyetten szolidisok is fárnak. Ma mâr meglehetősen kiment a divatból, de azért vannak törzsek, melyek ragaszzodtrak az ósi szokáshoz. Hyen indiánok közé bizonyára nem vágyakozol.

TAMÁS: Sok indián él még Amerikában?
APA: Észak-Amerikában keves, megváltozott az a világ, amelyröl a te indiántörténeteio szólnak. Dél-Amerikában azonban még sok független törzs van, sôt vannak indián-területek, hová fehér ember nem tette még a lábát.

TAMAXS: Ezen csodálkozom. Mindig volfak báfor emberek, kik semmitōl sem riadtak vissza A sivatagokba, az északi és Déli sarokra elmerészkednek egyesek, miért nem vállalkoztak arra, bogy ezeket a független törzseket felkeressêk,

APA: Nem a veszedelem riasztotta el oblet. hanem a természet védi meg az indiánok függetlenségét meg nagy ravaszságuk. Ha az európai utcs előtt egy nagy sivatag áll, ba beláthatatlan ingovány terül el elötte és a messze fávolban pélodul magas begyek kéklenek, nem vág neli a bomokpusztának vagy az ingoványnak, pedig a puszta és ingovány tulsó oloala és a begyek között még nagy darab termékeny fold lehet. Az indiánok meglehetōsen titkolóznok a fehérek elött, nyugodtan és lelkiismeretfurdalás nélkŭl állitják, bogy a puszta teljesen lakatlan, az ingovány järhatatian, Mem nagyon biznak a febérekben. Okuk van rá Sokat szenvedtek a febérek miatt. He gondold azonban, bogy keggetlenek. Ezek az ōsi szokások szerint élō fajok szivesen fogadják as ioegent, ba ajándékot visz nekik, akkor ök is ellátiák minden jóval, legalább is mindennel, amit ôh jönak képzelnek.
tamÁS: Llgy látszik, ift is nagy orrōmőt lehetne okozni a szines kendóvel vagy piros szōvetekkel, mindénféle rubákkol.

APA: Cebet, bogy orrülnének neki, de fulságosan magy sikert nem aratnál. Ezek az indián törzsek nagyon kevés ruhát viselnek, ijesztően keveset. Egyes fajok rubaja alig áll tōbbōl, mint a festésböl és tetoválásból. Szép rajzokat vésnek és festenek testük egyes részeire. Sokkal jobban örülnénck, ha jó sok dohányt vinnél magadoal. Magyon szeretnek pipázni. Termelnek ugyan ök is Dobányt, De nem tudják jól kezelnt, a febér ember Dohánya nagyon izlik nekik. mindent ki lebet csolni tōlük, még a dicsőséges fejbörről is lemonðanak. Rülönben is baj van már azzal a fejbőrrel nagyon valószinū, hogy egy és ugyanaz a fejbőr ma itt, bolnap amott-mutatia a gazda Dicsôségér. A ió barátok kikőlcsönzik ünnepélyes alkalmakra egymásnak. Ezt azonban rem szabad észeevenni. Mem szabod sok minoenért megharagubni, sôt csodálkozni sem. Ha az ember idegenek között van, alkalmazkodni kell boazájuk.

TAMÁS: ugy veszem ésare, furcsa szokísaik lehefnek, De nem akarsz róluk beszélni. Valószinüleg attól félsz, bogy visszaborzadok tőlăk.

APA : Hem olyan borzalmasak ezek a szokások, csak különõsek. Ha péloául pipával a szájában sétálgat az ember közöttâk, megbámulják. A legtōbb indián letelepedik vagy megáll pipázni, élvezni akaria nyugodtan a dohányt. Oঠa is lép a pipázva sétálgató fehér emberbez és klveszi szájából a pipát. Ez nem valami rendōri intézkedés, nem elkobzás, mert nyugodtan a maga szájába teszi és tovább szivja. Ha kōzeledik egy másik férfi, átadja annak. A fe hér ember csak néz, csak néz a pipája után, egyszer csak látja, hogy pár szippantás után visszaadják neki. lgaz, loogy most már elváriák tōle, hogy ne sokáig tartsa magánál, banem ismét jária körben a pipa. fát bizony ez nem kellemes, de ez az indián szokás. Magyon önzönck tartanák azt, aki egyedül akarná végigszivní pipáját. Mleg kell szokni még közōttük sok mindent. Hordenskjōlo svéd tuðós sok érdekes Dolgot tapasztalt közōttük. Vele förtént meg a következō eset: Amikor este lepihent ágyába, Ђárom négy indián is mellé dölt, neki szép széles takarói voltak sel sem tudták az indiánok képzelni, hogy egy embernek kellenek acok a takarók. Ha sátrában egyedäl feküdt le, néha barmadmagá-

val ébredt fel. A hūvōs éjszakán egy-két férfí melléje buzódott. Te attól féltél, bogy kegyetlenek, MorDenskjölənek a tulságos barátságuk volt kellemetlen. Sokszor a jó gyermekekre emlékeztetnek az indinok. Ha valaki ajándékot kap közülök, siet megosztani a többiekkel. Egy gyermeknek pélóául a svéd utazó egy cukor-rudacskát adoft. A fiu leharapott belōle s a többit kinálgatni kezote lgy vannak mindennel. Az ajándékot nem tekintik maģukénak, hanem másokat is részeltetnek benne Ez, természetesen, csak azokra a törzsekre áll, melyek elzártan élnek, a fehér ember sok jóra, de sokkal több rosszra tanifotta meg azokat az indiánokat, akikkel régőta érintkezik. Ezek a törzsek nem kedvesek, Hem is szivesen keresném fel öket. Felemás emberek. Egy ilyen törzsröl beszéli Mordenskjölo, hogy mulatság elöft testüket még festékkel Diszitik, de már curópai rubát vesznek magukra. Csodálkozol, ugy-e? Mlintákkal telerajzolt test és curópai ruha!

TAmÁS! Ha a mi rubâinkat veszik magukra. akkor nem látssik testük fetoválása és a festett ábrák sem tünnek elō.

APA: Ez a veszedelem még nem fenyeget nem olyan gazbagok ezek az emberek, hogy teljes oltözetet szerez̧̧etnének. Egyiknek kabátja van, másiknak nadrágja, barmadiknak inge. Hem a legujabb párizsi Divat szerint öltözködnek. Uliabb iDökben sokan tódulnak a városok felé, munkát vállalnak a gyárakban. Képzelhetè, mennyit mesélhetnek odabaza a kis indiángyerekeknek a fehér emberek városairól. Különösen a cukorgyárakban dolgoznak és a mezőgazdaságban. Innen viszik haza a fehér emberek rubadarabjait és rossz szokásait. Innen viszik baza a pálinka szeretetét,

TAmÁS: Mem ittak sze:zes ifalckat, mielött a feł̧éreket megismerték?

APA: De iftak, ez azonban sokkal gyengébb volt a pálinkánál, csak olyanféle ereie volt, minta sörnek. Ezt az italt szokták mulatozás alkalmával fogyasztani. Kissé különös a készitési móDja. majo egyszer elmondom azt is. Most már csak arról beszélek, mif csinálnak az indiángyerekek egész nap. biszen nekik nem kell iskolába járniok.
tAmÁs Bizonyára játszanak. Kiváncsi vagyok, nagyon eltérớk-e a játékaik a mieinhtōl.

APA - A legtöbb tôrzsnél a fiuk és a lányok külōn játszanak Magyon sok érdekes játékuk van. Szeretnek labdázni is. Jo nagy gummilabðát eloobnak, a szemben alló csoportból valaki fejével viszzsavágia. Most már nem szabad kézzel hozzá érni, fejiel dolgozmak; mig a labia foldore nem esik.

Akkor kezō̃ỏik cō̈lröl. Csinálják másképpen is, $\bar{A}$ kiboboft labdadt jobb vállal kell visszavetni, aztán megint iobb vállal, egészen addig, mig a fôlore nem esik. Azt hiszem, ezekből a gyerekekből jó futball¡átékosokat lehefne nevelni.
(Budapest.

## Rémes kaland!

Többméteres mozifilm egy felvonásban. Irła és rajzolta : ifj. PRÖHLE VILMOS.

Volt nekem egy derék tudós baráfom, névszerint: dr. Penész Virág tanár ur. Iszonyu sovảny, iszonyu kicsiny és iszonyu tudományos volt. Persze, doktor filozofié (magyarul: philosophiae) volt. Es ugy-e, -vagy tudjátok, vagy nem - doktor filozofié az az ember, ifletve tanár, aki annyit gondolkozik és addig filozofál, amig dokiornak képzeli magảt, pedig nem is fud gyógyitani!

$A+04=10$

Nos hát egyszer, Penész Virág barátom uram belefáradva a sok gondolkozásba, elhatározta, hogy elmegy Olaszországba: egy kicsit idülni-üdülni. Olaszországban ugyanis nem volt még, mảr pedig életében sehol sem járt. Vett hát először is egy uti-kalauzt, nem vasuti konduktort, hanem egy kis piros könyvet, amiben le volt irva és képzelve egész Olasz. ország, nehogy aki odamegy, elfelejtse hogy ott van és nem másutt. Szóval vett egy kis piros, olasz konduktor könyvet, amit máskü-

lönben élelmes irója utân ugy is hivnak, hogy : Bedekker, mert kidrukkol 80 leut a jảmbor vevỏ zsebéből. Amely összeget tudós barátunk is kiguberálván, zsebretette a zsebbevágó zsebkőnyvet és felült a vonatra, egy II. osztályu kupéfülkébe. De mivel a pápaszemét - mint rendesen - otthon felejtette, nem a diványra, hanem egy nyitva felejtett elemózsiáskosárba ült. Az elemózsiás kosár tulajdonosa, aki jóllakva horkolt a másik diványon, ezt nem vette észre, hisz dr. Penész Viràg iszonyu sovány,

iszonyu kicsî, iszonyu tudós volt, no és a kosártulajdonos ur aludt. A vonat pedig megindult, ugy megindult, hogy szinte könnyezett. A vonatoknak különben meg van az a kellemes, mondhatnám illetlen szokásuk, hogy induláskor fejbe kólintják a utast, mire az utas: ha alszik, felébred, ha nem alszik, nagyot káromkodik. Az elemózsiás kosár ur, akarom mondani: kosaras ur is felébredt finoman. Ez csak azért fontos, hogy miután akarata ellenére ébredt fel, - dacára, hogy rettentỏen, töméntelenül kővèr és potrohos volt - nem volt éhes, azért ha már felébredt, bezárta az elemózsiás kosarat, bezárta tulajdon elemózsiás kosarába Penész Virág tanár urat, akit, ugy-e már mondtam, hogy nem vett észre és a kosarat mindenestül: elemózsiástól: Penészestül feltette a podgyásztartó hálóba. Azzal leült és mint minden nagyobbszerü ennivaló-kosár tulajdonos - tovabbb aludt. - A vonat eközben ment, ment, ment. (No, nem nagyon gyorsan.)

Penész tanár ur pedig - azt hitte a derék tudós, hogy álmodik ês a paradicsomban van - evett, evett, evett.
(De, bizony, nagyon gyorsan.)
És itt kővetkezett a baj!
Mert, ha a vonat olyan gyorsan ment volna amilyen gyorsan az iszonyu sovany tanár evett, vagy ha a nagy, ámbár iszonyu kicsiny tudós olyan lassan evett volna, amilyen lassan a vonat ment: akkor nem történt volna semmi baj és vége lenne a történetnek.

De a vonat lassan ment, a tudós gyorsan evett, a kosaras ur pedig, hol gyorsan, hol lassan, de egyformán aludt.

És a lassan menó vonaton a tudós olyan gyorsan evett, hogy egyre jobban és gyorsabban puffadt és hizott, mig a kosaras ur aludt és horpadt és fogyott. Es elvégre olyan so-

kảig ment lassan a vonat, hogy a tanár ur már mindent megevett maga körūl s ugy meg

gömbölyödött, hogy kidomborodott az elemózsiás kosár mind a két oldala, a kosár tulajdonosa pedig egészen lesoványodva ébredt fel az elsó olasz allomáson.

A vonatoknak megalláskor is meg van az az intelligens szokảsuk, hogy fejbekólintással figyelmeztetik az utast megállásuk valóban meglepó tényére s igy a kosaras ur, - aki már olyan lenge volt, mint egy nád vagy szalmaszal - kétszeresen ébredt fel. Az éhségtōl és a fejbekólintástool. Ambár az is lehet, hogy megforditva.

Nosza, nyult is a kosár után, de igenigen meglepódött:

- Mijazamerikajicsudajáat ilyen pocakos és nehéz ez a kosár?1? - Mert hảt nem birta levenni.

Ebben a percben egy nehéz kéz nehezedett vállâra s egy baljóslatu hang mondá:

- A törveny nevében!
- Nol? - fordult meg a kosaras ur.

A kalauz állott elötte, egy vảmtisztviselő közlegény kiséretében.

- Tagadja, hogy tetten kapluk?
- Tetten ? Miben?
- Lopásban !
- Tagadom. 1
- Lehetetlent Különben, ha tagad, beismeri!
- Hisz ez a saját kosaram!
- Aj! Én ezen kosarat magam hoztam ezen fülkebe, bizonyos Hasas vendéglós ur utan! Ellenlien uraságod pocakja hol van, he?
- It van! - kiältotta a közlegény vámtisztviselō, aki a párbeszéd alatt leemelfe a kérdéses kosarat, amit kinyitva előtünt dr. Penész Virág tudós és tanár ur, amint édesdeden aludt, meghizva, felfuvódva, mint egyetlen egy óriási pocak! Penész Pocak, Pocak Penész, vagy ahogy tetszik!
- Ez nem az uraság pocakja, ez penészes háj 1 - mondta a kalauz, azzal a kosarat becsukta. - Gyerïnk a fōnök elé !

Az állomásfönök igen elmés ember volt. Rögtön kitalálta, hogy a meghorpadt kosaras ur zseb-, illetve kosarmetszó, tehát óvakodjunk töle, azaz bocsássuk szabadon, mert igy elkerüljük nem éppen biztató jelenlétét, a penészes hájjal telitett kosarat pedig fel kell adni Haasas vendéglôs ur cimére, aki bizonyosan valahogy lemaradt a vonatról. Igy hát a kosárra cédulát
ragasztottak és ráirták mindenféle nyelven: Vissza! Retour! Backwards ! Zuruck! és feltették egy jól megtermett teherkocsira. Majd csak rátalál Haasas urra valahol.

No, aztán utazott is az elemózsiás kosár és benne dr. Penész Virág, egy vagy két hétig ide-oda mindenféle allomasok kőzőtt, mig nem a kosár egvik oldala kilyukadt és a lyukon a már visszasoványodott tanảr ur kigurult a $i o l$ megtermett teherkocsiba, a jól megtermett teherkacsiból pedig legurult a vasutitoltésre, a vasutitöltésröl a fôldre.

Az ám! Szicilia foldjére!
Megijedt a tanảr ur, de nasyon! Hisz' olvasta a Bedekker konduktor olasz könyvében, hogy Sziciliában minden utca sarkán tollas süvegü, hegyes szakállu, malaclopó köpenyes brigantik allanak, szemükben villàmló

haraggal, kezükben vakitó tőrrel és jaj annak, aki talảlkozik vèlök!

Itt csak az segit, ha elkerulli az utca sarkokat. Szaladt is, de még hogyan szaladt, egyenesen egy sarkatlan gömbölyü házhoz. Valaha szélmalom lehetett, most vendégló volt. Bekopogtatott éjjeli szállásért. De már annyira tele volt minden szoba, hogy tudósuriknak csák a padláson jutott hely, egy nyaláb szalmán. Fogvacogva ment fel a rozoga lépcsőn. Mẻg gyertyát se kapott. Azt mondta a vendéglōs, hogy ugy is világit a hold a padláslyukon keresztuil.


Keservesen sóhajtva feküdt le a szalmára, de nem tudott elaludni. A holdvilág a tetố minden repedésén beszürödött és félelmessé tette a padłás zeg-zugait. Minduntalan lépéseket hallott és minden sarokban éles törü rablókat képzelt . . . De hallga, mi ez ?

$$
\text { - Top } . \text { top } \text { top }
$$

Lépések közelednek, igazi lépések I

- Jaj, bizonyosan gyilkos brigantil ...
- Top . . . top . . . top . . . - jön felfelé a lépcsőn
- Rics ... recs . . . - recseg a rozoga lépcsö. - Dob ... dob ... dob... - dobog a padlás deszkája a briganti sulyos léptei alatt ..

A tanár ur ijedtében kiáltani se tudott. Jött, jött, közelgett feléje egy fekete köpenyes alak. Igazi briganti. A holdfény csillog éles késén . . . már ideért . . . itt áll felette. . . Jaj! jaj! csak kiáltani birna! De nem lehet

a gyilkos már felemelte a kést... Vége van ! A kés villant és a fekete alak egyetlen csapással levảgta a feje fölött lógó füstöltsódart.

## Emiékkönyvbe.

Ne hallgass mindig szivedre l Legven bármily nemes és jó,
Mert - hidd el - a sziv sok dologban Igen-igen rossz tanácsadó.

VIRSIK MÁRIA.

## Az alma és a körte.

- Irto: CSATKAI JÓZSEF, -

A gyümölcsōs tálon ketten ültek: egy alma és egy körte. Azon vitatkoztak, hogy melyikük elökelōbb. Az alma kãlönösen régi, nemesi származására bivatkozott:

- Éva is almával kinálto meg ÁDámot, ilyen tảvoli ôsöm van nekem.

Ami volt, $a z$ volt, - felelt a körfe - De nekem ma is elökelő rokonaim élnek: a császárkörte elsõ unokatestvérem.

- Az semmi. - ellenveté $a z$ alma - fö az eggéni érdem. Oly csábitoban, édesen mosolyogni egy gyümölcs sem tui, mint az alma.
- Mli pedig magunk vagyunk édesebbek, monoá a körte - mig fi savanyuak vagytok, ami nem is csoda, ba oly fanyar rokonaitok vannak, mint a birsalma.

Az alma nem hagyta ma̧̧át és visszavágott:

- Heked meg a fanyar vadkörte a rokonod és gyakran kövek vannak a basabban, be-e-e!
- I te basabban kukacok vannak. Szilvából lesz a szilvórium, almából lesz az almárium be-e-e!
- he csufoli, bisz' rokonok vagyunk, ba nem is egy fa volt a bölcsönk!
- De egy gyomor lesz a koporsótok! - mondá a belépő Piroska és hamm! egymás utân megette minð a kết gyümölcsöt.

EEKKPPZELNI SE MEHFET szebb, jobb és olcsóbb könyvekel a Hoffmann Ferenc ifjusági regényeinél. A MINERVA Irodalmi és Nyomdai Mûintézel Rt.-nál (Cluj-Kolozsvár, Str. Regina María 1.) ezekbō1 a következōk kaphafók darabonként 45 leiért:

1. Küzdelmek.
2. A tósâg diadala:
3. A tél birodalmában.
4. Viszontagsâgokatengeren 6. Frigues és n ci.
5. A talizman.

Posta ulján is megrendelhetōk a pénz elōzetes bekuldése melleft vagy ufánvétlel.

## A Cimbora könuvoszáálya

## A. cserkészk历nyvek uj árai:




## 

Elek napján megtelt a kertem dalosmadarakkal: csupa jókivánságok postásai voltak, mind azl csicseregték, mind azt dalolták : sokáig, sokáig, igen sokáig éljen Elek nagyapó! Könnybe borult a szemem e dalok hallatára, mert lehelten volt meg nem éreznem, hogy mind romlatlan gyermekszivekből fakadt. Minden alkalmat felhasználdak az én kedves unokáím, hogy vallást tegyenek irántam való szeretetükrōl s ezek leköteleznek, hogy éreltulk éljek, munkáljak halálig. A jó Isten àldja meg öket egyenként ! Fazakas József, Kovászna. lól sikerull a vizsgád, a kovásznai gimnázium harmadik osztályában, még Jutalomkönyvet is kaplál. Bár mindent románul tanultalok a vallás kivételével, az irásodban nincs semmi magyartalanság, s ha igéreledel beváltod és gyakran irsz nagyapónak, nem is lesz. Kulomben sok emberl ismerek, aki a sajáf anyanyelvén kivïl 48 bb más nyelven ir és olvas, de ez éppenséggel nem látszik meg anyanyelvü irásain. A kiadóbácsi, amennyiben van fölösleges példány, pótolja a mult évi 16, 23. 24, és 25 . és az ez évi 8. 11. 15. és 22. számol. - Körtëlessy Endre, Arad. Rég nem irtát levelet, s most is csak rejtrénymegfejléssel adtál éleljell magadrơl. Elvárom, hogy ujra megkezdjed a levelezési. - Asztalos Duci. Sejtem, hogy hol lakol, de mert kifeledted a leveledből, nem from a neved után. Egyébkénl a rejlvénymegfejtéssel nem késtél le. SchiedI Ella, Vulkán. Nem elég, hogy én meglarlsam a szavamat, de szükséges a doktor bácsi engedelme is, mert a téli belegeskedésem miatt, csak orvosi engedelemmel ufazhatom. Mindenesetre örvendenék, ha részl vennél a rajz pályázaton, de ha anyukádnak segitened kell, ez fontosabb minden pályázatnál. A rejtvényed régi jó ismerốs, ujat eszelj ki. - Gyárfás L szló Kolozsvår. A kiadóbácsi pótolja a 24, számol. - Kratofil Micike, Sepsiszentgyörgy. Nehéz volt ez az iskolaév, mert majdnem minden tárgyal románul fanulfatok, te azonban szép bizonyitványt kaptát. Képzelem, mily boldogan utaziál Hatvanba a nagymamáékhoz. A kiadóbácsi ezentul a te nevedre fogja küldeni az ujságot, s minthogy édes apád utánad küldi, remélem, beszámolsz a hatvani nyaralásodról, mert oft bizonnyal sok érdekeset fogsz látni. Sylveszter Bözsike és Mariska, Kolozsvár. Nemcsak rejtvénymegfejlést, levelet is várok tōletek. - Paál Kálmán, Bethlen. Órvendek, hogy a vizsgád jôl sikerült, bizonyifványod az elsōk közé fariozik, s ôsszel már udvarhelyi gimnazista leszel. Annak is örvendek, logy megkaptad a kél Vesselényl c. könyvemel. Eddig bizonnyal megkaplad a másik könyvel is. Rejtvényeidből válogalok, a kiadóbácsi pedig az ujságol, amely eddig Udvarhelyre Járt, Bethlenfalvára fogja küldeni. - Páska Judit, Hid-
almás. Egy héteṇ̃csak kétszer van posfa nálatok, szóval, akkor nekem nines okom a panaszra, mert én minden héten kapok háromszor postát. Mint sok minden nyomoruságot, ezl is megszokja az ember. Kövelkezō leveledben ird meg, hogyan sikerilt a vizsgád Nagyváradon és ird le azt a mulatságos dolgot is, amit a bátyádiól hallottál. Hogy a kiadóhivatal megkapla•e a száz leut és meddig van kifizelve a Cimbora, errōl csak a kiadóhivatal érthesithel téged. Ugyanez pótolja a 14. számol s a mult évrōl, ha van felesleges példány, a 38,48 . és 51. számot. Rókáné komámasszonyról, ha fòl emlékszem három könyvet irtam, ezek közölt idáig esak az jelent meg könyv alakban, amelyet te olvastál, de majd a többire is sor keriil. Azt magam sem tudom, hogy Mark Tvainnek az álfalad felzell könyveken kivïl van-e több könyve Tamás urliról. - Lázár Hanna, Csiktapolca. Ugyancsak jókor érkezett a leveled, mert éppen meg. akarlam kérdezni, hogy nem vagy-e beleg, oly rég nem irtàl. Most aztán kisült, hogy Pesten voltal s oft kitīnōen Ievizsgáztál. Hogy mikor megyek Csikszeredába, igazán ludom, azl azonban szerelném fudni, hogy mikor vállod be te az igéretedet és jösz el Kisbaczonba? - Léb Zoltán és László Parajd. Négy vagy of levelet irlatok ebben ez esztendóben s azt hiszifek, nincs okom a panaszra. Hiszen én nem is panaszkodom, de irhaltatok volna jóval több levelet is, Én unokárm érdekében kivánom, hogy minél többször irjanak nekem, mert az igazán fonlos, hogy gyakorolják magukat a fogalmazásban és a helyes${ }_{\text {rásban. Örvendek, hogy eljátszottátok a Manók bünhö- }}^{\text {a }}$ dését s Laci Játékát mindenki dicsérle. Az adoma sorra kerül, a jelzell pályamüvekel pedig elvárom. Pintér Istuán Kolozsvár. Leveledel ezután Kisbaczonba cimezd és ne Szatmárra. - Kerékgyártó István Zilah. Ugyanezi ïzenem neked is. - Baricz llonka loseni-Ciuc Közöld velem loseni magyar nevét s egyben tanácsolom, hogy leveledet egyenesen Kisbaczonba küldjed, nehogy a reftvénymegfejtéssel lekéssél. - Rosenfeld Pista. Dicséretet kaplál a vizsgán s tőlem is fogsz kapni, ha következõ leveledben ott lesz, hogy hol kelt. - Helyreigazitȧs. A Cimbora 26, számában megjelent A templom esöndje vár c. vers irója nem Erdōs, hanem Erőss Alfréd. Bagoly Anna, Hosszuaszó Az irásodon nem lálszik, hogy román iakolába Jártál, avaly óta is szépen fejlõdtél ugy a fogalmazásban, mint a helyesirásban. Örvendek, hogy nagymamád ezen a nyáron is eljön Kisbaczonba s remé. lem, téged is elhoz magával. - Kalmár Ica Bályok. Megkaptam a helyreigazitást. A kiadóbácsi pólolja a 14. számol. - Maksay Sándor Marosvásárhely. Az adomád sorra kerül, a tréfás kérdésed ismerōs. $\rightarrow$ Gvörgy Mag. duska Gyergyóremete. Remélem, amilyen röviden irtál most oly bőven fogsz irni következō leveledben. Az irásod minden tekintetben dicsérelet érdemel, - Péfer Mar-

git Dicsöszentmárion, Most kuldod el egy tavalyi tevelednek a másolatát, annak bizonyságául, hogy ha nem is kuldötted el a levelet, gondoltál reám. Ninden esefre jól tetled, hogy azt a levelet elküldötted, mert érdekes látni, mily sokat haladtál azóla a helyesirảsban. Kiváncsian várom, hogy a román polgáriban is je'es lesz-e a bizonyilványod, mint voll a magyarban. Sajnálaltal látom, leveledbōl, hogy Géza öcséd oszályisméllésre bukolt a harmadik román polgáriban, de azért nem szabad elcsüggednie, mert tudom róla, hogy szorgalmas fiu s a kövefkező évben meg fog erősödni a román ryyelvben. - Csia llona Brassó. Öcsike levelénelk helyreigazitásával nèm késtél el. Silamor Jözsef Kolozsvar. Azt irod anyukád szivesen rendellé meg a Cimborál, mert gyermekkorában soka! olvasoll fôlem s különösen à Magyar mese és mondavilágol dicséri, amelyel le is meg akarsz szerezni. Azt hiszem, $k$, pható Kolozsváron minden könyvesboliban vag̀y annak az ulján. Az irásod helyességén nem látszik, hogy mosi_kezdesz magyarul tanulni, ellenben látszik az, hogy éde anyád mesfered a magyar nyelvï irásban. Régi igazság, hogy az anyák a legjobb tanitók, mert ök szivyel tanitanak. - Dankó trénke Türkös. Kirándultatok a Cenktefôre, mégpedig-Báesfaluból indultaiok-el reggel fél 8 órakor, 11 órára érkezlelek Brassóba, oll megpihentetek, ugy mentelek ki a Cenklelöre, de azt is tudom, hogy fáradságolokat böven jutalmazia a gyönyörỉ kilálás, Uram Antal és Ágnes Kolozsvár. Megkaplam a helyreigazitá: s s vele a számrejivényl is, ez utóbbiban azonban találtam egy helyesirási hibát, amely miatt nem kõzölhetō. Igaz ugyan, hogy a kün ellenfele a ben, csakhogy nem egy, hanem két n-nel kell irni. A kiadóbácsi közölle velem, hogy a hiányzó számokat elkülde nektek az 1. 8. és 9. kivélelével, amelyek már teljesen elfogylak. - Laiber Irénke Ditró. Szerencsésen levizsgázial a második elemiböl, most már gyakrabban irhatsz nekem. Örvendek a szerencsés vizsgának is, meg az igéreinek is. - Tamấs Kató Szentanna. Orvendek a nagy örömednek s kivánom, hogy sokszor ismétlōdjék. Székely Erzsébet cime nincs meg nekem, de ö bizonyára szivesen fog levelezni veled. Im, ilzenem neki, hogy kezdje meg. - Schropp Karcsi Lupény. A vizsgán A vak koldus cimü verset szavalfad, s a tanilónéni szerint a II. osztályban te voltál a legjobb tanuló. Igy legyen ezulán is!. - Jerzsảk Izabella Bihar. Ugy van, ami késik, nem mulik s ha a nyáron Szafmárra megyek, fellétlentil beszólok hozzátok. A kiadóbácsi majd értesit, ha lejár az elöfizetés s idejében nem ujitjátok meg. - Guth Sándor és Lajos Szatmár. Számrejtvényetek sorra kerül. - Junger Margit. Csak irjál bátran, én szivesen olvasom leveleidet és válaszolok is rá. Természelesen örōmmel látlak unokãim seregében, kővetkező eveledbsa $n$ ? fel jlsad el, hojg h)l kall és hányalikán. -

Szilएás〉 Károly, Szinérvãralja. Végre magadtól is rájöttél, hogy a piros tintával való irás szemrontó, s igéred, hogy ezután csak fekele tinlával fogsz irni. Enné okosabb elhalározás egyhamar nem érlelōdhetefl meg meg benned. - Markovits Edith, Vulkán. Megkaplam mind a kél helyreigazitást, a tiedet is, a Dusi hugodét is. - Bagi Balázs, Kolozsvár. Mályás szobra c. versed figyelemreméltó szárnypróbálgatás, de arról természelesen még szó sem lehel, hogy közöljem a Cimborában. Cziăky István, Temesuár A könyv bizonyosan a postán tallódolt el. Irtam a kiadóbácsinak, hogy pótolja. Bōder Sándor, Szinérváralja Az őłödik osztá yról levizsgázlál s szeptemberben Szatmárra mégy a liceumba. Remélem, oll is oly jól tanulsz, mint tanultál az elemi iskolában, s igéreled szerint gyakran irsz ezután. A pontreftvényed sorra kerill. - Barna Klári, Nagubánya. A fó, hogy felgyógyultál a skárlátból, elég korán lesz az a vizsga szeptemberben is, Remélem, leveled irása óla az idô megqállozott s szived szerint élvezed a vakációt. Köszönöm, hogy elküldötted nekem egy éves Jancsi őcséd fényképél. Elleszem kedves emlékeim közé. - Lâszlo Gyuta, Székelyhid Azért nem irtál oly régen, mert nem voll mit trood s nem akartál unfatai valami egyhangu levélel. Én az egyhangu levelekel is szivesen olvasom, de alig hiszem, hogy te egyhangu, vagyis unalmas levelet irnál, legalább eddigi leveleid s mostani leveled is nem erre vallanak. Voltál édes anyáddal Nagyváradon, oll egy jó is merōsötôknek elbeszéltétek, hogy milyen ¡ó' kedves és fanulságos ujság a Cimbora, $s$ el is határozták, hogy megrendelik és te még kaptál is tōluk egy pár szép fehér galambol. Talán ennek örömére küldesz nekem egy millió csókot? - Kovács Károly. Elsõ leveledef icod Kisbaconba, s ebben azt irod, hogy nagyon sok szép könyvemel olvastad és ezért minden jól kivánsz nekem. lól esett olvasnom a leveledel, de következō leveledben azt is ird meg, hogy hol kelt a leveled. A második pótlórejtvényed sorra kerill. - Horváth Síri, Vulkán. Ha mindenki megkapla a 25. és 26. számol, csak te nem, nyilván a postán kallódott el a tied. A kiadóbácsi pótolja. Ejnye, ejnye, hát te is meghalattad a torontáli szegény levélhordól ? Mit vêtelt ellened? A póllórejivényed sorra kerül. Öesike és Andris bizony egyelőre Pesten rekedtek, mert az az utolsó pil anatban Andris szintén megkapta a differitiszl. - Szolga Margit, Székelykeresztur. Az udvarhelyi liceumban vizsgáztál mint magántanuló s te kaptad a legjobbb bizonyitványt az elsô oszáalyban. Hát bizony nem csudálom, hogy nagy az örömed. Ehhez a ost már csak szép nyár kellene, ugy-e? - Gámán Ellus és Zolti, Marosvásárhely. A suk és nehéz tanulás után pihenhettek, bizony, nagy boldogság ez. A vakációról való beszámolót elvárom.


## A junius havi reifuények menieliése.

23. szám. Névrejtuény: Filadelfia. Pótlórejitvény: Vörös fenyō. Néurejtvény: Kolozsuár. Betürejivény: Árfolyam. Találós kérdés: Kádár. Póılóreituény: Kossuth Lajos. Számrejivény: Aki másnak vermet ás, maga esik bele.
24. szám. Pontrejtuény: János Vitéz. Szélmalomrejtvény: Szondy György. Betürejtvény: A kerekes kerekét kereken kerekiti kerekre. Névrejtvény: London. Létrarejtvény: Mikszáth Kálmản.
25. szám. Keresztrejtvény: Bendre Róza, Belürejtvény: Elienség. Névrejtvény: RákóciVersesrejtvény: Halló. Számrejtvény: Ki korán kel, arany at lel.
26. szám. Póllórejtvény: Petôfi Sándor. Pótlórejtvény: Vörösmarty, - Ókori feliratok: E pici lécen ülni tlos, de jó. Acél é esit vasat, a bolcs oktat okosat. Betürejtvény: Egyesegyedül. Találós kérdés: És.

## Megfejtették :

Bölöni Feri, Eolfinel Ádám és Nóra, Maksay Sândor Tóth Margit, Farkas György, Grodicki Tibike, Csonka Irén, Lörinc Barna, Gultman Kata és Vera, Muzsnai Róza, Bocsánczy Margilka, Imreh IIi, Rodos István. Fried Gábor, László és Imre, Blatt Mariska, Lehner Edith, Dénes Erzsike, Windhaub Margit, Kalz Miklós, Markovils Edith és Dusi, Beretzky András, Rosenzweig Malvinka, Stern Sonyi és Duci, Popper Bandi, Schulz Miklók, Veisz Lenke, Benedek Sándor, Csillag László, Kovács László, Heller Olga, Orbán Károly, Pál Feri, Orüner Pál, Dasas Béla, Horyáth Saro ta, Dominils László. Huszár Jóska és Károly, Nemes Béla, Zoll és Magda, Tima Endre és Ilonka, Kun lancsi, Lázár Róbert, Srilvási Károly, Laiber Irénke, Uram Ágnes, Paál Kálmán, Timár Sándor, Pintér Isiván, Kerékgyártó Ferencz, Rosenfeld Pisfa, Barics Ilonka, Déák Tusika, és Piroska, Barłók Kaló, Eazakas lózsef, Papp Imre és. Károly, Sylvesz. ler Bözsike és Mariska, Aszlalos Duci. Salamon József, Körlélessy Ernō, Blaskó György, Rábetz-Adolf, Léb Zollán és László, Kalmár Ica, Jerzsák Anna, Láng Endre, Kovács Károly, Laszló Gyula, Barna Klárí Cziáky István, Gyárfás és László, Böder Sándor, Péleriy Erzsike, Péler, Margit és Antal, Scheid József, Kratofil Micike, Nemes Béla, Zoli és Magda, Klein Irén, Lehner Edit, Maksay Sándor, P pp Imre és Károly, Schropp Terus, Kovács Erzsike, Weiszkopf Lajos, Boross Gyurka, Szilvásy.Károly, Kendi Böske, Gámán Ellus és Zolii, Horváth Sarolta, Szolga Margit, Tuka Viola és Mária, Takó Vanda és Iduka, Lengyel Tuci, Igyártó Zollán és Magdolna, Ausch testvérck, Klein Micike és Margil, Reich Magda, Stern Endre, Szabó Mariska és Gyula. Papp Imre ès Károly, Jakó Yanda és Iduka, Benedek lózsef, Sándor és Dezsõ, Paál Kálmán, Berelzky András, Eriedmann Cica, Tima Endre és Ilonka, Markovils Edith és Duci, Bálint lucika, Daraguss lbolyka, Ajlay László, Zoltán és Miklós, Páska Judit, Latrud Anti és lózsi, Váró Éva, Bertha Géza, Blaft Mariska, Mándy Cyörgyi, Kovács Piroska, Máthé Klá-
rika, Markovils Edith és Dusi, Palaky Pali, Dácher An* drás, Heller Olga, lécfalvi Szacsvay Źsiga, Oláh Erzsike, Rácz Vilma, Budorsky András, Auffenberg Norbert, Olézsa Irénke, Gellérı Pista, Dávid Bandika és Dudika, Taugrer Mihály, Galgon Herberl, Windhaub Margit, Kovács Mária, Turay llonka és Anne, Kolozs váry Bandi.

A megfejlōk közöll 16 könyvel sorsollunk ki. Tökmag Öfelsége Elek naqyapó kalapjából a kővetkezők nevél huzla ki: Tima Endre és Hlonka, Zilah; Huszár Jóska és Károly, Abafája; Weisz Lenke, Szászrégen: Heller Olga, Arad; Péter Margit és Antal Sepsiszentgyörgy ; Lörincz Barna, Losonc ; Gulfmann Kata és Vera, Nagyvarad; Bocsánczy Margitka, Nagysomkut; Tuka Viola és Mária. Medgyes; Péterfy Erzsike, Marosvásárhely: Imreh Ili, Rimaszombal; Horváth Sóri, Vulkán: Popper Bandi, Buteni Arad-megye; Farkas György, Bikfalva; Stern Sanyi és Duci, Torda; Eazakas József, Kovászna.

## CIMBORA <br> 

## Smerkeszioseg:

111 Batanii-Mioi (Kisbaczon) u. p. I BaţaniiMare (Nagybaczon) jud. Treiscaune (Háromszékmegye). E cimre küldendôk a Cimbora* részére szánt kéziratok, az Elek Nagyapóhoz irott levelek és rejtvénymegfejtések.

## Kiactohivatal :

Satu-Mare (Szatmár) Str. Cuza Voda 4. - A kiadóhivatalhoz küldendōk a Cimbora. elöfizetési bejelentései és dijai.

## E1ळfizetési cijak:

Romániában évi 400 leu, negyedévenként 100 leu.

Csehszlovákiában évi 80 csehkorona, negyedévenként 20 csehkorona.

Magyarországon évi 144,000 magyar korona, negyedévenként 36.000 magyar korona.

Ausztriában évï 112.000 osztrák korona, negyedévenként 28.000 osztrák korona.

Jugoszláviában évi 200 dinár, negyedévenként 50 dinár.

Laptulajdonos: Szabadsajtó könyvnyomda és lapkiarló r.-t.

Felelōs szerkesztô : Dénes Sándor.

