


# A könvv. <br> - Irta : ÁBRANYI EMIL. - 

Ha sok reménjed csalfán tünni lătod: A könyv veled van, mint igaz barátod.

Ha eldoboc, rá tiprasz szivtelen, Nem duzzog; hivjad s mindjárt ott terem.

Szerencséd elhagy? Sorsod mostoha? A könvv nem pártol el töled soha!

Ha fáj a szived: lágyan hinti rád A költészetnek égi balzsamát.

Szép kincseit elhozza néked sorban, S gazdaggá tesz a legnagvobb nyomorban! (Budapest.)

## 

## Baragladiu kincse.

\author{

- irfa : Ofelsége mária királynô. -
}


## III

Şok év iöft s felt el . . Baragladitt már megöszült, De anyja még mindig vele rótta az utat hipegben, forró melegben. Amióta elmonota titkaff, óvakodoft a nôktől, félénkhé s gyanakodóvá left. Anyja, akárcsak egy boszorkány, sok jót és rosszat fu內ott, A sáttak minden lakója félf az ô bûvōlésétot. . . Az anya és a fill megérfettelk egymásf kevés szóból is Századok szokásaiboz biven a cigányok csapatokban éltek és vánDoroltak, csak Baragladiu és anyja êltek külön.

Baragladiu, noba nem bázasodott meg. mégis vajba left, mert benne volt valami vad, hajihatatlan, elrejtett erō, mellyel uralkodott a fársain.

A cigãnyok észrevették, bogy Baragladiu csak a folyók mentén vezeti őket.

- milyen bölcs, monðogatták maguk közt, meg akar bennūnket s jószágainkat a szomjuság veszedelmétōl óvni.

Baragladiu minden este odahagyta sáfrát és a viz partján járkált, különōsen a füzesben. Egyenkint vizsgálta meg a füzfákat oly bỏ vággyal, bogy megtalálja kincsét, mintba elveszetf bard́tját keresté. Amikor azt gondolta, hogy senki sem hallja, elōvette begedüjét és elmuzsikálta a „Szivárvány-Dalf", azzal a szándékkal, bogy engesztelje meg az Eget, mely, ób! ugy elnémult. . .

Aztán ismét eltelt nébány év . . . és BaraglaDiu folỳton vánborolt anyjával, állanDóan kutatva azt, amit gyermekkorában oly iól elpugoft.

Egy este az anya, aki már teliesen vak volt, utolsó óráját éreate közeledni s êrezte azt is, hogy koránōszült fia melleffe van.

- Fiam, kérdezte, lement-é már a nap?
- Ce, felelfe a fiu.
- És még mindig jársz azután, amit nemi fudsz megtolálni?

Az anya most elöször beszélf fia félfeft titkáról. - Hogyan iöft rá? Kifaláita?

- Fiam, folytatá, még egy nótát nem hegeDültél el nékem, - tubod, azt a Dalt . . . Mielṓtt meghalnék, szerefném hallani:

Baragladiu kezébe vette a begedut és elkezdte hévvel, fájoalmasan játszani anyjának a páratlan Dalf, azt a bimnuszt, mely tiszta, gyermekszivébōl fakadt. Az anyának, nobja már rég nem látott, a Dal hatása alatt a szeme egyszerre váratlan, titkos fényben ragyogott, mely kimonìhatatlan boloogságát tükrözte vissza.

És a fōnséges láfomás közepett lelkét kilebelte...

Jöttek $s$ multok az évek és Baragladiu csak kereste gyermekkori kincsét. I bejárt ufaknak se szeri, se száma, végtelen, mint az örökkévalóság. Mlár teljesen megöregedett, reszketökeziī aggastyán left. A fiatal korban oly erōs vallak meghajoltak. mint valami sulyos teher alatt. Az évek terbe volt rajtuk sazé a kialuDhatatlan vágyé, mely életének minden napián kinozfa. Gyalog már nem tuðott jârni, a szekérben ült, mint valamikor gyermekko-

rában a sok ringy-rongy, fazék és lábas kōzt. De most összeljuzódva ült, fejét mellére borgaszfotta, kezét térdén összekulcsolfa és szemét meteven a távolba irányitotta ... Egyik unokája nyugtalanul járkált a gyenge s fáradt-lovak mellett, olykorolykor iót csapva rájuk az ostorral. Azonban amikor a nap leálbozoft és a cigányok kifeszitették sátraikat valami árnyas mezōn, az öreg vajda leszállt a szekérrōl begedüjével s indult a folyó exüst szallagia felé, fáradt tekintetével kémlelve minden egyes füz alakját. Mlég mindig eljátszotta a szivárványnak szerzetf Dalt, de már merev ujiakkal 5 gyakran megállt, anélkül, hogy befejezte volna.

- mi baszna, - sóhajtott fel - mi baszna, ugy sem találom meg azt a belyet, abová kincsemet tettem. Az iDő mulik és az én utolsó órám közelg! . . . Meghalok anélkül, bogy megtudjam, mi volt a szelencében... nem, nem fogom megtuoni! ...
néha megjelent elötte a nö alakja, akit nébány *. napig oly igen szereteft. Oh, milyen szép, felejthetetlen láfomás! . . És a szegény aggastyán immár gyōnge elméjében a nô arca a kincesel egyoeolvadt, ugy bogy nem fudta egymástól megkutönbőztefni.

Egy esōs tavaszi nap estéjén d szekerek végRelennek látszó mezö szélére értek. Baragladiu fáradtan bóbiskolt a szekérben, de egyszer csak birtelen felemelte szeméf. Fényes szivárváng ivelte be az eget, mint valami láthataflan egektôl alkotott hio, mely a látkōr távoli szélén keżṑōff s öreg füzfáktól árnyalt, csenðesen folyðogáló patak vizébe merült el. Baragladiu nagyot kiálfott, azfán kiszállt a szekérböl, kezében tartva a begediijét és futva indult az „igézet" látására. A cigányok azt bitték, hogy az öreg megbolonoult. Ó azonban a sok év ferbe ellenére is elérte a belyet, abol a szivárvány a patak babjaiba merūlt, egy már vén szomorufïz tōvében.
\# szivárvány lassan eltünt az égrōl. Az öreg a füz kiálló gyökerei közé eseft, majo kezével türelmetlenūl kezdett fapogatózni. Egyszerre csak mély üregre akadt és abban valami keményet és bideget érzeft... A kincs volt $a z$, $a z \quad \overline{0}$ kincse... Gyorsan, gyorsan ki kell nyitnia a szelencét, mielöbb szive az örömtōl meg nem reped... Mem volt veszteni való ideje!...

Türelmetlenũl próbálta a fè̀elet . . . Vajjon ki fog-é nyilni? . . . Feszifi . . . igen . . . igen . . . már mozog, engè . . . kinyilt. . .

Ob!... Baragladiu oly mélyet sóbajtoft, bogy azt bitte, a lelke is elszáll a sóljajtással.

Egyszerre ugy tetszeft neki, mintha gyermek volna, mint volt régen, mert megbecsülbetetlen kincsében az ifjuságot találfa meg. El nem képzelhetō bolDogságot érzett, mint akkor, azon a tavaszi estén . . . régen, régen ! . . .
ugy érezte, hogy feste már nem oly nebéz, bogy az évek terbe lesiklott a meghajlott vállakról és ujra gyermek, uira kis fiu...

Isteni fény áradt el benne, mely üdvözitō sugarakban füröszfgette. Felemelte szemét és látta a Dicső szivárvánỵt, mely tündöklö fényét a végtelen égre ivelte... És az átlátszó szivárvány feleft angyalok lebegtek, kik aranyhárfán látszották az ō énekét: - a dicséret-himnuszảt . . . Dal tôltötte meg s járta át a levegôt; elragadó, csodás, vig susogás, egyesuilve valami égö vágy-kiáltással, mely lsten fránt hálaképen fakaot a szivéből... Ez az ô dala volf, azé a kis búsongó, vándorcigáng fiué ...

Baragladiu ajtatos ima közepeft, kitárt kezekkel terült el a fölbōn. Örōme nagyobb voit, semhogy el tudta volna viselni azt. Egy percig tartó bolbogság után a szegény öreg szive megrepedt 5 kielégifbetetien lelke föl az égbe, más világba térf . . .

A cigányok vajdájukat napnyugtakor, amikor a lángszinū égalj az esti kö̉be olvadt, találták meg banyatt fekve, fejét egy füz tōvére támasziva. Mellette volt a szlvárvảny minden szinében pompázó kövekkel kirakott szelence. Mozəulatlan mellén volt a vonó s a törōtt, szakadt húru begedü, lebet, bogy az utolsó, panaszos fájbalom-kitōrés mũve.

De arcán gyermeki mosoly ragyogott...
(Halmi.) Románból forditotta :
ifj. POPA MIKLOS.

## A TInTA ÉS A TOLL.

- Irta; k. bendre róza. -

Acélhegyével elöre meredve hidegen csillog a toll. Hatalmas fegyver 0 , melybōl néba záporként bull a kō. Myomában olykor az örbög lohol, máskor angyalszeliDen bút osziat lélekgyötōrte arcunkról.

Szerényen áll egy üveg tinta a foll közelében. Sötét bogyóknak egykor kinok közöft csordult leve, mely most szolgamódon várja, hogy a fényes acélbegy mikor is fordul feléje.

Pedig, én édes Istenem, mi volna e szerêng folyadék: - a tinta nélkül, ugyan mi volna a gögös, büszke foll?
néma szäj, melynek hangja bizony csak akkor van, bogyba belőle finta foly...


## Napraforgó Bandi

hta* cSürōs EMILIA.

Egy kis fiu nagy kedvét találta labban, hogy a fákat, bokrokat rongallta, ha bot volt nála, azzal verte le a leveleket, ha pedig kés került a kezébe, össze-vissza faragla a fảk törzsét, Hiảba figyelmeztették arra hogy ez milyen csunya szokás, semmit sem használt, söt még a mezei virágokat is, ahol csalk tehette, letördelte és irgalmatianul eltaposta, ha utjăba kerültek.

Egy vasárnap délutàn szüleivel sétálni ment a mezöre. A pipacsos buzatáblák szélén magános napraforgó állt, aranyszinui tányérját büszken a map fele forditotta. A kis fiu odaszaladt és mielött édesanyja rászólhatott vo'na, letörte a napraforgó virágot, kü'sõ zöld héját végig rántva a száron, le egészen a tövéig. Egy darabig vifte a virágot, aztán megunta és beledobta az utmenti békalencsés pocsolyába

Utjözben édesapià ujra émagyarazta neki, hogy milyen csunya és szivtelen dolog a növényeket bántani. Hiszen a növények nekünk csak hasznunkra vannak. Tảplálékot, ruhát adnak nekünk hûsitö árnyékot boritanak fö’ènk, megérdemlik tehát, hogy kiméljük, védjük, olfalmazzuk öket. Aztán a növények is, mint az állatok és az emberek nỏnek, s raporodnak, tehát éreznek is. Az ütés, vágảs nekik is épp ugy faj, mint nekünk. Aki a fákat, virágokat bántja éppen olyan rosszat esinál, mint aki az állatokat kinozza. A kis fiu figyelmesen hallgatta édesapja magyarázatát, de csak egyik fúlével. A másikon azonnal kí is ment a fejéböl. Igy törtẻnt aztán, hogy amikor hazafelé mentek és elhaladtak a csonka, virágtalan napraforgó melletf, akkorát vágott botjával a csonka törzsre, hogy az derékban kettétört.

- Ejnye, ejnye, Bandi! - szólt reả édesanyja - Hât nem éppen most magyarázta ėdesapád, hogy a növényeknek is fáj az ütés ?
- De hiszen nincs is virag rajta! Mentegetôdzött Bandi
- Persze, mert a virágját is te törted le, szivtelen, haszontalan fiu!

Büntetésből esti ima utãn nem csókolta meg édes anyja, Bandi pedig felhuzta a paplant a fülẻig és aludni próbílt.

A gyerekszobában leoltották a lámpát, sötét volt. Kivülröl nem jött be semmi fény, mert fekete viharfelhök takarták el a holdat. Bandi leszoritotta a szemét, hogy ne lássa a nagy sötétséget. Egyszerre ugy érezte, hogy valami ragyogó sárga fény gyult a szobabban. Felnyitotta a szemét és azl latta, hogy egy sárgaruhás tündérke ill az ágya végèn. Belekapaszkodik kis ágya rézrácsába és kezében egyre suhogłat egy aranyos vesszöt.

Bandi ijedten ült fel az ágyban és akkor azt is észrevette, hogy a tündernek aranyhaja van, mely ugy világit, mint a nap. Megdörzsölte a szemét és uigy kérdezte a tündértôl, aki nem volt nagyobb, mint az állólámpa.

- Ki vagy te és honnan jössz ?

Csilingelờ hangon vá'aszolt a tündér: Én napraforgó tündèrke vagyok és azért jöttem ide, hogy megbüntesselek szivtelenségedért. Kelj fel egy-kettöre és gyere ve'em!

Bandi sirni kezdett.

- Nem megyek, mert sötét van kint, én félek és nem is tudom, hová akarsz vezetni!
- Ellentmondásról szó sem lehet itt most, barátocskám. Egy-kettöre kelj fel és tedd, amit parancsolok!

Bandi a félelemtől dideregve bujt ki az ágyból és követte a tuindért. Az kiszàl t az ablakon, Bandinak is az ablakon kellett kimásznia. Mentek, mentek ki a faluból a uzatảblảk között. Végre megálltak a derékban tört napraforgó mellett.

- Megérkeztünk ! - szólt a tündér, Most itt varázsvesszömme átváltoztatlak napraforgóvá és ki leszel téve mincen vásott gyerek bánta'mazásának, mindaddig, amig valami jószivü gyerek ki nem ás és at nem ültet a maga kertjébe. Ha ilyen gyerek nem akadna a fa'uban, addig fogsz itt allani. amig leesik az e'sō hó. A varázs'at csak akkor fog feloldódni!

Megsuhogtatta aranyos palcaját ès eltünt.
Bandi, mielött körülnézett volna, azt érezte, hogy sok, sok gyökér a földhöz köti a lábát, bolyhos, szurós pihével fedett levelek ágaznak el törzséböl és feje helyett egy sárgaszirmú napraforgó virág van. Eppen olyan, amilyent of ma délután letört és eldobott.


Szent Isten, mi lesz, ha valami rossz gyerek most az ö virágát is letépné. Jo Isten, vajjon mi lenne! - Egészen megdermedt erre a gondolatra. Hajnalodott, hüvös harmat hullt virágára, leveleire és ez jól esett neki. Azután felkelt a nap. Simogató meleg sugaraiban nagyon jó volt meghimbálni virágát, leveleit.

Nagy porfeihövel közeledett a falu felől a csorda. Tülköltek a kis disznó- meg tehénpásztorok, ostoraikat pattogłattàk, a malacok sivito:tak, a bocik bögtek, szóval nagy lármával jöttek.

Napraforgó Bandi reszketetı a félelemtől. Mi lesz, ha ez a sok állat neki megy ? Pozdorjãvá zuzzák!

De kellemesen csalódott. Ugy mentek el mellette az állatok, mintha oft sem lenne. Hanem a legutolsó pásztor gyerek hajnali jókedvében nagyot ütött botjával a napraforgó törzsére, ugy, hogy szép aranyszinü virägkoronája egészen a buzatâbláig hajlott le. Később egy szeginy ember ment el mellelte. aki a csacsiját haitotta. A pákosztos állat odakapott ès leszakitotta alsó, legszélesebb levelét. Hogy fájt, sajgott a seb helye Bandinak! Sokkal jobban lajt mint amikor fiu korában megvägta az ujiát.

Sok ütést, faszitást, sebet kapott még aznap, alig várta mảr, hogy beesteledjék. Ėjszaka mégis csak jobb volt, mert nem bántotla senki és sammi. Mikor a hold feljött, iuresa do got látott a buzatáb a szèén ott allt egy magảnos napraforgó ès sïcii könnyek peregtek le virágjából a tô.dre. Eddigi vảsottsígat, szivtėensegét siratta Bandi. Most látta és érezte csak igazán, milyen csunya és helytelen szokás volt az, hogy bántotta a növényeket. Aztán szüleire is gondolt, akik azóta bizonyosan mindenfelé keresik és agyonbusulják magukat miatta. Arra is gondolt, hogy aligha akad akad olyan gyerek a faluban, aki ōt tövestöl hazavigye és neki itt kell szenvednie, amig lehull az elsö hó. Jó Istenkém, - kesergett - mi lesz velem, ha karácsonykor havazik elöször? Véget ér a vakáció, a többi gyerek mind visszamegy' a kollegiumba, csak én fogok hiányozni és senki sem fogja tudni, hogy mi lett velem!

Volt oka bizony Napratorgó Bandinak arra, hogy könnyei leperegjenek a száraz talajra. Egyik nap a másik után telt el, tele
szenvedéssel, szomorusággal. A buzát learatták, a sarjut lekaszálták, kezdték szántani az öszibuzának való földet, a napraforgó szép sárga szirmai elszáradtak és lehullottak, mandu'a izü magvakkal tele tányérjára a madarak addig-addig szálltak, amig az üres, kifosztott lett. Egyre hidegebb volt, reggelenként már dércsipkés ruhaboritotta harmat helyett a nö: vényeket és Bandit még mindig nem oldotta fel senki a varázslat alól. Pedıg száradó tőrzse te'e volt ütésekkel, sebekke. Hogy sajogtak, hogy fájtak ezek! És emellett naprojlnapra hidegebb lett, ugy fázott, ugy diderget belé, hogy a többi szảradó kóró, melyek az árokparton éveltek, ki is nevette èrték.

Egy reggel aztán arra ébredt, hogy puha hótakaró boritja törzsét, levelének csonkjait, száraz üres virágtányèrjảt. A levegö is tele volt puhán hulló hópihékkel és Napraforgó Bandi boldogan megrazkódott.

- Itt az e'ső hó - vége a varázslatnak!

Boldogságában meglendifette megmaradt száraz leveleit és belevagta kezét kis ágya rézrácsába. Fényitotta a szemét, hát azt latta, hogy takarója a fö!dön fekszik, az ablak pedig nyitva és besüt rajta az áldott meleg nyári napsugár, Nagyot kiáltott.

## - Édes anyám!

## Ijedten lépett be az édesanyja,

Milyen hónapban vagyunk - hánya-

## dika van?

- Hányadika? Hảt augusztus harmadika, Tegnap másodika volt. De kellj már fel, te álomszuszék. Nagy vihar volt az éjszaka nézd meg, most milyen szép friss minden a kertben !

Bandi a szemét dörzsölte.

- Édes anyám, jöjjön ide és csókoljon meg engem a tegnap este helyett. Olyan álmom volt édesanyám, hogy soha, soha még egy falevelet sem fogok többé leszakitani!

Mondjam, ne mondjam, Bandi aznap délig kötőzte a vihartól földre sujtott georgia töveket és azontul soha még egy füszálnak sem ártott.
(Kolozsxár)

> Apró fiuk, aprá lányok Hótája, meséle
> Tiszta lapra lekottázua: A jôuô zenéje.
(Hegyközujlak)
K. BENDRE RÓZA



## Beszámoló a nyári vakációról.

## Kedves Elek Nagyapó !

Fenn vagyok a hegytetőn. Körülöttem az árnyas fák, lehajló ágaikkal és susogó lombjaikkal. Lenézek a hegy tetejéről és látom a hegy lábánál elterülō falvakat és városokat, melyek között a Zsil, mint egy ezüst szalag kigyózik. Mellettem egy forrás gyöngyözik és kis csermelyt, majd patakot alkotva, belefolyik a kanyargó Zsilbe. Elöttem zöld pázsit terül el, melyen a sok tarka virág úgy néz ki, mintha ezer, meg ezer pillangó lenen. Feljebb megyek a hegyen s elém tảrul a Vulkán szoros egy elszigetelt része, ahol egy régi-régi, évszázados várkastély maradványai vannak. Elnéztem a porladozó romokat, melyekről a kö
\& darabonként máladozik le. Egy-két szoba épségben maradt, de falait befutotta a vadrepkény és csak itt-ott látszik egy-egy darab a régi, szinehagyott falakból. A vảrárkot már rég benötte a gyom és dudva és tele van kőtörmelékkel, melyek a várat körülvevő várfalak

* maradványai. Felmentünk a régi romokba és onnan néztük a vidéket, amely elragadóan szép, amint a lenyugvó nap bibor sugaraival beragyog még egyszer a fák sủrü lombjai közé. Mi is elhagytuk a romokat és vidáman, énekszóval tértünk haza Vulkảnba, utközben jó nagy bokrétát gyüjtöttünk. Mire hazaértünk, már besötétedett és mi álmosan hajtottuk le fejünket, hogy reggel vidáman keljünk fel.
(Vulkán)

Horváth Sarolta.

## Kedves Elek Nagyapó!

Az iskolai év vége után itthon voltam egy pár napig. Aztản elmentem Nagyajtára nagyszüleimhez, öcsémmel együtt. Ott nagyon jól töltőttük az időt, játszottunk, olvastam, mentünk a mezőre és kirándulásokra az erdôbe és más helyre. Egy napon aztān Nagyajtáról nagytatával szekêren elmentünk Kisbaconba Elek nagyapóhoz, hol pár boldog órát töltōttünk el Elek nagyapóval és kedves unokáival együtt, melyet soha el nem felejtink, csak azt sajnáltuk, hogy Öcsike meg Andris nem vol) tak ott. Visszajövet Bibarcfalván megnéziük a borvizforrást, azután pedig hazamentïnk Nagy-
ajtára. Nagyajtán még egy pár napot töltöttünk, azután hazajōttünk. Párnap mulva Mikefalvára, Kiskükülló megyébe mentünk a nagyszüleinkhez. Az idōt itt is nagyon jól töltöltük, jatszottunk, fürödtunk, olvastunk, halásztunk, szöllöbe jártunk és tanultam is. Reggelenként mentünk a kertbe szilvát szedni. Amikor a szilvát felszedtük, játszottunk $10-12$ óráig, azutản, ha jó idö volt, mentünk fürödni, Fürdés után olvastam vagy tanultam ebédig. Ebéd után pihentünk egy kicsit, aztán megint fürödni mentünk. Igy teltek a napok, mig egy napon szüreteltünk. Már reggel 8 órakor a szöllơben voltunk és szedtük a szöllőt, kádakba raktuk, hazavittük és otthon kipréseltük. Augusztus vége felé Mikefalváról hazajöttünk. Igy töltöttük a nyarat, kedves nagyapó 1

## $$
\text { 1) } \begin{aligned} & \text { Kezét csokolja unokaja: } \\ & \text { Kistorony, Szeben-megye) } \\ & \text { Benedek József } \end{aligned}
$$ <br> <br> Kezét csókolja unokaja: <br> <br> Kezét csókolja unokaja: <br> <br> 1) (Kistorony, Szeben-megye) <br> <br> 1) (Kistorony, Szeben-megye) <br> <br> Benedek József

 <br> <br> Benedek József}
## Kedves Nagyapó!

Én is beszámolok a nyárról, bár sok változást nem irok, mivel a nyarat itthon töltöttem s igy nem irhatok ujonnan látott nevezetességekroll vagy eddig ismeretlen tájakról.

Ismétlésekbe nem akarok esni, hogy a tavaly már egyszer leirt dolgokat ujból, ha más köntösben is, előadjam, ami csak unalmas lenne, mert elmondhatnák olvasótársaim, hogy azt már olvastuk egyszer, szūkségtelen még egyszeri tárgyalảsa. Egész nyảron át tanultam, mert készültem az obtődik gimnázium vizsgájảra, de azért maradt idöm arra, hogy a meleget a Küküllöben egy kissé megenyhitsem, mert a rossz nyårhoz mérten eleget fürödtem.

Sokat olvastam oly francia könyveket, melynek egyik oldalán van a francia, másik oldalán a magyar s igy nem kellett a szótárral annyit kinlódnom. Sokat olvastam magyar iróktól is, igy Jókaitól olvastamaz $\because \mathrm{Uj}$ földesurat, mely az elnyomatás éveit festi mesteri tollal és az alakok mesteri megrajzolásával. >Három dekamerons-t is olvastam, melyben - igaza volt Mikszáthnak - van ott csirkecsont és arany, mint Jókainénak a szekrényében. Amint olvastam, ez akkor látott napvilágot, amikor


Jókai egy évben kevesebbet irt és kiadták addig megjelent összes müveit. Azután gyönyörködtem a "Névtelen vár* mindig változatos meseszövésében, melynek azonban politikai háttere is van, mit megtalálunk a Napoleont megbuktatni akaró royalista törekvésekben. Második felében a magyar inzurgensekrôl elterjedt gunydalokat és szólásmódokat akarja megcáfolni különböző esetek felhozásával. Azután elolvastam a Régi jó táblabirák-at Egy az Istent-t. Régebben elolvastam az $\geqslant \mathrm{El}-$ átkozott csalảd= c. regényét és »Mire megvénülünk c. gyönyörü regényét az Istentagadó Topándyval és az álszent Sảrvölgyivel . . . A *Véres könyv* c. regényét is elolvastam, mely nek tärgya a keleti háboruból van meritve.

Mikszáthtól olvastam sok elbeszélést, azutān -Szent Pėter esernyőjéto, *Beszterce ostromátc, ₹Két vâlaszlás Magyarországon«, de kitünó igazi magyar humorával nem tudtam betelni soha, mert minden izében magyar. A -Vén gazember c. regénye, azt hiszem. a legszebb. Azután elolvastam Vas Gerebentō *Garasos arisztokrácia és a *Juratus èlete c. munkåt. A nyert könyveket nagy élvezettel olvastam, de legjobban tetszett "Öcsike könyver, azaz a nadselü gondolatok első sorozata . A nyảron Kootz Károly vásárhelyi barảtommal az idỏ nagyon jol eltelt, ő illusztrálta irásaimat, küldtünk is be nagyapónak ilyen munkákat.

A többi idóm eltelt sétálással, fanulás-
sal, azutản a keriben napszảmosokra ügyeltem és még egyéb dolgok is adták eló magukat. A rovid nyâr uigy eltelt, mintha nem is lett volna.
(Egrestō.
Beretzky András.

## Kedves Nagyapó!

Én is leirom, hogyan telt el a vakacio.
Miutản levizsgáztam igen jól, még ittbon maradtunk a záró ünnepély utánig. Az ünnepély igen szép volt. A cserkészek rendezték. Az igazgató ús kiosztotta a jutalomkönyvelket, amelyböl én is kaptam a Pókok völgye cimü
könyve!, Wellstöl. Nemscktara az ünnepély után (Itaztunk a Nagyszüleinkhez falura. Ott épen cséplés volt és három kis unokatestvéremmel (a legidősebb 5 ès fél éves) egész niap a gép körül voltam. Es az összes fiuk ott voltak, hogy csak az étkezésnél lehetett látni öket.

Fürödni nem lehetett, mert a viz nagyon zavaros volt, de azért találtunk ki mást. Egy régi fürdöszobából egy marosvảsáıhelyi unokatestvéremmel együtt olyan szép kis szobát csináltunk, hogy Nagymama is lejött, hogy megcsudálja. Elōször szépen kisuroltuk (kôpadozat volt) egy rossz seprüvel és mert fürdőszoba volt, voltak kis lefolyók, melyen mi levezettük a vizet. Aztản hagytuk, hogy megszáradjon. A pincékböl elökeritettünk ket kis asztalt, egy kettes iskolapadot, amelyben szüleink tanultak, amikor nevelöjük volf. Azutān kisuroltuk a pihenő padot, ami még ott volt, szedlünk egy kis virágot és feldiszitettük vele a mi kis szo. bánkat. Amikor megérkezett Apuka, tetiünk egy kirándułást a szőllőbe, Ott, ahogy megérkeztünk, Apuka kiadta a paranesot, mivel hogy ó voli a társaság legidơsebb tagja és parancsnok volt, hogy mindenki pihenjen le egy órára a magunkkal vilt pokrócokra. Apuka kitette egyik fiut örnek egy félórảra, aztản egy negyed ơrara engem és egy másik negyed órára egy másik fiut. Ezek az örök teljesitették a társaság kivánságát, példảul kergesse el a kutyát vagy, ha rajta màszott egy hangya, vigye el és ilyen dolgokat. A fején volt egy cserkesz kalap és a kezében egy nagy bot. Az óra leteltével Apuka kiadta a parancsot, amely a következö jó programból állott. Elöször is fel a hegyre, amely egy pár lépésre volt fekvöhelyünktôl. A hegy nem volt nagyon magas, de elég meredek és bizony elég nehezen tuduunk feljutni a hegy tetején álló régi kripta tetejére. A kripta egész kicsike, a magassága körülbelöl 1 és fél méter és a tetejére kis homok domb vezetett fel. A kripta belsejében két hatalmas kölap volt, sirok nem voltak benne, ajtója sem volt. Amint mondják, két gróf volt ide eltemetve.


Azulán elmentünk a szomszéd szöllơbe, amely szintén a Nagyapáé, egy kis szakadékon, amelynek a fenekén egy olyan kicsi patakocska volt, hogy at lehetett lépni. Aztản felmentünk a másik szöllỏbe, mely egy hegyen fekszik, itt még a szöllö nem volt megérve, erröl a hegyrôl gyơnyöriü volt a kilátás. A szalmakazlak egyenes vonalba huzódtak, a pázsit úgy nézett ki, mint valami zöld takaró, a learatott búza kñzött. Ott volt még a megmaradt madárijesztỏ és a szarkalảb. Azután sok-sok mogyorót és szilvát szedtünk, majd haza tértünk és nagyon fáradtan, de jỏétvágygyal vacsoráztunk.

A jól eltelt két hét után ismét hazatértünk és mostan várom az uj iskolai év II-ik gimnáziumának a kezdetét.
(Kolozsvár:
Rados lbolya.

## Kedves Nagyapó!

Én is, mint többi unokái Nagyapónak, be 1 számolok a nyári vakációról.

A vizsga igen jól sikerült, hál 'Istenek, most már első gimnázista vagyok. Nekünk már a következô vasárnap volt a záróünnepélyünk, de még nem utazhattunk el. Addig is jártunk a strandra és már egész jól tuduunk uszni. Kapjonba, ahová utazni akartunk, nem nagy utat kellett megtegyen a vonat, csak 2 órảt. Arra felé, hála Istennek, igen jó termés volt. Sok helyen már le is volt aratva, de a szilva adja mégis a legjobb termést. Olyan sok a szilva, hogy a szöllöben, ahová késöbb kirándultunk, öt fa dült ki. Máskülömben alma is igen sok van.

Abbahagyom a termésről való beszélgetést, hogy ne untassam Nagyapót, inkább elmondom a megérkezést. Amikor odaértünk, éppen cséplés volt és mi az unakatestvéremmel, Bandival, aki Marosvásárhelyről jött, rögtön odaszegödıünk a cséplökhöz. Egy munkảs odaadta a vasvillájảt Bandinak, egy lány pedig nekem és dolgoztunk egész estig. Este aztán fáradtan tértünk haza. Másnap reggel látjuk, hogy nővérem és Bandinak a huga mesterkednek, hogy valami fürdöszobából egy kicsi házikót csináljanak. Minekünk is eszünkbe jutott, hogy csináljunk a fürdô feletti padláson igy kis szobát. Persze mi ugy akarluk, hogy
a lányok ne tudjanak feljönni. Tehát ugy eszeltük ki, hogy egy kuszó rudat támasztotfunk a falhoz, hogy csak mi tudjunk felmászni.

Sokszor kiküldtek minket a szōlöbe, hogy hozzunk valami gyümölcsőt. Persze, mi fiuk igen szeretjük a mogyorót és szedtünk is belöle egy jó kosárkãval, Bandi pedig felmászott a fára (mivelhogy igen jó mászó) és rázott vagy körtét vagy szilvát. Haza menet mindig mégszokták nézni, hogy mit hoztunk és amikor meglátták, hogy mogyorót is hoztunk, el akarták venni, de mi fürgébbek voltunk. Bandi gyorsan felkuszott és én feladtam neki. De nagynéném, hogy megbosszulja magát, amikor mi elmentünk sétálni az országutra, odavitte a létrát és levetette a mogyorót, amikor mi mảsnap felmásztunk, hogy együnk kis mogyorót, a kosár üres volt, csak hảrom szem mogyoró volt benne.

Még sok ilyen kis kalandunk volt, de azok nem ilyen érdekesek. Mảsnap megint akadt valami dolgunk, ugyanis azt mondta a nagybaityánk hogy fel kell meszelni a tenniszpailyat. de mi azt mondtuk, hogy jngyen nem csináljı $k$ meg, ő azonban azt mondta, hogy csináljuk csak meg és azzal fog fizetni, hogy megtanit tenniszezni. Mi, persze, rögtön megcsinâltuk ès $o 3$ meg is tanitott.

Egyszer kellett menni a kovácshoz a nagv kocsival, hogy tegyen rá uj rudat. Persze, mint máskor, most is mi haitottuk és a kocsis hátr ült és pipázott, mint valami nagy ur. Igy te ${ }^{-1}$ el a nyär, hogy mi ácsok, piktorok, csép'ö munkások stb. voltunk. Amikor visszajöttürk Kolozsvárra, ujra jártunk a strandra. Már be vagyok iratva a Tarbuth gimnázium I. osztályába.
(Kolozsvár.)
Rados Istuán.

## Kedves Nagyapó!

Elöre bocsatom, hogy az én beszámolóm rövid lesz, minthogy a nyári vakációt néhány nap kivetelével itthon töltöttem. Sajnos, nem áll módunkban éveate nagy utazásokat tenni és igyekeztem szünidömet itthon is kellemesen és hasznosan tölteni el. Kimentem tesfvérkémmel a sétatérre már reggel 8-9 óra közölt és ott rajzolgattam, olvasgattam és labdáztam, igy aztán friss levegôn voltam, mert nekem erre van a legnagyobb szükségem, minthogy vérszegẻny vagyok. Voltam néhảny napig egy

kereszturi barátnömnél, ahol igen jól éreztem magamat, de rövid volt a nyaralás, mert haza hoztak. Itthon is részt vettem egy néhány kiránduláson, de mindannyiszor megaztunk, mert, bizony, kedves Nagyapóka, ez a nyár igen hüvōs, esős nyảr volt, Jó, hogy a rajzolás kedvenc foglalkozásom és igy rossz idők mellett is jobl telt az idōm, mert minden szabad idômet rajzolással töltöttem, de azért a zongorázást sem hanyagoltam el, és tōlem telhetôleg Anyukámnak is segitetlem.

Amint láthatja, Nagyapó, az én beszálóm nem tartalmaz annyi érdekes és tanulságos dolgot, mint másoké, de nekem mégis tanulságos volt ez a szünidō, mert rájöttem arra, hogy annak, aki nem utazhatik, az otthona is nyujithat amnyit, hogy vakáciojját unatkozás nélkïl tölthesse.

Kezét csókolja :
(Székelyudvarhely)
Peltzer Márta.

## Kedves Nagyapól

Julius 15 -ikén kezdtem meg a varvavárt nagy vakációt, mert ipariskolába járok és ott nagyon hosszu az iskolai év, s julius 22 -ikén màr vonaton ültem Szilägy-Somlyó felé, ahol voltunk egy pár napig édesanyámmal és öcsémmel. Megnéztem Szilágysomlyót : nagyon szép hely. A Magura hegy aljában fekszik e kis város, van gyönyörrü szép várkertje, ahol van egy tenniszpálya is. Somlyóról tovább mentünk Erdély egyik legszebb városába, ahol Elek nagyapónak is van sok unokája. Ez a szép văros: Nagyvárad. Az unokatestivérem mindjârt ki is vitt és megmutatta az uszodát és a ligetet, késöbb aztån megnéztük a városi vizmüveket. Alig vảrtam a következö napot,
hogy megnézhessem ezt a szép várost. Hát, tényleg megmutatta másnap az én jó unokatestvérem a várost és annak minden részét, és pedig elöszôr a föutcát, azutãn a Szent László-teret, Ferdinánd király szobrával. Egyszer aztán Nagyváradról kirándultunk a Püs-pők-fürdőbe, ahol megnéztük a szép fenyves erdöt és parkot, meg az uszodát, ahol rengetegen voltak és szólt a zene. Voltunk szintén a Püspök-fürdöben egy kis szigeten, ahol valami nagyon ritka vizi növèny terem, az ugynevezett =lotus«. Aztán este visszamentünk Váradra, ahonnan pár nap mulva folytattuk az utunkat Magyarország felé. Bizony egy kicsit hosszu ùt volt Nagyváradtól Tokajhegyaljaig. Hosszu volt, de szep, mert megnéztük Nyiregyházát, Debreczenen is keresztül mentünk. Vegre aztán másnap este megérkeztünk oda, ahol a hires bor terem, az édesanyám szülófíalujába. Tályára. Itt van Kossuth Lajos kereszteló temploma. Megmásztuk egy párszor a szöllőhegyeket és ettünk egy kis szöllöt, de, sajnos, itt sem ülhettünk sokaig mert vége felé jártak az arany napok, haza kellett menti és oda hagyni szép kis Magyarországot.

Most tehát itthon vagyok és ujra tanulok és dolgozom a mühelyben. Müasztalos akarok lenni. (Helyes! Isten segéljen! Nagyapó.) Igy remélem, hamarabb segitségére lehetek édesanyámnak, mert a mi jó édesapánk hoszszas betegség utàn itt hagyott bennünket. Egész nap le vagyok kötve az iskolában, este hazajövök es tanulok, csak azért nincs idōm irni Napyapónak. Majd Misu öcsémmel fogok iratni nagyapónak, ō most megy a harmadik elemibe, több szabad ideje van.

Nagyapónak kezét csókolja:
(Szillágycseh)
Sziláşvi László.

## 

## Bibi bohóc milliós öröksége.

(Öcsike levele.)

A napokban ismét meglátogatott legujabb barátom, Bibi bohóc s oly érdekes tőrténetet mondott el nekem, hogy közölnöm kell magával, lelkem nagyapókám, hátha jó lesz a Cimborába ?

Van a Bibiék cirkuszában egy Tityitolyi nevü bácsi, aki a cirkusz állatait idomitja s mindenféle csudálatos produkciókra oktatja. Az ósszes állatok közt egy Matyi nevü szamár a legtudósabb, ez a kőzônség kedvence, de maga


Tityitotyi is Matyit becézi, a saját gyerekét se szerethetné jobban. Hogy mi mindent tud Matyi? Az semmi, hogy számolni tud, de ismeri az Ábéce összes betüit s csak azt kell kiáltsa bárki a közönség köréből, hogy : Matyi, hozd ide ezt meg ezt a betüt, - Matyiaz asztalra letett betük kozzül kiválogatja a kérdezettet, szájába veszi s viszi egyenest az illetōnek. De még ez is semmi. Matyi snadselüa festỏ, Minden este egy táblára pompás tájképet fest a nyelvével. "Köztünk legyen "mondva«,

árulta el nekem a titkot Bibi barátom, a kép be van mázolva vékonyan cukorsziruppal, mit Matyi nagy élvezettel (és müvészettel) nyal le minden este.

Bibin kivül még két bohóc van a cirkuszban, névszerint Pikk és Pukk s különösen ezek, amikor Tityitotyi nem látta, sokat bántották Matyit, mivelhogy irigyelték a nagy népszerüségét. Meg is fenyegette őket Tityitotyi, hogy semmit sem hagy rájuk, ha báritalmazzák Matyit, de Tityitotyi süket füleknek beszèlt, tovább is csipkedték, maceráltak. Egy este aztán Tityitotyi magánkivül ment haza a szállására, annyira felbosszantotta Pikk és Pukk. Még egy órája sem volt az eltávozásának, lélekszakadva rohant a cirkuszba egy ur, Tityitotyi barátja s halálsápadtan ujságolta, hogy Tityitotyit a guta megsimitotta, már ott is a közjegyzō, hogy felbontsa a végrendeletét. Bibi, az én barát)m, sirva fakadt a szomoru hir hallatára, mert bár néha ő is csipkedte


Matyit, de komolyan sohasem bántotta, Tityitotyit pedig szivébōI szerette, ellenben Pikknek is, Pukknak is a szaja a füléig nyult az el nem titkolt örömtől: hátha rájuk is hagyott egy jó csomỏ pénzt a megboldogult. Alig távozott el hozzája, egy ismeretlen ur jelent meg Matyival a cirkuszban, aki közjegyzōnek mutatkozott be s közölte a három bohóccal, hogy Tityitotyi egy millió koronát hagyott a három közül arra a bohócra, amelyik legjobban tetszik az 0 kedves Matyijának. Matyi őnagysága pedig azzal adja legmagasabb tetszésének a jelét, ha magasra emeli a farkát, nem tetszésének pedig azzal, ha fülét megvetōen lekonyitja. Nosza, Pikknek is, Pukknak is kigömbölyödött a pofikája, mert ez is, az is bizonyosra vette, hogy majd kivivja ơ Matyi magas tetszését. Minthogy Pikk volt a legélelmesebb és legserényebb, egyet ugrott, kettōt szökött s egy szempillantảs mulva nagy tál zabbal szaladt vissza. Matyi egy-ketlöre megette a zabot, de a farka meg sem mozdult, ellenben a füle lekonyult.

- Ehe, gondolta Pukk, bizonyosan szomjas, - hopp ! rohant a vizért, de Matyi bár megitta egy cseppig, bizony meg sem mozdilá a farkảt, ellenben a füle lekonyult.
- Hej, hej, fünődőtt most Bibi, vajjon mivel találnám el őnagysága kedvét ? Mit gondolt, mit nem, behozott egy szép, kockás szőnyeget, arra állitota Matyit s mert a legyek erüsen szemtelenkedtek körü'e, logyezni kezdte,

a fejére pedig sapkát telt, hogy a fülét ne tudja lekenyitani.


De hiábavalónak bizonya't a Bibi ked. veskedése is: Matvi ried velte tudumảsul.

- Eh; イürelmetlenkedett a *özjegyzöa, - aki, mellesleg legyeri mondva, maga Tityitotyi volt felismerhetetlenné maszkirozottan elég vo!t a próbálkozảsból, majd holnap folyatjuk. Azzal eltávozott, a bohócok pedig Malyit az istállójába vezették, mely a kockás szönyeggel uri lakásnak is bevált volna. Másnap iókor reggel megje'ent Matyi önagysảga

-lakásán a három bohóc, eqész nap udvaroltak, kedveskedtek Matyi önagyságának, aki oly méltóságosan ült a szönyegen, mint egy igazi geróf.

Pikk és Pukk egész nap egyebet sem tettek szïntelen Matyi önagysága kedvét keresték, végül mảr Mátyás urnak is szólitották, ciró. káták-morókảlták, de Pikknek Matyi emberi hangon ezt mondta: Hallod-e, kotródj innét, mig jó dolgod van, Pukkot meg egyszerüen oldalba rugia. Bibi nemi tudott okosabbat kieszelni: erkezdett bukfencezni, kacagtatóan fintorgatia a pofikajat, s ime, Matyi magasra emelle a farkát; sôt meg s csóvália. Hiszen, majd kiugrott Bibi a börèbő szertelen örömében. Alig vette észre, hogy Matyi nagyhirtelen kibujt a börébờl, illetőleg Tityitotyi a sžamárbörböl.


- Thol a milliós bankó, nyujtotta at Tiiyitotyi Bibinck a bankōt. Te érdemelted meg. mert megs rattát.
- Nem mese ez ? - kérdeztem én Bibit, aki büszkèn vette ki tároájából a milliós bankót az én Tamáskodásomra.
- Ihol, a milliós bankó. Ezennel meghivlak a moziba. Légy a vendégem.

Elfogadtam a meghivást, edes nagyapókám, mièrt ne fogadtam volna el ? Mi egy mozijegy az én milliomos barátomnak?

A másolat biteléül:
ELEK NAGYAPÓ.


## Két nyuszi.

- Bagolybảcsi táskajából. -
lita: CSÜRÖS EMILIA.

Tapsı és Buksi kêt hosszufülä nyuszi volt. Együtt kószáltak erdōn, mezōn, amig zö̀d volt a fü, lombesak a făk, és madárdalos az erdö. Azután is rgyiitt lógattãk hosszu fülüket, amikor Tél apó hó és jégpáncélt boritott a földre, és akárhogy kereste az ember, - vagyis a nyuszi, egy mákszemnvi füszal sem akadt az egész nagy erdöben. Szomoruan kuksoltak a nagy tölgyfa tövében, és mind a ketten azon a véleményen voltak, hogy sehogy sincs ez igy jól. Tapsi szólalt meg nagy busan:

- Csak tudnék eny káposztảs kertet valahol, vagv gyümölcsöst, ahovà be lehet menni
- En tudok egy gyümölcsöst, - felelte Buksi, - de mit ér az, ha két hatalmas csákós katona örzi az ajtajât.
- Csákós katona? Gyümölesös? - érdeklődött Tapsi, \& Merre van uz? Elvezetlek oda, de csak az erdōszé. léröl mutatom meg, - mert én nem. merek közel menni. Félek azoktól a katonáktól.
- Menüünk! - szolt izgatottan Tapsi, hátha nem latnak meg!

Elindultak. Egyszerre reszketve allt meg Buksi. - Látod? Nézd, milyen nagy fehèr csáko van a fejükon! - Tapsi mind jobban kimeresztette kerek nyuszi :izemét, egyszerre csak nagyot kacagott.

O, te oktondi! Nem lkatonás azok!
A két kapuoszlop az, ès a csákó a fejükön nem más, mint hó!

Nossza versenyt futva iramodtak a gyüs mölcsōs felé. Volt aztán vig lakmározás ! Hej, hogy izlett a fiatal cseresznye és barackfäk zsenge kérge a nyusziknak!

Amikor jölaktak, hazaindultak. Buksi megrugta a kapu oszlopot és gunyosan szalutált neki.

- Volt szerencsém vitéz generális ur!

Igy éltek egy pár napig a nyuszik fitytyet hanytak a telnek. A hideg ellen megvedte öket jó meleg bundảjuk, ha pedig megéheztek, megiramodtak a gyümölcsös felé - és nem korgott soha a gyomruk.

Csakhogy Pista bácsinak nem tetszett ám ez a mulatsảg. Egy reggel fejcsóválva nézegette gyümölcstait, - Ejnye... ejnye...
ezek a semmirevaló nyulak tönkreteszik az èn drága csemetefáimat. Lesbé kell allanom!

Másnap Tapsi és Buksi, amikor bent voltak a gyümölcsösben s èppen tinéztek maguknak egy fényes kérgü szilvalát rettenetes zajt hallottak Abban a pillanatban mar repiltek is árkon-bokron tul. Mert az a zaj nem volt egyéb, mint nyuszi-fülnek a legetvisetheteflenebb muzsika, amely igy szól: - Puff! - Derr!

A nagy tölgyfa alaft ėrte utól Buksi Tapsit. Vèrzett a lába és a hatán is veres volt a bundája, Buksinak a fälét ér e golyó és szomoruan simogatta lábával.

- Latol̃, Tapsi, látod - mégiscsak igazam volt, hogy azok katonâk. En máshol nem lattam puskás embert!

Tapsi is bünbánóan lehergasztotta a fejét. 1) 1 - Igazad volt, Buksi! Lehet, hogy igen gyakran jartunk ota - és azér haragudtak meg.

Buksinak eszébe jutott valami - Te Tapsi, gondoltam valamit. Tudod-e, hogy mi is ugy jartunk mint a korsó!

- Miféle korsó?

Hát, tudod, a nyáron, amikor az iskolás gyerekek kirándulásra jöttek ide az erdöbe, hallottam. hogy azt mondta nekik a tanitóbảcsi: - Addig jảr a korsó a kutra, amig eltörik! - Tapsi busan horgasztotta le a fitlét: - Igazad van Buks;, mi is ugy järtunk! Kolozsvár)

## Mikor egy kis virág...

rita: Sarka Lajos.
Mikor egy kis virág, melyet letéptek, vázában lankad, hervad, szivetek akkor elhagy.

Föléje hajoltak s a hervadt roncsof undorral fogva kézbe. dobjátok a szemétbe.

Én a kis virágra, mely halni készil, legnagyobb érdemjelet: bucsucsókot tehelek.
(Szatmár)


## Elek nagyapó üzeni:

Benedek Edith, Bukarest. Arra kérsz, fogadjalak be unokám sorába és ugy szeresselek, mint ahogy te és Lucia nővéred szerettek engem. Mondanom se kell, hogy örömmel fogadlak unokáim seregébe s az én szeretetemben sem lesz h ányosság. Inlézkedlem, hosy at ujság ezután a te nevedre fárjon. - Hammer Dávid, Petrozsény. A rajzpályázatról lekéstél, minlhogy oklóber végén volt a bekildés határideje, ám azét küldhelsz rajzol s ha jók, pályázaton kivül is közzéteszem a Cimborában. - Péter Margit és Antal, Sepsiszentgyörgy. Nem haragszom én rátok, merl tudom, hogy szerettek, ha néha-néha el is hallgaltok. Annak igen örvendek, hogy a nyáron sokat utaztatok, kipihentétek magatokat s ujult erövel és buzgalommal kezdtetek neki az uj iskolai évnek. Hát bizony, neked Margit, nehéz esztendôd lesz, ha jövő évben Kolozsvárra mégy s oll kullönbözeli és felvé. teli vizsgát kell tenned még pedig románul, de én bizom a te szorgalmadban és szép tehetségedben, högy le fogod gyôzni a nehézségeket. - Spiegel Rózsi és Joli, Lugos. Eddig bizonnyal megkaplad a nyent könyvel, de ha netalán nem kaptad volna meg, közöld velem. Pótlórejtvényed sorra keıül, a löbbi rejtvény föbbé-kevésbbé ismerōs. - Knoll Móric és Izidor. Két dologról feledkeztetek meg: az egyik az, hogy hol kelt a leveletek, a másik pedig: mi a rejivénynek a meglejtése. Mind a két hiányt póloljátok. - Egy szórakozott unokám névaláirás nélkïl kïldte be a 42. szám rejtvényeinek a megfejtését. Hogy honnan jōtt a levelezō-lapja, az elmosódolt postai bélyegzőből nem lehefeti kiokoskodni. - Balogh Manci, Nagyvárad. Nem rég vagy a Cimbora elơfizetōje; ez az elsổ leveled Örömmel látlak testvéreiddel egyült unokáim seregében s szeretettel várom további leveleidet. Irásoddal máris meg vagyok elégedve: gondosan, tisztán és hibátlanul irsz, - Bardáz Erzsébef fanitónő, Páva, Háromszékmegye. Ha nelalán nem kapta volna válaszomat, itt is közlöm, hogy a Minerva kiadásában $s$ az én szerkesztésemben rövidesen meg fog jelenni egy körülbelul 30 szindarabot tarlalmazó könyv Erdéiyi gyermekszinház cim alall s ebbôl Karácsonyra elōkészitheli növendékeit, - Péterfy Emmike, Homoródalmás. Nagyon sokat beszél rólam a te édesapád és te azért szeretnél engem személyesen megismerni. Szivesen elmennék hozzátok, de bizony nehéz nekem most már az utazás. Kérd meg azonban édesapádat, hogy egyszer egy szép nyári napon, hozzon el téged Kisbaconba. Édesanyádnak lizenem, hogy nem emlékszem, hol jelent meg a Kis gazdasszony c. monológ, de legközelebb meg fog jelenni Kolozsvárt a Minerva kiadásában és az én szerke szlésemben egy Erdélyi gyermekszinház cimü könyv,
melyben sok szinjáték és monolög is lesz. Ebben a könyv. ben, azt hiszem, talál édesanyád olyan szinmüveket és monológokat, amelyeket elōadathat a nōegyleti estéken. A kiadóbácsinak irfam, hogy valamelyik számhoz mellékeljen ufalványl. - Tomchsai Lili, Kolozsvár. Nemrégen járatod a Cimborál, de nagyon szereted és minden barátnōdet rábeszéled, hogy ôk is Járessák. Ez any. nyira dicséretes dolog, hogy bizony, nem tudnék haragudni rád, még akkor sem, ha tele volna hibákkal a leveled, ám, ennek épp az ellenkezójét mondhatom. Ugy látszik, mégis csak használ, hogy édesanyád melletted iil s minden hibánál meghuzza a fülecskédet. Kedves fühuzás lehet ez, amelyre valamikor meghatoltan fogsz visszaemlékezni, mert ebben a gyöngéd fülhuzásban az anyal szivnek nagy szeretete rejtôzködik. Mondanom se kell, hogy édesapádnak is igaza van ebben: akinek esze van a huncutságra, legyen esze a tanulásra is. Azt irod, öriiljek, hogy már öreg vagyok és nem kell tanulnoms kivánod, hogy báresak már te is nagyapó lennél. Persze, erre édesanyád meghuzza a füledet, mert nagyapót irtál nagyanyó helyelt. Hát én csakugyan örülök annak, hogy már öreg yagyok, de nem azérl ám, Lilike, hogy nem kell tanalnom, harrem azért, meri az én hitem szerint a szép ifjuságnál csak egy van szebb: a szép öregség. Szeriteltel várom továbbí leveleidet. - Kun János, Temesvár. Nem haragszom, hogy olyan sokáig nem irtál, mert tudom, hogy te is, mint minden unokám, nagyon el vagy foglalva a tanulással, amit abból is látok, hogy mostanában kevesebb levelet kapok, min! rendesen. A rajzodat megkaplam s annak idején a beszámolól is. - Szántó János, Székelykeresztur. Azt kérded, mi az oka, hogy egy leveledre sem válaszolok. Válaszoltam én már soksok leveledre s̀ többek közt arra is, amely en fényképedel küldötted. Olvasd csak figyelemmel az ilzeneteket, lehetetlen, hōgy otl ne találkozzál a neveddel. - Fried Gábor, László és Imre, Máramarossziget. Válaszoltam én minden leveledre, ha azonban neved nem volt a megfejtōk névsorában, ez azt jelenti, hogy késôn érkezelt ez a leveled. Amint leveledből tátom, voll már egy mesedélután, amelyet a Cimbora rendezell s arra kérsz a szigell unokák nevében, hogy a legközelebbi mese-délutánon legyek olf. Mennék én szivesen, de a késō ōszi ufazás bizony nem nekem való, meg aztán ki csinálná nektek az ujságol, ha én egy hétig távol lennék? Mert legalábd is egy hét kellene arra, hogy megjárjam Szigetet. A rejt ${ }^{-}$ vényekbốl válogatok, a kiadóbácsí pedig pótolja a 3 . és és 4. számot, ha van be:ōlük fölösleges példány, - Kiss Manci, Tasnád. Megkaplam az ujabb rajzokat, nemkülömben a millió puszit is. Mit csinálnál, ha azt mondanám, hogy azt a millió puszil valóságban add át? Szentpétery Testvérek, Szilágysomlyó. Hál csak ir-

jatok leheiôleg minden hélen, örömmel pihen meg szemem már ismerǒs soraitokon. - Paál József és' Elek, Székelyudvarhely. Örvendek, h gy nemesak megkap. tátok a könyvet, de nagyon séépnek is talátâlok. Puskás Samu, Gyergyóremete. Nemcsak megfeftést levelet is várok töled. - Goldberger Klári és Gyurka, Margitta. Intézkedtem, hogy az ujságot ezután kettôtåk nevére küldjék. Irásolokal nem találtam csunyának, bár a tinta rossz voll és ,elfutoll". Annyi bizonyos, hogy hamis eqy tinta lehet a ti tintátok, ha irásközben elszalad Mả kor fogjátok fülön, ebadta, hamis tintáját! - Ke reke Pista. Választ vársz, bárcsak megfejtést küldesz, valóságos levelet nem irsz. Hát csak irjál máskor leveet is a ne feledkezzél meg arról, hogy hol kelf a leveed, mert ez a levélirásnak igen fontos szabálya. Erank Margitka, Nagykároly. Örömmel olvasod a Cimborát és nagyon boldog vagy, hogy kedves unokáim közé számithalod magadat. Szivbōl örvendek a boldogságodnak * remélem, szorgalmasan fogod irnil ezután is a levelekel. Öcsike, amint láthatod. Ismét sürün termeli a nadselii gondolatokal. - Deutsch Gyurka, Karánsebes. Petớfi megfejtésü névrejtvényl már tobbbstör közöltem s mert névrejtvénnyel amugy is tulsảgosain el vagyok helmozva, tanácsolom, hogy másfajla rejivényl eszelj ki. - Margit, Zilah. Azért Irsz oly késõn, mert nálotok a magyar polgárit beszüntették az idén, mivelhogy kevesen iralkoztak be s most a román leánygimnáziumba Jársz, ahol negyon sokal kell tanulnod. Azl hiszem, csak kezdetben kell sokat tanulnod, amig leküzdölted a román nyelv nehérségeit, de ezalatt az idŏ alat is, helyes idöbeoszlással, akár minden hélen irhatsz levelets kivánatos is, hogy irjál. Pótrejtvényed sorra kerül. - Sárossy Béla, Madéfalva. Csudálom, hogy a 36. számlól kezdve nem kaptad az ujságot és csak most reklamálod meg, holotit te egyike voltal a legszorgalmasabb levéliróknak. Azt sem értem, hogy miért nem számolsz be most az utazásodról s miért külon közlöd ezt majd velem a télen. Egyébként leveled továbbitottam a kiadóhivatalnak, hogy tiszlázzák a te u'ságod dolgát s egyben kulldjék meg az elōfizetō•szerzéssel nyert kézinyomdát is, - Foltinek Ádám, Nagysomkut. Kikaptál az apukádtól, hogy elhánylad a Címbora 9. számát Minthogy a kiadóhivatal már nem pótolhatta, én egy kissé szakadozolf folösleges példány! találtam s azt el is küldöttem neked. Remélem, ezután jobban vigyázol az uj. ságra, mert ha nem, akkor nemcsak apukádólo, de nagyapótól is ki fogsz kapni. - Gergényi Ferenc, Kolozsvár. Megkaptam a beszámolót is, a rajzol is: mindkettóért dicséretet érdemelsz. A németbōl forditotl adoma sorra keräl. - Kovács Erzsike, Börvely. Hermadik éve Járalod a Címborál, régóla készülsz irni, de csak
most jutoltál hozzá. Én idáig abban a léves hilben éllem, hogy egész Erdélyben nekem van a leglobb dolgom, de most kisill ám, Erzsike, hogy neked még nagyapónál is trobb a dolgod, ha csak most jutsz levéliráshoz. Ám, tréfa ide, tréfa oda, aminl leveledből látom, te csakugyan tulságosan el vagy foglalva, ha egyszerre tanulsz némelet, angolt és zongorát s ezenkivull bizonyára az is. kolában sem tôllôd az idōt híába. De lám, amit már anynyiszor ilzentem unokáimnak, csak helyesen kell beosztaní az Idốt s mindjárt jut abbobl a levélírásra is, sôt, amint a te példád igazolja, még rejivényszerkeszzésre is, melyek közül a pötlóreftvény Jönni fog. - Marosán Hlona, Kolozsvár. Ha nem csalódom, most tolálkozom itt elöször neveddel. lövöre nemcsak rejtvénymegfejtést, de levelet is várok töled - Klinger Ilona, Nagyszeben. Csak most vettem észre, hogy nemcsak Öcsikének és Andrisnak, de nekem is litál a levélpapir harmadik oldalán Arra kérsz ebben a levélben, hogy kỏzöljem a (imborában az összes unokák lakóhelyét, mert szeretnél levelezní a Cimbora valamennyi olvasójával. Hát ezt a kivánságodat a legjobb akaraltal sem teljesithetem, mert akkor sok-sok számon kereszlul egyéb sem volna az ujságban, mint a Cimbora olva óinak nérsora, már pedig alig hiszem, hogy te magad is meg lennél elégedve az ilyen Cimbora-számokkal. Bõven elég, ha két-három barátnōddel levelezel s bizonyára lesz tobb is, aki veled szivesen levelez. Hogy mindig szeretnél beszélni velem, mert én egyike vagyok a te lelki vezetóidnek, ennek igen örvendek, meit amint látom, igen szeretsz levelezni, tehát csak irnod kell gyakran, én meg váaszolok rá s igy igen szépen elbeszélgethetünk. - Patkós Bertalan, Szaplonca. lókatról irt pályanyertes dolgozatod figyetemreméltó dolgozat s van benne egy jó tanulság is: sokáig a kezedbe sem velted lókaitt, mégpedig azért nem, mert a nagyok dicsériék, már pedig amif a nagyok dicsérnek, azok, szerinted, semmit sem érnek, mivelhogy nincs szó bennük vadászokról, rablókról, aranyásókıól stb. Szóval, csak a kalandos ıörtèneteket szeretled, mig végre mégis ráfanyalodtál lókai Ara- yember c. regényére. Olvasni kezdted ezl a regényt s mindjobban hatalmába eftett a szépsége. Most n ár csakugy falod a Jókaí regényeil, nemcsak érdekes meséiét, de a leirásoiért is. És szeretnie is kell, szerinted, minden magyar iffunak, mert a szomoru idôkben vigasza'ája volt a magyarnak; mert megtaláljuk müveiben azt a világot, emclybe lelkürk vágyik és minden soráál liszta magyar nyelv és romlatlan magyar erkölcs beszél mihoz. zánk. Az irásodon valóban lá'szik, hogy ideges vagy, de ha, amint irod, megvan benned az erôs akaral, lassanként le fogod küzdeni az idegességel, omi igen kivánatos. Érdeklódéssel kisérem további fejlō̃ésedet.


## FEJTÖRÓ.

A sorsoláaban valo rêszứtelre egq feltuên magfeltobee is jogoelit !

A rejtuen mogiejtesect, mepleitale bo nyertesels navsorit egvesiarre, a megfejest luo = vetó hónap végến Fioziomit

A megfejteselc bekitidednek haviridelo a (xonap $10-1 \mathrm{k}$ napla:

## Számurejt vérıy.

Bekaldie: TIMA ENDRE.
23, 24, 27, 30, 21, 26. Jármü,
$17,16,19,20,33,10$. Mikoraszekèrköremegy
15, 31. A földön található.
7, 11. A ki ellentéte.
4, 3. 2. A kevés ellentéte.
$5,6,32,8,9$. Földi teremtmény.
$12,18,14$ Kérdónévmás,

1. Magảnhangzó.

13, 22. Ige.
25. Magánhangzó.
$1-33$. Közmondás.
Sakkrejtvény-1tral
Bekiildtef: GAMAN SANDOR és JOLANN.

| $S$ | $d$ | $9 y$ | 11 |
| :---: | :---: | :---: | :---: |
| 1 | $s z$ | 1 | $d$ |
| $u$ | 0 | $o$ | $o$ |
|  | $z$ | $i$ | $k$ |

M ghijuado lóagrà szeriai:

## Pótiórejt vény.

Bckuil le: NEUMANN ERNÓ

- ilka
- em
- arpolya

Th ara

- ke
ugas
$-\ddot{0}$
rda
- as

E szavak kezdóbetiii egy nagy zencszerzó nevét adják.

## Névrejívény.

B küldte: SZÜCS ILONKA.
Sopron, O. sova, Nagyszalohta. A $\operatorname{lmosd}$, Jászberény, Nyiregyliáza, Alexandria, 罟imaszombat, Arad.

A varoso' kesdōbetüi egy nagy mägyar költō nevét adják.

## C17TRBMR

## szerisesziósége és kiadíhivatala.

## Szerkeszioség:

Batanii-Mici (Kisbaczon) u. P. BataniiMare (Nagybaczon) jud. Treisiame (Haromszékmegye). E cimre kü dendök a Címbora* részére szánt kéziratok, az Elek Nagyapóhoz irott levelek és rejtvénymegfejtések.

## Kiadónivatal :

111 Satu-Mare (Szatmár) Str. Cuza Voda 4.
A kiadóhivataltioz kü dendők a © Cimbora* elöfizetési- bejelentēsei és dijai.

## EIठ保elési dijak:

Romaániában évi 400, negyede venként 100 L .
(sehszzlovákiăban evi 80 esehkorona, negyedévenkènt 20 osehkorona.

Magvärországon évi 144.000 magyar ko rona, negyedévenként 36.000 magyar korona.

Ausztriaban évi 112.000 osztrăk korona, negyedévenként 28.000 osztrảk korona.

Jugoszláviában évi 200 dinảr, negyedevenként 50 dimár.

Laptulajdones: Szabadsajtó könvvnyomda és lapkialló r.-t.

Felelôs szerkesztô : Dénes S indor.

HLIKGPZZANI SE HEMET szebb, Jobb ês olcsóbb konyvekel a Hoffmann Ferenc ifjusági regényeinéL. A MINERVA Irodalmi és Nyomdai Múintézel Rti-nal (Cluj-Kolozsvár, Sir. Regina Maria 1. ezekbōl a következök kaphatók darabonként 45 leiért:

1. Küdermek.
2. A foság dladata:
3. A tel birodarmaban.
4. Visioniagsigotia iengeren 1. Elurlich Jakab.
5. A tatam n.
6. Nehéz lábk.

Posta uldin is meyrcidelhcfôk' a pénz elözeles be; kildése melletl vagy utànvétiel.

