


## Apókám, lmiért oly fehér a hajad?

Irta: BACSY TIBOR.

Fiacskám, egyszer enis voltam
Piros virágu, illatos tavasz,
Virágot szedtem dús mezök ölén
$S$ mảsztam napcsókos sziklák peremén.
Azután nyár lett, termö, melegvérü. A kis palántból erós fává nobttem S az idó csak telt, mulott mögöttem.

A nyárra ösz jön, lehull a virág, Már érett termést kinál a faág

És odaadja gyümö csét a nyárnak, Ez a sorsa - fiam - minden faágnak Majd lassan sárgulni kezd a falevél. Késöbb lehull, lefuija a szél, Aztán egy reggel, puha melegséggel, Száll a sok hópehely szerte-széjiel Es fehér ruhája lesz a sok, sok fának. Ezért oly fehér a haja nagyapókának.
(Kibéd.)

## (3) 3 H

## Baragladiu kincse.

\author{

- Irta: ÖFELSĖGE MÁRIA KIRÁLYNE. -
}

A cigànyok összeszedték sátorfájukat és másfelé vették uljukat. Baragladiu nagyon elvolt fảradva s mélyen aludt. A szekérdöcögéshez hozzá volt szokva s nem ébredt fel. De amikor másnap reggel jó késōn felébredt, elhült annak láttảra, hogy messze van a helytöl, ahová kincsét elásta. A szekerek lassan haladtak elôre a poros s oly hosszu uton, mintha a örökkévalóság felé vezetne.

- Visszatérünk arra a mezöre, ahol tegnap voltunk? kérdezte a gyermek az anyiăt.
- Miért térnénk vissza?
- Vissza akarok oda menni! kiáltott a gyermek.
- Akkor várj, amig megőszullsz! Hát, tudjuk-e mi vándorlók, hogy ahonnan egyszer eljöttünk, oda még visszamegyünk valaha?
- Vissza akarok térni, erősödőtt a fiu.
- Hagyj már békét - szólt rá az anyja.

Vissza akarok térni a mezőre! - kiảltá hevesen Baragladiu ès keservesen sirásba tort ki.

- Hallgass I - förmedt rá az atyja.
- De én tudok ám valamit, amit közületek senki sem fog kitalálni I
- Fogd be a szádat, mert ha nem, a legelsō tóba behajitlak!
- Gyülöllek, kiáltott a kis cigány, gyïlöllek mindnyájatokat - és kinyuitotta atyjára a nyelvét. Azért is vissza fogok oda menni, ahonnan jövünk.
- Hagyd békében a gyermeket - sugta oda a nagyanyja, aki Baragladiuval egy helyen feküdt - nem látod, hogy hiảnyzik egy kereke? Elkábitotta a nap, majd ha lemegy. helyre jön és eszére tér.

Baragladiu tehetetlen reménytelenségében elkezdett orditani, a ruhájăt szaggatta, a földhöz verte magát s téple a haját.

- Haszontalan gyermeki - sōhajtott az anyja. A legjobban szeretem, mégis tobbb bajt okoz, mint testvérei együtt.

Szegény fiu, egėsz nap hasonfekve sirt, arcát a szekér aljában levō lomok kőzé rejive...

Évek teltek el s Baragladiuból deli szép legény lett. Mint kóbor cigảny hiába járta be a világot, nem találta meg a helyet, hová kińcsét rejtette. Kereste, kutatta, minden órában, minden nap, minden évszakban, ám ō nem tudta a földrajzot, de még csak a bejárt vidékeket sem. Gyermekkorában ugyan nagyon sok határon áthaladt szekérben, melyben rakáson

volt mindenféle ringy-rongy. lábos, fazék, tepsi, sátordarab, nem is számitva a sok kutyát és tyukot, melyek a kenetlen, csikorgó szekérhez tartoztak. Szülei nem ismerték a szenvedélyét és elvándoroltak a helyről, ahol a fiuk szive kedves kincsével együtt eltemetve maradt.

Baragladiu azóta sokat járt végtelennek tetszỏ utakon, idegen országokon keresztül; napbarnitott arcu népek közőtt, porfelhőkkel boritott nedves, szeles országokon át, sikon s felvidéken, mig egyszer csak elért egy mezōvároskába. Közben hires muzsikus lett belöle. Ahol járt, sokan gyültek, hogy hallgassák. A nemrég még gyerekbōl immár deli szép legény lett. Hosszu göndör haja volt, szemei villogtak s fogai a fehérségtől fènylettek. Noha rongyos és vad külsejü volt, mégis ráirányult és megpihent rajta a szem.

A csapat a városka végére ért és a cigányok felverték sátraikat. Baragladiu azonban néhány garast óhajtván keresni, elindult a városba s egyszer csak a népkertben találta magát. A poros vándor egy ideig merev tekintettel nézte a járó-kelőket. Még eddig nem talált senkit, akinek feltárhatta volna szivét. Ami fénylett, az rá az eddigi varázshatással volt és az anyja mindig motyogta: - Az lesz a te veszted. Mert tudd meg: nem mind arany, ami fénylik. Az âlmodozó és magános Baragladiut a cigányok eSzivárvány próféta* néven csufoltảk. A vele egy sátorban élők nem szerették ès csupán felülmulhatatlan zenei tehetségéért türték.

Azon a szép, derïs vasárnapi napon a városka népének nagy része kiment a sétatérre. Baragladiu elragadva a vágytól, hogy a járókelők észrevegyék, nekitảmaszkodott egy öreg vadgesztenyefának és elkezdett muzsikálni. Ilyenkor minden földiről elfeledkezett ès csak magáért a dalért játszott. Sokan gyültek a cigány köré, aki ügyet sem vetett senkire, mig csak egy piros ajku, villogó szemü nõ utattörve magának a tơmő́tt sorokon, elébe nem állt. Ruhája szép volt, mint a mezök virága, ujjai gyürükkel voltak ékesitve, füleit szép és nagy kővü függök ékesitettêk, arca piros volt, szemét fekete pillák árnyékolták. Baragladiu amióta a világot jảrta, még ilyen szépséget nem lảtott. Szive oly hevesen kezdett verni, mint amikor a kincset találta. A nob, akit egész csapat fiatalember s bámész gyerek kisért, hangosan beszélt,
nevetett, de Baragladiu csak bajoló szépségét látta. Eddig csak magamagáért hegedült, most azonban már - csak a nöért kezdett játszani. Sirt a hegedü a kezében s a húrokból dicshimnuszt, gyözelmi éneket, vagy a kimondhatatlan boldogságnak örömkiáltását csalta elō.

A szép idegen szembe állt vele s fejével integetve, läbával taktust vert, közben egy-egy tréfás szót intézett egyik vagy másik kisérōjéhez. Baragladiu nemsokára elhallgatott. Letōrölte homlokáról rongyos ruhaujjàval az izzadságot ós szinte megkővülten nézte a csudaszép nőt.

- Jöjj estére hozzám - szólitotta meg a nő - muzsikálni fogsz, hogy táncoljunk s vigadjunk egy kicsit . . . Már rég keresek oly ügyes muzsikust, aminõ te vagy, mert vágyom a zene után, és meg is foglak fizetni érdemed szerint.

Azután megmondta a nevét, mely szép volt, mint valami déli virágé és oly különösen kezdett nevetni

- Mindenki ismer engem ebben a város. ban, a legutolsó gyerek is elvezet hozzám. Ezzel a csudaszép nő jelt adott kiséretének és távozott.

Baragladiu el is ment az este a szép ismeretlen nó házához és még több este is egymásután. Az öreg cigányasszony aggódott a fián tapasztalt nyugtalanság miatt és több gondot kezdett rá forditani, hátha megtalálná orvosságát?

- Ejjeli lepke ez, - mormolta magában az anyja - csak a világosságot keresi... Egyszer a szivárvány, másszor egy csillag, vagy bármi más fénylō dolog, melytōl aztán nem akar elválni. Most - úgy érzem - lángot talált, mely le fogja perzselni szárnyait.

De Baragladiunak nem volt nyugta. Csaknem minden este eljárt muzsikálni a csudaszép nỏ házához. Már tudta, hogy ez a csudaszép nō megbüvölt nö valóban, igazat mondott az anyja : ugy érezte magát, mint a lepke, melyik nem tud a lángtól távozni

Egy este érdekes dolog történt. Baragladiu egèsz éjfélig jảtszott. A vendégsereg zajosabb volt, mint máskor sorban nyujtottak a muzsikusnak egy-egy pobár bort, egy-egy aranyat dobva bele $s$ Baragladiu sorban fenékig is üritgette. Amikor a háziasszonyra került a sor, az előbb maga ivott a pohárból s azután nyujtotta a cigánynak, aki miközben a poharat

elvette. utána nyult a nö bársonyos kezének s meg akarta csókolni. Gunyos kacagással huzla vissza kezét a nỏ, s csufondáros szayakkal illette a boldogtalan cigányt a vendégek elött.

Baragladiu sáppadtan tetle le az érintetlen poharat, aztán megragadta a nỏ kezét, s forró tekintetét rászegezve igy szólt hozzá:

- Oly kincset adhattam volna neked, amilyet közületek senki még álmában sem lảtott. Egy drágakövekkel kivert aranyszelencét, melyet gyermekkoromban találtam a szivarvany lábảnál!

Nagy hahota követte a cigány szavait se hahoták közül élesen csendült ki a esudaszép nö kacagása.

Baragladiu magàn kivül kiáltolta:

- Majd egyszer el fogom hozni a kincset és akkor elhiszed, amit mondtam. Most nem tudom, hogy hová ástam el, mert szüleim akkor mentek el onnan, amikor én aludtam . . . de. azóta sok országban kerestem kincsemet, sokat jártam és már nyomában is kell lennem.
- Szép mesét mendasz, hogy clámils bennünket, - nevettek a vendégek. Hagyd a szivárvány meséjét a gyermekeknek !
- Ha nem hiszitek, hat joll van! Majd eljátszom a "Szivárványdalt, melyet hálábò! szerzettem, hogy megvärt és hogy eljuthattam
hozzai. Nem hallotta azt még senki, hogy milyen szép, de az a legbúsabb melódia a fö̀dỏn.

Es Baragladiu eljátszottà azt a csodalatos dalt, mely szivéböl-fakadt még kis korában.

Elfeledkezett arròl, bogy hol van és csak énekelt a kis gyermek tiszta lelkevel, aki most látja elöszôr szép àlinát teljesûlni. A hưrok nyöglek, kiáltottak, nevettek, hideg borzongàssal tölték meg a hallgatókat simellett valami hő epekedés volt az egész dallamban, mintha a nyermek az elmult boldogság elsó ơrájában elgondelta volna, hogy mennyi fájdalom rejlik minden fôldi örömben.

Baragladiu elhallgatott . . . csend. Talán angyal repilt-é el felettök? 1 A nỏ nagyot sóhajtott és a muzsikus mintegy alomból felébredve a fajdalomtól rekedt hangon kiáltott töl:

- Oh, Istenem! Megszegtem a szavamat, elénekeltem az én dicshimnuszomat egy szivtelen bábnak ! .... Jo éjszakát I Megelégeltem vendéglátástokat! Jóllaktam gazdagságotokkal! Szegény, miveletlen vándorcigảny vagyok én, visszalerek az én vadonombal. Aztan felragadta a telt poharat az asztalrô s a bort a nö szeme kōzé ōntōtte e szavak kiséretében: - Itt az aranyad! -s esze nélkiil rohant ki bühajjos hangszerevel.
(Vége kövelkezik)


## 

## Apró versek apró embereknek.

Irla: BENKO ANNA

## Sxürell.

Puttony körül, hej de vig az élet! Gyermeksereg mind köréje széled, Szöllöfürtöt két kezökre kapják. Édes szemüt, jó muskotăly fajtát!

- Szedöbácsi! A mustból is kérünk, Hadd legyen vig a szivünk, a képünk!
- Itt van fiuk, igyatok belöle,

Jöjiön meg a jókedvetek töle!

## 耳̄̈n a đél.

Didereg a kis veréb, Hófeihiô az égen. - Vajion lesz-e kenyerünk, Tüzifank a télen?

Hópelyhecskét rázogat Télapó bundája.

- Vajion lesz mindenkinek

Jó meleg ruhája?


## หU тヨИヨส

##  



## (5. faterimis


Deres a fǘ, kis pej lo vam, ne egyél, Hnkább engem a falumba elvigyél. Vigy el engem, édes lovam hazáig, Hojy ne fáyjon az én sziven sokaig.

# BENET UR. 

Mesél: ELEK NAGYAPÓ.

Azt hiszem, hogy Benet úr ivadéka lehetelt Venturnénak, annak a kevély, gazdag asszonynak, aki mig a fia messze földön hadakozott, hatalmas nagy várat épitett Bereck mellett. Azt mondta szertelen elbizakodottságában, hogy még az Isten sem tudja bevenni az ö várát. Hát az Isten nem is hagyta büntetés nélkül a kevély beszédet: támasztott rettentő földindulást s a hatalmas vár összeomlott, akár egy nyomoru kis kaliba. Többet nem is épült fel ez a vâr s a kevély asszony ivadéka, Benet úr, szegèny nemes ember módjára, fazsindelyes házacskában lakott egymagában. De Benet ur amilyen szegény, olyan jószivü volt, kapuja mindig nyitva àllott s utolsó falatját is megosztotta a vendéggel, aki hozzá vetődött.

Történt egy este, amint egymagaban ul dögélt Benet ur, s talán épen a jo időkre emlékezett, amikor az ő őseinek várai, nagy uradalmai valának, hogy egy fiatal, diákforma legény állitott be hozzá. Köszönt illendőképpen, Mátyás diáknak mondta magát s szảllást kért éjszakára.

- Istené a szállás, - fogadta Benet úr - kerülj beljebb, öcsém, telepedj le. Látom az arcodroll, hogy éhes is vagy, faradt is vagy.
- Bizony, mi tagadás, éhes is vagyok, fáradt is vagyok, mert messze földröl jövök.

Csakhamar aszia!hoz ültek, de a vacsora bizony sovány volt: egy tál lencse. Gondolta Benet úr, mégsem illendó ilyen sovány vaesorával traktálni meg a vendéget, hamarosan zsirt olvasztott s leöntötte vele a lencsét.

- Látod, öcsém, - mondta Benet úr, a mi földünk sovány, csak ugy terem, ha jol megtrágyázzák; azonképpen a lencse is sovány zsir nélkül.

Aztán egy kanesó bor is került az asztalra s amellett elbeszélgettek az ország dolgairól, különösképpen Matyás királyról.

- Az ám az igazi király - mondta Benet úr lelkes szóval. - Ámbator soha nem láttam, de mindeg esak jó hirét hallottam, hogy a jó Isten áldja, tartsa meg 1 Ugyan bizony - kérdezte kevéssel később Benet ủr -láttad-e te valaha a nagy királyt? Hisz te sok országot-világot bejártál?
- Bizony, láttam s látom minden nap, ha Budản vagyok, - mondta a diảk. Ugy nézz meg, hogy én is Mátyás király iródeákja vagyok.
- Hiszen az lehet, - mondo!ta Benet ür, de látszott az arcán, hogy nem nagyon hisz a diák szavában.
- Mondom kigyelmednek, hogy a Mátyás király iródeákja vagyok s ha valaha Budára jö, ne kerüljön el, látogasson meg: ott lakom èn is a király palotájában.

Azzal lehuzott egy gyürüt az ujjârol s odaadta Benet úrnak.

- Fogja kigyelmed, tartsa meg ezt a gyürüt emlékezetūl, s ha Budára jó, csak mutassa meg akármelyik cselédnek, mindjárt hozzảm vezetik.
- No, ecsém, én, ha Isten èltet, meg is látogatlak, nem telik bele egy esztendō, Csak egyszer lássam a királyt, azert is fölmegyek Budavârába, pedig messzécske van ide, jól tudom.

Másnap reggel a diảk megkőszőnte Benet ürnak a szảllást s a szives vendéglátást ès ment lovabb, ki tudja, merre Hanem Benet úrnak e naptól fogvást nem volt nyug dalma. Ahogy betakarodott, ami kicsi gabonája volt s egy pár arany csordult cseppent a buzából, fölkerekedett gyalogszerrel s addig ment, mendegélt, amig Budảra nem ért. Bemegy a palota udvarára, ott mutatja egy cselédnek a gyürüt. mondja, hogy kitől kapta: vajjon itt van-e még az a diák?

- Itt àm, - mondta a cseléd - csak menjen fobl kend a garádicson s mutassa a sitrázsának, az majd tovább vezeti.

Fölmegy Benet ur a garádicson, mutatja a gyürüt a strázsánnk s hảt, Uram, Teremtőm, abban a szempillantásban felnyilik elōtte a nagy szárnyas ajtó s tessékeli befelé a strázsa. Ott az elsó szobában mindenféle fényes ruhás urak álldogáltak s ahogy ezek megláttàls Benet ur kezében a gyürüt. csakhogy a tenyerökre nem vették: tessékelték beljebb, beljebb: ragyogó fényes szobákon leresztull, mignem egyszerre csak Benet ur ott allot rengeteg nagy szobában: Mátyás diák előtt.

De bezzeg forogni kezdett a vilàg Benet urral! Már addig is sejtette, hogy tơbb lesz az ỏ vendége afféle iródeáknál, de most már

tudta : hány hèt a vilàg. No, ob szẻpen megjảrta! Mátyás király volt az ô vendége, nem más. S 0 csak egy tál lencsével vendégelte meg De, hát ha nem volt egyéb!

- Ó, felséges királyom, - hebegte Benet ur - de szégyellem a dolgot. Megesmérem, hogy nem fogadtam illendőképpen, de Isten látja lelkemet, hogy ami telt szegény hâzamtól, szivemböl adtam.

A király mosolyogva veregette meg Benet ur vâllát, aztán megragadta a kezét.

- Egyet se buslakodjék emiatt kigyelmed. Sohasem esett jobban a vacsora, mint a kigyelmed megtrágyázott lencséje, mert éreztem hogy igaz szivvel adja. No, hanem most én is visszaadom kigyelmednek a lencsét.

Éppen ebédet jelentett az inas s Mátyás király Benet urat kivezette az ebédlő szobảba, maga mellé iltette s ugyancsak biztatta: egyék kigyelmed, szeresse!

Igy kinálta, ezzel a szóval Benet ur is ôt : szeresse !

Ebéd után behozatott egy tál aranyat meg egy tâl ezüstơt. Aztán intett az inasnak, hogy hozzon még egy hagyobb tálat. Ebbe a tálba beleöntơtte az ezüstöt, a tetejére meg az aranyat s mondta :

- No, Benet uram, èn is megtrágyázom az ezüstőt arannyal, mint kigyelmed a lencsét zsirral.

Ebéd közben virágos kedvre derültek az urak (virágos jo kedve volt a királynak is) s mit gondoltak, mit nem, obk is akartak valamivel kedveskedni a derék székely nemesnek. Fogta magát egy nagy ur, nagy hirtelen levetette magáról aranyos, gyémántos mentéjét s Benet ur nyaka közè akasztotta.

- Elbirja Bereckig kigyelmed? - kér. dezte a nagy ur.
- El én tovabb is, - mondta Benet ur.

Arra egy másik ur is a nyaka köze akasztotta a nehéz, gyẻmántos mentéjét.

- Hát ezt ?
- El én ezt is. Még többet is.

Egyéb sem kellett az uraknak (ha tréfa, hát legyen tréfa) ez is, az is a mentéjét $B e$ net ur nyakába akasztotta.

Most már a király is kẻrdezte:

- Hát ezt mind elbirja, Benet uram?
- El én, felséges királyom. Huncut, aki visszaveszi. Nagyot kacagtak az urak, hogy
csakugy csengett belé a palota. Bezzeg, hogy egy sem vette vissza a mentéjét.
- De már ezekhez a drága mentékhez illik a kard is, - mondta a kirally s egy gyönyörü szép kardot is adott Benet urnak.

Benet urnak kiosordult a könny a szemèbôl.

Mondta lelkes szóval:

- Köszönöm a kincset s kardot, felséges királyom. A.zt hazám javára hasznâlom, a karddal pedig hazámérts királyomért harcolok, amig élek.

Mondják is, hogy azt a vảrat, melynek ma csak a romladéka látszik, nem Venturné épitette, hanem Benet ur, abból az ezuisttel trágyázott tál aranybôl. No meg a nagy urak mentẻinek aranyából, gyémántjâbôl. De mảr az igazán mindegy, akảrki épitette, igy is, ugy is csak a bus romladékok emlékeztetnek a régi dicsőséges idökre.



## TONÖDIK KAIÓKA.

Tünödik Katóka, hogv merre induljon, Jobbra-e, balra-e, vagy visszafordulion. Addig tünớdik, hogy visszafordul szél en, Varja otthon édesanyja ölelésre készeı.


## Beszámoló a nyári vakációról.

\author{

- OO odik kàlemény.
}


## codil

Bár egy kicsit kẻsön számolok be nyári vakációmról, melyet otthon töltöttem, de azért azt hiszem, igy is eleget teszek kedves Nagyapó felhivảsának.

Vizsga után, melyet Békéscsabản a máisodik polgáriból elég jó eredménnyel letettem, ket-három hetig pihentem, mivel el voltam nagyon faradva. Két három hét leteltével, egy néni jött hozzánk látogatóba Aradrol, akivel a francia nyelvet gyakoroltam. Sokszor mentünk a nénivel sétalni a sósfürdöre, mely Déva város külvárosában van. Természetes sósviz, melynek gyógyitó hatása van. Egy kora reggel, anyukám. a néni ès én kirandutunk a dévai várhegyre. Ez a kedves, kis, kuipałaku hegy, melynek tetejét egy värrom, mint valami korona, disziti, varoskan's (ove bebe teräl al Kát kapun kellett atmennink meivekmast rambant hevernek. Csakhamar elérkeztonk a varromhoz. A kilátás gyönyörü volt. A vár egyik ódalàról láttuk kis varosumkat elierioni, melyct hegyek koszorúznak kôros-korut es a tîvo ban havasok csillognak a napfényben. A messzesẻgben Nagyàg községet látjuk hảrom tempo 0 maval a hegyek közı kibontakozni. Nagjag község régi aranybányáiról hires. Ezek a bãnyák Ferencz József kizáayé voltak. A vir alatt a szép Maros vö gye hazỏdik el, apró szigeteket a kotva. A messzeségben sok falucskát látunk fehéreni, - Nem lehet elegel gyönyörködni e szép kilátásban. A várnak keletkezéséröl senki bizonyosat nem tud. Az azomban bizonyos, hogy ez a var Mátyads király és Räkóczi György tu ajdona volt. A hires Szécsy Mária is itt laxolt. A var $1848,-\mathrm{ig}$ tel¡üsen ép állapotban volt, de a szabadságharcban a magyarok azt elfogla'ták és ekkor az ott levơ császári katonák egyike a lőportornyot felgyujtotia és a vàr légbe repult. Ennek maradványai a várromok.

A kedvezô időjárásf fe használva, kis társasảgunk letelepedett a füre és jóiztien falatoztunk elemózsi.nkból, miközben még mindég gyönyörködtünk a természet szépségeibon. Ezutan a romok között kezdtink mászkâlni. Mindenütt összeomlott falak. Nehezen lehet az
egyes termeket felismerni a romok között. Ittott még elég tisztán látszik egy-egy pince, bástya, kapu is.

Mär delfelé jär az idö, haza kell menni. Nehezen valunk meg e kedves váriol. Ez a kis kirảndulás örökkẻ kedves emlék lesz és mindig kellemesen gondoiunk vissza az itt toltớt óräkra.

Csendes varroskankban nagy esemény volt a Jókat-imnepely. A nagy mesemondónak tiszteletẻre rendeztéls eat az ünnepolyt. malyre mán hónapokkal ezelott készabetrek az egész megyében. Az innepély szeptember 20 दin folyt te Boldognak érzem magam, hogy én is e szeretett irónk, ïnnepèn közrenôkơthettem: A városi szinlàa; te jesen megtelt innepló kozzön. séggel, sōt hagyon solcan kiszorntalk, Két elơadás volt: delután és este. A détutáni elō. adason en szayaltam el magyar diszruhaban Jósainak Pqtöfiebresztüc cini gyönyörii költernényét apukám betamitásával. Ugy érzem, hogy szavalatom sikeriit, mert az finnep/ō Lözönsègtöl sok tapsot kaplam. Az esti elladás ejfélutã 2 órakor ent véget -- éolképelkel: amelyé közül s legutolsó és legszebb Jókai apoteozisa volt.

A pihenésbobt kivetten részemet, a lielle. mesen töltött szunet alattés most uiból hozzá fogok a komoly munkához, a fanuláshioz.

Kezét esókolja szeretó unokája:
Déva)
Leitner Veronka.

## Kedves Elek Nagyapó!

Junius 28 a àn kitüntetéssel levizsgázłam a negyedik elemiböl. Anyukãm egész nyáron nem volt itthon, mert beteg volt s igy én mindenben segédkeztem itthon, ahol esak hasznát vehették segitségemnek. Ezenkivü! kézimunkaztam, olvasgattam s hetenkint lestszer irtam anyukámnaik, mindenröl értesitettem öt, hogy ne nyugtalankodjék. Nagyon örült anyukäm leveleimnek. Vendégeink is voltak ezalatt az ido alatt, kedves kis gyermekek, játszottam velök, s vigyáztam reảjuk, Julius végén haza jött anyukám s augusztus 10. én Nagyszuteimhez utaztunk Barátosra, mindnyájan. Minden nyảron ott töltünk pár hetet. Van ott egy pir jó pajtàsom, nagyon jol töltjuik az idôt,


Anyukámnak Kovásznára kellett mennie, kénes fürdöket venni s pár napra átvitt engem is, hogy megnézem Kovászna nevezeteségeit. A piac közepén van egy borviz-forrảs, az egész községbōl s a szomszéd falukból oda jarnak korsőkkal a kitünó borvizért, - nem kell fizetni érte. Tóbb gyógyerejui fürdó van Kovásznản. A piactéren van a hires Pokolsár nevü hideg, vasas iszapfürdô, mellette a meleg vasas türdó. Itt egy nagy kazánban melegitik fel a vizet. Olyan sárga a viz, hogy a fehérnemü is egészen megsargul a fürdés után. Nagy gyógyerejük van ezeknek a fürdöknek. Messzebb a község végén az erdö alatt van egy sós fürdō. Arpád türdönek hivják. Mindenki azt mondta, hogy itt sokkal erôsebb a viz. s aki itt fürdik, gyógyu'tan mehet haza. Mankóval is mentek fajos jabuak s $15-20$ fürdó után mankó nélkit tudtak menni, S mily szép ott a vidék! £gy szép tisztás van, asztalokkal, padokkal, egesz napra ki lehet menni, kivinni ennivalót, gyönyőr ködni a szép vitékben és megfarodut a esodás hatásu vizben. Én is fürödtem benne s felfrissülve sétáltam vissza Kovásznára:

Többször is szerettünk volna ide kirăndulni, de az esős idöjárás megakadályozta. Sétálfam a szép sétatéren, voltam moziban. Pár napi nyaralás után Kovásznáról visszamentem Nagyszüleimhez. Szeptember 1-én hazajötünk Bölönbe, tizedikéig fanuitam szorgalmasan, letettem a felvételi vizsgát s szept. 28. -óta Brassóban vagyok s jârok a liceum I. osztályába.

Kezét csókolja hủ olvasója :
lasturassón
 Kedves Elek Nágyapó!
Én is eleget teszek a Nagyapó kivánságảnak és beszámolok a nyárí vakàcióró!
1ra Anyuka és apuka elengédtek pár hétre Nagyszokondra. Julius 17 -én reggel 9 órakor kimentünk az állomásra és felültuink a szatmárhegyi vonatra. Vonaton mentünk a Szatmárhegyig. A Hegyen leszálltunk és megnéztük, hogy ott van-e a szeker, amelyik kivisz Szokondra? A szekér nem volt ott és igy fuvarost fogadtunk, aki eivigyen Szokondra. A fuvaros az: mondta, hogy Szokondra nem visz el semmi pénzért, olyan rossz az ut, igy hát
csak Szakaszig vitt el. Erdödön mentünk keresztül. Szakaszon vårtunk hat óräig, mig a bácsi utánunk nem jött az ökör-szekérrel. Amikor Szokondra értünk, elöször is láttunk ott egy csomó rendezett házat. Hamar lefeküdtünk, mert nagyon fáradtak voltunk. Másnap reggel feikeltem hét órakor és kimentem megnézni, hogyan csépelnek. Kint volt az egész falu. Kölcsönosen segitettek összehordani a buzat, A cséplögép a falu tulajdona és a cséplést minden évben a falu más-más részén kezdik meg. Most épen a tanitó uré volt az elsô, amit csépeltek. A buzát két kazalba rakják és középre mf gy a gép. Mikor aztán kêszen volt a két kazal, mind a két kazalra felment egy ember és a kévét leadták a gépre. A gépen van kél asszony, akiknél kés van és kivagják a kötelet és oda adják a kévét az etetơnek. Az eletō meg szés soorva beledobja a gépbe. A gépnek az alján jön ki a polyva, a hátulján a szalma és a törek, az elején meg van öt zsák oda esiptetye, ameiyiken jön a buza, az egyiken jôn az elsórendii buza, a másikon a másodrendü és a harmadikon jön az ocsu vagy a harmadrendü buza. Ha egy zsák tele van, clzárják azt a lyukat a zsákot leveszik és más zsákot fesznek helyébe és mindig az a gazda gondoskodik fáról és vizról, akinek a buzajjảt csépelik. Hétfōn egész nap buzàt hordtunk a bácsiéknak, mert akkor $0 \hat{k}$ csépeltek. Másnap déleloft elmentem és megnéztem a falut: A falu szép völgy ben fekszik. Körillötte vannak a szőlöhegyek és az erdők. A falunak egy utcája van. Lakói svábok. Nagyon tiszták, rendesek, do'gosak és vallásosak.

Délutân kimentünk az erdőbe gombázni, szedtünk egy kosár gombat és meg is aszaltuk. Többet nem szedtünk, mert már reggel leszedték a cigányok. A gombaszedés nem olyan konnyui, mint gondoljuk, a sok leesett szàraz levél közûl nehezen lehet felismerni és megkǜónböztetni. Estére kimentünk egy boros pincébe, ez a pince a leghosszabb az egész Szokondon. A pince hasonlit a bányatárna bejáratához. Elôl van a pincegádor. A pincegadorban vannak a szüreteléshzz, a permetezéshez és a szölőmiveléshez szükséges dolgok: öt hat kapa, két-három asztal, három-négy lóca és a permetezö ruha. A pincegádorbō még egy ajtơ nyilik és itt tartják a bort. Ez a pince negyvenket méterre van a homokba

vajua és le van téve mind a két oldalon kétkét hosszu gerenda és ezen vannak a hordók.

Egy reggel a bácsi elment gabonát aratni, mi meg elmentünk a bácsi fiával az okrơket legeltetni, a cséplögépen túl az árokban. Egy kicsit elmentünk a cséplögéphez, addig az okrok elmentek, mi meg utanuk szaladtunk, azutàn lâtuk meg ôket, amikor a dombtetöre értünk. A sándorialvi keresztnél fogtuk meg. Itt volt a temeto is, amely ketszer olyan nagy, mint a szokondi. Innen hazahajtottuk az okrorőket ếs megebédeltünk. Délutân még a bácsi nem jott haza az aratásbôl és mi betogtuk az Okroket és elmentünk szénât gyüjteni. Este fél kilenc volt, mire hazaértünk. Esle esett egy kis zápor és másnap elmentem a szőlöbe kapálni. A gaz nagy volt. Egy reggel tiz óra fele megint kimentünk gombázni, szedtünk mástél kosårral, amit szintén megaszaltunk.

Vasárnap délelöt elmentema templomba,
ott volt az egèsz falu. A pap Sândorfalvàról jar be misézni. Délután kêt órakor van a vecsernye. Vecsernye után meg minden gazda a hóna alatt egy ûveggel, a kosárban ennivalóval, a boros pincébe megy, akár esik, akár fuj a szèl. Mi is kimentünk a pincébe, egyik pincéből a másikba mentünk be. Titi tancolt, a jegyzo fia hegedult ugy, hogy feltizkor mentünk haza. Kêt hetet tollotttink el nagyon kellemesen, aztán csendesen elbucsuztunk és hazajottönk. Hazafelé nem Szakasznak jöttünk, hanem Olảh-Gyürüsnek. A vidék sokkal szebb volt, mint Szakasz fele, de erre nagyon rosz volt az ut. Nagy szakadékok voltak. A Szatmárhegyen vartunk ket és fél orat a kisvonatra. Aztán felültünk és meg semállottunk Szatmárig.

Kezêt csôkolja szeretô unokája:
(Szalmár)
Román József.

##  Egy szép levél.

Sepsiszentgyôrgyröl egyik kedves unokámtól, Deák Tusikảtól oly szêp levelet kaptam, hogy kozolnöm kell veletek; ne csak én gyönyörködjem benne, hanem gyönyörködjetek ti is. Deák Tusika, aki ez idō szerint negyedik polgárisła, a kơvetkezö levelet irla nekem:

## Drága jó Nagyapóka!

Nem tudok eleget györyörködni a Cimbora szépségében, melynek nemcsak a külseje lett szebb, de a tartalma is megnövekedett. Igazán nem lehet szebb, ne. mesebb és tanulságosabb gyermeklapot elképzelni, mint a Cimbora s hálát adhatunk a jó Istennek, hogy nekünk ilyen jó nagyapót adott. Méltán nevezte egyik unoka a Cimborát az erdélyi magyar gyermekek lelkitáplálékának, mert igaz. Én is úsy järtam, mint Kursinszky Márta; eleinte el sem olvastam a Tamás érdek-lődik-et, de most úgy megszerettem, hogy amikor megérkezik a Cimbora, azt olva-
som el legelőször. Anyukának Öcsike nadselü gondolatai tetszenek legjobban. Mindis mondja, hogy mily nagyon szeretné megismerni. Én is nagyon szeretném megismerni Öcsikét és Andrist is, a $»$ festőt. De erre nehezen lesz alkalom, ha csak ide nem jönnek Szentgyörgyre, amit nagyon szeretnék, mert akkor legalább meglátná Öcsike a mi shires e városunkat.

A Cimbora október 11 -ki számában legjobban tetszett nekem a Klára c. elbeszélés. Igazán szép, történet ez, sokat lehet belőle tanulni. Én példaul azt tanultam belőle, hogy magyarázat után sokszor többet lehet tanulni, mint a tankönyvekből. Továbbá azt, hogy amiért valakinek az édesanyja cseléd, nem szabad azt kicsufolni, megvetni, mert annak a gyereknek az nagyon fáj. Hisz ô nagyon szereti az édesanyját és nem esik neki jól, hogy csufolják. Azután, ha valakinek a vallása

tiltja a disznóhus evést, miért okozni olyan kint, hogy szalonnát tömjenek a szájába. Ez már csak nagyon durva lélek. tot telhetik ki.

Nagyon sokat gondolok nagyapóra. Képzeletben mindig elrepülök Kisbaconba, s ott leszállok egy szép fehérre meszelt, árnyas fákkal körülvett ház elé. Lelkiszemeim megpihennek mindenen, ami a házhoz tartozik. Azután belépek a gүümölcsösbe. Járok-kelek, szivembe vések minden fát, bokrot és virágot. Egyszerre csak, mintha lábaim gyökeret vertek volna, megállok. A kert közepén barátságos lugas árnyékában, jóságos arcu öreg ur ül az asztal mellett. Elötte egész halmaza az irásoknak, leveleknek, kōnyveknek és irószereknek. Lábujijhegyen odalopódzok melléje. Nem vesz észre. A vállán keresz. tül bekandikálok a levélbe, amit olvas. Az unokák leveleit olvassa. Már sokat elolvasott, azok le vannak téve az asztalra. Olt olvashatom e neveket: Windhaub Margit, Páska Judit, Erőss Alfréd . . . Egyszerre ismerős neveked akad meg a szemem: Péter Margit, Kökösy Annus . . . Két legjobb barátnôm Mind meleg szeretettel vannak tele a levelek. Egyszerre nagyapó ajkain jóságos mosoly jelenik meg. Bepillantok a levélbe, s már az irásról megismerem. Ez az én levelem! kiáltok fel. Nagyapó csodálkozva forditja felém a fejét. Csak most vett észre. - Ejnye adta, rossz kislánya, szabad leselkedni? Mondja az öreg ember, jóságosan mosolyogua. - Ezer bocsánat, édes nagyapó! Mert az öreg ember az én szeretett Elek nagyapókám. Éppen kezet akartam csókolni, amikor anyuka hangja rázott fel merengésemből: Tusika, gyere vacsorázni!

Eltünik a kis falu, a fehérre meszelt ház, a gүümölcsöskert, nagyapó a leve-
lekkel, és oft találtam magamat a teritett asztal mellett. Önkéntelenül körülnéztem, hogy ott van-e nagyapó? Dem volt ott. Az asztalnál rajtam kivull apuka, anyuka, nagymama és Piroska hugom ültek. Csodálkoztak, hogy én miért nézek úgy, mintha most ébredtem volna fel. Persze, ők nem is sejtették, hogy hol jártam én azalatt, mialatt ők vidáman beszélgettek.

Sokszor elgondolom, hogy mégis érdemes átélni egy hosszu életef, hogy aztán, amikor öregek vagyunk, boldogak legyünk. Lám, Elek nagyapó nem hiăba fáradott, öregségére sok-sok ezer szeretō sziv êltető melege veszi körül. Meg is érdemli, hogy szeressük, hisz egész éle. tében az erdélyi, de nemcsak az erdélyi, hanem az összes magyar syerekek lelkének szerzett táplálékot tanulságos meséivel, mondáival és verseivel, de főképpen a Cimborával.

Az összes unokák nevében azt kivánom, hogy a jó Isten sokáig tarlsa meg még nekünk nagyapót.

Kezeit csőkolja:
(Sepsiszentgyörgy)
Deák Tusika.

## 

## Az egyensuily.

A kis Duci egy ofrizetlen pillanatban kicsí széket tolt emeleten lévő lakảsunk nyitott ablaka elé és felkapaszkodott az ablak párkányára, hogy onnan lássa a mozdony füstjét, amint ô mondani szokta. Anyukám ijedten rohant az ablakhoz ès mérgesen rászoít:

- Az Istenért, mit csinallsz? Hátha elveszted az egyensulyt ès kiesel az ablakon?

Ducika e,re komoly arcot vág, keresni kezdi ruháján, köténye zsebében az egyensulyát, mire mèrgesen szól anyukảnak:

- Hogy veszthetem el, hisz nincs is a zsebemben az a, hogy is hivjăk csak ?

 intsistinlinct forginivielmo


## Eves nagyapókam, a nyár elején, amikor

## Öcsike barátja.

a Balaton videken üdültem. megismerkedtem egy pàsztorfiuval. Nemesak megismerkedtem vele, de barátsagot is kotottünk es lelkes hive lett 0 is a világbékének, amelynek, amint nagyapóka is tudja, én apostola lettem s leszek. a mig élek. Az én pásztorfíu barátom igen intelligens gyermek, elég jol ir s mostanában tevelezek vele. Igen, nagyapókám igen, ez nem kältemény, de igaz valósâg. Hiszen irok én költeményeket is, többnyire a világbékét hirdetoket s épp most jelente em meg gepirásban összes költeményeim második kötetét, meGyet a világbèke javâra fogok árusitani. De én most az én Ferkó barátomról akarok irni (ez a pászztorfiu neve), aki leveleiben egész osszintén feltárja nekem a multját, nem titkolva el azt sem, ha néha letêrt az egyenes utról. Legutóbb egy legész törlénetet int le, természetesein, este, gyertyavilkignal, mert a mig ho nem boritjal a mezöt, kijár a júhokkal a legelöre.

Egyszer egy napi szabadságot kapott a gazdájatól, kora reggel bement a városba, ott bicskát vásárolt s még délelốt vissza is jött Szepesdre, Gondolt erre, gondolt arra, hogy most már mivel töltse el a nap hátra levő részét. Kiment a rétre, ott levágott egy jó vastag füzfabotot, azt szépen kifaragta, de még mindig magasan járt a nap, szerette volna, ha találkozik valamelyik pajtásával, mert igy magában unta magát,


Hát, egyszerre csak megpillant egy ismerős kislányt, aki virágot szedett a réten Nossza sietett a kisłányhoz köszönt neki: Adj Isten, Katóka. Ejnye de jó, kogy talállak. Jere játszodjunk. -- Ugyan mit ? kérdezte Katôka.

- Mit? Hát, hát tudod mit ? En előre szaladok, te meg szaladj utánam.
- Hát, jo, kezdjed.

Nosza, megfutamodott Ferkó, utána Kató,

szaladtak mint a sebes szél, s amikor már alig lihegtek, hirtelen megált Ferkó egy gytimölcsös kert mellett, ahonnét csábitóan mosolygott ki a ropogós piros cseresznye. Nézte, nézte Ferkó a cseresznyét, aztán egyszerre csak nadselü gondolata tamadt: se szo, se beszéd, átvetette magát a keritésen. egy, ketto. felmászott a fára, mohón kebelezte be a cseresznyét, Katóka meg csak állt egy helyen szótlanul s amint csakhamar kitünt, erösen megütödött a Ferkó tolvajságán. Végre torkig ette magát Ferkó leszálit a fáról s nehány szem cseresznyét hozott Katonak is s nagy hetykén bökte Kaloka felé: Nesze, egyè te is!

Nem kell lopott cseresznye 1 utasitotta vissza Katáka büszkén, Erted? Nem kell! Nem is játszom veled tơbbet, mert te tolvaj vagy. Tolvaj, tolvaj, tolvaj!

Ezzal Katóka háfat fordifott neki, faképnél hagyta, de Ferkó kikacagla s csufondáro-

san kiabála utána: Gyáva! Gyáva! Szégyeld magad, te gyáva!

Am amint hazafelé ment, ujra meg ujra. fülébe csendült a tolvajo, s hiába fütyörészett, nem tudfa kiüzni magából a becstelenitö szót, szüntelen hallotta: tolvaj, tolvaj, tolvaj 1 Este, amikor vacsorázott, a tányérján ezt a szót látta: Tolvaj! Ejjel, alig aludt el, álmában fekete fellegeket latott tornyosulni az egen, s a fekete fellegek köziil ez a szó villámlott ki: Tolvaj, tolvaj, tolvaj! Aztán egyszerre csak akkora cseresznye repült a szájába, mint egy sütôtök, mảr fulladozotf is, de szerencsére felébredt. Reggel megvallotta bünét az édes anyjának aki megpirongat'a s azt mondta neki: - jóvá kell tenned a hibádat, jössz velem ahhoz az urhoz, akitobl a cseresznyét loptad s kifizeted az arrát. A béredböl fizeted ki àm, nem az én pénzemböl.
4. Erre Ferkó kivette a szénájából ami pénze volt, ugy indultak Bogyó urhoz, aki éppen feléjūk tartott.


No, szólitotta meg Bogyó ur a Ferkó anyjât, éppen magához indultam, jó asszony, mert megtudtam, hogy a maga fia dézsmálta - meg a cseresznyẻl.

- Ó, ó, uram, bocsásson meg a fiamhak, könyörgött az anya. Megbánta a bünét. Elhozia a cseresznye árát is. Thol ebben a kópertában.

夕hit- Nem kell nekem a pénz, jó asszony, de azt elvårom, hogy attól a kis lănytôl, akit
ö kicsufolt, mert nem helyeselte a lopást, bocsánatot kér. Jerünk!

Mindjárt el is indultunk, de nem sokaig kellett menniök, arra felé tartott Katóka.

- Jer, kislányom jer, inteft Bogyó úr.


Katóka odament, illedelmesen meghajtotta magat, az en Ferkó barátom pedig konyezve kért bocsánatot töle. Nemcsak, de mindenkep-1 pen rá akarta eröszakolni Katókảra a megtakaritott pénzét. Mondjam-e, édes nagyapókám, hogy Ferkó azóta a becsületesség pèldaképe és en büszke vagyok arra, hogy barátomnak mondhatom.

A másolat hiteléul:
Kisbaczon)
Elek nagyapó,

## 

## A Cimbora könyvoszáalya

## A cserkészkळnyvek uj arai:




## Elek nagyapó üzeni:

Tátay György, Budapest. Amint leveledböl látom, nemcsal Erdéljben, de Magyarországon is sok a tanulnivaló, te azonban jôkedvvel tanulsz, mert a fanilód is, meg a tiszleletes ur is jó ember. Hàt csak fanulj szorgalmasan és irjál süruln nagyapônak, mégpedig gondosan, hogy javuljon az Irásod. - Asztalos Lilike, Nagysomkut. Ha már egyszer megnyerted a Senki Tamás történetét, kuldd vissza az egyilk példányl a kladóhivalalnak. Szaimárra, oft kicserélik más kơnyvvel. - Tatár József, Szafmár. Örvendek, hogy nemesal pontosan kapod oz ujságot, de örömmel is olvasod, mert igen megszeretfed. Szeretnél nagyapóval megismerkedni közelebbről is. Ez a kivánságod könnyen teljesulhel, mihelyi ismél Szaimárra megyek. Várom további leveleidet. - Némedy Loncika, Lippa. Kissé furán irod -a neve el sönnyen meglörlénhelik, hogy nem mindenki fudja kiolvasni. Tanácsolom, hogy egyszerüen ird te a netedel: ez a legszebb névaláirás. Ês le kännyen is megteheted ezt, merf egyébként az egész leveled igen azépen van megirva s amiért különठ̈sen megdicsérlek, helyesiràs tekintctében is kifogáslalan. - Pelizer Mária, Székelyudvarhely. Az adoma sorra keril, az augusztus 9 és 16. számokat pôlolja a kiadóbảcsi. - Markovits Ernö́, Szatmár. Eddig is mindig megfeftelled a rejlyényeket, csak nem kuldfed bc. Lấlod, lálod, ha mindig bekuldled volna, eddig minden valószinulség szerint rád mosolygoll volna a szerencse - Páska Judit, Hidalmás, Sok jó kōnyrel olvastál má . amint a leveledben megnevezell köngvekből lálom. Hát csak olvasd a jó kb̄nyveket, mert nem ismételhelem clég sokszor, hogy a jó kb̉nyv a legjobb barál. Arra a kérdésedre, hogy milyen magasra tud felszállini egy repillögép, bizony, neat tudok válaszolni. Ha azonban azt kérdenéd, hogy összel virágzoll-e nálunk az orgona, mint nálatok, erre már fudnék válaszolul, mert nálunk is virágzolt. Àm azérı sajnálom, hogy nem tudlad leszokitani a Il orgonavirágolokat, mert igen magason volt, pedig szerelfed volna elküldení nekem. Elég a jỏ szándék, én azzol is meg vagyok elégedve. Amint láthalod a nyáai beszámolók közlését megkezdtem. Irod, hogy a szegény munkásemberek még a nagy hídegben is szedték a kukoricál s még künn is aludiak Sokszor elgondoltad, hogy mi lenne az urakkal, ha a nép nem volna. Egyszeriien nem volnának urak, ha a nép nem volno, ez az én fele. letem, mert minden urnak az õse valamikor a nép közül emelkedelt kI. Egyébként, he olyan urakra gondolsz, akik egyáltalán pem dolgoznak, hál azok bizony vagy éhen halnának a nép munkája nélkül, vagy ha nem akarnának éhen halni, szépen megfognák ôk is a kasza meg a kapa nyelé. - Veiszkopf Lajos, Nagykároly. Válaszoltam
az eddigi leveleidre $s$ azt hiszem, olvastad is már a válaszokal. Rejivényeidből válogalok. - Halász Lenke és Bimuka, Székelyhid. Október 8 -án kell leveletek 16 -án érkezell ide és igy sojál hibálokon kivïl lekésfelek az októbervégi sorsolásròl. Kárpóllásul nevelek benne lesz nagyapó kalapjában a novemberi sorsoláskor. A Cimbora küldésére és a számrejivényck hibállanságára vonalkozóan irłam a k'adó és a szedöbácsinak. Jó kivánságotok mélyen meghaloll. Hosszu életet kivántok nekem, hogy még sokáig mcsélhessek szegény magyar gyermektársaitoknak. Bizony, mondhatom, magam is főként csak az erdélyí magyar gyermekekért kivánom magamnak a hosszu élelet. - Kohn Zsuzska, Nagyvárad. Irok én neked, Zsuzska, mindig, valahányszor le irsz nekem. Mostani leveledet meg is dicsérem, nemesak azérl, mert már lintával irsz, de gondos és érfelmes is az irásod. Remél m, hogy a Csudalámpa cimí mesekönyvemben, amelyet anyukád velt ajándékba, örömel találsz, mert ebben a könywben a világ legszebb meséil igyekeztem öszszegyïjten és tovább mesélni a mogyar gyermekeknek. - Deák Tusika, Sepsiszentgyörgy. A te igazán szép leveledre ezen a helyen nem válaszolhalok érdeme szerint, mert akkor nem jutna hely a robbi izenetre. Ehelyeit azt teszem, hogy leveledel más helyen ebben a számban leközlöm ku: 0 n , mint igazi példaját a szivbōl jövõ s szépen, okosan s kifogástalanul helyesen megir! levélnek. Itt csak Jelzem, hogy szerelnél levelezni Páska Judillal s evégból ideirom cimedel: Sir. Regina Mária 22. - Páska Judit, Hidalmás. A jó adoma olyan, mint a töltöll-káposzla: mennél többször melegitik fel, annál jobban izlik. Azok az adomák, amelyekről te azt irod, hogy másolatal régen megjelent adomáknak, nem nevezhetōk másolatoknok, egyszerüen ugyanazok az adomák más formában és más beálilásban vannak elmondva. Egyébként igazán Jó adomát szivesen lekőzlők akkor is, ha tudom, hogy szószerinf van lemásolva. Részint azért, mert a jó mindig jó, részint meg azérl, mert ezzel is gyakoroljảk unokáim magukat a helyesirásban. - Paál József és Elek, Szék.lykereszfur. Azért ugyan nem haragszom, hogy levelezőlopra irlok, sől ellenkezőleg, megdicsérlek érle, merl igazán folösleges köllség egy szám rejlvényeinek a megfejlését levélben küldeni. Bocsánezy Margit, Nagyszeben. Hobár még nem járı egyenesen Nagyszebenbe az ujságod, a rejtvények meg* fejlésével ncm késtél el. - Gyárfás Magdus. Egy ilveg kölnivizet nyertél a sorsolásban, de még nem kaplad meg. Irjảl ezért egyenesen a kiadóhivalalnok Szatmárra s ne feledd kozzolif a kiadóhivatallal pontos cimedet, merl a kiadóhivatal könyvébe helység szerint csoportositva vannak bevezeive az elöfizelōk. - Pilcz Piroska, Mádé. falva, Csikmegye. Dicséretel érdemelsz az irásodéris

még nagyobb diczśrelel érdemelnél, ha a megfejtés melleft levelet is irnal. - Jakó Zsigmond, Agostmajor, Biharmegye. Neked is Jár a Cimbora s igen szereled olvasni, kulönösen Öcsike leveleil. Csak az a kár, irod - hogy a 28, számtól kezdõdõen jár. Magam is azt hiszem, hogy kár azokért a számokért, mert azokban is sok szép és fanulságos olvasmány volt. Szeritellel lállak unokáim seregében s várom fovábbi leveleid-f. - Piefsch Kálmán, Puj, Hunyadmegye. Mélyen meghalotl kis versed, melyben Béla öcsédel siralod el. Különösen meg. haló versednek az a része, amelyben ozt irod: .bár hatan jálszadozunk egyuilt, hogy a heledik elment, az fáj nekünk ${ }^{*}$. Eszembe jutiatja a versed egy nagy angol kobltó versét, amelynek a cime: Helen vagyunk, Uram, heten Egy kislảnytól kérdezik : hogy hányan vannak lesivérekiil s 6 ozl válaszolja : heten vagyunk, uram, heten, hololf a hét közül egy a temelōben alszik. Én magam is, ha kérdezik, hány gyermekem van, mindig azt felelem: hat, jobllehet egy a hat közäl a temetöben alszik. Ennyit a to versedról s a fe verseddel kopcsolalban, 5 hogy még nem vagy egészen járalos a verselésben, ez igazán természetes, hiszen még csak második gimnazisia vagy, de a versedben rejlō gondolat és melegség valóban szép reményekre jogosit. - Berger Klárika, Nagyvárad Nagy sajnálattal olvasom édesonyád levelébōl, hogy beleg vagy, s nines türelmed várni arra, amig magad irhalsz Viszont nagy örömmel lálom édesanyád leveléböl, hogy elsô tanuló vagy az iskoláben s le vagy a fanitónéninek legkedvesebb fanitványa. Szivemböl kivảnom, hogy mielōbb helyreálljon az egészséged s te magad irhassál nagyapónak, okl szerfetlel várja leveleidet. Azt hiszem, az csak lévedés, hogy okt. 11 -én szeplember 11 -ki ujságot kaptál, de én mindenesetre figyelmezletem a kiadóhivalall, hogy gondja legyen a te ujságodra is, hogy idejében kapd meg s idejében kulldhesd el hozzám a rejfvénymegfejlésekel. Édesanyádnak tolmácsold viszont idvözletemet s egyben köszönetemet a Cimboráról irt elismeró soraiérl. - Goldberger Mária, Máramaros. szigel. Éppenséggel nem haragszom amiall, hogy elsô alkalommal csak level zőlopon irtál, ment igéred, hogy szorgalmasan fogsz irni nagyapónak. Egyébként már ezen a levelezőlapon is egy egész sereg rejivényt küldtél, van mibôl válogalnom. - Érsek Kató, Zilah. Asztalon kס̈nyökölve eszedbe jut nagyapó s elôvelted a tiatát és a lollal, hogy irjál egy rövid kis levelet. Nagyon szeretnéd, ha minden sxámban irnék neked. Igazán tôled füpg. hogy ez a kivánságod leljesulljön, esak irjál szorgalmasan, még akkor is, ha a le iskoládba nem engedik be a Cimborát, aminek az okát lgazán nem ludom elképzelni, mert nem tételezhetơ fel a szillôkrōl, hogy olyan ujságot járassanak gyermekiuknek, amely a gyermeki léleknekár-
falmas lehel. S ugy gondolom, rólam se lehet fellélelezni, aki már szinle száz könyvel irfom a gyermekeknek, hogy olyan ujságol szerkesztenék, mely a gyermekek lelkél megronisa. Azt irod, ha a jó Isten segil; még szerzel kél elôfizetốl. Te igazản diesérelet érdemelsz a buzgólkodásérl, mert rég akkor is elōfizetờ szerzel, amikor le magad csak a szlinidöben olvashatod a Cimborát. Király Lilly és Éva, Kolozsvár. Szégyenl tek, hogy oly régen járaljátok a Cimborál s mindeddig̀ esak a rejivénymegfeftési küldöltélek be, levelet nem irtalok nagyapónak. Igéritek azonban, hogy ezután gyakrabban fog. tok irni s ha beválijátok az igérelet, amiben nem kételk_dem, nem lesz okolok a szégyenkezésre. Irjảtok, hogy mind a keffen a második polgáriba Járiok s azt kérditek: Ugy•e, nagy lányok vagyunk már ? Hiszen, nagyok vagytok, nagyok, de nem olyan tulságosan nagyok, hogy még nogyobbak ne lehesselek $s$ kivánom is szivbōl, hogy egészséges, szép, okos és jó nagy leányokká serdaljetek. Azt lálom, hogy a lelketek egészséges, merı a Címbora "valóban igazi cimborálok" és nagyon "sok kedves percet szerez ${ }^{*}$ nektek, az irásolok pedig minden tekintetben kifogásfalan. Szerelettel várom lovábbi leveleitekel. Leifner Veronka, Déva. Megkeplam a nyári beszámolót is, meg a Jókal-iinnepélyrōl feivelt fényképedet is, melyet kedves emléktárgyaim közt helyeztem el. A rajz. pályázaira beküldött rajzokbỏl azokat, amelyek nemcsak jók, de sokszorosilásra is alkalmasak, közölni fogom a Cimborában. Annak igen örvendek, hogy a Cimbora külsejét igen szépnek találod s szerinted a fartalom is szebb, mint voll. Hiszen éppen arra lörekszem, hogy lehetöleg hétrôl-hétre tarlalmasabb és szebb-legyen az ujság. - Gyárfás László, Kolozsvár. Ha még eddig nem kaplad volna meg a nyert könyvel, a kiadóbácsi mindenesetre meg logja küldeni, illetŏleg pólolni. - Váró Éva, Székelyudvarhely. Megkaplam a kél kis rajzol. Még idejében érkeztek, nem késtél le a pályázatról. - Szentpétery testvérek, Szilágysomlyó. "Már megint irlunk Elek nagyapónak* : ezzel kezdōdik a'levelezőlapolok. Hát csak irjatok, ujra meg ujra, mert én minden levelelekel örömmel olvasoan. - Rábetz Adolf, Kolozsvár. Nagyon el vagy foglalva az iskolai és a hegedí tanulással, de mosi van egy kis időd, s ezt ,nagyapónak szenteled". Ės mostantól kezdve többel fogsz irni, hogy gyakoroljad magadat a mgyar helyesirásban, meri habár lengyel szãletésil vagy, nagyon kedveled a magyar nyelvel, minthogy. itt nōttél fel, a magyar és lengyel mindég jó barát volt Hál csak irjál mennél gyakrabban, hogy a magyar irásod kifogástalan maradjon, mert örömmel állapitom meg. hogy az irásod ezidōszerin! minden tekinlelben kifogástalan. Klinger Ilona, Nagyszeben. Ócsinek és Andrisnak szóló leve'edet továbbitottam nekik Budapestre, ök válaszolnak.

## FEJTÖRÓ.

A Boraolásban való resazvételre egp reltubin p ,
A voltudnv megtojtésết, a megteltōh ia
 vof
A megfojte̛selk bekildésênok hatínidolo a honap $10-1 k^{2}$ napla.

## Poilórejivény.

Bekílde: GERGENYI F. RENC.

- incs
- les
- acska
$\rightarrow . v i$
- ul
- eprü
$\rightarrow$ pri
- óh
- ovar
- $\mathbf{z}$

TI acsi

- 10 m
- iga
-iga
+ inas.


## Kockarejtyény.

Bekuldle: VARGA ÉVI ÉS ANIKO.

| $A$ | $A$ | $A$ | $A$ |
| :--- | :--- | :--- | :--- |
| $A$ | $A$ | $B$ | $B$ |
| $B$ | $I$ | $I$ | $L$ |
| $L$ | $L$ | $P$ | $T$ |

Ezekef a befükel ûgy helyezd el, hogy balról jobbra és felülröl lefelé olvasva ugyanazon szovak kercked jenek ki.

```
Ponitrejtvérazy.
    Beküdle: KOVACCS KAROI.Y.
        Kalapacsal 㨁k a fejët.
        A lovakat hajtják vele.
        Kicsi ellentéte.
        Verik.
        Ige.
        Ferfinév
        Szomoriság ellentéte.
        Kapukon szokott lenni.
        A gyujtó mäsik neve.
    A kezdöbetük egy magyar bós és egy
jeles iró nevet adjak.
```


##  <br> szamhesziĕséqe és laicadợhiw ultala. <br> Szerkesztóség:

Batanii-Mici (Kisbaczon) ut. D. BafaniliMare (Nagybaczon) jud. Treiscaune (Harom székmegye):E cimre küdendük a Cimboraтészére szảnt kéziratok; az Elek Nagyapóhoz irott levelek és rejitvénymegiejtések.

## Kiadohivatal :

Satu-Mare (Szatmár) Str. Cuza Voda 4.
A kiadóhivatalhoz küldendök a $\rightarrow$ Cimbora. elólizetési bejelentésel és dijai.

Elбfizetési dijak:
Rornániában évi 400 , negyedévenként 100 L
Csehszlouákiában évi 80 esehkórona, negyedévenként 20 esehkorona.

Magparórszàgon évi 144.000 magyar korona, negyedévenkènt 36.000 magyar korona.

Ausztriában évi 112.000 osztrák korona, negyedévenként 28.000 osztrảk korona.

Jugosžáviában évi 200 dinár, negyedévenként 50 dinár.

Laptulajdonos: Szabadsajtó könyvnyomda és lapkiadó r.-t.

Felelōs szerkesztō: Dénes Sándor.


