

# Alvó gyermekek. <br> - Irta: BENEDEK ELEK. - 

A minap, hogy az erdőben jártam, Erdó szélén két gyermeket láttam. Oly édesen, mint anya ölében, Aludtak egy lombos fa tövében.
Nem messzire tölük megállottam. Nézferm ökef, néztem meghatotlan, Az ölükben szebbnél-szebb virágok, S egy hï kutya vigyázotf reájok.

Fáradf voltam, fübe heveredtem,
Egy kis madár énekelt feleltem; Két gyerntekrôl szóloft a nótája, Hallgatoft az erdó minden fája.

Azt dalolta az a kis madarka: "Két kis gyermek az erdót bejárta.
Szedtek oftan százféle virágot,
Azt csevegték: ragy ünnep lesz nálok.
Egész uton őket elkisériem,
Mig szépen az erdóból kiériem.
S fa tövébe amikor leültek.
En dalollam, ôk elszenderedtels.
Oreg bácsi, vârd meg őket, kér ek, Nemsokára mindkettó fölébred. Szép lassaeskán haza mendegélnek,
Hazafelé mondj nékik meséket."

Kis madárka szavát megfogadtam, Ébredésig rájola várogattam, Aztán szépen haza mendegéltïnk, Egész uton nevettünk, meséltünk.
(Kisbaczon.)


- Irla : cSŨRÖS EMILIA. -

Sanyika kékszemü, csendes fiucska, aki dicsérettel tette le az érettségit az elsỏ elemi osztályról. Vizsga után azt mondta neki a tanitó bácsi :

- No, fiacskám, ha igy folylated, miniszter lesz belőled.

Sanyika hét éves fejecskéjében elhatározta egész komolyan, hogy igy folytatja és miniszter lesz belöle. Azt ugyan nem tudta, hogy mi az a miniszter, de sejtette, hogy valami okos ember, különben nem mondotta volna a tanitó bácsi.

Egész nap ott játszott a domboldalon két kis hugocskájával meg a szomszédék Gyurkájával. Kergetődztek, várat épitettek földből, erdőket ültettek faágakból és elnézték a falu alatt hömpölygỏ Maros vizét, (néha tutajok is usztak rajta) meg a villásfarku fecskét, amint nyilegyenesen cikkázott a kék ég felé.

Egy szép meleg délutãn Sanyika igy beszélt:

- Apukának van egy nagy könyve, abban benne van a kolozsvári vasló. A puka azt mondja, hogy az olyan nagy, mint a mi templomunk.

Gyurka komolyan felelt:- Az nem lehet olyan nagy, mint egy templom.

Sanyika nem hagyta a maga igazàt. De mikor vasból van. Akkor lehet.

A másik tovább ellenkezett. - Nem lehet. Még az óriások lova sem lehet akkora. Ėn tudom I

A két kislány eddig hallgatta a vitát, végre a nagyobbik is beleszólt:

- De én tudom, hogy lehet, mert Mátyãs király is rajta van és $\delta$ o is vasból van. Apuka mondta !
- Ha Kolozsvárra megyünk, megnézem én azt a vaslovat és fel is ülök a hátáral

Sanyika aznap este sokáig elgondolkozott a vaslovon. Milyen furcsa lehet az vasból, akár a gereblye vagy a vasvilla. Addig gondolkozott a vaslovon, mig egy huncut kis alomtündérke besurrant az ajtón, teleszórta Sanyika szemét homokkal és még meg is csókolta a homlokát. Ugy, ahogy anyuka szokta esti ima után.

Es Sanyika becsukta tiszfa kék szemét, magára csavarta a paplant és aludt csendesen. De csak anyuka hitte azt, hogy csendesen alszik, amig ott állt az ágyacskája mellett és fi-f

gyelte kicsi fiát. Mert ezalatt Sanyika a templom nagyságu vaslovat látta, amely ott toporzékolt a kapu elōtt. Mintha ezt mondta volna:

- Gyere ki, Sanyika, eljöttem érted. Majd meglátod, milyen jó lesz lovagolni rajtam !

De Sanyika félt, reszketett, elbujt és meg sem mukkant az ágy alatt. A vasló egyre türelmetlenebb lett, már betörte a kaput, átlépett a virágos kert léces keritésén és egvre közelebb jött. Sanyika látta, hogy tüzet fuj, kapál a patájával és prüszkől, egyre prüszkölt. Eleinte csak nyöszörgött a félelemtöl, késöbb már sirt, jajgatott. Anyuka ijedten szaladt be ujra hozzá és amint csititgató, becézgetỏ szavakkal simogatta a homlokát ijedten kiáltott fel :

- Szent Isten, ez a gyerek olyan forró, mint a parázs!

Másnap kijött az öreg doktor bácsi és megvizsgálta Sanyikát. A vizsgálatnak az lett a vége, hogy rögtön befogtak a nagy kocsiba, sanyuka is, apuka is beleültek, közbül vették Sanyikát és megindultak az állomás felé. Amikor bejött a kolozsvári vonat, felszálltak, reả és egyre Sanyika lázas arcocskját figyelték.

Nagyon jókedvü volt az uton Sanyika. Kacagott a fáknak, házaknak, hegyeknek, hogy milyen gyorsan rohannak tovább és mindig uj jött, mindig másik. Kolozsváron gummi-kerekü kocsit keresett apuka ès meg sem ảllak a kórház vaskapujáig. Itt fehér ágyba fektették, sok komoly doktor bácsi jött be hozzá. Az egyik halkan ezt sugta:

- Igen sulyos vakbélgyuladás. Rögtön kell operálni.

Sanyika nem értette, hogy mit mondtak, csak csodálkozott azon, hogy egy másik szobába Viszik, aztán sok doktor bácsi áll körülötte, mindegyiken fehér köpeny van és olyan sokan voltak, hogy anyukát és apukát nem is látta tölük.

Az egyik megsimogatta az arcát egy kendővel, amitől olyan furcsa hideg lett a levegö a feje köriul. Akkor már kiáltott volna anyuka utản, de nem tudta a fejét felemelni. Az egyik dok̂tor bácsi azt kérdezte:

- Tudod-e, fiacskám, hány füle van a tyuknak?

Sanyika mosolyog. - Tudom hát. Kettő, - akarja mondani és mondja is, de hang nélkül, csak az ajkával, mert álmos, nagyon álgos. Ujra kérdi a doktor bácsi. - Bizonyos,
hogy kettő, nem három? - De Sanyika erre már nem felel, alszik.

Amikor felébred, megint az elöbbi ágyban fekszik. Anyuka, apuka mellette ünek és valami nehéz kötés van a testén. Csak azt érzi, hogy?̉valami nagyon nehéz és nagyon fáj.

Aztán megint jött a vasló. Most már nem volt vad és nem ijesztette Sanyikát. Csak ott állt a kórház előtt és csendesen mondta :

- Ülj fel a hátamra, Sanyika, elviszlek messzire.

Sanyika fel akart ülni az ágyban, de nehéz volt testén a kötés, - visszaesett. Szeme nagyra nyilt ugy felelt a vaslónak.

- Hazaviszel Szentkirályra, Máriához és Nusikához? Gyurka is vár már, mikor viszel haza?

A vasló bólogatott a fejével. - Pattanj fel a hátamra, Sanyika és hipp, hopp, ott leszünk, ahol akarod.

Sanyika lázas kis kezével messzire elmutatott.

- Oda vigyél, vasló, ahol olyan szépen hömpōlyög a Maros. Amikor sárga virágok nvilnak a domboldalon és mi anyuka kis libáira vigyázunk, nagy jegek mennek le rajta, olyan szép az olyankor, oda vigyél, vasló!

A vasló egyre bólogatott a fejével. Messzebb viszlek, Sanyika, sokkal messzebb.

Három napig alkudott Sanyika a vaslóval. Három napig nem csukta le pihenő álomra szemét anyuka és apuka is folyton ott figyelte fiacskája szivveréseit. Nappal jó volt minden, madarak csicseregtek a kórház ablaka alatt és anyukával azt tárgyalták, hogy is lesz majd ujra otthon. Az udvaron gyerekek játszanak, Sanyika elmosolyodik.

- Hallod, anyuka, az egyik kisleány éppen olyan kicsi kofa, mint Mária. .

De éjszaka mindig eljött a vasló. És eljött egyszer délután is. Vasárnap volt, az emberek ünneplö ruhában sétáltak az utcán, amikor hangos dobogással megint eljött a vasló.

- No, Sanyika, utoljára jöttem el érted!

Sanyika csak intett lesoványodott kezecskéjével és egyre anyuka arcát nézte. Hosszan nézte azt a drága, édes arcot, mely ugy ragyogott Sanyika lelkében, mint a meleget, fényt ảrasztó nap. Csak nézte az arcát és hallgatta jóságos, szelid szavait. Addig nézte, amig egyszerre megszólalt:


- Anyukám, hogy van az, hogy hallom a hangodat, de az arcodat már nem látom.

A vasló megint igen toporzékolt odakinut, Sanyika intett feléje, fáradtan, lassan emelve a kezét. Nehogy anyuka megłudja, hogy őt hivja a vasló. De, amikor visszanézett, már nem látta anyukát. Senki és semmi sem volt köriüötte, esak a vasló, melynek hátán ült Sanyika. Kicsi kezében erösen fogta a kantảr száràt és meztelen lábacskáival megsarkantyuzta a vasló oldalát. Fehér hálóingecskéje utána lobogott és a vaslơ rőpitette Sanyikát, hajtvá, elōre, meszszire, messzire . . . egyenesen be a szép csillagos menyorszảgba

Szentkirályon mesét mondott nagymama az otthonn maradt két kicsinek. De félbeszakitotta a mesět a három éves Mária, vigan tapsikálni kezdett:

- Nagymama, én látom Sanyikát. Nézd, ott kukucskál egy csillagon.
- Csitt, bogárkám! - hallgattatja el nagymama a kis meserentơt. Sanyika Kolozsváron van. Imádkozzunk, hogy minélhamarabb hazajöijön anyukával és apukảval,

Másnap hazajött Sanyika. Kis deszkakoporsót eme'tek le a vonatrơl ebben volt ezüstős érckoporsóban, fehér virágok között Sanyika vézna, márványfehér leste. Anyuka arcát cyászfátyol takarta, hogy ne lássa ország-világ a földkerekség legnagyobb szenvedését, a gyermekét sirató anya kőnnyeit.

Sanyika akkor este kikönyökölt egy csillagra és onnan nézett le Szentkirályra. Amikor azt látta, hogy Mária és Nusika o̊sszebuitak a fiókos kis ágyban és elaludtak, leereszkedett egy csillagsugáron a földre, megsimogatta sirástól maszatos arcukat. Mária felkacagott álmában és Nusika is mosolygott. Aztản anyukảhoz ment Sanyika. Megcsókolta a homlokát és a szivét. Ettől a csóktól halvány glória sugárzott ki anyuka feje körül, olyan, amilyen a szentek feje körül szokott lenni a szent képeken. A szivét őrlỏ nagy fájdalom pedio tompa zsibbadássá enyhült. Mert ezt mondta Sanyika csókja:

- Anyukám, nem szabad szomorkodni. Jobb nekem itt a csillagok felett. Bánat, szomoruság ide sohasem èr és mindig láthatlak benneteket. Aztán innen fentről nézve oly rôvid az emberi élet, észre is alig vesszük ès mind együtt leszünk itt a csillagok fölött.

A kis Mária csiHlagokon lipinkàzik Sanyikival és hangosan felkacag. Ezt mondja a kacagása:

- Ugy van, ugy van, apyuka! Igaza van Sanyikának!
|Kolozsvár.]


## Udvariaskodás.

Kẻt utazó, kik utközben ismerkedtek össze, amikor megérkeztek a legközelebbi värosba, egy szảllóba szállottak. Megmosakodtak, átöltőzködtek és lementek az étterembe vacsorázni. Kérdik a pincért: mi van vacsora? - Pisztráng, - felelte. - Ah; ez nagyszerü, csettintettek mindketten egyszerre, hozzon mindkettőnknek. A pincér hozott két tanyért és egy talban két darab pisztrángot, egy nagyot és egy kicsit. Az utasok udvariaskodni kezdtek : paranesoljon, kollega, - köszönöm, csak tessèk, kollega ur nak elöbb, - igy udvariaskodva végül az egyik kivette a nagyobbik pisztrángot a tálból. Ekkor a másik durcásan szólt: Ejnye, kollega ur, ez mégsem járja, hogy a nagyobbikat vette ki.

- Hát ön, kollegaur, melyikei választotta volna? - felelte a másik.
- A kisebbiket,
-Hát, tessék, ott van, miértméltatlankodik?


## Gyurlia meg a cseresmnye...

Gyurika az iskolában szünetkor egy kiló cseresznyét eszik meg egyszerre a tanitó ur szemeláttára.

- Jó étvágyad van, Gyurka, - mondja a tanitó ur, amikor a cseresznye elfogyott.
- Hátha még szeretném, - felelt Gyurka. (Petrozsény.)



## 700 paladk dugáru.

(Csempészelt vers.)
Le-irła és fel-képelle: ifj. PRÖHLE VILMOS.

1I. EN EK
Még a nap fel sem kacsintott, Felhangzott Lord Shymmi hangja:

Lát Lord Shymmi - a tengernek Délnyugati horizontjjin $\mathrm{n}_{2}$
Nosza, kap a lálcsővéhez:


- Fel a horgonyt és elöre ! -

Teljesitve lön parancsa És büszkén és hófehéren Elindult a jó hajó
És hangzott a fedélzetrōl

- Mint az ábrán látható

Bájos csempész induló:
„Éljen a vám, vámtarifa,
O teszen bennünket urrá! S minden pénzügyminiszternek Háromszoros Hipp! Hipp! Hurrá $\mid$

Három napig mi sem történt, Mentek, mentek, énekeltek; De negyed nap gyanus pontot


## yen ${ }^{3}$

És amit lát, mint a képe
Mutatja, az szörnyü, rémes !


Mert bizony a hétmérföldes
Messzelátón félve látja:

Hogy egy nagy-nagy hadihajó - Epp Amerikából való Teljes gözzel fut utána.
Hat hüséges emberét most Schymmi Lord mind összehiva Igy szólott hozzájuk sirva:
-Biz ez a hajó bennünket Utolér s minket lezárnak S mind a 700 palack snapszot Vizbe dobják. Hü bajtársak, Ne engedjük ezt a szégyent, Igyuk meg, csak 100 jut egyre! Izy dugárut nem találnak S elmehetnek szégyenszemre!
III. ÉNEK.

Igy is törtẻnt, mind megittảk Es itt szörnyü lesz az ének . . . Mind a hẻt hősünk kalimpál, Mind a hét oly szörnyü részeg: Hogy hajójuk kormány nélkül, Csak magató, mint a vak Bulidacsolt az éjszakảban Miglen beütött a krakk!

Egy sziklás sziget szikláin Széttörött a jó »dugasz*



S hogy hét hősünk partra hullott Ah! az nem lehet vigasz!

Mert mi most jött, az rővid volt,
Mint egy rémes ballada:
Rajtuk ütött bőszen bögve
Az emberevök bősz hada.
Csak ugy nyersen, egykettőre
Megették mind a hetet -
De emberhust nyersen enni
Büntetlenül nem lehet !
Minden hösünk 100 palack snapsz
Tartalmával volt telitve

S a vadak még sosem ittak Snapszot, (aki hiszi, higyje 1)
Hát a lakoma után, tán
Alig egy fél óra mulva Delirium trémenst kaptak
És az emberevő hadnak Minden tagja ki volt mulva

BEFEJEZÉS.
Vége ! Minden alkoholista
Ilyen gyalázatosan mul el . . .
-Tudje e, mi az a Lysoform?
Legiobb a Yes porcellán-puder!

## 2x

## Rügyfakadẻs.

## SZEMÉLYEK:

Pali ( 12 éves), Zsuzsika (10 éves).
SZINHELY: nyári détulán a keriben. Fa 10 vében pard. A pad elōاl sitaut. Pa i és Zsuzsika a padon ünek. Pali a pálcájával belükel ir a homokba. Zsuzsika hallgatra nézi. Hosszu hallgalás.

Zsuzsika (zavartan) : Helyes kis pálca...
Pali (hirtelen félbehagyva az irást): Ugy-e, helyes?

Zsuzsika: Képzelem, drága volt . . .
Pali: Oh, nem is oly draga. Potom egy korona.

Zsuzsika: Egy korona! Jézusom, mi cukrot lehetett volna venni egy koronán!

Pali (szemét lesütve, kissé bátortalanul) : Cukrot is hoztam.

Zsuzsika: Nekem?
Pali (most már összeszedi magát és bátran néz Zsuzsikára): Magának, Zsuzsika!

Zsuzsika (nagyleányosan) : Valóban, Pali, maga oly kedves . . oly figyelmes.

Pali (kihuz a zsebéből egy papirzacskót s átadja Zsuzsikának) : Tessèk, kisasszony.

Zsuzsika (nagyleảnyosan biccent a fejéval, mosolyogva) : Uram . . . köszönöm. (Hirtelen lebontja az aranyos cérnát a zacskóról s tekukucskál a zacskóba. Pali is odadugja a frejét.) Finom, finom! Már látom, hogy finom ! Drága volt?

Pali: De kisasszony I Mit gondol?
Zsuzsika: Pardon, uram, pardon. Ez a
kérdés illetlen volt tőlem. Gavallérok nem 10 rödnek azzal, hogy mibe kerül a - cukor... Pali: Természetesen, kisasszony, természetesen. Mi azzal nem törödünk!

Zsuzsika (fölnevet): Oh, de nagyszerü!
Pali (megütödve): Rajtam nevet?
Zsuzsika: Oh, dehogy. Magamon. Azazhogy magamon is, meg magan is . .

Pali (feszesen): S szabad tudnom?
Zsuzsika: Hogyne volna szabad. Azon nevetek, hogy én magát urazom, maga meg kisasszonyoz. Mintha már nagyok volnánk. (Körülnéz) Be jó, hogy valaki nem hallotta! Például a latin taṇár, mi ?

Pali (hirtelen fu:ugrik): Zsuzsika, maga gunyolódik ?

Zsuzsika (ijedten): Én!? Ugyan, ugyan. Na , üljön le. Béküljünk ki. (Kivesz egy cukrot a zacskóból, aztán kinálja Palit is.) Na, vegyen maga is. (Pali kivesz egyet.) Na, most cseréljünk.

Pali: Jó, cseréljünk.
Zsuzsika (a szảját csücsöriti) : Tegye ide, ni. (Pali reszketō kézzel teszi Zsuzsika szàjába a cukrot. Zsuzsika csetlint.) Oh, de édes, oh, de jó!

Pali (nekibátorodik, $\delta$ is csücsőriti a száját.) Tegye ide, ni. (Megtörténik. Ó is csettint.) Oh, de édes, oh, de jó!

Zsuzsika (felsóhajt) : Istenem, Istenem, de jó dolguk lehet a cukrászoknak! De édes lehet

az életük! Csak ülnek, ülnek a cukrosboltban s folyton ropogtatják a finomabbnál-finomabb dolgokat !

Pali (elkomorodott arccal néz maga elé, bảnatus hangon) : Es nem kell latin dolgozatokat csinálniok

Zsuzsika (részvéttel néz Palira) : Szegėny Pali! Ugy-e, nehéz a latin?

Pali: szörnyü nehéz ! Kegyetlenül nehéz. Hiszen ha

Zsuzsika (zavarában kiveszi Pali kezéből a pálcát s mindenféle figurákat rajzol a homokba. Aztán félénken néz fel Palira): Mit ka-pott a la-tin-ból?

Kinos csönd.
Pali (busan legyint a kezével): Ej!
Zsuzsika (egy hármast rajzol a homokba s félénken rámutat): Ezt?

Pali (elkeseredetten) : Hisz ha 3-as volna 1
Zsuzsika (siró hangon) : Istenem! Oh, Istenem, talán csak nem

Pali (zord hangon): De igen, 4 -es!
Zsuzsika (rémülten csapja össze a kezét) : Négyes ! Hisz ez szekunda ! Ugy•e, ez maguknál szekunda? Oh, mondja, mondja, hogy nem az. Hogy maguknál is csak elégséges. Istenem, Istenem! Pali maga hallgat. En szörnyüt sejtek. Szóljon már az Istenért!

Pali (elérzékenyülten) : Oh, ne gyötörjön Zsuzsika. Nem látja, mennyire szenvedek ?

Zsuzsika: Tehát ? Tehát ? . . . Sze
Pali (kinyögi) : Szekunda !
Zsuzsika: Oh, jaj nekem, jaj!
Pali (álmélkodva) : Jaj magànak ? Nekem jaj az, Zsuzsika! Tudja, mivel fenyegetett meg az apám?

Zsuzsika (gunyosan): Mivel! Nagyszerü ! Hát mivel fenyegetik az apák a szekundàs fiut? (Mèly hangot utánozva.) Gaz kölyök, suszterinasnak adlak! (Saját hangjản.) Na , ugy-e, ezzel ijesztgeti? Oh, azok az apak!

Pali: Ne bántsuk az apákat, Zsuzsika. Végre is nem kivánhatjuk, hogy örüljenek a szekundának. Egyébként, ha összel javitok

Zsuzsika (megkönnyebbälen): Akkor nent adja be suszt rinasnak, nemde?

Pali (csüggedten): Csakhogy én nem bizom magamban. (Kitörve.) Kutya nehéz az a łatin, Zsuzsika! Magának sejtelme sincs, hogy milyen kutya nehéz!

Zsuzsika (részvéttel néz Palira, arcát meg-
simogatja): Szegény fiu . . . (Hirtelen felragyog az arca.) De hát muszáj, hogy éppen suszterinas legyen? Tudja mit? Kérje meg a papáját, ha már kiveszi az iskolából, ne adja suszterinasnak.

Pali: Hát minek ?
Zsuzsika: Adja cukrászhoz! Oh, de szép lenne az, Pali. Maga ott ülne a cukrosboltban, én meg minden nap cukrot vennék magától.

Pali. S én a legfinomabbat adnám magának.
Zsuzsika: Néha, ha időm engedné, beülnék a pult mögé s segiteném kiszolgálni a vevöket. Egész életre jơ barátok maradnánk.

Pali: Egész életre ... Óh de szép lenne! (Hirtelen elkomorodik.) Hiszen, ha a papa ezt megengedné . . . De a papa szigoru. A papa makacs. Ha egyszer azt mondta: suszterinasnak ad, bizonyos, hogy annak ad. Es akkor ... és akkor... maga ... tudom ... rám se néz tơbbet.

Zsuzsika (sértődötten) : Pali! Kinek néz maga engem ?! Es ha suszterinas lesz? Nos, akkor magával csináltatom a cipobimet . . . és . . . és ... és . . . segitek magának !

Pali (meghatottan): Ezt várlam magától, Zsuzsika. Ez az igazi barátság. (Óvatosan kơrülnèz) : Nem, ez több a barátságnál!

Zsuzsika (ijedten körülnéz): Jaj, Istenem, csöndesen. Meghallja valaki!

Pali (feláll, bátor hangon) : És ha meghalljal Én már mondtam apámnak is, mamámnak is, hogy ha nagy leszek, ha végeztem

Zsuzsika: En is mondtam apának is, mamának is, hogy ha nagy lány leszek . . .

Pali: És mit mondtak?
Zsuzsika (elpityeredve) : Mit? Mit? Hát nevettek. És magának mit mondtak?

Pali: Mit? Mit? Hát - nevettek! Pedig ez nem nevetséges!

Zsuzsika: Igen, igen, de ... az a š̌ekunda (Hirtelen) Van tobb is?

Pali (önérzetesen) : Egy sinos. (Kihuzza zsebéböl a bizonyitvány!, ) Tessék megnézni!

Zsuzsika (izgatotton elolvassa a bizonyitvänyt. Kitơrö örömmel) : Jézusom! Hisz ez csup.t egyes! Hat mit bolondifott maga engem?

Pali (komolyan) : Próbara akartam lenn:
Zsuzsika (tréfásan meglegyintiPalit). Ejnys, ejnye, hamis diákja! (A szinfalak mögül a szolgàló bekiàlt: Kisasszony! Urfi! Jöjjenek uzson uázni.) Nos, uram, szabad kérnem a karját?

Pali: Pardon, pardon! Ezt nekem kell kérnem, Szabad? (Karöltve el.) FUGGÖNY.


Künn a rélen illnek szépen solvassifc a Cimboaid. Meg se mozdul, meg se mordul Paskala, a hiobarar. Szep csendesen, értelmesen figyel ca jo paskala, Hogyha fudna, megszolainea: O, de gyすriyorlt vala!

##  <br> Rókáné foga libacombra wágyilk.

- Apró unokainak mesell Ecelk nagyapo. -
- Hej, Rókáné komámasszony, ugyan bizony mit gondoltal, mikor bazulról elinbultal? - eat kérdem én tôled.
- Mit gondolfam? - kérdi alázatosan Rókáné komámasszony, - ugyan mit gondoltam volna, kedves Elek nagyapó? Semmit, De semmit nem gonDoltam, csak hazulról elindultam.
- Hiszi a piszi, - mondtam én magamban.

Thert ismerem en a homdmasszonyt: mindig rossz ban sántikál De azert csaia bagstam, hads menjen utiára, tudom, mindiárt kisul, bogy megint ravasikodik, mesterked ik ölig) clme.

Ђát csak nézfem, nézten a komámasszony után, haodo tím, mit csinál? Mo. egyebet nem csinall: csak billeget!, ballagott, meg-megailit, körülnézett, szimatolt, aztán egyszerre csak egyet usrolt

kettơt szököft, oft termett a réten, abol legelt száz liba.
na, lesz most ift galiba!

- Ej, De jó belyre kerültem, uijongott a komámasszony, s elkezdeft nótázni jó hangosan, hogy csakúgy zengett a rét:

> Száz liba egy sorba, Mernek a templomba.
> Elōl megy a gunár, Jaj de szépen sétál! Száz liba egy sorban!

De bezzeg nem ment sorba a száz liba, a mikor komámasszony nótáját meghallotta, de nagy gigáással szaladt mind a bokorba! Ђiszen szaladhattak, mert föld ald́ még se bujhattak, oft állott elöttük Rókáné komámasszony s töszönt nekik illenōöen:

- Adj isten, száz liba!
- Gi-gá-gá, mit akarsz? kérdezte a gunár.
- Hem akarok én semmi rosszat, gunár koma, - kedveskedett a komámasszony, $\&$ hát akartam én rosszat életemben? Mit gonool rólam, kedves komámuram? Mindég jót akartam, most is azt akarok, egy-két libát a seregböl, tetszik vagy nem tetszik, én bizony felfalok.

Ђej, sokadalom, lakodalom, left szörnyü nagy riadalom!

- Komámasszony, irgalmazzon! - kōnyörög. tek mind a libák, De Rókáné komámasszony nagyot toppant, nagyof kiált:
- nincs irgalom, kegyelem, mind a százat lengelem!
- Drága, kedves komámasszony, bár csak addig irgalmazzon, könyörögtek a libák, mig elmondunk egy imát.

Mondotta a komámasszony s közbe a szemét forgatta:

- Én mindég vailásos vófam, a templomért majd meghóttam, bát csak rajta, jó libák. mondjátok el az imát,

Hej, száz liba egy bokorba, imádkoznak szépen sorba! Mlegkezdi a gunár: gigágágá, gigágá, gigá, gigá, gigá, gá - - reggel megkezoi 5 estig sem végzi, s àta száz libaja, nem várbat sorára, minð a száz gyujt rája: gigágágá, gigágágá, gigá, gigá, gigá, gá - - nem lesz ennek soba vége, gyözi ám a libagége!
11 Halt én szegény felem, most már mita csináljak? Fussak-e vagy álljak? Mondanám a mesét tovább, nem engedik a gigágák. Gigágáz ailibagége. a mesénck itt a vége!
[Kisbaczon.|

#  A låzadé sillatok. 

- Irta: CSATKAI JÓZSEE. -

Fibula annyira szerelte az állatokat, hogy valamennyinek a nyelven tudott. Az állatok is szerettèk Fibu'át, hisz gyakran meg'átogatta és sohasem bániotta öket. Mikor legu'óbb náluk volt az erdöben, épen gyü'ést tar'ottak. Ilyen kiáltozảsakat leheteft hallani: - Nem dïrhetjuk! Le vele! Elnököt! lzgatottságukban alig fogadták Fibula köszönését. A teve, amely a leghiggadtabb volt, felelt: Nagy az elkeseredés az oroszlán ellen. Utóbbi idỏben tulságosan gögös, rám se nèz, amikor földig hajolva köszönök neki. A többí állatok is sorra panaszkodtak.

A bárảny : Megette a mamámat, beee!
A vaddisznó: Megette a lányomat, röf, röf! A bagoly: Eltörte a tojásomat, huhu, huhu! A fácán: Eltaposta a fészkemet! El, el, el!

Minden állatnak volt valami külön panasza, de abban mind egyetértettek, hogy el kell csapni a vérengzö kirảlyt. De hogyan? Eppen ezen tanakodtak. Fibu'a azt tanicsolta, hogy egy küidöttség azonnal keresse fel az ornszlánt és adja tudıára, hogy mit kiván a nép. Most azonban összevesztek, hogy ki legyen a küldöttségben. Valamennyien ott akartak lenni. Szerencsére, itt volt Fibula, aki szerint legszebb, ha mindnyâjan felvonulnak az oroszlán barlangja e!é s ott majd kihivják a gögös királyt.

A szamár: Majd én megyek a csapat élén.
Az ökör: Talản inkább én.
A bivaly: Nem lenne szebb, ha én mennék elől ?

A nyul: Én minden eshetöségre készen hátul ballagok.


A varjak, akik szeretnek ellentmondani a többinek: Mégse lenne jó, ha felvonulnánk, kárunk lehet belöle, kár, kár, kár!

A többség győzött s igy lefvonultak valamennyien, nem valami katonás rendben, de hát katonai kiképzésben egyiknek sem volt még része. Elöl ment Fibula és senkinek sem volt kifogása, amikor ő vállalkozott, hogy a tigrissel bemennek az oroszlánbarlangba. A többiek letelepedtek a barlang elött és várták, hogy mit végeznek odabent Fibula és a tigris.

Az oroszlán egy ürücombot rágott éppen, amikor a két vendeg eléje toppant.

- Jónapot adjon Isten!
- No, mi jót hoztatok, kedvelt hiveim?
- A nép küdöttei vagyunk, a nép kiván szólni veled. Barlangod elôtt vár alattvalóid serege.

Az oroszlán haragosan elbődült. - Mėrt nem jönnek be, ha akarnak valamit? Félnek tölem? Teringettét! Majd mindjárt kifutok és széjjeltépem öket!

Az állatok hallották kint az oroszlán üvöltését $s$ hogy milyen hatást tett rájuk, meglátjuk abból, kinek-kinek milyen gondolata támadt.

A nyul: Fáj a lábam ha sokáig állok egy he'yen. Ezért egy kissé elmegyek futni, majd késöbb visszajövök.

A vaddisznó: Hazamegyek megszoplatni tizenkét kis malacomat.

A szarvas: Megyek leze'ni, ne n lophatom a napot örökké itt.

A róka: Megyek virágot szedni a királynak.
A kakuk: Megyek fészket rakni. (Szemtelen hazugság!)

A gólya: Sietek, mert gyereket kell vinnem a városba.

A majom: Esteledik, el kell mennem a bálba, megtáncoltatni a szép kisasszonyokat.

A madarak: Elrepülnek délre, mert itt az ösz.
Alig volt ott valaki, amikor az oroszlán két vendégével kijött a a barlangból. A kigyó alázatosan csuszott tova elötte: Csak azert csuszom hason elötted, mivel nincsen térdem, amin csuszhatnám.

Az oroszlán: Hát ki az, aki bárnit is merészel felhozni ellenem?

A tigris: De hova gondol, felséged? Mindnyájan alàzatos hódolóid vagyunk. Isten èltessen!

- Él en, éljen t kiallotta az a néhány ál'a, amely még nem tudott elmenokülni,

Az oroszlán: Ne is kukoricázzatok ve em, mert , . . mert , . . Azért! No, Isten ve'ed, Fibula 1-s ezzel visszament barlangiába folytatni lakmározását.
[Szombalhely.]

## 

## Haszmos szórakoziató.

## Dugónyomda. <br> - Irta: DANI BÁCSI. -

Mikor gyermekkoromban az ablakon keresztül csodáltam a nyomdász ujjainak szorgalmas munkáját, nâgy kedvem támadt, hogy én is valami uton-módon ulánozzam és saját nyomdára tegyek szert. Végre egy olcsó beszerzési forrásra akadtam. Az eldobott sörös dugókban leltem meg a legalkalmasabb anyagot.

Nem kell más hozzá, mint e.jy jó éles, vékonyélü kés, mellyel a dugó simára vágott végét berovátkoljuk olyan módon, mint a „D"-nél látjuk. Igen alkal-
mas minták a dugóvégek kivágására az „A"-nál rajzolt idomok. A bevágásnál csak arra kell ügyelni, hogy a rajzolt külső idom alá ne vágjunk.

Az igy kivágott minták, mint a bélyegzők használhatók $s$ ha festékes ecsettel áthuzzuk és érdes felületü papirra nyomjuk, készen van a legegyszerübb nyomda. Egyszerüség kedvéért berendezkedhetünk festékezett párna használatára, mint amilyet a bélyegzőknél szoktak használni.


Igen célszerüen használhatjuk fel ezt az egyszerü̈ nyomókészüléket oft, ahol diszitetf papirosokra van szükség, például

könyvkölésné! csinos külső vagy belső boritékpapirokra vagy karton munkák lap. jainak diszitésére!

Ha dugónyomdánk darabjait egyes motivumoknak tekintjük, azok ismétlesé-
vel és egyik a másikkal való kombinálásával igen érdekes diszitési formákat

hozhatunk ki, mint amilyen diszitményt a -V* rajznál láthatunk.


A papirt a nyomásra ugy tehetjük alkalmassá, ha hig kemenyitó oldaltal a papirlapokat egyenletesen áthuzzuk, amibe még hig vizfestéket is keverhetünk.

## 

## a bêlyeggyüjitésrở.

Kedves Nacyapó, kẻrem e levelemnek kőzlését, hogy cimborảim egy hasznos szóra kozást sajaititsanak el.

Már tơbb cikket olvastam a bélyeggyiijtés szorakoztatós egyben hasznos volłảrol, amennyibena bélyegek célszerü felhasznááásával nagyobb mellelhicresefre lehet szert tenni A belyesgyajilés egyik fószabalya az, hogy esak rendesen vegyuik le a bélyeget a levélröl, pld. a fogazat ne legyen hianyos, vasy a beityeg ne legyen rongyos, mert ezatital még az igen ertekes bélyeg is sokat veszit ériékebobl, Legiobb a papirral egsütt kivágni. Givüjthetünk minden országbeli bélyeget, niely most azonnal, természetesen, nem igen értekes, de ha néhány év muiva kivonjak a forsalombebl, lehet hogy tizszeresét vagy ötvenszeresét éri el mostani êrtėkének. A gyuijlést kezdhetjük kevćssel is, mert idövel sokra megy fel bélyegeink száma, ha még
igen keveset is szedünk össze hetenkét. Magyar, jagoszlàv, német, cseh, lengyel, orosz, oszträk, es francia bélyegekkel érhetjuik el a legjobb sikert, mert azokat belföldön hamarább és drágábban megveszik, mint a belföldit. Ha azokat nincs módunkban ilyen bélyegeket beszerezni, természetesen, csak ingyen, mert a pénzen való vásárlást csak a szakérlök tudjảk elvêgezni, hogy rosszul ne jojienek ki a vásárral, esetleg értektelen bé yegeket kicserelj juk, vagyis cserceimeket keresünk olyan ujság utiản, mely a bélyeggyüjtéssel foglalkozik. Innét kiküldiäk a romàn bélyegeket egy német levèl kiséretében. ha annak a fiunak vagy leánynak nyelvén nem tudunk, akivel cserélni akarunk.

Ime, ez a bélyeggyüjtés rövid szabálya, kedves cimborák.
[Egrestō.]

Beretzky András V. g. o. 1.


## Hogyan fejijutk meg a szémrejlvémyt?

Sok unokán kẻrte már, hogy tanitsam meg a számrejtvény megfejtésének a módjára, de bizony nehezen jutottam e kérés teljesitéséhez: hétröl-hétre nőtt, nōvekedett a levelek száma, amelyekre válaszolnom kellett, huzódott, halasztódott a szảmrejtvény-megfejtés tudományảnak a közlése, - Ej, ráérünk arra még, mondàm Petófi Pató Páljával, na meg haboztam is, vajjon nem ugy lesz-e helyesebb, ha unokáim maguk jönnek rả a megfejtés titkảra vagy megtanuljàk valamelyik tudósabb olvasótársukfól. Hiszen, ez volna a rendje, mert ha egyszer közzé teszem is ezt a titkot, egy-két hónap mulva uj elơfizetők jönnek s kérik majd, hogy tanitsam meg őket erre a nagy tudomanyra. Hát, Isten neki, most éppen csurog az esö, uay is elmarad a reggeli sétám, gondolom, hogy tanitó vagyok - figyeljetek, gyerekek!

Elóször is leközlöm Péter Margit sepsiszentgyörgyi unokảm szämrejtvényét Ime: $9,17,11,4,12$. Leánynév.
$6,5,3,15,10$. Erdei gyümölcs.
1, 21, 13. Számnév.
16. 19 20. Tehén adja.

2, 7, 14, 22. Falu Háromszèk v.-megyében. 18, 8. Allóviz.
1-22. Egy régi népdal kezdōsora.
Amint lảthatjảtok, e számrejivény megfeitése egy népdal kezdö sora s ez a sor 22 betübobl all. Azzal kezdem a megfejtést, hogy a 22 számjegyet leirom s e szảmjegyek alá irom az egyes sorok megfejtését, illetőleg egyelöre annyi sornak- a megfejtését, amennyinek a jelentése felöl egészen bizonyos vagyok Ennél a rejtvénynél bizonyos vagyok abban, hogy a $16,19,20$ szám : tej, a 18, 8: tós valószinü, hogy $6,5,3,15,10$ vagy málna, vagy szeder, de inkább málna; mert a szeder csak ugy öt betü, ha az sz-t egy betünek veszem. Próbáljuk hát: leirom a 22 számjegyets a megfelelo számjegyek alả irom e bárom szót: málna, tej, tó.
$1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13$, $14,15,16,17,18,19,20,21,22$.

Már sejtek valamit, de még nem vagyok bizonyos àban, hogy sejtésem nem csal-e.

Minthogy én legalább ezer népdalt könyv nélkül tudok, könnyen lehet, hogy nem csal a sejtésem, de mit esináljon az, aki nem tud oly sok népdalt, mint nagyapó? Az most már törheti a huksiját, vajjon mi lehet az a leánynév. Ha ezt fudnám, valószinaleg meg volna ezzel fejtve az egész reitvény. De nem tudom ám, mert òt betúböl alló leánynév igen sok van bizonnval, pld.: Borcsa, Boris, BTzsók, Julis stb, Bármelyiket irom ezek közül a maga helyére, zavaros valami fön ki. Elbucsuzom hát a leánynévtől, a számnévvel pröbálok szerencsét. Három betüs szånjegyek: Két, négy, hat, hét, nyolc, tiz - tessék válogatnil Végigpróbálom valamennyit's végil a het-ben állapodon meg. Most mar iqy fest a megfejtés :

$$
\begin{array}{lllllllll}
1.2,3,4,5,6,7,8,9, & 10, & 11, & 12, & 13, \\
\mathrm{H}
\end{array}
$$ $14,15,16,17,18,19,20,21,22$.

n in indseliu: bi kiatiok é fel most már nyomon vagyok. Mert vagyok nyomon ? Mert oly sok népdalt ismerek. Elébb csak sejtettem, most, hogy megtaláltam, az elsö betüt, a H-t, bizonyos vagyok abban hogy a régi népdal kezdő sora: Hullamzó Balaton tetején: Mấr nem kell törnüm öreg fejemet, hogy vajjon melyik leănynévre gondolí az a hamis Péter Margit és melyik háromszéki falura, tudom már, hogy a leánynév Bella s a falu neve nem Páké, hanem Uzon. Ime:

$$
\begin{array}{rrrrrrrrrrrr}
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10, & 11, & 12, & 13, \\
\text { u } & 1 & 1 & \text { a m z i, b a } \\
14, & 15,16,17,18, & 19,20,21,22 .
\end{array}
$$

A számrejtvények megfejtése rendszerint közmondás, népdalnak vagy költeménynek a kezdó sora. Aki valamennyire nem járatos a közmondasok, a népdalok és a költemények világában, hiába kialódik, mert ha egy-két sort vagy tőbbet is esetleg megfejt, ha nem tud következtetni a már megfejtett szavakból, aligha jőn rá pld. ebben a számrejivényben a leảnynévre meg a község-névre. Ehhez az kellene, hogy a naptárból irjon ki minden of betüs leảnynevet $s$ végig próbálgassa, melyik talál oda s irja le Háromszékmegye összes 4 betüs községeits találgassa szintén, hogy melyik talảl.
[Kisbaczon.]
Elek nagyapó.


## Elek magyapó üzeni.

Ferencz Franciska és Irma. A leveletekkel meg vagyok elégedve, de azzal nem, hogy megfeledkeztetek arról. hol kell. Ezt pótoljátok a következó leveletekbenA rejivényelek jó és várom az igért leveleket. - Ifj. Varga Árpád, Marosujvár. Ha sokat kellelt tanulnod a román iskolában, meg is volt az eredmény, mert a vizsgéd jól sikeriult. Természetes, hogy ennek nemcsak te örülsz, de én is örullök. Jól esett olvasnom leveledből, hogy a vizsga után első dolgod volt levelet irni nekem s hogy ezzel, amint irod, ujra visszatérsz unokáim közé. Azérl, hogy Nagyváradon előfizetōt szereztél, dicséretet érdemelsz. A régi feliratok fulságosan könnyilek, nehezobbekel eszelj ki. - Morvay György és Pál, Maros. vásárhely. A megfejtésen kivül levelet is irjatok, hogy közelebbröl ismerjelek meg titeket. - Deutsch Tibor és Sándor, Kolozsvár. Välószinü, hogy válaszoltam előzõ levelelekre is s ha nem, ez azt jelenti, hogy leveletek ne , jutott el hozzám. Rejtvényeitekből válogatok. - Dankó Irénke, Türkös. Igen ügyeseñ irlad le a Cenk-tetôre rendezell kirándulásotokat s bizony, én is szerettem volna köztetek lennì és gyönyörködni a táj szépségeiben. A kiadóbársinak ïzentem, hogy lehetôleg pótolja a 12-22. számokal, de jövṓre tanácsolom, hogy azon melegében reklamáld meg a hiányzó sxámol. Dávid Elza és Gizi. Jól tudom, hogy hol laktok, de nem from a nevetek után, merl akarom, hogy rászokjatok a levélirás eme fontos szabályáro. A betïrejtivényetek hibás. A számlanrejlvényl megfejlheteflennek találfam. Szeretném, ha megmagyaráznátok a megfejtés módját. Módy Misi és Baba, Petrozsény. Nem haragszom amiall, hogy sokáig nem irtatok, mivelhogy a haragol nem ismerem s mert külömben is igéritek, hogy a vakáción szorgalmasan irtok. Örvendek, hogy a vizsgátok oly szépen sikerïll, hogy még ajándékot is kaplal k, annak azomban nẹm örvendhetek, hogy Vilma nővéretek husvét óta beteg. Remélem, a levegõváltozás helyreállitja az egészségél. A szórejtvényetek sorra kerül, névrejivénye. teken nem ludtam eligazodni. - Csonka Irénke, Torda. A bizonyosság okáérl másodszor is minden jót kivánsz nekem a nevemnapjára. A jó kivánságnak ez a megduplázása valóban nagy szeretetre vall. Te egyike vagy leghüségesebb unokáimnak, aki már voltaképpen kinōttél a Cimborából, de - ugy látszik - nem fudsz, vagy nem akarsz megválnís tovább szerzed az örömet nagyopónak a hüségeddel. Elhiheted nekem, hogy igazán szeretnélek személyesen is megismerni s ha Isten éltet, ez meg is fog történni. Örömmel látom, hogy jól telik a nyarad, Jársz lánciskolába, fürödni az Aranyosba, délelōttönként segitesz édesanyádnak a konyhán, délután pedig egy 574
barátnōdnél „neccolni" tanulsz. Annak méltán örülhetsz, högy Szondy György . Börme* c. regényét nyerted, merl ebben egy igen érlékes könyvyel gyarapodott a kőnyvtárad. A Cimbora, amely ujabban nemcsak hozzád; de mindenüvé ponlosan érkezik, sôt Tordán már szombaton ott van vasárnap helyett, remélhetōen ezután is pontosan oft lesz mindenült. Hogy te nemcsak a szép külseje által vagy elragadtatva, de a tartalmában is gazdagabbnak találod, ennek igen örvendek, mert a te véleményedet sokra becsülöm. - Biró Ferenc, Nagyenyed. Most nem késtél ugyan le a megfejtés beküldésével, de, hogy cz jövôre elō ne forduljon, jövőre egyenesen Kisbaconba cimezd a leveledet. - Debitzky Mihály, Marosvásárhely. Igazán sajnálom, hogy apuskád csak egy pár órát töltölt Barólon s emialt nem hozofl el magával, pedig már favaly nyáron vártam a látogatásodat, mert szüleid és nagyszilleid ulán szeretnélek megismerni téged is. Igen szépen irtad le a bérmálásodat, a zárólinnepet s veled örvendek, hogy a záróünnepen te is kaptál egy jutalomkönyvel. Édesanyád levelére kuilön válaszollam. - Gyárfás László, Buziás. Jó messzire mentetek nyaralní Kolozsvárról, de akármilyen messzire mentél s akármilyen szép helyen vagy, te olt is gondolsz nagyapóra, ami öreg szivemnek igen fól esik. - Cseh Magda, Vajdahunyad. Igazad van, a hallgalás nem jelenti azt, hogy nem gondoltál reám. Ezl azzal is bizonyitod, hogy már rég szerefted volna megköszönni nekem a szép Cimborát. Örvendek, hogy a sok tanulásnak meg volt a jó eredménye s várom további leveleidet. - Gereóffy Juliska, Görgény. Ha Takács Irma barátnőd elōfizetełt Bihari bácsinak, eddig bizonyosan kapja is az ujságol. - Perl Helénke, Máramarossziget. Ha három hónapig élet és halál közölt lebegtél, ez eléggé magyarázza hosszas hallgatásodat. Nem csuda, ha egészen meggyengüll az irásod, de én bizom az igéretedben, hogy ezután minden hélen irsz nekem, mégpedig lassan, gondosan, nagy betükkel s akkor megjavul az irásod. Ugyanigy számolj be a nyárí ulazásaidról is. A kiadóbácsinak irtam, hogy a mult évrớl küldjön neked bekötési-táblát és pótolja az ez évi 5. számot. - Kirkosa Klárika és Böske, Torda. Jó mind a két rejtvényetek, de igyekezzelek másfajla rejtvényt is szerkeszteni, mert név- és pótlórejtvény igen sok gyül össze. - Bartók Kató és Gyurka, Nagyenyed. Sokan, igen sokan irják azt, amil te, Katóka, hogy a Cimbora nemesak kivil szép, de talán még a tarlalma is szebb, mint eddig volt. Hiszen, éppen ez az én törekvésem, hogy hétröl-hétre szebb és tartalmasabb legyen a Cimbora s örömmel láfom, hogy ezt észreveszik a figyelmes olvasók. Öcsike még nem nōtt ki a ${ }^{\text {nadselï }}$ " gondolatokból, de ö mostanában igen sokat betegeskedelt, amellett nagy bánat is érte

szegényls természetesen, vele nagyspót is, merl meghall az ô bájos, kedves huga, Hancika, akit ǒ oly nagyon szeretett s szerettünk mindannyian. - Klinger Ilonka, Nagyszeben. Irtam a kiadóbácsinak, hogy a Cimborát auguszlus elsejétól kezdve Reisper Gasse 10. szám alá, W. Kraffl cimre küldjék. Benedek Sándor, a te Ismerōsöd, az öccseivel a multkoriban meglátogatoft Kisbaconban. Igen kedvesen játszollak az én unokáimmal. Barabás Mária. Homoród. Homorółon, a gyönyöril szép Homoródon nyaraltok. Voltam olf, pompás a levegõje, gyönyörü a vidéke, szép oll minden s remélem, friss egészséghen, vidám kedvvel lérlek majd haza László Lilly és Kató, Nagybánya. Nekem is öröm, ha ठrömet szerzett a nyert könyv - Winkler Hajnalka, Nagysomkut. Ti még nem Járatjátok a Cimborát, de unokatestvérednél, Bányász Hajnalkánál, megismerted és ugy megtelszell neked, hogy kérni fogod apukádat, rendelje meg neked. Elöre őrvendek, hogy veled egy igen kedves unokâval fog nőni unokáim tábora. Reftvényeid kozzül a ponlrejlvény sorra kerïl. - Görög Klárí és Laci, Szatmár. Levelet is várok, nemcsak megfeftést. - Rabetz Sárí és Adolf. Eddig bizonyosan kaplatok válaszl. A pontrejtvény sotra keriil. - Érselk Kató. Amikor az elsō Cimborát megkaptad, orrömödben majdnem a felhökig ugrottál, aztán el is olvastad és nem is hitted, hogy ilyen szép a Cimbora. Nyilván e nagy örömðdben feledkeztél meg arról, hogy hol kelt a leveled s mert a Cimbora szépsége a hibás, megbocsátom a mulasztásodat. Akármí yen iskolába Jársz, allól nem kell félned, hogy nem engedik meg a Cimbora Járatását, mert ez egyedill a te kedves szüleidnek a dolga, hogy a gyermekének milyen ujságot Járatnak s minden szülô megtudja itélni, hogy gyermekének javára válik-e a Cimbora olvasása, vagy nem. A Jég, fájdalom, az idén nemcsak nálatok, de sok helyen tett kárt. Volt a nagyapó falujában is, de érezhetó kárt nem okozolt. - Katz László, Máramarossziget. lol megtanultál irni gépen az édesapád irodájabban s ami fontos, helyesirás dolgában is alig találtam hibát. Az bizony nem lehetetlen, hogy megfeledkeztem mulikori kérésed teljesitéséről, tehát most közlöm olvasótárseiddal, hogy le szeretinél velük levelezni. Cimed: Máramarossziget, Str. Nicu Filipescu No 18. A rajzpályázalra akármennyi rajzol küldhetsz. Végezetul nem állhatom meg, hogy ne közöljem leveled utolsó sorát, amely igy szól: „Most, hogy a Cimbora elért ahhoz, hogy lly szép kiadásban jelenjen meg, igazán kivánom, hogy minden romániai gyermeknck meglegyen e szellemi tápläéka". - Kádár Imre, Kovászna. Örömmel lállak unokáim seregébens várom további leveleidel. Lôvi Emil, Kovászna. Feri öcsédnek és Lilly hugodnak már régóta jár a Cimbora és te is nagy szeretettel
olvasod és türelmellenül várod minden számát, jóllehel nagy diák vagy. Sok ilyen nagy diák unokám van nekem, akik nagy szereteltel olvassák a Cimborál, mert ezek már meg tudjäk itélni, hogy nemcsak érdekes olvasmányok vannak benne, de ezek az érdekes olvasmányok magas irodalmi szinvonalon állnak. Szóvol, nem te vagy az egyellen nagy diák unokám. Mondanom se kell, hogy szeretettel várom további leveleidet, a rejlvényeidböl pedig válogatok. - Wieder Rif.ke, Petrozsény. Bizony, rég nem irtál, de igéred, hogy ezentul minden héten irsz. Sajnálom, hogy hamarább nem rendelted meg a Cimborát s magam is azt hiizem, hogy ezt nem ak nélkül sajnálod, de kárpótolhalod magadal, mert hétről-hétre szebb és tartalmasabذ lesz a Cimbora. Annak igen örvendek, hogy két kis hugod Oizike és Margilka is igen élvezik Öcsike nadselii gondolatail s te meg háromszor is elolvasod azt, ami nekik jobban tetszik. - Czirják Ilonka és Laci, Csikszereda. Sehogysem taláttál uj elōfizetōt Csikszeredában, mert oll ugy szólván minden gyereknek Jár a Cimbora. Magam is ugy tudom, hogy Csikszeredában sokan, igen soken olvassák a nagyapó ujságát. A kiadóbácsi pótolja a 8, 9. és 21. számol, én meg közlöm adomáíd közül az elsōl és az utólsót, egyben elvárom, hogy bevállod igéretedel s gyakrabban irsz ezután. - Lehne Edith, Kolozsvár, Lám, lám, addig törted a fejedet, amig magadiól is rájbtiél a számrejlvény megfejlésének a tilkára. Ennek igen örvendek, bár föként a te folytonos sürgetésedre részletesen megirlam, hogyan kell a számreftvényl megfejleni. De hát nem végeztem azért fölövleges munkát, mert sokan kérlék ezt már tôlem. - Páska Judith, Hidalmás. Végre megirtad a rég igért hosszu levelet, amelynek a tartalma rör:den a következō: Elöször is nagyon-nagyon szereted a Cimborát és annak fróit. „Rém* büszke vagy arra, hogy nagyapó unokái közé tartozol. Azı hiszed, az egész világon nincs oly szép gyermekujság, minl a Címbora. IIfhonn volt a bátyád s azt mesélte neked, hogy a somogyi erdőben nyolc indián 10 örzs lakik. Persze, hogy csak tréfából mondta ezt, bár az sem tehetellen, hogy a somogyi kanászokat nézle indiánoknak. Ha szeretnèd látni nagyapót igaziban, nincs más mód, mint högy loppanj be valamelyik reggel hozzánk s akkor azl is meglátnád, hogyan szerkeszlem a Cimborát. Abban tévedsz, hogy karosszékben üve olvasom a postát, mert karos székben nem lehet oly sokat dolgozni, amennyil én dolgozom s a leveleifekre irt válaszokat nem egy nagy fiókba teszem bele, mint a hogy te képzeled, hanem egy nagy Lotitékba s küldöm egyenesen a nyomdába. A nyári vakációról beszámolhatsz akkor is, ha sehová nem mégy is nyaralni. Aki nyitolt szemmel jár, a maga falújában is lát, sok érdekeset és tanulságosal.


## FEJTÖRO.

A soraolásban való rószviftelre egr rejfuâng megrejtess in jogosit I

A ciejtuény megfoltéadit, a megifajiolc de



A megfejtesek befinidesénok hatarideje : fórag 10-1k napla.

## Pótlorejtvény.

Beküldfe: SZTOJKA LÁSZLÓ

- amás
- Iona
- andor
- ab
[- Z


## Névrejtvény.

- Bekuldte: SZTOJKA KATO.

Bács, Szabadka, Páris, Orsova, Oros háza, Rákos, Uzon, Szabadka. entra

E kezdöbelük helyesen ठ̈sszetéve egy kikölö nevé! adjâk.

## Kiadóbácsi postája belfolldi elofizetoihez.

Páska Judif, Hidalıás. A postautalvánnyal küdöt 100 1 it megkapluk. A kért számokal póloltuk: Windholz Ödön, Máramarossziget. A miull év 44. 82 már elfogyoll. A I. evi 21. számol pótolfuk. - Perl Herénke, Máramarosszigét. A mult évrôl bekötési láblável nem rendelkezilink:-Váradi Gabika és Ekker Gyuri, Máramarossziget. Kø̄zäljék velink ponlasan, melyik számò nem ka, lák meg, logy pólothassuk, - Salamon Manci, Gsikszereda, A mull évi számok elfogytak, nem pòtolhatjuk. - Hert gyerekek és Halász Noémi, Ko. lozsyár, Kobzbijék pontosan, melyik számot nem kaplák meg, hogy pólolhassuk. - Gyárfás Olga, Cluj. A mull évi számok elfogytak.
 olcsóbb konyvekef a Hoffmana Ferenc ifjusági regênyeinél. A MINERVA Trodalmi és Nyomdai Müintézel R1.-nál (Cluj-Kolozsyár, Str. Regina Maria 1.' ezekbố a kōvetkezōk kaphatók darabonként 45 leiért:

1. Kazdehmek.
2. A te1 brrodalmaban.
3. Viszontagsignolta fengevori
4. A tallzman.
$\begin{array}{ll}\text { 4. Anzman. } & \text { 7. Ehrich.Jakab. } \\ \text { Behéz Idôk }\end{array}$
Posia uljón is megrendelhelók a pénz elózeles bekildése mellelt vagy utánvétlel.

## CMMBORA <br> szewkesziősége és hiaicióhivatala.

## Szerkesztōség:

Batanii-Mici (Kisbaczon), u. p. BataniiMare (Nagybaczon) jud. Treiscaune (Háromszékmegye). ${ }^{-E}$ cimre kit dendōk a a $>$ Cimbora részére szánt kéziratok, az Elek Nagyapóhoz irott levelek és rejtvénymegfejtések.

## Kiadolivvatal:

Satu-Mare (Szatmár) Str. Cuza Voda 4. - A kiadóhivatalhoz küldendök a Cimboraelôfizetési bejelentései és dijai.

## El6fizétési dijak:

Romániában évi 400 leu, negyedévenként 1.00 leu.

Csehszlovákiában évi 80 csehkorona, nesyedévenkênt 120 csehkoronaz $1^{\circ} \mathrm{V}$. ( 1 El

Magyarországon évi 144.000 magyar kofona, negyedévenként 36.000 magyar korona.

Ausztriában évi 112.000 osztrák korona; negyedévenként 28.000 osztrák korona.

Jugoszláviában évi 200 dinàr, negyedèvenként 50 dinâr.

Laptulajdonos: Szabadsajfo könyvnyomda és lapkiadó t.-t.

Félelos szerkesztô: Dénes Sándor.

## A. Cimbora künuvoszálya

## A cserkészkönyvek ul arai:



