

SEMTM
legben jól esik a juhnak a fürdő. Szereti a juh a fürdetést, mégis nehezen megy be a folyóba. Mert a juh félénk állat. Am a juhász kifog a juh félénkségén. Megragadja a vezérkost, felemeli s bedobja a folyóba. A vezérkos vigan uszik a folyóban. Amint ezt látják a többi juhok, uccu, mind a kos után ugranak. Mert a juh árkon-bokron, hegyen-völgyön át vakon követi a kost.

Fürdés után a jó meleg napon megszárad a gyapju. Akkor lekapják a juhot a négy lábảról.

Egy ember fogja, a másik nyirja. Nyirás után felugrik a juh. Szinte táncol jó kedvében. Nem csuda. Nagy teher esett le a hátáról.

Jaj de furcsa a nyirott juh! OKk maguk is megbámulják egymást. Mintha kérdenék: be-e, be-e, hová lett a bundánk? De telik, mulik az idö. Elmulik a nyár. Beköszönt az ösz. A juhnak ismét nagy gyapja van. Nem fél a téltōl, a tél hidegétől. Van már jó meleg bundája. Már pedig igaza van nótának : Mégis bunda a bunda! :


## A királyfi három bánata

irta: Mécs László.

Amikor szillettem, nem jeleztek nagyot messiás-mutató kuilönös csillagok, csak az anyám tudta, hogy királyfi vagyok.

A többiek láttak egy siró porontyot, de anyám ugy rakta rám a pólyarongyot, mintha babusgatná a szép napkorongot.

Maga adta nekem édessége teljét, ugy ajándékozta anyasága tejét, hogy egyszer a földnek bennem kedve teljék.

Isten tucja, honnan, palástot keritett, aranyos palástot vállamra teritett,
Pejem fölé égszin mosolygást deritett.
Ma is ugy iolozza, ingemet, ruhámat, ma is ugy szolgál ki, fözi vacsorámat. mint icirályi ember királyi urának.

Amerse én jártam, kövek énekeltek. mert az édesanyám üzent a köveknek, szive ment előttem elöre követnek.

* Erre a fenséges szép közleményre külön is felhivom nemesak az unokák. de az anyảk figyelmét is Més László Nagykaposon (Szlovenszkó) plébános, is

Amig $\delta$ van, vigan élném a világom, nem hiányzik nekem semmi a világon, hảrom bánat teszi boldogtalanságom.

Az egyik bánatom: mért nem tudja látni egymást a sok ember, a sok-sok királyfi, ugy, ahogy az anyjuk tudja öket látni?

A másik bánatom: hogyha ö majd holtan fekszik a föld alatt virággá foszoltan, senki sem tudja majd, hogy királyfi voltam.

Hogyha minden csillag csupa gyémánt volna, minden tavaszí rilgy legtisztább gyöngy volna: kamatnak is kevés, nagyon kevés volna.

Hogy ha minden folyó ielkemen át folyna, s ezer hála-malom csak zsoltárt mormolna, az én köszonetem igy is kevés volna.

Hogyha a föld minden szinmèzét átadom, az 6 édessêgét meg nem hálálhatom, ez az én bánatom ,harmadik bánatom.

##  Egy szeplós kis fiu

Irta: SZENES BÉLA.

A keritésen tul nyolc-tiz párhuzamos sorban az autók végtelen tömege hömpölygött, a diszes vaskeritésen innen a párizsi gyerekek vidám serege játszadozott a bucsuzó nap lankadó fényében

Reggel óta sok volt a lárma, a fény, a mozgás, elöször voltam Párizsban és tul mohón vetettem rá magam a vairocra. Ėdes pihenés volt ide iilni a sétatéri padra, nézni a tarka gyermekruhákat, a szalagos, apró kislánykalapokat, a homokban játszó fiukat, a máris kényeskedö, négyöt éves francia hölgyeket és a valószinütlenül hossza, sovány rendôrt. aki, amint ott állt a gyerektábor közepén, szélesen szétyetett lábbal és 266
mégis szinte az égig nyulva, az Eiffel-toronyra emlékeztetett.

A téren volt egy kis körhinta, azt figyeltem. Tiz-tizenkét zyerek uilt a lassan forgó hintán, gondosan oflaszijazva z szeliden keringỏ csöpp székekhez. Két lekete ruhás nénike vigyázott a gyerekehre. Ez a két hintásnénike, mint két jóságos nagyanyó, niyan kedvesen, mosolygósan, szeliden és gyengéden tipegett a hinta köriil. Nem tudom, milyen jövedelmi forrás egy ilyen párizsi sétatéri körhinta, de inkább esaládi játszadozásnak tünt fel az egész , mint iizleti vállalkozásnak. Még az az öreg fogallan munkás is, aki a hintát hajtotta, még ô is olyan mosolyogva né-
benne a költó és a pap csudaszép harmóniában egyesil. Mindössze 32 éves, s egyike a legnagyobb költöknek mindazoken a fö́teken, atol még felcenedült a magyar s\%. E . 0 .

rett a gyerekekre, mintha mind a tizenketto a saját unokája volnu.

Minden gyerek kezéhen hosszu, vékony vasradacska volt. A körhinta mellett egv kis késziilékről apró ólomkarikák lógtak le. A hinta forgott, a gyerek odaért a karikákhoz, ha egy ïgyes mozdulattal elkapta és magához rántotta a kis ólomgyürüt, ennek helyére rögtön odacsuszott eğy másik. A játék célja nyilvánvalóun az volt: a vékony vaspálcával minél több karikát leszakitani. Nem tul könnyü feladaf. tessék elképzelni egy ilyen forgó, mozqó. imbolygó széken ülve vaspálcával ügyesen beletalálni a karika közepébe, aztán lehuzni azt az állványról, ugy hogy az közhen ne pottyanjon le a földre, - nem sikeriul mindig az ilyesmi.

De a gyerekek erösen igyekeztek, nekihevălve, kipirosodva keltek versenyre egymással. becs vágyukat egyébként az is fokozta, hogy minden ,,menet" után cukorka jutalomban részesuilt az a gyerek, akinek a legtöbb karikája volt.

Emlékszem, volt ott egy kövér kis fiu, annak a vereifék kiült a homlokára a nagy igyekezettől. Ha hétszer-háromszor az ólomkarika mellé difött, nem esïggedt. balkezét ökölbe szoritotta, johbját mereven kiny yjotta, homlokát ëszszeráncolta, messze előrehajolt - és ime negyedscerre mégis célhoz ért. a kis ólomkarika vigan csilingelve futott rá a vasbotra.

Volt easy ïgyetlen kékruhás, aki alig. hogy leszedte a karikákat, a földre ejtette öket. Egyikmásik hapgosan kacagott a boldogságtól, ha ,célba talált"és volt köztük egy feltünóen szép kis láuyka, aki még véletleniil sem tévesztette el. Kónnyedén kinyujtotta a karját és minden kiilönöscbb fáradság vagy izgalom nélkül letépett egy karikát. Néha alig figyelt oda. Szórakozottan, majdnem gépiesen nyult a esillogó gyürïk után, de a szerencse akkor sem hagyta el. Mig a többiek visitoztak, izgultak, erölködtek, ngy, hogy egészen belevörösödtek, ez a kislány mosolyogva kinyujtotta a karját - szinte ugy látszott, mintha az a kis ólomkarika magától pottyant volna le tartójáról és mágneses erőtől vonzva hullott volna a vaspáleára, a töbli karikák fölé.

Néztem a syerekeket. Voltak köztük ügyesek. ügyeffenek, szerencsések, szivósak, hamar elcsüggedök és volt köztük egy vöröshaju, szeplôs kis fiu.

Ezt a gyereket még most is látom magam elött. Szürke ruha volt rajta, szegényes, de nem rongyos. A haja szelid vörös, szemöldökének semmi szine nem volt. A szeme szürke, az egész kis are olyan határozatlan és elmosódott volt, mint egy rajz, melyet radirgummival elkentek, csak a szeplök viritottak élénkebben, mintha vörös tintával rajzolták volna óket erre az egyébként határozatlan, bágyadt arcra.

Ez a vörös, szeplốs kisfiu ott keringett a többiekkel együtt. Kczében épp oly vaspálcika volt. mint a többiekéhen, $o$ is elorehajolt és nyujtotta Larját az eziistös ólomkarikák felé, de mintha valami láthataflan ördög incselkedve elrántaná a kezét. kivétel nélk iil mindig néhány centiméterrel a karikák mellé bökött.

E1. inte nevettem rajta. Elôrehajolt. csaknem kiesett a kis karosszêkbôl, - reménykedve nyujtotta ki a karját, mely aztán a következõ pillanathan csüggedten hanyatlott alá. A körhinta tovább forgott, a szeplős kisfin megint ott volt, ugy nézett a kis ólomgyüriüre, mintha az volna maga a-boldogság, a keskeny. csunya arcot szinte megvilágitotta a remény fénye, egy bátor mozdulat és - megint csupa reménység volt, nyelvével megnedvesitefte ajkát, - egy mozdulat! - megint ügyetlen volf!

Most már nem nevetett, esak néztem, mint jüt ujua meg ujra, mindig friss reménnyel és mint semmisiilt nıeg cél tévesztve, hogy félperc mulva njra kezdje.

Ha legalább egyszer eltalálta volna! De még véletlenïl sem. Ha legalább sirt volna! De még esak nem is lounurezelf. sốt mindig friss reménynyz és valami szelid mosollyal közeledett al karikák fele. Ha abbahagyta volna! de nem, amikor el akarták vinni, kön yörgött, hogy még a körhintán maradhasson. Százzzor csalódott, de százegyedszer is ujra kezdte.

Néha egy-egy pillantást vetett a többi szerencsésebb gyerelahre, ilyenkor még nagyobb igyekezettel hajolt cläre, még jobban kinyujtotta a karját, de aztán. miután ismét csak a levegóbe bökött, megint ässzeesett. megsemmisült, mint valami fölfujt vásári gummi malac, melyból kiengedtek a levegobt.

Amikor végül is az anyja erószakkal el akarta vinni, rimánkodott. hogy még ne, csak még egyszer! - egyetlen fordulót! - mert bizonyos, hogy most már több szerencséje lesz.

En aztán elmentem. De nem tudom, ma is azt képzelem, hogy a szeplôs, vörös kisfiu még mindig ott ïl azon a kärlintán és minden forduló után frissült reménnyel ny njtogatja vékony kis karját a esábitóau csillogó ulomkurikák felé .
(Budepest)



## Szerencse föl, szerencse le...

Irta: F. Vadnai Hermin.

A g....-i hatalmas gyártelep munkás házainak csoportja kuilön kis falu volt a város közvellen kozeleben. Voit ahban a kis faluban temphom, pléhania, iskcla, óvoda, posta, mint minden más rendes községben. Az iskolában a munkások gyermekei jartuk, csak itt-ott akadt elvétve egy-egy hivatalnok gyermeke. Valósággal esemény vôl, liogy egvizben harom urli fiu is volt egyiutt egy oszáályban. Ez a három fiu Pityu. Misi, meg a mi Pefi barátunk volt.

A három fiu lakása közel volt egymáshoz, az iskolán kivil is fyakran találkoztak, játszadoztak, habár soha gyermekek nem kuilömböztek ugy eeymastól, wim ók hárman.

Pityu volt köztuik a legelkényeztetettehb. Ök laktak a telep logszeb b h házában, neki voltak legszchb ruhái, legdrágább játékszerei, legridegebb szive. mesterkélt modora. Ó volt a legrátartóbb; szoba nem ällt volna valamelyik munkás gyerekkel, mintha azok a kis kékzubbonyosok nem ugyanazon Isten te:emtményei volmatiaks mint a barsony ruhás csipkegalléros urficskák. A tanulásban a jobbak közé tartozott. Magaviselete az iskolán kiviil? Ma ¿karta. dicseretes, példás; de nem mindig akarta. Ha valahol igvekezett magát megkedvelfetni, akkor, oh, akkor Pityu fölvehette volna a versenyt az ég angyalaival, de máskor, bizony, sok lenézett munkásgyerek tiszteségtudóbb volt az örökké szép rulába bujtatott Pityunál.

Misi! Ennek a kis finnak a neve nemesak felkiáltójelt érdemel megkiilömböztetésiil, hanem a joviselet érdemkeresztjét is. Még most is magam elött látom keskeny, napbarnitott arcát: sötét, komoly szemét, értelemtôl sugárzó homlokát, csöndes kötelességtudó lényćt. Jó volt, illedelmes, szófogadó, olyan, amilyennek gyermeknck lennie kell. Édesanyjának soha bosszuságot nem okozott. édesapja biiszke volt rá, kis testvérkéire pedig ugy vigyázott, mint kotló a esirkéire. Éppen az ó sziiletésmapját ümeppelcék egyszer, amikor Misi uzsonna után szô nélkiil távozott az ebédlōbôl, leiilt a gyermekszobában, megesinálta a másnapi számtanleckét. Sohise kellett ôt tanuláshoz kuildeni, kötelességeire cmlékeztetni. A három köziil határozottan ô volt a legértçkesebb. Simulékony, bêkés természete čak valamivel több vidámságot kivánt volna, hogy igazán gyermek legyen. Misi sokszor minden kiilsó ok nélkiil elesendesedett, elkomolyodott. Olyankor édesanyjához simult, vagy apjára függesztette mély szemét, s csak akkor deriilt fel ujból arca, ha sziilei rámosolyogiak s szóltak hozzá. Eljövendó sorsfelloók vetették 268
ilyenkor árnyékukat, mert külömben miért komolvodoti volna akkor el egy minden jóban, kényelemben ćló gyermek akinek a lelkiismerete mindig tiszta volt?

No és a mi Peti barátunk? Ót, azt hiszem, fölösleges bemutatnom. Olyan volt az elsố elemiben, mint most a hamadik gimnáziumban. Sokat játszott, nevelett, hancurozott, ha valahogyan szerét ejthette, még óra alatt is. Fontosabb volt neki a cserehogar, pillangó, vadvirág, mint minden tudomány Iskolát ugyan soh: sem mulasztoti, de mihelyt kilépett a kapuján, el is vetette a gondját mindaddig, amig ujbol be nem lépett rajta. Olyan vo't akkor is, olyan ma is. Szépségét nem fokozták cilra ruhák. Egyetlen fényūzése a mindennapi tisata ruha volt, melyet édesany ja szabott, varrott, hogy kicsi fia szép legyen. Szép valt, ragyogott. de csak reggel. mert déłután Peti kípes volt ráiilni egy szénrakásra. csak azért. hogy a magas gyąkéményekbōl kitóduló füst nuám bámulhasson. Tgaz ngyan, hogy a lakásuk tormacaíol is evon vorködhetett volna ebben a látvánvban, de Peti häler lett volna önmagához, ha tiszta marad. Hihetetlenül hangzik, de ugy van; Peti esó után az eresz csatorna alá ült, ahol az alázuhogó viz kimélyitette a kavicsos talajt s ott ruhásiol, cipôstöl locsizott a vizben. Azt már elmeséltem nektek. hogy Peti második gimnázista korában belebiciklizrit a Marosba (nem jószántábái ugyan) teljes ittcal öltözetben. De ez most nem tartozik ide, menjuink az elemibe vissza. ahol a három fiu megkezite az elsó lépést az otthonból az eletbe.

Peti két évet töltöt egyiitt kis barátaival, azután a sors szele, amit Eletnek is neveznek (s nagy kezdöbeiivel irnak) felkapta s más vidékre sodorta. Othon - napi teendőinek végezte után édesanyja még beszélt Petinek hol errôl. hal arról a pajtásáról, de az idó és tér mind jobban elválasztotta ôkel egymástól, mignem egyszer vendég érkezett a régi elhagyott otthonból. Ez azután elbeszélte, hogy a sorskereke mekkorát fordult.

## Elmesćliem en is?

Az elkényeztetett Pityu kiköltözködött a fényes palotábobl, amelyben laktak. Szeqény édesapja meghalt: a sok orvos, gyógyszer, Tiirdó, szanatórium felemészt-tte vagyonkájukat, s mire a temetóbe kivitték a család koronáját, a szegény özvegy minden tekintetben igen szegény maradi. Árváinak tisztes, de igen szükös otthont tudoti csak föntartari, s az élei többi szükségleteirôl szorgos keze munkája csak szerényen tudott gandoskodui. Pitya ma már nem jár bársonyban,

esipkében, s ıgen öruil, ha hozzá hasonló fiuk vasárnap délutã kimennek vele a rétre lapdázni; a gazdagok kozuil a júlneveh, jó érzésüek épp olyan szivesck hozzé, mint annakelōtte; a gôgösek és ostobák pedıg lenezik, ugy, amint lenézte i valamikar a kie nuukásgyerekeket.

Misi, a csöndes, jövớt megsejtō Misi ma árvaházban van. Szuileí szép lakásában nem hiảba volt oly révereg e- ¿imodozó, mintha csak átmenetileg tartózkodott yohna benne. Itt is az édesapát sodorta el az Élet vihara; édesanyja betege, ömmagával tehetetlen volt, $s$ jó emberek az àrvaháaban helyezték el a kis fiut, aki nemesak a gondos apát, hanem ilyenformán az anyai gyön-gédséget-s a meleg otthont is elvesztette. Lelkét azonban nem törte meg végképp a nagy fájdalom. Ma is szorgalmas, pontos, lelkiismeretes, mint volt. Magában mélyedő szeme, ha a jövôt kutatja, - törekvô ifjut lát, ki minden akadályt elhárit utjából, hogy édesanyjának ujból felépithesse azt a szép, kedves otthont, melyhez szok va yolt, s melyet oly nagyon szeretett. Szabad oraiban már most iigyesen kezeli a gyalut, vésồt, fiirészi; az árwaház konyhakertjében ó szorgoskodik legjobban. Ha a középiskola négy osztalyat elvégezte asztalos lesz Ehhez a mesterseghez érez hivatottságot, azt szereii legjobban. Leendó otthonukban tágas, világos mühely lesz, az ahlakok virágos udvarra néznek, a kertészkedés lesz a szörakozása. Gyászában vigasza, hogy Isten mindeniit seliark van, a paloták feher szobáiban éppugy, mint az árvaházban, s ha egyszer Eajt is egyik ke:evel, a másikkal fólemel.

Es Peti? Peti kömyen nevet ma is, boldog. gondtalan. Mindernap hálát ad a mennyei Atyának, liogy szailei glnek s minden rögöt elsimitarak utjából. Boldogságában azonban nem bizza el magat. I atja: kit ma irigyelnek, holnap szerenesétlen lehe i, s nem esak a bányászokra illik a mondás: „ذzerencse föl, szerencse le!"

## Szászrégen.)

## 

## Tiszamenti élet

A Tisza folyó a magyar nćp jó szelleme. Még a Nilus folyónál is nagyobb a jelentósége arra a népre, amelyik partjain letelepedett. Lassa, kanyargó folyásában végtelen teriileteket tart mocozir alatt: mikor nagyon megarad. messze távolsagera elenti az allüdi siksfagot. Hyenkor aztän rombol, de termicheny't is s ami kárt egy évben okoz, gazciagou tizefi vissza a követhezōben.

A Tisza mentén mindenült magyar ajku emberek Jaknak. Ezck a legszebb é legtisztább nyel,
vet beszélik s egyszersmind a régi magyarok szépségeit a logtisztabban ôriztch nep.

A tiszai mocsarak között mindig jó és biztos menedéket talált a nep duló ellenség elôl. Ide se török, se tatâr nem követhette a magyart. S a Lıóditố hiába teleprieit uj népet az elhagyot falvahba, az utt merg tem maradt, mert vagy kipusztult, vagy magyota lett

Itt esak a magyar faj élhet meg. A magyar eniber clemódjabats sam ennek titka. A magyar alfäldi mép a meğa természetes eszénél fogva régóta tudja. lingyan kell a viz és a föld jó és rossz szellemeivel baráasábhan elni. Már a gyermek hozzá edzödlik az égaljhoz: mindig vizben gázol, szabad ég alatt el hmssal, hallal, friss zöldseggel és buzakenyérrel. Sertése imgyen nô fel a bozothan. halat ingyen ad a tisza. s Földje sok helyen husz maggal fizeti vissza egyszeri szántásra is az elvetett magot. A burgonya it rosszul terem saz idevaló nép ezzel nem terheli soha a gyomrát. Emelleft minden ćteleben haszuálja a természetadta füszeres növćnyeket. A levesćbe petrezselymet, zellert, köményt használ: kolbászába majoránnát. hagymát kever; káposztájába kaprot tesz: tárkányt tornát. ey indert. borsót. mustât veg yit a zsiros ételek Róze. S mindezekhez Jarul az affödi ember legkedveschb fïszere és orvossága: a paprika.

Az îlegemnek, aki elöször kóstolja meg a vérrel rersengó paprikás halászlevet. ugy izlik, az, mintha tïzed evett volna! Ellenben as alfäldi magyarnak igazi orvossáy. Azonkivül ott van minden háznak a saját patikája. Minden házi aszszony orvosa a családnak.

A tiszamenti magyar nép általán véve ..vizivó". Nem azert, mintha a bort nem szeretné, hanem azêrt, mert ritkán jut hozzá. Szólô a vizjárta földön nom tenyószik, a fokete televény földet nem szereti. tehát esak a homokos dombokon terem itt-ott, de ebböl esak gyenge kerti bor lesz. A munkás, a pásztor Kiinn a mezôn vizet iszik: azt is messze levô ivókutakról hordja, mert a Tisza vize lágy, édes és zavaros. A mázolatlan korsót a földỉe beássák, szalmatiizet egetnek el felette s attól meghiivösödik.
trakben áll a titok, hogy olyan kitartó életképescégiiek. Röviden ezt igy is mondhatjuk: jol usmek, rosszul isznak. Aki közéjiik telepedik, anask ragy követni kell ezt az celetmódot, vagy prolig elpuszal a mocsarak rossz levegóje miatt. lgy alakult át n földän a táj kényszeritô hatatma elát mindenki magyarrá.

Fzz a földet ellenség egészen hatalmába soha sen. kerithette. I magyar nép imádja is ezt a földet s ha a Tiszara teved tekintete önkentelenil dudolgatja magában:

[^0]

Irja Lengyel Miklós dr.

## Kazinczy Ferenc

(1759-1831)


Kazinczy Ferene sokat harcolt, vergödätt is szenvedett elete foivaman de mégis boldog volt. Elérte a legnagyobbat, amit halandó elérhet. Halandó ember a sorstál nem kivánhat nagyobb boldogságot, mint hogy pályája végén ismételhesse Kazinczy inondását: ., Teljesedve látom, amit legkevelvelb remenyeirn óhajtottak.

Nvilegyencsen, zökkenés nélkül indult pályája. Minvelt esalárlja korán felismerte irodalmi hajlandóságait és minden eszközt megragadott. hegy a fiatal Kazinczy múveltségben és tudoinányban kiemelkedhesscoㄴ kortársai közuil. A mürelt otthon henyomásait vitte magával a sáros270
patahi iskoláta, whol megismerkedett a görög és latin irodalmen kiviil a korabeli német költészettel is. Az iskcla nagy kōnyvtára hosszu idốn át kedvelt tartórkedasi helye volt; itt gyijitötte tudását, itt fimomitotta rzlését, itt szerezte meg mind azokat az ismereteket, melyek késóbb alkalmassá tették a vezérszerepre. Sokoldalu érdeklōdése is korálı mutatkozotl. becsi tunlmányutja még erốsitette érdeklödésci minden irányban.

A magyar rók egy része ekkor már elszakitotra azokat a szálakat. melyek a régi magyar irodalon hivalosaagaihoz füztek ôket. Kuilföldi gondolatok s formák hatottak rájuk, Ok is megkisorelték, bogy a magasba szalljanak. A fejletlen uyelv, a megertô hözōnség hiánya ólomsullyal nehezedetf rájul. de mégis elérték azt, hogy az utanuk következōk számâra utat vágtak a meg nem értés rengetpgêhen. A bécsi testớrirôk küzdelime nagy hatással roft az ifju Kazinczyra, At is dolgozta Besenyei Gyorgy egyik novellaját és stilus tekintetében követendó példának tekintette Báróczy Sándor Marmontel - forditását.

Kazinezy ifjusága idején egész. Európa nagy forrongásban volt. Egy uj világ akart kialakulni de a középkorból még itt maradt intézmények és az elöbbi nemzedékekbōl átöröklött világfelfogás utjában allotrak A jơvót boritó homályból Rödalakok kezdtek kibostakozni; még bizonytalanok ís szétfolyók woltakskinek azt mutattäk. amit Jelke a jövốớl vart. II. József egységes és hatalma= birodalnat, boldog és munkás népet látoth maga clötr, folf̈̈tie a magesban egy esászárt. kinek akarata parancs, new korlátozzák a régi világ titmaradt toorrény ci. ellenállhatatan erốvel viszi clöre megkez teit uijan a cel, népeinek boldogitúsa. Szahit a hagyomanvokkal: forradalmat usinál feluilrōl Kazinczy is forradalmi lélek: célra sok rekintetben közös urakodója céljával: eszközeiben is sok hascnlosá van. De Kazinezy elsô sorban aze:t kuizd hogy elmaradt nemzetét a nyugati müveltség szinvonalára emelje, Elhagyja vármegyei szolgálatát és tanügyi téren fejt ki müködést. A kassai kerületben Török Lajos gróf az iskolák fö-fóigazgatója, mellette szolgál Kazinczy, mint iskolai teligyeló. Irodalmi terveiben uj álása nem akadályozza. Bacsányival és Bareti Szabó Dáviddal szövetkezve irodalmi folyó-

iratot ad ki: a Magyar Muzeumot. A forrongás korában, az utkereses nyugtalanságában nem sokáig maradhat meg az összhang a szerkesztők között, elválik a laptol rövid idố mulva és törekvései népszeriisitésére oj lapot indit: az Orpheust. Már ekkor ismert neve van. Ismertté tették a gö-rög-latin költők hatása alatt irt költeményei, de még inkább forditásai és kiterjedt levelezései. Forditásai közuil lcgnépszeruibbek voltak: Gessner Salamoa Idvliumai és Bácsmegy ei összeszedett levelci Mind a kettôt németböl dolgozta át; az utóbbi egy rendkıvii érzékeny léleknek szenvedéseit rajzelju: a munka Goethe Werther cimă müvének hatása alatt késziilt.
II. Józse ई halála forduló-pont a költô életében. A rendszer bukisakor a nemzet tulnyomó tebbsége örömmamorhan uszott: az uralkodóban csak a zsarnokot latták, a régi törvények érintetlenségében pedıg a közszabadság biztositását. A vezéreknek leguagrobb gondja az volt, hogyan biztosithatnák az alkotmányt ujabb támadasok ellen. Csak kevesen voltak, akik aggodalommal néziek a jōyôbe, vigyázó szemiuk t’åizs felé tévedett, hol már kialakulóban volt a jövô: a francia nemzet irtózatos vértengerben siilyesztette el a mult maradványait,

Az állás nélkül maradó Ǩainczy visszavonul kis birtokára, Regmecre; anyagi gondjai sem akadályozzák, hogy tovább harcoljon célja érdekében. Közben a bukott rendszer emberei szövetkezve nćhány halado gendolkodásu iróval és tudóssal - pálunk is meg akarják valósitani a francia forradalom gondolatait. Ott müvelt és vagyonos a városi lakosság, tanult és elhel yezkedni nem tudé polgári rútrg liiizd \&. kiváltságos osztályok elǒjogui ellen: a retresetes harchan diadalt is arat. Itt néhány ábrandozo fiatal ember keriil sxembe a nemességge:. Ehben a küzdelemben csak buhrı lehetett. huzinczy is az összeesküyôk kicsiny táborába all, Iemésolja a forradalmi gondolatokat tartalmaze kátet. A francia rémuralom101 megdäbbent nemrsség ơömmel fogadja az összeesküvők elfogatását és sulyos buintetését. Bartinovics lgnacot hat társával együtt 1795-ben a budai lérmezõn lefejezik, a többiek börtönbe kerülnek; közöttü̈k Kazinczy is. Csakncm hét évet tölt hazai és külföldi börtönökben. Eleinte nagyon szigoru fogságban, késóbb megengedik, hogy irodalmi dolgokkal foglalkozzék: latin, német és francia irôk múvei enyhitették szenvedéseit.

## II.

Sem a íogeag. sem a kiszabadulása után rá váró anyagi цondol nem pusztitották el erejét, nem lohasztutták le lelkesedését. Pedig nagyszámiu megertô hözonség sem várta. A családi boldugságban keresetf és talált vigaszt. 1804-ben felesçiil vette tégi elêliárójának, Török Lajos
grófnak leányát, Zsoffiát Ekkor telepedett le kis birtokin, Bányáeskán. a költô prózainak találta a nevet: Széphalomnak keresztelte el birtokát.

Széphalom rövid idô alatt az irodalom középpontja lett. A börtön nem ölhette meg benne a haladásba vetett hitet; kiszabadulása után tovább harcol eszméiért, kiizd az elmaradottság ellen. esapást-csapás utín més a régi világhoz ragaszkodóhra. Elére all a nyelvujitóknak. Meg nem ingathato hittel hiedeti hogy a költónek joga és kotelessége gondolatar számára uj kifejezési formákat keresti. Két-zeresen sziikséges ez nálunk, ahol a legegyszeriibb elvont fogalmak számára sem voltak szavaink, hiszen csak a paraszt beszélte a nemzeti nyelvet, az ur latinul vagy németiil fejezte ki magát. Ha pedig magyarra forditotta a beszédet, egyszeriien kölcsönvette ennek a két gazdag nyelvnek szókincsét. Kazinczy elōtí elōtt egyetlen jó törvény a jóhangzás. Példákat biaz \{el hilifoldu irókból âllitásának igazolására. De nem elégszik meg az elmélettel. Meg akarja győzni az ingadozókat, példát akar mutatni a hiveknek. A legnchezebb és legmúvészibb külföldı wrók mĩıeıt választja ki forditásra. Sallustius, Moliere, Shakepeare, Goethe, Lessing. Osszián. Gicssier, stb, míveciból loudit hogy a magyar myelv kifejezó eréjćrôl meggyözze a kételkedöket. A lázas munkának eredmenye van. Tábor áll mellé: harcuíhész és lehes. De megmozdul azok csoportje 1s, akık nadtan nézik a nyelvajitók munkáját. Hare ez, valódi küzdelem: elkeseredett és kimélet pétkiul való, Kazinczy érzi, hogy a nvelviijitás diadala nem marad elszigetelt jelenség. Ha itt Eyönek a haladás hivei, megvethetik labuhat és más teriileteken is kivivhatják a diadalt. Az ellenfelck ie tudják, hogy a régi világ femmaradásáért harcolnak. Fz magyarázza a kizadelem l evesseget

A Töviseh és virágok cimií Kazinczy-kötet az elsí heves tamadá- az ujitás ellenzōi, az orthológusok ellen. 1813 -ban megjön a felelet. Mondolat a cime a nemcsak csipôs, hanem goromba munkriuak. A nyelvajitók (neológusok) nyakatekert, pi czavaiból állitották óssze az orthológusoh, hogy nevetségessé tegyék Kazinczyt és táborát. Vire a durva támadasra lépnek a kizdótérre a megsertett mester hü tanitvanyai: Szemere Päl, hölcsey Ferencz. A küzdelem sokáig folyik a két tábor között. A fiatalabbak a nyelvujitás hireit szaporitják, az orthológusoknak el kell hallgatnick, pedig harcuk nem volt teljesen megokoleilan.

Mi hát az igazság? Abban a forrongó korban ezt nem lehetert eldönteni. A nyelvujitás politikai haxe volt. Ma már látjuk, hogy Kazinezy alapvetô gondiolatába, bizony, hiba csuszott be. Joga van az irónak ujitani, de csak akkor, ha nem vet a nyelv szelleme ellen. Azt végzi el, amit ugyis

elvégzett volna a nyelv, ha fejlódésének akadáyai nem lettek volna. De nines joga az irónak pusztán a jóhangzást emlegetve - uj szavakat teremteni a nyelv szellemének ellenére, nincs ¡oga idegen nemzetek gondolkozásaiból származô fordulatokat átvemn. A törvényteleniil alkototi szavak nagyobb bajt nem okoznak; meghuzódnak szerényen a nyeivben; olyanok, mint az árva gyormekek: maganosan, rokontalanal állanah Az idegenböl átvett fordulatok azonban megmérgezik a nyelvet. Ebből a mérgező anyagbail szokott szarmazni a nagyobb baj. A mi nyelvïnknek nem ártot az idegen szellem sem. A nép nyelvéböl kapott egészséges hatás segitségével kiszoritotta az idegen lélek alkotásainak legnagyobb részét. Kazinczy nyelvujitására szuikség volt; a uyelvujitás, mint politikai dolog elökészitette az utat Széchenyi számára: irodalmi eredménye pedig az volt, hogy a Kazinczy után fellépô költôk már hajlékonyabb és zengzetesebb nyelvet találtak. Nekik már nem kellett erejuik jaxát pazarolniok, hogy formába önthessék érzelmeiket és gondolataikat.

Kazinczy eredeti prózai múvei közül különösen Pályám emlékezefe c. emlékirata figyelemreméliós. A XVIII. század végének és a XIX, elejé nek történetét világosabban látjok, ha ezt a munkát megismerjuik. Uileirásai, birálatai szintén fontosak a kor megismerése szempont jából.

Külön kell megemlékezzünk leveleiről. Kazinczy korának csaknem yalamennyi irójával összeköttetésben állt. Fáradhatatlanul birál, könyveket és tárgyat ajánl a hozzá fordulóknak. Bátoritja a kezdôket, kitartásra buzdit ja a esiiggedöket, 24 kötetben adta ki a Magyar Tud. Akadémia összegyüjfött leveleit.

Kazinezy kora rêg a mulandóságé. Amiről a mester álmodozott, az atódok mind valôra váltottották, Az utara joyó nagy költôk árnyékba boritották irodalmi alkotásait. Erdeme azonban nem éviilt el. Egy termékeny korszak meginditója volt: ó készuteite eló az utat az utána következöknek. Ha élvezhetné mai irodalmunkat, ha hallhatná zenyzetes ıyelvünket, most jelenthetné ki igazán, hogy boldog, mert valóban teljesedve látná, amit legkevelyebb reményei óhajtottak.

## 

## A szabad Erdély, a förök eliizefése ufán

## Irta: Kazinczy Ferenc.

Szabadon lihegsz, szeretett haza,
Szabadon lihegsz megint! karunk
Beklyóidat összetöré!
Itt vesztenek 6 k , itt hultanak el; Lobogó tiizeit seregökre Az isteni boszu lövellé.

Nem ejte le minkel erö;
Bizaknciás teve rabjaivá
Minket a pogínywak, Esküdt s ini jó liveenk szavát; S ô a hivöket bizakodókat, Cseiébe voná, megbuktatá.

Hegyeink aranyát, ugarinknak Gazdag termését irigylé

Es amit táplál a mezó. Paripáink neki nyihogtak, Gyapját neki nyirta meg a nyáj
$S$ amit nem vett el, ellopá.
Magyarra vivé ki a magyart,
S viesorga dïhèhen, hogy a két
Tesivérhad érte egymást äé.
Eh gyermekeinket maszlagon
Hizlalta prihékjeivé, logy ök Verdessêk, ami még nem ing.

S mi nyögénk a vad dölyỉ kényeit,
S viselénk, de mérges fäjdalomban, Az alázó sulyos igat.
Hunyadink nagy lekte nem hagyott el, Hunyadini, nagy lefkét nem hagyảnk el, S' lepattogának lâncaink.

It veszterek ök, itt hulltanak el, Lobogó tïzeit seregökre Az isteni bosszu 〕ővelle! Szabadon lithegsz, szeretett hazánk! Szeretett hazánk! szabadon lihegez, Huryadink nagy lelke van veled.


## Aivea Ikis Iány

,Arva kis lány, hová, merre?" „Megrek, megyek valamerre. Aki mindnyájunknak atyja, Majd az utat megmutatja."
„Arva kis lảny, térj be hozzánk, Yaa minekünk édes đavânk, tionuot isel majal te rád is.
Lesz śteled, lesz ruhád is."
„Köszönöm a jóságotok,
Itt maradok ti nálatok.
Amit adtok, megszolgátom
Jóságotokat meghálálom".


## Enerenczia néni nevenapja

Éppen ezer esztendeje, édes nagyapóka lelkem, hogy nem stiam magãnak, de ennek éppen ezer oka van. Etég, ha megemlitek nehányat, nevezetesen: itt is sols a tanulnivalỏ, nemesak Erdélyben, aztán sok idömet iaholja el a „Világbéke" cimii ujságom szerkesztése, \& nemesak vers, de zeneszerzéssel is foglalkozom, igy aztân, bár közben suiriün termeltem a nadselii gondolatonai, nem volt idöm azoknak megirására. De mert észrevettem, hogy a Cimbora-unokák békétlenkednek nadselü gondolataim szünetelése miatt, hamarosan megirom legujabb nadselii gondolatomat.

Emlékszik, nagyapóka lelkem, Paesuli nénire? Ha rem emlék ¢zik rá, Yelelevenitem az emlékét: Pacsuli nẻni a Stáncł néni szomszédságában lakik, s én neveztem ei Paesuli neninek, mert ugy illatozza magát, hogy ह̂tillatosik a keritésen, s amint irtam legufobbi levelember, egyszer kèt lo megbokrosodott a Rózsadombon ször iyli illatozásától. S talản emlékszik nagyapóka lelkem, lrogy Pacsuli nénit mint fréłáltam meg. Nem? Hát igy: leg Kedvesebb barátnöjének: Emerenczia néninek a nevében táviratilag đudvözöltem a neve napjân s egyben egy skafulya cukorkait is kuildtem, azaz hogy: kerti esigát. Képzellieti, nagyapóka lelkem, miesoda világháboru tört ki Emerenczia és Pacsuli néni közt, de Pacsuli néni addigg eskiudözött minden szentekre, hogy 6 ártatlan, amig végre raegkötödött Köztiik a világbéke, még pedig a kedves Stáner néni uzsonnáján, amelyen én is jelen voltam, s Isien csudája, hogy szét nem repedtem az elfojtott kacagás miatt. Persze, a jó Stánczi néni rám-rám nézett, s mintha mondta volna a nézése: vigyázz, öesi, nehogy etáruld magad, mert ezzel két elleoséget szerzel nekem é. 1 pedig litagadlak téged, ha mig is szakad belé a sziven.

Serenc:esen, vagyis botrâny nélkiil folyt le a vi-läghéke-uzst:~na, ugy Pacsul!, mini Emerenczia névi többszz̈̀ meg is cirógattak, sôt Világbéke cimiü ujságom ból egy-egy tiszteletpéldányt kegyesen el is logadtak és megjövendölték, hogy belollem is hires iró lesz, mint a nagyapámból meg az apámból, söt hiresebb.

Egy szó, mint száz, szent lett a világbéke Pacsali ess Lzuerenczia néni közt, s hogy ennek megerōsödéséhez magam is hozzá járuljak, kikerestem a kalendáriumbél Emerenczia néni nevenapját. Halljon ide, nagyapó leikem! Akár hiszi, akár nem, az Emerenczia név is benne van a kalendáriumban! Pontosan január 23-ára esik. E felfedezéstớl kezdve nem volt nyugtom: mind azon törtem a fejemet, hogy mivel lepjem meg Emerenczia nénit - Pacsuli néni nevében. Talán emlékszik még, nagyapôka lelkem, hogy januárban tavaszias id6 járt, hónak hire-nyoma sem volt. Künn sétálgattam a Stánczi néni kertjében, (amelyet már nevemre is iratott a drága) is
hāt egyszerre csak mit látok a kerités tövében: egy jól kifejlett teknőshékát. Hopp! - kiáltottam - ahol egy teknös béka van, több is van ott! Csakugyan volt ott töbh is, de nekem elég volt egy is arra, hogy megszïlessék a nadselii gondolat.


Nosza, fïlön" Yogtam két teknős békát, bele plántáltam egy skatulyába, kiviil ráirtam, hogy: narancs, felcimeztem Emerenczia néninek, s ugyanakkor, amikor postára adtam, a következó táviratot menesztettem Pacsuii, illetöleg igazi nevén, Orsolya néni nevében:

Tyukodiné Szeghegyi Emerenczia őnagyságának, Budapest, Rózsadomb, Bimbódomb-ucea 25. Neved napjára meleg ïdvözletet küld és öt kiló naranesot a te Orsolyád.

Képzelheti, nagyapóka lelkem, milyen nagy örömet szerzett Emerenczia néninek a távirat, hát még a skatulya, amikor megérkezett.

- Lám, lám, olvadozott Emerenczia nêni, micsoda figyelmes, miesoda áldott jó lélek ez az Orsolya. Igaz, hogy tulságosan festi s illatozza magát, de a szive arany egyem a szivét a lelkemnek, s azzal bontani kezdte a siratulyát. Persze, nagyapó azt kérdezi, honnét volt megint oly sok pénzem, hogy telt táviratra is meg posta-


Köllségre is, Mint amikar Pacsuli néninek táyiratozztam es kiuldtem csigabigát, most is a keresztapámtól, a Lehel Pistától kaptam pénzt, aki - tetszik tudni ... köny-

vet ist Jászai Mariról, tetszik tudni, arról a hires szinész nôröl, ezért sok pénzt kapott s jó kedvében megint megvett tiz példányt az én Világbéke cimü njságomból. S honiét tudom, hogy Emerenczia néni mit mondott, amikor a skatulyát bontani kezdte? Onnét, hogy Emerencia néninek tôszomszédja Majmonidesz Matyi papája, annak a Majmonidesznek, aki engem utánozni szokott. En épp aznap látogattam el Matyihoz s az ablakkól néztük, mint bontja Yel Emerenczia néni a skatulyát a verandán. Az ám, oly nagy volt az öröm, hogy be sem ment a házba - mindjárt látni akarta a naranesot. Hát meg is látia.
o, szegény Emerenczia néni. Isten esudája, nogy hanyatt nem vágódott rémületében, amikor a teknö́s Łêka kifordult a skatulyából. Silkoltozására ös szecs3 dült a szomszédság, én azomban tanácsosnak véltem nemı mutatni magamat. Hogy azután mi történt? Nom törtẻnt egyêb, nagyapóka letkem, hogy miután Pacsuli néri is magessiudort minden szentekre, hogy ártatian, mint a ma $: z$ illetett gyermek, Emerenczia és Pacsuli néni közös költségen felfogadtak egy magán detektivet, hogy ayomiozza ki a tettest. Egy hónapig nyomozott a detektiv hiảba. Akkor aztán megjött a szép eszük, s folle hagyatták a nyomozást. Saját fuilemmel hallottam, amiat mondta Pacsuli néni a Stánczi néni uzsonnáján: Tudod, drágám, nem nyomoztatjuk lovább azt a csirkefogót. Ugy-e okosabb, ha azon a pénzen bemegyiuk Emerencziáyal minden délután a cukrászdáha?

- Persze, hogy okosabb, - mondá Stánezi néni .
- Persze, mondám én is, miközben tisztelettel âtnyujottam Emerenczia néninek Világhéke cimuï uịágom egy tiszteletpéldányát.
(Gist aczon.) A másolat nitel $̧$ cul: Elek nagyapó.
09009009090909009000090090090909 UUG GONDVISELO ISTEN.
Ki ruházta fel a mezők liliomát?
Ki visel hü gondot az égi madárra? Ltlau bugdosenak ki vezérli nyomát? Kit nevez bujdosónak az atyátlan árva? Al még a jo listen, $O$ Ongem is szeret;
Megadja, ba kérem, a mai kenyeret.
Arany János.
008000000000000000000000000000400004


## NAGYAPG TRÉF ÁS KERDÉSEI.

Nagyapó fölemelte a poharát és igy szólott: - Ki tudná megmondani, gyerekek, hogy milyen pohárba twitik a legjobb italt?

Uvegpohárbat - kialtották a gyerekek.

- Ezt ugyan nem találátok el. A legjobb italt üres pohárba tultik. Hát ezt ki tudná megmondari: Mit csinál e jó Isten, amikor az esô esik?
- Nem iehei azt tuóni, nagyepót
- De bizany lehet $\mathrm{Ti}_{\mathrm{i}}$ is tudjátok, hogy sitrat csinál.



# Tamás bátya kalandos utazása Masinaországban 

Irta: VAJDA ISTVAN,

- Bizony, iaáig jutottunk, - mondotta megtörten az öreg és réveteg szemmel bámult maga elé. - Vajjon tudod-e, ki juttatott bennünket ide?

Kicsoda? Ki ki volt az a gazember? - hördült lel Jankó. Bószülten ugrott talpra és łenyegetően rázta meg öklét.

Senki más, mint unokaöcséd, az az átkozoti Ma_ sinaszörryeteg, az Isten büntesse meg érte.

- Mi!ganiói is rájöhettem volna! - esapot! homlokára Janko. - Igy áll bosszut rajiunk, mert kitaszitottak magurk köziil. - Ugy voit, - forduit most Tamás fele, - liogy ez a fickó rengeteg borsot tört az orrunk alí es egészen megkeseritette az életionket. Semmi sem volt eleg jó neki, minden dolgunk elavult, régimodí, célszeriutlen volt a szemében. Kovácsmiuhelyünket, ahol évezredek óta pompás koronákat, csinos gyürïket és lán. cokat késxitettiink, kigunyolta; nagyszeriu szerszaimainkat széjjelszórta; hóbortos talầmányaival מutđözött hennünket. Mindenfelé drótokat peszitett ki, melyektól az. orrunkıa buktunk és egy szörnyü napon megölte legkisebb üccémet egyik átkozott „vezetékével". Akkor árulónak bélyegeztük és
-. Kirugtátok! - vágoti közbe Tamás, szertelen ujjongȧssal. Nagyokat ütögetett a térdére és ugy neveteit, mint a bolond. A nevetésére, különösképen, mintha meg. világosodott volia a komor rerem. Ugy tetszett, minsia napsugár szökött volna be az ablakon. A miniszternek tetsze:t ez a lelkesedés, rákacsintott Jaukóra, azután öss edugták a lejüket és halkan tanácskoztak. Végill is a minister benyult az egyik szekrényhe és egy ócska kopott hatizsákot szedett ki belôle.
- Ahá - gondolta Tamás bảtya, - most valamí tratapnivalót kapunk. De bizony abból nem lett semmi Isten tudja, mi lehetett a zsákban, de Jankó ugy vette a hezébe, mint valami drágaságot. Hátára akasztotta, azutân bucsut vettek mindketten a minisztertöl.
- Erre, tessék, erre ... - szólt amaz, -és a kandalló lelé mutatott. Jankó gondolkodás nélkuil tartott befelé.

THa neked jó, nekem jó! - gondolta Tamás, - hát miêri voltam elsô tornász iskolás koromban? Azzal bát. ran nekileszitette a lábát a kémény egyik đalának ,hátával : másiknak támaszkodott és mialatt Jankó majommódıa kuszolt felfelé a kéményben esüggö kötelen, Tamás vitéziil \&övette a magasba vezetô uton.

Amikor felérkeztek, s kidugták a fejüket, Tamás legszivesebben mindjart vissza is kapta volna. Megijedt ökelıne egy kicsit. A feje felett iszonyu zugással szazz és száz killönbözó formáju repülögép lebegett. Szöruyü zu-
gast, berregést, durrogást vitt véghez ez a rengeteg gép, mint amikor májusban ellepi kertet a sok eserebogár. Janko azonban észrevette Tamás tétova mozdulatát és megragadta a kabátja számyait. Némán mutatott rá egy łura ligurára, aki nem messze tőläk ugy nézett végig a tába elótt eiteriló tájon, mint egy hadvezér.

- 6 az! - sugta oda Tamásnak. A szörny Peiéjük fordtilt.
- Aunye - gondolta Tamás, - Isten látja leikenızl, tudok ezy pofa!

DH Hem is tuizott Tamás. A Masinaszörny esupa fej ember voli. Nagy, négyszögletes koponyájából két hatalmas állkapocs meredt ki, olyan fogsorral, amivel akár Követ is morzsolhatott volna. Alacsony, lapos homloka
 és pillantása mint éles acélpenge villant a két jövevény Iele.

## e Abla! - szơlalt meg azâán.

(Tán azt akarta mondani vele: Mit kerestek itt?)
De Babszem Jankót nem lehetett zavarba hozni. Mélyen meghajolt és tiszteletteljes hangon mondta neki:

- Alảzatos szolgája! Eljöttünk, ó, Masinaszörnyeteg, hogy megtekintsülk és megesodáljuk birodalmadat e esodálatos Géporszaigot és szemtanui legyünk bámulatos talátmányaid keletkezésének. Két szuró pillantás volt a válasz. Azután megfordult, kitárta karját és büszke mozdulattal mitatett ra a szikla lábánál elterïló képre.

Tamás meglepetten nézett köriil. Csudálatos kép tárult a szeme elé. Sötétiô erdők, virágos mezök váltakoz. takaz aranysárga termöfölddel; a vidéket szeszélyesen kanyargó, ezulstszinù Yolyó szelte ketté. Távolabb mosolygóképī, barátságos falu látszott, melyet pompázó gyümölcsfák vettek körïl. Még odébh bádog tetejui templom emelkernet Fi az artu hasak közill. Aztán a meredek szétére lépett. Attetszö, ködös szürkeség boritott be mindent udalenn. Sok hatamas, ezer és ezer ablakos kópalo. ta emelkedett a felhök közé, óriảsi acélfornyok meredtek az égnek; szèdit 6 sebességgel suhant el néha egy-egy repiilogép alat!d, azután eltiint valami alagutszerii épilletben ... Vörös, këk, zöld rényjelzések villantak fel távol, melyek mindegyike olyan voit, mint egy gonosz szem pislákolásà, - azután eltüntek ismét. Szirénák, kürtök, sipok pokoli lármája tört a magasba és lent a mélyben ezer és ezer apró pont sürgött-forgott, tolt, huzott, cipelt, akar egy megzavart hangyaboly.

Majd irtózatos robbanàs ütötte meg valahonnan a füliiket. Vastag, Pekete füstrelhő keletkezett a nyomában és hatalmas kötömbök repuiltek az ég felé.

- Táyrobbantás! - szólalt meg Jankó egy kis idö mulva. Lohet, hogy ez II ind szép s jó, s föként lehet, hogy

mindez uj, de én azt mondom neked, hogy mindezt mi is meg tudjuk ám esinálni. Ha azt hiszed, hogy elszéditesz vele, tévedsz!
- Khukuru! - válaszolt mérgesen a szörnyeteg.
- Uristen, - gondolta Tamás, ez egy igen ujmódi emberlia; még a beszédet is megspórolja!

Jankó meg tovább ingerkedett:

- Ugy bizony! Mindezt mi is megesináljuk, de sok. kal jobban!
- Dhurr! - hitetlenkedett a Masinaszörny, s a hangja olyan volt, mint egy rosszul olajozott szerkezeté, bizonyitékot!
- Szivesen! - egyezett bele Jankó. - Tegyünk három próbát, Keljünk versenyre a földön meg a légben! - Mindenki olyan jármüvet választ, amilyet csak tetszik! A harmadik próbát pedig - valami az eszébe jutott hirtelen - no, a harmadikról még ráérünk gondolkodin .

A Masinaszörny nagyot perdült a tengelye körül: Rendben van! - hagyta rá. A szemében a bizonyos diadal lénye égett. - Indulás pontban hat órakor a kétszázr:egyvenkettes antennánál . . . Cél a huszonötödik kilométerkő.

Azután esufondárosan vigyorogva felpattant egy af ra haladó repitiogçre es eltiont.

- Értettél valamit ebből a sok zagyvaságból? kérdezte Jankó Tamástól, - mert én biz egy kukkot vem értettem belóle.
- Hát... talán... - tétovázott Tamás. Mindegy! Gyerünk, próbáljuk meg!

Amikor a kétszáznegyvenkettes antennához értek, már ott allott egy vadonatuj automobil. Hosszu, keskeny gép volt, karcsu, akár egy torpedó. Kék zománcos oldala ragyogoli a napfényben; motorja be volt fiitve és az egész gép remegett, mint egy nemes paripa.

Valahonnan éles esengettyiiszó jelezte a hat órát. Az utolsó ïtésnél ott termett a Masinaszörny, a gépkocsiba -vetette magát és mint a szélvész, elrobogott.

- Jankó! - figyelmeztette Tamás.

De Jankó semmi izgalmat nem mutatott. Szép lassan leült a földre, kibontotta a hátizsákját és egy pár ócska csizmát húzott ki belöle. Nagy kényelmesen felhuzta, azután nevetve mutogatta Tamásnak a két csizmás lábát:
-. Hát még mindig nem jöttél rá, hé? Ez itt a hétmértiöldes esizma! Egyet lépek, hét mértföldet járok! Ezen nem fog ám ki holmi jött-ment Masina szörnyeteg! Gycriunk! Jól logózz ám a nyakamba!

Jankó megindult. Az elsō lépés után a felhôkarcolók, az acéltornyok, a fiist, a por és köd, messzi elmaradt mögöttiik.

Második lépés: Atlépték a folyót, elhagyták a zō delő erdót és már a mezö is mögöttük maradt.

Harmadik lépés: Jankó könnyedén lépte át a hegyet és jobb lábával a hegy alatt esörgedező kis patak partjára hágott.

Tamás hátranézett. A hei, oldalon óriilt iramban tör-
tetett a gépkocsi felfelé. A Yordulókat veszett sebességgel vette, de mindez annyi volt Jankó hétmértföldes esizmája mellett, mint egy beteg esiga vánszorgása.

Még két lépés: megérkeztek a huszonötödik kilométerköhöz. Célnál voltak!

Jankó mindjárt leült a röldre, lehuzta a esizmáját és vizsgálódó szemmel nézegette a ballábát:

- Csak tyukszemet ne kapjak, - mondta siránkozva, a ballábamat erősen nyomta ez a csizma.

De Tamás oda sem hallgatott. Az országutat nézte feszült figyelemmel.

Nagy dübörgés, purfogás hallatszott arról. Aztán elcsendesült minden s dübörögve, durrogva, nyakig porosan elörobogott a Masinaszörny gépkocsija.

Hüledezve vette le porszemüvegét és hihetetlenül nézett a két békésen iildőgélő cimborára...
(Vrge következik.)


## A megszámlálhatatlan sok juh

nive Apró unokifnak mesili: Elek nagyapó.
Hot volt, hol nem volt, Tiszán túl, Dunán tuil, ahol a kis kurtafarku malac túr, volt egyszer egy gazdag ember. Ennek a gazdag embernek annyi juha volt, mint a földön a 「üszál, égen a csillag. Maga sem tudta, hogy hány juha van. A számadó juhász sem tudta. Nem bizony, pedig folyton számolták.

Azt mondja egyszer a gazda a számadó juhásznak:
Hallja, kend, én töbhet ilyen sok juhot nem tartok. Hajtsa vásárra a felerészét, a másik felét aztán megszámláijuk.

Ugy tett a juhász, ahogy a gazda parancsolta. Annak a rengeteg sok juhnak a felerészével elindult avásárra.

Mentek, mendegéltek, hegyen fel, völgybe le, erdōn, mezön át. Hait, Uram, Teremtôm, egyszerre egy szörnyii nagy foly yóhoz értek! Olyan nagy folyót a juhász még sohasem iatoft. Nagy folyó a Duna. Nagy folyó a Tisza is. De ez a tolyó olyan nagy Yolyó volt, hogy nagyapja lehetett volna a Dunának is, a Tiszanak is! Hiszen, ez még nem letl volna nagy baj. Az volt a nagy baj, hogy eqen a nagy folyón csak egy palló volt. Egy palló volt s a\% is milyen keskeny! Olyan keskeny, hogy egyszerre esak egy juh melletett at rajta!

Hej, Istenem! Megállott a juhász, vakarta a Yiile tövét. Aztán felnézett az égre s mondta nagy keservesen:

- No, itt megöregszem, amig a juh mind átmegy.

Mit csináljon? Vissza nem lordulhatoth, ha már idaig eljött. Neki terelte a juhokat a pallonak s azok is elindultak egyenkint. Reggel indult az első juh s alkonyatkor még ezer meg ezer juh volt a kolyó innensó partján. A jó Isten tudja, hogy mikor ér át az a sok juh a tulsó partra.

Ha majd mind átérnek, tovább mondom a mesét.
(Kisbaczon.)


## Mire jo a szamair fille?

(Németböl: EDUS BACSI.)
A vásáron lovat és szamarat
Vett a gazda s vigan haladt Hazafelé,
A két jószágban örömét lelé. A 16 ficánkolt büszkén, kényesen, Mellette a szamár, Ez a szokása már, Ballagott bölcsen, csöndesen.
„Unalmas fickó vagy te, csacsi bácsi, Nem szoktál táncolni, ugrálni?، Ezt kérdi töle a ló. S szól a szamár: „Esik a hó, Fagyos az ut, vigyázni kell, Ki ugrál, könnyeu esik el. S ina eitörik a lába, Nem mehel soha bálba."

Egy darabig esak hallgatott A 10 ; de mintha haragot Erezné, hogy a szamár okosabb nála, Hat ingerelni igy prôbálta: „Kérdésem rossz néven ne vedd: Mért hordasz ily nagy füleket?"
,,Miért, hát, Isten igy teremtett, Bizzuk csak rá a földí rendet! Mert nem eselekszik ó semmit soha, Hogy ne legyen annak célja s oka. A Teremtó jól tudja az okot, És egykor tudni tán te is Yogod, Hogy mi haszna a szamár nagy fülének."

Igy társalogván, tóhoz érkezének, Mely be volt lagyva és hóval takarva. „Ej, szólt a gazda s tarkóját vakarta, A jég, ugy vélem, birja már a terhet, Az ember igy rövidebb utat nyerhet, Elbirja ezt a lovat s szamarat S egy félórával hamarabb Otthon leszek a jégen át, Gyerünk tehát!"

Es megindultak a tavon, Csuszkáitak a jegen-havon, Es haladtak egy darabon.. Egyszer esak beszakadt a jég, Egy pillanat és eltünék A 16 s magával rántá a szamarat Ott fuldokoltak a jég alatt.

A gazda szerencsére, Fölugrik egy nagy darab jégre

És kimászva a tópartjához Buzgón segitségért kiảltoz. Jöttek is aztán emberek, Hoztak rudakat s kötelet És neki fogtak ám halászni, De mitsem tudtak ott találni.

Keresik, kutatják, Meg tán sohse kapják. Egyszer a gazda kiált boldogan: „,Valami már a kezembe ${ }^{\text {b }}$ van! Gyertek, barátim, most segitsetek, Mentsïk meg legalább az egyiket!" És a munkának mind neki düle, Mily jó, hogy ily nagy a szamár füle, Mert a gazda kezébe az akadt -
S fulénél fogva most a szamarat A partra huzták s a ló ott maradt, Ottan veszett a jég alatt.

Megrázkódott a parton a szamár, Kutyabaja már,
Sziirkés bundájáról a viz lepereg,
De szeméből a hála könnye ered.
S jảmbor nézéssel az égre tekint, S boldogan sóhajt: „Oh, mily balgák, Kik a nagy fiilï szamarat kacagják, Én áldlak téged, édes, jó Istenem, Hogy ily nagy füleket adtál nelsem." Kolozsvár.)

## A CIMBORA KONYVOSZTALYA.

ismét szállitja a következó könyveket:
Benedek Elek: Magyarok története, ára 30 lel.
Benedek Elek: Erdélyi regék, ára 20 lel.
Benedek Elek: Gyermakszinház, ára 30 lel.
Strom Tivadar: Bábjátékos Pali, ára 18 lei.
Benedek Elek: Bohókás mesék, ára 95 lel.
Benedek Elek: Rókáné komámasszony, ára 140 lel.
Benedek Elek: Öcsike levelel. Ára 60 lel.
Benedek Elek: Petofi, ára 20 lei.
Benedek Elek: Ocsike levelei, ára 60 lei.
Most jelent meg: Bábjátékos Pall. Irta Ström Tivadar.

## Köszöntö

Arra intett a madảrka, Köszöntőt tanuljak mára. A virág is csak azt sugja: Köss bokrétát, jó Yiucska.

Fogadd tehát bokrétámat, Szivbōl fakadt hő imámat: Szálijon áldás a rejedre, A legkisebb lépésedre!


## Elek nagyapó üzeni.

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

Szepesházy Klára, Eperjes. Orrendek, hogy neked is, meg négy éves Csaba öcsédnek is jó cimborátok lett a Cimbora, de örvendek annak is, hogy elsô elemista létedre oly szépen és értelmesen tudsz irni. Igazán megerdemelted, hogy karácsonyra megkapjad a Magyar Mese-és Mondavilágot. Azt tudom, hogy sok eperjesi gyerek olvassa a Cimborát, s szeretném, ha atöbbiek is szorgalmasan irnának, persze. ebben megakadà1yozza a drága levélportó. Eidesanyádnak, az én régı hü olvasómnak kuilön levelet irtam. - Miháj'ovits Irén, Temesvár. Irtam a kiadóbácsinak, hogy a sirsjegyet megkaptad, de könyvet még nem kaptát. - László Klárika, Sepsiszentgyörgy Brassó után majd sorra következik Sepsiszentgyörgy is, ha Isten éltet. A pótlórejtvényed surra keriil. s relnélem, ezután szorgalmasan fogsz irni nagyapónak. Stauber Etta és Manya, Arad. Orvendek, hogy a Cimbarát oly szépnek és tartalmasnak találjátok. A Gyémántköves melitú után. amint láthatjátok, most történeti regényt közlök, Dánielné, Lengyel Laurától. azután ismét Fábián Gyula bácsitól, a Szilassy Bálint széphistóriájának irójától közlök egy pompás indiánus regényi. A 8. és 11. számot pótolja a kiadóbácsi. Salamon Zoltika, Aranyosgyéres. Verset irtál a gyorsvonatról, s elhiszem neked, hogy te találtad ki, bár még csak első eiemi osztályos vagy. A versedben csak az nem tetszik nekem, hogy mindenfelé robag a te gyors vonatod, csak épppen Kisbaczon felé nem.
Steintz Emma, Nagyvárad. Sok a tanulnivalód, mert harmadik polgáriba jársz, amiatt nem irtál eddig. Nemesak neked, de a többi-unokáknak is sok a tanulnivalóia, de amint már sokszor irtam: helyes beosztással jut idó levél irásra is, sôt, amint látom, jutott Veréb Jankó levelének helyreigazitására is. - Veress István, Beszterce. Majális volt nálatok, s te voltál a zászlóvivó. Képzelem a nagy örömödet. Magam is szerettem volna ott lenni veletek, s hiszem, hogy megkináltatok volna fagylalital is meg málnaszörppel is.

- Kiss Margitka, Tasnád. Valóban, ezer esztendeje, hogy nem irtál, pedig igérted, hogy gyakrabban fogsz irni. De meghocsátom a mulasztáso dat, mert póroltad azzal, hogy helyreigazitottad Veréb Jankó levelét. Az 5. számu Cimborát egyelôrv• nem kaphatod meg. meri, amint már üzentem, ebbôl a számból a nyomda tévedésból kevesebb példányt nyomoth, de a nyáron ujra nyomja ezt a számot, s akkor majd ppótolja neked.

Orömmel olsasom leveledbōl, hogy a legrégibb olvasója vagy a Cimborának s annyira szereted, hogy nem rudisz megválni tőle. - Csia Gyurka Etêd. Udvarholvmegye. Látom, hogy kezdỏ iró vagy. éppen azert azt tanácsolom, hogy szorgalmasan ixj levelet magyapónak. - Varga Böske, Torda. Négy éve jársz román iskolába, magyar nyclytant nem taualizz, arra kérsz, legyek elnézó ha hibakat ejtettél Yeréb Jankó levelének helyreigazitásában Ha riem is tökéletes a helyreigazitásod, orömmel állapitom meg, hogy arány$\log$ kevés hiba van benne. - Ouittner Lili, Petrozsény. Igen szépen irtad le kirándulásodat a szurdoki szorosba, s igazad van, hogy mindenkinek legazebb a szülơföldje, de neked különösen az. Ha arra gondolsz, hogy talán valaha el kell hagynod, erre a gondolatra összefacsarodik a szived. A májusi dalod is figyelemreméltó, de a verselésben nem vagy még oly gyakorlott, mint a prózában. - Papp Imre, Károly és Laci, Szatmárnémeti. Csak belepillantottam a ti helyreigazitásotokba, s örömmel látom, hogy kitünổ munkát végeztetek. - Bán Irén, Torda. Köszönetet mondasz nagyapónak, hogy helyreigazitási pályázatot rendez, mert ezzel is gyakoroljátok magatokat a magyar helyesirásban. A tiédhez ha sonló sok levelet kaptam e pályázat alkalmából. s ebböl az a ,nadselú gondolatom tamadt, hogy ezután gyakrabban fogok hirdetni ilyen pályázatot. - Serester Anna, Bodola. Sajnálattal olvas tam nagymamád sulyos betegségéről, s gondoltam, hogy nem jöhetsz el Brassoba a mesedélutánra. Valóban, hiányoztál nekem. Hogy apukáck is olvasták a Gyémántköves melliüt. annak igen örvendek, de ez a regény meg is érdemelte, aminthogy azt hiszem, hogy minden regény, amelyet a Cimborában közlök, megérdemli, hogy a nagyok is olvassák. - Páll Margit. Marosvásírhely. Agyban irtad a levelet, mert beteg voltál. Legalabb is én remélem, hogy csak voltál s jó egészségben olvasod iizenetemet. Annak hogy a Cumbora a szórakoztatód, örvendek, de már annak nem, hogy az egyedüli szórakoztatódErôs a gyanum, hogy esak örömet akartál szerezni nekem ezzel. - Szentpétery Elemér, Szilágysomlyó. Remélew, mixe ezt az üzenetet ojvassatok. már rég megkaptátok és el is olvastátok e nyert könyvet. - Szentpétery Gyuszi, Szilágysomlyó. Hát bizony, most össze kell szedned magadat, hogy kijavitsad a bukást. Ahogy én téged ismerlek,ki is fogod javitani. - Szentpétery Endre, Szilágysomlyó. Alig várod, hogy vége legyen a tanulásnak, nert apuka megigérte, hogy a nyáron megint elvisz kirándulásokra. Hát esak tanulj szorgalmasan, majd meglátod, mennyivel nagyobb lesz az örömed a kirándulásokban. - Uglesity Olga, Rodina. Amint már irtam, az 5, számot a nyáron ujra nyomják, s akkor te is megkapod. Ha

majd Aradra megyek, elôre jelezni fogom a Cimborában, hogy te is ott lehess. Kedves szüleidnek tolmácsold viszontüdvözletemet. - Pálinkás llona, Temesoár. Ha én nekem olyan szép irásom volna mint neked, minden héten irnék levelet nagyapónak. 1! - t thailik, Pa volna nagyapóm. - Palocsay Erzsébet és Karcsi, Torda. A rejtvények sorra kerülnek, s ha jól meg tudjátok rajzolni, kiildhettek képrejtvényt is. - Scheidl Annus, Vulkán Csudálom, hogy még nem kaptad meg a hiányzó számot, mert én bizonyosan irtam a kiadóbácsinak. Most is megsürgetném, de nem irtad / meg hogy melyik szám hiányzik. A kérdezett olvasótársadnak nem tudom a pontos cimét, mert az elốfizetôk névsora ês cime a kiadóbácsi könyvèbe van beirva. - Vasas Béla, Nagyoárad. J ́o volt a bizonyitványod, tehát jól telt a husvéti vakációd De amint látom, nemesak játékkal, meg locsoláscal töltötted a vakációt, hanem a református nagy templomban husvét vasárnapján két szép Beethoven darabot játszott el az a 22 tagu zenckar amelyet ti alakitottatok a zeneiskolátokban. Nagyon szeretsz hegedülni, testvéreddel duettet szoktatok játszani, s hegediiltetek a ref. leányiskola kultur délutánján: De mindezeknel nagyobb öromötök volt, hogy apulkátok elvitt a szinhazba s láttátok az ơrök ifju Szentgyörgyi Istvánt a "Cigány" szerepében. Igen jól esett a figyelmed. hogy megkuildötted az arcképedet, melyet szeretettel ôrzök meg emléktárgyaim közzött. Várom az igért leveleket. Sziileidnek tolmácsold viszontiidvözletemet. - Borsoss Sámuel, Nagyilonda. A félegyhazi levélhordó megfejtésü rejtvény régi jó ismerôs, a másik rejtvêny sorra kerül. - Bogáthy Vilma, Sepsiszentgyörgy. Minthogy sem a beszámoló, sem a rajapályázatban nem vehettél részt, helyreigazitottad Veréb Jankó levelét. Ezt rgen helyesen tetted, még helyesebben tennéd, ha éntán minden pályázatban részt vennél. - Moldonai Marika, Aranyosgyéres. Leveledet továbbitıttam a kiadóhivatalnak. - Minier Albert és Tibor, Csikszereda. Rejitvényeitekből válogatok. Jerzsák Izabella ès Anna, Bihar. Megható szép leveletekre külön válaszoltam. - Fritsch Ferenc Kolozsnár. Nagyon örültél a husvéti vakációnak mert ugy töltötted az idödet. ahogy akartad: lagy olvastál, vagy a kis cicádđal játszottál. A te kis cicád négy hetes, de oly édesen eljátszik az anyjával, hogy te órák hosszat el tudod nézegetni Te tgazán boldog gyermek vagy, mert szived szerint tadod élvezni a gyermekkort. - Fischer Andor. Székelyudoarhely. Azzal töltötted a husvéti vakaiciot, hogy átnézegetted a régi Cimborákat, s miaden map megtanultál egy leckét, minden tantargr hól iz nem baj, hogy irka lapra irtál, a fô nugy mál. Kiilömben is, minden ember olyan kalappal közzön, amilyen kalapja van.

## FEJTÖRÖ.

A sorsoldusban való részvételre egy reftueny megfeftése is fogosit!

A relfuény megfeffését, a megfeffok és nyerfesek névsorat egyszerre, $\alpha$ megfeffesf kövefö 66. nap végen kiozrom f
bonap 10-ils napfa.
Képrejtvény
Beküldte: Wolf Márta


Függőleges sorok:

1. Gsipés, szurás által testünkön keletkezik,
2. Van asványi és növényi is.
3. Tavaszi retemens
4. Ehhez a népfajhoz tartozik a magyar.

5 Nagy erdèlyi váras.
6. Piros nemettil.
8. Rákóczy katonája.
9. Tantir temzi.
12. Másker. Eyulaatis.
13. . . . hakom.

14 A láb egy része.
17. I cigany neve.
18. Férfi név
19. A szó végén találod.
23. A disznóölés legkellemesøbb része.
25. Tagado szó
27. Eszaki nép.
30. Hyen hangszer is vau.
32. A "le" ellentete.
33. Ezt éri el a jó tanuló.


```
34．A
35．Néveló．
36．A fájdalom relkiáltása．
37．Fihól keszilt zeuekari hangszer．
38．Becézö nöi nés．
39．A fecske teszi a liókíival．
40．Testrész．
41．たitorszú
44．Másképpen．vigad．
46．Katouai trombitajel．
49．Erdélyi város．
51．Shakespeare egyik drảmájának cime（fonetikusan）
53．Ebbe töltik a hurkát．
55．A Halotti Beszédben elöforduló szó．
60．．So＂latinul．
61．Rag．
62．＂Függöny＂idegen nyelven．
```

Vizszintes sorok：
1．Könyvben talatoc：
4．A．m．kopas\％．
7．Fërfi wis．
9．A sajtkeszités maradványa．
10．A tatarianais idejéból ismert khán neve．
11． Ki min
12．Vigtag．
15．Hivás．
16．Vizi nôvény．
1\％．Itőhatározó．
20．A jóeszil ember ilyen．
21．Az ABC egyik ritkán hasznát betije（fonetiku－ sai1）．
22．Az izulleteket köti isszze．
23．Kävér ember álla．
24．Erdon，mezón találo九．
25．Bányaváros a Dunántul．
26．Fiatal diszno．
28．Aki ．．．．．．az talál．
29．Ajton is van．
30．A ho saine．
31．Fïrge allat，az ember lise．
32．Srigyen a ．．．．．de hasmos．
i2．Aki csunyain eszik．
43．Fïrge erdei allat．
44．İBhatározó．
45．Mindenki ez szeretue leuni．
47．Becézző női név．
48．Bibliai alak．
49．Másképpen：rombol．
50．Szerb város，a há巿oruból nevezetes．
52．Hang－－frameiaul．
53．Férli rév，négy magyar király neve．
54．Nöi név．
56．Máskép：idény．
57．Aki tartozik．
58．Régi sulymérték．
59． Az időt méri．

## KÉPREJTVÉNY．

Bekiildte：Roóz Pali．


Pótlorejtveny． Bekiildte：Huszár Mária és Erzsébet．
－ároly
－ra
$-10$
－ลั่
－ 85
Taj

- rok
－oka
Egy varos neve．


## NEVREJTVENY．

 Bekuildte：Merk Erzsébet．Domokos，Lajos．Ignác．Maros，Király，Ti－ hamér，Orsolya，Sirály，Izsák，Ovári．

A kezdobetuk cgy hazafi nevét adják．

CIMBORA képes heti gyermeklap．Meg． ielenik havonta háromszor，minden hó 1．， 10. és 20 －án．

ELÓFIZETEASI ARA：Romániában ne－ gyedévenként 100 lei，Ccehszlovákiában ne－ gyedévenként 20 Kc ．，Magyarországon ne－ gy edévenként 3 pengő．

KIADÓHIVATAL：Satu－Mare（Szat－ már），Strada Mircea cel Mare 3．A kiadóhiva－ talhoz küldendők a＂Cimbora＂előfizetési be－ jelentései és dijai．

Laptulajdonos：Szabadsajtó könyvnyom－ da és Lapkiadó．

SZERKESZTÖSEG：Batanii－Mici（Kis－ beczon）u．p．Batanii－Mare（Nagybaczon）， jud．Treiscaune（Háromszék－megye）．E cimre kiildendők a „Cimbora＂részére szánt kézira－ tok，az Elek nagyapóhoz irott levelek és rejt－ vénymegfejtések．


[^0]:    Lassan foly a Tisza.
    Bollog, aki issua

