


## A tél halála.

## Irfa: Monoky Sandor.

A bérceket měg magas hó fedi, Öket a tél uralja,
De napsugárban fürdik délidõn S tavaszt hirdet a hegyek alja.

A fej erősen áll még a nyakon, De gyöngülnek a lábak, Roggyan a törzs is, nem birja soká, Jegyese a tél a halálnak.

A napsütéses déli o'dalon Több apró folt tarkállik: A ha'ál nyomán uj élet fakad, Főlüti fejét zsenge pázsit.

Számtalan apró erecske támad Az olvadás nyomában, És behálózzák a domb oldalát, Csörgedezve ott nagy vidáman.

Rajba verődik sok kicsiny veréb
És fárol-fára szállva
Nagy csipogással örülnek annak,
Hogy a tél mulik valahára.
Imitt-amott kis pintyek hangja szól;
A napsugảrt üdvözlik,
Mely életadó, lágy melegével
Áthatol a jegen a földig.
Vẻkony galyakon megduzzad a rügy,
Keblén rejtve az élet;
De fehér kelyhét a kis hóvirág Kibontotta, ö már fölébredt.

Lentebb, a sikon fehér'õ foltok, Mint roncsai télnek!
Egyre nagyobb tért nyer a zöld vetés Sök lassan-lassan elenyésznek.

A barảzdák kőzt parányi tavak Csillognak a napfényben,
Talán a muló télnek könyei, Tölünk valỏ búcsujaképpen.

Messziröl olyan az egész vidėk, Mintha füstölögne;
A háztetőkön is olvad a hó $S$ lepüffen, nagyot dübörögve.
A szán besüpped mélyen az utba, Földet is ér a talpa, Ilyenkor megáll percre a jószág S nagyokat fú az Istenadta.
Egy csonka, béna hóember atl még, Vagyis csak roncs s nem ember, Már nem pipázik, elment a kedve, Meröen néz, de csak félszemmel.
A nap egyszer csak elhomályosal S Télapó, tán mérgében, Bozontos fejét hogy megcsóválja, Ismét hó szállong fönt, a légben.
Ah, de hiảba erölkődik már! Nem visz bennünket jégre, A hó lehull és menten elolvad, Jó Télapónak vége . . . vége . . .

## (Vámfalu



Jiunos tiacan stivarari'
Nedeczky György (Kolozsvár) pályamüve a Cimbora mult évi pályázalán,

## A ,fialálitc iskolaszerek.

## Irfa : K. Bendre Róza.

Kismama mir harmadszor melegitette ujra Bandi fiának az ebédjét.

- Istenkém, hol marad olyan sokáig ez a gyerek ? Tönkre megy az étel. A drága tủ rós palacsinta is már majdnem teljesen kihült. Egy órakor vége van a tanitásnak s már három óra. Hol marad? Mi történt vele?

Töprengések percei voltak ezek, melyekben az édesanya ezer apróságra kiterjedö figyelme nehéz gondokkal keverten igen hoszszura nyujtja a várakozásban eltöltött idöt. Gyermekeinek testi-lelki épségben maradása s a túrós pa'acsinta élvezhető állapotban va'ó feladása egymástól igen távol es" fogalmai kapcsolódnak össze s arcán megjelenik egy sötét árny: az agodalom. $\mathrm{Hol}^{\mathrm{Hol}}$ van? Mi történt vele?

Sietō lépések koppannak az ajtó előit s nem egy, de három zavartan nevetgéló legényke toppan kismama elé. Bandi a leghangosabb kőztük.

- Anyukám, anyukảm, ni mit találtunk! kiảltja kőszőnés helyett s egy jókora csomagot helyez a konyhaasztalra.
- Ugyan mit?
- Könyveket, ceruzákat, tollakat, három remek dörzsgummit, egy ceruzahegyezōt. Ez a két fiu, Katona Pista meg Juhász Jóska velem járnak a harmadikba. Együtt találtuk ezeket a ho'mikat s most itt akarunk végleg megosztozni rajta.
- Óh, óh, - csodálkozik kismama, majd széket vesz elö, leül s nagy figyelemmel néz hol a kirakott holmira, hol a három gyermekre, akik nekibátorodva rakosgatnak s már indul is a vita, hogy melyik darab kié legyen. Különösen az ujmódi ceruzahegyezőt szeretné mind a három zsebrevágni.

Kismama bevárja az osztozkodás végét s a mikor a két idegen gyermek a hóna alá kapja a maga osztályrészét s indulni akar kifele, kemény hangon rájuk szól:

- Mindent rakjatok vissza az asztalra!

A gyermekek meghökkenve engedelmeskednek.

- Ugy! Most pedig álljatok mind a hárman sorba ide én elém. Egy hang se legyen!

Csak akkor feleljetek, ha én kérdezlek benneteket. - Ezekre a könyvekre mindre egy név van irva: Kozma Lajos IV. oszt. tan. Tehát ezek a holmik egy gazdáé voltak.

A következỏ kérdést már valami névtelen érzéstöl fojtott hangon teszi fel:

- Hol találtátok?!

A három gyermek fülig vörösödik. Bandi a cipōje orrát nézi izgatottan. Csak Juhảsz Jóskában van annyi bátorság, hogy bizonytalan hangon kimondja:

- Az iskola udvarán.
- Igen, az iskola udvarán ? - kérdi kismama. Hát Bandikám, kisfiam, te, akit én neveltem s nevelek, mondd meg nekem, hogy amit az iskola udvarán találtok, azzal a holmival egy jóérzésü gyermeknek mit kell tennie?

Bandi sirásra készülten felel:

## 1) - Be kell vinni a tanitó urhoz, ahol a

 gazdâja megtalálja, ha keresi.- Lám, lám, fiacskám, milyen jól tudod s ime mégis itt hever a mi fedelünk alatt egy csomó olyan holmi, amelyeket azóta talán keserves könnyhullatások között hiába keres egy kárvallott gyermek. Nagyon szégyenlem magam, hogy ilyen fiam van.
- Anyukám, én mondtam, hogy ez nem szabad, de Katona Pista kinevetelt s azt mondta, szamár vagyok.
- Nem a te táskádban van a festett tolltartó ? pattant fel Katona Pista. Azt mondtad, ha azt neked hagyjuk, befogod a szád!

Kismama remegỏ kézzel kapcsolta szét a Bandi táskáját s tágranyilt szemmel nézte a benne levő idegen jơszágot. Erős fájást érzett a szivében s elvesztve önuralmát hangos zokogással borult a sokatmondó táska főlé.

A három gyermek megrendülve nézte a siró asszonyt s undorral hajigálták rakásra az asztalon levő többi holmi mellé azokat az apróságokat, amelyeket a kutató szemek elől az imént a zsebükbe rejtettek.

Kismama sir. Bandi halványan nézi, de nem mer közel menni hozzá, hogy vigasztalja. Nem méltó ö most arra

Juhász Jóska szepegő hangja neszel fel a kinos hallgatásból;


- Nėni, kérem, nem az udvaron ta'áltuk ezeket a holmikat.

Kismama egyre hulló könnyeit törülgetve kérdezi :

- Hát hol?
- Ma délelött 11-12 ig hittanórájuk volt a reformátusoknak a II. B.-ben. Négy iskolából járnak oda hittanra. Amikor mi egy órakor haza indultunk, benéztünk a II. B.-be. Az osztály üres volt. Valaki furcsa emberfigurát rajzolt a táblára s mi bementünk azt megnézni. Sokat nevettünk a figura óriási fülein. Kifele jövet egy táskát pillantottunk meg az egyik padban. - Ni, ezt itt felejtette valaki! - mondtuk mind a hárman. Katona Pista oda ugrott. - Vajjon kié lehet? - kerdezte s azzal kihuzta a padból. Amint kinyitotta, azt mondta nekünk: - Sok minden van ebben, halljátok! Vigyük ki innen a sétatérre, ott jobban megnézzük s aztán visszahozzuk.
- Ugy is tettünk. A sétatẻren kipakoltunk belöle mindent egy padra. Bandi már o:t akart hagyni bennünket, amikor mi Katonával összesugtunk $s$ elhatároztuk, hogy a taskát nem visszük vissza, hanem megosztozunk a benne levő holmikon s a gazdajja ütheti bottal a nyomát. Megmondtuk ezt Bandinak is, mire ö azt mondta, hogy azt nem szabad. De mi addig beszéltünk neki. amig ő is rálett, ha neki adjuk a festett tolltartót.
- Istenem. Istenem, - fohászkodotf kismama - mit kellet1 nekem megérnem. Mondjátok hova tettétek a kiüritett táskàt?
- Egy fa mögé rejtettük a sétatéren.

Kismama lemosta arcáról a sirás nyomait s hirtelen felöltözve elindult a három gyerekkel a sétatér felé.

Ott feküdt az üres táska egy hajlott dereku fa tövéhen. Felnyitott fedele alá volt gyürve s üres belsejével ugy hatott kismamàra s a három gyermekre, mint egy nagy szemre. hányás mely némản is messzekialltón vádolnitud.

Kismama egy csomago'ó papirba gön* gyölve magảhoz vette az elárvult jószágot s felirva a két idegen gyermek lakásainak cimét, haza kü'dte öket. Ö pedig Bandival szomoruan elindult az iskola felé, hogy hátha sikerül majd neki kérdezősködés utjän megtudni a kárvallott fiu cimet is.

Becsöngetett az igazgató ur lakása ajtàján. Maga az igazgató ur nyitott neki ajtót.

Szerencsével iárt, mert az igazgató ur személyesen ismerte a fiut s a lakáscimét is megtudta mondani. Kismama elhallgatva kérdezősködésének okát, megköszönte a felvilágositást és haza sietett.

Anya és gyermeke egész uton egy árva szót sem szóltak egymáshoz. Otthon is csak némaság s a konyhaasztalra rakott holmik hidegsége várta öket.

A spárherdtben kialudt a tüz. A finom husleves tetején megfagyott fehẻr zsirdarabkảk uszkáltak s a turós palacsin'a gôgösen megmeredve nyujtózkodott a fedövel leboritott porcellán tányéron.

Szègyen és kinzó éhsọg gyötörle Bandit s o'yan idegenül érezte magat ebben a szokatlan helyzetben, hogy még sirni ès kismamatól bocsánatot kerni sem tudoit. Meghuzta magat egy divány sarkában s szerette volna azt hinni, hi gy csak rossz álom, ani most történt.

Egyszercsak egy içen elválfozott hang, az ö mindig mosolygó kismamáján九k ezultal szomoru hangja szóta't meg:

- Kisfiam, hát ezért imádkozom minden este veled: "Ne vigy minket a kisértetbe.... Ha ezer rossz köze kerülsz is, te csa' maradj jỏ és becsületes, ne hallgass a mások csábitó szavára. Lásd, milyen szomorusàgot szereztél nekem. Hogy bizzam én ezulán benned? Apukának még megmondani sem merem. mi törtent, nem akarom, hogy $\bar{\sigma}$ is érezze azt a nagy szomoruságot, amit én most érzek.

Bandi nem tudolt szólani, csak csöndesen odament kisma mához, kèt karáaval átfonta nyakảt $s$ akkor megeredt az ō bünbánatának kis patakja is: sirt keservesen.

Nehéz köte'essẻg vảrt még aznap rájuk. Jỏvá kellett tenni az elkövetetı hibát. Hiảny nélkül összeszedték s a tảskàba visszanelyezték az eltulajdonitott iskolaszereket s olyan szomoruan, mintha temetésre mennének, elindultak vele a megkárositott kis diảk lakása felé.

Az igaz bunbànatot bizonyára tudomásul veszi odafönn az égben $s$ a bünbảnó lélek bocsảnatra talál.

A kis Kozma Lajos nagyban tanulta a másnapra való leckét egy kölcsönkért könyvböl s amikor a hozzájuk belépö Bandi kezében meglátta a táskáját, ujjongva kiáltott fel:
:... Anyukám, megkerült a táska!

- Igazán? - kérdezte egy kedves női hang s utána nyomban ott is termett Kozmáné, hogy a csodát lássa.

A Bandi mamája bemutatkozott s kérte Kozminét, szives'redjék pár bizalmas szóra bevezetni a másik szobába. Sokáig beszélgetett a két asszony. Egyszercsak Kozmáné is katapot tett a fejére $s$ igy szólt :

- Menjünk el a másik két gyermek anyjákoz is és figy :Imeztessük öket, hogy milyen helytelen irányban haladnak gyermıkeik, vigyázzanak rájuk.

Szerencsẻjük volt, mert a másik két aszszony sem voit valami üresfejü scélkerepelö, aki drága magzatját mindenáron csak mentegeti, hanem még meд̧köszönték a figyelmazte tést s a négy asszony szépẹn összebarátkozott.

Ezalatt Bandi Kozmával szórakozott s a
vendéglátó fiu figyelmességéböl egyre kinzóbb éhségèt egy csésze kìvéval csilapitotta. Amikor kismama visszajött érte, megnyugodva indultak hazafelé.

Otthon nemsokára vigan pattogott a tüz. A-huslevesben felolvadtak a megfagyott zsirfoltocskák. Csak a turós palacsinta nem engedett föl többé merevségéből mẻg a forró sütöben sem. Talán a beléje habart tojasok miatt történt ez, amelyek még ilyen átváltozott formában sem tudják elfelejteni, hogy beiollük kis csirkék lehettek volna, ha igy el nem fojtják öket...

Nehány óra tōrténete ez csak. Három kisfiu életében jelentōs óraké, mert három szeretô édesanya akkor rakta le számukra legerôsebb váruk: tiszıa jellemük fundamentumát... tH gykëzujlak, 1925.

##  A kis szalkácsnö.

- Párbeszéd. Irta: B:NKŐ ANNA.
- Kész az ebéd, kis szakácsnő?

Éhes vagyok szörnyen!

- Mindjárt kérem... most dagasztok fánkot a teknőben.
Ki is sütöm szép pirosra öröm lesz azt látni, Izzel adom, jó cukrosan, tessék csak megvárni!
- Hát a leves, kis szakács̀nó? Nincs elsózva lelkem?
- Dehogy, dehogy, hiszen arra gondosan ügyeltem!
Bele föztem ruca nyakát, Tyukanyó zuzáját,
Bizony, aki kanalazza, megnyalja a száját!
- Kis szakácsnő, édes lalkem, itt maradok délre;
Még egy lépést sem megyek én máshova ebédre!
Tyuk levesre, izes fankra Hej de régen vágyom,
Dehogy megyek tovább innét, gyönyörü virágom!



## Pataki Gerzson lakodalma.

Losoncot nagy hir lepte meg. Mindenki errōl beszélt. Pataki professzor megkérte Sigrai Róza kezét. Meg is kapta. Három hétre a lakoda'om napját is kitüztet.

- Mo lám! - mondogatták - ki gondolta volna? De jól teszi, mert kell valaki már, aki rendben tartsa Pataki uram portáját, mert ô bizony csak a fizikával törődik. Másról mindenrōl elfelejitkezik. Még nagy csoda, hogy el nem hagyta a fejét valahol, mert még a süvegét is mindegyre elveszti.

A lakodalom a szüret után való vasárnapra volt kitűzve, Az egész kollegium készült arra. A kántus uj himnuszt tanult, amelyet az esketés alatt fog énekelni a templomban. A lakodalmi vacsora alatt is énekel és haza kiséri az uj párt a menyasszonyi háztól a völegény portájára. Bảlint nagy óvációra készült. Ó fogja köszönteni a professzor urat, ami:kor a nagy nap reggelén megjelenik a menyasszony házában, hogy a násznagy kezéből kikérje mátkảját. Készült a város magisztrátusa is. Testületileg fog megjelenni a lakodalomban és résztvesz majd a menetben is.

De legjobhan készültek Sigrai uram házánảl. Òt varrơ ány dolgozott éjjel-nappal a Lelengyén. Misó végszảmra hordta a remek gyolcsot, vásznat, barkhetet, sávolyos asztali ruhábat. A menyasszonyi ruhảt egy Besztercebányáról hozatott asszonyság varria, tengeren át hozott selyemböl. Remek lesz az! Még olyant nem láttak a losonci asszonyok. Hát még az a sok enni, innivaló! Ludakat hizlaltak, diszót öltek. A bolyki halászoknál csukákat rendeltek. Azok elevenen hozzák be a halakat a lagzi napjära. A bábsütō már készitette a sok finom kalảcsot, fôzte akószámra a mézsört meg a márcost. Hordôszámra hoztảk Egerbōl a nehẻz vörös sbikavérta, a jószagu fü'eki édes
hor. Az atyafiság hordta a sok ajándékot. Csodájára járt az egész város.

Megvolt a szüret. Elkövetkezett a vasárnap. A lakodalom napja. Ósszegyült a násznép a menyasszony házánál. Megjóttt a professzori kar. A kántus. A városi magisztrátus. A sok rokon és a kiváncsi nép. Nyolc órakor kilépett a menyasszony is az agyasházból a nyoszo-lyó-lányok kisérntével. Olyan szép volt gyönyörü, fehér menyasszonyi ruhájában, hogy mindenki elcsodálkozo't.

- Bizony, kár lett vo’na ennek a szép virágszálnak pártában hervadni. De legföbb ideje is volt, hogy fökötō alá kerüljön, mondtảk az élesebb nyelvü nénikék. - Meg bizony már itt lehetne a vôlegény is, hiszen


lassan a templomba indulhatnánk! Hol késik olyan sokáig? Talán bizony el sem jön?

Pataki uram csakugyan még nem érkezett meg. Pedig ugyancsak vártảk! Mit volt, mit nem volt tenni, a násznagy bizony kénytelen volt elmondani a kőszöntö beszédjét a belépő menyasszony előtt, megszólitván a vőlegényt is, hogy gondozza im szeretettel a rábizott virágszálat.

Bálint is csak állott az ajtó elött ékes magyar ruhában, várta az ajtó nyilását, a belépỏ völegényt, hogy szép beszédét elmondhassa. Sokszor nyilott az aitó, de akit annyira vártak, csak nem jött! - Hiába várták!

Az örömszülök megijedtek. Az öreg Sigrai haragosan dohogott. Amikor azután minisztráns gyerek szaladt a templomból Klement páter üzenetével, hogy:
„Ő már az oltárnál várakozik ornátusban* e'szakadt az örömapa türelmének a fonala. Az arca vörös lett a haragos szégyentől.

- Hamar a kardomat! Megyek, megleresem azt a hitvảny frátert és összeapritom, amiért ilyen nagy szégyent hozott a familiámra! Eredj, lányom, vedd le a koszorud. Öltözz feketėbe. Még ez órában elindulunk Bảrtfára. Nagynénédhez !

Nagy zürzavar keletkezett. Egyesek haza mentek. Bálint sem tudta, mit csináljon? Csak Süket uramnak, aki a kántust vezette, volt helyén az esze. Intett. A kántusbeli diákok rázenditettek:

> - „Oh, édes mátkapár,
> Téged mily öröm vâr!
> Istennek házába lme kés zülhetsz már."

Az énekszó kis nyugalmat hozott az izgatott lelkeknek. A szép menyasszony megszólalt:

- Legyenek türelemmel. En ismerem az ő becsületes szivét. Nincs ảlnokság benne!... Ki tudja, mi baja történt? Bizony jó lenne, ha valaki a diákok közül elfutna hozzả, hogy megtudja a késedelmezés okát.

Péter ott volt a kántusban. Amint meghallotta a menyasszony szavát, rögtőn ajánlkozott, hogy elmegy Pataki uram lakására s el is sietett a Kiskarsa-utcába.

A kapuban ott ült Vendel diák, akit Pataki uram látott el élelemmel, lakással, ruhával. Ennek fejében a diák szolgálta a professzor urat, Takaritott, fözött, még mosott is rá.

- Merre van a gazdád? - szólitotta meg Pêter.

Vendel csakugy csodálkozott a kérdésen.

- Hol lenne máshol, mint a szobájában? Ott keresse, ha beszélni akar vele kegyelmed

Péter bement a házba. Hamarosan meg is találta Pataki uramat: Ott ült félig-meddig éjjeli kőntősben az iróasztala mellett. Az asztalon három leégett gyertya csutkája. Egy frissen gyujtott gyertya égett az asztalon, meg egy mécses is ott füstölgött, éktelen büzt gerjesztve maga körül. Nem lehetett megérteni, mire való ez a nagyszerü kivilágitás, mert hiszen fényes nappal volt már. Pataki uram elött nagy papiros feküdt, telefirkálva ábrákkal meg számokkal. A professzor ott ült, nem látott, nem halloit - irt nagy buzgalommal valamit.

Péter megállt az ajtóban. Mosolyogva nézett a vilảgrờ elfeledkezett férfiura. De azután koraolyan, tisztelettel kőszönt.

## - Jó napot, professzor uram 1

Pataki uram fölrezzent. Amikor meglátta és megismerte Pétert, fölugrott, elébe szaladt és megragadta a kezét.

- Isten hozta, domine Fekete! Szeretem, hogy felkeresett engem. Tudom, hogy szereti a matematikát, meg az asztronomiát. No, éppen jókor jött! Képzelje, domine spektábilis, végre sikerült kiszámitanom, hogy az az üstökős, amely nemrégen rémitgette a világot, ujra vissza fog térni. Még pedig pontosan 76 esztendő mulva. Hiszen, emlèkszik egyik prelekciómra, amelyiken arról beszéltem, hogy erről az üstökősröl már a régi görgök is följegyezték
- Megbocsásson, professzor uram, nem azért jöttem, hogy nagy tudományában leljem örömömet, hanem azėrt, hogy emlėkeztessem a mai esküvőre.
- Milyen esküvöre?
- Ma tartja kegyelmed az esküvöjét Sigrai Róza kisasszonnyal. A násznép már régen együtt van a mátkaháznál, csak éppen kegyelmedet, a vőlegényt várják.

Pataki uram fölpattant.

- Az én esküvőm holnap lesz! Pontos ember vagyok én! Bejegyeztem én a kalandáriumba, hogy holnap, azaz vasárnap lesz az esküvö napja. Minden es'e, mielött lefekszem, áthuzom azt a napot, amelyik eltelt. A mai,

azaz a szombaṭi nap még nincs áthuzva,-ergo: holnap lesz az esküvö napja.
- Igen, de amint én łátom, a nagy. számitásban a prafesszorur - elfelejtett léfeküdni, igy áthuzatlan maradt a tegnapi nap. Az üstökössel virrasztotta által az egész éjszakét. Ėn pedig egyenesen a mátkája házától jövök, ahol mindenki kegyelmedre várakozik. Hiszen en is benne vagyok a kảntusban és már el is éne keltük a mátkapảrt kőszön ö. verset. Igen szépen. A pan már az oltár elött vár.

Hej, nagyot ugrott erre a hatarozott beszédre a proftsszor ur. Szaladt a mosdó tálhoz és bemírtotta a fejét a hideg vizbe. Pocskolt benne; csakhamar kitisztult az elméje. Rohant az almáriumhoz, kiszedte az ünneplö ruhăjât és gyorsan felö tözködött.

Péter ecalatt kiment Vendelhez, megpa$r_{\text {fancsolta neki, hogy fusson a templomba Kle- }}$ ment páterhez, mondja meg, hogy egy-két perc a att ott lesz a násznép. Onnau siessen a lakodalmas házhoz, vigye hirül, hogy semmi baj nincsen, esak valamire várakoznia kellett a professzor urnalk, de legyenek türelemmel, most már nemsokára ott lesz.

Pataki uram csakugyan hamarosan felơ'tözött és Péter kiséretében elsietett a lakodalmas házhoz.

Ott nigy ơrömmel fogadtak. Kéralezték, hogy mièrt késatt clyan sokåig? Pataki uram elmondta az üstōkōs, meg a kalendárium ese-
tef. Mindenki földerült erre a históriảra, még a haragos Sigrai uram is megbekult s a näszo nép nagy vigságban meginduit.

- tt Bảlint a templomajıóban várakozote? násznépre s a mátkapàrt ékes órációval fogadta. A diákok a kóruson gyönyöriu énekre? zenditettek:

> Jámbor házasok, meghallgassatok; Ti rendetekel meglanitlátok. Es az okait meggondoljátok, Hogy tisztetekben tii eljarijatok.
> Semmi nem egyéb a szent házasság,
> Hanem tiszlasàg és nagy jámborsáy, Istentôl szerzelt igaz tarsaság Es törvény szerint való nyájasság.

Szép rendben folyt le az esketés. Az is igaz, hogy senki sem tudott komoly maradni. Mindenkinek mosolygós volt az ábrázata. Még a Klement páter arca is vidàm volt. Legjobban mégis Pataki uram látszott örülni. Hogyne! Nem mindegyik halandónak jut az a szerencse, hogyิ az esktuyōje napjara egy üstőōs pályájảt tudja kiszámitani.

Volt is azután hegyen-völgyön lakodalom. Vége-hossza nem volt a sok erni meg innivalơnak. Hát még az a nagy éneklès', muzsika ès tanc, amelyet Bálint nyitott meg a szép mennyasszonnyal és Pataki uram folytatott.

Kivilágos virradatkor oszlott szét a vigkedvü társaság.
(Folylatása következik.)

## Altató.

Csicsis, baba, tente, Ránkszállolt az este.
Aludif el, fíacskám, Aludí csöpp kis vérem, Ne láss te apádnak Könnyet a szemében, : / : Tente, tente, tentel -hine.
vi Csicsis, baba, fenfe,
AJ Nincsen ma tejeeske


## - Ücsike megbilinteli a Cirmos cieát.

Sźörnyü dolog törtẻnf mostanában, édes nagyapókám, nevezelesen: Stániczli-Cenci néni kedves kanàrija a Mici, aki oly gyönyörüségesen fütyölt, hogy bátran fel lehetett volna léptetni az Operaban, szivszélhüdésben jobblêtre szenderült. Igen, szivszẻlhüdésben. Ugy történt ez a megrendito eset, édes nagyapókám, hogy Stániczli-Cencí néni nagy tiki-takaritást rendezett és ezzel kapeso'atban Máriskó, aki a nagyapó falujảbó! jöit fel Pestre, sôt annál is feljebb: a Rózsadombra múvelődni, a falról levette a Mici kalitkáját $s$ letette az asztalra. Hiszen, egyèb sem kellett az ebadta Cirmosnak : felugrott az aszta!ra, nygy mȯrgében, hogv nem juthat a Micihez, egymisután háromszor is ràfujt, amitöl szegény Mici szörnyen megijedt, oly szörnyen, hogy a szive megrepedt. Legalább is Staniczli-Cenci néni igy mondta: megrepedt, s azt is mondta, hogy ez a-legszebb halál, s méglásd, Öcsike, az en szivem is megceped, mert ugy szerettem Micit, mint tégedet. Én erre sirva fakadtam és megesküdtem, hogy a Cirmost keményem meg. büntetem. De hogyan? Arrỏl szó sem lehetett, hogy 'megverjem, mert hiszen nemcsak a világbékének, de az állatvédelemnek is apostola vagyok

Nem, nem, megverni $n \geqslant m$ szabad, mondta Andris, aki ekkor szintén kijött Stanic.l-Cenci

nénihez, - a büntetésnek va ami nadselü módját kell kieszelnünk.

Hiszen, fudja már, édes nagyapókám, hogy csak hallanom kell a nadselü szót s mar kész is a nadselü gondolat. Most is kész volt. A szomszédságban van egy hentes bo!t, oit a vilăgbéke céliaira kuporgatott pénzecskémböl 20 azaz huszezer koronáért vétfem egy nagy disznóhóly agot, abba néhány apró kavicsot teltem, azlán felfujtam, Cirmost lefüleltem, Andris meg_a farkàra kötötte a hólyagot.

- No, mos', Cirmos, mehetsz világgá!

Hej, szegény világ, velett ágy ! - amint nagyapó szokıa mondani mesemondás közben - megfutamodoft a Cirmos, mintha szemét vették volna, kisza'adt az udvarra, mindegyre rémülten fordult vissza a larka felé, s mennél jobban szaladt, mennél nagyobbakat ugrott


ijedtében, annál rettenetesebben zörgött a kavics. Ketségbeeselten sza'adgált jobbra, balra, elöre, hátra, aztán egyszerre csak, miniha nadselüt gondolt volna, felsza'adt a nyári konyha tetejére, hátha ott elmarad ez az ördöngős golyó vagy labda, vagy Isten tudja, mi, de bizony az nem maradt el. Akkor még nagyobbat gondo't, leugrott a ház fedeléről,


No, de még csak most ijedt meg igazán Cirmos urfi. Szerencséje, hogy észrevet'e Máriskó, aki müvelődni jött Pestre s már ki is művelődött, mert amikor Cirmost kihuzta a hordóból, mondá: Ná! Szépen kinézel, Czirmos! Pluj! Rihi!

Hát, azt hiszem, édes nagyapókám, hcgy a Cirmos többet nem fog räfujni semmifèle madárra, de azt is hiszem, hogy Máriskó, mire hazakerül, oly szépen fog beszélni, hogy még nagyapó sem fogja megérteni.

A másolat hiteléül:
Elek nagyapo.

## Tamás érdeklódik.

## (Beszélgełés a repülögépröl.)

11. 

Tamás: Megigérted, bogy megmägyarázod, Ђogyan védekeztek a világháborúban a repülögépek támadàsa ellen. Annyi bizonyos, hogy én nem tudtam volna megmaradni olyan városban, abová támadó repülögépek járnak.

Apa: A védekezés eleinte nebezen ment és igen kezdetleges volt. A megtámàott városban megadtáł a vészjelt, az emberek fejvesztetten rohantak az olyan pincék felé, amelyek kellő védelmet nu újtottak Az elhárifó ágyuk bö.nböltek, a gépfegyverek kattogtak; a repülök kőzül egy-kettő álסozatul esett, a többi - ledobálva grilkos bombáit - visszaforəult. Késōbb ritkán jöttek nappal a támadók. Az éj sötétjében csaptak le az alvó városra. Ezért korláfozták ezekben a városokban a világitást; a magasban repülöt zavarba akarták hozni; ; nem adtak neki bizfos célt. A háború vége felé nagyszeruien megszervezték a védekezést. Alig lépett a repülö ellenséges területre, megkezdṑött a védelem munkája. Már a batáron várfák az idegen repūlöket. Ha ezen a vonalon nagy magasságban és az éjszaka sötétjénck védelme alatt sikerūlt áflopózni, a városoktól kizonyos fávolságra ujabb védelmi vonal várta őket. Világitó szerkezetek fénysáviai kutattảk végig a sötét égboltozatot, a repülöt keresték. Bizonyos ioỏ mulva meg is találták. Eitöl keziv: nyomon kisérték, hogy az ágyuk irányitói világosan láthassák, merre jön az ellenség. Az erős fényben a földröl a repülögép minden mozdulatát láthatták, a repülő pedig szinte megvakult a szeme kőzé csapódó erôs fénytōl. Majd fürge repülôk szállfak fel és üldözōbe vették. A qápek már ekkor erõsen fel voltak fegyverkezve Hlemcsak a földröl lötték az cllenséget, hanem a levegöbol is. Nagyon sok (ld)zata left ennek a borzalmas északai barcnak. Va site eult is a bombákat ledobni a városra, a pályaudvarra, vagy gsártelepekre, még a repülő elött oft állott a legnebezebb rész: a hazatérés.

Tamás: A bombát csak nagy gépen szállitbatták, mert túl nagy súlyt a kisebb gép nem birt volna el. Hem lebeteft volna olyan gépeket épiteni, amelyek nem teherszállitd́sra valók banem csak a gyorsasägra törekszenek?

Apa: Voltak ilyen gépek. Vadászgépeknek bivták Őket. Illibelyt megielent a repuilob, felszálitak

ćs ülðözöbe vették, körüldor gláh, nyugfalanítotlák, lôtték. Rám azt a hatást teszi az ilyen hari a lev göben, minflha vadászsólymokat látnék magam elött vadászsólymokaf, melyek feleresztve nyílsebesen vetik magukat álঠozatukra, tépik, marcangolják, migg végre a balálra sebzett ellenfél lebukik a magasból.

Tamás: Én úgy látom, bogy a védelem anyngita fejlödött, hogy megakaszfoffa a fámaədást.

Apa: Ha az ember rombolni akar, igen falálékony. Amikor a védelem megerősößōft, a támadást tökéletesitették. A bombavetők igen magasan szálltak és sokan jöttek. Sōt mint nagyurak kisérō személyzetröl is gondoskodtak. Vadászgépeket boztak magukkal; 5 mig czek felvették a barcot a védelem vadászaival, addig a bombavetó elvégezte szörnyü munkáját és menekült az éj sötétiében. Erre is megadtäk a feleletet. $\mathbb{A}$ menekülö bombavetőket, mint az árnyék, nyomon kisérfe egy csomó ülסōző. Amikor hazaértek és sikeres munkajjuk után a pibenésröl ábránðoztak a repülők, akkor érte őket gyakran a balál. A sőtétben bagyták öket gondtalanul menni; amikor azondan ottbon a megvilágitoft repülōtér feleft leereszkedtek, megielent fejük felett a végzet. A sötétben maradó égboltozaton megjelentek az ellenség ūlðözõ gépei és a leszálló, megvilágifott gépekben szōrnyū puszfitást okoztak; azfán megfordultak és szélsebesen szálltak baza.

Tamás: naggy pusztitást okoztak a lèobott Dombák?

Apa: n:m mindég. A félelem és a zürzavar mindig nagy volt. Többféle bombát Dobtak le. Mémelyik a levegöden robbant és szertebulló darabjaival szörngü sebeket okozott. Voltak nagy bombák, melyek leesésük után robbantak. Ђatásuk irtózafos volt. Robbanásukra bázak dōltek össze és uccasorok rázkódtak meg. Képzelļeted, milyen lelki állapotban voltak azok, akik észrevették, bogy közelühben bomba esetf. Várták minden pillanatban a balált. Volt egy szörnyü bombafajta, mely meglehetösen sok ioõ mulva robbant. Az emberek ötvenig elszámolbattak és amikor már azt bitték, megmenekūltek, akkor következett be a puszfitó robbanás. A háború vége felé már igen sokféle bombát használtak.

Tamás: đ világ minden hincséért se vállalkoztam volna bombadobásra; még vadászgépre se ültem volna. De szivesen felültem volna olyanra, amely bemegy az ellenséges országba, körülnéz és bireket boz. Egy-egy sik mezőn talán le is lehetett volna szállani, belopózni az ellenség közé, aztán megbeszél belgen pár nap mulva felvette voina az embert a gép és bazaviffe vclna.

Apa: Ez volf a legneljezebb Dolog: a felderités munkája. Az ellenség országába belopózkodtak a vakmerő repülök, megfigyelték a csapatszállitásokat, a kikōtöket, az ágyuk elbelyezését, mit a f.l-felcsapó villanások elárultak. Mielṓtt hazatértek volna, már a géprōl tuDósitásokat külDtek. Lefotografálták az ellenség állását. Természetesen, az ellen is lehetett rolna vébekezni. Különösen fonfos volt, hogy a fofografálók hamis képeket vigyenek haza. Ezért iparkodtak őket félrevezetni. mesterséges állásokat készitettek, olyan telepeket állitottak össze, mintha ágyúfedezékek volnának: az igazi ágyútelep másuft volt elhelyezve. Az em:beri ravaszság csak ideig-óráig diadalmaskodott. A másik fél okossága legyözte. A fényképeket megnagyobbitotfák, a megnagyodbitott képek elárulták a valóságot.

A háboru végén már annyira elszaporodtak a repülögépek, hogy valóságos ütközeteket vívtak egymással. Le-leszálltak csata közben is az ellenség feje fölé és gépfegyvereikkel valósággal kaszálták a vermekbōl clöbújit gyalogságot; a bátráló csapatok között peঠig szōrnyü félelmet kelfettek. mert a visszavonuló csapatoknak nem volt számbavehetō védelmük a fejük felett repkèō ellenség ellen. Ez a harc azt a batást teszi rám, mintha a régi világ kihalt állatainak küzdelme újult volna meg: akkor volt a levegő telve vijiogó, rettenetes fogakkal felfegyverzett szörnyetegekkel. Föleg ezek a gépek gyözték le a kōzépponti hatalmak ellenállását: a rémet, osztrák és magyar gyárak nem voltak képesek olyan tōmegben elöállitani a repülögép alkatrészeit, mint a francia, angol és amerikai gyárak.

Tamás: Rám azt a batást teszik a repülök, bogy átvefték a lovasság szerepét. A régi csatákban a lovasság végezte azt a szerepet, melyet a világháborúban a repülők. Azt biszem, hogy a legközelebbi háborúban még fontosabb szerepük lesz.

Apa: Én azt szeretném, ha soha tôbbé nem lenne báború. $\ddagger \mathfrak{a}$ még egyszer kitör, véresebb és pusztitóbb lesz minðen edдiginél, Ђibetetlen gyorsasággal fognak az ellenséges repülörajok a nagy városok felett megjelenni; a legkaulönbözöbb fajtáju bombákkal megbénitanak minden ellenállást. megakadályoznak minden munkát, lehetetlenné tesznek minden szervezkedést. Szeretném, ba az sobasem következnék be, banem a repülõgép megmaradna az emberi tudomány és közlekedés szolgálatában.

Tamás: Azt szeretném én is!
(Bubapest).


## A vöröshaju ember.

## Apró unokáinak meséli Elek nagyapo.

Volt egyszer egy szegény ember s annak három fia. Azt mondjı egyszer az idösebbik:

- Édesapám, elmegyek országot, világot lătni, szerencsét pröbálni.
- Jól van, fiam, - mondja a szegény ember - csak eredj, hanem azt tanácsolom, łogy óvakodjảl a lảncos kutyattól, kerek kőtōl, meg vörőshaju embertōl.

Na , utrı keit a legény, ment, mendegé.t crđökön, mezookōn altal s egyszerre csak szemte szalad ve'e egy láncos kutya, s mire védekezhete $t$ volina, a sa:kába harapott. Am azért csak tovabb ment s talalt is csakhamar egy kerek köre, de nem fogadıa meg az apja tanácsiàt: rálépett. No, ha rálépelt, el is esett s uigy megütätte a térdét, hogy alig tudott tọvabb vànsz rogni.

Hát csak ment, mendegélt tovább, $s$ bez̄zeg, hogy tatảlkozott egy vöröshaju emberrel. Nemhogy elkerül'e volna, de még meg is kérdez e, hooy nem fogadná-e meg szolgảjának.

- Megfogadiak jó szivvel, - mondotta a vöröshaju embər, de nálam ugy kell ám emned, hogy a fazékról nem szabad levenned a födöt; ugy kell innod, hogy a korsóból nem szabad kihuzzod a dugot $s$ a kenyeret is ugy kell enned, hogy nem szabad a kenyér hajat szejjel vágnod. Ha pedig három napig nem älod ki az étlensẻged s a szomjuságot, huszonőtöt vágatok rảd. All-e az alku?
- All I - mondotta a legény.

No, ha allott, meg is bánta a legény. Három nap sem nem evett, sem ivott. Akkor jött a vőrōshaju ember s kérdezte: na, birod-e tovább ?

- Dehogy birom. Étlen-szomjan ma;d meg halok.
$\rightarrow$ Bizony, ha ùgy, feküdj hasra.
S vágolt rá huszonötőt, hogy csakugy porzott. Aközben a második legény is utnak rredett s éppen úgy jirrt, mint az idősebbik. 0 is a vöröshaju emberhez állott be sö is megkapta a huszonötöt, merthogy hảrom nap nál tovább nem tudta türni a szomjuságot.

Neki készử:ödott a legkisebb legény is. Ennek is azt a tanácsot adta az apja, amit a másik két fiának.

Éppen azon az uton járt, ahol a bàtyjai, de amikor megpillantoita a láncos kutyat, messziröl elkerülte, a kerek köre sem lépett rá, hanem a vörőshajú emberhez 0 ó is beszegödōtt.

No, hiszen, rajta nem fogott ki a vörös: hajú ember! Amikor elérkezert az ebéd ideje, kifurta a fazék fenekét is mind egy cseppig kiszürcsölte az ételt. A korsónak is kifurta afenekét s mind egy cseppig kiszürcsölte beloble a bort. Mert hát az volt benne. Aztán fogla a kenyeret, kettészelte, a belét kiszedte, megette, azután pedig a kenyérhaj két felét összeragasztotta, mintha hozzá sem nyúlt volna.

Három nap mulva jött a vöröshajú cm . ber s kérdezte:
TIV Cr No, fiam, hàt, hogy vág a ba,usz? Ethes vagy-e, szomjas vagy-e? Birod-e mèg?

- Nem vagyok én sem éhes, $s \mathrm{~cm}$ szom. jas, gazduram, - felelte a legény. JSI vdg a bajusz.
- Okos legény vagy, fiam - mondta a vöröshajú. - Maradj nălam, fiamnạk fọgadlak $s$ hỏtom utản tied minden vagyonom.

Ott is maradt a legeny, s amikor a voıöshajú meghalt, olyan nagy öröksẻg rssıt rá, hogy messze földōn nem volt nảlanit ga da. gabb ember. Akkor aztản hazament iz ap,ahoz s úgy éltek, mint hal a vizben.

Itt a vége, fuss el véle.
(Kisbaczon.)

## ппм

## A Cimbora könyvosztálya

## A cserkészkōnyvek uj árai:




## Muki kalandjai.

'Irta: INCZE FRIOYES.
Mulki az oliózó szobaban.
Lehet, hogy ti el sem hiszitek, amit itt elétekbe hordok. Ismerem kis fiamrỏl gyanakvó természereteher. O is, valahányszor neki ezeket e'mesé tem, mindig megkérdezte: - Apuka, cz igaz volt? s nagyon kétkedve fogadta, inkäbb nem hitte, mint igen, láttam a szemébōl. Veletek is ugy lehetek, s nekem most még annyi bizonyitekom sincs, mint a Nyuszi farka. Már pedig a világ minden kincséert sem mernék a scemelek elé kerülni, ha hazugnak tartanáfok.

Ugy-e nem ?! Tehát folytathatom?...
Emlitettem, hogy volt nekem egy tizenhat éves leánytestvérem, Boriska, akinek egyik legnagyobb - megbocsálható - hibá a az volt, hugy igen szere ett a tükör előtt álldogálni és a maga képzben - nem ok nélkül - gyönyörködni. Muki, nem egyszer, szemtanuja volt titokban a tükörbe nézegetéseknek, 0 maga is produká fa azt, ha egyedul bejuthatott az oltözöbe a tükör elé.

Egy alkalommal növérem lakodalomba készült koszorus lánynak. Ilyenkor nagy munka van az öl九özöben. Muki, hogy - hogy nemészrevétlen besurant és elhuzódott a szögletbe, ahol ôt nem latták, ellenben ō mindent alaposan megfigyelhetett. Mama forgolodott a növérem körüi és minden rendeikezèsre álló eszközt, anyagct felhasznált, hogy a lányát széppé, csinossa tegye. Elkezdve a tes ülésnél, végezve a puderozasnál minden fogást megcsinált, melyet a női hiuság eddig kitalált. - Hajfodoritâs, fürtök, csigàk készitése, hajsütés, szalag, viràg, mind elö kerültek. Puder, festék, piros és barna mảr akkor divatban voltak. Szemöldököt barnára festeni, arcot fehérre, az arczközépen kevés pirral, igen divatos voit. Akkor a piros arczszint nem szegyenlették, mint most. Szóval, mama kipingálta, felcicomázta és elinditotta Boriskát. Kikisérte egészen az udvarra, onnan visszatért a konyhába, hogy Zsuzsinak, aki a konyhapad!ót surolta, utasitásokat adjon. Rövid idöre ott feledte magàt. az öltözö szobában pedig minden szerte-széjjel maradt.

Ez kellett éppen Mukinak. Amikor lảtta, hogy senki se jön be, elöbüjt a rejtekhelyéböl
és szép sorjában szemügyre vett mindent. Fog'a a fésüf, elkezdte a fejét fésülni; de bizonyosin karmoita a fejét, mert eldobta. Fog'a a fodorito vasakat, rendre kipröbälfa mind, de mindeniket eldobta : egy sem tetszett. Hanem a puder, a barna meg piros festék, azok erobsen megtetszettek. A fehér porból a'aposan bekente a pofáját, aztán vette a barna diólevet, azzal végig maszatolta a szemetảjèkát, majd a pirositót kente fel mind a pofajára. Ugvanezekkel a szépitỏ szerekkel a tükörben láюott képmását is ellàtta, mert-a tükör szin tèn tele lett fehér, tarna és piros foltokkal, meg praclinyomokkal. A nyitva kagyott ruhás szekrényből előkapott egy krém ruhát: ugy, ahogy belebujt, azután szalagok at rakott magára minden felé. Ami csak a szekrény ajajảnak az oldalán volt, mind felhasználta. Eppen nōvérem iró asztala elé èrt és a tintatartót nézegette, amikor mama benyitott, hogy szobát rendbe hozza. Összecsapva kezèt, ijedten kiảltott fel, amikor Mukit igy felöltözve megláttr. Szaladt a seprü után, dé Muki nem varla meg, hogy végig seperjen a hátán, kírohant mama után az ajtón, màr a mint rohanhatott, mert a ruha folyton akadályozta. Kiérve a konyhába szembentalalta mamát, aki a felemelt seprüvel rá akart huzni, de Muki $o^{\prime}$ dalt ugrott, a ruhában megbotlotl és zsupsz! fejjel a csorbörvizbe zuhant, melyböl-Zsuzsi a surult padlót huzta fel. Nem elég, hogy a drága ruhát magával belenyomta a mocskos lébe, meg az eséssel ki is locsantotfa a vizet, mely mamának éppen a szeme kőzzé freccsent. Még Zsuzsi is kapott egy szájjal a sáros léből. Alig birtuk Mukit a cseberböl kihuzni, majd bele fult. A ruha, ami rajta volt, teljesen tönkre ment. Hanem az a kép. amint kinézett Muki csatakosan a sáros viztöl, a fehér, barna, piros lé végig folyva a pofájàn, esstlın lucskos ru* hảban, valami utảnozhatatlan volt. Nevetni azonban mégsem tudunk rajta, mert a kár, amit csinált, elvette a kedvünket, annyira, hogy mama a seprüt egynéhányszor a hátahoz is mérte, hiába akartuk megvedelmezni, Ezuttal tehát Muki ráfizetett a kalandra. Legnagyobb szerencsétlensége az volt, hogy mozgásban a ruha nagyon gátolta s igy elég könnyen lefüleltük, levetkeztettük és pár napra büntetésböl a vaczkába zártuk.
(Folytatása következik.)


# Elek magyapó üzeni: 

Cang Endre, Sailagysomiyb. Neked is tetszik Szilasy Bálint szép históriája, minden héten izgatoltan várod a folytatását. Nem ok nélkül, mert hétrölhétre nô az érdek cssége, amellett, hogy megismertet a törökvilággal. Öcsike cime: IX, ker, Lónyai utca 18. a. Számrejtvényed sorra kerül. Ami meg a leveledbe rajzolt képet illeti, szeretném, ha te magad állapitanád meg, hogy milyen osztályzatol érdemel, amit most könnyen meglehetsz, mert összehasonlith fod a magad rajzát a Cimborában megjelenõ pályanyertes rajzokkal. - Po1ifka Margit, Szovaifa. Azt hiszed, már nem is emlékszem reád, oly rég nem irtál. Csalódol, mert én azokra, akik valamikor sürï̈n irtak nekem levelet, mind emlékszem, még sok sok év multán sem fogom elfelefleni a neveket. Ha rég nem irtál, kárpótolsz engem ezzel a leveleddel, amelyben töredelmesen megvallod, hogy bár megigéted a gyakori levélirási, az igéretedet nem tartottad be, mert hanyag voltát. Nem tudlak etéggé meg dicsérni ezért a töredelmes vallomásért, mert hiszen száz meg száz okot hozhattál volna fel, hogy ezért meg azért nem lrhattál s én azokal valószinüleg el is hittem volna. Te azomban bizonnyal nem csak irás közben, de később is pirulva gondoltál volna arra, hogy nem irtál igazal nagyapónak. Ebbōl láthatod, éds lányom, hogy nem haragszom reád, sōt most is jobban szerellek. Ami Ócsike nadselü gondolatait illeti, ellalállad a válaszomal, régen, nagyon régen kezdōdtek teremni ezek a nagyszerü gondolatok. - Berkovifs Rózsika, Marosvasárfeiy. Örvendek a bemulatkozásodnak s mondanom so kell, hogy szivesen várom a leveleidet. Ha azt reméled hogy szépet és jót fogsz tanulni nagyapókától, ebben, azi hiszem, nem fog 32 csalódni. - Tausc6 Mária, Alvincz. Nem hiába irsz te nekem, mert válaszoltam én a leveledre, de bizony lûrelmesen kell várni a válasz megjelenésére, mert minden héten oly sok unokának válaszolok, hogy az üzenetek számára fenntartott két oldalon soha sem férnek el a válaszaim. Az arcképeddel és a szál virággal igen kellemesen leptél meg. Közzönettel helyezem el kedves emléktárgyaim közé. - Farkas Gizella, Marosvásarfely. Vehelted észre, hogy én minden levélre válaszolok, termé. szelesen, válaszolok neked is annyiszor, ahányszor te irsz nekem. A mesédet szivesen elolvasom, de csak március közepén tedd postára, akkor, ha az isten éllet, Kisbaczonban leszek. Pestről hazafelé ulaztomban, egykét napra kiszál ok Marosvásárhelyen, ha valami közbe nem jōn - Máfoé István, SzékelyudvarGety. Elhiszem, hogy gyorsan elrepalt a karácsonyi vakációd, de gyorsan elrepül ám a diligencia is, mert azl hiszem, nem panaszkodhattok, hogy nincs elég ta nulnivalótok. Rejlvényeidbōl válogatok, máskor meg, ha Udvarhelyre megyek és látsz, muttsd magadat hogy én is lássalak tégedet. - Blafí Mariska, Besztercae. Ocsike cime: Budapest IX. ker. Lónyai utca 18. a. Az Én könyvtáramat, ha van Beszlercén könyvesbolt, az által is megrendelheted, ha nincs, megrendelheted Nagyváradon a kővetkezō cim alalt: Ri gler József Ede cég, Oradea-Mare Bulevard Regele Ferd nand No 7. Jól gondoltad, néhány évig szerkeszitllem a ló Pajtási is. Eppen most szünt meg szegényke. Remélem, a jövô nyári vakációról be fogsz számolni. - Tamás Kató
 veleddel Az Ósz cimī versed jövō ōsszel sorra kerül. - Varga Kafoka és Baba, Csekefalva, Udvarfelymegye. Ha ünepnap neked, amikor nagyapó válaszol, iffál minél gyakrabban s akkor gyakran lesz inn popapod. lgon érdekes levelednek az a része, amelyben azl irod, hogy 'sodálkozol Tóth Mancin, aki azl irta, hogy az élet gond és bánal." Ezzel szemben te azt mondod. hogy neked mindössze az iskolai feladatod rendes elvégzése okoz gondot, aztán nyugodt vagy. Nem érted, hogy mit beszélhet egy korabeli gyermek bánalról, amikor neked minden csekélység örömet szerez, minden csekélységgel magelégszel. Valóban, ugy volna az rendjén, hogy a gyermekkornak ne legyen gondja és bánalja, s adj hálát az Istennek, hogy neked nincs sem gondod, sem bánatod. De ne feledd, édes lányom, hogy ezer, meg ezer gyermektársad van, aki idõ elōtt megismerkedik a gonddal és a bánalfal, mert naprólnapra látla szülcinek a mindennapiérı való nagy erổs harcát. Lálja a gondterhelte, a bánalá nyékolta arcokat, s természetes, hogy szïleinek gondja és bánata ránehezedik a gyermeki lélekre, sōt igen sok gyermek egyenesen megoszlja szilleivel a gondot és bánatat. Lehet, hogy Tóth Manci részéről liszlán elmélkedés, hogy az élet gond és bánat, s ez esetben - bár igy legyen! - csak fél igazsígot mondolt, mert az életnek nemcsak gondja és bánata van, de van annak öröme is, vannak az életnek gondfalan percei is. Cyörgy bálýdnak, aki a leveledhez azt irfa, hogy $\delta$ is belép az unokálm sorába, mond meg. szeretettel látom oot is, épp ugy mint titeket. - 60 mm Guszfáv, Kolozsvár. Január közepén csakugyan oft voltam Kolozsvárt egy-két nepol, s március elején, hazafelé utaztomban ismét kiszállok. Igazán örvendenék a találknásnak. - Farkas Béla 1anifó, Peirilla, Deákbānya. Levelezōlanod továbbitotlam a kiadóhivalalnak - Tor6 Mrén, Cónyafelepe. Leveledet továbbitottam Leitner Veronkának Dévára, a kiadóbácsi pedig pótolja az elsō számot Tóth János Tónea cimre. - Ebrenfeld casz16. Szeretnél levelezni egy lemesvári fiuval, de következō leveledben ird meg, hogy hol lakol, mert ebbobl a leveledből kifelejtetted. Én ugyan tudom, hol lakol, de mégsem irom ide, mert mi tốt levelezésbe kezdenél azzal a femesvári fiuval, meg kell szoknod, hogy hol és mikor kelt a leveled. A rej'lényed sorra kerïl. A történeted I majd kïldjed március közepén Kisbaczonba. A kiadó bácsi küldi a könyvet, ha még nem küldte. Mikinek és Ducinak viszont uidvozzlet. Hál ôk mérf nem irnak? Skapinyák Honka, Tasnad. Ha sajnálod, hogy meg kell válnod a Címborától, mert igen szereled és igen sokat tanultál belöle, öszintén sajnálom én is. A kiadó bácsi fog majd értesiteni, hogy 1925 szeptember ¿̃0-1ól 1926, január 30 -ig mennyi Jár a Cimboráérl. IIfés Imre, Margitia. Már régebben akartál irni, de beleg voltál. Abból azomban, hogy irsz, örömmel látom, hogy egészséges vagy. Magam is örülnék, ha nemesak az arcképemet tátnád, hanem életben is Iátnál engemet, mert ez azt jelentené, hogy volna idóm elmenni Margittára is. Fájdalom, nincs szárnyam, mert bizony elrepülnék mindenüvé, ahol legalább egy unokám van. Fenakel Margit, Szalard. Irtál levelet, emlékszem is, hogy irtál s eddid bizonyosan mpg is kaptad a választ rá Amint láthatod én nem teszek külömbsége! köztetek, minden levélre válaszolok, ha megkapom, sōt

még bizlatom is unokáimal a levélirásra, hololl nekem, ugy-e, az volna a kényelmes, ha minél kevesebb levélre kellene válaszolnom. Am ma mindenkinek olyan sok a dolga, oly nagy munkát kell végezni nagyoknak és gyermekeknek, hogy nagy lelkilsmeretlenség volna nagyapó részérôl, ha kerülné a munkát, bár koránál fogva megilletné ôt a pihenés, - Saondy Gyurika, Debreczen. Elhiszem, hogy jól érzed magad, ha már bálba is voltál és táncoltal. Hiszen nagyapó is megfordult már egy-két házibálon, de bizony nem táncolt. Ifjaknak való a tánc, az öregek elégedjenek meg a táncban való gyönyörkődéssel. Azt igen jól leszed, hogy naplót irsz, mert majd később nagy örömed lesz a naplód ol-vasá-ában. amint egymásulán elevenednek meg a gyermekkori emlékek Hogy mért nyomlák mostanában rossz papiroson a Cimborál, azl megmegyarázta a kiadóhivałal. Remélem, mire ezt az üzenetel olvasod, az árviz elsodorla hidak helyett uj hid lesz mindenütt, vigan szaladnak a vasuti kocsik a Cimbora finom papirosával. Kedves szüleidnek lolmácsold meleg iidvözletemel. Felvinczy Ferencz, Nagyenyed. A Cimborára küldölt száz leu-t lovábbitolfam a kiadóhivatalnak s irtam neki, hogy a te nevedre küldjék a Bethten kollegiumba - Z61ya Gizi, Tirgovesf. Szivből kivánom neked, hogy ujra Járatiasd a Cimborát, merl lálom
a leveledből, nagyon fáj neked, hogy egyideig nem ja rathatod. Bizony nem vigaszalat meg az, hogy sok gyermek van ugy: szerelné járalni a Cimborát, de nem járalhatja, mert ma nehéz, igen nehéz az élet. - Dobránszky Gyula, Torala. Irtam a kiadóbácsinak, hogy nem kapod rendesen az ujságot, pedig még a karácsonyi vakációban feladtad a pénzt, Járában, s ha nem kapła meg, közöljék veled, hogy te megreklamálhassad a pénzt. Arról is intézkedtem, hogy Jakab Jenỏ barátodnak pólolják az elsô számol, mondd meg azomban lenőnek, hogy már réges-régen nem kaplam tôle levelel. Szerełném, ha irna, nemcsak magáról, de az ô jó édesanyjárol is Weiszkopf Cajos, Nagyvarad. Azt irod, irlál már vagy husz levelet s még egyre sem kaptál választ. Ha husz levelet irtál, annak jó nagy része elveszell a postán, de abban bizonyos lehelsz, hogy a megkapolt levelekre válaszollam. Eddig bizonnyal olvastad is a válaszokai. A kiadó bácsi pólolja a 43., 44., 45., 46, és 47, számokal. Ha 1926.-ban még egy számol sem kaptál, ennek az okát a kiıdóbácsi irhatja meg. Ceifner Veronka, Déva. Tólh Irén kérésére lovábbitoltam csak hozzád irt levelét. Közöld velem meg. kaplad-e - Kirjakné Kovács Emma, Kendilóna. Megjötlek a versek. Meleg iidvözlet.



Székelyház és kapúi Csik-Dánfalván.


## FEJTORÖ.

A sorsolasban valdireszubtielrie egv ralfuers unegtejtée in Jogosit !

A rejtuêny megitejtesst, a megfejtor 0 . ayertesck mevporait egraiterra, megteltést ko. vetठ hornap vigen ic $\delta=18 \mathrm{~m}$ !

A megfejtéselk belcildếênek hataridefo : nonap $10-1 \mathrm{k}$ napla.

Kockareitvény.
Bekülfe : Szentpéferi Janos -


E betüket ugy kell összerakni, hogy lefelé olvasva és viszintesen o'vasva ugyan azt adjâk.

Pótiórejtvény.

- Bełiildfe : Varga János.

| A prsó |
| :---: |
| A átán |
| - tán |
| - an |
| - ám |
| t ap |
| A pa |
| + ankó |
| ra |
| F andor |

E szavak kezdöbotüi egy nagy magyar hazafi nevét adják.

Betureitvény.

- Bekilldfe : András Ernö. -

| pa pa | pa | pa |
| :---: | :---: | :---: |
| pa | pa | pan |
| par | panas |  |

## Szamrejfvény.

## Bekülde: Gergényl Ferenca

4, 3, 2, 1. Konyha ezkösz.
11, 12, 13, 16. A kés ilyen szokott lenni.
8, 14. A fa egy része.
18, 9. A mi a fö'd felett van.
$5,6,19$. Az emberi test egyik részèt hivjak igy.
$10,15,7,17$. A hölgyek ilyenek.
1-19. Közmondás.

kellèmés és szórakoztató olvasmánnyal kedveskedik az iffuságnak. Köleteit azonban ćlvezellel olvashatjak a felnôttek is. Olcsó pénzért nemes szórakozást talahhat e kötetek olvasója, amikar ma az âllalảnos diágeság miall a jó könyv ára is elérhe. letlen magess ägra hágott. Eddig a kôvelkezô kỏretek Jelentek meg:

1. sz. Magyar elbeszélök, nyolc elbeszélés

| lei |
| :--- |
| lei |

${ }^{2}-3$ sz. Benedék Élek: Gyermekszinház lei 25--
4-5, sz. A. Conan D oyle: Tbzkorbih 10 fin tek
lei $25^{\circ}-$
SAJTÓALATT:
6. sz. Babjátékos Pali, Irta: Strom Tivadar
7. sz. Li Ean bosszuja . Westermann F. P.
8. sz. Az egyszemil -May Károly

9 10. sz. Robinson Crusoe" " Defoe Dániel.

## CITBORA

## szerkesziơsége és kiadóhivatala.

## Szerkeszióség:

Bafanii-Mici (Kisbaczon) u. p.-Bafonii-Mare (Nagybaczoni jud. Treiscaune (Háromszék-megye). E cimre küldendōk a "Cimbora* részére szánt kéziratok, az Elek Nagyapóhoz iro t levelek és rejivénymegfejtések.

Kiadohivatal :
Salu-Mare (Szalmár) Sir. Cuza Yoda 4.
A kiadóhivatalhoz küldendök a .Cimbora" előfizetêsi bejelentései és dijai.

## Glすfizetési cijak:

Romániában évi 400 lei, negyedévenként 100 lei. Csehszlovảkiaban évi 80 esehkorona, negyedévenkēnt 20 esehkorone.

Aragyarorszăgon évi 144.000 maggar korona, negyedévenkent 56.000 magyar korona.

Ausztriăban évi 112.000 osztrak korona, negyedérenként 28,000 os̉ztrák korona.

Jugoszláviában évi. 200, negyedévenként 50 dinár.
Łaplulajdonos :'Szabadsajtókönyúnyomda és Lapkiadórt. Felelöz-szerkesztô: Dénes-Sándor.

