


## Palika kérdései.

- Irta: DSIDA JENO. -.

Bályám, annviszor voltam künt a réten, szedtem piros, kék mezei virágot és néztem a szomszéd kis barikáját, amint ropogós, zsenge füvot rágott.
Bátyám, annyiszor néztem az eqet, hogy milyen selymes, puhaszinü, kék, és fürge-inüu, gyors fábam elöl menekültek a gyikok, lepikek.

Most ülj le mellém, mondi csendes mesét, mièrt lett olyan kihalt a világ?
Hová lettek a báránykảk s virágok, s miért lett kopasz, csupasz minden ég?
... Bátyám, régen az anyuka is más volt, üdén, dalosan, kacagósan nézett, - most miért mindig olyan szomoru?
Talán megfogta valami igézet?

II.

Єgy szeptembervégi, derüs őszi dél. után kisétáltam Oladba. Hiszen, csak egy félórára fekszik a vậrostól.

A falu szélén pompás parkot láttam. A közepén nagy barokk uri kastély. A kapuja fölött cimer. Ágaskodó szarvas fölötte három cserfalevél.

Helyben vagyok. Ez az Olivér kastélya. Maid meglatom ôt magát is bizonyosan. Talán a sárguló levelü platánok alatt tenniszezik kontessz testvéreivel, pajtásaival. De nem láltam sehol.

Tovább mentem. A park végén szépen múvelt gazdasági kertet láttam. Három alak dolgozott rajta. Egy erőteljes férfi, egy vörös nadrágos napszámos és ...és egy fiu. Majd elkiáltottam magamat: - Olivér!

De nem szóltam. Inkább restelkedve elbujtam egy kecskerágó bokor mögé, hogy Olivér meg ne lásson.

Olivér répát ásott ki a földből. Szép nagy répát. Ilyen szép sárga répát még életemben sem láttam.

Olivér versenyt dolgozott a vörös nadrágossal. Ez nyilván Achmed lesz, az udvari hóhér, annál is inkább, mert a pofája fekete volt, mint a szerecsennek, vagy mint a cigánynak.

Olivér vigan fölkiáltott:

- Kolompár bácsi! Most ásom ki a századik répát.
- No azt meg is eheted akkor jutalmul, amiért olyan derekasan dolgoztál.

A másik férfi, szép szakállas alak is, a fiu felé fordult.

- Derék gyerek vagy, Jancsikám.

Szeretlek. Egész délután dolgoztál velünk együtt. Sokat segitettél rajtunk. Most azután elég volt. Menj szépen haza, tanuld meg a leckét.

- Ơh, édesapám! Nincs nagyobb öröm a munkánál. Este szivesen fönnmaradok és elvégzem az iskolai föladatomat is.
- Elég volt mára, fiam, a testi munkából. Hiszen, minden nap kiveszed belőle a részedet. Tudom, hogy szereted a munkát. De most már csak menj. A tanulás is munka. Azt is jól el kell végezni.

Az apa megölelte szorgalmas fiát, megcsókolta szép hullámos haját.

A kis János elköszönt illedelmesen és vigan ropogtatva a nyers sárga répát, haza felé tartott.

No, most már igazán nem tudtam, hogy mit gondoljak Olivérről és mit gondoljak Jánosról.

Olivér nagyzoló, hazug fráter, - János pedig szorgalmas, derék fiu, aki örömet szerez apjának a munkaszeretetével és jo tanulásával büszkesége az intézetnek.

Hazafelé ballagva, egyre ezen a különös fiun gondolkoztam. Nem tudtam rá haragudni.

Másnap is a második osztályban volt órám. A magyarázat után még egy pár szót szóltam az osztályhoz.

- Szeressétek, fiaim, a munkát. A munka adja az igazi nemességet. Aki egész nap keményen, szerettel dolgozott azokért, akiket szeret, az jobbizüen eszi meg még a sárgarépát is, mint az olyan ‘ † róf-urfi, aki szinház után szolgasereggel véve körül szarvaspástétomot vacsorázik tatár mártással. Aki a munkát szereti, annak többet érő vagyona van, mint bármely ősi latifundium. Annak nincs szüksége arra, hogy egy szebb életről
álmodo zon és hamis légvárakat épitsen, amely sokszor hazugságon és könnyen összeomlik, mint a kártyavár. Aki dolgozik, az megszerez magának az élettől mindent, amire szüksége van és ezt sem szégyelnie, sem szépitgetni nem kell. A földet ásni szebb, hemesebb foglalkozás, mint sólyommal szarvasra vadászni és királyok kegyei után futkosni.

Jánoska piros lett a szavaim hallatára. Először lesütötte a szemét, talán könnyezett is. De azután megbátorodott és nyugodtan a szemembe nézett.

Igazán megörültem, amikor láttam, hogy a fiu megértette szavaimat.

Azontul nem láttam Jánoskát hintón jönni. Gyalog járt be az iskolába.

Egyszer tréfásan megkérdeztem töle: - Nos, Olivér, nem használod már a hintódat?

Olivér mosolygott.

- Nem használom azóta, mióta tanár ur ugy rám piritott. Áldja meg az Isten. Már sokszor lestem az alkalmat, hogy megköszönjem jóságát, mzrt a multkor szavaival fölrázott ostoba képzeltségemből. Nem rosszaságból hazudtam én a grófságomról.
- Hát miért tettél ilyet?
- Szeretek mesélni. Пagyon szeretem a mesét, tanár ur kérem.
- Jól van, fiam. De a hintó az nem volt mese. Azt nem hazudtad Az nem volt hazugság.
- Az nem. De nagyon egyszerü történet. Az én apám uradalmi kertész. A parádés kocsis pedig az én nagybátyám. Amikor a reggeli vonathoz jár, vendégekért, föl szokott venni a hintóra és letesz az iskola elŏtt. Ennyi az egész. De most már nem kérem őt arra, hogy hintón hozzon be az iskoláig. A Stemer sajnálja

ugyan, de én nem. Jól esik a reggeli séta.
- Most már értem az egész dolgot Hát csak viselkedj iól és tanulj szorgalmasan. Es suha többé ne hazudj!

Év végén a kis Szarvasi Jánoska kapta a 20 koronás jutalmat, amely a legszebb magyar dolgozatokra volt kitüzve.

- Van képzelő tehetsége a fiunak, - mondta a nekem a magyar nyelv tanára. - Olyan szépen mesél, minth 3 világéletében mással sem foglalkoznék.

A jutalomdijat az évzáró ünnepélyen osztották ki.

A kis Jánoska örömmel vitte a csillogó aranyat az évzáró ünnepen jelen volt közönség közört álló szakállas férfiuhoz és átnyujtotta neki.

Az boldogan ölelte magához a kis fiut, aki többet ért az ő szemében, mint a világ minden aranya, mert tudta, hogy az 0 kis gyermeke nemcsak mesélni tud, de a munkát is szereti.

A munkát, mely az ember egyetlen igazi kincse.
(Szombathely)

## (2) 30 \%

## Bibi bohóe madselü gondolata.

- Ocsike levele. -

Nem is képzeli, édes nagyapókám, hogy milyen kedves vendégem volt tegnap délután. Hát, tessék csak ide figyelni. Van a Városligetben egy nagy cirkusz, abban a cirkuszban van egy kis bohỏo: Bibí a neve. Ez a Bibi, akit én a cirkuszból jól ismerek, mert sokszor kacagtatott meg bohóságaival, tegnap délután beállitott hozzám.

- Adj' Isten Öcsikel - igy köszönt be a gyerekszobába - Ismersz-e ?
- Hogy ismerlek-e? - kérdeztem meglepődve. - Mir tha . ., mintha ... Ejnye no, hol is láttalak, te szép alak? Hopp! Megvan! A cirkuszban! Te vagy Bibi bohóc, nemde? Persze, oft pirosra fested a pofikádat. Azért nem ismertelek meg mindjárt. Kérlek, foglalj helyet s add elé az ügyet, amely ide vezetett.
- Először is tudd meg, - kezdé Bibi hogy olvastam a könyveket, amelyek a te nadselü gondolataidat tartalmazzák, sőt akár hiszed, akár nem, járatom a Cimborát is. Vajion jár-e még más pesti gyereknek?
- Ujjé, - feleltem én - annyi egyesem legyen!
- Azért kérdeztem ezt, mondá - mert van nekem egy nadselü gondolatom, szeretném,
ha ezt közölnéd a Cimborában. hadd pukkadjon a cirkusz szakácsa.
- Talán megvert, vagy éheztetett? S le akarod leplezni a Cimborában?
- Olyanforma, - mondá ö. - Hát ugy esett az én esetem s született az én nadselü goudolatom, hogy pikkje volt rám Katyfoló bácsinak (én neveztem igy el), mert sok viccet csináltam ráa cirkuszluan s emiatt mindig nekem jutottak a legrosszabb falatok. Ne csodảlkozzál hát, kedves Ócsikém, ha egyszer, amikor nyitva

feledte a kamaraajtót, belopóztam s ott belebujtam egy hordóba, mely félig volt pompás csurgatott mézzel. No, gondoltam magamban, most tele nyalom mézzel a gyomrocskámat, mely e pillanatban is rémitöen korgott. Hát

nekifeküdtem a méznek, nyaltam, nyaltam, azt hittem, a mennyországban vagyok. De nem sokáig tartott a boldogságom, egyszerre csak kivülről akkorát rug rajtam valaki, hogy nyakig furỏd-

tam a mézbe. Mondjam-e, hogy Katyfoló bácsi rugott meg testemnek azon a reszén, ahol éppenséggel nem szokott székelni az agy? Hiszen, az volt a szerencsém, hogy nem fejbe rugott az a vadállat, mert epsé ben maradt a fejem $s$ alig hngy kikecmeregtem a hordóból, megszületett fejemben a nadselü gondolat

Láttad-e már, Öcsikém, a cirkuszban azt a kis medvelovat, amelyet én szoktam táncoltatni? En tanitottam meg táncolni $s$ ha nagyritkán egy-egy jó falathoz jutottam, mindig neki adtam. No, szeret is engem a kis


Bundás de ugy hogy rajtam kivül senki mảsnak nem táncol. - Topp! Megvan! Megállj, Katyfoló! Csak még egyszer hagyd nyitva a
nom, Katyfoló bácsi bement a városba, én meg Bundással be a kamarába. Hiszen, nem kellett biztatni Bundást, hogy másszon be a mézeshordóba, nosza, bebujt, én meg gyorsan ráhus $\iota$ tam azt a nadrágom, amelyikben estenként játszom a cirkuszban. Hej, csak jönne most már hamar Katyfoló bácsi! Ha ott találná a hordóban Bundást! O Uram Isten, hallgasd meg könyörgésemet, mert most hozd haza Katyfolót!

Ó de jó az Isten, édes Öcsikém - fohászkodott föl Bibi. - Könyörgésemet meghallgatta, Katyfolót idejében haza hozta.

- Hej, ebadta rossz kölyke! Szedtevettézett Katyfoló bácsi, amikor megpillantotta az én nadrágomat a hordó szájában. Én persze félrehuzódtam s ugy gyönyörködtem Katyfoló bácsi szörnyü haragjában. Magánkivül orditott s pülölte az én nadrágomban Bundást, akinek

persze, ez annyi volt, mintha vakargatták volna, de végre is megsokallta a sok vakargatást $\mathbf{s}$ egyszerre csak kicurukkolt a bordóból.

Hát, azt már látnod kellett volna, édes Öcsikém, - folytatta elbeszélését Bibi - hogy mi történt most. Az történt, hogy Katyfoló bácsi hősiesen fułásnak eredt, Bundás utána,

belekapott a nadrágba, de még egy kicsit beljebb is. Ugy kell neki! - kialtottam el szinte magamat, aztán mégis megsajnáltam Katyfolót, csak füttyentettem Bundásnak s ez elég volt, hogy elengedje a nadrágot $s$ azt, aki benne.

volt. A nadrágomnak fuccs lett, de azóta Katyfoló nekem juttatja a legjobb falatokat, mert hát én vagyok az ô életének a megmentöje.

Ime, édes nagyapókám, leirtam Bibi esetét, közölje a Cimborában. Bizony, szeretném, ha mások is segitenének nekem s közölnék
velem nadselü gondolataikat, mert, tetszik tudni, gimnazista vagyok ám s kevesebb idỏ jut a nadselü gondolatok termelésére.
(Kisbaczon.) A másolat hiteléil: elek nagyapó.


## Tamás êrdeklädilk.

## (Beszélgetés a török-magyar világról.)

TAMÁS : Amikor egyszer a régi emberekről érdeklödtem tőled, az a különös gondolatom támadt, hogy meg kellene hámoznia földet. Ha egyik réteget a másik után távolitanánk el, mélyebben és mélyebben megtalálnánk az elöttünk élö emberek maradvanyait. Mennél mélyebbre mennénk, annál régebbi emberek maradványaihoz jutnánk. Te akkor azt mondottad, hogy nagyjában igazam van, de fóldrengés, áradás, sülyedés meg az emberek munkája nagyon sok helyen összezavarta a rétegeket. Vannak helyek, ahol az ujabbak alája kerültek a régieknek. Valamikor a mi korunkrol is csak egy réteg fog felvilágositást adni az utódoknak.

APA : A mi korunkról hátramaradó réteg zavarba hozná az utánunk következö korszakok tudósait. Mi nagy épilkezéseinkkel, a'agutjainkkal, bányáinkkal alaposan megzavarjuk a régi rétegeket. Elromlott autók, tönkrement gözmozdonyok sem kerülnek a föld alá, még a nagyvárosok szemetét is megrostáljuk: az utódoknak tehát fogalmuk is alig volna a mi életünkröl, ha irásainkat, nyomtatványainkat hảtra nem hagynánk. Ezekbōl aztán tájékozódhatnak utódaink minden obrömünkrő1, és minden bánatunkról. Az elöbbi korok irásai nekünk is többet mondanak, mint a szótalan maradványok és emlékek

TAMÁS: A legtöbb dologról nem maradt fenn irás. A mindennapi é et ügyes-bajos dolgait nem jegyezték fel: tudták hogy nem érdekli az utókort. Ha valakit kiraboltak, vagy valahol tüzvész pusztitott, az nem került be a krónikába.

APA:-Ha a krónikákba nem is került be, a kisebb események sem tüntek el nyomta'a-
nul. Megmaradtak a jegyzökönyvek, sok törvényszéki tárgyalás iratai, sok panaszoslevél. Mondok például egy esetet, 1645.-ben egy rèszeg török katonát utközben halálosan megsebesitettek. A hatalom Jászberényből ment Hatvan felé. Ugy-e, a történe'em szempontjából nem fontos esemény? Mėgis mennyi aggodalom, izgalom és feljegyzés szärmazott belole1 A hatvani törvényszéknél a megölt katona testvére bepörölte a jászberényieket. Vérdijat követelt. Abban az idöben tudnillik az volt a szokás, hogy a megölt rokona pénzbeli kártéritést is kapott a gyilkostól. Az ártatlan jászberényiek tagadnak, fühöz-fához fordulnak segitségért. Megérkezik magának a török szultánnak levele, meg is van a levèl ma is. A levélben a szultàn megtiltja, hogy ebben az ugyben a jászberényeieket hảborgassák.

TAMÁS: Én azt hittem, hogy a török idökben mindig a töröknek adtak igazat, ha kereszténnyel allott szemben. Azt hittem, hogy nem is volt igazi itélkezés.

APA: Sok bajt csinált a török vagy 200 esztendeig Magyarországon, de azt nem mondhatjuk róla, hogy mindig a maga fajtájảnak adott volna igazat, A biráskocasa azonban nagyon különös volt. Kétfajta birája volt: az egyik a mufti, a másik a kádi. A mufti nem itelkezett, csak véleményt mondott. Ha vala? kinek valami baja volt, elment a muftihoz, elóadta a baját név nélkül; a mufti pedig kiál litotta az irást, jogos e a panasz, vagy nem. Ezzel az irással aztan elmehetett a káuhoz, a kádi mondotta ki az itéletet. A muftinak nem kellett törvénykönyv, a törökök bibliája, a korán, meg a török szokások lebegtek szeme

elött. A muftik papi szervezetben voltak, a fömufti Konstantinápolyban, a törökök fővárosában lakott. Olyan tekintélye volt, hogy a török szultán is minden fontos tette elōtt megkérdezte véleményét. A kádit sem fizette a török állam, a kádinak mégis nagy jövedelme volt. A perköltség neki járt. Perköltség pedig mindig volt.

TAMÅS: Hátha olyan szagény volt a veszkes fél, hogy nem tudott perköltséget fizetni ?

APA : Mondtam, hogy perköltség mindig volt. Ott nem a vesztes fél fizette a perköltséget, hanem az, aki a pert megnyerte. Az ilyen ember mindig nyert valamit, ha mást nem, azt, hogy megszabadult a zaklatástól. De bizonyára volt is vagyona, külömben nem perelték volna be. Az olyan embert, akinek semmije sincs, nem érdemes beperelni. Ugy-e, jó rendszer volt cz? Fizessen az, aki nyert! Ma az fizet rendesen, aki elveszti a pert, tehát kétszeres szomorusảg éri a vesztest. Mégis volt valami hibája. Tudod-e, mi ?

TAMÁS: Persze, hogy hibás volt. Nagyon - sok lehetett a per. A szegény emberek a legcsekélyebb okból is beperelték a gazdagokat. Ha veszfettek, nem került semmibe, ha nyertek, szivesen fizették a perköltséget.

APA: Igazad van. A török kádi pedig nem panaszkodott a sok per miatt, bár volt neki jövedelme másból is elég. Kellett is neki a mellékjövedelem, mert a keresztények nagyon ritkán fordultak hozzá igazságért. A török által megszállott területen volt magyar birásko-- dás is, magyar törvények szerint. A török nem zavarta a keresztény szokásokat, csak akkor, ha beleütköztek az ő hagyományaiba vagy vallásos szertartásaiba és szokásaiba. Arra azonban nagyon ügyelt, hogy mennél több jővedelmet sajtoljon ki. Egyik jó jövedelmi forrás volt a vérdij. Ha valakit megöltek, a török vérdijat követelt. Nem az volt a fontos, hogy a gyilkos megbünhődjék, hanem az, hogy a gyilkosság után bizonyos vérdijat kapjon a hatóság. Ugy látszik, voltak a töröknek mindenütt bizalmi emberei, akik jelentettėk az eseteket. Ha valahol valaki erōszakos halállal halt meg, nem siettek a temetéssel. Ha azonnal eltemették volna, pár nap mulva már jött volna a parancs : tessék vérdijat fize'ni. A vérdijat pedig csak
gyilkosság után kellett fizetni. Ha valaki tehát vizbefult vagy égő házban bennégett vagy más szerencsétlenség kővetkeztében lelte a halálát, rohant a község megbizottja lóhalálában a legközelebbi kádihoz, hogy feljelentse az esetet és engedélyt kérjen a temetésre. Ha a kádinak gyanus volt az eset, kiment a hely szinére vagy kiküldte megbizottiát vizsgálatra. Legtöbbször azonban kiadta az irást, mert nem volt kedve a biztonságos várból kimenni. Végvári magyar katonák sokat kóboroltak megszállott területen is. A kádi szeretett ugyan vérdijat kővetelni, de más után; nem nagyon tetszett neki az a gondolat, hogy egy másik kảdi outána kőveteljen vérdijat.

TAMAS: Ha nem fogták meg a gyilkost, ki fizette a vèrdijat a kàdinak?

APA: A kádi csak megitélte vagy megitélhette a vérdijat, de az nem az övé volt, hanem a kerület fejéé. Bizonyára ó is kapott részt beloble. Ha a gyilkos eltünt vagy egyáltalán nem is volt gyilkosság, fizetett a kôzség. Ezért siettek a községek vizbefulás, bennégés alkalmával felmentésért a kádihoz. Volt olyan óvatos község is, mely egy és ugyanabban az esetben két szomszédos káditól kért felmentést a vérdij fizetése alól.

## [Budapest.]

## Őszi dal.

- Irta : KAROLYI LAJOS. Eljött az ốsz. Szomoru a határ. Nem énekel a dalos kis madár, Hideg esö verdesi a fákat, Szél rázza a leveletlen ágat.

Milyen jó ilt a meleg szobabban: Ropogva ég a tüz a kályhában. Az ôszi szél azt zugja a réten: Gyermekeim: Tanuljatok szépen ! (Vulkán.l

Arany hid megy földröl fel az égbe, De csak kinek szivében lakik béke, Ki felebarátjával megfér szépen, Engedi az Ur, hogy e hidra lépjen.


## 1f. Pröhle Vilmos rajza. <br> Oszi verợény, öszi napsugár, Maholnap vége, vége, ó de káry

## Beszámoló © nyári valháciốról.

## - Második kozlemény -

## Kedues Naqu:pó!

Én ès Dani öcsém Nagyenyeden járunk iskolába, ott nagymamánál lakunk, de a nyàri yakációt Keresden töltjü̉ik édesapánknál, Keresd elég nagy szász falu Segesvártól $18 \mathrm{~km}-\mathrm{re}$, erdökkel boritott hegyek közé olyan jól el van dugva, hogy igazán keresni kell. Talán azért 680
kapta a nevét is.
A z a vár, ahol mi lakunk, már sok száz éves. If. Endre király korában épült német lovagvár volt s azután a Bethlen családé lett s máig is Bethlen-birtok A sok százados várfla és a hatalmas bástyák löréseikkel több helyen mèg épen állanak. A falakon mindenfelé köbe

faragott cimerek és latin ielirások alatt régen elmult idöket jeleznek az évszámok. A legtöbb az ezerhatszázas évekböl van, de van régebbi is. Legérdekesebb az a pinceszerü temp'om, a protestáns üldözések korából, ahol késöbb a Bethlen Farkas elsō erdélyi könyvnyomdája volt. A bolthajtásos teremben sokszor gyülinettek össze komoly tanácskozásra, vagy vig lakomára öseink, kiknek képei már egészen beboritják a fa!akat.

A vár alatt vén fák árnyékában van a kert. Mohás köpadokat, elkopott felirásusirkövcket találunk, köztük a Kemény János fejedelmét is, aki innen nem messze esett és itt van eltemetve. (Keresdtöl nem messze van a szöllösi sikság, ahol elesett.)

A kertben a szökőkut medencéjében szoktunk fürödni. A viz jó hideg, mert a szökőkut mindig friss vizet csorgat belé, de nekünk legkedvesebb mulatságunk éppen a hideg zuhanyozás volt. Fürdés előtt németet tanultunk, ebéd után pedig én magyar történelmet tanultam a Nagyapó könyvéból. Dani pedig a magyar olvasást és irást gyakorolta. A magyar történelemböl már sokat ismertem ezelött is, mert Nagymamának van egy könyve csupa történelmi képekbỏl és azt mi gyakran nézegettük; sok ifjusági könyvünk is van Mátyásról, a Törökvilágról, Rákócziról, 1848 -ról stb.

Délután gyakran kimentünk a közeli erdó mellé, ott egy kis kunyhót épitettünk faágból, tüzhelyet is készitettünk elèje s szalonnát sütöttünk ozsonnára s élveztük a szép kilátásta körül fekvö erdős hegyekre. Esős idöben szerettük az öreg udvari kovács mühelyében nézni a munkát, különösen, ha lovat vagy szamarat patkolt. Segitettük fujtatni a tüzet s próbálgattuk emelgetni a nehéz kalapácsot.

Három szamarunk van. Megnagyobb örömünk az volt, ha reánk bizták, hogy a szamárszekérrel zsákot vigynk a malomba, vagy vágott fát hordjunk. Daninak kedveuce a Pista szamár, azon szokott lovagolni is. Egy kis csacsi is van, Totó a neve, mindig utánunk jár, még
a várudvarba is bejön s ellopkodja az asztalról a kenyérmaradékot a tálaló szobábó!. A tanyán is van egy szamár, azöreg Kati, de eq már penzióban van, mert az evésen kivül nem tud egyebet dolgozni a vénségtől. Csépléskor gyakran mentünk ki szamárszekérrel a három km-re fekvő tanyára s olyankor bizonyosan irigykedve néz'ék füles paripáink öreg társuk kényelmes életét. A Pista szokszor ki is szökött a tanyára, ha nem vigyáztunk rá.

Augusztus végén kezdődik a komlószedés. A hosszu komlókarókat elōször kihuzzák a fôldböl, lefektetik a "székre«, levágják róla a felfutott indákat. Minden szedö nagy csomót visz belöle magának s a szép tobozokat egyenként leszedik róla. llyenkor a faluvégi cigányputrik egészen kiköltöznek a komlósba. A szopós gyermek ott fekszik anyja mellett a földre teritett kendön, a nagyobbak játszadoznak sirnak, amelyik tud, segit is a szedésben. Tarka csoportokban ülnek a füzfabokrok árnyékában, ott legel mellettük a kecske, a cigány tehene, mert otthon nincs senki, aki vigyázzon rá, itt pedig jól él a lefosztott komlóindából. A szedés nem nehéz munka, éppen cigánynak va'ó! Minden mérőkosárért 5 leut kapnak s naponta $10-15$ kosárral is lehet szedni. Mi is szedtünk: én 50 leut szereztem, Dani 25 -öt. A szedett komlót nagy rudaskosarakban gyüjtik s ugy viszik a száritó padlásra. Ott nádból font táblákra teregetik ki s pár hétig száritják. Ilyenkor az egész udvar megtelik a komló kellemes illatảval.

Szeptemberben, gyümölcsszedéskor, szivesen láttuk volna minden unokáját Nagyapónak a gyümölcsös kertünkben. Termett ott piros alma, leves körte, aranyszinü barack, hamvas szilva, papirhéju dió, annyi, hogy mind jól lakhattak volna belőle, mégis maradt volna elég, Sok hullott gyümölcsöt is szedtünk össze pálinkának az aszalásnál is segitettünk az almavágásban.

Szép volt, jó volt a vakáció, hát még ha az a sok eső nem esett volnal Szeptember hó


26－ản nyilik meg az enyedi Bethlen－kollasium， akkorra mi is ott leszünk már．Örvendink is， mert ujra talảlkozunk iskolatársainkkal，de bú－ sơlunk is，mert itt kell hagynunk a kedves， igen kedves falut．
（Kerésd，Nagykükullö－m．

## Bethlen Gábor．

## Kedues ió Nugvapó！

Miután mi sehova sem mehettünk nyaralni， a mi beszámolonk nagyon is unalmas lesz．De ha nem késtem el，megis megirom，hogy gya－ koroljam magam a helyesirásban és a fogal－ mazásban．Bär tavaly az ötödikről abszolvál－ tam，az idén mégis elvégeztem a hatodik elemit s most összel a hetedik elemibe kerülök．

A szünidőmet igy osztottam be：reggel 6－7 órakor felkelek，imádkozom，megmosako－ dờm，megfésül anya（ezt még nem szereti mi－ rảnk bizni）s utána megreggelizem．Izabel＇ával megegyeztünk，hogy hetenkint felvailtva segi－ tünk anyának a hảztartảsban．T．i．egész héten én takaritok mind a hảrom szobabban．Izabella pedig mosogat s a konyhảt tartja rendben．Az edénytörölgetés ujra az én feladatom．

Igy megy ez egész héten；végre eliön a szombat，ez a legnehezebb nap．Az összes ablakokat a szobaban megmosom s a kilin－ cseket megtakaritom，az egyik konyhaasztalt lesurolom s több apró dolog vár elintézésre． Vasảrnap anya végez el mindent；ez is elég terhes，mert ekkor van piac stiz órakor szent mise，amit sohasem mulasztunk el．

Közben－közben a kertben gyomlálok de a nagy esōzés ellenem do gozott．Alig tudtam a kis virágos kertemet kigyomlálni．Ugyan－ ilyen az Izabella dolga is，azzal a külömb－ séggel，hogy ỏ még két zongora tanitványt tanit．Persze ilyenkor alig varom，hogy fel－ szabaduljon a zongora，mert nagyon szeretek zongorázni．De ne tessék gondolni，hogy va－ lami jól tudok．

Ez az èn beszámolóm，egyhangu，min－ den külőnösebb szórakozás nélküli vakációm－ ról，de ezzel is meg kell e．égednünk．A jo Isten adjon eröt a továbbjakhoz！

## （Bihar）Jerz＝ák Anna．

## 㶴思品

## Dókámé meg a vadgalamb．

－Apró unokáinak meséli ELEK NAGYAPÓ．－

Rókáné komámasszonynak estefelé még nem volt meg a vacsoráravalója． －Ejnye，ejnye，mormogott magában a komámasszony－de rossz napom van！ Egész nap csak járok，semmit sem ta－ lálok．

Szomoruan kullogotf az erdőben，né－ zett jobbra，nézett bara，felnézett minden fára hopp，meg van！Пini，egy fa tetején ott turbékol egy vadgalamb．Sunyi módra felsanditolf a fára s köszönt：
－Adjon Isten，szépen bugó，burok． koló vadgalamb！
－Burukk，burukk，adjon Isten， komámasszony．Hol jár，mit csinál？ © 682
－A városból jövök，szépen bugó burukkoló vadgalamb！
－A városból？Mi ujság？
－Hej，szomoru ujság van ott！A király kiadta rendeletbe，hogy ezentul a vadgalamboknak nem szabad a fán ülni， hanem le kell szállani a földre，oltan sétálni szépen，rendesen．
－Ej，ej igazản？Hát ha ó felesége ugy parancsolja，ugy lesz ezután．

Mindjárt le is akart szállani a fáról． De egyszerre csak Rơkáné komámasz－ szony nyugtalanul kezdett fülelni：Lódo－ bogást，kutyaugatást hallott．


- Nem látsz, nem hallasz valamit, szépen bugó, burukkoló vadgalamb?
- Burukk, burukk, bizony látok.
- Kit látsz, mit látsz?
-- Látok egy embert.
- Hát még?
- Az ember alatt egy lovat.
- Hát még?

24 - A ló mellott egy kutyát.

- No, akkor Isten áldjon!
- A király rendeletét nem mutatod meg?

Majd máskor, majd máskor. Haza kell szaladnom. Sok a dolgom!
(Kisbaczon.)

## 

## Cili cica föriénelte.

Irla: GÁL LAJOSNEE.

A mi Cili cicánk nem volf afféle házi macska, 6 a majorban lakott, jó meleg, tiszta istállóban, ahol minden reggel és estve fejték a tarka teheneket. A jó tehenész bácsi mindég megtöltötte a Cili cica tányérját is frissen fejt, meleg tejjel. Ott revelte Cill cica gvënyöriiszép, fehér és hảromszinü fiacskáit. Oda hordta a közeli kukoricagóréból, az elfogott egereket és kicsinyeit is megtanitotta koran az egerészésre. Hire is volt az ofiainak az egész faluban és ahogy annyira nőttek, elvitték öket alszegre is, felszegre is, a kis szalmafedeles házakba. Igy hiába nevelte Cili cica a gyermekeit, neki mégsem maradt. Egyszer aztản kapta - magát és a tehenész bảcsi utân feljött az udvarba. Soha addig nem járt ott, de akkor egyenesen bejött a konyhába és jól széjjel nézett mindenütt.

- Isten hozott Cili! Mi járatban vagy? - Kérdeztük a kedves látogatót.

Felelt az 0 cica hangjan valamit, de akkor még nem értettük. Láttuk, hogy különös érdeklödéssel nézi a kemence alatı kis fülkét. Azzal visszatért az istállóba és rendre szájảba véve fiait, felhordta őket a jól megnézett kis fülkébe. Ott hagyta végleg régi tanyáját.

Mi örömmel fogadtuk a kedves kis családot és nagyon bámultuk a Cili hirtelen felköltözését. Sokảig lakott igy a konyhában, az emeleten levő szobákba soha nem jött fel. Talán nem is tudta, hogy ott fenn is lakik valaki.

Egyszer azomban egy egerészỏ kirándulása alkalmával oda is eljtutott és megtetszet $t$ neki a plüss butorok puhasága, mert egy szép
napon csak felköltözött egész családjával.
Igy emelkedett Cili fokról-fokra és lett a hajdani istálló-lakosból szalon cica, ki legszivesebben a bársony karszékben üldögélt és szunyókált. Boldog idök voltak ezek; ugy mireánk, mint a kedves macskacsaládra!

De jöttek szomoru napok. Háboru ès forradalom, melynek során más vidékre került velünk együtt Cili mama is. Gyerekei elmaradtak a régi lakóhelyen, de ó ujra nevelt másokat. A bársonyszékekben elpuhult Cili cica ujra nekifogott az egerészésnek. Volt reá eset, hogy egy ora alatt 14-15 egeret is szảllitott gyerekeinek, mit megenni nem is birtak, csak jatékszerül használtak.

Volt Cílinek egy különös sajảtsága: nem tudott nyávogni, csak hangnélkül nyitogatta a száját. De, ha valami kivánsága volt, ugy nézett az emberre, hogy szó nèlkül is megértettük,

Cili közben napról-napra öregebb lett. Legutolsó gyerekenek is volt már hảrom kisfia, de, nagy szomoruságunkra, ugy elrej te tte a padláson, hogy egy darabig nem lehetett megtalałlni. Végre az én Klára hugom felfedezte a titkos lakóhelyet és egy kis tejecskével kicsalta a hảrom kis vadocot. Anyjok a kisebbik Cili, orömmel vette a felfedezèst és 6 is mindég felment, amikor Klára tejet vitt gyermekeinek, söt ö maga hivta ki ơket a kémény melletti üregből. A nagy boldogságnak azonban hamar vege lett, mert egy idegen kandur épen akkor pusztitotfa el két kis fiacskájăt, amikor az ozsonnai tejet vitte nekik partfogó-

jok, kisérve a kis Cilitől, aki fájdalmas haraggal támadt reá a gyilkos kandurra, mely azt sem tudta, merre menekïljön.

Csak egy unokája maradt hát az öreg Cili cicának, egy igazi kis vadóc, melyet nagy nehezen sikerült lehozni a padlásról. Kis Cili nem tudott belenyugodni fiai elvesztésébe, folyton kereste, keserves nyávogással. Hozzánk jött, esdekelve nyávogott, felvezetett a padlásra, hátra-hátra nézve, hogy követjük-e? Kutatott, kapart, de hiábavaló volt minden. A halott kicsinyeket már hem lehetett életre kelteni.

Megmaradt fiát a konyhában sem hagyta, ha kirándult egerészni, hanem nyakon csipte, bevitte a Klára szobájába és a divány alsó részébe - a féder közé - rejtette. Szemében állandó gond és aggodalom ült, ugy, hogy mindnyájan sajnálfưk šegényt. Felváltva ôrködtek a kis cica felett az anyja és nagyanyja. Soha egyszerre el nem távoztak, egyik mindég vele maradt Már azt hittük, minden rendben van, hogy el vannak feledve az eltünt kicsinyek, amikor egy éjjel fäjdalmas macska-hangokra ébredtünk fel.

Kiszaladtunk a konyhába, ennek nyitott ablakában a párkányon feküdt a kis Cili elöre nyujtott lábbal, olyan tiltólag fe'emelve, mint egy fenyegetó emberkéz. Kivül az ablakon állott az öreg Cili véresre karmolt arccal. Egyszerre tisztán állott elöttünk, hogy a fiatal Cili nem ismerte fel anyját, amikor az a nyitott ablakon be akart ugrani, hanem azt gondolta, hogy a kandur jön megmaradt fia után, azért neki ugrott és összekarmolta. Ezt bizonyitotta az is, hogy amikor megmutattuk neki kőzelről, igaz szeretettel kezdte nyalni, csókolni. De Cili, - az eddig néma öreg Cili, megszólalt és olyan fájdalmas, siró, zokogó emberi hangokat hallatott, hogy nekünk is szinte kicsordult a könnyünk. Lassankent mégis lecsendesült, megnyalta, megcsókolta leảnyảt és kicsi unokáját, de másnap egész nap nem láttuk. Ez még nem is tunt fel, hiszen Cili cica, ha egyszer egerészni kezdett, odaült 1-2 napig is. De most telt, mult az idô, a napokból hetek lettek ès ö soha többé nem jött vissza.

Az egész háznép fájdalommal gondol reá és eltünödve kérdezgetjük:

- Vajjon hova, merre tünt el szegẻny Cili cica?
(Alsógáld.)


## CIMBORA <br> szerkeszị̊s

## Szerkesztoség:

Batanii-Mici (Kisbaczon) u. p. BafaniiMare (Nagybaczon) jud. Treiscaune (Háromszékmegye). E cimre küldendők a ${ }^{\text {Cimbora* }}$ részére szánt kéziratok, az Elek Nagyapóhoz irott levelek és rejtvénymegfejtések.

## Kiadohivatal:

Satu-Mare (Szatmǎr) Str. Cuza Voda 4.
A kiadóhivatalhoz küldendök a *Cimbora* elöfizetési bejelentései és dijai.

## Elбfizetési dijak:

Romániában évi 400 leu, negyedévenkér: 100 leu.

Gsehszlovákiában évi 80 csehkorona, negyedévenkėnt 20 csehkorona.

Magyarországon évi 144.000 magyar korona, negyedévenként 36.000 magyar korona.

Ausztriában évi 112.000 osztrák korona, negyedévenként 28.000 osztrák korona.

Jugoszláviában évi 200 dinảr, negyedévenként 50 dinár.

Laptulajdonos: Szabadsajtó könvunyomda és lapkiardó r.-t.

Felelős szerkesztő: Dénes Sándor.

## A Cimbora könquoszílua

A cserkészkönyvelk uif arail:



## Elek magyapó üzeni.

SOK UNOKÁM tartja nyilván, ugy látszik, a születésem napját, mert seregestől jöttek a minden jót kivánó levelek születésem $\mathbf{6 6 - i k}$ fordulóján. Hála adassék a jo Istennek, hogy jó egészségben és nagy munkakedvben engedte megérnem ezt a napot $s$ megajándékozoft életem alkonyán sok ezer gyermek meleg szeretetével. Ha semmi $\mathbf{r}$ ásért nem, szeretnék, igen szeretnék még sokáig élni, hogy mesélhessek nektek, mert ugy érzem, hogy szïkséges az én mesemondásom. Szeretetért szeretet: semmi mást nem várok tőletek. Szeressük egymást édes unokáim!

Kiss Margitka, Tasnád. Megkaptam a rajzokat is, a beszámolót is. Minden esetre dicséretet érdemelsz elöre is szorgalmadért. Mélyen meghafoft figyelmességed, hogy már jó elöre gondoltál a születésem napjára s szerettél volna ezen a napon berepüini a nagyapó ablakán. Nem is gondolod, mely nagy szereletlel nyilnám ki házam minden ablakál. - Ifj Rácz Gábor, Bikafalva. Valamennyi rejlvényed sikerült, de türelemmel kell várnod a käzlésükre, mert sokan vannak elōtted. A kiadóbácsinak irlam, hogy küldje meg neked Hires Erdélyi Magyarok c. könyvemel, melyet az álfalad szerzelt . imekke! érdemeltél ki. - Szilvássy Károly, Szinérváralja. Nég nem közöhhető ugyan a versed, de feltünő már a fejlōdésed. Tanácsolom, hogy törekedjél egyszerüségre és világosságra. Várom a nyári beszámolól. - Fried Gábor, László és imre, Máramarossziget. Irtam a kiadóbácsinak, hogy pólolja a 32. számol, neked, Gábor, pedig azt đzenem, hogy részlelesebben ird meg bukaresti uladal, merl, ugy, ahogy most egész röviden jelezted, hol és merre járlál, mit látlál, nem vehetsz részt a pályázatban. Vagy tán neă is szánlad pálya ünek a leveledet? - Kovács Jolánka, Hegyközujlak. Mosi tanulsz főzni, nehány étell már el is tudsz késziteni. Be szeretnék hozzalok repülni, megizlelni a fõzlödet ! A négy kis rajzol megkagtam s azt igen helyesen teszed, hogy nemesak virágokal rajzolsz, hanem megpróbálkozol az ember és állatfigurákal is, - Illencz Tibor, AradNem irhatsz oly sokal mint más unokám, mert megbuktál a románból s emiatt csak olvasásra volt idōd, irásra, nem. Remélem, sikerült a pótvizsga, éppen mint a rejtvények. - Rábetz Adolf, Kolozsvár. Örömmel olvas* tam leveledből, hogy nagyon jól sikeriull a pótvizsgád 8 most már gyakrabban fogsz irni és többet fogod gyakorolni madadat a magyar irásban. A sok tanulás miall voltaképpen csak mosi olvashallad el a Cimborát, eddig a hugod olvasta és csak most látod, hogy milyen szép ujság a Cimbora. A rejilvények megjelenésére türe.
lemmel kell várnod, mert a beküldésidõ sorrendjében sokan, igen sokan, igen sokan vannak elötled. Gergényi Ferenc, Kolozsvár. Jók a rejtvényeid is, jó az anekdotád is, ez utóbbi hamarosan sorra kerïl. - Jaeger Testvérek, Székelykeresztur. A kiadóhivatal kivánságotok szerint módosilotta a cimszallagol. A pótlórejivényetek sorra kerïl. - Gámán Sándor és olán, Székes. Elhiszem, hogy nem volt idōtơk a levélrásra a gyümölcsszürel miatt. Nagyapó is jobban szeretne szüretelni, mint szüntelen az aszial mellett görnyedezni, de hát volt valamikor része ebben is bôven, más a dolga, más a kBlelessége most nagyapónak. A sakkrejtvény Jó. Sándor őszi verse figyelemre méltó. Dankó Micike és Irénke, Türkös. Nemcsak megengedem, de el is várom a beszámolót s hogy a levelezöI opol sïrün kövelik a levelek. - Pintyőke, Csikszereda. Nem végeztél haszontalan munkát, mert gyakoroltad magadat a helyesirásban és fogalmazásban s majd elkövetkezik az ideje annnak is, hogy a nyilvánosság elé léplél irásaiddal, de addig még sokat kell fanulnod és alaposan kell tanulmányoznod a jelesebb irók müveit, - Páska Judit, Hidalmás. Te igazán hüséges fróm vagy, ha ágybol is levelet irsz nekem. Örömmel lálom irásodból, hogy nem komoly betégség szegezelf ágyba. Ha unalmas az élet Hidalmásan, mosi már bizonyosan nem az, meri megkezdódötl a fanulás. Egyébként azl hiszem, hogy neked Hidalmáson sem volt unalmas az élet, mert aki szeret olvasni és $\mathrm{irn}^{\text { }}$, az nem unatkozhatik. A nyári beszámolódat megkaplam. A Pásztoriliz elôfizetési ára egész évre 350, negyedévre 100 leu, szerkesztôség és kiadóhivatal : Cluj (Kolozsvár) Str. Baron L. Pop voll Brassai utca No. 5. - Erőss Alfréd, Temesvár. Orömmel állapitom meg, hogy feltünôen haladsz a rajzolásbani. Különösen a "szilva szüret* sikerült. Azt majd megjelentetem a Cimborában is. - Simon Piri, Gyimesközéplak. Azt irod, hogy megkaptad a Mese folyam c. könyvel, de nem kaptad meg a nyert, Tökmag király ōfelségét*. Ugy ןátszik, fèullelesen olvasfad a nyereményekrōl szóló hirf, merl én Tökmag kiráty ôfelségét nem sorsoltam ki. Csak nem gondolod, hogy oly háládallan vagyok ôfelsége ánt s kisorsoljam, amikor ô oly hïségesen teljesiti kőtelességét s amint éppen most igérte nekem, legközelébb ujra felveszỉ régóta heverō harmonikáját s harmónikázni fog nektek. - Ruff György, Tasnád. Szàmon tartom igéretedet, hogy ezután többet irsz. A kiadóbácsi pólolja a 29. 32. és 34. számol. - Beretzky Apdrás, Egrestó. Azt helyesen teszed, hogy megtanulod a gépirást, de azért a kézirást ne hanyagold el, meft végre is az irógépet nem vihefed mindenüvé magaddal. Hogy a te találó hasonlatodaf használjam, nálunk felé is sokáig ,olyan szomoru voll a világ az örökठ̋s esõ miall, mint egy

felhőbe gomolyodott moreos öreg ur" de szeptember második felében egyszerre kiderüll az ég s ogy látszik, az esős nyárra szép ösz kövelkezik. Báresak uģy lenne. Ha lókail igen szereled, ezen igazán nem esodálkozom: a te korodban a lókai kőnyveinél neked valóbb könyvet bizony nem ta'álnál, ha be is . Járnád az egész világot. Neumán Dezsó, Sepsiszentgyörgy. Azéft nem irlál oly hosszu idõn át, mert egészu nyáron fardōn vollál Hiszen nem haragszom, hogy nem irtál, mert nem tudok haragudni, azonban nem-mentség az, hogy fürdōn voltál, mert oft bőven lett volna idōd az irásra Elvárom, hogy igéreted szerint, ezulán gyakrabban fogsz irni s többek közt leirod azt a fürdöt is, ahol a nyaral tö tötted sezzel részt veszel a beszámotó pályázalban. Rejtvényeidbớ válogatok. - Paál Kálmán, Székely-Bethlenfalva. Megkaplad a Paál alapitványl s mint alapitványos bent fogsz lakni a róm. kath. fiuneveló intézelben. Remélem, az alapilványos helyet fó tanulásoddal is ki fogod érde. melni. - Libiczei Adél Osdola. Ismételten közö tem a kiadóhivatallal, hogy elköltōztetek Udvarhelyrōl Osdo. lára s oda irányilsák az ujságot a következỏ cimre: Libiczei Berlalan Ojdola, Jud: Treiscaune - Pataky Pál, Buzásbocsárd. OOrvendek, hogy ilyen szépnek ta. lállad a nyert könyvel, Szondy György Börme c, regényél. Szivbōl kivánom, hogy a rajzpályázal által is gyarapodjék a kőnyvtárad. - Berger Kálmán Géza, Nagybánya. He Debrecenben vizsgáztál, bizonyára sok érdekese, láttál és tapaszaltál ott, beszámolhatnál hát róla. Ö silke amint láthatod, ujra termeli a nadselii gondolatokat. Tökmag öfelségének nem romlolt el a harmónikája csak pihenteti, de megigérle, hogy ismét harmónikázik, ha nem is küldöd el neki a felajánlolt tiz véka pityókát. A rajzokal megkaptam, az adoma sorra kerül, a kiadóbácsi pedig pótolja a 8, 9, 13. 36. és a 37. számol. A sorsjegy dolgában irjál egyenesen a kiadóhivatalnak Szatmárra. - Szentpéteri Testvérek Szilágysomlyó. Azt irjátok, hogy már megint háborgatok leveletekkel. Elöször is nem levelet, hanem levelezőlapol irtatok ezuttal s nem háborgattok engem a levéllel, még oly hosszuval sem, mert én szeretettel olvasom minden unokám levelét, sôt az busit, ha egyik-másik szorgalmas levéliró unokám egyszerre csak elhalgat. - Debitzky Miska, Marosvásárhely. Nagy bánattal veszel bucsut nagyapótól és a Cimborától s arra kéred nagyapól, hogy tarlson meg téged szeretetében s engedje meg, hogy leveleddel néha felkeresd. Mondanom se kell tán, hogy nekem is bánat a te búcsuzâsnd $s$ el sem tudom képzelni, miérl kelleti megválnod az általad oly igen szeretett Cimborától. Biztosilhatlak arról, hogy mindig szereteltel gondolok rád és szeretettel fogadom leveleidet is, merl az én szeretetem nemcsak azokeak a gyermekeknek szól, akiknek
módjukban van a Címbora Járatósa, hanem minden jó gyermeknek. - Váró Éva, Székelyudvarhely. Az a négylevelĭ lóhere, amit a leveledben küldätiél, mulatta meg a szerenesédet: Ennek tulajdonitod, hogy Tökmag öfelsége kihuzta a nevedel. Szivemböl kivánom, hogy többször találl meg négylevelü lóherét. - Nagy Magda és Ernô, Nagyvárad Részint édesanyád betegeskedése miatt, részint, mert a nyáron kétszer is voltál Budapesten: nem irhallál levelet. Rövidesen meg is irod, hogy $\mathrm{m}^{\mathrm{i}}$ mindent látál Pesten, és én azonban azt szeretném, ha részletesen leirnád, hogy mil látál és lapasztaltál. Édesanyáduak tolmácsold viszontüdrözletemel. - Peltzer Márla, Székelyudvarhely. Bizony, ritka szerencse, hogy már az elsō rejtvény megfeftésre kőnyvel nyertél, de hiszem, hogy ez nem tesz elbizakodottá, merl rendszerin! rosszul fár az, aki a szerencséjében elbizakodik. Azt igen helyesen teszed, hogy javitani igyekezet azt irásodat s én hiszem is, hogy sikeril neked, mert ehhez nem szükséges egyéb az erôs akaratnál és a kitartásnál. $\mathrm{U}_{\mathrm{gy}} \cdot \mathrm{e}$, megyan benned mind a ketlô? Rejtvényeidbôl válogatok, a kiadơbácsi pedig pótolja az auguszlus 9, és 16. számot. - Bán Irén, Torda. Meglaptam a bzszámolódal. - Bojár Magda, Szatmár. Amiall nem irtál oly hosszu ideig, mert ki kellell pihened az iskolai fáradalmakat. Most már ill van az uj iskolai eszlendō, megkezdôdölt a lanulás, de remélem, jut idōd a levélirásra is mert a levélirás az iskolaí tanulásnak a kiegészitó része. Ez idô szerint nem találtam a leveledben helyes. irási hibăt, remélem, ezulán sem találok. Rejivényed sorra kerïl. - Labud Anti, Gyulafehérvár. A beszánolō pályázatról nem késtél le s örömmel érlesitlek, hogy pályamiuveddel minden tekintetben meg vagyok elégedve. - Ifj, Labud József, Gyulafehérvár. A rajzokal, melycket a Magyar Nép c. ufságból rajzoltál, megkaptam. Elég jó másolatok, de csak eredeti rajzokat közlök a Cimborában. - Paál Józsi és Elek, Székelykeresztur. Olvastátok-e már a nyert kőnyvet és ha igen, milyennek találtátok. - Nemes Béla és Zoli, Székelyudvarhely. Hogyan kerültetek Máramarosszigetrôl Székelyudvarhelyre? Nagyapó is réges-régen a református kollegiumban tanult, amelyhez igen kedves emlékek füzik. Szivbốl kivánom, hogy nektek is majd hasonló kedves emlékeitek legyenek, s oly nagy szeretettel gonooljatok a kollegiumra, mint ahogy gondol Nagyapó, - Weitzner Dávid, Petrozsény. Azt igéred, máskor nemesak rejtvénymegfejtést küldesz, de irni is fogsz, mosl azonban futballozni siettél, amiatt nem irhattál levelet. Jövōre lehetalleg ugy oszd be az idōdet, hogy akkor irjál levelel, amikor nem sietsz futbalozni, mert bizony mondom neked, a levélirás még a futballozásnál is fontosabb.

## FEJTC̈RO.

 xuegiojitese is jogosit:
$A$ teltuény magfejtését, a megfejt6k As
 vetढ hónmp vêgen köziomi


Szélmalomrejtvény.
Beküldte: Kiss Margitka.


## Pótlórejfvény.

Beküldte: Tima Endre.

$$
\begin{array}{cc}
\text { - ain } & \text { - eni } \\
\text { = rma } & =\text { lom } \\
\text { usi } & \text { ali } \\
\text { uren } & \text { abel } \\
& \text { bili }
\end{array}
$$

A kezdô betük egy magyar hős nevèt adjàk.

## Számrejivény.

Beküldte: Keadi Böske és Dezsó.
18, 19, 20. Égitest.
10, 11, 12, 13, 14, 15. Ige.
$16,6,15,16,17$. Régi fegyver.
21, 22, 5. Helyhatározó.
1, 2, 3, 4, 21, 10, 5. Heves ellentéte.
7, 8, 9: Rag.
1, 22. Közmondás.

## Léfrarejitvény.

Beküldte: Gergénvi Ferenc.

| F | v |
| :---: | :---: |
| R | 0. |
| S | E |
| T | T |
| B | T |
| n | ¢ |
| M | E |

Petöfi egyik versének a cime.

## Névrejitvény.

Beküldte: Bodnár Gabriella.
PÉTER, MARGIT, OLIVÉR, ALICE, TAMÁS, ÁROП, JOLÁn, IRÉN, MÁRTHA, HELÉN.

A kezdöbetük helyesen összerakva egy nagy magyar költó nevèt adjak.

## kockarejitvény.

Beküldte: Dominits Lâszló,

| $a$ | $a$ | $a$ | $a ́$ |
| :---: | :---: | :---: | :---: |
| $d$ | $d$ | $g$ | $g$ |
| $i^{-}$ | $i$ | $o ́$ | $o ́$ |
| $r$ | $r$ | $r$ | $r$ |

E betük ugy rendezendök el, hogy felülröl le felé és keresztül ugyanazokat a szavakat adjá k.

## Számrejtvény.

Beküldte: Venczel Jézsef.
9, 10, 11, 27, 17, 1. Havasi virág.
$26,18,23,4,11,21$. Amerikai iolyó.
7, 8, 12. Aki nem lát.
2, 3. Kötôszó.
$13,14,15,10$. Öszi gabona.
19, 5, 6. Kötöszó.
24, 25, 29, 22, 22. Csendre intö.
1-27. Egy ismert népdal elsō része.

## A szept. havi refivények meniefiése:

36. szám: Pótlórejtvény: Tísza. Névrejtvény: Boszporusz
37. szám: Számrejtvény: Ki-ki maga háza elớt seperjen. Szélmalomreitvény: Ki igazán jár, nein botlik. Pótlórejtvény: Zrinyi Miklós. Betürejtvény: Vakok intézete.
38. Szám: Számrejtvény: Ki korán kel, aranyat lel. Beturejtvérry: Báj, fáj, háj, mảj, száj, tảj, nyáj, váj. Számrejtvény: Hadüzenet. Kockarejitvény: Rákóczi Ferenc. Számreitvény: Falu végén kurta korcsma.
39. szám. Pontrejtvény: Dagyapó. Szélmalomrejfvény: Ki hogy veti ágyát, ugy alussza álmát. Számrejtvény: Zöldre van a, zöldre van a rácsos kapum festve. Névrejtvény:- Jókai Mór. Pótlórejtvény. Széchenyi István. Számreitvény: Beszélni ezüst, hallgatni arany. Pótlórejitvény: Bethlen Gábor. Betürejtvény: Nagy Béni.

## Megiejtették:

Fried Gábor, László és Imre, Pálinkás Hona és Irén, Keresztes Géza, Szakács llonka és Irma, Pelizer Márta, Rábetz Adolf, Szántó János, Illenz Tibor, Bölöni Ferenc, ifj. Venczel József, Szentpétery testvérek, Korbuly Margit, Váró Éva, Stern Salamon, Kun János, Tatár József, Szántó János, ifj. Varga Árpảd, Bojár Magda, Bányász Hajnal, Asztalos Judit, Balcsó llonka és Sárika, Paál Józsi és Elek, Weilzner Dávid, Hammer Malvin, Boruzs Magduska és llike, Péter Margit és Antal, Gruenwald Edith, Wilikó Ferike és Mariska; Jerzsák Anna, Páska Judit, Márk Lujzi, Khill Margit, Bencze Gizella, Jodál

Gábor, Dominits Mimi, Veres József, Csonka Irén, Oláh Imre, Váró Éva, Zsigmond Sárika, Fritsch Ferenc, Rein Gyula, Király Lilly és Évi, Hirsch Cizi, Babu és Nusi, Kálló Vilma, Heller Olga, Szakács llonka és Irma, Markovits Edith, Kiss lrénke és Gyurka, Király Killy és Evi, Lovász Jolánka, Tóth Margit. Weiszkopf Lajos, Klein Margitka, Labud Anti és Józsi, Nagy Klára, Berkovits Irén, Szảntó János, Szentpétery testvérek. Balog Bözsike, Párdesz Edith, Papp Imre és Károly, Illés Imre és Margita, Peltzer Márta, Bálint Jucika, Tatár József, Knoll Móric és Izidor, Asztalos Vilike, Szilvásy Károly, Stern Salamon, Szántó János, Hirsch Eva, Némedy Loncika, Papp Imre és Károly.

A megfejtők között 16 könyvet sorsoltunk ki. Tökmag offelsége Elek nagyapó kalapjából a következők nevét huzta ki: Illenc Tibor Arad, Gruenwald Edith Nagyenyed, Bencze Gizella Szentkeresztbánya, Varga Arpád Marosujvár, Kereszies Géza Székelykeresztur, Lovász JoJánka Oradna, Oláh Imre Oravicabănya, Hirsch Gizi, Babu és Nusi Petrozsény, Fritsch Ferenc Kolozsvȧr, Váró Éva Székelyudvarhely, Veres József Bảnffyhunyad, Korbuly Margit Köpec, Stern Salamon Máramarossziget, Weiszkopf Lajos Nagykároly, Pèter Margit és Antal Sepsiszentgyörgy, Zsigmond Sárika Cänṭi.

ELKGPZGLNI SE LEHETT szebb, jobb és olcsóbb kőnyveket a Hoffmainn Ferenc ifjusági regényeinél. A MINERVA Irodalmí és Nyomdai Müintézet RI.-nál (Cluj-Kolozsvár, Str. Regina Marie 1.' ezekből a kővetkezők kaphatók darahonként 45 leiért:

1. Käzdelmek.
2. A tél birodalmában.
3. Viszontagsagok a tengeren
4. A talizmân.

Posita ulján is megrendelhetōk a pénz elōzetes bekaldése mellelt vagy ulánvétfel.


