

# Levelek kislányomhoz. 

Iria: S. NAGY LÁSZLÓ.

S. Nagy Magduskának és azoknak a többi gyerekeknek ka döm ezeket a leveleket, akilk ép olyan nєgyon-nagyon szeretik jószüleiket.
I.

## 1®́ kisleány dicsémelte.

## A szeme:

En még sohasem láttam olyan tiszta fényt, Csak mikor a napfénye betólti a tért.
A szjja:

Még sohasem hallottam oly csengỏn a szoit. Csak Krisztus szava volt csengöbb, biztatóbb.

## Szeretete:

Mastor soliasem éreztem, mi a sziv, Csals ha két karjával ölelésre hiv.

## Oröme:

Ha ké1 arcản az orơm boldog árkot ás, Hát lehet e canél drágább mosolygás ?

> Ha énekel:

Sohasem lulo oitain még szebbnek a dalt: Gyöztesel üneplik úgy a diadalt.

## II. <br> 

Ott nō az öröm az Élet partján, mint szines, illatos virág, játszik a sorssal, idơvel s pajzán, mint egy boho kis diak.

S az Elet talan eggy nagy tenger, melynek szeszélyén hảnykódik az ember? Nem, az életünk habos kis patak, partján fǘ nö s gyerekek jâtszanak.

Hegyböl sziklából, völgyböl, barlangból indul el egyszer, messze-valahol, lassan, csobogón s derüsen dalol, de kẹsóbb gàton, hidon áthatol.

E patakok partján n) hát az öröm s halad a patakkal füvön és kövön; illata, szine messzire árad s besugározza a falut, a hảzat.

Ha megbecsülöd, megmarad veled! Csak az a kérdés:
Eleted patakja vajjon hol eredt,
S csak arra vigyazz: hogy merre vezet 1

## III.

## Az apa imája.

Én minden este imádkozom Es aldom az Istent, a Nagy Ürat, Kérőn, remegõn, hittel-áldozón.

Én minden este imádkozom, akiért annyi banat s gond ert, kislányomért : királyomért.

Én minden este imádkozom, Hogy muljon el a bánat, S imával virrasztom át az éjszakámat.
(Kolozsvár)

## Haldoklás.

## Irta: VIRSIK MARIA.

Ha körüttekintek a bús természetben, Egy bús, fájó érzés vonul át lelkemben. Amerre csョk nézek, amerre csak járok, Mindenütt hervadást és haldoklást lảtok.

Oly bûs, elhagyott már minden, mezó, határ. A megsárguilt erdőn nem dalol a madár. A fürge mókus már odujában alszik, Csend.. csak a szellô halk sohajtása hallszik.
Amint végigsithan a haldokló erdön, Könnyed roppenéssel, halkan, némản, lengőn, A kis virágokat mind végig csókolja. Ez a haldoklótól utolsó búcsuja.

Szép -Természef I Töled, im, ên is búcsuzom, Szemfödód borul Rád a mai alkonyon. Habár hervadásod nekem mindig ügy fáj, Mégis csak szeretlek, - te haldoklö, szêp táj l.. (Malacka)


## A kis bojtár.

Irta: BENEDEK ELEK.

Rejtō Dảniel, a bảnhalmi harangozó, földhöz ragadt szegény ember volt ugyan, de azért nem egyszer mondta otthon és a falubeliek előtt is, hogy, ha a maga szájától vonja is meg a falatot, egyetlen fiát, Palit, városba küldi, a gimnaziumba, hogy tanult ember váljék belőle.

A tisztelendö meg a tanitó ur is helyeselték a szegény harangozó e szép szándékát, mert Palika nemcsak a legelevenebb eszü, de a legjobb magaviseletü $s$ a legszorgalmasabb fiu is volt az iskolaban.

Hanem: "ember tervez, Isten végez. Rejtō Dániel épp azon a tavaszon, amikor utolsó vizsgálata következett a fiånak, rövid betegeskedés után jobblétre szenderült. Szegény Palika nemcsak, hogy árván maradt, de le is kellett tennie arról a gondolatról, hogy városi iskolába mehessen, Gyönge, beteges anyja, még a mindennapit is csak nagy nehezen tudta megszerezni s nem volt más mód, mint hogy Palit, aki akkor éppen tiz éves volt, szolgálatba adja.

A bánhalmi földes urnak, Rimanóczy Gáspárnak több ezer birkája legelt kint a pusztán, s e mellé kellett még egy kis bojtár. A jóravaló fiut szivesen fogadta fel a földesur, aki jól ismerte Palit az iskolából, mert egy osztálybeli volt az ô fiával.: Lacikával. Szegény Pali nem jó kedvvel, de rászánta magát a bojtárságra. Pedig de másnak képzelte a jövöt Majd tanitó lesz a falujában s öreg szüleit magához veszi, Milyen boldog egy élet lett volna ez! Ime most mindennek vége..

Az öreg bojtár minden hét szombatján hazaeresztette Palit az édesanyjához, hogy fehérnemüt váltson, de alkonyatra vissza kellett sietni a tanyára. Legtöbbszôr a földesur udvarán ment keresztül, mert erre volt legközelebb az ut a tanya felé. Ám egyszer, éppen, amint a kapunak tartott elejbe allott Rimanóczy Lacika s durván rákiáltott:

- Mit keresel itt ? Azt hiszed a mi udvarunk ország utja?

Palika szeliden és engesztelően válaszolt, de Lacika még durvább szavakkal illette; mert haragudott rá még abból az irőből, amikor együtt jártak a falusi iskolába s a tanitó úr
mindig Palit emlitette követendō példaképnek, ha Laci urfi rosszul viselte magat.

Palinak kicsordult szeméböl a könny: a keserüség könnye. De hirtelen elfordult, hogy Laci ne lássa kōnnyezni, mert képes lenne még ki is kacagni gyönge szivüségéért. Ment tehàt a kerülö uton s hogy meg, ne késsék, teljes erejébōl sietett a tanyára. Eppen alkonyodott, amikor kerüló utjában a földesúr kertje végébe ért, mely alatt magas part aljában folydogált egy nem mély, de annál gyorsabb folyásu patak.

Amint a patakhoz közeledett, eyyszerre csak keserves jajgatás ütōtte meg a fülét. Néhány ugrással ott termett a parton s ime, mit lát: Laci az és senki más, aki az övig érō vizben kétségbeesetten jajgat: hiába erőlkődött, képtelen volt kimászni a magas és meredek parton.
111 - Maga az, Lacika? Kialtott Pali s leereszkedve a parton, kezét nyujtá felèje. Kapaszkodjék belém, majd kihuzom én!

Laci szégyentöl égỏ arccal nyujtotta kezét s egy szempillantás alatt fent volt a parton: mehetett haza. Az ám, de nagy volt a bökkenő. Amikor befordult a patakba, a kalapja kiesett a fejéböl, s csak most vette észre hogy a patak elragadta. Ez már aztán szőrnyü szerencsétlenség volt. Az édes apja éppen most vette a kalapot . . . Mit mondjon: hová lett ily hamar?

- Pali, segits rajtam ! Szaladj a patak mentén, hátha valahol felakadt a kalapom? Ha megtalálod, este tedd a szobám ablakába, addig talán nem veszik észre otthon, hogy hiányzik.

Csakhogy összetett kézzel nem könyörgött az elébb még oly durva fiu.

Pali egy ideig habozott. Ha a kalapot keresi, akkor meg igen késōn jut a tanyára s az öreg pásztortở kikap.

- Mindegy 1 - szólt magában a nemes szivü fiu. - Jól van - fordult most Lacihoz, - megpróbálom. Jóccakát, urfi.

Azzal elvảltak egymástól. Laci hazasompolygott s oly szerencsés volt ezuttal, hogy édesapja mitsem vett észre. Ezalatt meg szegény Pali szaladt a patak mentén, nem is re-

mélve, hogy megtalálja Laci kalapját. Ám a szerencse neki is kedvezett: a kalapot megtalálta. Fel volt akadva egy bokorban. Örvendezö szivvel fordult meg, de öröme hirtelen szomorusággá változott. A kalap keresésében egészen megfeledkezett a tanyáról s amikor a faluba ért, az éjjeli bakter éppen akkor kerregtetett a csergettyüvel s torkaszakadtából kiáltotta:

Halljad, ember, tiz az óra,
Térjetek már nyugovóra!
Tiz óra! Hiszen akkor már tizenkettő is lenne, amikorra ő a tanyára érne. Mi lesz vele ? Mi lesz vele?

Most már nem is megy a tanyára. Leteszi a kalapot Lacika ablakaba s hazamegy az édesanyjảhoz, majd aztán kora reggel kisiet a tanyára. Ugy tett, amint gondolá. Hajnalhasadáskor már kint volt a tanyán. Na, hiszen várt rá itt nemulass! Az öreg bojtár azzal fogadta : legjobb, ha mindjárt visszafo:dul, merta nagyságos Rimanczóy ur tegnap este kint volt a tanyán s azt mondta : riem való bojtárnak az olyan fiu, aki este odacsatangol.

Az öreg bojtár igazat mondott. Délfelé a földesur kikocsikázott a tanyára s vele Lacika is. A földesurnak első dolga volt, hogy maga elé hivatta Palit, keményen összeszidta és elcsapta.

Fel is ut, alá is ut I Szegény Pali kétségbeesetten tekintgetett körül, hogy Lacika majd csak segitségère jön, de Lacikaban nem volt elég lelkierō, hogy megvallja a vétkét. Észrevétlenül félresompolygott, egy fa alá heveredett sugy tett, mintha mélyen el volna merülve a magảval hozott képeskőnyv olvasásába. Pedig nem is olvasott, csak nem mert a Pali szeme közé nézni.

- Laci urfil - szólitá meg Pali könynyezve - az édesapja elcsapott, egyedül maga segithet rajtam. Segitsen!

Laci arca lángbaborult $s$ mégjobban a könyvbe bujt. Nem mert felnézni. Valamit dadogott. de ebből szomoruan győzödött meg Pali, hogy a Laci nemeslelküségére nem számithat. Sirva ment haza özvegy édesanyjához.

- Most már bojtảr sem lehetek! - zokogott a szerencsétlen fiu.

Az egész nap sirással telt el. S ime -gondolnátok-e - a sirás volt a megmentöje!

Estefelé, amikor az uraság visszakocsi-
zott a faluba, véletlenül betekintett az özvegy harangozóné kunyhójának az ablakản. A sebesen szalado kocsiról is észrevette, hogy Rejtö Pali és édesanyja egymás nyakába borulva sirnak. Az uraság megilletődve állitotła meg a kocsit.

- Mégis talán nagyon szigoru voltam ehhez a szegény fiuhoz! Bemegyek, megbocsátok neki. Lásd, lásd, édes fiam, - fordult most Lacihoz - okulj e fiu esetéből: első a kötelesség teljesitése

E szavakra Laci elsáppadt s egész testében reszketni kezdett.

- Mi lelt? - kérdé ijedten az édesapja. - Az arcod sápadt s reszketsz, mint a nyărfalevél . . .
- Apám! - tört ki Laciból a sirás én bünös vagyok! Pali miattam volt távol egész éjjel. Bocsáss meg neki, meg nekem!

S hirtelen elmondta a történetet.
-- És te mégis elnézted, hogy azt a szegény ảrvát elkergettem. Szivtelen fiu! Jer velem, azonnal bocsánatot kérj tőle!

Képzelhetitek, mennyire meg volt lepvea szegény özvegy meg a fia, amikor a nagyságos ur belépett a szük szobácskába a fiával, aki sirva kért bocsánatot Palitól.

A földesur, még másnap házához vette Palit s Lacival együtt küldte ősszel a gimnáziumba.

Hét évvel pedig a történtek után, uj tanitót választottak Bánhalmán. Az uj tanitó Rejtő Pál volt, az egykori kis bojtár, aki özvegy édesanyjával beköltözött a csinos tanitói lakba s megmentette a szegény özvegyet öreg napjaiban a nélkülözéstől.
(Kisbaczon.)

## Bús mese.

Irta: BENKÖ ANNA
Volt egy kicsi hajlék egyszer, régen, Boldogság vonult ott minden lépten, Nevetô kislány volt a lakója, Édesanya a hû gondozója. A jó Isten a megmondhatója.

All a kicsi hajlék most is, csendbe De a boldogság nincs meg benne. Édesanya elment - koporsóba Bûs leány a könnuét ontja, ontja A jó Isten a megmondhatója! (Be'hlen)


## Tamás érdeklődik.

(Ujabb beszélgetés a török - magyar világról.)

TAMÁS: Olvasgattam én mảr a törökmagyar világról, de sok mindent nem èrtek. - Nem tudom, miért engedte meg a török, hogy az ő területein keresztény birabk is itélkezhes-
senek.

APA: Csakugyan különös vilảg volt az s nem is értheti meg jól az ember, csak akkor, ha a török szokásait ismeri. A török beköltözött a várakba és a meghóditott területtel csak annyiban törődôtt, hogy adókat kapjon a néptől. A nép vallảsát nem háborgatta, a régi szokásokat csak akkor ildözte, ha beleütkőztek az ō vallási törvényeibe. Különben hagyta a keresztényeket a maguk nivóján élni, A tōrök ur mindent bolondságnak tarto:t, ami eltért az ö bibliájának, a korảnnak utasitásaitól. Ezeert engedte meg, hogy a keresztények a maguk biraihoz forduljanak. Halálos iteleret azonban veszedelmes volt kimondani. Ha elóleges engedélyt nem kèrtek a kivégzéshez, megjelent a török embere és vérdijat követelt. A kivégzésért nem haragudott, de a penzt behajtotta. A magyar falvak és városok vezetöi néhany szomoru tapaszfalat után alkalmazkodtak a helyzethez: e'öleges engedèlyt kértek és rendesen kaptak is a kivégzésekhez. Nokem nagyon tetszik az akkori ilélkezési mód. Fontos, de néha jelentéktelen ügyben nemcsak az illetō város emberei itélkeztek, hanem kölcsőn kértek birákat a szomszédból is. Ha például Kecskeméten itélkeztek, beültettek egy-két kőrösi vagy
ceglédi embert a biróságba. Igy igazságosabh
lehetétt az itélet lehetétt az itélet, mert a körösi vagy ceglédi embereket nem befolyásolta a harag vagy régi ismerelség: ök talán $m$ ig a nevét sem hallottảk azoknak, akikröl itéletet kellett mondaniok.

TAMÁS: En nem szivesen vettem volna részt idegen város biróságában. Az itélkezés mindig kellemetlen, idegen városban még kellemetlenebb lehetett. Ha késöbb bejött a biró a városba, az elitélt rokonai bosszút allhattak.

APA: Ugy látom, halálos itéletekre gondolsz. Nem olyan gyakori volt a halálos itélet. Apró-cseprô lopások, verekedések, osztozkodások kerültek rendesen a biróság elé. Nem kellett tehát mindig nagyon szigoruan itélkezni. Nẻha még szórakozhattal volna is. Elobfordult,
hogy egy-egy verekedôf, vagy lótolvajt botbüntetésre iteltek. I yenkor ponyvával betakarták és a biróság tagjai egyet-egyet odasóztak a bünösnek. Még nem is haragudhatott nagyon, mert nem tudta, ki vágott rá erösebben, ki gyöngébben. Nem kellett sokáig börtönben ülni, egy-kettóre megvolt az itélet és a végrehajtás. Biró uraimnak talán még jól is esett a sok ülés után egy kis testmozgás.

TAMÁS: Már én az ilyesmiböl nem kérnék, csak abban az esetben tudnék vègigvàgni a bünösön, ha szemtelenkedne a biróság elött. Azt magyarázd meg nekem, hogyan fogták el a bünősőket, mert fegyverök nem lehetett. Nem tételezem fel a törōkröl, hogy a keresztényeknél meghagyta volna a fegyvert.

APA: A török valóban összeszedte a meghóditott terileten a puskakat és kardokat. De jó fegyver a kéttoldalu fejsze is. Sokszor elöfordul ez a név az okleveleken is. Azt hiszem, legjobb, ha fokosra gondolsz. Aztán jószivü volt a török. Idönkint megengedte a fegyverviselést. Ha valamelyik város vagy község nagyon panaszkodott a rablók miatt, kieszkōzölte magának a fegyverviselési engedélyt. Valószinüleg fizetni kellett érte, Szükség volt gyakran a fegyverre. Rabló törökök bolyongtak helyenként a megszállt területen, aztán ellatogattak a végvári katonák is. Abban megegyeztek egymással a saját kezükre dolgozó tőrökök és magyar végvàri katonák, hogy amit meg nem ettek-ittak, azt szerettek szekérre rakni és elvinni. Néha megdühödött a nép és agyonverte a rablókat. Erdökben, patakok medrében itt is, ott is talaltak $2-3$ török vagy keresztény portyázót. Megindult ilyenkor a vizsgálat, de eredményt ritkản ért. Nagyon könnyǜ dolguk volt biró uraméknak. Kitaláltak egy mesét, hogy összeütközés történt török és magyar csapatok között és még vérdijat sem fizettek.

TAMÁS: Egy történelmi könyvben azt olvastam, hogy az elfoglalt területek jobbágyai rengeteg adót fizettek a töröknek, de ez adókon kivül megfizették az adót magyar részre is. Ez olyan hihetetlennek tünik fel nekem. Az emberek sohasem szerettek adót fizetni; a töröknek kénytelenek voltak adózni, de miért

fizettek magyar részre? A magyar királynak és földesurnak nem volt hatalma az adó beszedésére. Még az is eszembe jutott, hogy kevéssel a török világ elött volt a parasztlázadás. A parasztlázadảs után elnyomtak a jobbágyokat; a jobbágy tehát haragudott a foldesurra. Ilyen körülmények között csakugyan erthetetlen, miért fizettek adót.

APA: Sok dolog jutott eszedbe, majd egyenként válaszolok. A parasztlázadảs leverése utän nagyon meggyötörték a jobbăgysảgot, de pár évtized mulva már iparkodtak kibekiteni, visszaadták a jobbágyoknak a szabad költözködési logot. Ha valahol rosszul bántak vele, mehetett másnak a birtokára. Mihelyt ezt a jogot a jobbágy visszanyerte, már nem haragudott a nemesre.

A török gazdálkodásáról már mondottam, hogy nagyon különös volt. Ha megkapta az adôt, keveset törődött a többi dolgokkal. Eltürte azt, hogy a jobbágy másnak is adózzék. Elturrte azt is, hrgy ezt az adót erövel behajtsák Ja jobbágyon. "Bizony vékonyan líizettek volna a parasztok imagyar részre, ) ha nem tudták volna, hogy behajtjak rajtuk. A béke-
szerzödések késöbb rendezték az adózás ügyẻt. Megtörtént az a különös dolog, hogy a jobbảgy, a török által elfoglalt terület jobbágya, köteles volt kétfelé adót fizetni. Adójäna: egyik részéböl megerösilették a végbeli ma gyar várakat, másik részéböl a törö̀k várakat. A szembenálló felek várait egy és ugyanazon. jobbágyság munkájának gyümölosébôl szerelték fel.

TAMÅS: Nem ment tönkre a kettős adózás sulya alatt a jobbảgy?

APA: Az ember mindig alkalmazkodik a körülményekhez Ha egyenes uton nem tudja biztositani megélhetését, ravaszsággal, furfanggal biztositja. A hódolt teraleteken lakó jobbagy kibirta a sok adót, átszenvedie a sok rablást, el tudta viselni a hódoltsággal járó egyéb kellemetlersśget is Különösen a foutvonalakon. A föutvona'akon fekvő fa vakban csaknem naponként jártak követségek, futárok. Ezeket el kellett látni éleiemme és itallat. Utazás? közben a förök sem vette szigoruan a koránnak azt a rendeletét, hogy az igazhitünek bort nem szabad inni.
(Budapest]


VIRSIK MÁRIA rajza.
 TIegkocsilkáziafica,

Tente, baba fente, fente, Sxépen elvingafla.


## A kövér kutya, meg a sovány kutya.

Irta: CSÜRÖS EMILIA.

Két kutya haladt egymás mellett az utcán. Mind a ketten megszöktek otthonról és véletlenül találkoztak össze a kocsi-uton. A sovány kutya illedelmesen köszöntötte a kövért.

- Adjon Isten, testvér, merrefelé iparkodsz?

A kővér először mormogva nézett a soványra, de eszébe jutott, hogy jobb lesz ha nem egyedül megy, hanem utitárssal, akivel elbeszé gethet, még talán utba is igazitja, ha szükséges lesz, mert bizony ó még nem ismeri jol a jảrást a városban. Azért hàt kegyesen felelt neki.

- Az orrom utản megyek csak. Hát te hova indulsz?

En egyenesen világgá megyek, me-t a szakácsné igazságta'anul megvert Azt hitte. hogy én loptam ki a hust a tálból, pedig jol láttam, hogy Micóka volt. Tudod, az az áinok, hegyes körmü, nagybajuszos olyan ártatlanul dorombolt, mire a szakácsné bejött, még a száját sem nyalta, ugy hogy a szakácsné engem vert meg öhelyette.

A kövér megértően mosolygott.

- Mivel te olyan öszinte voltál, én is beval!om, hogy azert szöktem meg, mert az inas rám ütött. Olyan gorombán ütött rám, hogy még a csirkecombot is kiejtettem a szảmból.
- Hát téged csirkecombbal tartanak? - amikor No, nem éppen mindig, de olyankor, amikor nem adnak, lopok én magamnak.

A sovảny kutya megnyalta a száját.

- A nagyon jó lehet! Én még sohasem ettem csirkecombot. Nekem csak a csontjat szokták dobni.
- Te szegény, sajnálkozott a kövér, meg is látszik rajtad, azért vagy olyan sovány. $\hat{E}^{\text {En }}$ bizony minden finom ételböl kapok, a
fekvöhelyem is olyan puha, hogy nem cserélnék még a királlyal sem

Amint igy beszélgetnek, egvszerre kinyu. lik a fejük fó ott egy dróthuros és egy pillanat alaft mind a ketten bent voltas a sintérek kutyafogó ketrecében. Nosza volt ijedtség. A kövér kutya elfe ejtett hirtelenében dicsekedni, a sovảny is nagy búbánattal nézett kifelé a rácson. Mind a tetố ezt gondolta: Mégis jobb leit vo'na othon marain.

Csakhogy a kovér ezt tette hozzá: Most vége, a kényelmes, jó èletnek, vajjon mi lesz velem. - A sovảny meg ezt: Szegény kicsi gazdám, hogy fog búsulni, ha megtudja, hogy a sintérek kezébe kerültem. Mégis csak jobb lett volna oithon maradni.

Egy utrafordu'ónal tôb kutsa után szaladfak a sintérek, magara maradt a ketrec egy percig. Egy ügyes kisdiaknak elég volt ez az egy perc arra, hogy kinyissa a ketrec ajtajat és szabadjára engedje a kutyakat.

Futottak a kutyàk ész nélkut. A sovany kutya meg sem állt amig haza nem ért a kisgazdajảhoz. De szegény kövér kutya igen rosszal jär. A kövérsége miatt nem tudott elég gyorsan sza'adni és a sintérek ujra megfoglák. Nem is szabadule ki többé onnan a
ketreces kocsiból.

Nemely embernek is az a végzete, hogy a jómód elpuhitja és veszély idején sem ereje, sem ügyessége sem segithet rajta.

Ovakodjunk a henyéléstöl és torkoskodástól, ehely eit inkább okos munkával és tornával acéiozzuk testünket. Ennek mindig hasznát vesszük az életben.
(Kolozsyár)


# Beszámoló a nyári vakációról. 

- Harmadik közlemény. -


## Kedves Nagyapó!

Elóre megirom, hogy beszámolóm nem a nyári szünidörỏl szól, hanem egy kirándulásról, amit az elmult iskolai év végén tettünk meg. Közeledett az év vége $s$ mivel egész éven àt jól viseltük magunkat, jó tanitó urunk elvitt minket egy kirándulásra, a környékünkön levô krasznahorkai várba és mauzoleumba. Krasznahorka Szlovenszkó egyik legépebb vára. Gömörmegyében, Rozsnyó közelében fekszik, körülbelül hét km. távolságra.

Az utat gyalog tettük meg, énekelve és gyönyörködve a piros pipacsos és kék buzavirágos vetésben és a dombok mögül fellünedezỏ várban. Elég hamar beérkeztünk Krasznakorkaváraljära. Elöszōr az ut mellett fekvō Andrássy-mauzoleumot néztük meg. Krasznahorkán a Torna felé vezető ut mellett van ez a szép kupolás épület. A mauzoleumot kivülről és belülről megnéztük. Belsejében a világ minden tájáról való drágakővek vannak gyönyörü mozaikká rendezve. A közepén van két sir, melyben ơrök álmát alussza a jószivü Andrássy Franciska goófnő és férje gróf Andrássy Dénes. Az egész mauzoleum olyan, mint egy gyönyörü kis templom és több milliót èr. A mauzoleum kertjében van Dénes gróf hü kutyájảnak szobra és a sirja.

A mauzoleum megtekintése utản a várhegy alá mentünk, ahol megpihentünk és ettünk. A vár elég magas dombon épült és neve Krasznahorka, mely szlovák elnevezés s azt jelenti, hogy győnyörü erdőcske, de ez a név nem illik rá a várhegyre, mert az mészkósziklás és ez a fát nem türi. A vár keletkezése felöl olvastunk egy mondát, amely a gömőrmegyei öregek közt él. Ez a monda igy szól:

Hol volt, bol nem volt, volt ebben a faluban egy gazdag juhász. Ennek a gazdagsága onnan eredt, hogy amikor egyszer a juhait a Sombegyen legeltette, talált egy nagy rakás aranyat és egy csillogó követ. Az aranyat eltette, a kővet pedig odaadta fiainak, hogy játszanak vele. Egy éjjel a juhász észrevette, hogy a kö világit és ennek igen megörült, mert azt gondolta, ezentul legalább nem kell fáklyát
használnia. Ezt a követ meglátta egy arra utazó törők kereskedō és azt mondta a juhâsznak, hogy adja neki száz ezüstpénzért, de a juhásznak pénz nem kellett, mert volt neki sok pénze. Ellenben egy borjas tehénért odaadná. De, amikor a keresk dō a tehenet elhozta a juhásznak, nem adta cda a csillogó köve!, mivel gyermekei szerették azt. Erre a kereskedő azt mondta, hogy egy nagy juhnyájat ad érle. Ez mảr szeget ütött a juhász fejébe, hogy ennyit ér a köve és azt gondolta, hogyha nem adja senkinek, hát megötik ôt. Felkerekedett tehát és elment a királyhoz és a követ magának a királynak adia. A király megörült a drága ajándéknak, mert az egy nagy darab gyémánt volt és megkérdezte a juhászt, hogy mit kiván érte. A juhász csak azt kivánta, hogy egy pảr juhaklot épithessen a király földjére. A király nevetett és megengedte neki. A juhász a juhaklok alatt azomban várakat értett. És a pénzböl épilette: Torna, Berzétć, Sólyomkō, Szádvár és Krasznahorka várát. A juhászt Bebeknek hivták. Amikor a Bebek csalad kihalt, a vár a rokonoké lett és amikor ezek is elhaltak, akkor az Andrássyak vették birtokba és maig is tulajdonosai.

Mivel a vár ke'etkezését már leirtam, folytatom tovább a kirándulás leirását. Pihenṓ utàn megmảsztuk a várhegyet. Elérkeztünk a vár kapujảhoz. Itt megtekintettük a vár kapujáníl levó régi ágyukat. Tanitó urunk elolvasta a raituk levő fölirást, meiyből annyit tudtam meg, hogy a pelsőci Bebeké voltak és 1517 -böl valók. Amikor ezeket megnéztük, bementünk a várba és megtekintettük a szobákat, illetve a muzeumot, mivel a vár most muzeum. A muzeumban lévő tárgyak mind az Andrássy grófok fu'ajdona. Vannak ott mindenféle fegyverek, képek, ruhák butorok s szebbnél-szebb és' értékesebbnél értékesebb régi dolgok s mindegyiknek van valami magyarázata és története, aminek a leirása igen hosszadalmas lenne Emlitésre mélıó az a gyönyörü syászkocsi és a lovak szerszáma, amelyen a meghalt Andrássy Franciska grófnőt, - akinek jótékonyz ságàért Rozsnyón szobra is van - és Dénes gróf holttestét szállitotlák a mauzoleumba. A
muzeumot végignézve $b$ „mentünk a vár kápolnájába, ahol Serédi Zsófia holtteste van üveg koporsóban. Ezt mint csodát mutogatják, mert mảr vaģy 200 éve fekszik itt és még nem porladt el. Ehhez a holttesthez egy egész történet füződik, amit Jókai Mór, a legnagyobb maqyar iró, le is irt "A löcsei fehér asszony* cimü könyvében Ezt a bityimtól haloltam és szeretnėk nagyobb lenni, hogy ezt a könyvet is elolvashassam. A kápolnảban van egy régi orgona, amit tanitó urunk ki is próbált. Jatszott rajta egy Istent dicsőitő éneket, amit mink énekszóval kisértünk. Ezzel befejeztük a vár megtekintését.

Ezután egy erdei tisztásra mentünk, ahol eltünk, játszottunk is pihentünk. Fölfrissülve, vigan dalolva, szép erdei uton haza indultunk és estefelé haza érkeztünk.
[Rozsnyó-bánya telep, Csesiszlovákia]
Wlachovszky Jenó
V. elemi oszt. tanulo

## Drảga Nagyapó!

Megigėrtem, hogy irni fogok Nagyapónak és a levéllel még beszámolót is küldök. Autóutunkon elöször Székelyudvarhelyröl Gyergyószentmik!ósra mentünk, onnan a Gyilkos tóhoz. Az út gyönyörü̈ fenyves szerpentinen vezetett fel a tóhoz. Elérvén ide gyönyörü vidék tárult elénk. Eiöl a tó, háttérben a fenséges Bèkás szoros sziklái. Körösťörall halott csend. A hallgatásban csak a Békás patak csobogảsa hallatszott. Azután beljebb meniünk a szorosba aulóval és gyönyörködtünk a csodaszép sziklảkban. Kijöttünk a szorosból és visszamentünk Gyergyóba. Innen Ditrón keresztül gyönyörii sikságon elérlünk Borszék fürdöre, csodaszép fenyvesek között. Itt is megcsodaltuk a vidéket meg a szśp villákat. Másnap elindultunk Borszékrōl ès a gyönyörï Marosvö.gyön ke resztül, sok helyt. a parion haladva, Szászrégenen át megérkeztünk Marosvásárhelyre. Itt sok nagy és szép épületet láttam. Innen is másnap induitunk el s Enyeden, ahol láttam a hires Bethlen kollegiumot, Szászvárcson és Gyulaféhérváron kereszłül, ahol megnézlük a koronázási templomot s a várat, elertünk Dévára. Déva tiszia, csinos város, a vár pedig szépfekvésü és régi, de ezt csak egy pillanat alatt láttam, mert egyenesen Lugosra mentünk.

Sajnos, hogy a sötétség miatt nem láthattam a vidéket.

Későn értünk Lugosra. Reggel egy nagy sikságon mentünk Temesvár felé. Temesvár gyönyörü nagy város. Három részre van osztva, u. m. József-, Gyár-és Belváros. Vo!tunk a strandon fürdön is. Két napig voltunk itt, aztản Orsova felé mentünk. Az ut nem volt különleges, de amikor megérkeztünk ide, gyönyörü volt a vidék. Itt a vảros közepén a széles nagy Duna, s a túlparton a szerb hegyek: Délelöti elmentünk Turnu-Severinbe is, mely nagyon magasan fekszik. Itt roppant széles a Duna és a Traján-hid romjai még látszanak. Láttuk a zátonyos Vaskaput is és Ada-Kaleh szigetét. Itt voltunk a mecsetben és nagyon tetszett nekünk. Délután elmentünk a Kazản szorosba. Itt két magas, gyönyörü szikla közé van zârva a Duna. Láttuk a Traián és Széchenyi emléktáblákat is. (Ada-Kaleh szigetére törökök vit ek àt sajkàn) Innen Her-kules-iüdöre mentünk. A Herkules felé vezető ut szép, hegyes-völgyes. A fürdö két magas lombos szikla közé van épilve Csodaszép szállodak és villák vanna's. A Cserna szép világos patak. Herkulesről Hátszegen keresztül Szebenbe mentünk. Szeben vidéke szép, háttérben a havasok. Látuk a Vöröstoronyi szorost is. Innen Fogarasba mentünk a bavasok aljában, s Keresztényfalván egyik ismerősünkhöz mentünk. Innen Brassóba és vissza Udvarhelyre.
(Székelyudvarhely.)
Öleli hư unokája:
Jodál Gábor.

## Kedves Nagyapó!

E levélben megirom, hogyan nyaraltam én az idén.

Minthogy sokat betegeskedtem, apukám e'határozta, hogy kivesz az iskolából és Anyukámmal elkilld Abbaziába, minek igen megöruiltem, mert már rẻg szerettem voina dère, melegebb országokba, a tenger mellé menni.
r'ebruár huszonhetedikén, reggel öt órakor indultunk el Anyukával s 30 órai fáradságos ut után, - minthogy Budapesten át mentünk - megérkeztünk. Abbazia elött, Matuglieben, villamosra száltunk, mely éppen a
*Pensione Qitta* elött ált meg, ahol laktunk. A szobạnkból a kilátás gyönyörü volt ! Lehetett látni Fiumét, a Cherso szigetet, szóval majdnem az egész Quarnero-i öblöt. Az idönket igen kellemesen töitöttük, tettünk sok kirándulảst hajón és gyalog. Voltunk a két szomszédos faluban is: nyugatra van Lovrana. északkelet felé pedig Volosca. Mindakettö halászfalu. Voloska igen régi, várszeriuen van épitve, nagy fa'akkal. S minthogy a part o:t folyton emelkedik, tele van mindenféle zegzugos lépcsökkel, melyek helyettesitve az utcákat, - \{el vannak vezetve az országutra, a hol a villamos közlekedik.

Fiumban is többször voltunk. Egyszer hullámzott is erösebben, de azért igen kellemes volt. De néha bizony félelmetesen hullámzott! Különösen a mikor szirokkó voit. Igazán csodálom ezeket az o'asz halászokat A legnagyobb hullámverésnél is kimennek a vitorláshajójukkal halászni és pedig mindig kettesével. Fiuméban a kikötö is, meg a város is igen szép. A kikőtöben volt sek nagy teherszállitó hajó, és egy nagy "Szan Marinos nevii hadihajó, melyen volt rádió is. Bent a városban a legnagyobb út a Corso Victorio Emanuele .. Ennek az egyik végén, egy téren van nagy kőtalpazaton egy óriási vas horgony. Azután, ha ellenkezö irányba megyürk, van egy régi, nagy kapu, melyen fönt egy óra van, s melyen át a régi városrészbe lehet érni. Azután van egy szzèpen kikövezett utca, mely
$\mathrm{kb} .40^{\circ}$-nyi szögben megy fölfelé, s ezért nem is szabad rajta sem autónak, sem kocsinak menni. Aztán van még a reflektoros világitótorony, mely este, amikor már sötét, van, igen erōsen világit ki a többi lámpák közïl.

Voltunk sokszor csỏnakázni is, igy aztan megtanultam evezni. Sokat sétáltunk, de sokat feküdtünk is. És az a remek levegö! Föleg a levegőnek köszönhetjük, hogy egészségesebben jöttünk haza, mint ahogy mentink De mindezek mellett a legszebb a táj, a fekvés ! Ilyen szépet még soh'se-láttam! Lent a-sötétkéken hullámzó Adria mellette a parton szebbnél szebb villák, nyaratók, körülvéve gyönyöriä, nagy pálmákkal, ciprusokkal, kaktuszokkal, tele kertekkel, lugasokkal, -följebb a hegyoldalon már csak néhány elszórt, kicsi házikó és kápoina, - és legfelül a Karszt hegységnek ilyenkor még hóval fedett csucsai. Hát nem gyönyörü ez!?

Egyetlen dolog, ami nem volt kellemes, a több ideig tartó esős, szeles idő volt. Igy telt el a mi-hónapunk, s 24 -én hazafelé indultunk. Másnap délelobtt Budapesten volfunk. a hol egy napot idöztünk. Megnéztuk a szobrokat, a gyönyörü lánchidat, a királyi várat és moziban is voltunk.
27.-én éjjel szerencsésen hazaérkeztünk erről az igazan kellemes stavaszolásróla. Aradon már vart minket Apuka a vonatnál, s másfél óra malva otthon voltunk.
(Temesvár.

## 

## A csibész.

(Öcsike levele.)

Igen-igen szomoru esetről kell értesitenem, édes nagyapókám, de azért ne ijedjen meg, mert szomorubb eset ezrivel törlénik. Jobban mondva, nem is szomoru, inkább kellemetlen: ugyanis Majmonidesz Matyi, aki ostoba utánzásaival szokott boszantani engem, most november elsején a mi házunk lakója lett s ot: mindjárt az első nap az alábbi •nad-
selü « gondolatot, illetöleg csibészséget eszelte ki:

Szép őszi délután volt, beillett volna szeptemberi délutánnak is, s az alattunk levő kávéház udvara megtelt vendégekkel, akik a meleg őszi verőfényben idogáltak, ki feketét, ki kapucinert, ki limonádét, ki meg édes pálinkát, mint például Prutyák bácsi is, akit én onnét ismerek,

mert törzsvendége ennek a kávéháznak s gyakran hallottam, amint egy másik bácsi igy üdvözölte: Szervusz, Prutyák, vi géc? (Ez a vi géc, ha nem tudná nagyapoka, megmagyaritása a német wie geht es-nek s magyarul annyit jelent: hogy megy vagyis hogy vagy ?) Prutyák bácsi, mint rendesen, most is pálinkát rendelt, még pedig jó nagy pohárral, de ugy elmerült az olvasásba, hogy meg sem kóstolta. Saját szememmel láttam ezt (tehát nem kitalálás) $s$ azt is, hogy Majomidesz Matyi kikönyökölt az ablakon, pont Prutyák bácsi fölött, s láthatóan :nadselü

gondolaton törte a fejét.
Kezdetben a gondolat tényleg nadselünek látszott, annyira, hogy irigyeltem volna érte Majmonidesz Matyit, ha nem örököltem volna nagyapókától azt a jó tulajdonságot: ugyanis én sem ismerem az irigységet. Igen, a gondolat nadselünek igérkezett, mert Majmonidesz Matyi egy kis szivacsot madzagon egyenest a Prutyák bácsi poharába eresztett le, azt ott jol megitatta, de ugy, hogy egy csepp nem sok, annyi sem maradt a pohárban. Aztán, mint aki jól végezte dolgát, a pálinkával csordultig telt szivacsot szé-

pen felhuzta. Ami igaz - igaz, ami nem igaz: hazugság, valóban kacagtató volt, hogy éppen akkor, amikor Majmonidesz huzta fölfelé a szivacsot, kacagott egész lelkéböl Prutyák bácsi. Пo, gondoltam magamban, csak kacagd ki iól magadat, Prutyák bácsi, mert mindjárt le fog ko. nyulni az orrod! De egyebet is gondoltam: le kellene kiáltanom, figyelmeztetnem Prutyák Prutyák bácsit, hogy lopiák a pálinkáját, már nyitottam is a szájamat, de hirtelen becsukfam: még azt fogja mondani Majmonidesz, hogy irigyeltem az ő nadselü gondolatát s azért árultam el ôt. Szóval : egyszerre irigynek és árulónak is nevezhetett volna. Hát - hallgattam és néztem, mint facsarja ki a szivacsból a pálinkát a pohárba, s képzelje.

nagyapókám, mind egy cseppig meg is itta.


Hát, az igy megvolt, ahogy volt, s mindennek e világon egyszer vége szakad, vége szakadt a Prutyák bácsi kacagásânak is: itt volt az ideje, hogy megigya a pálinkáját. Az ám, itta volna, de fenékig üres volt ám a pohár.

- Hát ez mil? kiáltott fel Prutyák bácsi, aztán haragosan szólitotta a pincért. - Hát ez mil? ismételte a megielent pincérnek. - Micsoda dolog ez? Maga nekem üres poharat hozott?

- Én? Üres poharat?
- Maga, maga, maga!
- Hallja az ur, engem ne gyanusitson! Maga megitta a pá inkát olvasás közben $s$ most rám akarná fogni, hogy én üresen hoztam ide a poharat! Maga, maga - maga svindler! Fizet vagy nem fizet?
- Nem, nem, soha! vágta kî Prutyák bácsi mennydörgö hangon.

Nosza, egyéb sem kellett a pincérnak, épp arra járt egy rendőr, azt bekiabálta, az meg nem sokat teketóriázoft,


Prutyák bácsit eltessékelte a kapitányságra.
S mit gondol, nagyapókám, mi lett a vége Majmonidesz csibészkedésének? (Mert én annak tartom az ô nadselü gondolatát.) Az lett a vége, hogy kisült a Prutyák bácsi igazsága, mert a Majmo. nideszék ablaka a rendöri vizsgálat megtalálta a pálinka cseppek nyomát a falon $s$ az én hiteles értesülésem szerint, a rendôrbácsi megtépte Majmonidesz balfülét, Prutyák bácsi pedig a jobb fülét. Igy lelkem nagyapó, igy. Más a nadselü gondolat s más a csibészkedés.

A másolat hiteléul: Elek nagyapó

## (9) 3 \%

## Bányász történet.

## Irta : KÁROLYI LAJOS.

(A függöny elōtt, vagy a jobb, vagy a bal sarokban all a Prolog. Lehet fiu is, de inkább kis lány, sötét ruhában.)

Bányász mesét mondok el néktek.

- Kérlek nehogy zokon vegyétek! -

Ha fáj a szived, mert üt az óra,
És nincs apád már virradóra...
Es nincsen az, aki szeret:
A mese még igaz lehet.

(Most a függöny felszalad. De a Prológ helyén marad. Elötünik a szinpad, amely egyszerü bányász szobát mutat. Asztal, pár szék. Az asztalon lámpa ég. A sarokban kis ágy, melyen Jancsika ès Marika alusznak. Felhangzik a bányászdal: "Szerencse fel, szerencse le; Ilyen a bányász élete.* A bányász bányaruhában belép a szobába - ez néma szereplö lámpa van a kezében, oda megy a kis ágyhoz, a gyermekeket megcsókolja. Elmegy. A dal végeztével a függöny lehull.)

## PROLOG:

A két gyermek otthon marad, És hogyha jön a kedves reggel,

- Madár a réten - nagy sereggel -

A lảny lepke után szalad...
De Jancsika - ö már tiz éves, -
Nemsokára az életé lesz -
Arra gondol buksi fejével:
Mit hoz rájuk a bánya-éjjel.
Oh $!$ de elötte áll a kép, Az apa-ajka mondta: szép... Tra)
És hallik lelkemélyén által,
A bányász nóta: szárnyal, szárnyal.
(A kar a bányász-dal második strófáját énekli: ${ }^{\text {Nem }}$ kincs után sóvárgok éne stb. Az ének alatt a Prológ eltünik s a dal végeztével a függöny felszalad, ott áll az első szin szobája. A két gyermek - egyszerü bányász gyerekek, cicoma nélkül - az asztal mellett ülnek beszélgetnek.)

Jancsika: Marika! Edes kicsi szentem, Mikor tegnap virágot szedtem, Ott künt, a nótás völgy ölén: Édes anyámat láttam én. . .
Fehér ruhája int felém.
Marika : Kis testvér ! Ép ugy jártam én. Mosolygott, mint egy édes alom
Óh! az anyámat vảrva-várom . . .
Jancsika: Kicsi testvér! Hiába várod.
Az életet csak egyedül jảrod. . .
Nincs, aki fogja kis kezed.
De ne félj, èn veled megyek.
Marika: Óh én tudom, lesz még tavasz! Téli felhö már nem havat...
Jön a tavasz . . . Ibolyát hoz.

Marika: Hanem valami ugy hivott... Sötét sejtés fellege száll:
Reám talál, reád talál.
(Orgonaszó hallik. A két gyermek össze bujva, egymást átölelve ül.)

Marika: Kicsi bátyảm I Fáj ez az ének,
Fázik a lelkem: félek, félek. .
Mintha éjjel szakadna ránk..
Jancsika: Marika! Nekünk nincs apánk...
(A szoba ajtója felpattan. A bányász sápadtan kialudt lámpával, mint egy látomány, átvonul a szinen. A gyermekek egymást átölelve, nézik a jelenetet. - Késöbb a háttér megvilágosodik s egy angyal lép be a középajtôn. Fején korona, amelyen aranyos bányászjelvény - két kalapács ragyog.)

Angyal: Miért vagytok ugy összebujva, Te kis leány, te kis fiu, Miért, miért e néma bánat?
A lelketek mért szomorú?
Mert ảrvák vagytok? Mert nincsen az,
Aki szeressen igazán?
Letört virágok vagytok itt ti,
Te kis fiu, te kis lány?
Gyermekszivetek könnybe lábbad,
Gyermekarcotok sirva-sáppad, Gyermekszivetek lázban dobog, Gyermeklelketek árván zokog . . .
Ne féljetek ! A nagy sötét, Ami most itt ül szerteszét, Semmivé lesz, mint régi átok:
Ha rátok mosolyog anyátok.
Mert ö vigyáz. Mert ö szeret,
És letörli a könnyeket.
Marikáját elringatja...
Jancsikáját csókolgatja
Ne féljetek, ne féljetek,
Ti árva bányász-gyerekek.
(Az angyal odamegy a gyermekekhez. Megcsókolja ôket. Középre vezeti. Az egyiket jobbról, a másikat balról magához öleli. Felhangzik a dal:

Te vagy Uram, az årvák atyja.
Jóságod a hajnal mutatja,
Mely rózsásan jön fel az égre :
Csókkal borul az árva népre.
(Függöny).
Vulkás, 1925, május 30.)


## Elek nagyapó üzeni:

Babesák Iluska, Bethlen. Nagyanyóka is azl tarija, amit le: fö az egészség. Ês én örömmel lálom leveledböl, hogy nagyon jó: vagy. Mi is jól vagyunk, élïnk, éldegélünk öregesen. Ha már két leveledre sem kaplál választ, ez nyilván azt jelentí, hogy ezt a két levelet ne is kaplam meg, mert köztudomásu, hogv én minden levélre válaszolok. Örvendck, hogy a pótvizsgád jól sikerill s remélem, mint magántanuló is sikeresen végzed a román gimnáziuer harmadik oszlá:yăt. Amint a fejtōró élén olvasható, egy rejtvény megfejlésével is résztvehelsz a sorsolásban s egyállalán nem szakséges a sorsolásban való részvevéshez, hogy egyultal magad szerkeszlette rejtvényt is küldj. A rejlvényl magát felésleges beküldened, egyszeruien csak jelzed, hogy ebben meg ebben a számban megjelent ilyen meg ilyen rejtvénynek a megfejtése a következō stb. A számiejivényedsool hiányzik az egész rejtvénynek és az egyes soroknak a megfejtêse, enélkül nincs időm ellenőrizni, hogy jó-e a rejfvényed. - Hammer Malvin, Petrozsény. Beleg volál, amiall nem irtál de örömmel Játom szép kerek betüjdbôl, szabatos irásodból, hogy már jobban vagy. Remélem, a: következō leveled csakugyan hosszabb lesz. A pótlórejliényed sorra kerül, a számrejtvényednek nehéz a megfejlése, mert két fiu meg egy leánynevet kell kitalálni, amihez alig van a rejtvény egyéb részében valami lámaszlék. Beruzs Magduska és Ilike, Bacza, Szolnokdoboka megye. Szeretnétek egy szép könyvet nyerni. Hát csak fejleges. sélek szorgalmasan a rejtvényekel s nem leheletlen, hogy egyszer reátok mosolyog a szerencse. - Feketé Juci, Marosvásárhely. Nem szoklál levelet irni, mert , csuful és hibásan* irsz, de Nagyapótól nem szégyelled magad $s$ te is beszámolsz a nyári vakáclóról. Egyáltalán nem falálom sem csufnak, sem hibásnak az irásodal, de azér! esak irj szorgalmasan nagyapónak, mert nincs az a jó irás, amely kilartó gyakorlattal még jobbá nem lehetne. Marosvásárhelyre ezer eszfendeje készülödöm, de min* dig közbe jön valami, ami odavaló utazísomban meg. akadályoz. - Fekele Emma, Marosvásárhely. Nem csak beszámolsz a nyári vakációról, de a rajzpályázatban is résziveszel. Elôre is jelezhelem, hogy kuilönösen egyik rajzod kiválóan sikerült. - Bányász Hajnal, Nagybánya. Köszönöd a könyvet, de nem irod, hogy melyike kaplad és olvasfad-e. Ha elolvastad, közöld velem, hogy tetszett-e? - Asztalos Judit, Nagyenyed. Hibás volt a rejtvény, mégis megfejtelted. Ezérl dicséretet érdemelsz. Igazi levelet azomban már rég nem irlál, pedig nekem különös nagy öröm minden levél Nagyenyedrōl, merl az olt töltölt két nap mindig felejthetellen lesz nekem. Reich Magduska, Marosvásárhely. Hogy mi ujság

Kisbaconban? E pillanatban, amikor ezt az üzenetel irom, gyönyörü szép az idō s jó kedvvel szedi házam népe az almát, körlél, meg a szilvát. Eájdalom, ebben a kedves munkában nekem ritkán van részen. Csudálom, hogy eddig még egy rejlvényt sem találtál olyat, amelyet meg tudnál fejteni, mert az irásodból azl kellene következtetnem, hogy a legnehezebb rejtvény is nem nehéz neked. Ha Zilahon voltál a nagymamádnál a nyáron, miért nem szánolsz be zilahi élményeidröl? Halloltam a marosvá. sárhelyi francia intézetröl s kiváncsian várom onnél küldendô leveleidel. Öcsike részben a Balaton mellell, rêszben Kisbaconban nyaralt. Most, természetesen, Pesten van, szorgalmasan tanul s mellékesen terme fa "nudselii" gondolatokat is. Jól esell olvasnom, hogy szüleidröl is megemlékezel leveledben s hálát adsz a jó Istennek, hogy egészségesek. Szereleftel várom további leveleidel. Ifj. Varga Árpád, Marosujvár. Közöltem a kiadóbácsival, hogy az elōfizetô gyījlésért felajánlo I julalmak közül a nyomdát válaszlottad. Mondanom se kell, hogy Öcsike örömmel termeli a nadselï* gondolatokat a te öcsikédnek. - Tatár József. Te is olvasója tcllél a nagyapóka Cimborájának s igéred, hogy ezután szorgalmasan fógsz itni és rejivényekef megfejteni. Szerct. Itel lállak unokáim seregében, de kövelkezō leveledben ne feledd, hogy hol kell a leveled. - Kun Jancsi, TemesIgen letszik neked uj formájában a Cimbora s különősen tetszell ujabban a "Hétszáz palack dugáru" mulatságos törlénete. A kiadóbácsi pólolni fogja a 32 . számot, te pedig irdd ujra a rejtvényekel, mert ugyanarra'a papirosia irfad, amelyikre a uyári beszámolól s emiall nem közölhelem. - Lázár Róbert és Évi, Marosvásárhely. Megkaplam a nyári beszámolót és a rajzokat, mely utóbbiak az Évike szárnyprópálgatásai. Elgyönyörködtem benne, hogy a kis Évi a szárnyail milyen kedvesen próbálgatja. - Sterb Salamon, Máramarossziget. A megfejiések b küdésével nem késtèl el. - Gruenwald Edit, Nagyenyed. Látod. látod, csak lürelemmel kell várni s mindenki kap válaszi a levelére, ha megkaptam a levetét. Ha alig várlad, hogy megkezdódjön a tanitás, kivánságod teljesilit, mert már javában lanultok Bizony nem lehet iskolai évben annyit játszani, mint nyáron, de örömmel lálom, hogy emiatt nem elégedetlenkedel, mert jól kijảtszottad magadal Kolozsvárt, ahol nyaraltalok s ahol uszni is meglanultál. - Peltzer Márfa, Székelyudvarhely. A fô, hogy, van kedved a rajzolásra, meri, ugy látszik, tehetséged is van rá. Hát csak vedd komolyan a rajztanulási s meglátod, hogy milyen nagy őrömed lesz ebben. - Tolesvay Erzsike, Bánffyhunyad. Irlam a kiadóbácsinak, hogy ezentul az ujságot küldje Kolozsvárra, a református Szereletházba, Calea Regele Ferdinand 86. Elōzō leveledre, ugy emlékszem, válaszol-

fam. Hát bizony most sokal kell lanulnotok, nehezebb a vizsga, mint volt ennekelötte, de nem szabad elcsüggedni, mert a kilarló szorgalom és az erốs akarat elöbb-ulóbb diadalt arat. - Tátray György, Budapest. Gyorsan elrepîlt az idố, vége az arany szabadságnak, vissza kellefl mennetek Budapesfre. A nyári beszámolóval még nem késtél el s azt hiszem, lesz bố irnivalód Segesvárról, ahol nyaraltál \& bele foglalhatod beszámolódba Kolozsvárt is, a hol, amint a leveledből látom, szintén megfordultál. - Erőss Alfréd, Temesvár. Kár lelt volna a rajzérı, amely az ufcán készüll, ha be nem küldöd a rojppályázatra. Pompás kis müvecske. A 30. számof pólolja a kiadóbácsi. - Buzás Klárika, Bánffyhunyad. Minthogy jó bizonyitványod voll, kedves szüleid megrendelték jutalmul a Cimborál a te nagy örömedre. Ha valamelyik számol nem kaplad meg, közöld ezt akár velem, okár egyenesen a kiadóhivalallal, hogy mely számok híányzanak és azonnal pótolják. Számon tartom igéretedet, hogy szorgalmas és hüséges unokám leszel. Öszinte örömmel látlak unokâim seregében, mert lálom, hogy hálás szivü gyermek vagy : szereted a tanitó bácsikal, akik veled foglalkoznak. Anyukádnok, aki az! mondta neked, hogy én szeretem a gyermekekel, lolmácsold meleg iidvözle. lemet. Valóban, szeretem ôkel. hogyne szerelném, mikor minden gyermek leveléből a szeretet meleg sugerai áradnak felém. - Klinger Honka, Nagyszeben. Megkaptam a rajzokal, várom a lovábbiakal s egyben a leveledef is.

- Páska Judit, Hidalmás. A töltott káposzta igen jó étel, de még jobb felmelegitve. Ugyan ezt mondhatom a jó adomáról is. A jót szivesen elolvasom többször is, merí mindig jobbnak és Jobbnak falálom, éppen, mint a többször felmélegitelt főltō! káposztát. Egy szó, mint száz, nem baj, ha olvasótarrsaid ill-olt megjelent adomákal küldenek be, a fô, hogy az adoma jo legyen. A könyvet nem vélelienségből küldték neked hanem azérl, mert nyertél. Csudablom, hogy ez elkerülte a figyelmedet, - Jakab József, Kolozsvár. A kiadóbácsi közölte velem, hogy elküldle neked a kJlni vizel, amelyel a három nyereménylárgy közül választoltál. Következö leveledben sugd meg nekem, hogy kit ajándékoztál meg vele, Rejtvényeld jók. - Márk Lujza, Petrozsény. Nemesak rejtvénymegfejtést, levelet is várok, merl szertek közelebbrôl megismerkedni az unokáimmal. Khell Margit, Zabola. Háromszék megye. Szivből örvendek, hogy oly nagy örömel szereztem neked a nyert könyvvel. Bélyeggyüjléssel nem foglalkozom, de esefleg valamelyik olvasólársad, aki szintén foglalkozik bélyeggyüjtéssel, csereviszonyba léphet veled. - Szilágyi László, Szilágyeseh. Nem voltál otthon a nyáron, azért nem irtál, de most pótoltad a baszámolóval. Csak belepillantoftam a beszámolódba és meghatolf egy sor, amelyben irod,
hogy ithon vagy, ujra tannulsz és dolgozol az aszlalos mühelyben s múaszlalos akarsz lenni, mert reméled, hogy igy hamarább segitségére lehelsz özvegy édesanyádnak. Szép szándékodban segilsen meg a jó Isten, édes unokám! - Bencze Gizella. Szentkeresztbánya, Udvarhelymegye. Csudálom, hogy késōn kapod az ujságol. Egyébként a megfejtés baküldésével nem késtél el. Pótrejtvényed sorra kerül. Szercleftel várom további leveleidet. - Jerzsák Anna, Bihar. Addig is, amig levélben tehetem, tolmácsold hálás kösiönetemet édes jó anyádnak, aki oly megható szép levélben emlékezell meg az én munkámról születésem 66 -ik évfordulójón. $=$ Wilikó Terézke és Mariska, Tamásfalva, Háromszékmegye. Most falálkozom clôször a nevetekkel, tehát nemesak inegfejtést, de levelet is várok tôletek, hogy közelebbrôl megismerkedjem veletek. - Bogáthy VilmaSepsiszentgyörgy. Szép és hosszu 'evélben köszöntöt tél be s annyira tanulságos a leveled, hogy bōvebben kell válaszolnom reá. Többször kérted apukál, hogy rendelje meg számodra a Cimborát. Meg is igérte, de elmaradı, mert bizony négyecskén vagytok, az egyiknek cipő kell, a másiknak ruha kell, mindnyájatoknak pedig beiratási és fandij: ezek a te Cimborád elôfizelési diját mindig elvitték. Ekkor aztán, mint Ócsikének, neked is támadt ${ }^{e}$ gy nadselii gondolatod: elhatároztad, hogy a magad meslerségéból hozod össze az elöfizetési dijal. Anyukádtól kaptál nyole leut, 5 leuért vásároltál egy perselyt, a megmarad háro "I leut mindjárt bele is tetfed: megvoll a "Cimbora-alap." Akkor apukál kinevezted pénzlárnoknak, mett féllél, hogy a te gondviselésed alatt fellörik a "Wertheimkasszádat*, mivelhogy mosianában sok a, betörés. Csodálatos gyorsan nôll az alap, rövidesen meg. telt a persely, persze filokban opuka és anyuka is tettek bele, hogyne tettek volna. Szépen összejött a 100 leu és le mindjárt megrendelted a Cimborát, melyet, remélhetỏen, azóla már rég meg is kaptál. Az volt a kivánságod, hogy levélben válaszoljak neked, én azomban példaadás okáért jobbnak láltam ill válaszolni, de majd elkövelkezik az ideje annak is, csak irogassál szorgalmasan nagyapónak, hogy levélben is válaszolok. A rejivényeid jók.



## FEJTÖRÓ.

A sorsolăaban való rêszud́telre egquroliven " asegfejtise is jogosit :

A xejivén $\bar{y}$ megfejtését, m megfojtök b, nqertesek névsorit egyszerre, m megtejtést ko vet̄ hónap vêgén közióm

A megfejtések bekitiôsének hațirideje a nonap $10-1 k$ napia.

Kockaszámrejitvény
Beküldte: Timesák Pistike.

| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| :--- | :--- | :--- | :--- | :--- |
| 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |

Ezeket a számokat helyezzétek ugy el hogy mindenfelöl 25-öt adjon.

## Számurejt vériy

Beküldte: Weiszkopf Lajos és László.
21, 33, 4. Háboruban használják.
17, 13, 17 19. A macska más neve.
21, 4. Ėjjel ebben pihenünk.
7, 28, 2. Egy számjegy.
4, 19, 17, 33. Deszkát simitanak vele.
1, 34. Közmondás.

## Pótiórejtvény

Bekü'dte: Illenz Tibor.

- ikk
- ntő
- akk
- ors
—k
- ak
- rra

A kezdỏ betük egy kedves barátunk nevét adják.

## Szélmalomrejívény

Beküldte: Kun János.

szenkesziősége és lkiacoóhivaicle. Szerkesziöség:
Batanii-Mici (Kisbaczon) u. p. BajaniiMare (Nagybaczon) jud. Treiscaune (Háromszékmegye). E cimre kü'dendök a*Cimbora* részére szảnt kéziratok, az Elek Nagyapóhoz irott levelek és rejivénymegfejtések.

## Kiadohivatal:

Satu-Mare (Szatmár) Str. Cuza Voda 4.
A kiadóhivatalhoz küldendők a $\quad$ Cimbora* elöfizetési bejelentései és dijai.

Elofizelési dijak:
Romániában évi 400 , negyedévenként 100 L
(sehszlovákiában évi 80 csehkorona, negyedévenként 20 csehkorona.

Magyarországon évi 144.000 magyar korona, negyedévenkent 36.000 magyar korona.

Ausztriában évi $112: 000$ osztrák korona, negyedévenként 28.000 osztrák korona.

Jugoszláviában évi 200 dinár, negyedévenként 50 dinár.

Laptulajdonos: Szabadsajtó könyvnyomda és lapkiadö r.-t.

Felelōs szerkesztö: Dénes Sándor.

