22. dIN 1927


ROMANHA ES AZ UTOD~
ALILATOK EGYETLEN
MAGYAIRNVEU WU
KKPIES HETI
GYERMEK
LAP~
$J \mathbb{A}$


Lám, hová jutott uz állatok királya, A cirkuszos bácsi, nézd, hogy dirigálja !

Hej, ha êszre térne és szót nem fogadna, A tisztelt publikum hogy széjjelriadna!


## A mesemag megcsirázik

\author{

- Elek nagyapónak. - <br> Irta: TARCZADI SANDOR.
}

Emlékszem, fünek-fának ártó, Igazi rosszesont boltam egykor. Aztán kicsiny konok fejembe Abécét kinlódott a rektor.

Nehéz sora volt. Hisz jobb szerettem A szarkafészket, mint a könynet!
Elelem boldogsága mégis
Egy kis. piroskötésü könyo lett.
Vizsgára kaptam. tornadijban -.
Mesék meg mondak doltak benne.
Tégighetüztem, s megnyilott a
C'sodáh szines, nagy pegtelenje.
A szépsèg, jóság és igazság
Ilármas szent arca pairt reám ott.
Az ö lényükben kezdle szöni

Kuiulrôl tudtam minden oldalt, Mikor világba hitt az élet. $S$ az oft meglatott igaz uton Lsham ma is csak nétpe téved.

Pedly nem volt, mi elkisérien. Ćsurán mesêim jó tanácsa. S kepott tarisznyám belsejében E.ay-két hamizbasült pogácsa.

De biztam, - bizok, s jól tudom, mig
Kis könyoem lelke lesz az öröm:
4\% "̈ szent, hármas fegyoerével a Hellejui sárkanyt is legyözöm!

- Kezem még most is ellapozgat

Abban a drága régi könyoben Ilyenkor aldott helyre érek:
S csilló latara gyïl a konnyem

S a sok-sok üde, szëp meséert
Żhonnan felfakadtak áldón,
Uım hristályviz a tiszta mélyböl Magat a forrast is megáldom!
(Brassó, 192\%. május 7.)

##  Nagymama

Irta: Barbu Delavrancea.<br>Románból átültette: Dr. Szeremley Akos.

Mintha álomképben látnám magam elött. Látom olyan világosan, amilyen a valósággal volt: magas, kissé száraz termet. göndör fehér haj, özbarna szemek és szorosau csukott ajkai felett kis beeseft ráncok.

Amint megnyitotta a kaput, futottam elébe.
Nyult a kebeléhez és szólt: - No találd ki!

- Mogyoró.
- Nem.
- Mazsola.
- Nem.
- Leycbár, hogy pogácsa?
- Az sem.

Amig ki nem találtam, hogy mit rejteget, elő
nem szedte volna, már pedig soha sem jött üres kizzel.

Kezet esókoltam neki. Elsimitotta fent a hajamat és homlokon csókolt. Mentünk a kert vége felé, az eperfa árnyékába. Óvébe szurta a guzsalyt a lencsomóval és hosszu, vékony fonalakat kezdett huzni belöle. Háttal az ölébe hanyatlottam és elnyugtattam ott lágyan a fejemet.

Az orsó a fuilembe duruzsolt, felnéztem az égre az eperta lombjain keresztiil és gondoltamhogy kék esô fog hullani reám a magasból.

- Aztan most mit akarsz még? - kérdezte nagymama.
- Azt, hogy meséljen nagymama.


És soha sem érkeztiunk el a mese végére.
Elringatóztam édes szavának muzsikáján, a pilláim leesukódtak és elszenderedtem. Mintegy álomból ébredve kérdeztem olykor egyet és mást, felelt reá és én álmodtam tovább.

- Egyszer volt, hol nem volt, volt egy igen nagy király.
- Mekkora nagy?
- Igen nagy. Es a király szerette a királynôt. Boldogok is letiek volna, de nem volt gyermekük és ezért igen bánkódtak.
-- Nagymama, rossz az, ha valakinek ninesen gyermehe:
- Bizony, rossz. Olyan a hriz gyermek nélkiil, mint a purziasag.
- Nagymama, de hiszen nekem nincsen gyermekem és én még sem busulok.

Olébe ejlette az orsót, szétsimitotta összezilált hajamat és megesókolt a fejem bubján. Egy-egy falevél levált az ágról, szállott lebegve, ringatózva, én meg néztem a szállongó levél utân és mondtam: - Mondja csak, nagymama, mondja...

- Szomoru volt tehát a királyi pár, de jött egyszer egy öreg ember olyan öreg hogy egészen meggörnyedt a háta és olyan kicsi, hogy a földön vonszolta a szakállát,
- Nagyon kicsi volt, nagymama?
- Kicsi. Lehetett akkora, mint te vagy.
- Ugy hát mégsem volt kicsi, olyan icinyke, picinyke.
- Kicsi volt, de nem egészen kicsi. És ez a kicsi öreg ember csak odaállt a király elé és mondta: F'elséges király! Van a te kertedben egy iker almafa. Azok olyan szorosan nôttek egymás mellé, hogy ha széjjel nyujtják az ágaikat, nem lehet tudni, hogy melyik ág nyulik ki az egyik törzsrôl és melyik a másikrôl, de még a virágjaikról sem lehet tudni, hogy melyik az egyik fának a virágja és melyik a másiké! És ez a két szép almafa leveledzik és el is hullatja a virágját és a levelét, de gyümölesöt nem hoz. Tudd meg, felséges király, hogy amikor a két almafa gyümölcsöt hoz, a királynónek nemsokára fia születik. Ennél többet nem is mondott a törpe, hanem csak fordult egyet és elment és azon nyomban a király is elment a kertbe és összekereste minden zegét-zugát. amig ráakadt a két almafára. És a két szép almafa boritva volt telistele virággal, mintha ráhavaztak wina. de gyümölesint nem hozutt.
- Miert nem, nagymama?
- Én is eppen ezt kérdeztem magambinn. गe hegy fudnám en azt? Azt csak a ió tsten tudja

Oiyan jó volt, édes meleg volt a nagymama àében. . ! Hiivös felhő cirógatta a homluknmat. fehér felhök szállongtak az égen, messze... igen messze és én megint csak elbágyadtann, elaludtam.

Nagymama ezalatt mind mondotta tovább a
mesét és tépegette sebesen és könnyedén a finom lenszálakat a esomóból.
-Gondolkozott a király, hogy mitévô legyen most már, hogy a két almafa gyümölcsöt teremjen? Volt, aki azt tanácsolta, hogy öntözgesse a kis fákat és a király öntözgette is folytonosan. Más azt tanácsolta, hogy juttasson több napot nekik és a király körös-körül minden más fát kivágatott a közelükből, hogy reggeltôl estvélig csupa napsiitésben álljanak. És a kicsi fák hálásak is voltak, mert ezután már minden héten kivirágoztak, el is hullatták a virágokat, de gyiumölcsöt esak nem hoztak. No, megint csak elbusult a király, de jött egy nap egy igen-igen ráncos öregasszony, olyan ráncos, mint én és olyan kiesike. mint te.

- Olyan kicsi, mint az öreg ember?
- Igen, éppen akkora.
- Akkor mégsem volt egész kicsi.
- Igen kicsi volt, de nem volt azért egészen kicsi. Es a kicsi orregasszony is odaállott a király elé és mondotta: Felséges király! Hiába minden igyekvésed, hogy gyümölesöt hozzon a ket fa, amig egy tele korsôval meg nem öntözöd a fácskak tovét a virágok tinderének tejével, aki a Siralomvölgyén tul a Székfümezóben csupa fehér székfüvirág és gyöngyvirág közöti alussza álmát. De igen vigyazatosnak kell lenned, nehogy észrevegyenek a virágok, mert akkor egy ingás-mozgás lesz az egész nagy virágtábor és egyesek elhajolnak a tündérkisaszszony arcához és ó mindjárt felébred, mert olyan künnyii álma van, mint egy madárnak. Jaj pedig utinok, akit meglát, mert tiistént kénszagu gyommá változtatja, vagy pedig illatos virággá, amint éppen a kedve hozza magával, de elég az, hogy akit igy elváltoztatott, az örökre az ô rabja marad.
alszol?
? De mit veszek észre, talán csak nem
- Oh, nem, nagymama, tudom, hogy hol tart, a virágok tundérénél.

Megfogott volt még ez a szó álmomban vagy félálomban és olyan jól esett, hogy nagymama mégsem kapott eqészen rajta.

Pilláim ismćt lersukódtak édes lustaságtól, álomtól és háládatosságtól. Könnyünek éreztem magamat, akár a pehely a fodrozódó viz szinén, amini himbálćdzik ide-oda és ring lágyan és esendesen, mindig csendesebben.

És nagymama mondta, mind mondta tovább a mesét és az orsó duruzsolt a fuilembe mint a sötétkék dongólégy, vagy a széltól ingatott kalászok susogása, ami már annyiszor elaltatott.

- Es a király feliilt a legjobb lovára.
- A legjobb lovára... mondtam én is nehogy ismét elnyomjon az álom,
- És vett egv tarisznyát, telerakta jó ennivalóval és elindult.
- elindult
es ment, mendegéli
- mendegélt. . .
- mig egy nagy sötét erdöbe ért,
- nagy sötét erdőbe
- sötét, sötćt, egészen sötét. És megkötötte a lovát egy öreg tölgyfához, feje alá tette a tarisznyát és lecsukta a szemét. hogy pihenien. Hât, uramfia, az erdố beszélni kezdett hozzá és énekelt esodálatos hangokon, mert el volt varázolva az erdō. Eis még oman is hozott hangokat, lágy éneket, a szénséges szép székfümezöröl, ahol a szépséges szép szókfúvirágok ôrzik a szépséges szén tiindérkisasszony álmát.

Mire felćbredtem, a nagymama guzsalyáról lefogyott a csomó.

Es a mese?
Fejemet a nagymama olébe hajtva nem értem meg soha a mesének a végét.

Mert meg volt igézve, el volt varázsolva a nagymama öle. Szavának lágysága, zenéje, az orsó muzsikáia, észrevétleniil keritettek hatalmukba és boldogan szonnyadtam el áldoit mosolvának vigrázása allatt.
(Fogaras.)

## Egér, egér, $\emptyset a m i s ~ e g e ́ r!~$

Fgér, egér. hamis állat az ccér.
Minden likba. Kiesi likba belefér.
Fejecskéiét ki-kidugja, bekapja,
Eppen olyan hamis. mint az édsapja.
Egér, egér, mit keressz a kamrába?
Tó lesz innét eltiinnöd hamariába.
Cica-mica. huncut ciea les reád.
Sirni fog majed éretted az éds'anyád.
Cica-mica, nem félek én tetôled. Thol a lik, elbujok én elôled.
Cica-mica én velem ma nem játszik, Ugy elbujok, még farkincám se látszik!

$$
\mathrm{E}-\overline{6} .
$$

## A CIMBORA KÖNYVOSZTALYA

ismét szállitja a következo könyveket:
Benedek Elek: Magyarok története, ára 30 lei.
Benedek Elek: Erdélyi regék, ára 20 lei.
Benedek Elek: Gyermekszinház, ára 30 lei.
Strom Tivadar: Bábjátékos Pali, ára 18 lei.
Benedek Elek: Bohókás mesék, ára 95 Iel.
Benedek Elek: Rókáné komámasszony, ára 140 lei.

# Az édesapa föltámadt 

Irta: ZSOLDOS LÃSZLÓ.

Lacika meg Pista meg Elemér, azoukiviil a fitos orru szöszi Gizike egész nap egyiitt hancuroztak a villa kertjében, ahol szüleikkel nyaraltak. Nlemér: Pista, meg Gizi hárman egytestvér volfak. Lacika pedig egyetlen gyereke volt a másik nyári lakónak, egy szomoru, fiatal özvegyaszszonsnak. akinck katonatiszt volt az ura s elesett a háboruban. A fiatal ízvegy már harmadik éve bánkódott férje után. Vékony eziistláncocskán állandóan ott viselte kis medailonban a kebelén a halott tiszt piciny arcképét, s a magány óráiban bizony nem, egyszer hosszan clnézegette a ké pecskét.

- Oh. hogy a te drága vonásaid nem fognak soha többó megelevenedni elōttem! - sóhajitott könnybelábadó szemmel ilyenkor az özvegy,

Máskor meg fiirkészoon véste a tekintetét Lacikára, aki nem az édesapjára. hanem ó rá hasonlitott. a mamára. S bár a tiz éves fiueska, igy a hasonlósáunál fogra igazán szép gyermek volt, az elhuny hoōs katonâert cnedô ôzyegynek ilyenkor mégis mérhetctlen láidalmat okozott, hogy még a tulajdon édes gyermekében sem láthatja megelevenedai a földben porladó apát.

- Mért is nem adta neki a ió Isten az édesapja areát, hogy legalább valahányszor ránézek az én sregény, megholdogult Gézámat láthatnám viszont benne! - igy töprengelt magában gyakran a gyászoló özvegy.

Lacika nem volt rossz fiu, csak pajkos. Szerotet futkosni, fára mászni, birkózni és a többi gyerekekkel kötekedni. S a nyaralóban annyira bántotta kötekedésével a szomszéd nyári lakóék Gizikéjét, hogy a szözzke kislány sirva panaszkodatt az özvegynck: - Néni. kérem, a Laci mindig bánt és kötekszik velem! Azt mondta, hogy

S zokogva mondta el neki a panaszát.
Az özvegy, természetesen, megpirongatta a fiát s többek közt ezt mondta neki:

- Ne feledd, hogy az asszonyok és lányok iránt légy mindig udvarias és clőzékeny, mint szegény apád volt. Megértetted, Fiam?
- Az apám? - nézett Lacika kerekre nyilt szemmel az özvegyre. - Megértettem, anyuska.

Pistáéknak két nap mulva megszökött a cselédjük, s igy szolgáló nélkiil maradván, any juk a gyerekeket logta be a háztartásba segitségiil Pistát elkiuldte a boltba. Elemérrel nehány kiló fát hozatot föl a pincéből. Gizit a piacra vitte magával, vagy a konỵában használta föl valami dologra. $\Lambda$ nyaralóban nem volt vizvezeték, csupán kerekes kut. Egy délelótt Lacika éppen lent ját-

szott a kerthen a két fiuval, amikor egyszer csak jôn a kutra Gizi a konyhából a vizeskanesóval és vizet akar huzni. De nehéz volt neki a kerék, meg inogoft is kicsit, s a leányka odaszolt a testve. reinck

Fiuk, forgassátok a kereket! En nem birom. Pista meg Flemér egymásra néztek és összemevettek.

- (sak forgasd magad! Téged kiildött vizért a mama!

Gizi lesujtó pillantást vetett a testvéreire, s nekifohászkodott a keréknek. Ebben a pillanatban I acika faképnél hagyván a játszótársait, odaszólt aт crôlködó kislánynak:

## - Várj. Gizi, majd huzom én!

$S$ már oda is pattani a kut mellé. Megragadta Két kézzel a nehéz kereket, s nekilenditette. A kerek inogva, de könnyen fordult. Lacika, azonban zzerenćsétlenségére nem vette észre, hogy a tengetyen meglazult a csavar, s másodszor és harmadszor is munododitotta a kereket. Aztán, amikor negyedszer is nekilenditette, a lazan álló csavar egyszerie esain kiesett, az utám lódulo neheq kerek pedig razuhant a fücska lábara.

Velōtrázo sikoltás és szegény Lacika láhá fején mély n :átougó sebbel roskadt össze a kut tövében A kerêk egészen csontig beszakitotta a lábát, amelyen átvágia az inakat,s esak ugy diilt a borzalmas sebbô! vér. A gyerekek sikoltozására, természetesen, az egész liáz összeszaladt. Lacikát, miutan clmozditotiák rola a kereket, sápadtan kapta olebe az anyja, s rohant föl vele a szobába. Pista Elemér orrosért szaladtak, a halálra rémüh anya pedig czalatt agyba rektette a kis sebesüliet, aki lisz ez oly természctes dolog - kétségbeeset. ten sirt es jajgatott lájdalmában.

Az orvos, ahi, zzerencsére, küzel lakoit, s különben is rmerósulk volt, nehány pere mulva megerkezeth, s mivel tudia, mi töncent, mindjárt a mul. szectáskáját is magáva lhozta.

Az uzvegy már addig is kimosta a scbel tiszta vizzel ois orvos most ujfa kimosia szublimátial. tzius: a maga kezét is alaposan megmosván, elo. vette a minsereit és hozzáfogoti a széles és mély seb ósszevarrásához.

A gyerek rémitöen sirt. De sirt, szinte fuldoklo zokogassal az édesanyja is, aki félkarjával a sebesült látát ölelte megához, másik kezével pedif. a läbát logta szorosan, hogy meg the moccanjon. kogra à agyon fáj. szivecském? Kérdezte zogyerchto!.

- Nagyon fáj, -nyögött a kis fiu.
- Ej, dehogy is fáj, -zsémbelt a doktor Nem szégyenled magad, katonatiszt fia létedre,
hogy sirsz és a sirásoddal még jobban kétségbeejted a mamát, he?
ligy perc és már csupán az özvegy zokogása volt nallhato. Lacika összeszoritozta lájdalmában az ajakát, de a siluást visszafojtotta. Sápadt kis gyerumckurét zokogó édesanyja felé forditotta, s bágyadtan, vigaszaláon, bátoıito szóval suttogta nekı gyon.
- Airyukám, oc tessék siem! Már nem fáj na-

Az özregy meglepetten pillantelt a fiura. Aztán lassan, eeondesen, óvatosan esókot lehelt a gyermek homikíára, s mialatt szinte szerelmesen nezeti a lajdalmát eltitkoló, eróslelkii fiucskára, mintha csak väratlanal fölfedezte volna arcvonábaiban az elesett hôs képét, csituló sirdogalással,
boldogan rebegte:

Lacikâm, díágám... megsebesültél, mert clözekeny ahartal lemni, s most visszafojtod a siraast, hogy megrigasztald az anyádat. Gavallér vagy... terfi vagy... akárcsak az édesapád...
l acika néhäny hét mulva teljesen kigyógyult a sebebobl, ato ozvegy pedig ettől fogva nem volt olyan veraort tubbe Mert amit-hiába kutatott a fyermeke arevonasaiban: az apát ... azt megtalálta, viszonlátia a gyermeke lelkében. Az elesert, drága jó éde sapa foltámadotl.

## 600600080800060080006009000000

A KIADOHIVATAL UZENI :
Felkérjük mindazon olvasóinkat, akik a Cimbora elófizetési dijával hátralékban vannak, hogy elöfizetési dijaikat annál inkább fizessék be, mert a lap küldését mindazok részére, akik háromszori felszólitásunk ellenére nem tesznek eleget fizetési kötelezettségïknek, besziintetjük.

Rengeteg azoknak a sráma, akik egy negyed sö́ egy félévi elólizelési dijjal hátralékban vannak!

Minden murkánk, törekvésünk oda irányul, hogy lapunkban nektek minél többet, jobbat és szebbet nyujtsunk és ehhez esak annyi segitsé ğet kériink töletck: fizessétek pontosan elöfizetési dijaitokat! Aki szereti a "Cimborá"-t tartsa szem elött: A papir, a nyomda, a sok kép, mindez rengeteg pénzbe kerül, amit csak akkor tudunk szórakozástokra, okulástokra elóállitani, hogyha az elöfizetési dijak pontos belizetésével ezt lehetóvé teszitek!

Kérjétek meg tehát szuileiteket, hogy a nekiunk járó összeget haladéktalanul küldjék be a

# MAGYAR PANTHEON 

Irja Lengyel Miklós dr.

## Gvadányi József gróf 1725-1801



A XVIII. századot az irodalomban a hanyatlás, az elernyedés korának szokták mondani. Az utolsó nagy nemzeti felbuzdulás után pontot tett a szatmári béke; a halal dermesztố csöndje nehezedett az orszagra a megbékülni nem tudó kuruc vezérek távozása utain. De nem halál következett a dermesztő csöndre, hanem gondolatok izmosodtak a téli pilienőhen, hogy az elsó kedvezõ alkalommal életre törjenek. Nagy távolból tekintve alvó tábor jclenik meg elöttünk: a nagy magyar éjszakában itt is, ott is örtizzek villannak meg, halaványak, \{el-fellobbanók. de éppen elegendô számuak arra, hogy igazi veszély esetén
magasra lobbanhassanak és talpra állitsák a tábort. Az örszemck között volt Gvadányi is.

Olasz eredetii katona-esalád ivadéka volt, Maga is vitéz katona. Fiatal korában kezdte a szolgálatot és végigharcolta a XVIII. század nagy háboruit. 1725 -ben született; fiatalsága az osztrák örökösödési hábonn idejére esett, majd résztvett a hétéves háboruban és mindkét hadjárat idején kituintette magát. Pedig hatalmas ellenségekkel kellett mérközme a Habsburg-családnak. Ha Magyarország nem óll uralkodója mellé, már a XVIII. század kö, epen megsziinik Európa közepén a Habsburgok monarkhiája. A porosz és francia fegyyereken kiviil fenyegette azt a nyygati országok felól viliarként közeledő uj eszmék aradata is. A fegyverek ereje megtört a magyar vitézség erején, de a forradalmi gondolatoknak nem lehetett utját állani. A régi világ Európaszerte letünóhen volt. Az uj még nem tudott megsziiletni. Az emberpirámis tetején sokáig gondtalanul pihenó kiváltságos osztályok alatt itt is, ott is megmozdult egy-egy réteg: az alullevôk megrázkódtak és a szepen, biiszkén sokáig fennálló pixámis roggyadozni kezdett. Kevés ember látott tisztán ebben a ziirzavarban. Csak érezte mindenki, hogy változatlanul nem maradhat a régi. Az idő szekere gyorsan robog, Ha elkésuink, a mulasztás pótolhatatlan. Az alvơ tábor felriadt, de sokáig vezér nélkiil állott: tapogatózva kereste a helyes utat. Sokan vállalkoztak az út megmutatására, de sok idő telt el, amig Széchenyiben elérkezett as igazi vezér.

Gvadányi is lázasan kutatta a kivezető utat. Politikai tárgyu röpirataiban erôs nemzeti érzés nyilatkozik meg A mags európai kavarodásban egyetlen biztos menedekünk: a mult. Bele kell kapaszkodnunk a hagzományokba, külömben a forgószél magasba emel és szétszór örökre bennunket. Törvényt szeretne alkotni a kötelezó magyar viseletről; ki akarja vivni a magyar nyelv jogát a német és latin ellen, de taláu még fontosabbnak tartja a nemzets hadsereget. Ez az olasz eredetii katona cg! éeten át küzdött uralkodója uigyéért és ugy beszél a nemzeti seregről, mintha tôsgyökeres magyar kïznemes lett volna. Még akkor nem volt hadseregünk a nemzettől; magyar tisztek, magyar legénység szolgáltak azokban a huszárezredekben, melyekben Gvadányi

szolgált. Allomáshelyei is többnyire magyar területen voltak. A/ ifju korában kapott erốs nemzeti nevelés csak megerósödött a költő lelkében hosszu katonaı szolgálata alatt. S amikor élete végén azt látta, hogy a német szellem lépésrőllépésre nyomul elöre a régi magyar ezredekben, mint egy uj Zrinyi Miklós emeli fel tiltakozó szavát. Gvadányi a régi magyar világ hive volt, rem esodálkozhatunk azon, hogy költới mumkáiban is az idegen mondolat és az idegen szokások elterjelése ellent harcol. Egy falusi nótáriusnak budai utazasa cumii költeménye tiltakozás és, védögát akar lemni a külfördi hatások eilen A nótárius egyszerii, becsiiletes, múveletlen, de józan itéletui ember. Vele mondatja el a kältô gondolatait az uj magyar nemzedékről. A régi és uj magyar világ uitközik össze ebben a kähteményber. A peleskei nótárius, Zajtay uram, képviseli a régi világot. - néha kómikusan - nçha bissé gyyügyiien, de mindig hittel és becsuletesen. Nem áll egyediul Gvadányi az uj nemzedék magatartásának kárhoztatásában. Berzsenyi szenvedélyes költeményben (A magyarokhoz) támadja korársait és dicsőiti az ôsök erényeit; Kölcsey Feren Zrinyit támasztja uj életre (Zrinyi dala) és a razáján végig tekintô hôs nem leli többé honjá a hazában; Kisfaludy Károly a rákosi szántó szájába adja mondanivalóját.

A peleskei nótáriusnak nagy sikere volt. A siker fokozta a kïló irói tevékenységét. Tréfás verseket adott ki, majd megirta Benyovszky Móriená és Bontó Pálnak kalandos történetét. Sôt egy nagy tudományos munkába is belekezdett: megakarta irni az első nagyszabásu világtörtćnetd magyar nyelven. Nehány kötet el is készult belle. Befejezésében megakadályozta 1801 -hen belovetkezett halála.

A közönség szivesen fogadta mîveit, de igazi nes sikert csak a peleskei nótáriussal aratott. Nm tudtak betelni vele, jól esett olvasni Zajtay üin korholásait, hiszen másokban szivesen észra ézi uz ember a hibát és Zajtay leckéztetése sk kedres ismerốsre alkalmazható volt. Sxinte bivetelie az ol vasó közönség, hogy a népszerii nó(riust ujabb munkában szerepeltesse a költỗ. Haála elött öt évvel a várva várt verses mú megjeeut. Cime: A falusi nótáriusok elmélkedései, beregsíge, halála és testamentuma. Ez a költemény nem aratott akkora sikert. A népszerü nótárius alakját itt meglehetốsen ellenszenvesen állitja be Gvadányi. Következetlenségét és müveletlenségét szivesen megbocsátotta volna az olvasó, de fogyatékos erkölesi érzékét nem bocsáthatta meg már azért sem, hiszen Zajtay érzékét nem bocsáthatta meg. Nem bocsáthatta meg már azért sem, hiszen Zajtay erkölesbiróként szerepel az előzố költeményben.

Az uj életre támadó magyar irodalomban Gvadányinak nagy szerepe volt. A régi világhoz ragaszkodott formában és tartalomban egyaránt. A XVIII. század nagy költője, Gyöngyösi lstván volt a mintaképe. Ahogy Gyöngyösi emlékeztet a régi regôsökre és igricekre, ugy emlékeztet Gvadányi is.

A gyorsan tiinó évek elsodorták magukkal a költôt. Zajtay uramat és az annyit korholt fiatal nemzedéket is, de egy későbbi költő a peleskei nôtáriust uj életre támasztotta. Gzál József szinművef irt Gvadányi költeményébôl és a magyar közönség elôtt még sokáig népszerii volt a peleskei nótárius alakja.

A költö öregsége idején már gyökeret vertek azok a magvak, melyekból uj élet fakadt a régi magyar világ helyén; Gradányi azonban a köteless gé teljesitó cmber boldog tudatával halt meg. Kuilonösen nagy volt az öröme a József császár halála utan beálló nemzeti visszahatáskor Reménykedve irja ekkor:
,,Érkezvén tayassza drága nemzetünknek, Fltünt komor tele sinlődố ügyünknek, Rozsát nyit hajnala régen várt egünknek, C srázik zsengéje elmult vig kedvuinknek.


## Bojfárgyerek

> Bojíargyerek, bojtárgyerek, Fujjad Yurulyádat, Vigaszatd meg a nótáddal Szegény háránykákat.
> Bojtárgyerek Yuja, fuija
> Legazejbik nótjajat;
> Be-e, he-s, ne sirjatok,
> Nem vagytok ti ârvâk!
> Meglátjátok még ma este Az édes anyátok,
> Az akolban, puha szalmán Velaik szundikátok!

E- - .
(T, Našy Imre ,.(irkálások" cimü könyvéböl.) Földi kopózás. Akkora gödröt ásıak, amelyben a lapd: elfér. A gödör fenekétől annak felsố széléig rezsut fektetett fadarabnak a fenekébe érô végere helyezik a lapdát s a fadarabnak a földszinén fennebb álló végét erôs doronggal itik, a lapda igy magasra szökik, a köruilállơk kifogják. Aki kifogja, az üti a lapdát.


## Tanás érdelzlödilk

(Beszélgetés a tengerröl.

Tamás: Annyi hajótörésről és tengerí viharról olvastam mostanában, hogy félve gondolok arra az óriási viztömegre. Pedig nem is olyan régen hossza tengeri utazásról ábrándoztam minden este, clalvás elótt. Most is csábit a tenger, de reszketve gondolok a viharokra.

- Apa: Nem árt az, ha tisztelettel és félelemmel condulsz a Föld felszinénck háromnegyedrészét takaró viztömegre. Ha megharagszik, irtózatos. A viharos tenger képétól magam is borzongok, Fszembe jut Peiofi gyönyönui képe. Egy óriássá emelkedố szántóvetớt látok magam elốtt, aki nekifesziti ekéjét a sima viztiikörnek; hatalmas barázdákat huz és elvetı a barázdákban a tengerjárók számára a halảlmagot. Szinte hallani vélem a diésckedả szêlvész bömböló hangját:

> Bejárom a tensert, s ha hajót találok: Szärnyát, a lobogo vilorlát kilépem, S übácával irom a habokba sorsát, Hogy nem fog pihenni többe kikötóben.

Ezek az ember szeme clôtt fel-felmeriilo képek alke Söt félig Bbren, lélig álmodva azt képzelheted, hogy te vagy az a esintalan gyermek, akinek iustöket a tanitó, a vihar, haragosan rázza. Ismered, ugy-e, Petöfinek A szél cimii költeményét?

Tamás: A verset jol ismerem, de eddig sohasem jutott eszembe a vihar, amikor a tengerról álmodoztam. Ezentul azonban ra kell gondolnom. szerencsére, nines mindig vibar: néha egészen mozdulatlan a viztöneg. Hyenkor togok én hajókázni.

Apa: A tenger nem mozdulatlan. Vize nyugodt, csendes idüben is változtatja a helyét. Óriási tolyók száguldanak benne meghatározot irányokban. A mexikói-öbölből példâul kiindul a Golfáram. Eszak és dél felé a folyamóriás: egy nagy kört kerut be. Belïl a kör belsejében, nyugodt idöben mozdulatlan a viz: hináros. Ez az ugynevezett Sargasso-tenger. Az Amerikába vezetö utvonalon van: Kohmbus hajósait nagyen mẹgäbbentette A kor szélén azonban mozgalmas az élet. A felmelegedett viz nagy erôvel nyomul a hidegebb tájak felé. lurópa nyugati tájait pompás vizfütés melegiti. A Golf-áramnál pompásabb központi fiitest el sem tudok képzelni. Sxén és vascsô nem kell hozzá: ingyenes.

Tamas: A viznek erról a mozgásáról már beszélgettiunk és akkor azí mondottad, hogy a sarki hideg viz és az egyenlitônél levó meleg viz bontja 232
meg a nyugalmat. Arra vagyok kivánesi, hogy mekk kora a hómérséklet-különbség.
$A_{p a ;}$ Nagyon jelentékeny. Az egvenlitó vidékén felmelegszilk a viz $28-30$ fokra, sist még többre is. A sarki vizet feläl jég boritja, alul körrülbeliil 3 fokos. A forró vidékeken, természetesen, csak a felsó réteg melegszik fel. Ha itt igazán üditō fürdót akarsz élvezni, le kell buknod qéhány méterre a viz alá, ott-már kellemes a hómérséklet. Kiilömben kellemes a fïrdá fent is. Olyan meleg oit 5 levegó, hogy szinte perzseli a tesiet. Ha az cmber $40^{-}-45$ fokos melegben $28-30$ follos vizbe megy bele, kellemesen érzi magát. Náluik már a 25 tokos is kellemetlen. A folyók és tavak Magyarországon nyáron 18 - 20 fokra melegednet fel. A zairt uszodákban rendesen 22 fokos a viz: alegtöbb eatber melegebb vizben már nem szeret iszni. A tenger mélyében a forró égöy alatt is nag hideg van. A nap ereje nem hatol 200 méternél mílyebbre; 200 méter alatt 4 fokos a viz a forró vidkeken is, a Dorzalmas mélységekben nég hidegebb.olyan, mint a sarkokon. Bizonyos mélységen tul irökké állandó. Pedig azt himé az ember, hogy lefelé folyton fokozódik a hideg, mert az élietó tapsugar sohasem liatol be. Boldog Isten, milyer szörinsii mélységeket mértek! Csaknem 10,000 méter mélységre bukkantak a Fülöp szigetck közcében. Ila valami láthətatlan eró beleállitaná környzetével egyiutt a világ leggazdagabb hegyóriását, womtalanul tuirne el e pokoli mélységben. Az árontások ezok fölöt a nagy rádysetgek fölött elvan! nak: vetalom momilen cecudes

Timás: Ha délrôl észak felé hatalmas folók száguldanak, mesbonuik az cģ̉ nsuly. Akor sziikség van arra, hogy észak felỏl hideg árambk nyomuljanak dél felé. Ahogy a levegó tengerbn hideg es meleg szelek vamnak, az igazi tengerbn is kell hideg és meleg áramlatnak lennie.

Apa: Jokéletesen igazad van. A sarki tengeból hideg aramlatok folynak dél felé. Képzelhete memnyire rosszul érezhetik magukat azok a ten geri allariv, amelyek megszokott környezetukbö hirtelen hidegebb vagy melegebb vizbe jutnak Mort néhol érintkeznek az áramlatok, például az Ujfundlandi partoknál. A ravasz embernek itt jó dolga van. A megriadt, csoportokba veródó halakat esak ki kell kanalaznia a tengerbôl. De veszélyes is itt a halázals Küdös és viharos tenger. A meleg viz gózei huog levegóben megsuriusödnek: a Nap creje bikán tori át a ködöt vagy felhōt..

Tamas: La nem az áramlatokiól félek, hanem az óriási huliamoktól. Az lehet megdöbbentó ér-

zés, amikor a hullámóriás felkapja a hajót és aztán a mélységbe vágja.

A pa: A nagy oceánjárókat nem dobálja ilyen könnyen. a kis vitorlásokkal csakugyan igy játszik a tenger. A nyilt tengeren gyakran mértek 500 méter hosszu hullámokat és némelyiknek magassága elérre a 18 métert. Miesoda ereje van egy ilyen mozgó viztömegnek! Képzeld hozzá a gyorsvonat sebességét. Ellenállani ilyen erönek nem lehet: alkalmazkodni kell hozzá. Valaha munkára fogják használni: a számitó ember dolgoztatni fog vele; ma még szabadon jár, mint a nyerget és hámnt nem ismerố csikó. Kinozza a partokat. Bömbölve támad az utját álló szikláknak és tajtékzik haragjában, ha vissza kell omolnia a kemény sziklafalrol. De övé a győzelem. Támadását mindig clôtrồl kezdi; a buiszkén ellentálló part évszázadok vagy evezredek alatt romokban hever. A tenger nem siet.

De nem a szélokozta hullámok ártanak legtöbbet a partoknak, hanem az apály és dagály. A Holdrak és Napnak vonzóereje hat a Föld nagy részét boritó vizituikörre és 6 óránként dagály váltja fel az epaiyt. A tenger emelkedése partonként változik. Némely helyen esekély az emelkedés, néhol óriási hullámok közelednek a partokhoz. Ha szikla állja utjokat, mennydörögve csapódnak hozzá. Ha rés van a parton, például folyó torkollik a tengerb:-; a sos tengerviz betódul a folyó völgyébe; visszaszorilja az édes vizet, messzire felnyargal a folyón, rongálva az utjába álló akadályokat. Majd megszïnik a hajtó erô, oda a harag és meghunyászkodva vonul vissza a bösz ellenség a maga teriiletere. Félelmetes és fenséges látvány! Kuilönösen felclmetes és fenséges ott, ahol a tenger egy tolyóoriással kél birokıa: gyönyörü̆ a szökőár az Amazon dolyó torkolatában vagy a nagy kinai foIyóknál. Ma mar ismerjuik az áramlatok utját, ismerjiik az apály és dagály idejét, kitanultuk a szelek járását, sor tudunk yédekezni a tengeri viharok ellen is. De azért viharos idöben a legnagyobb occánjáró hajó fedélzetén is meghorzonganál és čodálattal gondolnál azoknak a régen elhalt embercknek bátorságára, akik kicsiny vitorlásaikon vágtak neki a számukra még végtelennek tetszó tengernek. Horatiusnak, a nagy latin költônek, szavai jutnak eszembe: "Háromszoros ércpajzs volt annak szive körül, aki elöször bizta törékeny tutaját a bősz tengerre."
(Budapest.)

Elek nagyapó minden munkáját megveheted a kiadóhivatalnál.

Elek nagyapó: Gyermekszinház. Gyermekszindarabok gyiijteménye.

## A kirâly képe

Apró unokálnak mesen Elek nagyapo.

Ęgyszer egy királyfi, amint a mezön vadászgatott, találkozott egy paraszsemberrel s szóba állt vele.
-- No, te szegény ember, mennyi pénzt szerzesz egy nap?

- Három huszast, felséges királyom.
- S mit csinálsz te azzal a három huszassal?
- Az elsö huszast megeszem, a másodikat kamatra adom, a harmadikat megiszom.
- Nem értem, - mondta a király - magyarázd meg a mondásodat.
-Igen egyszerü ez, felséges királyom. Egy huszason kenyeret veszek s azt megeszem. A másik huszassal a gyermekeimet táplálom, akik majd, ha megöregszem, engem táplálnak. Ez a kamat. A harmadik huszast az apámnak adom, aki gyermekkoromban ennem adott.
- Helyes, - mondta a király - de igérd meg, hogy akárki kérdezze töled a mondásod magyarázatát, meg nem magyarázod, mig az én képemet százszor meg nem tátod.

A paraszt megigérte, a király meg hazament.

- Elsó dolga volt, hogy a miniszterjeinek elmondja, micsoda ४uresa találós meséket adott fel neki egy paraszt ember. Bölcs emberek voltak a miniszterek, de egyik sem tutta megfejteni a talátós meséket. Az egyik miniszterwek azonban nem volt nyugta, Yelkereste a parasztot s kérte, hogy a találós meséket fejtse meg.
- Nem lehet, - mondta a paraszt, - mert a királynak megigértem, hogy addig senki fiának meg nem fejtem ,amig a képét szảzszor nem láttam.
- Iszen, ha csak ez kell, - mondta a miniszter, megmutatom én neked a király képét, még pediglen szäzszor.

Azzal kivett a zacskójából száz aranyat s leszámolta a parasztnak.

- Ihol, lássad, mindeniken ott a király képe.

Bezzeg, hogy a paraszt most már szivesen megiejtette a találós meséket.

Nosza, sietett haza a miniszter s nyomban jelentkezett a királynál a megłejtéssel.

- Ezt neked a paraszt fejtette meg, - mondta kedvetlenül a király. - Hozzátok ide azonnal.

Hozták mindjárt a parasztot.

- Hát nem igérted meg nekem, - rivallt a király a parasztra - hogy addig senkinek sem fejted meg a mondásodat, amig a képemet százszor nem láttad.
- Felséges királyom, - felelt a paraszt - én az igéretemet nem szegtem meg. Mert a miniszter ur százszor mutatta meg felséged képét. Ihol a száz arany.

A király nagy örömében két zacskó aranyat ajándékozott a parasztnak.

- Nesze, öreg, az egyiket az okosságodért, a másikat a becsületessegedért.

Igy lett gazdag ember a szegény emberböl.
Haláláig jól volt dolga, sóra, łára nem volt gondja.


## Veréb Jankó meg a virsliárus

- Ami igaz: igaz, ami nem igaz: hazugság, a multkoriban csunyán megjártam a pányvavetéssel, - vallotta meg magának Veréb Jankó. - Egy az, hogy szinte megfojtotta a hurok a szamarat is, a tehenet is, más az, hogy két hatalmas pofont is kaptam ajandékba, mégpedig egyet jobbról, egyet balról.

Nem csuda, ha Jankj́ nem nyughatott, amig helyre nem uti a jo hirnevén ejtett csorbat. Hiszen, a szerencsés véletlen hamar meghozta Jankónak a kedvezö alkalmat. A szerencsés véletlen ugyanis ugy akarta, hogy egy szerencsétlen virsliárus éppen a Jankóek kertje szüginél ult le. Azért uilt le, mert rettentó melege volt rettentő melegben rettentóen elálmosodott. Gondolta

magában a virsliárus: a virsli ugyis melegen jó („Virsli melegen, tormát hidegen!", e kialtással szokta árulni), még jobb lesz, ha Isten aldott napja is melegiti. Mit szaporitsam a szót, a szerencsétlen virsliárus leûlt a lócára, egyet nagyot ásitott, aztán egy-kettöre bekoppant a szeme. Hiszen, ha csak bekoppant volna, de oly rettenetesen horkolt, hogy a kert deszkasövénye reszketett a horkolástol, akar a miskolci kocsonya.

- Nézz. csak oda, - szólt Jankó ked̀ves ócesének, a Miska gyeroknek, aki éppen olyan jóra menendő gyerek volt, mint $\frac{5}{6}$, -reszket a sövèny. Gyerünk, nézzulk meg, mi reszketteti? Decu! - a sövényhez szaladtak kikukucskáltak a hasadékon s bezzeg, hogy egyszeribe látták, mitôl reszket a sôvèny.
-Pszt! - intett Janko Miskának, s lassan, óvatosan elluzta a sovenytil, nehogy felébredjen a szeren-
csátlen csillag alatt született virsliárus. - Most vagy soha! - ujjongott Jankó, amikor a házukhoz értek, ahonnan egy-kettóre kihozott két pányvát s hamarosan kioktatta Miskát. Aszonta, hogy aszonta :
- Hallod-e, Miska, nesze az egyik pányva. Emnek a végén hurok van, ugy-e?
- Az, - hagyta helyben Miska.
- Eat a hurkot iigyesen ráveted annak a horkoló embernek az egyik lábára, én meg az enyémet a másik lábára.
- Nacceri! - ujjongott Miska.
- A• semmi. Akkor lesz naccerü, amikor egyszerre huzni fogjuk a pányvát s a pányvával ég felé a virslis ember lábát. A lesz az igazán naccerui!

Bizonyos vagyok abban, hogy a szerencsétlen csillag alatt szilletett virsliárusnak gyönyörií álma volt : utolso darabig eladta a virslit s annyi pénzt kapott erte, hogy csakugy roskadozott alatta. Igen, 0 ezt almodta s nem azt, hogy már rajta is a hurok mindakét lảbán.

De még azzt sem álmodta, hogy mialatt a boldogok Kimát-aludta, hảrom kütya sompolygott közelébe a virsli szagára.

- No most, - intett Jankó Miskảnak, - buzzad, Miska, huzzad !

Huzták, huzták a pányvát feljebb, feljebb, emelkedett a szerencsétlen csillag alatt sziletett virsliárus, aki még rugkapálódzani sem tudott, mert a huncfut Veréb Jankó jó szorosan megkőtötte a pányvát a deszkasövényhez. S ami legkeservesebb: egy szempillantás alatt a kutyák utolsó falásig megették a ,virslit mele-

gen", csak a ,,tormát hidegen " hagyták neki, aztán uccu! szaladtak, mintha szemiket vették volna! Mondanom se kell, hogy Jankó közben elöresompolygott s a sövény mellől pálinkås, akarom mondani: virslis jo reggelt kivánt a virsliárusnak s nagy szemtelenul még azt is megkérdezte: Hogy a virsli pârja, bácsi? Azzal egyet ugrott, kettöt szökőtt s hangos kacagással ugy eltuint, mintha fold nyelte volna el.
(Kisbaczon.)
Elek nagyapo.

## A gramofon

Irta: Zsoldos László.

## SZEMELYEK:

Teresi néni (egy kis lány feloltö\%ködik nyolcvan esztendös öreg néninek, a homlokira tolt nagy - pápaszemmel amelyikben azomban nincs iiveg, mert kulomben megfájdulna a szeme, ha keresztill néz rajta. Hos\%szú fekete ruha van rajta és lassan tipeg, mint az öregek. Elemér ( 8 éves), Jancsi ( 8 éves), Gizuska ( 12 éves) Marci (7 éves), a néni unokaöecsei meg hugai. Az aptiska, a gyerekek édesapja 40 éves, a néni testvére. Egy Kis liu nagy pocakot csinál magának, vagyis elől kitömi a nagynak való liosszu nadrágot és az alján,természetesen, szélesen fölhajt, hogy rá ne taposson. Azonkivül magára vesz egy nagy mellényt és nagy kabátot. A nagy cilindert a kezében tartja.

A gramafonos szolga. Történik az apukáék lakásán, a néni szobájában. Szin: szoba, a közepén asztal az asztalon jókora faláda, födél nélkül; mellette egy csomó esomagoló papiros. Hátul két ablak. Jobbról, balról ajto.

## 1 .JELENET.

Manci, Giza (türelmetlenii átlnak az asztal mellett, amelyikben a nyitott faláda van.)

Manci: Csak már jönnének.
Giza: Istenem, a néni mindjárt haza jön.
(Elemér, Janesi balról nagy zajjal beszalad. Elemér kezében kemény zöld papirosból összeesavart nagy gramofon tölesér.)

## II. JELENET.

Elöbbiek Jancsi, Elemér.
Manci (a fiukhoz). Készen van a tölesér, Elemér?
Elemér: Készen, Manci.
Gizi: Végre! No, Janesi, slessünk! Siessünk!
Janesi: Jo, jó! Most már esak bele kell bujnom a ládába.

Elemér (közbe): En bujok bele, Jancsi! Mondtam; hogy én leszek a gramofon!

Giza: Légy te az okosabb, Jancsi. Te vagy a nagyobbik.

Janesi (vállat von): Hát bujjál te bele! Bánom is én! Manci (Elemériez): De tudsz-e majd ugy énekelni, mint a gramolon?

Elemér: Tudok hát! (A szájához emeli a tölesért és rikácsoló hangon, mint a gramofon, bele énekel tetszėse szerint egy sort valami népszerü gramofon dalbót, amit majd otthon kérdezzetek raeg az édes anyátoktól.) Aztán majd leveszi szájáról a tölesért.) No, nem éppen olyan, mint a gramofon?

Manei: De igen.
Gizi: Jó.
Jancsi (esipósen). Ugyes gyerek vagy, Elemér,
Giza: Hogy fog öriilni a néni,

Manci: Szegénynek minden vágya, hogy granolonja legyen.

Jancsi: De nem logja észrevenni, he z a láda liem igazi Feszélögép?

Giza: Dehogy! Hisz, épp azért szc it gramofont, mert nagyon rossz a szeme és nem tu, the yeket olvatsri.

Manci (a fïléhez illeszti a kezét): Pszt! Jön! (Mind ugyanigy halgatóznak egy pillanatig.)

Elemér: Nem ö volt.
Janesi (Elemériez): Na, most iszkiri, brij bele! (Széket tol az asztalhoz.)

Manci (Gizához): Jajj, beh izgatott Vagyok!
Giza: (Mancihoz): En is.
Jancsi (a lányokhoz): Hát kell ezen izgulni? A nyolcvanadilk szïletése napján meglepjïk a nénit egy gramofonnal, másodszor pedig azzal, hogy Elemér egyszer csak kiugıik a gramofonból és a néni nagyot log nevetni.

Elemér (Leteszi a tölesért az asztalra és belemászik a ládába). De aztán mit mondtok a néninek, ha keres, hogy hol vagyok?

Jancsi (kötekedón): Azt, hogy kint gombozol az utcán az utcagyerekekkel.

Elemér (aki már leguggolt a ládában, hirtelen löláli). Te, azt ne mondd, mert akkor kiáltok!

Giza: Ugyan, ne kötekedjetek! Elrontjátok az egész dolgot.

Elemér (visszaguggol): No, jó! (kezébe veszi a tölesért). Most takarjatok le a esomagoló papirral.

Jancsi: Mintha most bontottuk volna ki a gramofont a ládából. (Letakarja Elemért).

Elemér (a szájához veszì a tölesért). Igy jó lesz?
Manci (Hézi): Nagyszerii!
Giza: A meğsıctalásig hui!
Janesi: Gramoionalak határozottan sokkal jobb, mint második elemistának.

Elemér (A töleséren keresztül elváltozott hangon): Csak csufolj. (Jobbról Tercsi néni öreges kalapban, napernyövel).

## III. JELENET.

Elöbbiek, Elemér a ládában, a néni.
Mind (Eleméren kivïl). Kezit csókolom, Teresi néni. A néni (örömmel): No, gyerekek, hát ti ltt vagytok? Mind: Eljöttünk boldog születésnapot kivánni. (Kezet esókolnak neki).

A néni: Köszönöm, gyerekek. Nagyon szép
Giza: És, kedves Teresi néni . . .
A néni (nem hallja meg, félbeszakitja). Nagyon szép. De nini, hol van Elemér? (leveszi a kalapot a fejéröl). Jancsi: Hivtuk, de a haszontalan ráugrott az utcán egy tejes_kocsira és... (Elemér bosszusan megmozdul a ládában és Jancsi ijedten elhallgat).


Manci, Giza (majd elnevetik magukat).
Manci (Gizát megbökve, sugva). No, szólj már!
Giza ( anénihez). És, kedves Tercsi néni . . .
A nénì ráteszi a kalapját az asztalon Elemér hratára): Jaj, mi van itt ?

Giza: És kedves Tercsi néni, az apuska meglepte a nénit a sziiletése napján egy gramofonnal.

A néni (nagyon meglepetve): Gramofonnal? óh, 6h! (meglátja a tölcsért és meglogja. Elemér ijedten szoritja a szájához). Hát az van itten, gyerekek? Gramoion?

Manci: Az.
Janesi: Gramofon. Mégpedig mesés.
Giza: Most bontottuk ki.
Manci (zavarral). Ugy-e, nem haragszik érte a néni, hogy kibontottuk?

A néni: Nem nem, gyerekek. (Ide-oda tipeg.) Persze, mindjárt kipróbáliátok, ugy-e, kis hamisak?

Jancsi: Igenis, néni. Tessék csak meghallgatui, milyen szépen szól. Fölhuzom. (Föláll a székre és meghuzza Elemérnek a fülét).

Elemér (sugva bosszusan): No megállj csak, te szem. telen!

A néni: Mi az?
Jancsi: Csak föthuztam a gramofont. No!
Elemér (a tölesérbe énekli rikácsoló hangon az elöbb elkezdett gramolon-dalt. Mind figyelmesen hallgatják és a gyerekek összesugnak.

A néni (miután végig hallgatta a dalt, s Elemér elhallgatott): No, ez igazán nagyszerii gramofon, gyerekek. Nagyon tiszta hangja van. Mintha esak most énekelne bele valaki. No, most tegyünk bele másik lemezt. Hol vannak a lemezek?

Giza (Mancihoz sugva): A lemezek!
Manci (Gizához sugva): Erre nem gondoltunk .
A néni: Ej, ej, gyerekek! (A homlokára böki az uj̣-
ját). No, milyen szerencse! Máli néni tegnap éppen itt felejitette az uj gramofon lemezét (kivesz a szekrényböl egy lemez csomagot s kibontja).

Gizi (Mancihoz sugva): Lemezt akar beletenni Elemérbe.

Jancsi fé(ire): No most lesz nagy hece! (fennszóval): Tessék ideadni, néni, majd én kiválasztok valami jót.
(Elveszi a nénitől a lemezt $s$ kiválaszt egyet). Ez
a! (egy dal cimét mondja, föláll a székre s beledugja a
láđába a lemezt. (Elemérhez sugva): Tudod?
Elemér (sugva): Tudom.
Jancsi: Felhuztam a gramofont. (Leszáll).
Elemér (a tölcsérbe belerikácsolja a dalt ).
A néni: Gyönyörü! Milyen természetes! (Másik le. mezt ad Janesinak). Most ezt, Janesika!

Jancsi (hangosan elolvassa a lemezen lévö céduláról a dal cimét): Hubay-Popper négyes.

Manci: Hubai--Popper?
Giza: Négyes?
Elemér (felugrik a ládában.)
A néni (összecsapja a kezét). Jajj!
Elemér: Nem tudok négyest játszani magamban!
(Belép az apa, egy szolgával, aki igazi gramofont hoz.)

## CRSILV IV. JELENET. ( 111

Elöbbiek, apa, gramofonos szolga.
A gyerekek: Jé, az apus!
Az apa (a nénihez): Édes Teresim, a szulletésnapodra megleplek egy gramofonnal.

A néni (összecsókolózik vele): Köszönöm, kedves èrsém! Látod, ezek az édes gyerekek már megtréfáltak vele! (Olelésre nyujtja a kezét a gyerekek felé).
(Budapest.)

## FUGGONY.



Elmondja: István bácsi.

Valamikor, sok_sok esztendővel ezelott, êlt egy öreg király, aki igen-igen beteg volt. Olyan nagy beteg volt, hogy hetedhét országban nem akadt orvos, aki segiteni tudott volna rajta. A király betegsége gyászbaboritotta az országot, de legmélyehben a királykisaszszony bánkódott királyatyja betegsége miatt. Sirt éjjelnappal, szakadatlan hullott a könnye, mig egyszer igen clíáradt a sok sirástól és elnyomta az álom. Csodálatos álmot láfoit. Mindenféle képek váltakoztak elötte, s megmutattak neki, mit kellene tennie, hogy megmentse aiyjá életét. De, jaij, mire felébredt, ellelejtette álmát, s nem tudott semmire sem visszaemlékezni. Csak annyi
derengett benne, hogy egy kristálytiszta, tündöklő fehér valami jelent meg elótte, oly csodaszép, amilyet annak elobtte sohasem látott. De bárhogy is törte a fejét, több nem jutott eszébe. A nagy bánat igen megviselte a királykisasszonyt. Napról-napra logyott, ugy, hogy öreg dajkája, aki gyermekkora óta volt mellette, igen aggódott urnôje életéert.

Egy szép, tavaszi reggelen, kilépetf a várkastély kapuján és sétára indult. Pompás, harmatos rét terült el előtte, odaionn. lényesen ragyogott a nap, s amikor végigtekintett a verơfényes mezőn, kitört belőle a sóhajtás :


- Istenem, Istenem, milyen szép minden! Milyen boldog is lehetnêk, ha meg tudnám gyógyitani édesapámat . . .

Ez a gondolat mélységesen elszomoritotta. Megállt a réten, s tanácstalanul, segitséget kérön tekintett köriil.

Majd, mintegy pélálomban, megindult az erdō fele.
Az erdó szélén, faăgon, apró csiz ildägélt. Amikor megł́́tta a királykisasszonyt, megszolitotta:

- Hová, hová, szép királyleányka, lly kora reggel?

A királyleány szomoruan nézett fel rá, majd megkérdezte:

Mi fehérebb frissen esett hónál?
Mi tisztábo a kristálytiszta tónál?
S mi lágyabb a simogató szónál?
Amire a csiz igy felelt:
Jó helyen jársz, ha toblem kérdezed,
Szép királylány, megmondom én neked:
A te kiesiny kis hófehér kezed!
De a királylíny csak bánatosan rázta meg fejét és tovább indult.

A csiz vigan követte és ott repkedett a feje felett.
Késóbb egy kis pyullal találkozott. A tapsifiles éppen a lába elâtt bukkant fel a fuibbl; kiváncsian meresztette rá két vörös szemét:

- Jó reggelt, szép királyleányka, hová lly korán?

De a királylány még felelni is elfelejtett a szaporán kérdezte :

Mi fehérebs frissen esett hónál?
Mi tisztább a kristálytiszta tónál?
S mi lágyabb a simogató szónál?
A nyulacska elgondolkozott, majd igy felelt:
Johoz fordulsz, ha tölem kérdezed,
Egyszeribe megmondom én neked:
Gyöngyös hóselyem öltözeted.
A királylány azonban lúsan nemet intett és haladt tovább. A kis nyul is hozzá szegbđött és bohó ugrásokkal követte.

Csakhamar hatalmas tölgyfához ért, melynek ágán bagoly gubbasztott:

- Hozott Isten, királylányka, - köszönt a bagoly

A királylány azonbar vissza sem köszönt, s megkérdezte:

Mi fehérebb frissen esett hónál?
Mi tisztább a leristalytiszta tónál?
S mi lágyabb a simogató szónál?
A bagoly sürün pislákolt a szemével, majd nagyböles areot vágott és igy válaszolt:

Jó helyen jársz, hogyha úgy gondolod,
Ha toblem kérdezed, meg is tudod:
Szép, lágyan omló csipkelátyolod.
De a királylány a bagolytól sem tudta meg, amit akart. Reményét vesztve, lehajtott lövel ment tovább. A bagoly meg kitárta szárnyát és 6 is hozzá csatlakozott.

Az erđő sürüsödni kezdett. A fák 3 a bokrok egymásba fonódtak. Sürii bozót zárta el az utat. Mikor a királylány tovább akart menni, a qák és a bokrok ellen-
gzegüitek, s nem akarták beengedni. Váltságdijat kértek, A fenyớfa a királylány csipkefátyolára vágyott, a mogyoróbokor a sclyemruhára áhitozott, s a tilskebo. kornak a koronájára fájt a foga. A királylány mindenáron továhb akart menni. Némán oldotta le látylát, selyemruháját ievetette és végül még a koronát is levette a fejér6i s odaadta a csipkebokornak. Köny patakzott a szeméböl, melynek mindegyike egy-egy gyönggyé változott.

Ahogy ott állt sirdogálva, egyszerre egy pompás termetii szarvas állott elotte, s komoly tekintettel nézett rá. Két agancsa között, a homloka közepén csillag fénylett, mely lassacskán mind ragyogóbbá és fényesebbé vált, ugy, hogy nemsokára aranylényben füroött sugarától az erdó. Jóságos tekintete hizakodást öntött a királylány szivébe, odament hozzá és megismételte a sokszor elmondott kérdést:

Mi fehérebb frissen esefí hónát?
M1 tisztább a kristálytiszta tónál ?
S mi lágyabb a simogató szónál?
A szarvas egy percig sem gondolkodott:

- Én tudom, - mondotta, - a fehér liliom, odabenn az erd6 moslyén. Jer velem és elvezetlek oda, ahol rátalálhatsz.

A királylány felült a szarvas hátára és megindultak. Amerre mentek, néma esend uilt az erdon, a filszálak Iélrehajoitak az utból, a fák felemelték ágaikat és a bokrok maguktól utat engedtek. Ha pedig a királyrány felemelte kezét, a tuiskebokor önként huzodott vissza, nehogy megsebezze a királykisasszony hófehér bötét. A szarvas néha-néha hátra nézett a és szeme biztatóan pihent meg a lányon. A esiz ágról-ágra követte obket, a nyuszi nagy ugrásokkal mutatta az ułat es a bagoly is mindig a sarkukban volt.

Igy mentek, három nap, három éjjel elöre, étlẹ: szomjan. Nappal a napvilág mutatta az utat, éjjel pecila a csillag világitott a szarvas homlokán. A harmadi's éljelen különös fény derengett elébük az erdō sürüjé ból. A Yény egyre erósbbödött és amikor közel értek hozzá, ragyogôvá nótt. Eziist szine volt és ragyogásával az egész környéket besugározta, ugy, hogy még a csillag is halványulni kezdett tole. A sugár egyetlen szál liliomból áradt szêt. Magányosan allt egy kis tisztás közepén, 8 három szirom villogott rajta; szinulk fehérebb volt, mint a frissen esett hó, áttetszőbb, mint a kristályvizii 15 , s báısonyosabb, mint a gyermekét becézgetó anya szava.

Amikor a királylány meglátta a tïndérszép virágot, leugrott a szarvas hátáról, s lelkendezve szaladt a liliom felé, a harmatos fïvön át. Édes, lágy szellö simogatta arcát. Aztán a virághoz ért, s amikor letépte, halk csengỏ hang hallatszott, mint amikor kristályüveg pattan szét... A fény pedig hirtelen kialudt. A szarvas esillagja azonban tovább világitott és ennek a fényénél tért vissza a szarvas a királylánnyal és három kisérōjével az erdö szélére. Hajnaledott, amikorra kiértek az erdơszélre és ott a szarvas elbuesuzott tôlük. A Yák, a bokrok barátzâgosan iudvözölték és egymásután adták

vissza a váltsâg ijijul vett holmikat. A királylány öltözködni kezdett. A bagoly szolgálatkészen tartotta Pátylát, a esiz a selyemruháját nyujtotta neki, s mig a patak tiikrét tárta ki az öltözködéshez, a nyuszi a koronát tartotta. (De lopva fel is próbálta a huncut, s büszkén lóbálta tapsifüleit!) Azután a királylány búcsut vett három pajtásától s gyorsan keresztail vágott a mezôn. Nagy elővigyázattal szoritotta kezében a virágot, s egyszerre ugy érezte, amint felfelé haladt a vároldalon, hogy az egyre nehezebb lesz. Amikor a vár boltozatos folyósójára ért, már alig birta cipelni, ugy megnött. De amikor belépett atyja szobájába és félre huzta ágyának esipkefüggönyét, már ismét esak egy gyenge virág volt a kezében. A virág esodálatosan illatozott. A királykisasszony lelajolt atyjához és mellére tette a virágot. Most a virág ismét fényleni kezdett és sugara nemsokára az egész szobát beragyogta. A király moz. dulatlanul fekiidt ágyában és mélyen magába szivta a virág illatát. Egy kis id6́ mulva mindinkább halványult a fény, eliilt a szelló és a harangcsilingelés is megszünt. A virág szemmelláthatóan hervadásnak indult, a rény mind gyöngébbé és gyöngébbé vált, s amikor az utolsó Pénysugár is elhalt, a király kinyitotta a szemét. A virágszirmok lankadtan összecsukódtak, a király pedig boldogan ült fel ágyában.

- Egészséges vagyok!

A királylány boldegan borult a nyakába és nagy lett az öröm az egész o1szághan. Vig zene hangja meltett ünnepelték meg e nevezetes napot.

Később aztán messzi eljutott a történet hire. Sok ember próbálkozott meg vele, hogy fehér liliomot keressen az erdőn. De mert egyikilket sem a szeretet vezette, rem csatlakozott hozzájuk a esiz, a nyul, meg a bagoly és nem szegődött vezetôül a szarvas sem. Akkor már fèitek az állatok az emberiöl, s igy senkinek sem sikerill többé fehér liliomot találni az erdö mélyén.
(Szatmár.)

## 

## Orgonanyilas

## Irta: DEAK BERTA.

Virágzó Május hǜös haj,.alán
Bimbó fakadt a fehér orgorún. Bimbo fakadt, életre kelt megint, Eljött szép Május, az élet int.

> Yirágzó Május hǜös hajnalán Kinyilott az én fehér orgonám, Szidároánufelhök usztak az égen, Illata szállt a messzeségen.

Virágzó Május piros hajnalán Kilopódzok a szobából korán, Elbájolódoa nézem a csodát: Az illatozó fehér orgonát.
(Sepsiszentgyörgy.)

## Az üveg

Irta : Markovits Edith.

Magduska eltört egy poharat. Anyukája megdorgalta 8t, mire Magdus igy fakadt ki:

- De, anyukám, hiszen csak egy pohár volt! Hát Glyan nagy doleg, ha egy poharat eltörök?
- Ha tuơnád, mennyi munka, mennyi fáradság âán készull az iveg, jobban vigyáznál! Tegnap egy ablaküveget tr̈rtél el. Íám, milyen jó lett volna akkor thned, amikon még nem volt uveg a világon.
- Hogy éllettek az emberek üveg nélkull? Mióta ismerik az iveget és hogyan találták fel?
- Ahogy te nem tudod elképzelni a világot üveg nélkü, ugy nem tudták a régiek üveggel elképzelni. Nem hiányzott az embereknek, mivel nem ismerték. Al. litolag föniciai hajósok találták fel az tiveget, amikor tüzet raktak Afrika szodás partjain és a tüz köré, kő helvett salétromdarabokat raktak. Amikor a salétrom összeolvadt a forenynyel, üveges anyag lett beloble. Ennek azonban történeti alapja nines, mert bizonyos, hogy az egyiptomiak már akkon ismertek az iiveget, amikor a) förténelem a föniciaiaknak még hiret sem hallotta. Valószinii, hogy az iveget véletlenil taláták fel. Régi feljegyzések szerint, Palesztinában már 2150 évvel ezelött nagy iiveghutal: voltak Innen igen sok ïvegárut szállitottak Rünála. Az üveggyártást később a rómaiak : a sltanultál., de a finnmabb tivegtárgyakat még sokáig csak Egyiptomban gyártották. Késobbb az ivegfuvás mesterei a velenceiek lettek. A velencei uteg ma is hires, különösen a metszett üveg.

Az üveg a következö anyagokból készül: kovasav, homok, tüzkó, mész, szóda és ólom. Minél több kovassay van az đivegben, annál keményebb és minél több ólom, annál lágyabb. Az ivegnek három fob fajtáját ismerik: az ablakiiveg anyaga, amelyböl a közönséges üvegtárEvakat készitik; a cseh-üveg, amely szintelen és tisztább; az ólom-îvog, amelybol kozzorrült üvegedényeket, szemüvegeket és finomabb üvegtárgyakat készitenek.

Az ablakîveget már igen rég használják. Krisztus szalletése utín, a 79-ik évben, a Vezuv kitörése alkalmáral eltemetett Horkułánum romjai kiásásakor iveges ablakokat talaltak.

- Te, persze, azt hiszed Magdus, hogy a pohár rem tött volna el, ha egy kissé vastagabb lett volna?
.. Igen, anyukám. Hát nem igy van?
- Nem. Eppen ellenkezőleg. Például, azok a lombikok, amelyekkel a vegyészek dolgoznak, rendesen igen vókonyak, pedig fózni is lehetne bennik, mégis elég soká tartanak. Az üveg tartóssága attól függ, hogyan hütik, Ha egy üvegedényt hirtelen hütenek, akkor az üveg kis részecskéi nem tudnak szorosan egymáshoz illeszkedni és az edény belsejében üregek maradnak, s egy erösebb érintésre az iiveg eltörik. A körte alaku üveggyöngyöket ugy készitik, hogy a folyékony queget

vizbe esepegtetik. E hirtelen hütés következménye, hogy ezek a gyöngyök oly könnyen törnek. Ha az üveget gondosan, lassan hütik, minden kis része alkalmas módon illeszkedhet egymáshoz és az ilveg tartósabb lesz. Az ilveg a melegen kiterjed. Ha a meleg egy fokkal emelkedik, az egy méteres, vékony üvegesö egy
miliméterrel nyúlik és lehilléskor szintén ennyivel huzédik össze.
- Köszönöm, anyuka, hogy ezt elmondtad nekem. Máskor majd jobban fogok vigyázni, most pedig sietek a barátnőimhez, hogy nekik is elmondjam, amit toled hallottam.
(Vuikin.)


## 

## Péterize

Irta : CSÜRÖS EMILIA

Ismertem egy kisfiut, akit Péterkének hivtak. Mezitlábas kis árvagyerek volt. Az apja szegény béres, déli harangszókor, amikor előszedte tarisznyájából a száraz kenyeret, Péterke azt sem tudta sokszor, hogy dél van. Senki sem kérdezte tőle: Éhes vagy-e, fiacskám? De nem hagyja el a jó Isten a szegény árvát. Jóságot ad a más emberek szivébe, igy segit rajta. Hol egyik, hol másik szomszéd asszony 1 yomott egy darab kenyeret a kezébe.

Ősszel nagy esemény történt. Szúrós, feketeszemii asszony került a házhoz. A szomszéd faluból hozta az édes apja. Ót szép tisztára mosták a szomszéd asszonyok és azt mondták:

- No, Péterke, most megint lesz édesanyád!

A kisfiu örült ennek. Eszébe jutott, hogy milyen régen nem vette az ölébe senki, hogy megcirógassa, megesókolja. Jó lesz, nagyon jó lesz! - örvendezett.

De a feketeszemü asszonynak egyéb dolga akadt, amikor megérkezett. Köruilnézett a kis szobában és rögtön előkereste a seprüt.

- Ilyen piszokban nem lehet élni, hiszen pıszkos lesz az ember ruhája, ha leül valamire! - A port is letörölte, csak azután uilt le. Péterke pgy sarokba húzódott, onnan nézte az uj aszsconyt. Az apja akkor odament hozzá és kezénél fogva az asszonyhoz vezette.
- Látod, ez az én fiam. Csak ez az egy van. Olyan fiatalon halt meg szegény anyja.

Az uj asszony jól megnézte a gyereket:

- Ezt már lehetne libapásztornak adni. Elég nagy hozzá.

Péterke szivét egy hideg kéz markolta ösznee. Azt mondták, hogy most lesz édesanyja, aztán ez az asszony el akarja küldeni itthonról. Libapásztornak . . . Milyen furcsa . . .

Kisomfordált a szobából és senki sem kérdezte meg, hova megy. Attól kezdve Péterke kint aludt a pitvarban Burkussal. Pedig az idő egyre hidegebb lett és a pitvar kuiszöbe alatt besüvitett a szél. De Burkus, a hűséges öreg Burkus odafeküdt a küszöb alá, hogy felfogja a hideget.
11 Tisztaság, rend költözött a házba, mióta megérkezett az uj asszony és délben meleg étel köré ültek az asztalhoz. Csak éppen azt várta hiába Péterke, hogy megsimogassa az arcát és mesét mondjon neki. Ês egyre jobban emlékezett a régi anyukára. Milyen szelid volt a hangja, édes a mosolya, a keze, még amikor megverte, akkor is mintha cirógatta volna.

Tudja Isten, hogy történt, de Péterke olyan sokat gondolt a régi anyukára, hogy a végén egyszer szóvá is tette. Havazott már akkor, a gyerekek hólabdáztak, hóembert csináltak, de Péterke csak az ablakból nézhette, mert nem volt oipöje, nem mehetett az utcára. Ahogy nézte a havazásban játszó gyerekeket, eszébe jutott, hogy amikor tavaly havazott, ő is kint volt köztuik. Milyen jó volt! És akkor is igy havazott, amikor a régi anyukára sok szép ünneplố ruhát adtak és beletették egy keskeny ágyba, aztán. kivitték ökrös szekéren oda a nagy akácfák alá. Anyuka azóta sohasem jött vissza, neki pedig nincs cipője, nem mehet ki a többi gyerekhez.

Ezen gondolkozott, amikor bejött a feketeszemii asszony. Fát tett a tiizre, aztán elővette a guzsalyát és fonni kezdett. Sötétedett már, a gyerekek hazamentek az utcáról. Péterke leszállt az ablak alatt álló ládáról és odahúzódott a tiizhöz. Ott lustálkodott Burkus is. Péterke megfogta mind a két fülét és ugy mondta neki:

- Látod, öreg Burkus, nem fogunk majd

fázni. Pereg az orsó, pereg ... pereg ... Anyuka is font mindig . . . Péterkének is jutott peadelynek való a keuderből... Bizony, öreg Bushas...

A feketeszenii asszony leejtette az orsót. Amint lehajolt érte, pirosság öntötte el az arcát. A hangja is rikácsolt, amint mondta :

- Hát bizony okosabban tette volna, ha téged is elvitt volna magával. Kár volt itt hagyni téged, nyügnek a más emberek nyakán.

Péterke kerekre nyitotta a szemét, úgy hallgatta. Aztán nagyon csendes lett és gondolkozott. Valami furesa hideg kéz markolta össze megint kicsi szivét.
... Anyukával lemni . .. bizony jó volna bizony jó volna . . .
Ezt elmondta egy párszor Burkusuak is, vacsora után a pitvarban. És Burkus, mintha megértette volna. Amikor átbujt a küszöb alatt, hogy kimenjen ugatni, ugy nézett vissza a kis fiura, mintha hivná. Péterke engedelmesen követte. Odakint sürün havazott, A kutya clőre szaladt és Péterke ment a kutya után. Aztán Burkus eltünt. Péterke nem búsult, hanem ment tovább elöre. Tudta jól, hogy csak egyenesen elóre kell menni, arra vitték anyukát is.

A havazás egyre erősödött, sivitott a szél, hótömegek zuhantak le a háztetôkről, nyikorogtak, sirtak a nyitva felejtett kertajtók. Péterke leült az útszélre. Már nem voltak házak, amerre járt. Meztelen lábacskái szederjesek voltak, szakadozott köntöskéje jégpáncéllá dermedt a hótól, didergett égész kicsi teste.

- Megvárom Burkust . . . gondolta. A pitvarban is 6 melegit . . . aztán majd tovább megyünk anyukához.

És várta Péterke Burkust . . . várta . . . várta

A csillagok felett egy sápadt asszony leborult a jó Isten trónusa elé.

-     - Jóságos Atyám, nézd azt a didergő kis fiut, ott az országuton, a hóban ... Látod, az az én szegény árva fiacskám. Nézd, mennyit szenved szegény . . . Nem szereti senki... nem gondozza senki ... Engedd, hogy feljöjjöu hozzám. Küldj le egy angyalt érte, jóságoz Atyám.

A jó Isten igy felelt: Majd a vihar felhozza, hamarabb lesz itt

## 外

A hó mind sürübben hullott, a szél egyre vadabbul rángatta a fákat, szükölt, vonitott
minden kutya a faluban. Péterke ott ült az árokszélén, messze a házaktól, - várta Burkust, hogy egyiitt menjenek tovább. De a kutya elvesztette a nagy havazásban Péterke nyomát. Egy ideig ide-oda szaladgált, aztán leuilt egy szénakazal tövébe és vonitott.

Péterke nézte a puhán hulló suirui havat. Leleseperte magáról, aztán engedte, hogy puha prémes takaróvá gyüljön meg rajta, ugy rázta le magáról. Csak az fájt, amikor a szél végig hasitott rajta. Olyankor azt érezte, hogy vékony kis csontjai hajladoznak, töredeznek a hidegtut.

Es Burkus nem jött, hiába várta Péterke. Fel akart állni, de visszaesett a nagy hóba. Amint kékrefagyott arca a hóhoz ért, ugy érezte, mintha Burkus bundájához simulna. Meg akarta simogatni, de már nem birta felemelni a kezét. Csak ugy suttogta lassan, megdermedő ajakkal:

- Jó Burkus . . öreg Burkus ... eljöttél? ... Itt vagy?... Most már megyünk ... tovább megyünk . ... Ugy-e, tovább megyünk... ffs meg sem állunk anyukáig ... addig az édes, jóig. ... aki ugy tud simogatni... és megöleli a szegény lsicsi fiut és megesókolja és szereti, szereti

Zugott a szél és mire Péterke befejezte volna gondolatát, már az igazi anyuka ölelte magához és csókolta életre, dermedt szájacskáját. Az igazi anyuka ott fent a csillagok felett, aki ugy tudja simogatni és szeretni, szeretni a szegény kiesi fiut.

Burkus vonitott, egyre vonitott, a szénakazal alatt, de a nagy viharban nem hallotta meg senki.
(Kolozsváx.)


## Elek nagyapó kis krónikája

## A brassai unokák.

1927. május 7! Ez a nap felejthetetlen napja lett öreg szivemnek: rabul ejtették a brassai unokák. Êdes rabság ez; életem utólsó brájáig kisérni fog az emléke. Epp oly kedves ravaszsággal ünnepelték meg az én ötven éves irói pályámat, mint a kolozsvári székelyek. Hivtak, bogy meséljek nekik s azzal leptek meg, hogy ôk mesélnek nekem.

Az Apolló terme (a legnagyobb terme Brassơnak) aligha látott még oly lelkes közönséget, mint május 7 .-én: 1500 unoka tapsolta, eljenezte nagyapót s virágtengervel áraszta el a szinpadot. Fehér ruhás leánykák sorfalat állva várták nagyapot a szinház elö́t, de egyszerre csak megeredt a zaípuresĩ, 8 a virágok a szinház elôesarnokában hulltak nagyapó elé, s fel az emeleti páŁoly g virág-szỏnyeg, a páholy, a két szék (nagyapó és nagyanyóé) virággal boritva... Lám, lám, byerekek, nem hiába voltam s vagyok Jézus tanitványa, virágot hintettek elém is, s mit gondoltok: nacgérdemeltem-e?

A mesedélatán programma véges-végig nagyapó verseiből, egy monolójából meg egy dialógjából volt összefonva. A Szent Ferenczrendi zárda ifjusági énekkara nyitotta meg Piros pünkösd napján cimii versemmel, melynek gyönyörii dallamát Havas Rózsa és Balla llona szerzette. Mélységes hatást tetit a fehér ruhás növendék leanyolk éneke, Vége-hossza nem volt a tapsnak. S még mélységesebb hatást tett, hogy a szüum nem akaró taps után sem jelentek meg a liiggöny elôti. Igy van ez rendjénl Nem hiuság vására volt ez az este, de ünnep, igazi uinnep.

Köverkezett Meisel Jancsi, a room. kath. gimnázium 1. o. tanuloja, aki nagyapónak Az . erdö télcn «. költeményé szavalta ef feltünố nagy szavaló készséggel, mély érzéssel. Monológ kö̀vetkezett: A városi kis Jány falun. Szemere Pirusika, a ref. polg. leányiskola !. o, tanulója adta eló igen kedvesen. élonk derültség kiséretében. Tauko iilrua, a ref. elemi iskola IV. osztályának tanulója a Megjöttek a fecskék cimiu költemény i szavata ol halkan, esendesen, igy adva vissza a költemény hangulatát. Lgyanigy találta el Dankó László is, a róm. kath. gimnazium 111. osztály tanulója A legszebb muzsilia cimii költeménynek (Bug a cséplogep mélán, csendesen, Omlik belôle piros buzaszem méla hangulatát. Szüntelen devíliség közt játszotta el a Kavies cimii dialógot Dávid Ircu, az ág. elemi rkola 11. es Székely Gyula, ugyanaz iskola $V$. oszt. tanulója.

Most került sorra nagyapo. Szepeñ lo kellett sétálni az emeletröl a szinpadra. No, ez ugyan
nem volt nehéz dolog: kézen fogott egy leány meg egy fiucska, ugy vezettek a szinpadra, ahová amikor beléptünk, csakugy repültek a virágbokréták, s ez nem elég: ott állt egy sor kisebb-nagyobb leányka, ebből a sorból egy gyönyöriu bokrétával elólépett Szemlér Mária s könyekig rueghatóan szavalta el az alábbi szép, mély érzésii költeményt, melyet az ó édes apja, Szemlér Ferencz irt, akitôl már oly sok szép vers jelent meg a Cimborában.
lme, a kältemény :
Elek nagyapó, drága Nagyapókánk !
Kis szivünk hálával közeleg feléd.
Jó szived, mint a nap, fényt, meleget szórt ránk,
lzért hát eserébe
EHhoztuk ma érte
Ujjongó unokák hû szeretetét.
Iliszen unokád ragyunk itt mindnyájan: Kis gyermekek. if jak, szïrke öregek, Teveled mulattak mind meseorszagban S szivilk a jót, szépet ott szerette meg.

Gyermeksziv a földön Isten legszebb kertje . . . Áldott, aki benne hú kertész lehet S te már ötven éve jársz, dolgozol benne Maguak beleszórtad önönszivedet.

Ez a mag nevelt föl sok ezer virágot, Oltoth, nemesitett gyermeklelkeket. Adjon hát az Isten, aki már megáldott, Neked még, Nagyapó, hosszu életet!

Szerethessiunk Téged, szerethess Te minket! Kell nekünk Tetôled még sok mese, dal. Tiszta örömokk lältsd meg sziveinket! Legyen, mint a tied, mindig fiatal.
Frért, mikor itt most jó szemedbe nézünk, Minden szönk imádság, mennyekbe ható: Hogy ą a jó Isien tarison meg minékiunk Még.sokáig. drága Elek Nagyapó!

Most nagyapónak kellett volna mesélnie. De nagyapo ugy meg volt hatva, $s$ amellett ugy megsajnálta a fulliasztó melegben izzadó unokákat, hogy felét sem moudta el annak, amit otthon régig gondolt. Nem mesét mondott, hanem beszelt a mesérôl s végezetül Isten után a legszebb két szoóól: az anyárol és a szeretetrôl. Es, ugy látszik, nem hiába hirdeti nagyapó a faj- és felekezeti külömbség nélkuil való szeretetet, mert

szános román és szász gyermek is volt jelen a mesedelutanon.

Befejezõdött pedig a mûsor a Szent Ferenczrendi zárda ifjusági énekkarának énekével. A virưgos réten c. versemet is (Száll a lepke, dong a dongó, A madárdal nem busongó, Itt van, itt van a tavasz) zenésitette Balla llona néni, s ennek a szép éneknek s a gyönyöriien sikerült mesedélutánnak a hatása alatt oszlott szét gyermekeknek és szuiléknek nagy serege.

De még nincs vége ám! Este az Iparos egyesilet termében gyiultek össze hölgyek és urak nagyanyó és nagyapó tiszteletére. Hát. hogy Nikodémusz Károly, a lutheránusol költô puispöke felköszöntöte nagyapót, s Szemlér Ferencz, a róm. kath. gimnázium költő igazgatója nagyanyót - ez meghatott, de nem lepett meg. Egyszerre azomban felállt Farczádi Sándor, a jeles fiatal költô, Erdély egyik legszebb igérete, s felolvasta azt a felséges szép versét, amelyet a Cimbora élén olvashattok, utána meg Schenk

Gyula tanár, a szép tehetségü novellista (mi kár. hogy hetenként negyven órát kell tanitania, s alig-alig jut ideje irásra!), igen, felolvasta azt a titka szép és megható mesét - nagyapóról. Még egy fehér szakállu öreg ur is felköszöntötte ragyapót: Pap Lajos rabbi, Pap Józsefnek, a jeles novellistának édes apja. Természetesen, nagyapó szépen megköszönte a sok jó kivánsảgot s azzal deritette fel a jelen lévőket, hogy saját magát és ragyanyót köszöntötte fel azzal a kiyánsággal, hogy sokáig mesélhessen nektek...
llogv egészen derius hangulatban oszoljon szét ez a társaság: Schenk Gyula bácsi felköriontótte a nagyapó ,fuvarosát", Fábián László bácsit, aki tavaly ốsszel is bevitte nagyapót autón a Székely Társaság zászlószentelésére, most meg a mesedélutánra. Képzelhetitek a derültséget, amikor kisült, hogy nagyapó Fábián bácsinak minden utért 4 azaz négy leut fizets ráadásul 1 azaz egy leu ,,borravalót", amely nagy summát Fábián bácsi a perselyében helyezi el - emlékül.

##  A csudálatos Kenyér

\author{

- Benedek Eleknek legnagyobb szeretetével - <br> Irta: SCHENK GYULA.
}

A legény - inkább még legényke - egy este igy szóli az édes apjához :

- Édes apám, holnap világgá indulok.

A legény apja rábólintott

- Jól van, édes fiam! Ember lesz igy be1őled!

Avval leakasztott a szegről egy tarisznyát s odanyujtotta a legénynek

- Az utra. Edes apámtól kaptam én is.

A tarisznya éppen olyan volt, amilyet minden székely ember oldalán láthatsz, Cifraság rajta semmi, de jó, erős posztóból készült. Esố szét nem áztatja, nap ereje széjjel nem foszlatja. De nem sok nézni való van rajta. A legény sem igen nézegette. Megköszönte, letette a nyoszolyája mellé s lefekuidt.

Hajnalban, anikikor a jó Isten az ő fényes égi mosolygásával megörvendezteti a világot, fölserkent a legény. A tarisznya ott puposodik a nyoszolya mellett. ahova este letette. Benne aranyszinii, kiesi, kerek kenyérke. Még meleg, mint az édes anyai sziv.

Amint a legény nézegeti, odatoppan az édes anyja s ahogy zamutat a kenyérre, csak kibugygyan személoćl a hánat vize

- Az utra, édes fiam. Ne sajnáld senkitől: jut is, marad is.

A legény megköszönte a cipót is, nyakába akasztotta a tarisznyát és elbúcsuzott apjától, any jától.

Fiatal lába serényen lépegetet, oldalát nem nyomta a tarisznya, esak lelkét nehezitette, a bánat. S amikor a Barót pataka partjára ért, ahol senki sem láthatta, megállott az öreg füzfa mellett s két öreg könvesepp esordogált végig fiatal orcáján. Lecsordult a könnye s becsöppent a patak vizébe, ez meg vitte, vitte gyorsan, sebesen: ne tudja, jaj, meg ne tudja az édes anya az $\overline{0}$ világgá szakadt gyermekének bánatát!

És ebben a két könyeseppben benne volt az ö gyermeki szivének minden bánata, tengernyi szomorusága.

Aztán tovább ment. A falucska apró házaiban már hangoskodott az élet. A keritések mellöl szives szavak köszöntöttek vissza :

- Jó reggelt, jó reggelt! Térj vissza szerencrésen

A legény szive még nehezebb lett s mire a falu végére ért, ugy érezte, mintha ólom volna a tarisznyájában.

De olyan szép volt köriilötte minden! Bent a zsenge búza- és rozsvetések fölött pacsirta dafolt, feje fülött pedig az utszéli fán fecske csicsergett vigasztalást.



Kartyavetó cigányleány
Cigányleány kártyát vet, Jövendől belőle, Okos ember nem hisz benne, S nem ijed meg töle.

Aztán elmaradt a völgyben megbujt lombos falucska. Csuk a templom tornya látszott ki a domb sïvege mellôl. Aztán az sem látszik már, Csak a petak kiséri, esobog, cseveg hangosan, majd csendesebben, biztatja a legényt:
\eled megyek, veled!
Azt gyek. Ly rétek, áj erdôk. De itt is árnyékot borit föleje a fa s az emberek is olyan ismerősök, bár mások. mint az otthoniak.

Dếh harangszóra egy falucskához ér. Bogárhátu kis házacskák egymás mellett, mint odahaza
és - nézd - oti a patak is! Cseveg, csobog hangosan, majd csendesebben, - mint a Barót vize. S ahogy ledül egy bokor alá, a tarisznyából kiárad a friss kenyér illata: - most már otthon van egészen.

A legény belenyul a tarisznyába a kenyérért, kiveszi, hogy megszegje s amikor a kése után nyul, csak elésajdul egy mezitlábas, rongyosruháju gyermek. Két orcáját megfehéritette az éhség, orcája gödreiben ott sötétlik az inség. Szép, szomoru szeme rácsillan a kenyérre, sovány kicsi karja kérỡn nyul a legény felé.

A legény szel a kenyérből s odanyujtja a gyermeknek:

- Jó szivvel adom !

A gyermek jóiziien eszegeti a kenyeret, s amikor elfogyasztotta, azt mondja :

- Sohasem ettem ilyen jóizii kenyeret !

Aztán a falu felé fut. Egy szempillantás mulva két gyermek jön futva a falu felôl, azután még egy, kis vártatva még kettô. Az út pora felhőzik utánok. A legutolsó, egy òt esztendôs, maszatos képü fiucska, félkézzel a bal lába fejét fogdossa. Futtában beleütötte egy kőbe, azt fájlalja. Egyet-egyet szisszen s közben szeme ott áll a tarisznyán:

- Adj nekünk is abból a jóizü kenyérbôl!

A legény belenyul a tarisznyába s mindegyiknè szel egy-egy jókora karéjt. A gyermekek csillogó szemm.! eszegetik s halk köszön' szóval poroszkálnak vissza a faluba.

A legény visszarakja a kenyeret a tarisznvába s ahogy rakja, csudálkozva látja, hogy az akkora, mint amikor megszegte. S ahogy boldog ámuldozással nézegeti, már ismét ott áll elōtte vagy tiz gyermek. A legény kérő szót sem várva, kése után nyul s szeli, egyre szeli az aranyhéju, puhabélï kenyeret. É jönnek, egyre jönnek a gyermekek a faluból. A csudálatos izii kenyér hirére odagyiimek mind a fiuk és leányok, szõkêk és barnák, öklömnyi selypitōk és olyanok, akik maholnap már legénysorba jutnak. Bizony ahból a csudálatos izii kenyérbōl evett aznap a falu minden gyermeke.

És este a vacsoraasztalnál a legényrôl és a csudálatos vzii kenyérről folyt a szó a fehér falu kis häzaiban. S róla beszéltek még évek mulva is Fonókakban, kalákákban őróla meséltek. Hir szárnyára kapta, szerteszét hordozta. Ha valakinek jól eset1 az étel, azt mondta rá:

Cinnél tán még a csudálatos izui kenyér sem rolt jobb izii !

Napszállta táján a legény egy más faluhoz ért. A falu végén koresma, az udvarán szekér. Ahngv a legény a kapu elốtt elballag, megüti fülét a suitogva ejtett szó :

- Ennek a legénynek van az a csudálatos izii kenyere.

Mire a falu másik végére ért, egész sereg


## OLVASÓINKHOZ !

Az utolsó héten rengeteg levél érkezett be hozzánk, melyck a lap e havi első számának elmaradását reklamálják. Mint közben már tudattuk Veletek, legjöbb akaratunk mellett sem tudtuk elkeruilni ezı a kényszerii szïnetet, mely nyomdatechnikai okokból âllott elo!

Most természetesen azon vagyunk, hogy az elmaradt számokat brhozzuk és bizunk benne. hogy junius elsejétól a legnagyobb pontossággal érkezik be majd hozzátok a hónap elsố, tizedik és huszadik napján legkedvesebb pajtástok: a Cimbora!

## 

gyermek szegődött nyomába. Szemök a tarisznyán: - Ebben van esudálatos izii kenyér!

A legény megértette a ki nem mondott szót. Szeldeli a kifogyhatatlan, csudálatos izii kenyeret s ismét viszik szerte-széjjel a gyermekkezeeskék.

Telt, mult az idö́. Jártában, keltében sok országot, nagy darab földet bejárt a legény. Embernyi ember lett ezenközben belőle. De a tarisznya és benne a csudálatos izii kenyér mindenütt vele volt. A tarisznyát, bizony, megviselték a viszontagságok. Megfakult, megkopoti. Azonban a kenyér éppen olyan friss és puha volt, mint anikor kikeruilt a kemencéból. Es nem fogyolt egy szikrát sem. Pedig ahány faluban, varosban megfordult a legény, mindenuiti hire volt már a csudálatos kenyérnek s minden gyermek várva-várt reá. Várták nemesak a gyerekek, megleti emberek, apák és anyák és fehérhaju öregek kértek a kenyérbōl.

Evek multán a legény hazatért szülöfalujáhit. Oldalán a tarisznya, benne a kenyérke. A patak vize eléje szalad, csobog, csacsog

Isten hozott! Isten hozott!
A fehérfalu házacskák ismerốsen mosolyognak feléje s az udvarokból nyájas köszöntesel esendülnek eléje, meghitten, melegen, mint az esti harangszó. Ott áll az öreg fïzfa is a Barót pataka mellett s komolyan bologat: Rád ismer-tem!-És ott all az édes sziilōi hajlek is.

Amikor a legény belép a pitvarba, a fehérhaju öregasszony csak ráborul a vállára: Fiam, édes fiam!

Estebéd után az édes anyja megkérdezi

- Hát, édes fiam, mit tanultál a nagy idegenségben?

A legény meleg, mosolygós szemmel néz az édes anyjára s ugy mondja:

- Csak azt, amivel édes anyám utra eresztett: hogy minél többet szeluink a szeretet kenyeréból másoknak, annál több marad nekïnk. (Brassó.)


## Mii ujság?

Vajda János sziiletésének százéves évfordulója.
Május 7 .én volt száz éve Vajda János sziiletésének. Fyyiitt indult a nagy magyarokkat Petófi is harafjául fogadta és mégis egész más költö volt, mint Petôfi és követōi. GyermekÉveit a váli erdö yadonában töltötte s talán a magány, az erdô sötétje, a titokzatosság csendje tette, hogy rarseiben sok a szomorusag, kétkedés, esiuggedés. Változatos êletet élt. Volt szinész gazdasági Eyakornok, majd Pestre ment és részt voit a márcins 15 -iki mozgalmakban. A forradalom után besorozták katonának s egy évre Olaszországba vitték. Innen kiszabadulva viszszament Pesire, megitta Béla kiralyfi cimï, hat énekhől álló költố elbeszeléset. Majd szerkesztóje lesz a Magyar Sajtó cimii lapnak. De ettốl hamar megválik s azután jelentốs költôi tevékenységet lejit hi. Égymásuíán adja ki könyveit: Uj dalok, Vészharang cimmel. Sok ellensége volt. Kemény, szökimondó ember volt, aki mindenkirül és mindenrôl egyenesen és ószintén mondott réemínyt. Nein is szeretfék kortársai. Elvonult az emberektól, ugy êt a fóvarosban, mint valamikor a váli erdôben. Egyediil, elhagyatva, búsan. 18z9-től kezdve szorgalmas munkatársává lesz a Vasárnapi Ujság-nak.

Kilönös, kivételes világ az ô világa és ilyen a költészete is. Ha a természet képeivel akarnánk rávilágitani, azi mondhatnânk: olyan, mint a beborult ég. mint a zugó tenger, mint komor köszikla. Minden izzik benue, mindent magából merit, de az csupa keseruiseg és fájdalom.

A magyar kótészet hatalmas épületében kimagasló, Kuilônállis torony az öve, mely nem hasonlit egyikhez sem és nem tartozik sehová. Jelentốsege, hogy korának költészetében uj hangot szólaliatott meg. A Petôfi-utánzôk magy táborából ugy tör eló a szava, mint az orgonazugás apró sipok füty älése közül. Szerencsétlen eletét gyönyörü költeményckkel váltotta meg, amelyek közziil sok chrí fog mindaddig, amig a magyar költészet rixagrik.

Beoerốs. Körben körülallnak a játékosok. A lap dát kézrợl-kézre dobják. Egy játékos a közếpen van, akit mindenki szabadon céloz. Ahi talál az tovább játszik. Aki nem talál, annak a helyét a bennállot t foglalja el. Ezt játszák ugy is, hogy a beálló kert vagy épület melle áll. A célzók a kituizött távolságról dolnak rá. Aki talal, az tovább játszik, amig a dobok elfog nak és beállnak. Amikor az utolsó dobó nem talál, akkor ô áll be s a

## BÉLYEGGYÜJTÉS

Az utolsó pár esztendõ tömeges bélyegkiadása után mintha megesappant volna az egyes államok postaigazgatóságának buzgalma: a mult évvel szemben sokkal kevesebb belveg keriil forgalomba, ami arra vezethetó többek között viszsza, hogy az egyes országok pénzeinek értéke nemzetközi viszonylatban állandósult és, ez a stabilizáció nem teszi többé szükségessé a postadijszabás állandó változzataisát. Az utôbbi időben megjelent $u j$ bélyegekból alant mutatunk be nektek ecy néhányat

Spanyolország


Jótékenysági .Vöräs Kereszt" bélyegek. Uj sorozat a kéályi esalár hrcképével. 1, 2,5, 10 , 15. 20, 25, 50, 40 is 50 Centimos, $1,4,10$ Pesetas. Csehszlovákia.


Portóbélyeg, ujérték a régi feliilnyomással: $30-100$ fillér, to- 200 fillér. Lixemburg.


Az eddigi 2 frankos érték uj, barna szinben. Lengyelország.


Eddigi sorozat, uj érték, 45 groschen, vörös.

Szentképes levélbélyegek. Angliában a napokban a brit birodalom két uifajtáju, vallásos szinezetii levélbélyege keriil forgalomba. Az egyik máltai levelbélyeg lesz, rajta Szent Pál képe. Az apostol domb tetején áll s mögötte látszik a kigyó, mely megtámadta, mikor partra sáall. A második ujfajíáju bélyeg a Kis-Antillák egyik szigetcsoportjáról, a Szüz-szigetekről való és Szent Orsolya képe van rajta. Megjegyzendő. hogy az idei Szent Ferenc-ünnep alkalmából Olaszország is adott ki ily bélyegeket (az Assisi-bélyegekei), melyeken Ussisi Szent Ferenc képe látható. A portugalok is adnak ki oly bélyegeket, melyeken a vallási jelkének láthatók. Hyenck ai Azori-szigetek levélbéyegei Szent Antal képével.

## 

## A gós Ikakcas

Irta: Bartha Istvann.
A kakasunk buiszke legény,
Csupa đisz a nyakán, begyón.
Hat még leigg farktollai?
Disznek yég csalk az igazi
Sarkantyusan ugy lépeget -
Rá kell nézni, - kész élvezet.
Ide kotyog, oula kotyog:
Hej! kegyosztó nagy ur vagyok!
Tyuk anyóék nagy boldogan
Fürdöznek a kerti porban.
Ki .elnyulik, ki kapirgál,
Kit ahogy a kedve talal.
A kakas? Nagy méltósággal Orszemet all váltott lábbal. Nóha szemét is behunyja:
Az aluvist csak hazudja.
Sunyin közbe fel-felkémlel: ,No, mi lesz az ellenséggel?" Egbol várja. Nagy hiba volt, Erte szinte, hogy meglakoit.

Egy surranás. „Jaj, az đuū!"
Tyukvért ont a kutyafulu. Kakas vgrik, de mekkorát:
„He! tobbick, ki merre lát!"
Bezzeg, van ám ijedelem! Nyakukon a veszedelem.
Huszan futnak el egy elöl
Es Kakas ur fut legelol.
(Marosvécs.)


# Inảulok haza! 

Irta: ERÖS ALFRED.

Most hozzátok megyek . . . Miért ne menjek el? Szivemben otthonunk melegje énekel: Már rózsaszinben és az udvari szobánk, Iobog az ablakon ezernyi sárga láng; s a cozsasziniu fal, a sárga fény között ül drága, jó Anyánk.

Kërötle játszadoz daloloa Emmikém. mosoly, ogua lapjaim, irásom egyikén. Anyuska rája néz, de nem reá tekint; a messze-messziböl egy arc vonása int Az are az en oagyok, mert drága, jó Anyám sziDembe néz megint.

A belso nagy szobánk kék szint lehel felém. és drága pirba fut a két szülö fején. Olt benn egy drága fó - pár szürke haj csupán pégigtekint, kutat a dolgozó szobán: hiányzik ott fia . . .Es odaképzeli az arcomat Apám.

Most ujra ott a ház... Egy felhö fut tova:
borongó, szürke lesz az udoari szoba.
Az ajtó nyilik is, eljölt a jó barát és összeül vele a bánatos család. És irnak egy lapot: ,Testoérem! En fiam! most gondolunk reád!"

Már készülök haza... Miért ne menjek el? Enértem dobban ott megannyi jó kebel. Es olt a könyveim és ott az asztalom, az elsö versikék, s egy kép a zöld falon Fioganjon ott tehát, családi kör szioén hiusnéti kis daloml . .
(Kézdivásárhely.)
099090090900090009090909900090090009
Benedek Elek: Petofil, ára 20 lei.
Benedek Elek: Ocsike leyelei, ára 60 lei.
Benedek Elek: Robinson Crusoe, ára 110 lei.
Benedek Elek: Öcsilke levelei. Ara 60 lel.
Most jelent meg: Bábjátékos Pall. Irta Ström Tivadar.
Benedek Elek: Hires erdélyi magyarok.
A £ostaköltség: könyvenként 5 lei, utánvételes kildéssel darabonként 15 lei. A könyvosztály kivánatra bármilyen magyar nyelvï ifjuságí köuyvet bolti áron szálit.

## Elek nagyapó üzeni.

## A levél irás igen fontos szabálya: hol, melyik évben melyik hónap hányadilk napján kelt a levél!

A feltámadás ünnepére oly nagy serege röppent be a kiahaczoni ház ablakain a szebbnel-szebb, kedvosebbnèl kedvesebb képeslapokra és lerilekre bizott jókivansá. goknak, hogy külön-kilön köszänetre az egész Cimbora setn volna elég. Ha szeretetért mindejg csak szeretetet vartam töletek: ezzel gazdagon megajándékoztacne, Aldjon meg az Isten, éđes jó tuokiti!! - Szente Béla Marosvósárhely. Sok volt a taqufaivalòrok husvét elobtt. mert ott járt a református püspök és végig vizsgálta az osszes osztályokat. Tudom, mert én is ott jartam ak. koriban Marosvásárhelyen s a püspöki vizsgálat miatt. maradt el későbbre a tervezett mesedélután. Orömmel hallottam, hogs a püspök ur meg volt veletek elégedve - Szóke Béla Kászon-Impér. Ha nagy beteg voltál, akkor bizony, nem is irhattál levelet. Orömmel latom, hosy jobban vagy, \& számon tartom igéretedet, hogy ismét rendesen fogsz irni. Szélmalomrejtrényed a szabálytól eltérő, s emiatt megfejthefetlen. Varga Eva és Gyuszi Mezótur. Nagyváradrôl átkőltöztetek Mezöturra s már la is tettétek a kulömbözeti vizsgát. Meghivásotokat köezonoan, s ha ariafelé utazom, meg is látogatlak. Igazán szeretuém látni a ti virágos kerteteket, s a Beretlyót, amely a kert alatt folyik el. A rejtvények sikerültek. Takács Eoriska, Nagyvárad.. A pótlórejtvény sorm kerul. - Leitner Veronka Déva. Ócsike nem hallgatott el végképpen, esak mostanában sok volt a tanulnivalója. Aztán az 6 nadselü gondolatait meg kell elöbb rajzoltatni, esak ugy jelenhetnek meg a Cimborában. Eppen most kuldơk egy csomó rajzot cinkografálás végett. Ha Isten is ugy akarja, mint magam, egyszer maja Arad felé utaztomban, kiszállok Déván, hogy szemtől zsembe lássuk egymást. - Nagy Iduska Ugra. Azért nem kell hocsánatot kérned, hogy merészkedel irni, mert én azt bzeretem, ha mennél többször jrtok nekem. Rejtvényed sorra kerïl. - Griin Edith Szamosujvár. Eddig nem irtál, de mert lattad, hogy a testvéreid irnak, te is bátorságot kaptál az irásra. Ha csak egy évet jártál magyar iskolában, akkor inkább kivánatos, hogy minél szorgalmasabban irjal nagyapónak és gyakorold magadat a fogalmazásban. Névrejtvényed sorra kerill. - Hevesi Gusztáv, Nagyvárad. Már régebben szerettél volna irni, de nem volt bátorságod, mert nem tudsz jol fogalmazni, pedig szeretted volna megirni nagyapónak, hogy menynyire oriultetek az arcképenek, te is, meg a kis öcséd is. Orultetek pedig azėrt, mert nemesak azóta ismeritek nagyapót, amióta a Cimbora jár nektek, hanem már azelött is olvastátok a könyveimet. Szeretettel látlak unokáim seregében, de ha magad is érzed, hogy nem tudsz jol fogalmazni, tanácsolom, hogy minél tőbb levelet irj nagyapónak s majd meglátod, milyen nagy haszna lesz ennek a szorgalmas levélirásnak. - Paget Erzsike Ugra.


Orömmel látlak unokáim seregẻben s egyben közlöm veled, hogy éppenséggel nem szüksẻges ajánlottan adni fel a levelet, mert most az egyszerif portó is igen drága. A rejtvényed jó, de szeretném, ha a megfejtés oly valakinek a neve volna, akit az egész országban ismernek. - Grïn Zsófi Szamosujvár. Amiatt nem irtál hosszu időn át, mert nagyon rossznak tartod az irásodat, Eppen mert annak tartod, kellene tobbbzzör irnod, máskülönben hogy javuljon meg? Számontartom az igéretedet, hogy ezután gyakran irsz. - Várady Ilonka és Tinka Dés. Ha nem esalódom, most talalkozom először a nevetekkel, levelet is várok, hát, nemesak megfejtést. - Smil Gizi Gyergyószentmiklós. Irtam a kiadóbácsinak, hogy az első szám regénymellékletét is a kisorsoit könyvet killdje meg neked. Remélem, már mind a kettôt meg is kaptad.

- Szebeni Piroska Csikesicsó. Orömedben táncolni szerettél volna, hogy Tökmag király kihuzta a to nevedet is. Remélem, husvétra megkaptad a mseéskönyvet, s kis testvérednek, Tónikának olvastál beloble, Ifj. Fehér Gábor Arad. A rajzpályázat már lejárt, s majd, ha yjra palyázatot hirdetek, akkor kerulnek sorra ugy a te rajzaid, mint azoké, akik a pályázat lejárta után küldtek be rajzokat. A rejitvényed jó, de eszelj ki más megfejtésí rejtvényt, mert Verne Gyula megfejtésilt már többsziós kózilten. - Serester Arna, Budula, Brassó megye. Eltaláltad; igen jól telt az idén Buđapesten, mert pihenés helyett oly sokat dolgoztam, hogy nem értem rá az unat. kozásra, Természetesen, nagyanyó is ott volt. Sajnálom, hogy a levelezolapomat nem kaptad meg. Majd irok njra, az talán szerencsésebb lesz. - Schönfeld Gizi, Tiszaujlak. Délelótt és delután is iskolába jársz, este meg tanulsz: igazán nem csuda, ha rég nem irtál. Nincs mit megbocsátanom azért, hogy kérdezted a vallásomat, mert, fájdalom, a nagyok még inkább érdeklodnek az iránt, hogy ki milyen vallásu, mint a gyermekek. Pedig, szorintem, az iránt kellene érdeklődni, hogy tisztességes-e valaki vagy nem tisztességes. Aki tisztességes, az bizonnyal vallásos lelkü is, és ez a fontos, nem az, hogy melyik vallás szerint imádja Istenét. Azt helyesen to szed, hogy a következó nyärool beszámolsz. Kulahetsz mesét is, elolvasom ès megmondum a véleményemet ró1a. Az arcképet megsürgettem a kiadóbácsinál. - Schwariz Pal. Azt irod, tömegesen logom kapni tobled a le₹ eleket, aminek igen orvenduk, ie mindjárt tanácsolom, hr gy irjál fekete tintlia!, mert a vöros tinta rontja a szemedet, aztán máskor ue felfakezz<l meg arról, hogy hol kelt a leveled. Akkor iaztän egyik-másik leveledet szivesen kikorrigálom és elküldöm neked, hogy ezeknek alapján tamuld meg a helyesirást. - Quitner Lili, Petrozsény. Bizony, oly rég nem irtál, hogy azt hittem már, hitilen lettél a Cimborához. Sajnálom, hogy nem folytathattad tanulmányaidat az aradi kereskedelmiben, mert két öcséd tanittatása sokba kerul, de nemesak te vagy igy mostanában, még sokan, igen sokan, ami nem csoda, mert országszerte nagy a szegénység. Az a csuda, hogy szulleid két gyermeket tudnak tanittatni. Remélem, hogy
azért terved sikeruini fog s megtanulod a fogtechnikusságot. Hogy csak tizenhat éves korodban engedi meg édesanyád a tánctanulást, azt igen helyesen teszi, mert éppen eleget táncolhatsz azután is. Nagy élvezettel olvastam Petrozsény nevezetességeinek a leirását. Meg kell vallanom, sejtelmem sem volt arról, hogy oft annyi érdekes és hasznos intézmény van. Minthogy szeretnél levelezni egy korodbeli vagyis tizenöt éves leánnyal, e helyen közlöm a cimedet: Str. Regele Ferdinand $30-1$. Grün Arthur Szamosujvár. A rejtvénymegfejtések hatâriđejét ugy kell értelmezni, hogy például a május hơnapban megjelent rejtvények megfejtését junius $10-\mathrm{ig}$ kell bekiildeni. Foblösleges leirnod a megfejtendö rejtvenyt. elég, ha a megfejtést közlöd velem. Azt irod, nagyon meglepett téged, hogy a hetven év köril járó nagyapó hogyan tudott egy-két hetes utazást kibirmi, hisz, szerinted, egy fiatal embernek is sok a két hét. A magyarázat igen egyszerü: egész életemen at rendesen osztottam be az idobmet, mindenben mértéket tartottam, s igy az utazás nemhogy fárasztana, de még jót tesz nekem. Mindenesetre kedves tơled és testvéreidtöl, hogy a két beti utazás után nemesak egy, de öt éjszakai pihenót is engedtek nekem, \& bizonyos vagyok abban on is, hogy ęit a többi unokák is megengednék, de hál' Istennek nekem ezt az engedélyt nem kellett igénybe vennem. Kedves szuileidnek tolmácsold viszont jókivánságaimat, neked pedig szivből kivánom a gyógyulást. - Wollf Ilona, Torda. Irtam a kiadóbácsinak, hogy pótolja a 2. Ás a 10. szám regénymellókletét. - Iring Palika ês Misuka. Látom a nevetek aláirásából, hogy magatok is tudnátok irni levelet, elvárom hát, hogy a következö levelet magatok irjátok, mert kivánatos, hogy gyakoroljátok magatokat az irásban is meg a fogalmazásban is. - Wolff Itus, Lujza, Gabriella és János, Torda. Föltéve, hogy valameny. nyien tudtok irni, s\%épen megosztozkodhatnátok a levesiráson. igy aztán minden héten kaphatnék egyiktöl vaçy másiktól ievelet. - Nagy Aron és Cina, Déda bisztra. Itt a tavasz s a lecke után egy kissé játszani is kell, ezzel kezded a leveledet. Igen helyes, ezt tenném én is, ha gyermek volnék: megtanulnám a leckémet s utána játszanẻk közbe-közbe pedig levelet is irnék nagyapónak. Hát csak ij jatok, amint igéritek, szorgalmasan, s irjon Cina is, mert, ha már megtudott fejteni egy rejtvényt, bizonyosan tud irni is. Kedves szüleiteknek tolmácsoljátok viszontiidvozzletemet. - Brandner Pirike, Székelykeresztur. Fájt a jobb kezed s emiatt apukának kellett irni helyetted. Remélem, már meggyogyult a kezed s az igért bemutatkozás nem marad el. Addig is szeretettel látlak unokáim seregében. - Farkas Mlona, Bánffyhunyad. A mest kiildút rajzok már esak a következő rajzpályázatban vebetnek részt, mert a tavalyi pályázat rég lejárt, s nemsokaıa kizlöm is az eredményt. - Schäffer Gyuri, Petrozsény. Rejtvényeidből válogatok, arcképedet pedig besoroztam kedves emléktárgyaim közé. Kivánatos, hogy minél gyakrabban irj, mégpedig lassan és jó nagy detükkei hogy javuljon az irásod. - Maléter Pali, Eperjes. Az écesanyád irt helyetted, minthogy még gyöngélkedtél.


Remélem, ez az iizenetem már teljes jó egészségben talál s ujra láthatom a te kezed irását, amiból természetesen nem következik az, hogy szivesen ne látnám az édesanyád leveleit. - Muzsi Márta, Zsobok. Levelet is, levelet is, ne csak megfojtést! - Khulmann Szilárd, Kassa. Rejtvényed sorra kerül. - Kilner Cunci, Belényes. Dieséretet érdemelsz azért, hogy szereztél egy elofizetót, s igyekszel még többet is szerezni. Remélem, Bokor Kato is szorgalmas levéliró lesz, te meg be fog számolni a következö nyári rakációról. Rejtvényed sorra kerill. Ardó Márta, Eperjes. Apukád, anyukád és kis testvéred, Frédy kellemesen laknak, de mert ott csak szlovák iskola van, te az eperjesi magyar ovangélikus elemi iskola harmadik osztályába jársz és Sándor Iza tanitónéninél lakol Mamuka, persze, minden szombaton hazavisz, hétfón reggel vissza Eperjesre. Szóval, eleget utazol, Annak igen örvendek, hogy szerated a Cimborát, nemkülömben annak is, hogy oly helyesen irsz. Szeretettel várom további leveleidet. - Imbery Gabika, Dés. A római katólikus polgáti harmadik osztályába jársz, s van neked kêt testvéred: Nelinda, aki tizenhat éves, de igen szereti a Cimborat és Jancsika, aki éppen ugy termeli a nadselil gondolatokat, mint O"csike. Persze, te is szereted a Cimborat Most már csak a jövo nyári vakációról számolhatsz be mért a tavalyi vakációról a beszámolókat már leközöltem s legkózelebb az ererményt ki is hirdetem. - Polony Gizella és Zoltán, Losoncz. Eddig Gizella irta a levelét most csak a megfejtést kuldte be s a levélirást reád bizs ta. Zoltán. Remélem, te is szorgalmas levéliró leszel. mint Gizella, azt meg ilyen helyesen teszed, ha nemesalk megfejted a rejtvénycket, de magad is próbálsz rejtvényí szerkeszteni. - Palocsay Karcsi, Torda. Ott volt az is knlában a meséoo báesi és sok szép mesét mondott nektek. Azián eiment a lakásotokra és anyuka megrendelfe nekel a Cimberat. Ayra kérsz, hogy szeresselek téged is mint a többi nuokáimat. Természetes, hogy szerytink, mert litor a 'eveifiliol, hogy meleg szivii gyermek vagy Várom az értesitidet és további leveleidet. - Fóris Mariska és Gyula. Torda. Erelätt a boltban vettétek a Cimborát, buost mar megrendeltétek, s nagy az orömetek mert shk jót olvastok a Cimborában. Mondanom se kell hogy szerctettel látlak unokáim seregében a megvagyok grózödve, hogy a legjobb unokám kizzé logtok tartozni

- Kauntz Kornélia, Kolozsvár. Akartál egy rejtvényt beküldeni, de meggondoltad a dolgot, s nem szerkesztetted meg a rejtvényt. Tanácsolom, gondold meg jobban és szerkeszd meg a) rejtvényt, mert a rejitvényszerkesztés nemosak szórakoztató, de elmeelesitô foglalkozás is. Dávid Erzskie, Galonya. Rejtvényeidbôl válogatok, de máskor lehetőleg tintával inj és ne ceruzával, különösen, ha rejtvényt is küldesz, mert a szedóbácsik nem szeretik ám a ceruza-irást, amiben igazuk is van, lévén a ceruzairás szemrontó.


## FEJTÖRÓ.

A soxsalasban valé reszvéfelre egy reftueny megrejtese is fagosit?

A reftueny megfeffesct, a megfefrok es nyerfesek nevsorcif eqyszerre, a megfeffesf füvefö 60. nap végén fīミ7om!

A megfefiesef befinalesénch fatarlaefe a 66nar 10 -ilc napja.

## VERSESREJTVENY.

Bekuildték: Kováes Manci és testvérei.
Egész nyáren hegedülök.
Kint a kunyhóm elṓt ülök.
Télen aztán koplalok.
Tudjátok már, hogy mi vagyok.

## KEPREJTVENY



Hixes iró neve.
000090900008090000000000000900000000
GIMBORA képes heti gyermeklap. Meg. iलlonik havonta háromszor, minden hó $1 ., 10$ is 20.án.

ELOFIZETESI ARA: Romániában negyedévenként 100 lei, Ccehszlovákiában negyedévenként 20 Kc ., Magyarországon negј edévenként 3 pengö,

SZERKESZTOSEG: Batanii-Mici (Kis. heczon) u. p, Batanii-Mare (Nagybaczon), jud. Treiseaune (Háromszék-megye). E cimre kiildendők a "Cimbora" részére szánt kéziratok, az Elek nagyapóhoz irott levelek és rejtvir y megfejtések.

KIADOHIVATAL: Satu-Mare (Szatmár), Strada Mircea cel Mare 3. A kiadóhivatalhoz kuildendők a "Cimbora" előfizetési bejelentései és dijai.

Laptulajdonos: Szabadsajtó könyvnyomda és Lapkiadó.

Felelős szerkesztő: Dénes Sándor.

