

## Karszt. <br> Irta: REMÉnYIK SÁMDOR.

Hogy volt, hogy nem volt, igaz, nem igaz:
En nem fudom, de igy halottam ezt:
Ahol ma istentelen sirköveh Sorakoznak az Adria fölé. Ott a hegyet rég erdö boritotla, Gigászi szálfák reugetegje leugetf. Oriás-uistök, sámsoni haj.

Am titokzatos törpék serege.
Tengerbe tündérvárost épitō.
Alattomosan fölkuszoti reá.
Ledöntötte az élöfát cölöpuck.
Levágta a hegy-Sámson lomblajat.
Karszt lett a Karszat.
De Volence fölépült.

A tündérváros messze, messze van. Ês a cölöpük mélyen viz alatt.
I vak hegy-Sámson odáig nem lát. Magát látja esak. mindig esak magát.
Acél hulámokon tar homlokát:
Jaj. hova lettek örökké zöld fái?!
Irgalmas szél. ki messze herekedsz. 5 a tengert jarod is a vegtelent.
S lengeted holt fenyöfák illatát:
sugd meg neki. logy mégse volt hiaba.
Hogy nem hiaba hullt le koronaja. Valahol messze tiundérváros épuilt Hatott szálfáiból.

## 

## A rongyos nadrág meséje. <br> tria: PAR JÓzSEF.

## (1.oorana.)

En is szerettem volna ott lenni, ahol ez történt. Sajnos, másfelé volt dolgom és igy az egész mesét egy sárgarigó mondta el nekem. Fskiidözött, hogy minden szava igaz is soha chetében nem hazudott. Látta és hallotta, ami történt. semmit se felejtett el belöle, de nem is tett hozzá semmit. Csak azért beszéli el, mét nehéz annak hallgatni, aki az erdót járja. at cöldes fényben fürdik, amelvet a napsugar varázsol elö a lombokbol is hallgatja a csendet. amely az erdő komolysága és amelvef mindenféle máról-holnapra lett zajos madár és bogár vidám zsongása szabdal össze-vissza.

I történet igy szól:
Két kis fiu jâtszott a réten. Szombat délután volt, ami a legszebb idọ a világon, mert a hét már elmult és a vasárnap még hátra van. Csodálatos szép nap volt és ugy éreztėk, hogy még cddig sohase töltötték ilyen jól az idốt, mint ma. Mindén játékuk nagyszeriien sikeriilt. még a repuilogépuik is, amelyet kis fadarabokbobl és kemény papirbol tákoltak össze. még ez a kyönge kis repiilögóp is fel tudott kapni a levegôbe.
pompás ivehben fordult erre-arra es még terhet is rakhatak rá, mikor másodszor is fölennedték. Mintha esak ott áll volna valaki a hátuk mögött, akit nem láthattak, de aki arra rigyazott, hogy minél szebben játszhassanak is minél jobban érezzék magukat.

Már vgészen elteltek az örömtöl es boldogságtól, amikor ugy gondolták, hogy nem jat--zanak többet. Elkomolyodva iiltek le egymós mellé egy kis eyepes halomra, hallgattak és a lelkuikben azext tovább muzsikalt a jó érzés. amely játékhözben ellogta ôket. Szerettók a mezōt, amely korialöttiik szinesedett és lélekzett. ozerették a rapsugarat, amely lényessé varázenltu a kis fuiveket és meg-megesillant a patakban, szerették a távoli mély lombu erdőt, a jii levegôt, szeretuék az apró játékszereket, amelyeket maguk elé gyiijtötch a földre, hogy bazavihessék ôket. Elég sokáig iiltek szôtlanul. mig végre halkan megszólalt az egyik:

- Olyan boldog vagyok. mondta.
- Én is - felcte a másik. Es tovabb hall. pattak.

-Pista, szólt végïl az elsō saz agyik kiii)ujtotf láhával megérintette a kis repilógépet - hallottad-e már azt, hogy ..tündéri nap?."

Hallotzain Miért kérded? kérdezte ez. f. हe fordulva.

Csak ugy. Eszembe jutott. hogy ez a mai nap olyan. De hol marad a tünder?

- 1 tündór?

Igen. Ha tündéri ump van, akkor tünder is van. Hiszed?
. Hát ... talán igaz. De akkor meg hol a tiinder?

Ift vagyoh. mondta erre egy hang. i kit Eyermè fälrebbent ès hátrafordult. Feg ctopped sem ijedtek meg, mert annál mosolygóelhat, hedivesebbet. mint ami elōttük állt, nem látals mecg soha, Egy bámultak rá, mint a gyer$m$ ok "o edesanyjára, hà $u j$ ruhában látja meg. Mibôl van a ruhád? kerdezte Pista fiu. Sritakätō szárnya. Mzért olyan kôk es rapyigui

Letepted a sritakötôkrôl is megrartad? kerdeze at wisih gyejek. I tüudér hatagoit. Oh te suties fiul i fótuíndếrnek annya ifyen srïvete toin hogy nyari hajnalon, ha jó tellow hamad. az egesz föld körül vegigfonja és tu'th ewhrot is köt a vegére. Jut belöle at szitakotokneh i. 'gy ruhára való, meg uckem is.

Miert vagy olyan kicsi? - kerdezte most smbé a maisk fiu, az lmre nevii. Akkora vagy, (t.mi , y) tivéres iskoláslány, csak szebb vagy.

En erdei tünder vagyok, azok mind ekkorák, mint én. Azért van ez igy, hogy a mókus ne féljen tôlünk. De azért, - tette hozzá nasyon komolyan mi is nagyou sokat tudunk an!
Fis igazán tünder vagy? - Kerdezte Pista itirtelen.

A tiindér nem haragudott.
Ideuézz, ha nem hiszed.
Egyet perdiult is a ket kezurel szejjethintett valami semmit, mintha magot vetne. Es abban a pillanatban ezernyi-ezer mosolygós kis gyermekkel telt meg a mezó, mind feléje fordultak és integetiek.

- Csend, mondta a kiesi tuinder és eltüntek megint. - Hiszed most már? - kérdezte Pistától.
- Hiszem, - mondta a fiu tágranyilt szemmel. A szive ugy kopogott, hogy szinte hallani lehetet.

Nem játszanál veluink? kérdezte lin-
re. - Veled nagyszeriien lehetive jâtszani. Es talän nen is vagy olyan sirós, mint a kislányok. lzokat hátba se lehet vágni.

Cljünk le egy kiesit ide, mondta a tündér és letelepedtek egymás mellé. A tündér közbül uilt.

- Mit játsszak veletek? Kérdezte.

ㅍu. Bajớeskát.

- Azt nem lehet. Ha elbujok, nem tafâtok neeß, mert elférek egy nefelejesvirágon. En meg mindeniitt megláflak benneteket.
- Lapdãzást.
- Lgy eldobon a lapdat, hogy elvesztitek sem elō is mire risszahull, mindenféle tizenet vam ráirva, amit nem tudtok clolvasni.
- Ercssziik fel ezt a repülögépet.

Jó. - mondta a tündés. Fehér tenyerére vette az ügyetlen jószágot és megfrieskázta. I kicsi gép megzümmögött, mint a szunyog és elindult. Sebesen ment körben felfele mind naviclib leat és mind erôsebben bugott. a végén
 tiky.. vees de cepor. Linikpe már akkopa lett.
 dercha it egvastagodott és megfényesedett, a sxárnyai eltüntek és óriási léghajová vált, ezer-ayi-ezer utassal rajta. Fllelmesen naggyá lett és a kis tündér észrevette. hogy a fiuk lelekzete is call.

Csend, mondta ismét. A léghajo szèmlatomást fogyott és egyre lassabban keringett. dörкö́ zuzása mind csöndesebbé vált, mindegyre Kisebbedett és erôtlenedett, már esak akkora volt, mint egy rendes nagy léghajó, azután alyan mint egy kisebb, nég annál is kisebb és a végén egészen apró lett, alig hallatszott́ a motoria, a legvégén apuó kis játêkszerré vált és erótlenül hullit vissza a fiuk lába elé mint egy falevél. Megnézték: az ô jatékuk volt megint. Némán néztek egymăsra és a kis tündérre.

- Gyönyörü̈ volt! - lelkesedetf Pista. Drága tündér, mit tudsz még?
- Tudok sebet gyógyitani. Ide nézz.

Az ujjával a Pista térdére mutatott. oda. ahol a nadrág szövete egészen el volt kopva. Mondjuk meg ugy, ahogy van: a nadrag ronzyos volt. Abben a pillanatban, amikor rámutatott. a szakadások eltüntek és a nadrág ép leti megint. Pista szinte sirt.

Hagyd wgy. kicsi tündér, - könyörgött.
Hadd öruil jön az édesanyám. hogy nem kell megyarria.


- Mit, hát az ilyen rongyos nadrágot még megvarrjátok? - kérdezte Imre haugosan. A tiindér ránézett és ettôl egészen elszorult az Imre torka. Most már nem tudott volna olyan hangosan kérdezni, mint az elōbb.
- Ha igy hagyja a tündér, - mondta Pista remegó hangon - akkor nem kell megvarrai... De kuilönben.
- Mondd esak. Pista fiiu, - kérte a tündér. Különbeu meg kell. . . És már mondta az édesanyám. hogy nines ilyen szinii foltja... és ujat nem vehet. mert uincs mibōl
- Nézd, Pista, - mondta Imre sebesen nekem van egy régi madrágom. de még egészen jó. Odaadom. Kell? Nem kell, - felelte Pista dacosan.
Dobd el, ha nem jársz benne. Nekem nem kell ajándèk.

A tündér hirtelen eltiunt. Nem is keresteck. Mind a ketten felálitak és keményen néztek egymás szemébe. Pista mélyen meg volt bántva es Imre azért haragudott, mert nen fogadiak el tôle azt. unit olyan jó srivvel ajánlot́. 1

- Békuiljetek ki. - mondta egy komoly hang. - Addig nem jövök vissza közétek.
i két fiu csak állt és nézett. Egyik se mozdult.

Hideg szél fujt a hegyek felöl. A nap már jó alacsonyan állott. - Holnap vasármap lesz.

Eifyszerre csak megszólalt Pista, de a hangia ugy csengett, mintha nem is 6 beszélt volna:

- En nem haragszom.
-En se, felelte lime.
Az egyik lassan letelepedeti a helyére, a másik mellé iit. De nem beszélgetiek és ugy érezték. hogy ezentul már nem lesznek olyan ǐazi jó pajtások.

Valaki hangosan, kedvesen kacagoti a hátuk mögött. Visszanéztek: a kis tündér volt ott fekete ruhában. A fiuk meglepōdve vették észre, hogy átölötözött, de egyikuik sem szólt semmit.

- Játsszunk valamit. - kedveskedetí a tündés, mintha semmit se látott volna. pedig tudta. hogy ezek ketten nem békiiltek ki egymással. -Tudjátok mit. repiiljünk!
- Ezen a gépen? - kérdezte Imre sötéten.
- Dehogy is! Majd szárnyat rakok rátok. Nekem nem kell semmi. Gyere. Pista, segits! Hamar! Tépjél huszonnégy füzzálat, azután harmincat, azután tizenkettốt és azután annyit,
amenuyit akarsz. Te is. Imre. Ha megvan, adjátok ide. Siessetek, mert esteledik.

A fiuk nekifogtak. Amikor készen voltak vele, átadták a kis tiindérnek. No. olyan muukát még nem láttak, amilyent a tündér müvelt $\mathrm{itt!}$ Ugy peregtek a kis fehér ujjai, hogy látni se lehetett őket. Átkötöttle a hónuk alján a szálat és a hátukon megfouta, még a két sarkukra is jutott egy-egy apré szárnyacska. Pillanat alatt készen volt. A tündér még egyszer végignézte őket, megrángatta itt-ott a szárnyakat, hogy feszesen álljanak és közben nagyokat nevetett rajtuk, amint égó pofácskával, szivdobogva. kivánesian állottak ott.

- Hát most - kezdte volma a tüudér.
- Megállj. egy pillanatra! - kiáltott Pistu.

Nem megyek addig, amig nem mondod meg. hogy miért tépettél velünk huszonnégy, harminc és tizenhét füszálat. Eis miért mondtad. hogy annyit tépjünk utána. amennyit akarunk? Látam, amikor az enycimbốl eldobtál egy néhányat és az Imee szálaihoz hozzátettél. Mi volt ez? Miert nem yagy ōszinie hozzánk?

A tuindér osszerántotio a szemâdlökét:

- Megmondom, de ugysem érted meg. Hallgass ide:
> .Sorra hullnak mind az órák, ©̈sszebujnak a napok, hónap hordja a molyóját, lassan ballag el az év, nem nézi, hogy nit kapoll.*

A regé nem mondom el, akarhogy is kéred. Pista fin.

- Hová viszel? - kérdezte Imre syomougva.
- A jövöbe. De most csend legyen. Mondjátok utánam:

> Ri amennyi szálat tépell szalljon által annyi ovel, vissza semmit sem hozunk, elmegyünk, találkozunk.

A fiuk halkan el-elakadó szôval mondtuk utána. Ès ahogy az utolsó szó elhangzott, a fiiböl fout szárnyak villámgyorsan rezegni kezdtek. Vakitó fehér rény lobbant fel a földbōl. A levego megzugott a fuiluk mellett ís mire hinyitoták a szemiuket. már toronymagasságban szálltak. I kis tuindér ott repült kettöjuik küzütt.

Az a sárgarigó, aki ezt a történetet elmoudta, dehogy is tudott volna olyan sebesen és olyan magasra repiilni! De a rigó ravasz volt.


Amikor a tündér a szárnyakat fonta, titokban clkapott egy füszálat és a csórében tartogatta. Igy aztán épen olyan nagyszeriien repuilt $\hat{o}$ is, mint azok hárman. Folyton a nyomukban volt, de szót se szólt, ugy hogy nem is vették észre. Szemfüles kis csavargó! De neki köszönhetem, hogy mindent megtudtam én is.

Hegyek ormán, völgyek felett, szélsebesen haladt a három repiilö. Csudálatos dolog volt ez! A fiuk egyre jobban nốttek: most már tizenòt èveseknek látszotiak. Imre egy fényes szörii póni lovon iilt, szép uj lovagloruhában, bizonyosan az apja vette neki. Pistán erôs, kékszinï vászonruha volt, a kezében egy esavarkules : nini, hát szerelô lett belöle? De jơformán még rá sem êrtek csodálkozni, már husz évesek lettek. Imre egy nagy, zöld autó kormányánál iilt es mellette iilt a sofför, az meg Pista volt, Igy voltak ôk egyiitt, de az autó az lmréé volt, Pista járt vele, ha Imre megunta az autóvezetés mulatságát. Hogy zugott a nagy, nehéz gép a levegőben! S a kis tündér ott iult a hiitố tetején, elöl, dalolt, mint a pacsirta és két kézzel verte hozzá a taktust. Nagyon gyors, lelkes nótát fujhatoti, mert egyszeriben harminc évesek lettek a fiuk, két nagy, szálas, vállas férfi iult a repülögépben, mert ime repülógép lett az autôból s belöliuk igazi repülök. Imréé volt a gép, Pista volt a pilóta. A kis tiundér az ujjával mutogatott jobbra-balra és mindig arra szálltak, amerre mutatott. Hatalmas, jéggel és hóval boritott havas gerince fölött, lassan hömpölygô, széditô mélyen és messzi huzódó folyam hosszában, keskeny és szakadékos fekete völgyek felett suhantak el és egyszerre esak kiértek a tengerre, a végtelen vizre.

A tündér egy kis pontra mutatott a vizek fölött. Apró sziget volt ott, magasan emelkedett ki a vizböl és ahogy közelebb értek, mintha eszrevettek volna a fôtuindêrt, aki épen a szita-kötô-selyem fátyolát lengette a szélben. A repülögép egyre lassabban szâllı, lefelé igyekezett és suhanó ivben, lágyan simult rá a sziget földjưre s ott megzökkent egy kicsit.

- Megérkeztïnk, - mondta a tiindér komolyan is a hangja esengett. - Szâlljatok ki, fiuk. Ismeritek egymást?

A fiuk kiugrottah a gépbōl. Pista szólalt meg elōbb: az ó Eépvezetôje. 0 ezt az embert. En vagyok az ó gepvezetôje. 0 fizet engem. Annyif fizet
nekem, hogy sziiküsen megélhetek belőle. de ö ezerszer annyit küh el.

- En is ismerem ezt az embert, - felelt Imre gőgösen. Azt hiszi, hogy sokat ér, pedig esak a gépet tudja vezetni. De én sokat tanultam és egy nagy-nagy gyárat vezetek, én vagyok az igazgato. Sok; nagyon sok embernek adok munkát és fizetest, persze mindegyiknek nem adbatok annyi penzt, amennyi nekem magamnak kell.
- Lárifari, ez egészen forditva van. Azért jut neked amyi, mert keveset juttatsz másnak.

4 Csend. mondta a tiindér. Igy nem tehetek köztetek igazságot. Az egyik máskép lát, mint a másik. Mi jut eszetekbe! Ez igy nincs reudben. Inkább arra Feleljetek: ki lát szebbet kettōtök közül?

- Nem értjiik, - felelték egyszerre.
- Azt kérdeztem, hogy kinek szebb az élete kettōtök köziiil? Mert az mindent szebbuek lát, mint a másik.

A fiuk nem feleltek, mert most sem értettêk. Honnan tudta volna az egyik, hogy mit lat a másik? Koruiluéztck. A sziget partján békésen morajlott a tenger, apró fodrok gyiuriztek szïntelenül a part fete. Mire odtértek, felcsapódtak a partra, meglocesant a hullám, fehár habbá vált és pezsegve olvadt szét megint, ahogy visszafolyt. Ameddig csak elláttak, mindeniitt az óriási, békés viz teriilt el és ringatta magát. De már mindjobban alkonyodott.

- Nem feleltek, ugy-e? - szólt a tündér. Latszik, hogy még kiesi fiuk vagytok, akármilyen nagyra nôttetek is. Még egyet kérdezek, arra felelni fogtok. Ha en most itthagylak benneteket egyeduil ezen a srigeten, akkor is ilyen ellenségesen fogtok bánni egymással, vagy pedig egyiitt fogtok küzdeni, hogy megélhessetek és eljussatok innen? Mert csak ketten lesztek az egész szigeten!
-Akkor . .... nem lesz okunk haragudni, - felelte Pista. Es Imre bolintott, hogy ugy van. - Akkor, tette hozzá Pista - csak ketten leszïnk, két ember a tenger közepén, ezer veszedelemben. Segiteri logjuk egymást, amig esak éliank.
- No, látod, buksi. Nem is olyan nehéz a dolog. Csak azt kell temi, hogy mindig, mindig, amikor két embernek dolga van egymással, bánjanak ugy egymással, mintha csak ketten volnának a világon. Ezt majd jobban megértitek, ha igazán felnóttetek mind a ketten. Most pedig: hazafelé! Imre inditsd meg a gépet!

Hogyan jutott haza a két fiu, azt a rigó nem tudta elmondani. Csacsi az ilyen madár!

Csak annyit látott még, hogy amikor ismé olt voltak a réten, lirtelen szembefordultak egyınással. Imre a Pista térdére nézett : csak olyan rongyos volt megint. Erre fogta a szép kabátját, levetette és messzi hajitotta magától. Hyesmit mondott: vagy mind a kettőnknek, vagy

## nekem se! Azután keményen kezet adott Pistának. <br> (helozsvás.)



rita: rsurós emilua.

Egy pásztortáska matoo az ôzzi szél felsodort a kôfal kövei küzé, Homok, por is keriilt reá es tavasszal szép, zsengezöld növény bujt ki a pásztortáska magból. A fal tövében is zöldtiultek hasonló levelkek, melyek esakhamar bimbót és virágot bontottak. Egy reggel, amikor felnéztek a lent nyilb fehér pásztortáska Mágok, esodalkozva látták, hogy fent a várfalon is myitik egy virág, mely éppen olyan, mint ōk. Nézegettek egymásfclé, aztán egyszercsak megszólalt az cgyik a járda kövei köziil.

- Talán bizony lenézel most minket, hoey olyan magasra keriiltél!

Szeliden felelt a magashól a virág:

- Dehogy is nézlek le, csak azon csodálkozom, hogy kerültünk olyan távol egymástól. amikor ugy látom, testvérek ragyunk.

Talán bizony éppen ezért uralkodui akarsz fölöttionk! - feleselt az alsó virág. - De már abból nem eszel! Mi is érünk annyit, mint te. hiába hordod olyan magasan a fejedet!

- Már miért hordanám én magasan a Jejemet? Hiszen én is csak azt tettem, amit ti. Kicsiráziam. bimbót lajottam és virágot nyitottam. Csak annak a hatalomnak engedelmeskedtem. mely valamennyiunkef a földre paranesol. Hogy reljebl keriiltem. mint ti, arrôl epp ugy nem thereh, mint ahogy ti sem vagytok annak okai. hogy lent maradtatok.

Izalsó virág már nem Felelhetett erre, mert çy utcaseprỏ olyan erôsen csapfa rá a sepriijét. hogy tövébôl kiforgata az eqész virágot a járdakövek köziil.

Egyanakkor efy szigoru férfi sétált a kertben a kōfal mögöth. I pásztortáska elốt megálh.

# F két pásztortáska. 

Még esak annyit lehetett látni. hogy Pista Alogadta a kezet es olyan derekasan, öszintén szoritotta mef. mintha már igazan harminc éves lett volna.

Pedig kis fiuk roltak még mind a ketten.


Amilyen haragos volt a hasa azelōtt. olvan jókedve herckedett a siiket utam halálugrása utél.

Hallod-e. te gyaur! Meghagyom az életedet, mert a mai napomat ngyanesak nem töltöt-

tem umalomban. Eza neked közzönhetem. Dc takarodj most azután hamarosan a szemem clôl. amig jókedvemben vagyok!

EZ1 Deberhán hasa törökül mondta ugyan. de Suiket uram nagzon jól megértette. Mélyen meghajolt a basa clôtt és Pál diákkal cltávozott.

I basa deriis hangulatban ment föl a várha. sokat nevetett a kuilönös histórián, amilyenrôl (igaza volt Pál diáknak!) esak az Ezeregy-éjszaka meséiben hallott.

Pál diák a szállására vezette Süket uramat. Jút megyendégelte. Egy szépen serdiilô, his maEyar rableány hordta fel a törö̀ módra késziteti cteleket. Pál diák a kis lányhoz fordult.

Esztikém! Serbet helyett bort hozz a pineebō!! A pince sarkában òt pókhálós üveg van. Arokból hozz fel kettót. Tokaji asszubor. Saját termésem lehetne, dehát az Isten máskép akarta! töröknél Pál diák! En gy iilölöm a törököt. Eddig a töröknél jobban csak azokat a diákokat, utáltam. akik török szolgálatha átlottak. De há minden irơdiák kugyelmed lelkével bir, akkor nagyra becsiilöm öket.

- Bizony nehéz a mi sorsunk! I töröktöl kapjuk a kenyerünket, ló kenyeret. I vérünk pedig. a mi vériink haj! a magyarhoz huz! Szolkálunk is a hazánknak, ott, ahol teheijuik. Ês mi a fizetségünk? Ha a török rájön, hogy valami fontos hirrel szolgálunk, menten karóba huz, ha perlig a király katonái elfognak, rosszabbul bánnak el a magyar diákkal. mint a kutyával. Elevenen megnvuzzák, a nyelvét tépik ki. halálra kinozzák. Aruló bélyeget sütnek ránk itt is, ott is. Pedig. haj, mi hüségesek vagyumk legföbb szentségünkhöz: - a magyar szóhoz. Fz maradt meg nckiink. Ez a mi Istenïnk.

Pál diák az asztalra borult. Eisztike odameut huzzá. megesókolta a kezét. Pál diák fölriadt. Megsimogatta a lányka selyem haját.

Ugyebár Esztikém. csak a dal vigasztal meg bennuinket? liz maradt meg nekünk hazulrôl. Estc, amikor csak a csillagok ragyognak a/ igen, kinyitjuk az ablakot is elnozegetjiik az ég karpitját. Myenkor elénckel Esztike egy pár magyar dalt, virág-éneket. Ugyan Estaikém. énekelj valamit!

Eaztike az älébe ejtette at kezet és nagyon egyszeriien exiistös, kis-gycrek hangoeskáján enekel.


Ezer csillag ragyog fönn az egen, Minden este csak azokat nézem, Ezer közül egget mindig látok: Azt. amelyik messze, Tokaj fölölt ragyog.
Azt keresem, hogy mi ragyog benne?
Tïzes syémánl, pagy a rözsảm szeme?
lagy hatalmas napnak villogaisa?
Hej! egyik se!
Elhalt anyám kömycsepp ragyogáxa,
Ki égben is a könnyét hullatja,
Menyországban a fiät siralja.
siiket urammak homályos lett a szeme. Nagyou meghatotta a szivét a szomoru éne... Nem restelkedeth azon, hogy majdnem sirva fakadt. Pál diák keseriien fölsóhajtoth, majd a lelke szakadt ki.

- Hej, bizony a pribék diáknak senki barátja nines, hacsak az édes anyja nem tekint le rá a csillagok köziil...

Esztike Pál diákhoz simult.
No meg ez a kis lányka! $O$ tartja bennem a lelket. szaza meg száz virág-eneket tud. Hogy kitől tanulta? Azt csak a jó Isten tudja! Kis bogaram, dalos madaram! No, de ne busuljunk. Nem lehet ez másképen. Vigadjunk. Tudunk mi mást is, nemesak szomorkodni!.

## A harci paripa.

Másnap Suiket uram nagy hálálkodással elbucsuzott Pál diáktôl, aki még kalanzt is adott melléje, hogy Eirdöhátra eljuthasson.

## Deberhán hivatta Pál diákot.

- Ma délelótt ne tanulj Szelimmel. Itt maradsz. Levelet iratok a budai basához. Elmondom, hogy milyen esufságba ejtett engem Sintán bég. A fejét követelem.

Hallgasd meg alázatos szolgád szavait. Ne igy állj te bosszut a bégen! Arról, ami itten történt, senki sem tud hiv szolgáidon kivail. 1 zok hallgatnak, mint a sir. Amig pedig a világ nem tud semmit, csufság sem esik. Hasonlóval fizesd vissza te is a gyöngyösi bég álnokságát. Ezzel jobban biinteted ôt, mintha dobra utöd eat a históriát.

- Beszélj, diák!

Pál diảk elmondta a tervét a basának. Ez nagyot nevelett rajta.

- Jól van, diák! Ordögöd van. Hát, esak menj és ird meg azt a levelet és inditsd utnak az ajándékkal egyiitt, amelyet Sintán bégnek szántál! Nesze liz arany!

Pál diák elvouult az irókamarájába és megirta a levelet. Azután lement a várta-szobába, katonákat hivott elō. Még a basa is lejött, hogy megnézze, elég pompával vonul-e az ajándékot vivó csapat Gyöngyösre? Hogy még nagyobblegyen a parádé, három sipost állitottak a katonâk elé.

A hasa ugy nevetett, hogy a könnyei is csorogtak, amikor a fényes követség a rikoltó sipszóra gangosan léptetve. kivonult a hatvani várból.

Gyöngyösön nagy örömet keltett a szép török csapat bevonulása. Az egész örség az udvarra gyiilekezett és bámulta a pompás lovagokat. Csak Mankucs vitézt nem lehetett látni schol. Amikor hazajótt Hatvanból, nagy lábfájásról panaszkodott és kocsin elvitetic magát a budai csoda-dervishez, hogy olvasson a lábára valami hathatós szúrát a koránból, amelytôl kiáll a köszvény belôle. Csodálatosképen Fati asszony is elkérelōzöt Halasra, ahol állitólag az apja éli az ottani bég szolgálatâhan. Iz sem volt hát $G y o ̈ n g y o ̈ s o ̈ n . ~$
Diszes öttozetu iszpahi tizedes lepett a bég elé. Kereszibe rakot karral meghajolt elôtte. Levelet vett clố az öve mellól és átnyujtotta sintán bégnek. Ez nagy ourömmel bontotta szét és olvasta a hatvani basa levelét:

Kedpes szo!gám, pitèz gıöngyösi bég!
Nincsen szebb virágja uz emberi léleknek a szives barátsugnail. Ez a virág illatozoll a te sziocdben, amikor szép ajándékokat küldfél nekem. Hidd el, hogy nagy örömet szereatel nekem a küldölt fegynerekkel. legkioáll azomban a szép rableánnyal, akinek a hangja palóban ekesebb a fulemüle szamánäl.

En is kimutatom irantad paló barátsagomat. ês a liédhez hasonló értēkü ajándekot küldök nuked. A te hires vifezsixedhez legjobban illik eall harri paripa. Nemes nérböt nató. mint amiinchist ragad pagy. Okas es bátor, mint to. cizelss fe a te daliás atakodhoz illik. Különös nios is piadisah enesz birodalmában! Bizonu poundun. licay méltó hozzad ez a nemes âllat la féàloz nú. nem fog fölülmulni deliségion, vifêz. segtell seriki.
tiozadd vitéz bég köszönetemel.
beke neted.
DELI DEBERHAN, hatoami basa. (Eolytatasa kavethezika


Cica mama bosszuja.
Sli buba szemmeresztve
Mit bámul ugy a ketrecbe? Jaj, hogy orvend meg is ijed, Keresztmama, soha ilyet! Három cicus, jaj, de csöppek! Talán ma sziulettek éppeg! Tátogatjäk pici szájuk. Leragadva a pillájuk.


Elék legyen must a esuda.
(ica mama nem szereti.
Ilat fiait nézegeti.
Ha fogdossa, myuzza öket,
lar lepi be a szemöket.
Cica mama fogja makát.
Eldugdossa lányát, riát:
Weresztmama esak ugy beszel".
Nihelyt elmegy, hopn mint a szel, Ali buba a ketrecuek!
Pzegóny cicák, hogy reszketnck!
Fogia öket, nyuzza, tépi,
( ica mama sirva nézi!
UKy könyörö́s: nyiu-nyau!
duyaszivnek oz iszonyu!
Késäbb ili rossz száudékkal Jön a pajkos barátnékkal. 1 cicáhat tapogatják.
Kézool-kézre adogatják.
Cica mama dérrel-durral
Nézi ôket a bosszut forral.
Es a ketrec reggel puszta:
Volt vicuska, nincs cicuska.


Telnek hetek, mulnak hetek. ili busul, srinte beteg. Ciea mamát kenyezteti, Pufpánkóval etetgeti. Ali buba bárhogy jaigat: Cica mama bölesen hallgat. Hogy mit gondol, mit nem gondol? Nincs rossz kedve, sōt dorombol.
Egyszer aztán, - macska-fogás . 1 jó elōtt nagy nyávogás. igyból ugrik Áli buba. Ajtót nyitni. Jaj beh csuda! Három cicus à kuiszöbön. Kїvérek mint turós-bödön. Cica mama a középen Bemutatja mindet szépen.



> Az a bufti. ez a cirmos: Eanck neve Kandi Vilmos. Fz a karesu. tarhafarku: ligris legyen, nincsen alku! Ez a piros. ez a Tessza. Hires cgérnyuzó lesza! tgye, milyen szép nemzotség? ili buba, most már tessck:
-7. Tessch öket tejre forai. Bárhogy loguak még nyafogni. Ery kis vesszō, az is jü les. Ha sem tuduáh, mi a móres! Tisztességre, tieztassagrat Tanitsd ôket. Ali. drâga! En sem esupán hercreszni: Negtanitom egerészni.


A levélirás igen fontos szabálya: hol, melyik évben és melyik hónap hányadik napján kelt a levél !
Horváth Mihály. Karánsebes. Bizonyor. hogy mindig legjobb otthon s kiilönösen, amikor olyau szeszedyes az idọjárás, mint amilven a nyáron volt. Ha nem is utazhattál, anélkiil is beszámolhatsz a nyári vakációról. mert hizzen irhatsz te olvasotársaidat crdeklố dolgokat Karánsebesrồ is. 5 amint látom. Lasznosan is töltötted a vakációt: sokat zonzoráztál, olvasál, bélyegayiiftéssel is foglalkoztal. már van is ezerkétszaz bélyeged. 1 rejtvényed sorra keriil. - Vasas Bela, Nagyvárad. Orvendek, hogy Brömet szerestem meked. de meg is cedemelted eai az örömet. Mire eat az uzenetet olyasod, bizony. clröpuilt a vakáció, de orömmel látom, hogy to ucm lélsz a tanulástôl. mert szeriuted ez a legkevesebb, amivel a gyermekek szülcik nagy ióságá esak kis részbeu is meghalálhatják. Ha sikerült eljutnod Invnkáddal Revbe es oman kiildenél rajzot a pályázatra, annak igen oruil nék, s öruilnének bizonnyal az olvasótársaid is.

Csorba Pál, Temesvár. Szerencsésell átestél az évvégi vizsgán, most már a polgari iskolába fogsz járui. Jól esett ol vasnom. hogy szïleid a ti nagy kérésetehre megrendeltéh a Cimborát. azzal a feltétellel, ha a mozi pénzeteknek a felét, vagy is 30 leit, erre áddozzátok, s igy kiáltas, fel: Oh, hát mit nem áldoztunk volua, csahhogy olvashassuk a Cimborát. Szilassy Bátiut szep históríaját s Barlanghy Balamber halandiait! Szeretettel várom további leveleidet.
Rein Gyula, Dicsöszentmárton. Dgy megszeretted a Cimborát, hogy amikor megérkezik, tánera perdülsz. Remélem, eddig a nyert könyvet is mogkaptad. s emnek örömére is tánera perdiiltel. Bár az én korombeli emberek nem szoktah tancolni, de igérem weked, hogy én is tánera perdiulok anmak az örömére, ha majd megszepuil az irásod. Iz pedig csak ugy szepül meg, ha süriü irsz Nagyapónak, s mindig szep lassam. rondosan, nagy betuikkel, nztán egyszerre csak Telkiáltasz: Einye. de szép az irásom! - természetesen čzel a kiáltással ceyidojüleg szintón táncra perdülsz. Klinger Ien, Nagyszeben. Jó telt a vakációd, mert oft volt ladrol eg: ti-
a monvole ives unokatestrired, akit ti nagyon szerettek. Orvendek ennck, nem kiilönben aumak is, hogy a megyedik polgarii jó eredmenynyel regezted, de mog ammak is, hogy az cgess család olvassa a -zilassy Balint széphistóriáját. कot nem esak aht. hanem mindent, ami van a Cimboraban. Sose Felj a rajzpálvizattól, csak rajzold le azt a krampuszt emlekezethöl, ahi kiskorodban náatatok järt. Es rajzold le mindazt. funit csak leraizolhatsz ternészet után. Számolj be a nyãi vakációról is. 1 kiadóbácsi pótolja a mult évi 7 f. és az ez evi \& és 26. számot. Fizyhen potolja a nyert könyret is. - Pataky Pál, Buzáshocsárd. Igaz az: az igéret szép szó, ha megadjak, ugy fo. Urömmel amerem. el hogy te ingoteder Devaltothd Domimits Mimi. Saroltavar: Temesmegye. Mindahettotak bizo"yinánya hitünô volt s ennel jutalmáal mexkaptatoh "Cimborában hirdetcti hat könyvet. Remelem. mezhaptad eddig at rejtveny megfoitésért nvert konyvet is. Annak igen örvendek. hogy a Cimborat hétröl-hétre szebbnec és tartalmasabbinak talalod s orvendek annak is, homs ezutân szotgalmasabban irsz. hogy yrakoroljad magadal a magyar helyesirásban, ami bizony nem is rölösleges, ha német iskolába jársz. I Kiadábácsi potolja a mult évi 21., 29. es az ex évi 2\%--ik számot. László Béla, Sepsiszentsyörgy. Levelet is várok töled, nemesak mee Tejués. Emmer festvérek, Temesvár. Jól reméltétch, ment. lám, rátok mosolygoti a szerencse, - Onák Rózsika, Brassó. Urönmel látlak unokáinn scregébens remelem, szorgalmasan irsz levelet lagyapónak. A megfejtéseh sikeriiltech. de kár czért kivágni u rejtvényeket az ujxágból. Flég ha cqyszerien jelzed, hogy ennek meg emnek a rejtvényuck a megfejtése ez meg cz. Sziileiduek tolmácsold viszontiidvözleteinet. - Horváth Sarolta, Vulkán. Bizony rég nem irtál. \& nélkülöztem is kedvesen ismerós irásodat. Meleg szivre vall, hogy részvéttel vagy a gazdák iránt, akik ebben az évben olv sok kất szenvedtek a szeszélyes idỏjárás miatt. Orvendek, hogy részi vebzel ugy a rajz, mint a beszámoló pályázatban. s hiszem, hogy mind a kettôben sikerrel. - Heller Olga, Arad. Igazán nines okom a panaszkodásra, mert mostanában clég szorgalmasan irsz. (sak igy legyen czutau

is. Remélem, hogy a jövō évben, amikor a felsố Feanykereshedelmibe jáms, akkor is szorgalmacan irsz és én bizonyos valyok abban. logy tökéletes leszel majd a helyes- es a szépirashan is. - Lukáes Lacika, Vulkán. Ninces okod a széEyeukezésre, csak iriál szorgalmasan Nagyapónak, persze; mindig lassan es gondosan. s maje mecglátod, hogy meegjaval az irásod. Remélem. a nyert könyvet eddig már megkaptad. Schônlieim Béla. Két hibát követtêl el: az eqyik az, hogy leveledböl hiányzik, hol és mikor kelt. a másik az, hogy az uisáphól kivāgtad a rejtvényeket, ugy hiildted be a megfejtést, már pedig egészen fölösleges az ujsák megesonkitása, Ha én gyormek voluck, sajnálnám mercsonkitani uzt az ujsárot, amely nekem jó barátom. Remélem, kö̀ethezö alkalommal nem feledkeanl meez a levélirás fontos szabälyárôl és nem csonkitod mee az ujsägot. - Vinkler Bözsike. Semeria, Hunyadmegye. Nagy volt az örömed. mert könyvet nyertêl's ürömedben akkorát kiailtottál. hogy szegeny io Anyukad ijedtében tizenkét tojáast vágott folldhöz. Hát még hány tofást fog földhöz váqui, anikor megkapod a könyve!! Orvendck, hoky elnézték a szeleburdistigodat, mert ín is elnéztem yolna, ha te esakugyan olyan kistany yary. hory peum bies magaddal, tha valami hugy öroim er. Intezkedtem, hogy az uisaíot ezntán ne az apakád neVére, hanem a tiedre küldjék. Gábor Babi. Kovászna, Háromszékmegve. Izt nem igérheterm sem neked, sem más mokamnak. hogv a rejtvơnyi már a legközelebbi számban hözäöm, mert sok reitveny var közlésre, s természetesen. a bekuldes sorrendjében közlöm a rejtvénychet. Mast kuildött rejtvénveid közül a képrejtrénych jol yannak megszerkeszive, de a rajzok nem alkalmasak sokszorovitásra, a többi reitvenv ismerösnek tetorik. Fizek helyett ujat eszeli ki: Tolesvay László, Bánffy hronyad. Mindaké rejtVuy jó. - Gäll Rózsika. Marosvásárhely. Berde Mária néar arlja á neked a Cimborát olvasásra. cz azt jelenti, hogy te io hislany vagy. s igy. सтmészetesen, nauy örömmel látlak unokăim zerezćben - Bocáthy Vilma, Sepsiszentegyöres. Level ment. - Pollák Evi és Imre, Karánseber. Iz eqvik névreitvény sorra kerïl. Sárga Jóssef. Szatmár. Jo a reitronved, de neked sem izérhetem. hogy a legközclebhi számban kïzlöm. Hat Budanestre aharad elkildeni az uiságot, hoes lassák, Erdelyben is van gvermehuisak s tôled is van reitveny, kuldd el a 50 -ik szánot, melvben töled is jelent mek rejtveny Łıvébként Budapesten copenségel nem ismereilen a Ciumbora. Sok olvasóia van oft is. Szaioó Joly, Nagykarolv. Nem felejteticlek el liar reken nem irtâl, de , minden meeg vau bocsaitva". ha ismet szorgalmasiu irs\%: Ha Felsoihinyau nyaradul, akhor csatuuy van lesz. amiröl
beszámolj. Csudálom. hogy elkeriulte a ligyelmedet a pályázati hirdetés. Nekem nines vahacióm, pectir igazad van, hogy rámférne notráiy heti pihenô. Viktor Ilonka, Simeria. :lan találkozon elözzör a neveddel s következio I:vededben ird meg Simeria magyar nevet is. Horvaith Honka, Nagyvárad. Betegséged miat neem irtál oly hosszu idôn át, de most hál h. temuck egészsíges vagy, s igéred. hogy pötolod « kényszerü mulasztást. Hát csak pótold! Reje venyeid sorra kerïl. - Máthé Boresa, Marosvásárhely. Szeretném, ha gyakran irnál, még pedig, gondosan, hogy javaljon az irásod. Molnár Ibolyka. Szászváros. Már cey eve jär neked a Cimbora s most irsz elóször. sokszor megkezdted az iräst. de nem tudtad, mit irjal. mert nemt vagy gyakorlott a levélirásban. Iz irásod emnek ellenkezöjét mutatia. s remélem. czután szorgalmasan irod a leveleket. Ha már nem repuilhetsz ide, mint ahoes szeretuel, hadd olvassam legalább a leveleidet. Mondanom so kell, hogy Ferike öcsiddel is Jozsika hugordal cgyüti örömmel látlak unokáim seregében.
Kovrie Ibolvka, Katica és Irénke, Torda. Most kanok elöször tôletek levclet so amint látom. sziileiteket szép családdal âldoita meg az lsten. bhert mar het restivérel vécezte a poluárit: te. Tbolyka negyedik, Katica második polgárista is Jrénke harmadik elemista. Amak igen irveudek, hogy szeretitek a Cimboráts hogy alig ran könyvem, amelyet ne olvastatok volna. Dehogy esik terhemre, ha gvakran felkerestek a leveletekkel. Szeretettel varrom a további leveleket. Zsembra Rudolf. Merfeledkeztél arrol. hol kelt a leveleds igy én hiaba irom meg n kiadöbácsinak, hoky cbbe s ebbe az uteába kiildie az nisákot, mert a kiadóbáesinál az elölizetök helységenként vannak csoportositva. az eqés könyvet végig kellene olvasnia, hogy nuestalália a nevedet. Nincs más mód, mint levelezō lavon egvenesen a kiadöhivatalnak irnod, Szatmára. Reitvényed sorra keriil. Ssembera Nándor. Te is megfeledkeztél arrol. hol kelt a leveled Feyêbeent a te rejtvenyed is sorra heriil. Kilényi László. Arad. Ha nem haptál válaszi, clkallódott a leveled. A rezénvel köziul Szilassy Bálint szédhistóriája körülbeliul á ev véwéir tant. a másik regény valószinïleg oltóburben feiezõ̃ik be. - Kuzsinszky Märta. Nasvárad. Jó sokáíy neem irtál: van aunak eqv coztendeie s ilyen hosszn halleataisra bizonv nem mentsčy a sok tamului való. De én azért wem haragszom reád, cgy az, mert nem tudok haragudni- más az, hogy látom leveledbōl, ba vem is irtál, szaretetiel és hálás szivvel gourlolrâl reám azét a , „rok-sok lelki jö́rt", amiben titeket. nerdélyi mazyar fiukat és lányokat" rêsereitck. Nemenziviisçre vall, hogy sajnálod "zokat "t \#yernekeket, whiknek is stailei niu-

isenck abban az anyagi helyzethen hogy járassák a Cimborát, amely szerinted, ctényleg a legjobb barát. mert henne kicsinyck és magyok egvaránt megfalálják a uekik való olvasmivalót. - Spák Etus, Déva. Most találkozom ctôször a neveddel. Levelet is värok. nemesak meg fejtest - Weisz Ernöke, Retrozseny, Orönnel látlak unokaim seregében. (sak irjál-szorgalmasan is éa minden leveledre válaszolok. Tanácsoloun. hogy lassan és gondosan irjál. mert az irásodra rálér a javulás. Ha a reitvényeket szorgalmasan fejfegeted. föhb hilátásod sam apra, hogy rad is mosotyos a szerencse. Ferency Jolanka és Otfó, Marosvásárhely. Levelet is varok, nemesak megfejitist.

##  <br> ml UJSÁG?

( ) A, repiilögép ér a postagalamb. Haltottatok mâr bizonyára rola. hogy, régen a levelposia *zolgálatábau nagey szerépet játszottak a postagalambok, ezek a bámulatos ügyes. megbizhatô postások, melyek magx pontossággal és hiuséggel hordták-vittek a száriyuk tolla köré sodrott levelet. De még a mai korban, a világháborn alatt is nagy hasznát vették ezeknek a kis szárnyas lés vélrordóknak, Ma niár a levegô birodalmában az uralkodást à repuilögép, az emberi tudás e nagy. szerii táálmánya vette át és nagyon'sok, orsziǵghan legaláhb részben mâr a repiifógẹp bonvolitja le a posfaforgalniat is., De azért a Kis galamh se hagyja mugát hatalmas, gép-vetélytársa âltal megszigyeniteni. aminek ả bizonysága az a verseny, amit most tartottak meg Amerikảban, Auburn városában. Egy ottani postagalamb tenỷésztố egyesület versenyt it ki nyolc. logkitiinōbb madárkája számára két levegõjaró, berregó óríással szemben. Hatvamyole mérifild volt it pálya és az, volt a kérdés, ki teszi meǵ hamarabb az, utat: a postagalambok ragy a két repülógép? A verseny credményével a gáalambok nem vallottak szégyent. Az egyik repülögépmek utközben baja esett, le kelleft, szállania, mig a másik 48 pere alatt ért célhoz, De még három pere sem telt el a repuilögép beéckezte után. megérkezett az elsô postagalamb s ntána egymásutáa a täbbi is. Nem elóztêk meg ugyan a repuilógépet, de oly bámulatos rövid idô alati teitek meg a hosszn uł̄at. hogy mindeoki bâmulta öket a teljesitményükêrt.

## Az ideolis hashaitó a

## PORGO BLYER

## FEJTÖRO.

a sorsoldsban daló részuéfelre egy reffveny megrefrése is fogosift

A rejfueny megfejfesef, a megfefiók. es nyer. tesek nebsorat egysizerre, a megfefiest küvefó bönap vegèn IcözIơm'!
it mégfefresek bekildescnek bararidefe a bonap 10-ifk napja.

Névrejtvény. Bekïldte: JMAJOS ERZSÉBET.

Arpád, Kató, Cili, Olga, Irén, Ede, Ruth, Cézár, Nunu, Frigyes, Róza, Elza:
E nevek kezdổbelifi egy nagy fejedelem nevéf udjâk.


## CIMBORA szervkesziósége és kiadóhivatala.

## Szerkesziosegg..

Balanii-Mici (Kisbaczon) a. p. Bolanii-Mare (Nagybaczon) fua: Treiscaune (Háromszék-megye), E cime kuildendök a "Cimbora* részére szán! kéziratok, az Elek Nagyapótioz îrolt levelek és rejtvénymegfejlések.

## Kiadóhivatal:

Salu-Mare (Szatmár) Str, Mircea cel Mare 3.
A kiadóhivatalhoz kuldendốk a „Cimbora" elôizze. téai bejelentésel és dijai.
elotizetési dilak :
Romániában évi 400 lei, negyedévenként 100 lei. Csehszloväkaban évi 80 csehkorona, negyedévenként. 20 cschkorona.

Magyarországon évi 144,000 magyar korona, ner gyedévenkent 36.000 magyar korona.

Ausztriabban éví 112.000 osztrák korona, négyedévenként 28.000 osztrảk korona.

Jugoszláviában éví 200 ,neggyedévenkènt 50 dinér. Laptulajdonos; Szabadsajto -kōnuppomda és Lapkiadô rt Eelelős szerkeszlô: Dênes Sảndor.
radt a vigasságnak. Hiába, nem az ö vén csontjainak való már a táne.

Mikor tetôpontra hágott a vigasság, az igazgatio ar odatelepedett Bundás koma mellé

Kedves Bundás báesi, megbizatásom van kigyelmedhez!

- Hallom, drága igazgató uram!
- Barlanghi Balambér ur kért meg, legyek a kí röje. Szereti Lenkiezét, a kigyelmed bájos kislányát, Feleségül kéreti általam. Hozzáadja-e, Bundás bácsi?

Könnybe borult a jó öreg szeme.

- Ej, ej, alig kapom vissza, már megint el kell veszitenem? De hát ez az élet rendje! Egyedül maradunk, öregek, elrepülnek a gyerekek, kiïrïl a fészek! Hadd legyenek boldogok, ha szeretik egymást!

Elvitte a jó hirt az igazgató ur, oda is vezette a kéi szorelmest Bundás báesi elé.

- Legyetek boldogok, gyermekeim! - szólt könynyezve uz öreg. - Legyetek nagyon boldogok, szeres. sétek egymást és szeressetek egy kiesit engem is! Higyjétek el, minden, minden hazugság ezen a világon. minden elpusatul, nem is kár érte. Chak egy van, ami igazz, mini nem visz al soha, a boldogság nagy titka: a szeretet!
-Eljen! Eljen! - kiáltott, ïvöltött, orditott a diszes vendégkoszoru, - Éljen a boldog ifju pár!

Menten kerek kontyot csináltak Lenkieze buksijára $s$ még ragyogóbb kedvvel folytatták a vigasságot.

Ejféltájban még lajhár ur és élete párja is táncria perdiilfek, pedig ma már'sétáltak három lépést.

Mikor pirkadni kezdett a hajnal és az elsö villamosok esilingelve, zugva indultak a város felé, a venrégek elszéledtek ês nyugovóra tértek.

- Nagyon szép volt, nagyon örültem! - buesuzott Oroszlán öfelsége. - Mindig emlékezni fogunk erre a nagyszerï lakodalomra!
- Felséges Uram, ez esak a kezdete volt! - hajolt meg elötte mély alázattal Balambér. - Holną reggel indulunk haza kis menyasszonyommal. Az öreg Barlanghy Adám vendégszeretỏ hajlekában folytatjuk a lakzit három éjjel, három nap. Orökre boldoggá tenné Felséged hû alattvalóit, ha megtisztelné őket legmagasabb látogatsával!
- Köszönjük, hî szolgám, köszönjưk a srives in-
vitálást. El is mennénk szivesen, de országos nagy gondjaink nem engednek el a fôvárosból. Majd párdue bárót, első hadsegịalinket kiildjük el legmagasabh, képviseletünkbenl

Felséged végtelenül kegyes hozzánk, érdemetlenekhez, - bókolt Balambér.

- Bundás bácsinak is adhatunk talán pár napi szabadságot, nemde, Felsíg? - szólalt most meg az igazgató ut.
- Igen, majd tessók elkésziteni a szabadságlevelét, hogy aláirhassam! - felelt az oroszlán öfelsége.

Avval kezef fogott az ifju párral, elbucsuzott az igazgató urtól és kiséretével egyititt visszavonult belsô barlangjaiba.

Lenkicze édesapjánál maradt, Balambért pedig Szemes doktor látta vendégül. De mielőtt elhagyta volna az állatkertet, egy távolabbi ketrecet látogatott meg. A ketrecen Sakál ur névjegye ékeskedett; a lakója szomoruan, behuzott farkkal, sunyi ábrázattal szunyókált odabenn.
(4) Eljöttem, hogy megfizessek önnek, Sakál ur! - dörrent meg az urfi brummogó hangja. Sakát ut ijedten vinnyogotı ês mêg nyomorubb pofat yágott.

A hős kecskevadásznak megesett a srive rajita. Ejnye, gondolta - illendó cselekedet volna az, ha most elverném őkelmén a port? Most, mikor olyan boldog vagyok, fájdalmat okozzak valakinek, még ha Sakál ur is az a valaki! Eh! üsse kö, felejtsïk el az egészet! Hadd legyen igaza Pundás ipamnak: minden hazugság, esak a szeretet igaz!

Sakál ïr meglepetten látta, hogy az urfi hátat fordit neki és clsétâl, anélkiil, logy az igért adományt ráverte volna.

- Hihihi! - kacagott gunyosan. - Nagy esaesi ez a hös kecskevađás\%! Hehehe, de sok borsot tôrök én még zikelme miva ala!

Mire kiértek az állatkertböl, Balambér már el is feleilette Sakál urat. Szemes doktor uri hajlekában ledölt egy kis hajnali szunditásra, de mikor az ueca lármáje felhangzott hozzá, falpra ugrott ismét.
bil Gyerink, Balamber, gyerunk! - biztatta mapá, Fek a dolgunk, holnap reggelig mindent rendle ke! teqni. .

Elinanli az accákon, egyik boltból ki, a másikba be. vemsoláár ké keesi vitte utánna a sok csomagot. Tett
lehet szabadón ereszteni. Tudok én ennek az urnak egy igen jó helyet, ahol majd leszoktatják a csalásról: az állatkertben. Majd ên fölviszen ôkelmét Párdue báxóval!

Szemes doktor volt az, aki igy beszélt.

- Igaza van, doktor ur! - egyezett bele az öreg Barlanghy. - Lopóknak, csalóknak börtönhen a hełye! Mi pedig vigadjunk tovább! Ej-haj, sohase halunk meg!

Három nap, három éj.jel zengett a zene, pengett a sirkantyu a Barlanghy-házhan. Mire vége szakadt a đáridónak, hófelhők boritották az eget, északi szél sivitott az erdőn. Az utolsó vendég alig tette ki a lábát, fehér takaró borult a tájra.

- Itt a tél, mehetünk aludni! - brummogott az öreg tekintetes ur. Bekiáltott a gyerekekhez: - Aludni, gyerekek, megjött a té!!

Elszivott még egy pipa dohányt, azután bebujt az ágyába, magára huzta a takaróját és elaludt.

Akkorra már a gyerekek szobájából is egyenletes hortyogás hallatszott. Aludt a hös kecskevadász, a rettenthetetlen tarândszayvas-ölö, aludt a bájos barlangi tindér, Niss Lenke, Barlunghy Balambérné, Csöndes nyugalom borult a házra, pihentek a fáradt utasok, álmodtak, ki tudja, mi cöl?

Egyszer talản majd azt is elmesélem, hogy miről.

## VEGE.

 ongja minden. - tethon vagyok èn is! - gondolja az urfi. - Itthion v tgyok, még pedig a párommal egvütt Hej, de megöriul rajd çes jó apan, ha a keblére ölel het! Vaijon váre bennunket szivdobogva! Vgyan kikiballage a kapubr, lesni, jövinkee már?

Gyorsan telik az idö, mintha alomban repülne. Alig veszi észre, már megérkeztek. Pántlikás koesik várnak az állomáson, Jan : : hocris feszes vior áz-ban köszönti kisehbik grazdájai

- Isten hozti : \& itju wat!
- Magam is y yekexiem. Jancsi fiam! - felel at urfi. Aztán ul lovakra esik a pillantása.
- De megsováuyodtak szegény párák, te Jancsi! Mi dolog ez?

Instállom, gazda szeme hizalja a marhát! - feWh Janesi is zavartan forgatja kezében structollas twige kalapját. Aztán a\% öreg tekintetes ur feléjük -em néz, mióta hazajott Budapeströl.

- Csak nem beteg talán?

In Ein bizony nem tudom, instállom. Aligha valami kaja nem lesz, meed ki nem mozdul a szobából!

Ej. ej, cz már szomoru ujság! Siessink hát mentől yyorsabban haza hadd lassuk. hol an baj, mi aboj?

Helyet foglaltak windnyajan a koesikon, Pattogett ab ostor, repültek a lovak. A virágos mezók nem viraisosak már. Ballangkórót kerget rajutuk a szél, hervadt levelet tépdes le a fákról.

Nemsokára clmarad az ösi barlanglakás. Balambér mosolyogva níq folit: nem áll-e a szájában Ós-rokon zapó? Azután fordul az ut, clötiinik a ház. Itt találkoztunk Szemes doktorral! - meséli Balambér. - Itt hitte azt, hogy oroszlán van a közelben, pedig én orditattam.

- Hahaha! - magyot kacag rajta a kis menyas\%szony - is már tárják is a kaput, már megtorpannak : lovak a vén eperfa alatt.

Dr bizony öreg Barlanghy Adám nem várta a kamban vendégeit. Nég a tornácra sem jött ki elébtik. Beteg az öreg, tiszta sor, hogy beteg! - szakadt fel Balambér szivéböl az aggodalom.

Nagy karosszékben találták £đám urat, mikor benyitottak. Egy kicsit megfogyott, egy kiesit mégsáppadt és még most sem szaladt szerelmes fia elé. Pedig is szome ugyançak ragyog a bołdogságtól.

- Edes fiam, édes leányom! - rebegi könnyek között. - Ha tudnátok, milyen boldoggá tettetek!

A vendégek meghatottan vártak, mig rájuk kerül a sor. Oreg Bundás apó szólni sem tudott, esak megrázta a komája mancsát emberiil.

- Hát szemólyesen jött át kōmám a mézért, ugye? - dömmögött didám tekintetes ur. - Be jól tette, be nagyon jól tette!
-Pedig most it lesz nagyobb sziikség a mézre! esettintett Párdue báró. - Ne vigye el kigyelmed az ifju pár clöl!

Szemes doktomak azt mondta öreg Barlanghy:

- Sohasem felejteme el, mit tett écottünk, doktor ur! Ha el nem viszi a fiamat Franciaországha, most nem lennénk ilyen boldogok!

Mikor kiörülték magukat, megkívdezte Balambér, miért nem jár ki édes apja.

- Hia, ez titok, édes fiam! - felet mosolyogva az oreg. - Nagy meglepetést késritek neked!
- Azért iil mindig edesapám?
- Azért fiam, azét! C'lni kell hozzá!
- De nekem esak megmondja kigyelmed? - srólt Szemes doktor.
$111 \sqrt{\text { Gdahajolt naz áruljog turaságod! Aoktor fürheq ós biiszkén }}$ sugta:
- Elefánt tojáson iilök!

Szemes Tóbiás majid lefordult a székről.

- Elefánt tojáson! Tulán esak nem?
- De bizony igen! Mióta hazajöttem, el nem mozdultam róla!

A doktor nagyon megsajnálta szegény öreget. Mindjárt tudta, hogy ezt esak Csalóky Mátyás tehette, senki más.

- Nem Csalóky Mátyástól kapta a tojást, Barlanghy ur? - kérdezte.
- Attól bizony! - bólintott az äreg.
- No, nem is lesz abból clefánt soha! Hiszen nem madár az elefánt, hogy tojásból keljen ki! Hogy hilhetett el ilyen szamárságot:
- Szamárságot: - pattant fel a tekintetes ur. Hát ha a hálókoesi nem szamárság, honnan tudjam. hogy az elefánttojás szamárság?
- Hadd lássam azt a tojást! - mondta a doktor.

Öreg Barlanghy felemelkedett a székröl: Szemes doktor harsány nevetésre fakadt.

- Hahaha! Egy nagy kókuszdió! Kókuszdiót adott kigyelmednek Csalóky Mátyás elefánttojás gyanánt!

Az öreg ur rettentôen szégyelte a dolgot vendégei elött. Hei, esak még egyszer a szeme elé kerüljön az a Csalóky Mátyás! Majd ad ô neki elefánttojást!

- Sose mérgelödjék most már Barlanghy uram: - vigasżtalta a doktor. - Több okunk vagyon most a vigasságra, mint a bosszuságra!
- Az már igaz! - derült fel Adám ur ábrázata. Tudom, meg is emlegetjük ezt a lakzit holtunk napjáig.

Estére fényesen ki volt világitva a Barlanghy-kuria, A környék minden valamire való nénije, bácsija, urfia, kisnsszonya, ott vacsorázott a roskadozó aszfaloknál. Soha ilyen eszem-iszom nem volt még ezen a tájon, de nem is lesz egyhamar.

Az elsó felköszöntőt Szemes doktor mondta öfelségére. A msodikat Párduc báró az ifju párra.

Mikor vége volt a vacsorának s a vendégek táncolni kezdtek, Janesi kocsis titokzatos arecal lépett a tekintetes ur elé.

- Nagy jó uram, meg van a esirkefogó! Egy róka.
- Hol, te?
- Itt van à clözzobáhan, meekōtöztem! Barloro.
- Itt van az elószobában, megkō̈töztem! Barlang hy Ådám kicammogott az elöszobăha. Ott álit a sarokban egy vörösarcu, keskeny pofáju ismerős alak. A esirketolvaju: Csalóky Mátyás!

Az öreg ur felhôrdiilt:

- No, Csalóky, most meghalsz! Ha tudtam volna, hogy róka vagy!

De a szobából kihallatszott a zene:
EErre jertek, itt az ut, itt az ut, Nyisd ki, kislány a kaput!
Nyisd ki, kis lány, elöttünk,
Ugy is te érted jottounk,
Ugy is te érted jöttünk!"،
Adâm ur leeresztette az öklét. Verekedni, gyilkolni, most? Mikor olyan jo kedve van? Mikor halálos ellenségének is megbocsátana?

Eh, eredj, menekiilj, nyomorult! mormogta és kitárta az ajtót. Valakí azomban a vállára tette a kezét.

- Nem, Barlanghy uram, aki csal, aki lop, azt nem
- Lefk, lide ex a at mind el tudnám mondani, hogy mit

Niuszyménes. selyem-bärsony diszmagyart karesu t īmetére, hrazái diágaköves láncot, kardot; fehérselycon t.enyaks\% nyi ruhát Lenkicének, eziistös cipellóvel, mivtičk mzoruval. Hadd lássák odahaza, hogy talik a Barlaughyéh erszênyéból! Zongorát is vásárolt, még , vedig suttoit. egyiken Lenkieze zongorázik majd, a taisik w w: ura kalimpál. Nem ugy van ám Barlanghyéknal mint sregeny helyen!

Azulán: coust evơkkészletet huszonnégy szemelyre; porcellản edénchet a legzzebbet, legfinomabbat. Pezsgőbort Jádia*zárua: silteményt, félmázsát; kávét, teat eqůz ж̌ikr-kkal Kati szakáesnêrol sem feledkezett el. Kaf majd a lieni ruha helyett ujat, ezerszer szebbet, lài a másil is Heki jut azért, Janesi kocsisnak óriási taĵtékpipát vásárolt: vadonatuj szerszámot a lovainak, eziist esattokkal, koronával. Délfelé járt az idö, smikor végre hazakeruilt.

Másnap, kora reggel, kïlönös társaságot bámultak a keleti pályaudvar utasai. Kell-e mondanom, hová utazott ez a kûlönös társaság? Pláruljam-e, ki az a drágaköjery eges, lakkeipellös, finom uri hölgy, annak a latkosiznás, prémkabátoy, pörgekalapos urnak a karYán: Hât az it inskidozó, ơreg barnabundâs atyafi, aki Hiscueh cammegg egy kipüdrôtt baiszu, zordon nézésï katomatiszttel, Croszlán ófelsége első hadsegédével? Talan sarmes diktort is megismerjuik: most is olyan tulis, must is olyan jóságos, mint mindig; de most a felesége is vele van s a kis llonka kapaszkodik a kabátjália. T'iazuak äroy Barlanghy Ađdám uri hajlékába, a más,dik lak dilomma:

Fislanbis boldogon suttog az ablak mellett menyasczonsával lsizeiós ridékeken robog e a vonat; alig pár naplia, h. gy eque járt . . . mennyi minden törtênt azota Itt ugrottank le édesapámmal a vonatról! - mutatit I.enkrezínck. - Itt birkóztam a Dütőhassal, hogy dokt r lehessem:

K zeledrek a ingдvek, a zugó folyó partjaan fut már
 tet cobog a f.Iyó I'e a fák iistôke megkopaszodott. azóti, gyer levelcik ang sápadtabbak. Odafenn, a levegóbon mán ne:ュ runulnak a költözô gólyák. Varju károgás hall $k$ a mazasból, ezüstös szálak usznak a szellö szá̀nyán. Tole var vatōk a mezö, az erdö, a-telegráf-

