

ROMANA ES AT UTODALLA 0 mox coretien machain retvú KEPES HETI GYERMEKLAPJA
 ViencalefiPk $5 \mathrm{C}^{2} \mathrm{y}$ niver 1 acs
all



## Terünk sétálni! <br> - Édes anyám születési évfordulójản. Irta: DSIDA JENO.

Atvirrasztott sok ejszaka után, virágzó május piros hajnalán haiitsd el a fekete gondot: jerünk sétálni, édes jó Anyám!

Bejárunk minden földfǜves mezớ, igy egymás mellett, kéz a kézben hajadra rázom a virágzo fâkrôl a friss szirom-esôt:
én leszek most a vezetöd!
Nézd! Látod? Itt van csak az élet, itt van örömfa
és kacagással teli, zsenge fü Uay.e, hogu ez vhás, mint a bâhat, a szoba-élet sok borongós estije? Ugy-e, hogy ez nem keseriu? Átuirrasztott nagy éjszaka után virágos május piros hajnalán hajitsd el a fekete gondot: jerünk sétálni, édes jó Anyám!
. . . Látod a sok sok sárgaszin virágot, a sok-sok pajkos, iátszó, tarka lepkét, melyek a rétet nyüzsögve ellepték, s a természet száz, apró csodabogarát?
És látsz-e oda ât?
szemünk nézését rebbenetlen állja
a vad, kusza bozótos,
fckete erdö́ reitelmes homálya.
A tarka kis gyik igvekezve surran
a füszálak között,
pár sietó kis hal sya beleuitközött . . .

És az egész felett sötétkék tiszta boltozat, s valaki titkos, rettentö nagy Uram, aki figyel, figyel, $s$ aki minket is észrevett, tudom.

Mig körülöttünk nyüzsög a világ, képzeljük el, hogy két kis fa vagyunk, két kis gyik, hangya, reggeli virág és nézzünk fel az égre, bizón, hitesen a nagy Úr szemébe!

Hiszen, nagy Isten! olyan csak a gond, olyan nagy semmi, mint pelyhes, fehér gyermeklánc virág: megállunk itt a kék Szamosnak partián, megtámaszkodva durva, deszka karfán, s rázzuk libegó, könnyü pelyheit a zsongva futó hullámok felé:

Azután megölellek és táncolok és harsogom a nótat, amint a szivem fesziti belöltem:

Hétköznapi sok éjszaka után, egy édes ünnep piros hainalán, Szelekbe szórva minden gondot, sétálni voltunk, édes jó Anyám!



# Pistuka és a primadonna. 

Irta: DÓCZYNÉ BERDE AMÁL.

Ennek a történetnek a höse Pistuka, az első gimnázista. Egyetlen gyermek a családban. Koránérett, csenevész fiucska. Széltōl, portól védett csemete.

Pistuka nem barátkozott az osztálytársaival, mert utolsó volt a tornasorban ès tudjuk, hogy még a malacok csordájaban is verik az utolsót, a »vizhordót ©. Pistuka odahaza ült a legtöbbet, szülei és nagyszülei kőzött. Hallgatta a nagyok beszédét, elleste a szokásaikat. Olyan kis öreg lett belőle.

Az értelme igen fogékony volt. Mondta is a doktor bácsi: a szelleme tulnő a testén. Falta is a betüt Pista, akár könyv, akảr ujságlap akadt a kezébe. Óraszámra élvezte, amit a nagyok beszélnek maguk között. Vajion melyik gyermek nem szereti azt kihallgatni?

Egy szép májusi napon azzal a hirrel jött haza az édesapukája, hogy szinészek érkeztek a városba. Megdobbant a Pista szivecskéje. Már egyszer volt szinházban s ma is, ha valami szépre akar gondolni, felgörditi szeme elōtt, jobban mondva képzeletében azt a piros bársony nagy függönyt $s$ belép lelke a menyországba. Ugyanezen a mapon egy sovảny bácsi egy nagy szines papirlapot hozott a házba. Edesanyja felakasztotta a szegre ezt a lapot és ó sokszor végigolvasta. Sok idegen szó is volt közte, de némelyiket még akkor sem értette, ha az magyar szó volt. Édesapja aztán megmagyarázta, mit hirdetnek azon a lapon a szinész bácsik. Miféle szindarab az operett, a szomoru jảték, vigiáték stb. Ki az a drámai hős és ki a primadonna. A helybeli ujság is sok szépet irt róluk. Dicsérték a játékukat, de leginkább mégis ez a név volt kiemelve: a primadonna. Megtudta azt is Pisti, hogy ez egy szép, nagyon szép valaki. Ezt mindenki dicséri. Papa, mama, a helybeli ujság, a tejesasszony, a varrókisasszony. Róla beszélnek a papa barátai, a mama barátnői, a diákok a kollégiumban, szóval, minden emberlia. Már mindenki látta és ismeri, csak ő nem. Tiz éves mult már és még sohasem látott eleven primadonnát. Ez nem járja. Az osztálytársai is igen csodálkoztak, hogy hiszen ô olyan nagyos egyéb dolgokban és még nem látta játszani a primadonnát!?

Elő is hozta otthon az esetet. Persze, általános nevetés fogadta. Pisti szemei könnybe lábadtak. Mamuka észrevette és mindjárt nem jól esett neki a töltōtt palacsinta (amelyet pedig az előtt még oly vigan falatozott) és egy kérdő tekintetet vetett tatuka felé. S mivel ugy veite észre, mintha $\delta 0$ is nehezen nyelne, nyiltan megpenditette, hogy hiszen nem is olyan nagy dolog az, el lehetne egyszer vinni a gyermeket egy olyan előadásra ahol megláthatja a primadonnát I A palacsinta külőnben igen jól sikerült ordás palacsinta volt $s$ igy tatuka könnyen beleegyezett.

- Lehet, lehet, ugy sem sok szórakozása van szegénynek.

Pistike roppant boldog lett. Másnap büszkén jelent meg az osztályban s pár perc mulva mảr mindenki tudta, hogy Pista szinházba fog menni, Pista látni fogja a primadonnát I. Ez a hir aztàn sok izgalmat váfott ki az osztályban. Voltak, akik sóvárogva hallgatták, némelyek bámultak Pista szerencséjén. De irigyei is akadtak ám. Egy tavalyról lemaradt pajtás, aki amugy is idősebb volt két évvel, odavágta neki:

- Hát aztán bokréta lesz-e?
- Miféle bokréta? - álmélkodott Pisti.
- Hát te azzal dicsekszel, fiu, hogy járatos vagy a szinházba és még azt sem tudod, hogy a primadonnának bokréta jár?

Pista eltátotta a száját. Hazamenve rögtön elökereste a helybeli lapot s bizony abban az állott a szinházi hirek között, hogy a tegnap is rengeteg virággal lepték meg a primadonnát a tisztelöi.

Tehát Geréb Tóninak igaza van. Aki tisztelóje a primadonnának, az bokrétát visz neki. És ki a legnagyobb tisztelöje a városban? Ỏ! Ki hallgatja mohóbban, amit róla beszélnek, mint ö?! Angyalnak képzeli el, anélkül, hogy bár egyszer is látta volna! Hanem a bokrétaügy, ez már nehezen fog menni.

Másnap a főtéren sétált az anyukảjával. Egy erkélyes ház elött csodaszép látvány tárult elébe. Telistele minden ablak és ${ }^{\text {Raz }}$ egész erkély virágokkal, cserepes élő virágokkal és pompás virágkosarakkal! Eltátotta a száját. Ez a primadonna lakása, mondta az édesanyja.


Pista lába legyökerezett. Várta, hogy a virágok közé berepül $\delta$ is, az angyalI

- Istenem, csak megláthatnảm, sóhajtott.
- Most próbán van, szólt anyuka közönyösen.

Ez a pár szürke szó teljesen felrázta Pistit az álmodozásból.

- Gyerünk, szólt anyuka, - kézenfogva fiacskáját - majd szombaton ugyis meglátod.
- Anyukám, nyögte ki Pista, én is szeretnék virágot vinni neki.
- Micsoda ? - bámult az édesanyja, hiszen te még gyermek vagy! Majd tizenöt év mulva!
- De én nagy tisztelője vagyok a müvéznőnek, erőskődōtt Pisti és azt mondták az osztályban is, hogy ez ugy illenék.

Erre már jót nevetett az édesanyja, amikor pedig vacsoránál szóbakerülf a dolog, tatuka szörnyü haragra lobbant. Micsoda beszédek ezek ?1 Talản csak nem kezded az ilyesmit tizesztendös korodban? Gyermek beszéd 1

Pistának ismét ugy megtelt a szeme könynyel, mint ama bizonyos ordáspalacsintảs dél ben, csakhogy most már neki is nehezen ment a nyelés, tele volt a torka, a szája kőnnyel. Tatuka ellenben, ugylátszik, sokkal jobban szerette a tepertős pogácsát a palacsintánál, mert igen nyugodtan falatozott s mintha az egész nagy kérdés egy semmiség volna, végiglegyintett a Pistuka fürtjein: Csacsiság ez, fiam!

De erre már megtelt a pohár, akarom mondani a torok könnyel és egyszerre hangos brumogással tört ki a kisfiu száján a bühühü. Na, most aztán egyêk a család, ha jó étvágya van hozzá ! Essék jól a tepertờs pogácsa, amikor egyetlen csemetéjének ilyen nagy-nagy bánata van! Édesanyja vigasztalni próbálta.

- Majd kárpótolunk inkább valamivel. Elmegyünk a Paprika Janćsi szinházba.

Pisti ajkát biggyesztette. Na hiszen, a primadonna helye!t Paprika Jancsi szinház I Óh, eż az anyuka!

- Látjátok, szólt most közbe nagymama - mindig mondom, hogy ez a gyermek ne olvasson ujságot. Koraérett lesz, olyan máris mint azok a korán sárgult szilvaszemek, a bircsôkák.

Pistuka arca ebben a pillanatban csakugyan hasonlitott' a fejletlen, savanyu gyümölcshơz. Reményvesztetten fiajtotta lefelé szája szélét,
sovány nyaka elörenyult. Hová lettek a szép álmok ? Virágot akart tenni a tündér lábai elé, de a keményszivü szülők . . Nem, nem, nagyapó, aki eddig néma szemlélôje volt unokája vergődésének, átérezte a család gyenge hajtásának lelki fájdalmát és megérezte, hogy az erötlenségben hozzá legközelebb álló kicsijének nem szabad az álmait letörni. Határozottan megszólalt: - Tegyetek a gyermek kivânsága szerint. Sokat senyvedett, amig idáig neveltük. Nem ö a hibás, hogy korábban érik be a többinél!

A szülők összenéztek. Igaza van az öregnek. Anyukának eszébe jutott, hogy Pistukát sohasem eresztette szabadjára a hôban, mint ahogy a többi más gyerekeket eresztették, az ó kis fia ilyenkor mindig fogoly volt, Tatukának egy percre felvillant a saját gyermekkora, amikor ekkora korában már a fiakkeres lovak hátán lovagolt és földhöz vágta valamennyi osztálytársát. Aztán csodálatosan megenyhült az arca és azt mondta : Meglesz, kisfiam.

A nagy jelenet utản Pisti nem mert dicsekedni az osztályban, pedig a titka majd szétrepesztette kis mellét. A szinlapot szóról-szóra betanulta, a tanár urtöl szépeh elkérezkedett. Egy kicsit csodálkozott az öreg ur, de mert nem volt szabályellenes, beleegyezett.

Az előadás estéjén Pisti felvette sötétkék zubbonyát, megkente a haját finom olajjal és alig tudott vacsorázni az izgalomtol. Szülei is szépen felöltöztek és az induláskor a Pisti kezébe nyomtak egy hatalmas rózsabokrétát. A szinházban mindenki megbámulta öket. Kinek hozták az ügyvédék azt a szép bokrétát? Szerencsére, a kisvárosi nénikék azonnal mindennek tudják az okát-fokát és kész volt erre az esetre is a magyarázat: Az ügyvédné és a primadonna osztálytảrsak voltak Kolozsvảron s innen van az ismeretség. Most bokrétával kedveskednek neki.

Egyszerre a szinpad nehéz függönye emelkedni kezdett s ettōl kezdve Pisti mereven várt a pillanatra, amikor a tündér megielenik. Odaállott közvetlen a szinpad elé. A villanylámpák fellobbantak és egy oldalajtón megjelent a várva-várt tünemény.

Pisti a nagy tapsból megtudta, hogy ez 0 s kis karjaival elörenyujtotta a hatalmas bokrétát. A tündér észrevette. Mézédes mosollyal futott a gyermek felé, lehajolt folibe s

átvette a virágot. Valamit mondani is akart, vagy tán megcsókolni Pistit, nem lehet tudni, mert a kis fiu szeme az első pillanatban karikára nyilt, aztán nyilsebesen futott vissza édesanyja szoknyája mellé. A közönség tombolt, a taps minduntalan megismétlödőtt, a primadonna hajlongott, de Pisti nem volt látható. Mindenki feléjük fordult, ő pedig ugy érezte, hogy mindjárt leperzselödik az arcáról a bőr. Lassankint lehült aztán a lelkesedés és a levegő, Pisti előmerte dugni arcát a mamuka csipkéi közül, de a szinpad felé még egy tekintetet sem mert vetni. Alig várta végèt a felvonásnak. Első volt, aki a mamukájával kiment a folyosóra frisslevegőzni.

Az ismerősök benn kőzrefogták tatukát, künn pedig anyuka odahajolt a kis fiához és megkérdezte :

- Nos, kis fiam, boldog vagy? Szép volt-e a primadonna?

Pisti zavarodottan nézett az édesanyjára, de mert 0 mindig megmondta ami a szivén feküdt, most is öszintèn felelt:

- Szép volt, szép, de nem hittem, hogy akkora legyen a tokája.

Erre a mondatra érkezett éppen tatuka. Olyant kacagott, hogy a kacagás még azokra is ráragadt, akik nem tudták, miről van szó.

- Na lásd, fiacskám, - mondta a végén - mindenki csak az után futkosson, ami neki való.

Pisti ezalatt éppen a cukrászkisasszony tálcájára lesett, amelyen finom habos cukrászsütemények voltak.

- Látod, ez már neked való, fiacskám, - mondta apa Pistinek és egy pár szép szeletet választott a fiảnak.

Pisti jó étvággyal fogyasztotta el és nem vette zokon szüleitöl, hogy a bejárat helyett a kijárat felé vezették s a második felvonást mâr az ágyacskájảban álmodta végig. Természetesen, egy nagy tortảról álmodott, amelyet egy termetes, nagytokås cukrász ezüsttálcán nyujtott feléje.
(Nagyenyed, 1925 jun.)

## (202\% \%

## A hazugot és a sảnta kutuy̆́t hàmaf üfolérik.

Egy fiunak abban telt kedve, hogy minden dolgot megnagyitott. Egyszer, amikor apjával utazott, azt mondta, hogy akkora kutyát * átott, mint egy ökőr.

- Ez hazugság, fiam. - szólt az apa olyan nagy kutya nincs. Csak nagyitottál!
- De igazat mondtam, apám. Soha életemben nem láttam olyan nagy kutyát, csak egyszer - bizonykodott a fiu.

Az apa tudta, hogy ez nem igaz és ezèrt gondolt valamit. Amikor tovább mentek, mendegéltek, egy hidhoz közeledtek, amelyen később át kellett menniök.

- Látod, fiam, ott azt a hidat? - szólt az apa. - Ez a hid az igazak hidja s aki hazudott a kőzelében, az alatt leszakad.
- Mit tetszett mondani? - kérdé a fiu, aki nem figyelt oda.
- Látod, - felelt az apa - aki ezen a
hidon átmegy azon a napon, amelyen hazudott valamit, ha ki nem javitja a hazugságát, beleesik a szakadékba.

Bezzeg, hogy megijedt a fiu. Amikor közelebb értek a hidhoz, igy szólt:

- Apám, az a kutya nem olyan nagy volt, mint egy ökör, hanem mint egy kisebb ökör.
- Nem lehet az, - szólt az apa - s ekkor már a hid elốtt voltak.
- Apám, - kiáltá szégyenkezve a fiu, - amikor a lábát a hidra tette - csak olyan rendes kutya volt, mint a többi.
- Látod, fiam, mily csunya a hazugság. Ez a hid épp olyan, mint a több, de te vagy hazug.

Vajion hazudott-e tobbet a fiu?
(Érszakácsi.)
Románból: HALMI ISTVAN.


Hová meriill el szép szemed vilána?


## Tamás érdeklődik.

(Beszélgetés az indiánokról.)

## 11.

TAMASS: Sokat gonbolkoztam azon, amiket a multkor a délamerikai inðiánokról beszéltél. El nem fuðom pélodul képzelni, miért festik be a testüleef. Ha most már divatból csinálják is, a régi ioōben bizonyára volt valami okuk rá.

APA: Hosszabb ideig oft kellene éini közöttük, hogy erre a kérdésre határozott választ adjak Talán igy is turok kielégitô feleletet adni az utazók leirása alapián. Dél-Amerika középsõ vidékén irtózatos meleg van Ezen a meleg és i¿ōnként igen nedves ferületen rengeteg élésködō állat él: a szunyogok, muszkitók, legyek, méhzk és darazsak hadserege lepi meg nemcsak az állatokat, hanem az embert is Ezek nem tisztelik a legnapyobb tuóst sem, mozgó pecsengének néznek minden élớ lर́riy: Még a méheknek is $\ddagger$ ülönös szokásaik vannak iv. Rá-rószáltnak az emberre, nem is egy, hanem csapatosan; nem eresztik a testbe fulánkjukat, a iem a test felületén kiverī̀ō izzadságot szürcsölik. uggy látszik nemesak a mézet szeretik, banem izlik nekik a sós folyadék is. A legvek pedig még a mieinknél is szemtelenebbek. Apró legyecskék rászállnak a szemre, betolakodnak a szem belsejébe, a szembéj mögé; szinte megbolondul az ember csiklandozásukfol és a fájoalomtól. A moszkifók szurása után peòig ugg ég a bôr, mintha izzó parazsat tetrek volna rá.

Azt biszem, hogy az indián a festéssel, még pedig az olajos festéssel védekezett a vérszivó allatkdk milliói ellen.
tAmÁS: Hiszen akkor ezek az emberek Alegyfogót csináltak a testükbōl. Az apró rovarok beleragadtak az olajos festékbe és ott pusztultak el.

APA: Bizony ennek a vénekezésnek fontos szerepe volt abban, bogy a festés divafia általános left. $A z$ olajos festéknek megvolt az a ió fulajdonsága, hogy összeragasztotta ẫ apró lábacskákat, de valószinüleg a festék szaga már elkergettefte a mêheket, melyeknek finom szaglásuk van. A festék egyes területeken az indiánok ruhája. Képzelheted, mennyire boszankodhatnak a kis vérszopó szörnyetegek, amikor az örōmmel várt pecsenyébe beleakarnak szurni; lábuk ragadós folyadékba sûpped, szivócsövük az obbajtott vér helyelt számukra élvezbetetlen festékanyaggal telik meg. Az indián pedig a kirándulás után megfürdik a patakban és
eltünnek testéről a szunyogok és muszkitók ezrei. A fehẻr ember legtöbb helyt ruháia védelmezi. Ha pedig lefekszik függöágyába, sūrū szunyogbálót feszit ki ágya kōré; a bálón kivūl duðolnak az élōskö̀ōk, ô pedig kényelmesen alszik bent. §a nem volna hálója. le sem bunybatná a szemét.

Valószinüleg szükségből született meg a divat de most már a szokás olyan erōs, bogy megtartanák akkor is, ba egy felsőbb batalom birtelen és váratlanul minðen vérlopó állatkát egyszerre kiirtana.

TAmAS: Ha az utazók a fölore teszik ágyaikat, alulról sok élöskōdō bemászhat Sôt az a veszedelem is fenyegefi öket, bogy kigyók másznak fel bozzäjuk.

APA: A szababban nem szoktak a földön aluini Kêt közelálló fa között kifeszitik a függō ágyat. Magyon kényelmes az ilyen fekvés, az ember hinfázfatja egy kicsit magát. A gyereknek sem kellemesebb a ringó bölcsöben. Ha a folldre feküd. nének, megrohannák öket azonnal a bangyák. Ezek óriások a mieinkhez képest, a föld alatt nagy bangyavárosokat épifenek, erős szájukkal megrágnak minden megrágbatót, belekapaszkodnak testüknél nagyobb Dolgokba és buzzảk magukkal. Ho, ne ijedj meg, nem olyan nagyok, hogy az embert is elbuzzák, hanem arra elég erösek, hogy iól összecsipkedjék, az ent ivalót pedig ellopiák. Jól el kell Dugni, vagyis nagyon fel kell akasztani elōlük mindent. Orökké ébesek és nem értik, miért ne volna szabad nekik is jóllakni abból, amif mások félretetfek maguknak. A bennszälöttek nem szeretik öket.

Mégis néha örülnek jövetelâknek. Egy Stcinen nevǘ tuobós tanuja volt annak, bogy egy falu felé repülö bangyák közelètek. Olyan tōmegben közeledtek, hogy szinte elsötétitették a napot. A falu apraja-nagyia rohant ki fazekakkal, lopótökkel és a betörỏ hangyákat gyömöszōlték az èé. nyekbe. Volt öröm, volt kitünठ̄ lakoma. Gyorsan megpiritották öket és a kitünő pecsenyét gyōngén megsózva vidáman lakmározták. $\mathbb{A}$ német utazók megkóstolták, én uठvariasan jó étvágyat kivántam volna és elinðultam volna sétálni.

TAmÁS: Hogyan szereznek olgan gyorsan tüzet ezek a vademberek?

APA: A faluban mindig van valahol füz. 5 a nincs szükség rá, akkor pislog valahol a fapló. Az

égó taplót aztán könnyen lángra lobbantják. De ha elalszik a tüz, akkor is tůnak tuizet gerjeszteni. Két szársz fát összedörzsölnek. Hem olyan egyszeruï a dolog, abogy képzeled. Az indiánok a kōvetkezöképpen végzik est a fontos munkát. Az egyik ágon kagylóval, vagy mấs begyes tárggyal lyukat furnak, ezt a pálcikát egy indián leszoritia, a másik ujabb pálcikát vesz elō, beleilleszti a lyukba és a tenyerével gyorsan forgatja, az izzás hamarosan beall. Most már egy kis tapló segitségével létrejön a tüz.

TAMAS: Nem fubom megérteni, hogyan jött rá az elsô ember a tüzcsinálásnak erre a módjára.

APA: nagyon sokat vitatkoztak ezen a tudósok, pedig a Dolog meglebetösen egyszerî. Ha összedörzsölṑ a két kezedet, vagy egyiket ruháDon Dōrzsölöd, meleget érzel. Az ösember is csinált szerszámokat, egymáshoz surolt fadarabokat. vagy kōvel csiszolta, surolta a fát, meleget érzett. Csak sokáig kellett neki surolni, bogy áttüzesedjék kezében a fa.

TAMÁS: A multkor eimondtad. bogy az indián gyerekek szeretnek labdázni. Fát a nagyok mivel szórakoznak ?

APA: Azt biftem, arra vagy kiváncsi, bogy mit Dolgoznak. Az ô életük sem áll puszta szórakozásból, keményen kell ott is dolgozni a megélhetésért, Hem olyan müveletlenek külōnben, mint ahogy elképzeled. Az életük sem hadakozásból áll, banem sok iDôt kell forDitaniok az élelem megszerzésére. Ismerik a fölฎmivelést, különösen sok kukoricát fermeinek, meg olyan növéuyeket, melyeknek gumója, Vagy gyūmöicse liszttartalmu. Aztán elmennek vadászni és balászni. A belsô tōrzsek még nyilat használnak. nemcsak a szárazföldi állatokat nyilazzák hanem a balat is. A balat néba szigonnyal döfik meg. Azok a förzsek, melyeknél Steinen járt, a borgot nem ismerik. Csalétket azonbaik használnak. Bogyókat szórnak a vizbe s a balakat abban a pillanatban lävik vagy szurják meg, amikor a bogyó után kap. Azt is megteszik, hogy kōvel rekesztik el a folyó egy részét és a szük nyilóson betévedt halat a másik nyilás felé zavariák, ott várja a háló.
ith. Steinen és Mordenskiöl szerint minden indián faluban ioōnként nagy mulatsígot rendeznek $\mathbb{A}$ mulatság számára külōn épületük van. Itt gyülekeznek össze. Magyon szeretnek táncolni és énekelni. Azt biszem, kitünően mulatnál, ba egg ilyen összejövetelen résztvehennél. Rendesen álarcos-bál lesza belöle. Vidékenkint más-más álarcok a diva-
tosak, de mindenik nagyon érdekes. Van olyan törzs, amely a faálarcot kedveli. Egy Darab fából emberfejet faragnak ki és ezt magukra veszik. Más viDékeken fonott álarcok vannak, melyek állatokat, külōnösen madárfejeket utánoznak. Olyan álare is van, melynek fejéröl körben - mint egy nagy kereten kifesziteft szoknya - buzódnak le a fonalak. Olyan hatást tesz az emberre, mintha valaki egy szénaboglya alá mászna, áffurná a kōzepét, a csucson kidugná álarcos fejét és vinné magával a boglyát. Bizony, nem is ismernek egymásra ilyen rubában az emberek.

Hordenskiöld és Steinen sok éroekes dolgot feliegyeztek a délamerikaí indián törzsekrōl. Szokásaik, nyelvük tōrzsenként más és más. Vannak közöttük müveltebbek és mũveletlenebbek, egyes tőrasek szivesen fogadják az idegent, mások gyūlölettel vagy félelemmel, de láthafò, nem olyan vérszomias emberek, mint amilyeneknek elképzelted önet.
(Budapest)

## A páva és a liba.

Irta: TOROOK ALBERT.

## Felöltözött a páva Szép csillogó ruhába S amint szokott, kevélyen Sétál künn a napfényen.

## Egy libácska meglátja,

 Utána is kiáltia:, Nézzétek csak a pávát!
Nem mosta meg a lábát.
(Mikilósuár.)

## A segéd.

József császár trónörơkös korában találkozott a bécsi palota udvarán egy fiatal suhanccal, aki tisztességtudóan köszōnt neki.

A herceg, mivel látta, hogy az udvarhoz tartozik, megkérdezte töle:

- Hát, te ki vagy, barảtom?
- En, felséges uram, - felelt a suhanc - az udvari kályhafütō segédje segédjének a segédje vagyok.
- Na , nesze fiam, itt egy arany, fogadj magadnak is egy segédet - nevetett a trónörökös. (Vulkán.)

HORVÁTH SÁRI.


## A perer meséje.

(Bagoly bácsi táskajából.)

- Irta: CSÜRÖS EMILIA. -

Volt egyszer egy nótás kedvü, füttyős szavu péklegény. Estétől reggelig gyurta, dagasztotta sok társával együtt hatalmas teknőkben a kenyérnek, kiflinek való tésztát, ha megkelt, be is vetették és amig kisült egyik kemencével, már gyurták. dagasztottảk a második kemencébe valót. Elvártak bizony néha délig is a második kemencére, amig kisült és alvásra délután jutott csak egy-két óra. De mit bảnta ezt a mi nótás kedvü péklegényünk! Eijött minden héten egyszer a vasárnap, amikor kedvére kialudta magát, meg azután hébe-hóba ünnepek is voltak piros betüvel jelezve a kalendáriumban, azok is a pihenés napjai voltak.

Csakhogy egy éjjel bús képpel állt a dagasztó teknó mellé a nótás szavu, füttyös kedvü péklegény. Szavát sem lehetett hallani. A pajtásai egy darabig trétálkoztak vele, de amint látták, hogy sehogysem tér vissza a régi nótás kedve, magára hagyták. Ugy tettek, mintha ott sem lett volna. Gyurták, formálták a kenyereket, kifliket, zsemléket, a perecnek akkor még hirét sem ismerték.

Hej, pedig a mi nótás péklegényünknek komoly oka volt a busulásra. Özvegy édesanyja sulyos betegen feküdt otthon, már-már alig volt benne élet. Hat apró testvére siránkozva fogadta ốt, valahányszor hazament. Nem gondozta senki öket, a legnagyobb is alig értette a maga dolgát közülök. Ezért busult a nótáskedvü péklegény. Egyre az motoszkàlt a fejében, hogyha ó elvihelné az édesanyját a szomszédvárosi orvoshoz, az olyan orvosságot adna neki, amitōl menten-meggyógyulna. De honnan teremisen elō annvi penzt? A fuvarosnak is kell, az orvosnak is kell fizetni, a patikában sem adják pénz nélkül az orvosságot. Kerülte az álom, - egyre töprengett, tépelōdött.

Aztán egy szép napon mégis felpakolta az édesanyját egy szekérre és elvitte az orvoshoz. Hogy, hogy nem, kifizette az orvost is, a fuvarost is, még a patikát is és egy hét mulva az édesanyja dalolva fózte az ebédet már-mảr teljesen árvaságra került gyermekeinek. Bizony, sokszor nézett kőnnyes szemmel az égre: -

Jó az Isten! - Sohasem hittem volna, hogy meggyógyulok

Nagy baj volt a pékmesteréknél. Valaki kereken százforintot lopott ki a tulipántos ládafiából. Ki lehetett a tettes? Kutatták, nyomozták. Az egyik legényre gyanakodiak, akinek pupos volt a háta, fekete szemöldơke összenött és olyan kellemetlen kifejezést adott az arcának, hogy a gyerekek féltek tőle. Öt gyanusitották a lopással. A pékmester elhivatta csendöröket is. hogy vallassák ki, mert a legény egyre azt hangoztatta, hogy ó ártatlan. Amikor megérkeztek, bilincset akartak tenni a pupos kezére, de ekkor elölépett a nótáskedvü péklegény.

- Az én kezemre valơ az a bilincs, én loptam el a száz forintot és el is költőttem az utolsó fillérig.

A csendörök el is vitték és mert abban az országban nagy volt a rend, három nap mulva halálra itélték a nótáskedvü péklegényt.

Megadással viselte a sorsát. Lehajtott fejjel, szó nélkül ment, összebilincselt kêzzel, lábbal az akasztófá alá. Ott mégegyszer megkérdezték tőle, igaz-e, hogy ó lopta el a peenzt? OO határozottan felelt: Igaz !

Ekkor egy asszony rohant oda, kétségbeesetten tépve a ruháját.

- Ne bảntsátok! Kegyelmézzetek neki! Azért lopott, hogy engem meggyógyitson! Ha nem lopott volna, rég halott volnék és mi lenne akkor arva gyermekeimmel! - Kegyelmezzeteki, jó urak!

A biró megcsóválta a fejét és könnyes lett a szeme ekkora őnfeláldozás hallatára.

- A itéletet megváltoztatni nem lehet, jó asszony! De azt mondja a törvény, ha a halálraitélt olyasvalamit talált ki, amit elötte senki sem ismert, meg kell kegyelmezni neki. Tudsz-e ilyesmit, fiam? - fordult a halálraitélt felé, Az hangosan felelt:
- Tudok! Olyan süteménýt csinálok nektek, amelyiken át egyszerre háromszor látjatok meg a napot. Hozzatok egy kis tésztát idé!

És megformálta az akasztófa tövében áz

első perecet. Diadalmenetben kisérte haza a nép $\mathrm{a}^{\text {r }}$ nemeslelkü fiut, aki képes lett volna az életét'is feláldozni az édesanyjáért és azóta abban a városban még lakodalomkor is perecet esznek az emberek. A pékmester könnyezve ölelte magảhoz a nótáskedvü legényt és igy szólt hozzá : - Bünödért megszenvedtél, fiam - és én büszke vagyok arra, hogy tö em tanulod a mesterségedet !

Volt is dolga ezután a pékmühelynek. Tizszerannyi mint eddig. Mindenki onnan akart perecet venni. A munka pedig még serényebben folyt, mint eddig, mert ujra dalolt, fütyölt vigan, boldogan a nótáskedvü, fürtyờs szavu pèklegény.
[Kolozssár.]


## Szepi bácsi åtha.

Öcsike levelének helyreigazilása.)

A Cimbora 17 -ik számában közoltem Ösil kétől egy levelet, me ${ }^{\text {y }}$ yet Öcsike - mit gondolt. mit nem - oly gazdagon megajándelkozott helyesirási hibákkal, mégpédig szándékosan, hogy a Cimbora unokáinak alkalmat adjon a helyreigazitásra s egyber könyvnyerésre. A pályázat nagvszerüen sikerült : bár az iskolai év vége felé hirdettem ki, hetvennél többen pályáztak s harmincan érdemeltek kitünő osztályzatot.

Leközlöm ujra Szepi bácsi átkảt, természetesen, helyreigazitolt formájában, sôt uira közlöm a pompás illusztrációkat is, mivel julius óta több százan léptek be unokáim seregébe.

Ime, a helyreigazitott levél:
Akkor történt, amit elbeszélek, amikor a Balaton mellett nyaraltunk. Egyszer csak beállit Szepi bácsi a Pepi fiával, akinél undokabb fickót nem láttam, s azt mondja Szepi bácsi A puséknak: No, gyerekek, itt vagyok, ragyogok, mint a fekete szurok, egy hétre, kettőre ift is maradok, ha ki nem dobtok.

- Dehogy, dehogy, - ájuldozott a mamus, Isten hozta, kedves Szepi bácsi!

Apus is majd kiugrott örömében a bőréből, folyton igy kacagott: Hehehe, jaj de jó !

Hát most tessék elgondolni, kedves Nagyapókám, összesen két szobánk volt, bár azt fizethette szegény Apus, s kitelik Szepi bácsitól, hogy itt marad egész nyáron, a Pepí pedig minden jó falatot eleszik előlünk.

El is ette, amellett folyton heccelt minket. Andrit és engem, hogy mi még szopós gyerekek
vagyunk, mert csak elemibe járunk. Värjatok, mondám, kifüstöllek én titeket ha addig élek is.

Történt egyszer, hogy Szepi bácsi leült a kertben, fa alâ, ott elszenderült. Eppen arra

jártunk Andrissal s mondom neki: Nézd ezt a csôré pofát, s ez még magyarnak tartja magát, pedig bajusz nélkül nincs magyar, igaz-e? Igaz, mondja Andris, amire én mondám: Van nekem egy nadselü gondolatom.

- Ki vele, mondja Andris.
- Ragasszunk, mondom - bajuszt és szakált Szepi bácsinak.
- Nadselü, nadselü - ujjongott Andris s azzal beszaladtunk a házba.


Anyus és Apus fürödni voltak, uccu, elé a bicskot, a matrácot kihasitottuk, fgy csomó lószört kihuztunk, abból bajuszt és szakállt sodorintottunk, aztán, uccu, vissza Szepi bácsthoz, aki még mindig aludt. Én egy pere alatt felragasztám a bajuszt meg a szakált, mialatt Andris a Szepi bácsi cilinderét fejébe vágta ugy

táncolt, csattogtatta a tenyerét, mind azt kiabálta :

Nadselü, nadselül s Szepi bácsi még sem

ébredt fel. Na, ez igy meg volt, ahogy volt, mi hátra huzódtunk egy bokor mögé, hadd lảm,
mit csinál Szepi bácsi, amikor felébred? Hát egyszer csak jōn az undok Pepi, aki a legjobb falatokat elette elölünk, kezét összecsapta, s majd elájult, amikor látta, hogy a papajảnak ebéd óta akkora szakáll és bajusza nőtt.

No, mit saporitsam a szót, Szepi băcsi felébredt, aztán minden kitudódott, arra mindjárt összepakkolt, de minket megátkozott, hogy még az éjjel akkora bajuszunk nöjiön, mint amekkora szarva van a magyar ökörnek s akkora szakállunk, hogy a földet seperje. - Hát halljon csudát, Nagyapó, meg is fogott az átok, mert akkor éjjel nekem is, meg Andrisnak is akkora bajuszunk nōtt, mint a magyar őkör szarva, a szakállunk a fö!det seperte s ez nem elég, mèg egy kicsi fekete kutya bele is harapott a végébe s ugy rángatta, hogy felébredtem belé. Mert, tetszik tudni, alom, volt s többet, hál Istennek, nem is lattam ilyen szörnyü álmot. Es az is igaz, hogy Szepi

bácsi s az az undok Pepi, aki mirden falatot elett elölünk, többet még Pesten sem jöttek hozzánk.

Igy volt, vége volt, igaz volt. Aki nem hiszi, járjon utána s Szepi bácsi s az az undok Pepi vacsorảljon nála.

Az itt közölt levél helyreigazitásáért négy osztălyzatot állapitottam meg: kitünós, jeles, jó és élégséges.

## Kitưnó osztályzatot kaptak:

Fritsch Ferenc, Tolesvay Gabi, Lázár Róbert, Jakab Legényke, Rosenfeld Pista, Bese-

nyey Margit, Szilvásy Károly, Láng Endre Simon Piri, Bálint Jucika, Beretzky András. Deák Tusika és Piroska, Nedeczky Ferenc, Ébert Hajnalka, Kun János, Pataky Pál, Csonka Irénke, Labud Anti és Józsi, Papp Imre és Károly, Péterfy Erzsike, Blaskó György, Schiller Józsika, Balogh Bñzsike, Jerzsák Anna, György Magduska, Péter Géza, Péter Margit, Markovits Dusi, Markovits Edith, Venczel József és László.

## Jeles osztályzatot kaptak:

Csekefalvi Tamás Anci, Bölöni Ferencz, Bagoly Annus, Bede Mariska, Máthé Klári, Heller Olga, Darvas Sára és Böske, Vasas Béla, Keresztes Géza, Jakabovics Margit, Kalmár Kató és Maci, Kovách Piroska, Csia Ilona, Dénes Manyika, Benedek Juliänna, Papp Zsiga, Windhaub Margit, Páska Judith, Zsigmond Sari, Blatt Mariska, Jakab László, Schwartz Magda, Weisz Rózsika, Simon Imre, Dénes Esztike.

> Jo osztályzatot kaptak:

Rozman Etus, Grüner Pál, Kis Irma és Ida, Rosenzweig Malvin, Kis Irénke, Simon Eszter, Uram Ägnes, Kristóf István, Shrobó Ferencz és Karcsi.

Elégséges osztălyzatot tizenötön kaptak, de ezeknek a nevét nem közlöm, mert megvagyok győzōdve, hogy a kỏvetkezỏ alkalom. mal nagyobb gondot forditanak a helyreigazitásra s egyik-másik közülök még kitūnô osztalyzatot is érdemelhet ki. Mindenesetre dicséret illeti őket is, mert komoly és hasznos munkảt végeztek.

Tudvalevően Öcsike levelének helyreigazitására tiz kőnyvet tüztem ki jutalmul, minthogy azomban harmincan érdemelnének jutalmat, a kiadóbácsi hozzájảrulásával 15 kōnyvet osztok ki, mégpedig sorsolás utjàn. A kôvetkezökre mosolygott a szerencse: Tolcsvay Gabi, Bảntfyhunyad; Làzár Rơbert, Marosvásårhely; Simon Piri, Brassó ; Jakab Legenyke, Torda: Láng Endre, Szilagysomlyó; Deak Tusika és Piroska, Sepsiszentgyörgy; Bessenyey Margit, Dicsőszentmảrton; Schiller Józsika Kovászna; Venczel József és Làszló, Csikszereda; Pataky Pál, Buzásbocsǎrd ; Kun János, Temesvàr ; Jerzsak Anna, Bihar, Peter Margit, Dicsöszentmárton; Bálint Jucika, Székelyudvarhely; Blaskó

## György, Sepsiszentgyörgy. <br> 

## Vonaton.

Magasra szálilt a vonat füstje, a prüszkölő mozdony szánalmas nyikorgással vonta tovább a kocsikat. Ez nem a gyorsvonatok ōrült robogása, itt már benne vagyunk egy nyugodtabb élet lassu medrében. A csőndes falusi házak nyugalma ránehezül a mi mozdonyunkra is. Erezzük minden állomáson, hogy nem szivesen indul, szeretne már hosszan állani, mint azok a pupostetejü házak.

Hárman vagyunk a fülkében, egy idős ember, egy féllábu diák és én. A vonat kerekeinek kattogása kőzé beerôszakoltam valami nótát, aztán mikor beleuntam, elnéztem a tovamozgó, hullámzó vétéseket. Egyszerre csak az ajtó nagy robajjal felnyilt s egy, elsô tekintetre diáknak látsżó fiu meglepetve szólt rá féllábu utitársamra:

- Te is haza jössz, Dénes?
- Haza. Kiszôktem a betegszobából, -
nevetett Dénes. - Tegnap még 390 lázam volt, de nem tudtam ott maradni. Valami megmagyarázhatatlan, különős érzésem van.
- Te mindig ilyesmivel rémited magad !
- A lábam teszi. Ez a csonka láb. Erzi, hogy mennyivel hasznavehetetlenebb, mint volt s akaratlanul minden bajt megérez.

Az ajtó becsapódott. Megint hárman maradtunk. Dénes cigarettára gyujtott, kihajolt az ablakon s olyan gondtalan, jó kedvel kezdett dudorászni, mintha elfelejtett volna e-világból mindent, ami rossz. Nem zavarta énekét falảba kopogása. Mint a lepergő cigarettahamu, ugy tünt el róla is a bánat. Amint meg-megnézett egy-egy eltünő fehér tornyot, azt hiszem, hogy $\delta$ már otthon volt, lassu mozdonyunkat megelőzte.

A vonatunk megállt $s$ a kis állomás s̛ól falusi nénikék köszöntek fel. Nehézkesen, átal-

vetősen felkapaszkodtak a folyosóra. Dénes eléjök ment mosolyogva, gondtalanul.

- Hát jön az urfi?
- Megyek, Zsuzsané, én is. Magok merre jártak ?
- Csak erre voltunk, urfi s azért jöttünk ide, kérdezzük meg: tudja-e, hogy a tekintetes asszony meghalt?

Nyersen, minden kimélet nélkül darálta le e szavakat Zsuzsané s később tette hozzá: *Isten nyugtassa*.

A fiu sápadtan fogódzott bele az ajtóba s heves zokogásba tört ki. Rajtam is végig lebbent az elmulásnak el nem kergethetó, komor érzése. A tavasz minden derüje szerte rebbent erre az erős, görcsös zokogásra.

- Miért mondták meg itt, most.
- Ne keseredjék el az urfi. Nagy az Isten dolga, nem lehet az ellen tenni. Isten àldja meg az urfit, mi megyünk, mert a jegyünk nem erre a kocsira való.
- Megyek én is magukkal.

Elvitte a csomagját. Bicegó falába belekoppant a vonat kattogásába. Ment, ment megtudni a keserü valót. Nekem fülembe csengett az elkeseredett hang:
"Miért mondták itt meg.*
At sem adhatta magát a bánatnak, mert az idegen tekintetek kivancsian, kérdôen tapadtak reá. Figyeltem az állomásokat, hogy hol száll le az én utitársam. Amikor leszállt, lehorgasztott fōvel indult meg a falu felé.

Elgondolkoztam. Ezt a hazatérỏ diákot nem fogadja szeretō csókkal senki a kapuben. Nem készitik estére a kedvenc vacsoráját. Nem szidja meg senki szép, szeretó szóval, hogy eljölt betegen. Nincs, aki ápolja, mert a tekintetes asszonyt, az alsten nyugtassa", tegnap temették el
(Egrestō)

Szeretnék irni rólad, kisfiam, zengö, bübájos dalokat. A jövó szines aranyfátyolán szốni napfényes álmokat.

Szeretnék irni rólad, kisfiam, csillogó szếp tündérmesét. Csokorba kötni reményem, vágyam és egyszer utadra szórni szét.

Szeretnék irni rólad, kisfiam, syöngybe foslalva minden sorom, de tollam gyönge, dalom elcsitul és könnvek peregnek halkan arcomon...

## $\mathbf{A z}$ allat.

Az osztályba épp alkotmánytan óra van. A tanár felelteti a fiukat. Az elsó négy már lefelelt, de az ötödik, akit a tanár mảra tüzött ki a feleltetơk névsorába, még hátra van. Egyébként rossz tanuló és hires arról, hogyan szokott sugás után felelni.

A tanár hangia könyörtelenül hangzik:

- Keresztesi, felelj nekem arról, hogy mi a rendőr és mi a kötelessége?

Keresztesi : A rendőr, a rendōr. .
A tanár már türelmetlen:

- Hát, mondd már ki, hogy mil

Keresztesit a várt sugảs helyett csipkedni kezdik. Megtorlásul hátra szól:

- Állat
[Egrestö]
KOOTZ KÁROLY.


## Kiadóbácsi postája belfoldiz elбfizetб̈hez.

Barıók. Ferenc. Közöld lakóhelyedet is, különben nem tudjuk pólolni a kért számokat.


# Elek nagyapé üzemi. 

Vajna Laci, Arad Továbbitottam a két megrendelést a kiadóhivatalnak, de félek, hogy lekéstél e sor 4 játékról s meg kell elégedned buzgóságod dicséretével. Örömmel lállak unokáím seregében s jól esell olvasnom, hogy nagyon szépnek és tanulságosnak találod a Cimborát. - Kendf Böske, Székelpkeresztur. Ha ennek az üzenetnek olvastáig sem kaptad volna meg a nyert könyvel, érlesils, mert akkor a poslán veszelt el, s a kiadóbácsi pólolni fogja. - Schropp Terus, Lupény. A kiadóbácsi pótolja a 8, számol s a márciusban nyert könyvel. Ha Bihari bácsi netalán nem menne el hozzátok, nincs más mód, poslautalványon küldjétek be az elōfizetést. Hogyne volnának unokák Piskin! - Lehner Edit, Kotozsvár. A belïrejtvényed ismerôs, a póllórejlvényed jó, de olyat csinálj, amelynek a megfejtése országos nevii ember. Hogy telszett a Börme? Nemsokára uj regényt közlök Szondy Györgylôl, aki ujabban Barlanghy Balambér mu'atságos kalandjait irta meg. Hiszem, lesz majd nevetés Cimbora országban! - K'lein Irén, Arad. Szerencsésen letetled a vi'sgát s most majd gyakrabban irsz, bár a nyáron is tanulsz nyelvekel és zenét. Várom az igéret beváltásál. - Herskozils Auguszfa, Petrozsény Az adomấd sorra kerüinek. Képzelem, milyen boldog vagy, hogy anyáddal Magyarországba mehelsz. Majd számolj be, mi érdekeset látlál és fapasztaltál. - Péter Antal, Sepsiszentgyörgy. Te is jutalmat keptá kitünő tanulásodért s jutalmat kapotl másik két testvéred is. Látva látom szüleitek boldogságból mosolygó arcát. Remélem, Margit meghülésébôl nem lett komolyabb betegség. Marton Lilly. Kolozsvár. Van annak jó kerek esztendeje, hogy nem irlál, de komoly a mentséged, merl azt irod: soha még ilyen nehéz iskolai éved nem voll. Mindent románul fanultál s ez keserves volt eleinte. Például felhagytak egy hosszu francia olvasmányl, azt elôször leforditoltad magyarra, azlán a magyart románra s végül a franciál románra. Igazán csodák-csodája, hogy ebbe a sok össze-visszaforditásba bele nem gabalyodtál. Örömmel látom, hogy már túl vagy a kezdet nehézségein, s amellefl a zongorában is szépen haladtál. Részivettél a növendék hangversenyen $s$ az ujságok külön is megdicsérték a te jitékodaf. Mondanom se kell, hogy a régi szereteltel várom a leveleidel. - Paál József és Elek, Székelykereszfur. Nevem napjára elküldlétek édes apálok egyik zeneszerzeményél. Köszönöm a kedves figyelmel stolmácsoljátok köszönetemet édesapátoknak is. Bródy Margitka és Tamáska, Kolozsvár. Ha nektek nagy örömet szerzefl anyukátok a Cimbora megrendelésével, nekem meg nagy örömet szerzett a ti kedves leveetek, Nemesak azzal szereztetek örömel, hogy Margit
a Marianumban tiszta kitünővel végezte a negyedik elemit, Tamás meg a piarista gimnázium második osztályát jelesen $\$$ jufalomkōnyvet is kaptatok, és nemcsak azzal, hogy, úgy lálszik, Tamás örökölte az édesapja tehetségét s nagyszerilen zongorázik és jálszik orgonán, de azzal is. hogy đdvözletet tolmácsollok nagybátyátoktól, Szász Károlylól, akire én mindig hálásan emlékezem, oly kedves volt irántam és nagyanyóka iránt abban az eszlendōben, amikor menekülnünk kellell. Tolmácsoljátok úgy kedves szüleiteknek, mint Károly bácsinak viszont đidvözletemet. A pontrejivény igen jó. - Patakv József, Szatmár. A Csali mese sorra kerül. - Darvas Sári Máramarosszlget. Három jeles, a többi mind kitünõ, ez igazán szép bizonyitvány. Ennek az örömére is szorgalmasan trhatsz levelet a nyáron, e mellell jut majd idő a fanulásra is, a hegedülésre is és a jálszásra is. Ha igy oszlod be az idődet, bizonnyal megerősödve és felfrissülve kezded meg az uj iskolai esztendôt. A pontrejivényedben van egy-két hiba, de kijavithatod könnyen. Nevezetesen: Endrōdi Sándor helyett Endrödi Sandór jönne ki a te rejtvényedből. - Ébert Hajnalka, Székelvudvarhely. Hallom, hogy nem engedélyezték a konstancal utazást, mosi aztán Magyarországra mentél a nagymamádhoz. Elôre látom, hogy sok érdekes lesz a beszámolódban. Erõs Alfréd, Temesvảr. Levél ment. - Berger Kálmán. Géza, Nagpbánya. Igazad van: a szivből jövõ jó kivánság sohasem késő, igy hát nem késtél el a kellemes pünkösdi ünnepek kivánásával sem, sôt ha a jơvõ évi pünkösdre gondolok, a Jó kivánságoddal mindenkit megelőztél. Kissé sokat igérsz, amikor azt igéred, hogy minden hélen kélszer irsz nekem. Majd meglátom, mennyit váltasz be ebböl az igérefböl. A spori eredmények közlésére nincs hely a Cimborában, mert, ha minden városból bekuldenék a sport eredményekel, s én azokat mind leközölném, gyermekjáték volna ennek az ujságnak a szerkesztése: egy sorl sem kellene irnom, csak szépen közölném a sporl hirekel, amiket if beküldötiők. Ảm, azl hiszem, egy-két hét mulva ahányan vagylok, annyifelé szaladnátok a Cimborától. A pályázatra kïldött rajzokat megkaptam, s küldhetsz löbbel is, bár e kettǒ is elég pályázáshoz. A kiadóbácsinak megirłam, hogy a nyert könyvel nem kapład meg. - Beretzky András, Egrestó, Legközelebb közz! teszem cikkecskédet, amelyben olvasótársaidal a bélyeggyüjlés felől kivánod tájékozlafni. Örvendek, hogy tetszik neked a Cimbora uj köntöse. Tetszik ez nagyoknak és gyermekeknek egyaránt. S̄ôt, mil mondjak, még nekem is tetszik, pedig én sohasem vagyok megelégedve az állalam szerkeszlett ujsággal, mert akármilyen szép és jó egy-egy szám, még szebbet és Jobbat szeretnék csinálni. - Kootz Károly, Egrestő. Az ên kedves unokámnak, Beretzky Andrásnak vagy a

vendége, $s$ képzelem, milyen fól telik, igy kellesben az idō̊ठ̋k. Kieszeltetek egy Öcsike-utánzást is, amelynek a szōvegét, amint a kézírásból lálom, András irta, te pedig il'usztrállad. Az egyiknek az irásra, a másiknak a fajzo* lásra határozoltan van lehetsége, s valóban érdekel további fejlődésetek, ha mosi küldötl közős munkátok nem is uli meg még a Cimbora magas métékét. Sámson Ákos és Évi, Kolozsvár. Levelezőlapotokal továbbilollam a kiadóhivatalnak. - Maksay Sándor. Marosvásárhely Az egyik betürejtvény jó, a pontrejtvényed hibás, mert a nagy hazafinak Kossuth és nem Kósuth a n=ve. Burián Sárika Sziláopsomlyó. Idejében küldölted be a megfejtést, mert a juliusi számok rejivényeinek a megfejtése az augusztusi utólsó számban jön. - Szücs llonka, Diósd. Dicséretel érdemel az irásod minden tekintetben, de még jobban megdicsérnélek, ha a megfejtésen kivül levelet is irnál. - Weitzenfeld Margit, Budapest. Örömmel látlak unokáim seregében, leveledet azonban ezentul Kisbaczonba cimezd. - Müller Margit, Arad. A le Irásoddal is minden tekintelben meg vagyok elégedve s még jobban meglennék, ha a rejivenyen kivill levelet is irnál. - Léhner Edith, Kolozsvarr. Rejivényeid közül killönösen sikerült az ellenkezó" szavas reftvény. A számrejtvény megfeftésének a módjál egy-kél hét mulva megmagyarázom, bár jobban szeretném, ha te is és többi társaid is magatok jönnétek rá a megfeftés módjára. Weisz Rózsika, Kolozsvár. Azon éppenséggel nem csodálkozom, hogy leány létedre sakkrejivényt is tudsz megfefteni, merl a sakkozás tudománya éppenséggel nem a férfiak kivállsága. - Ifi. Szigyártó Gábor, Marosvásárhely. Ujabban minden számot oly korán ulnak indit a kiadóhivaial, hogy legalább is a városokban már vasárnap olt kellene lenni a Cimborának, sōt olt lehetne falun is. A 9., 18. és 25. számol pótolja a kiadóbácsi. Rados Ibolya, Kolozsvár. Azl irod, negyon megromlolt az irásod, s valóban, nem mondhatom, ennek az ellenkezōjét. Rajlad áll, hogy ujra megjavuljon, s erōs akarallal és kilarlással meg is fog javulni. Annak igen örvendek, hogy a vizsgád sikerült. - Rados István, Kolozsvảr. Most küldött rejtvényed is sikerüll. Remélem, hogy beszámolsz le is, meg Ibolya is az utazásolokról. Pardesz Edith, Kolozsvár. Rejivényeid közül a betürejtvény sorra kerül. - Páska Judith. Hidalm s Nagy bánal ért: meghalt hirtelen a le drága, jó nagymamád, emiatt nem irtad meg azt a hosszu levelet, amelyet már régebben igértél. Mondanom sem kell lán, igaz szivvel részt veszek a bánatodban. Bánat és baj rendszerint nem szokoll egyedül járni, s igazán van okod a bánalra, ha a Jég tönkrelelle a kertedet. Bizony, nem vigaszialó, hogy nemesak a te kerted ment tönkre, hanem sok ezer kert és szántóföldnek a termése Erdélyben. Azt jól let-
led, hogy elöfizelôt szereztél, s azt egyenesen a kiadóhivalalba kü'dölfed, s jól feszed azt is, hogy gyorsirás! tanulsz, mert ennek a tudománynak még sok hasznát fogod venni. - Voith Ernob, Szamosuivár. Kis fiu vagy, még csak rejtvényekkel foglalkozol, de késóbb az irodalommal is szeretnél foglalkozni. Már irlál két forrlénetet, de édes anyád nem tarlja olyan Jónak, hogy elkuldjed. Bátran elkulldheted, ha irsz valamil, merl én szeretellel olvasom az unokáim szárnypróbálgatásait. A rejivényekel Jól szerkesztelled meg. - Kovách Piroska, Hari Nagymamáéknál vagy Hariban, egész nap kint vagy a mezõn $\$$ bizonyosan segitesz is az aratásban, ha egyébbel nem, a kévéket ठ̈sszegyijföd. Ha a Cimborát nem kïldik utánad, jó sok olvasnivalód lesz, amikor majd visszamégy Enyedre. - Takó Vanda és Iduka, Barót Nyilván a postán kalódott el a kisorsolt könyv, mert később kisorsolf könyvel is kaplak meg már az unokák. A kiadóbácsi pótolni fogja. - Judovits Miklós, Nagveárad Nem hanyagságból hallgattál ilyen sokáig, de sokal belegeskedtél ebben az esztendōben. Orömmel lálom, hogy most már egészséges vagy és jó eredménnyel vizsgáztál. A kiadóbácsi, ha van felesleges példány, pólolja a mult évi 20. és az ez évi 20.2 21. 25. és 126. számol. Erdớs Pál, Szatmár. Keltôs öröm ért téged: a Cimbora uj és szép formája, meg a liszla kilünō bizonyitvány. Képzelem, milyen nagy öröme van benned az édesanyádnak. Azt igen helyesen leszed, ha a vakációban elöfizetốt szerzel, mert mennél többen olvassátok a Cimborál, annál szebb és tertalmasabb lesz az. - Gréb Tibor, Zalatna A kiadóbácsi pótolfa a mull évi 52 s az ez évi 21. számot. Szeretettel várom a leveledel. - Csaszlava Imre és Jenó, Vulkán. Levelezōlapotokat elintézés végeft továbbitoftam a kiadóhivatalnak. - Muzsnay Róza, Kolozsvár. Elvégezted a negyedik elemil s szeptemberben gimnazista leszel. Nagy dolog ez. De nagy és szép do$\log a z$ is, hogy nagyapádéknál toltöd a nyarat Zilahon. Weisz Rózsika, Kolozsvár. Hüséges olvasó és szorgalmas levéliró igyekszel lenni. Hát csak igyekezzél, mert hasznodra válik ez az igyekezés. A betïrejivényed ismerös, ujal eszelj ki. .- Rábetz Adolf, Kolozsvár. Keveset trsz most, mert bizonyos vagy abban, hogy ezt a keveset is hibásan irod, minthogy elszoktál a magyar irástól. Éppen ezért minél tobbbször és minél hosszabb levelet kell irnod, hogy a magyar helyesíásban megerősödjél. - Traub Lajos, Kolozsvár. A franciából forditoll adoma sorra kerïl. - Morvay György és Pál, Marosvásárhely. A 13., 19. és 23, számot pólolja a kiadóbácsi. - Kristóf Kálmán. Most irod az elsô leveledet és annak az örömére, hogy édesanyád rendesen fogja járaini neked a Cimborát, még egy rejtvényt is megfejtettél. Szeretette várom további leveleidet is, de ne feledd el, hogy hol kell.


## FEJTÖRÓ．

 ungifaltosa Is fogonit i

A zejtvóny megfejtés解，a megieliolc ea nyerteseh nóvsonat egyezerre，omegरolfóst kô． vot反 hónap v仑̂gên kōzīm I homap megfojtésol．

## Számiani feladat．

Beküldte：Sámsun Ákos．
Két testvér van．Az egyik husz，a másik tizenhárom éves， Az a kérdés，a nagyobbik testvér mikor volt，vagy mi－ kor lesz kétszer olyan idős，mint a másik？

## Póllorejtvény．

Beküldfe：Stoklász János．

$$
\begin{array}{lc}
\text { - irály } & \text { - éla } \\
\text { - rén } & \text { - érna } \\
\text { - ó } & \text { - ló }
\end{array}
$$

E szavak kezdöbetüi felüroől lefelé egy kedves hely nevét adjak．

Betürejfvény．
Bekulldte：Kárpátl Irén．


## Névrejtvény．

Beküldék Sehwarcz testvérek．
Bubi，Pali，Urbấn，Dudi，Tibi，Andor． Ernő，Sanyi．

A kezdöbetük helyesen összerakva egy magvar város nevét adják．

EHKGPYELNT SE LEFIET szebb，jobb és olcsóbb kőnyveket a Hoffmann Ferenc iffusági regényeinél．A MINERVA Irodalmi és Nyomdai Mưintézel Rt．－nál（Cluj－Kolozsvár，Str．Regina Ma－ ria 1．）ezekbṓl a következők kaphatók darabon－ ként 45 leiért：

1．Küzdelmek．
2．A tê blrodaimaban．
3．Viszontagsagok a tengeren 4．A talizmah．
Posta utján is megrendelhetỏk a pénz elōzetes be－ kaldése melletl vagy utánvétlel．

7．Enrich jakab．
5．A lósàg dradala．
5．Frigyes és $\boldsymbol{n} \mathrm{cl}$ ． 7．Ehrighes Jakab．

## CIMBORA

 szerlsesziöséqe és kiadóhivatala．
## Szerkesztōség：

Batanii－Mici（Kisbaczon）u．p．Batanii－ Mare（Nagybaczon）jud．Treiscaune（Három－ székmegye）．E cimre küldendők a＂Cimbora＊ részére szánt kéziratok，az Elek Nagyapóhoz irott levelek és rejtvénymegfejtések．

## Kiadohivatal ：

Satu－Mare（Szatmár）Str．Cuza Voda 4. －A kiadóhivatalhoz küldendők a＂Cimboras elöfizetési bejelentései és dijai．

## Elofizetesi dijak：

Romániában évi 400 leu，negyedévenként 100 leu．

Csehszlovákiában évi 80 csehkorona，ne－ gyedévenként 20 csehkorona．

Magyarországon évi 144：000 magyar ko rona，negyedévenként 36.000 magyar korona．

Ausztriában évi 112.000 osztrák korona， negyedévenként 28.000 osztrák korona．

Jugoszláviában évi 200 dinár，negyed－ évenként 50 dinár．

Laptulajdonos：Szabadsajtó könyunyomda és lapkiarló r．－t．

Felelōs szerkesztő：Dénes Sándor．

## A Cimbora könuvoszíalya

## A．cserkészloふnyvek ul araif：



