
11. évitolyam.


INagy apó ess unolnaja etetilz a manlaclesaizat.

## RÓDIKA.

V. Alexandrescu román költó pantellcépeiból.

- Magyarba atültette dr. Szeremley Akos. -

Gömbölyü vállán kantát emelve : Rodilka most jön az uton elé, Szántóvetōk れözt tovahaladtán Vig szó köszönti mindenfelé.

Mennek elébe s szólnak eképpen: „Rodika, édes, szép liliom! Telivel jöttél, lelj tele üdvöt, Csupa sugârzást utaidon!"

Szórnak marokkal búzaszemet ra, Szomjukat üzik s a lányka nevet, Perdül az utra, vissza a kutra $S$ razza hajabool a búzaszemet. (Fogaras.)


A „SZÖKÉS A TEKNŐBEN" cimü regé. nyünk közlését már befejezzüuk.

A regény könyvalakban máris kapható és a csinos, izlésesen kiállitott, keménykötésü műnek csekély 48 leu az ára.

Kevés példányunk van. A könyvet az összeg elözetes beküldése, vagy utánvét mellett szállitjuk.

## Az aranyszỏrü csikó.

- Apró unokáinak meséli ELEK NAGYAPÓ. -

Mese . . . mese . . . mit meséljek? Mesélek nektek Gyurikáról, Gyurikának aranyszơrü, csingilingi csengős csikajáról. Hej, gyerekek, ha láttátok volna ezt a kis csikót! Arany volt a szôre, ezüst a patkócskája, gyémánt a kantárkája. Hát a nyakán a csengố! Amikor a kis aranyszôrü csikó megrázta a nyakát, ez a csengõ olyan kedvesen csilingelt, mint valami szépen szóló dalos madárka. Nem volt ennek a csengőnek párja hat puszta határba. S az az aranyszőrï csikó minden reggel odaállott a pitvar elé szépen, csöndesen, mint egy szelid bárányka. Gyurika már messzirốl eléje kiáltott :

> Gyere, gyere, Mucika, Fölkelt im már Gyurika.

Mucika meg visszafelelt szépen, rendesen:

> Kicsi gazdám, itt vagyok,

Hadd látom az abrakot.
Hiszen, kétszer sem kellett mondani ezt Gyurikának. Volt neki egy selyem-tarisznyácskája, abba töltött zabocskát, aztán Mueika fejébe nyomta. Amikor a zabot megette, adott neki még cukorkát is. Jaj Istenkém, de szerette a cukrot Mucika! Megevett volna ezt is egy tarisznyával. De Gyurika azt mondta neki : majd, majd, Mueika, ha a hegyek cukorból lesznek!

Na, igy telt, mult az idó, nap-nap után. Nôtt Gyurika is, nôtt Mucika is. Egyszer aztán mit gondolt, mit nem Gyurika, $\delta$ bizony azt gondolta, hogy ố már elég nagy fiu, à Muci is elég nagy csikó, fölpattan a Mucira s ugy elszalad, hogy no . . . a szél sem éri utól.

Felkötötte görbe kardocskáját, a nyakába vetette kicsi tarisznyáját, a tarisznyába tett egy cipócskát, egy darabka szalonnát, aztán a Mucikát szépen fölnyergelte, kantározta s azzal hopp! fölpattant rá, mint egy igazi huszár. Hátra nézett most Muci s megkérdezte Gyurikát:

Merre, merre, Gyurikám?
Felelte Gyurika :
Amerre látsz, Mucikám,
Hipp ! hopp! szaladt Muci előre, mint a szél. Ki a mezốre, mezôről az erdőre. Hegyeken, völgyeken át, erdôkön, mezőkön keresztül. Hanem egyszerre csak megállott a Mucika s nagyot nyeritett :

> Nyihahaha, kis gazdám, A Mucika éhes ám!

Bezzeg, hogy Gyurika is éhes volt már, de nagyon. Leszállott a Mucikáról, a kantárt kivette a fejébôl, hadd egyék, igyék, amennyi esak belé fér. Az erdô közepén volt egy kis rétecske, azon keresztül folyt egy patakocska : ehetett, ihatott Mucika kedvére. Gyurika pedig leült egy nagy fának a tövébe, elôvette a ta-
risznyáját, a tarisznyából kiszedte a cipót meg a szalonnát, a zsebéből a fejérvári bicskáját s elkezdett falatozni.

Hát egyszer csak, amint eddegélne, a fű közül kibujik egy egerecske s megáll Gyurika elōtt. Szegény egerecske olyan keservesen cincogott, hogy Gyurikának megesett a szive rajta.

- Na, - gondolta magában, - ez a szegény kis egér éhes lehet. Talán sem apja, sem anyja.

S az egerecske csak cincogott tovább, mind keservesebben.

Gyurikának ugy tetszett, mintha ez a kis egér azt cincogta volna:

> Cin, cin, ein, cin, éhes vagyok.
> Adj, jó fiu, egy falatot!

Mindjárt meg is felelt neki Gyurika: Nesze kenyér, szalonna, Mást is adnék, ha volna!
Na , hiszen az is jó volt az egerecskének. Jaj, de jól esett neki a cipó puha bele, hát még a szalonna! Azt cincogta a kis egér, hogy ilyet még az egérkirály fia sem evett. Ugy neki láttak, Gyurika is, meg az egérke is, kenyérnek, szalonnának, hogy egyszerre csak: kopp! egy egy befaló falás sem maradott!

- Tyhü! - gondolja magában Gyurika, - a kenyeret, szalonnát megettük, mi lesz vacsorára? Az ám, mi lesz vacsorára!

A Mucika is eléjött s erôsen ránézett a kis gazdára.

- Hát te neked mi kéne!

Felelt a Mucika :

- Nekem bizony zab kéne!

Haj Istenkém, Istenkém, de megijedt erre Gyurika. Hiszen, egy szem nem sok, annyi zabot sem hoztak. Búsan szólt a Mucikához:

> - Muci nem kapsz abrakot.

Felelt a Mucika :

- Akkor nem is szaladok.

Kérdezte Gyurika :

- Nem elég a füvecske?

Felelt a Mucika :

- Ló vagyok én, nem kecake!

Jaj, de elszomorodott most Gyurika! Nincs zab, nem mehetnek tovább. Pedig of hetedhét országon tul szeretett volna menni. Na, jol van. Hát visszamennek. Ugy is, ki tudja, mennyit sirt utána az édesanyja. De még az édesapja is. Mert Gyurika nem szólt senkinek, ugy indult világgá. Ha szólt volna, most nem volna itt.

Azt mondta hát a Mucikának:

- Mucikám, hát gyerünk vissza.

Szólt a Muci: Jó lesz biz' a!
Hamar fölkantározta a Mucikát, fölpattant a nyeregbe $s$ azzal hipp, hopp! szaladtak visz-
szafelé. Utközben jutott eszébe, hogy az egerecskétől el sem bucsuzott. Az ám, hol szaladt már az egerecske! Hegyeken, völgyeken tul, ahol ni, éppen most ért a Gyurikáék pitvarába. Ott megállott szépen s elkezdett cincogni a Gyurika apjának, anyjának. Vajjon mit cincoghatott az egerecske? Mit gondoltok, gyerekek, mit cincogott? En azt gondolom Gyurikáról, Gyurikának az aranyos jó szivérôl. Hogy ne sirjon a Gyurika apja, anyja, mert mindjárt jön a fiacskájuk, az aranyos Gyurikájuk. Csak egy kicsit kiszaladt a zöld erdőbe, az aranyszőriu Mucikán.

Hát bezzeg, hogy igaza volt az egerecskének. Ahol ni, jön már a Mucika, hátán a Gyurika. Kipi, kopi, kopog az ezüst patkó, csingilingi, cseng az ezüst csengõ.

Hogyha vissza nem jồ a Mucika, Mucika hátán a Gyurika, az én mesém is tovább tart.

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

## KÖSZÖNTŐK.

## Apa nevenapjára.

- Irta: MART NÉNI. -

$$
\begin{array}{ll}
\text { Nem nyilik a virag, } & \text { A mi kis hazunkban } \\
\text { Nem esicsereg madar, } & \text { Ragyogo tavasz van: } \\
\text { Döngicsélo kis méh } & \text { Tü ég a kailyhaban, } \\
\text { A réten mar nem jar. } & \text { Virag az ablakban. } \\
& \\
\text { Fagyos szél rengeti } & \text { Édesapam keze, } \\
\text { Az erdঠ nagy fait; } & \text { Gondja, szeretete } \\
\text { Elhervadt a virag, } & \text { Varazsolta oda, - } \\
\text { A kis madar fazik. } & \text { Az Isten eltessel }
\end{array}
$$ (DE6.)

## Anya nevenapjára.

- Irta: BENKO ANNA. -


## S*ines sสárnyu kis madarke

Csiesereg az agon,
Tarka szegfü mosolyog a
Meleg napsugaron.
Virag, madár s aะ ón saivem
Oszintén kivanja:
Edesanyât a jo Isten
Éltesse, megáldja!
(Bethlon.)


# Az én Gyula nagybátyám. 

\author{

- Irta : Guy de Maupassant. -
}


## II.

Apámon ugyanaz a vasárnapi felöltô volt, amelyrōl már beszéltem. Még az utolsó reggel is töméntelen benzint pazaroltak el rája, melynek erôs, átható szaga a hajón is érezhetổ volt.

Egyszerre apám két előkelô hölgyet vett észre, akiket kiséróik osztrigával kináltak meg.

Egy vén, rongyos matróz a késével nyitogatta az osztrigákat, átadta az uraknak, akik aztán a hölgyeket kinálták meg velök. És a hölgyek finom zsebkendójükön tartva a héjakat óvatosan szürcsölgették a nyalánkságot, hogy a ruhájukat el ne kenjék s a kiüritett héjakat a tengerbe vetették.

Apám roppant kedvesnek és elốkelônnek találta ezt a mulatságot s azonnal odament anyámhoz és testvéreimhez.

- Nem ennétek ti is egy-két osztrigát?

Anyám habozott, mert sajnálta a pénzt, de nénéim kapva kaptak az ajánlaton. Anyám tiltakozó hangon mondta:

- Attól félek, hogy elrontanám a gyomromat. Nem bánom, a lányok-ehetnek, de ne sokat, mert hátha megbetegednek tôle.

Aztán felém fordulva igy szólt:

- Józsinak ne adjatok. A fiugyerekeket nem kell elkényeztetni.

Igy hát én anyám mellett maradtam és szörnyen igazságtalannak találtam az $\sigma$ megkülönböztetését.

Apám ez alatt ünnepélyes léptekkel a vén matróz felé tartott. A leányok és veje követték.

Apám megakarta mutatni nénéimnek, hogyan kell az osztrigákkal bánni, hogy levük a földre ne csepegjen. Utánozni akarta a hölgyeket, ami annyira sikerült neki, hogy az egész folyadékot a felöltőjére öntötte.

Anyám dühösen mormogta:

- Bizony jobb volna, ha nyugton maradna.

Egyszer azonban apámon nagy nyugtalanság vett erôt.

Odahajolt hozzánk és elhalványodott arccal, szemében különös tekintettel, halk hangon mondotta az anyámnak:

- Különös, de ez az osztrigás matróz hallatlanul hasonlit Gyulához.

Anyám a szavába vágott :

- Miféle Gyulához?
- Hát... a bátyámhoz. Ha nem tudnám róla, hogy Amerikában van, meg mernék esküdni, hogy $\delta$ az.

Anyăm egészen zavartan dadogta:

- Ne beszélj ilyen bolondokat. Tudhatod, hogy nem ô, minek izgatod föl az embert.

De apám megmaradt állitása mellett.

- Te, Klára, eredj csak oda és nézd meg jól. Szeretném, ha a magad szemével is meggyôződnél róla.

Anyám fölkelt és odament a leányokhoz. En is erősen megnéztem a matrózt. Oreg volt, mocskos, ráncosképü s egészen el volt foglalva az osztrigával.

Anyám csakhamar visszajött hozzánk.
Láttam, hogy egész testében remeg. Gyorsan suttogva beszélt.

- Azt hiszem, hogy 6 az. Jó volna talán kérdezősködni a kapitánynál. Minden esetre legyünk óvatosak, hogy ez az akasztófára való valahogy a nyakunkba ne szakadjon.

Apám fölkelt, hogy megkeresse a kapitányt. En utána siettem. Nagyon különösen éreztem magamat.

A kapitány, egy magas, sovány uriember, a födélzeten sétált olyan fontoskodo arccal, mintha csak egy Indiába vitorlázó óriási hajonak volna a kapitánya.

Apám elképzelhetetlen udvariasággal és ünnepélyeséggel szólitotta meg, érdeklődött foglalkozásának minden aprólékossága iránt s ki nem fogyott a hizelgõ bókokból.

- Mi a fontossága Jerseynek? Milyen a népe ? Milyenek a szokások, erkölcsök? Mit termel? Jó-e a földje ? Stb. stb.

Az ember azt hihette volna, hogy legalább is az Eszakamerikai Egyesült Allamokról van szó.

Végre rá terelödött a beszéd a mi hajónkra is, az „Express"-re. Apám remegб hangon kérdezte a kapitánytól.

- Van ezen a hajón egy érdekes matróz. Az, aki az osztrigákat bontogatja. Nem tud ön semmit közelebbit errôl az emberről?
- Ez egy francia csavargó, aki a mult esztendőben Amerikában akadt elémbe. Gondolom, rokonai vannak Havreban, de nem mer hozzájuk menni, mert pénzzel tartozik nekik. Hogyis hivják csak? Izé, Dár... Dármonche vagy Davranche Gyulának... Gondolom, ez a neve. Valamikor, ugy látszik, jól birta magát, de hát végre is idáig jutott.

Apámnak mintha torkát szorongatták volna. Hörögve mondotta:

- Ah igen. Nagyon szép ... Különben, nem is olyan meglepõ. Köszönöm, kapitány ur.

Es eltámolygott onnan, a kapitány meg bámulva nézett utána, nem tudva, hogy mire vélje a dolgot.

Amikor apám odajött az anyámhoz, olyan lelkiállapotban volt, hogy az anyám a fülébe sugta :

- Ülj le! Még észreveszik rajtad, hogy történt valami.

Apám lerogyott a padra.

- Ő az! Ó az! Mit csináljunk?

Anyám élénken felelte :

- El kell távolitani a gyermekeket...

Mindenekelôtt pedig ügyelnünk kell arra, hogy a vổnk mit se sejtsen a dologról.

- Milyen csapás ! - mormogta az apám. Anyám dühösen folytatta :
- Különben mindig gyanakodtam arra a gazemberre és mindig féltem attól, hogy még egyszer a nyakunkba varrja magát. Persze, nem dolgozott. Lehet is bizni egy Davrancheban ...

Es apám végigsimitotta tenyerével a homlokát, ami szokása volt, valahányszor anyám leszólta.

- Add oda a pénzt Józsinak. Fizesse ki az osztrigákat, de rögtön. Még csak az kellene, hogy ez a koldus ránk ismerjen. Szép kis komédia volna itt a hajón. Menjünk át a másik oldaira.

Mindải.etten fölkeltek, kezembe nyomtak egy ötfrankost.

Megkérdeztem a vén matróztól:

- Mennyivel tartozunk önnek, uram?

Szerettem volna azt mondani neki, hogy nagybácsi.

- Kétfrank ötven centime-mal.

Odaadtam neki az ötfrankost s © visszaadott belőle.

Ránéztem a kezére, arra a ráncos, cserepes, matrózkézre, azután az arcára, arra az öreg, nyomoruságos arcra, és azt gondoltam magamban: Ez az én nagybátyám! 1 Az apám Datyja!

Adtam neki tiz sou borravalót.

- Aldja meg az Isten, ifju ur.

Es ezt olyan hangon mondta, mint valami szegény ember, aki alamizsnát kapott. Odakünn Amerikában bizonyosan koldult.

A leányok bámulták bôkezüségemet.
Amikor a kétfrankot visszaadtam apámnak, anyám meglepetve kérdezte:

- Három frankba került az osztriga? Lehetetlen.

Erôs, határozott hangon válaszoltam :

- Tiz sou borravalót adtam neki.

Anyám rémülten kérdezte:

- Megbolondultál? Tiz sout adni annak a koldusnak!

Hirtelen elhallgatott, mert apám jelentôs pillantással nézett a vejére.

Azután mindnyájan hallgattak.
A láthatár peremén ibolyaszinü ködbe burkolva bukkant föl Jersey.

Amikor a kijárat felé tolongtunk, erôs vágy fogott el, hogy még egyszer lássam az én Gyula nagybátyámat és egy jô szót mondjak neki.

De minthogy a hajón már senki sem evett osztrigát, az én nagybátyám eltünt, Bizonyosan lement nyomoruságos kamrájába.

Visszafelé a Saint Malo hajóra szálltunk, hogy ne találkozzunk vele. Anyámat szinte halálra gyötörte a nyugtalanság.

Nagybátyámat sohasem láttam viszont...
Lásd, ezért adok néha egy-egy esavargónak ötfrankot.

## Tamás érdeklődik.

## (Beszélgetés a kinaiakról és Pekingről.)

II.

Tamás: A multkor ażt mondottad, hogy az európai követségeket Pekingben katonaság védelmezi. Ezeknek a katonáknak egy percig se lehet biztonságban az életük. Ha a kinai katonák csatlakoznak a felkelôkhöz, néhány perc alatt elfoglalhatják a követségek palotáit.

Apa: Az európai emberek nem olyan könynyen adják oda az életüket. Ha a kinaiak egyegy palotát körülvehetnének, azzal bizony könynyen elbánhatnának. De az egész európai városrészt nagy kôfal veszi körül, melynek kapujában már ott áll a fegyveres ôr. Mielốtt a kapun, vagy a falon a kinaiak áthatolnának, már talpon lenne minden európai. Nemcsak a katonák, hanem a tisztviselôk is el vannak látva fegyverrel. Ha ravaszsággal vagy erôszakkal betörnének a lázadók a nagy kôfalon, ujabb akadályra találnának. Minden követség még külön erôs fallal van körülvéve. Valóságos vár némelyik, bizonyára kitünôen el van látva fegyverekkel és ennivalóval. Ma már segitség is hamar érkezhetnék. Menne a dróttalan távirati jelentés mindenfelé és hirdetné a veszedelmet. Kisebb lázadás nem ártana a követségeknek. Persze, más volna a helyzet, ha egyszerre Kinának nagy része lángba borulna. A lázadás viharából akkor nem menekülhetne ki európai.

A kinaiakat ez a sok fal nem bosszantja. A falakhoz nagyon hozzá vannak szokva. Egész Pekinget, beleértve az európai városrészt is, hatalmas kôfal zárja körül. A várost ismét nagy kôfal választja két részre, az egyik a tatárok, a másik a kinaiak városa. A tatárváros belsejében sem sokáig mehet elôre az idegen, mert hatalmas kôfal állja utját. A kôfalon belül levô városrészt szokták tiltott városrésznek mondani. Ha ezen a kőfalon valahogy átjutott az idegen, megint nemsokára kôfal állja az utját. Ide már igazán nehéz bejutni halandó embernek. Ez a körülzárt hely a szent városrész, a kinai császár és császári család palotái vannak bent. Egy olyan kiváncsi természetü fiunak, amilyen te vagy, kellemetlen lehet ilyen városban élni. Magam is ugy érezném magam, mint egy nagy börtönben, hol akadályok vesznek körül, bármerre indulok. Ha azonban kinai lennél, nem bosszantana tulságosan, ha még egy falba ütköznél és a bejáratnál megállitanának, hogy az európai városrészbe tilos a bemenet. Nem volna más hátra, mint hogy mi is falat épitenénk a házunk körül és kiirnánk, hogy a császárnak, a hercegeknek és curópaiaknak tilos a bemenet. Persze, szükség volna házra és arra, hogy kinaiak legyünk. Azaz akkor még sem mernénk megtenni, megbüntetne a császár, vagy bosszut állanának az európaiak.

Tamás: Szélesek ezek a városfalak?

Apa: Nagyon magasak és szélesek! A tatárok és kinaiak városrészét elválasztó fal talán a legszélesebb. Fent 10 méter; olyan mint egy szük utca. Kocsik mehetnek rajta egymás mellett. Pekingben ugy hat, mint egy széles utca, mert ott az utcák néhány kivételével elképzelhetetlenül szükek. A sikátor szót is alig lehet rájuk alkalmazni. A két oldalt olykor csak egykét méter választja el egymástól. Ennek megvan az az elônye, hogy a nyári rettenetes hôségben hüvösek, de minthogy a nap alig éri olykor-olykor a földet, rettenetes a levegô. Minthogy csatornázva nincs a város, a rengeteg piszok kifolyik a házakból az utcákra. Az utcákon a sárban disznók és kacsák együtt fürödnek és turkálnak kinai félmeztelen gyerekekkel. A viz, természetesen, meg van fertôzve. A halandóság még sem olyan nagy, amilyennek gondolná az ember. Ennek nagyon egyszerü oka van. Kinai ember nem iszik vizet. Ne gondold, hogy sört vagy bort iszik! Ez a tea hazája. Teát lehet kapni mindenütt s végtelenül olcsón, sôt ingyen is osztanak ki egyes elosztó-helyeken. A fertôzött viz tehát nem árt nekik, mert fôvés közben elpusztulnak a baktériumok. A tisztaságra nem lehet még a mûvelt kinaiakat se rászoktatni. Az utcán vagy látogatás alkalmával tisztán jelennek meg ugyan, de az otthonukkal nem törổdnek. Minthogy Pekingben télen nagyon hideg van, ugy védekeznek nagyon sokan, hogy ôsztốl tavaszig nem vetkôznek le. Ezért nem szeretik az utasok a hajón vagy vasuton, ha kinaiak mellettük vagy közelükben telepednek le. A kisebb utcák hulladékokkal vannak telve. Olyanok, mintha nagy árkok vonulnának a házsorok között, mert itt kövezetről szó sincs. A fôutvonalakon a középsô rész fel van töltve és ki van kövezve. Ez megfelel a mi kocsiutunknak. Minthogy a mieinkhez hasonló kocsik Pekingben nem járnak, ezt az utcaközepét gyalogosok is használják. Jár ott még egy kétkerekü, szörnyen döcögố kocsi is, mely elé öszvér vagy szamár van iogva. De csak az szálljon bele, aki megunta az életét, mert kirázza az emberbôl a lelket. Ez a kocsi nem gázol el senkit. A kocsis tudniilik nem ül a bakon, nem hajtja az állatot, hanem szép lassan vezeti. A kocsiban nincs ülés, a kinaiak leülnek az aljába és rázatják magukat. A kocsiut két oldalán mély árkok huzódnak. Ezek is tele vannak piszokkal és esôs idôben sárral. Az árkon tul, a házak tövében ismét töltés van, ahol kis hintóban is lehet közlekedni. A házak a fôutvonalokon boltokkal vannak telve.

Tamás: Nincsenek Pekingben parkok? Talán a gazdagok palotái más helyen vannak ? El sem tudom képzelni, hogy mâvelt, gazdag emberek ilyen utcákban épitsenek házat.

Apa: Vannak gyönyörü parkok, de azokban az istenek templomai állanak. A vagyonosabb polgárok házai kivülről szintén közönségesek. Ablakot az utcára nem szoktak késziteni. Ha az ember a kapun belépott, csak akkor veszi
észre, hogy vagyonosabb ember házába lépett A kinai elzárkózik a világ elổl. Különösen elzárkóznak a nôk. Az utcákon, még a legforgalmasabb és legzsufoltabb utcákon is alig látni nôt. Ha a lányok kimennek a házból, kis hintón távoznak el. Azt is lefüggönyözik. Csak ha a szél meglebbenti a függönyt, vagy a leány kinyitja kissé a vásznat, hogy lopva kinézzen az utcára, lehet egy-egy percre látni arcát. Európai embernek nem sok kedve telik benne. A kinai lányokat a divat teljesen elcsufitja. Lábukat elnyomoritják, olyan kicsi, hogy alig tudnak rajta jảrni, arcukat pedig erősen befestik. Ez a divat Kinában. A hajukat simára rászoritják fejbőrükre. A mandzsu lányok sokkal kedvesebbek. Lábuk nem nyomorék, arcuk barátságosabb, termetük is szebb és a legváltozatosabb hajdiszeket használják. Rögtön rájuk lehet ismerni.

Tamás: A szegény ember lányának nem telik festékre, nem járhat hintón. A lábát sem nyomorithatja el, mert akkor nem tudna dolgozni. Ugy-e, csak a gazdag emberek leányaira mondottad, hogy festik magukat és hintón járnak?
$A p a$ : Természetesen, a szegény ember ott talán még rosszabbul él, mint nálunk. De leánya ritkán van. Ott nagy csapásnak tekintik a leánygyermeket. Nem nagyon gondozzák és bizony a legtöbb elpusziul. A szegény emberek gyakran beadják ôket állami intézetekbe. Ezek pedig kiadják falura gondozó anyákhoz. Ezeknek a gyermekeknek elég jó dolguk van, mert ellenôrzik a gondozókat. Igy szabadul meg a szegény ember leányaitól. Ha meghal a leány, nem nagyon sajnálják. Azt hiszik, hogy ujra feltámad tökéletesebb formában. Persze, a leánynak tökéletesebb formája a fiu. Könnyü nekik megvigasztalódni, mert ôk hisznek a lélekvándorlásban. A fiura azonban vigyáznak. Te most azt hiszed, hogy a kinaiak kegyetlenek. Nagyon tévedsz. Ốket a vallásuk tette ilyenekké. Sốt azt mondhatjuk róluk, hogy jószivüek. Az elhagyott gyermekeket közintézményekben felemelik, a szegények a város több pontján ingyen-teát kapnak, sokszor osztanak ki ingyen vetômagot, sôt ruhát és orvosságot is. A tanitás is ingyenes. Tudnak is Pekingben nagyon sokan irniolvasni

Még nem tudod magad elé képzelni Pekinget, mert nem beszéltem neked két nagyon fontos dologról. Az egyik az, hogy a városban gyönyörü templomok vannak. A legszebbek valószinüleg bent vannak a szent városban, de a kinai városrészben is van két gyönyörü templom; egyik az ég, másik a föld tiszteletére épült. Az Egg temploma el van zárva a lármás utcától. Gyönyörü parkban fekszik, a parkot természetesen erôs kôfal veszi körül. Ha az ajtón belép az idegen, megkönnyebbül a lelke, mert megszabadult az utca zürzavaros zajától. Elindulhat a parkban befelé, hogy közelrôl megvizsgálja a templomot. Egyszerre ujabb kőfal állja utját, mely magát a templomot és melléképüle-
teit veszi körül. Az épület minden része, a lépcsôk, oszlopok, falak fehér márványból vannak kifaragva. Nagy hatást tehet már külsejével is a hivôkre. Ha rásüt a nap a csillogó fehér márványra, szinte vakitó lehet a csillogása. Képzelj hozzá óriási néptömeget, amely akkor tölthette be a templomot és környéket, mikor a császár fényes kiséretével megjelent a szertartáson. A császár ugyanis évenként többször megjelent az istentiszteleten! En inkább kora reggel, amikor még nem erôs a napfény és elhagyatott a templom, szeretném megnézni ezt a palotát. Különösen esô után lehet szép. A nagy fák között azt a hatást teheti az emberre, mintha a tündérek palọtáját találta volna meg.

Az Ég temploma mellett van a Föld temploma, mely szintén körül van véve fallal. Ezt is felkereste a császár, hogy a megkezdődô mezei munkára áldást kérjen. Azt mondják, hogy a szertartás után aranyekéjével az ott levô földön egy kis barázdát ô is huzott. Utána pedig a fố udvari emberek. Van még Kinában nagyon sok templom, de az Ég templomával kevés versenyezhetik.

A templomokon kivül jellemzố Pekingrê az, hogy az utcakeresztezôdéseknél diadalivek vannak. Ha emlékszel rá, már többször mutattam diadaliveket neked; nem kinaiakat, hanem rómaiakat. Ott voltak nagyon divatosak. A császárok nagy gyôzelmek után diadalivet készittettek és a diadaliveken levô domborművek
megörökitették tetteiket. Pekingben is diadalivek hirdetik a kiváló kinaiak emlékezetét. A diadaliv nem akadályozza a közlekedést, a kocsik, gyalogosok, vagy egész karavánok ugy járnak alatta, mint egy kinyitott nagy kapu alatt. A sok kinai diadaliv között van egy, amely bizonyára nagyon bántja a kinaiak szemét. A német császár a boxerlázadás után kényszeritette a kinai kormányt, hogy meggyilkolt nagykövete számára a fôutvonalon diadalivet emeltessen. A kinai nemzeti kiválóságok között ott áll egy idegennek a diadalive, aki mégis csak Kina leigázására törekedett. Nagy megalázás volt ez Kinára. Félek, hogy nem sokăig áll ott az a diadaliv. Vagy talán már most sem áll ottan.

Sok megváltozhatott Pekingben és a kinai birodalomban $a z$ utóbbi években, mióta a császárt megfosztották trónjától. A németek hadihajói sem cirkálnak már a kinai vizeken, hogy sulyosabbá tegyék a német nagykövet szavait. A világháboru is sok változást hozhatott ott is. Ha az utazó pár év mulva felkeresi Pekinget, sok mindent megváltozva talál. De a szellemektôl a nép bizonyára akkor is félni fog, mert évszázadok óta ez a félelem jellemzi legjobban a kinai embert. A szellemektôl való félelem irányitja tetteit. A munkán kivül azzal telik el a nép élete, hogy hizeleg mindenki a jó szellemeknek és védekezik a rosszaktól.
(Budapest.)

# Hogy lettem én gólyakirály? 

## Ifiukori emlék.

## - Irta: Bujk Béla. -

Bizonyára sokan vannak közöttetek, akik tudják, hogy kétféle gólyakirály van. De akik még nem tudnák, azok kedvéért megmondom, hogy milyen az a kétféle gólya. Mindenik megegyezik abban, hogy két lába van és mindeniknek két hazája van, amit eddig is tudtatok a gólyáról. De miben különbözik hát akkor a kétféle gólya?!

Hogy ne legyetek sokáig bizonytalanságban, ezt is elmondom: Az egyik gólyát mindnyájan ismeritek, hiszen lelkendezve mondjảtok el egymásnak tavasz jöttével: „En már láttam gólyát!" Örültök, ha kelepelni halljátok és ha szerencsétek ugy hozza magával: örvendezve kiséritek a levegõ̉ben, amint csorrében békát vagy kigyót visz kicsinyeinek.

A másik gólyának pedig emberi formája van. Talán némelyitek hallott is ezekrổ a gónlyákról. Azokat a felnôtt ifjakat, akik elvégezték a gimnázium nyolc osztályát, letették az érettségi vizsgát és mennek tovább tanulni a felsôbb iskolåkra, az egyetemekre, - amilyen Kolozsváron is van -- ezeketazifjakatnevezték el "gólyáknak", amig az elsó évet tanulják az egyetemen.

Ugy-e most arra vagytok kiváncsiak, hogy miért kapták a "gólya" nevet. Hát, mert ezek is vándorolnak, ezeknek is két hazájuk van. Az egyik a puha, meleg édesanyai fészek, melybôl ôsszel eltávoznak abba a városba, idegenbe, ahol az egyetemen tanuihatnak, s ott szállást kell keresniök az iskolai esztendô idejére, - ez a másik hazájuk.

Szóval, az ilyen gólyáról lesz ebben a történetben szó, s azt a kedves ifjukori emléket mondom el nektek, amikor én is vándorutra keltem az anyai fészekbôl és elköltözvén „gólyakirály" lettem.

Gólyakirály nem lesz minden gólyából, hát hallgassátok meg, hogy miként történt a dolog.

Én a budapesti egyetemre mentem a többi gólyák közé. Budapesten a "Tanitók Házában" volt a szállásom sok gólyatársammal együtt. A „Tanitók Háza" egy nagy internátus, amit az egyetemre menô ifjaknak épitettek, hogy ott ellátást kapjanak s onnan járjanak az egyetemre négy éven àt. Ebben az inernátusban két kedves, hagyományos szokást honositottak meg még az intézet alapitása idején.

Az egyik szokás szerint minden év szeptemberében ismerkedô est szokott lenni a közös étkezổ teremben, hogy a régebbi benlakók megismerjék az ujonnan jötteket, a gólyákat. Az ismerkedés pedig ugy történik, hogy minden gólya egymásután feláll az asztalnál és pársoros versben kell bemutatkoznia.

A másik szokás pedig az, hogy a gólyák közül kineveznek egyet királynak. Ez lesz arra az iskolai évre a gólyakirály. Kap egy királyi jelvényt: egy porcellánból való gólyát. Ezt mint a királyság jelvényét gondosan kell ôriznie a szobájában, az asztalán, amig a mélósóga tart. A királyi teendóje nem sok, mert országa nem nagy, hatalma csak az intézet falain belül terjed, de vidáman, egyetértésben él a többi gólyák között.

Ezek után elgondolhatjátok, hogy minden gólya nagy várakozással tekint az eljövendố ismerkedés felé, s addig sokat töri a fejét, hogy valami versfélét vagy kínrimet kiizzadjon a koporsóból. Az is nagy izgalmat vált ki, hogy vajjon ki lesz az uj gólyakirály, mert mindig a régi gólyakirály nevezi ki utódját, de elôre elárulni a kinevezésből semmit sem szabad.

Vártuk is nagy türelmetlenséggel, hogy eljöjjön az ismerkedés napja. Végre elérkezett. Kellố méltósággal együtt ültünk az étkezốben, és vártuk, hogy "felszálljanak" egymásután a gólyák és elkelepeljék bemutatkozó verseiket. Minden gólya bemutatkozása után harsány éljenzés és fülsiketitô nevetés tört ki a zagyvalékos versek hallatára.

Bizonyosan kiváncsiak vagytok, hogy én milyen verset kanyaritottam ki. Ime olvassátok:

> Messze innen, tul a Tiszán, de tul még a Zagyván,
> Ahel 2 iöld domborodik az alföldi rónån,
> Van egy város: Nagy-Kun-Karczag, melynek esonka ternyát Ha megnézed, láthatsz ottan egy féllab gu golyát.
> Eat a golyát akkor látni,
> Amikor megy névjegyeken a sok B. u. é. k.;
> Hogy pedig ezt miért mondom, mindjárt hallják,
> Mert 2 nevem: Béla B. u. j. k.!

* 

A bemutatkozások vidám hangulatban lefolyt jelenetei után minden figyelem a trón felé rrányult, ahol a hosszuorru gólyakirály épen a pápaszemét igazgatta, miközben búcsupillantást vetett a muló királyság maradandó jelvényére, a poreellán-gólyára.

Amikor a trónbeszédbe belekezdett, s megköszönte népe rajongását és búcsuzni készült, mindenki mozdulatlanul, nagy csendben ült a helyén, s várta az uj király kinevezésének kihirdetését.

A király utolsó szavai ezek voltak: „Most pedig kinevezem utódomnak a B. u. j. k. Bélát."

Bevallom, nem kissé lepődtem meg a váratlanul ért szerencsére, de ha valaki arra gondolna most, hogy bizonyosan hosszu gólyaorrom avatott fel e méltóságra, nagyon tevedne.

Szerénytelenség nélkül mondhatom, hogy gólyaorrom hiányában nem számithattam a gólyakirályi méltóságra, s ha mégis tudni akarjátok,
hogy vajjon mivel érdemeltem ki a gólyakirály ${ }^{-}$ ságot, nem gondolhattok egyébre, mint hogy talán hosszu, gólyaszerü lábaim szerezték meg számomra e nagy méltóságot. De nem is volt ez fontos, elég az hozzá, hogy váratlanul igy belecseppentem én a királyi méltóságba sát kellett vennem a királyság jelképét, a hatalom jelvényét.

Megkezdtem uralkodásomat és király lettem a többi gólyák között.

Bár a gólyakirályság csak olyan gondnélküli, tiszteletbeli elfoglaltságot jelentett, mégis jólesô érzéssel becsültem meg az elődöm által adományozott királyi méltóságot és gólyatársaim „hódolattal" ismertek törvényes uralkodójuknak.

Igy cseppentem én bele a gólyakirályság pünkösdi királyságába szándékomon és reményemen kivül. Ha majd megnôttök, bizonyára közületek is fog akadni nem egy gólya, de az sem lehetetlen, hogy a véletlen ugy hozza sorsotokat, hogy épen a "Tanitók Házába" mentek az őszi vándorut idején.

Akik oda kerültök majd, ${ }^{7}$ jusson eszetekbe ez a kis történet, hátha rátok is fog mosolyogni a szerencse a "gólyakirályság" képében . . .
(Nagyvárad.)

## Csehszllovákian elöfizetơinkhez!

A Cimbora kiadóhivatalának Csehszlovákiában a Szlovak Általános Hitelbank kosicel fiokjánál van számlája, amely számla javára az elōfizetési dijakat cseh koronában az alábbi pénzintézeteknél lehet ${ }_{j}$ befizetni:

Beregsas: Beregmegyei Gazdasági Bank r.-t.
Helmecz: Bodrogközi Bank r.-t.
Hlohovec: Galgóczi Hitel intézet.
Illava: Illavai Hitelbank.
Lucenec: Nógrádmegyei Népbank.
Michalovee: Nagymihály kereskedelmi és hitelbank r.-t.

Mukacevo: Beregmunkácsi bank r.-t.
Nitra: Nyitrai Takarékbank r.-t.
Nove-Mesto: Elsõ Vảgujhelyi Bank r.-t.
Nove-Zâmky: Ersekujvári Népbank r.-t.
Presov: Eperjesi Bankegylet.
Roznava: Rozsnyói Bank r.-t.
Sevljus: Nagyszöllösi Hitelintézet.
Sp. Nova-Ves: Szepes-Iglói Hitelbank r...t.
Trencin: Trencséni Hitelbank r.-t.

## GYOMOR-RONTAKMÁL

a legjobb hashajtó a
KAPROL
Joízü - esokoládéból van.
Kapható minden gyógyszertárban!

## A vándorló király.

- Irta: BANDI BÁCSI. -

Mese-mese, mátka
Egerek királya
Tarisznyát akasztott
Egyszer a nyakába.
Megunta a népét, Meg a bársony székét: S meg sem állt, mig el nem érte Az országa szélét!

Hanem ott egy sárga Cica állt uțjaba:
„Hová indult, egereknek
Vitézló királya? ?"
(Budapest.)
„Megyek, mendegélek, Mig csak oda érek, Hol sajt még az üvegje is Az ablak szemének!"
„Egerek birája,
Hatalmas Királya
Messze indult, egymagában
Oda nem találna!
Én sem tudnék róla,
Ha nem lettem volna
Valaha e csudálatos
Országnak lakóịa.

Ha magas felsége Terhének nem vélne, Elkisérném s odaérnénk Még a nap keltére!"
„Megköszönöm szépen
Kenyeres vitézem.
Vezéremnek teszlek tüstént,
Ha elérjük épen . . .!"
Mese-mese, mátka,
Egerek hazája
Vándorló királyát
Azóta se látta!


# Krumpli herceg és Cékla kisasszony lakodalma. 

- Irta: Tutsek Anna -

A szakácsné nagyon sietett, és rendetlenségben hagyta a zöldséges pincét.

A sarokban egy nagy, kövér krumpli buslakodott és nagyokat sóhajtott.

- Oh, milyen sorsra jutottam, - nyögte keservesen. Itt kell hevernem a sarokban, egyedül, elfeledve, elszakitva családomtól, egész nemzetségemtől... Oh ha ezt tudnák, minden Krumpli ôsöm megiordulna sirjában...
- Szabad tudnom, milyen nemzetségbôl származik ön? - kérdezte szerényen egy öreg, összeaszott, ráncosképü sárgarépa.
- Én a nemes és vitézlö Krampampuli Krámpli családból származom, - vágta ki büszkén a Krumpli. - Ôseim királyok voltak s magam is királyi herceg vagyok!
- Azt mindenki mondhatja magáról, kiáltott közbe csipósen egy fekete retek.
- Hogy vonhatja kétségbe, amit én mondok, - dörgött harciasan a krumpli.
- Kérem, kérem, - өrôsködött a rotok, - csak azt akartam ezuel mondani, hogy ón is
ugyanezt állithatnám magamról, ha akarnám, mert hiszen külsőleg teljesen egyformák vagyunk. Ön is gömbölyü, én is gömbölyü vagyok; ön is barna, ên is barna vagyok. Tehát, amint láthatja, semmi külömbség nincs köztünk.
- Külsőleg talán, - szólt megvetôleg a krumpli - egy rövidlátó ember tală összetéveszthetne ... De belsôleg!.. Ön csipôs, kemény és keserü, - én puha, omlós, jóizü vagyok. Ön mindig nyers marad, engem pedig puhára sütnek, 10 znek.
- Ami azt illeti, ezt nem tartom olyan nagy élvezetnek, - vágott vissza még csipôsebben a retek. - Már csak inkább maradok nyers életem fogytáig, mint hogy puhára fôzzenek és forró zsirral nyakon öntenek. Mondja kérem, egyebet nem tud felhozni előkelố származása mellett?
- De igen, - vágta ki tisztán a krumpli, - hiteles történelmi adataink vannak afelôl, hogy az emberek - 2 teremtés urai legtökélotesebb l6nyei - ha valakinek szépseagét ki
akarják emelni, hozzánk hasonlitják s azt mondják róla: krumpli orra van! Ime tehát, a dicséret legnagyobb fokát velünk fejezik ki, hozzánk hasonlitják azt az embert, akinek a legszebb orra van!

A retek megsemmisülten hallgatott el. Erre már igazán nem tudott mit felelni, mert hiszen a történelem legrégibb kötetei között sem található arról semmiféle följegyzés, hogy az emberek valaha a retekhez hasonlitottak volna valakit.

De azért még mindig nem adta meg magát, s éppen valami ujabb csipôs válaszon törte az eszét, amikor egy másik hang szólalt meg.

Egy zöldes, lila szinbe játszó, öreg karalábé szólt ernyedt, fás hangon:

- Ugyan, mire való ez a vitatkozás ? Hát nem mindegy, hogy ki. milyen nemzetségből származik ? Fó az, hogy élünk és itt vagyunk, s igyekezzünk azt a kis időt, amely nekünk adatott, jól fölhasználni. Én a magam részéről az emlékirataimon dolgozom, s minden szerénytelenség nélkül mondhatom, hogy ez valóságos remekmú lesz!
- Igazad van, oh bölcs öreg, - mondta a Krumpli leereszkedő elnézéssel - nem is fogok többet vitatkozni, anuál is kevésbé, mert hiszen az nem méltó egy Krampampuli Krumpli herceghez. Hanem, hogy ne unatkozzam annyira, elhatároztam, hogy meg fogok nösüini. De hol találok magamhoz iltó feleséget?
- Oh, herceg, - ugrott elé a fonnyadt képü sárga répa, - ha megengedi, én megismertetem valakivel, aki teljesen méltó önhöz !
- Ki ki legyen az?
- Vörösvãri és Pirosképü Cékla kisaszszony. Nagyon szende, szelid, jó erkölcsü hölgy, igen házias és szerény. Igen jól ismerem; hajdan a kertben szomszédok voltunk.
- És most hol van?
- Itt lakik a pince tulsó felében, a homokban, ott, ahol annyi pókháló csüng. Mindig mondtam, hogy az szerencsét fog hozni neki! Ennél nagyobb szerencse pedig igazán nem érhetné, mintha Krampampuli Krumpli herceg megkéri a kezét!

Krumpli herceg öntelten mosolygott.

- Menjünk hát, látogassuk meg Cékla kisasszonyt. Uraim, - fordult a retekhez és a karalábéhoz, - ha ugy tetszik, tartsanak velünk. Szivesen látom a kézfogón, mint vendégeimet.

A karalábé bölcs nyugalommal, a retek kissé savanyu arccal, de elfogadták a meghivást, s azonnal utnak kerekedtek valamennyien leánynézőbe.

A sárgarépa elơre sietett, hogy értesitse Cékla kisasszonyt és családját.

Nagy örömmel fogadták ott a hirt s Vörösvári és Pirosképü Cékia kisasszony azonnal előbujt a homokból, ahová a szakácsné bedugta, letisztogatta a homokot a ruhájáról, s örömében olyan vörös lett az arca, mint a - cékla!

Közben odagurultak már Krampampuli

Krumpli herceg és kisérete és Sárgarépa néni bemutatta ôket egymásnak.

Krumpli herceg egy kissé szuszogott, mert kövér volt és kifárasztotta a gyors gurulás, de azért daliásan megbillentette a fejét.

- Kisasszony, - kérdezte - akar-e a feleségem lenni ? Igérem, hogy akkor majd forró vajban fogja kisütni a szakácsné.
- Oh, köszönöm, - rebegte Cékla kisaszszony égô vörös arccal. Ilyen tisztességről nem is mertem volna álmodni . . . Eddig minket csák vizben főztek meg, ecettel öntöttek le és köménymagot hintettek ránk.
- Megalázó sors, méltatlankodott Krumpli herceg. Ettol meg fogom önt menteni, kisaszszony, ha a feleségem lesz!
- Ezer örömmel, - lehelte pironkodva Cékia kisasszony s csak azért nem nyujtott ke-zet,-mert nem volt neki.

Azon nyomban megtartották az ünnepélyes eljegyzést s fényes lakomát csaptak az ifju jegyes păr tiszteletére.

Cékla kisasszony összes rokonai elôbujtak a homokból, Krumpli herceg hozzátartozói is kiugráltak a krumplis zsákból, két redves fa világitott s három tücsök hegedült. Amikor legjavában ropták a lakodalmi táncot, egyszerre csak kinyilt a zöldséges pince ajtaja s lebotorkált a lépcsôn a szakåcsné, gyertyával a kezében.
11V - Uram fia, milyen rendetlenség van itt! - kiáltott bosszusan, - felborult a krumplis zsák, összekeveredett a cékla, karalábé, retek, sárgarépa! Na, lesz dolgom, amig rendet csinálok megint! Addig is vacsorára felviszem ezt a pár zöldséget, jó lesz salátának. Kötényébe dobálta Krumpli herceget, Cékla kisasszonyt, retket, karalábét, sárgarêpáts felbotorkált megint a lépcsôn.

A lakzinak vége volt, csak azt nem tudom, vizben fôzték meg, vagy vajban sütötték ki őket. (Budapest.)

## A Cimbora november lhá 18-án venegjelenỏ, 46 uilk ssámánaḳ tartalomjegyzéle:

Cimkép: Lilike foltozza az édesapa harisnyajjât. Drosnyák János: Imádság. Vers. - Tompa László: A törpéh lceresése. Gyermekkori emlék. - Ujlaky János: A koldus fía. Vers. - Elek nagyapó: Öcsilce lenézi az édesapját. - Tamás érdeklődik. - Benkő Anna: Erzsébet napra. Vers. - Elek nagyapó: Kis okoska. Mese. - Csürös Emilia: Egy új angyalka meséje. - Elek nagyapó kis lerónikaja. - Schenk Gyula: Az életmentót. - Dsida Jenố: Mariska meghalt. Vers. Zsoldos László: Egy zsâk promincli. Szindarab. Bandi bácsi : Nagybeteg az ôszi rózsa. Vers. - Fejtörö. - Elek nagyapó üzeni. $0-0-0-0-0-0-0-0-0-0$

## Kiadó bácsi äzenetei kiilföldi elöfizetöíhez:

Bittó Antónia óvónő Fêl. Az átutalt 20 cK -át a Cimbora f̂. évi okt. 1-tôl 1924. ápr. 1-ig terjedó elófizetési dijának kiegyenlitésére forditottuk.

## A VEREB.

- Apró unokáinak meséli ELEK NAGYAPÓ. -

Volt egyszer egy juhász-kutya. Merthogy öreg volt és nem birt a farkasokkal, a gazdája nem adott neki enni s ugy eléhezett szegény feje, hogy alig tudott állani a lábán. Egy ideig csak türte az éhséget, de aztán megelégelte s elbujdosott, hát ha valahol jobb gazdára találna. Amint ment, mendegélt, találkozott egy verébbel. Kérdi a veréb:

- Miért busulsz olyan nagyon, kutyapajtás?
- Hogyne busulnék, - felelte a kutya három napja nem ettem, majd felfordulok az éhségtổ.
- Egyet se busulj, jere velem a városba, majd keresek én ott neked eleséget.

Elindultak együtt, bementek a városba s amikor a mészárszék elé értek, mondta a veréb :

- Várj csak, kutyapajtás, mindjárt kapsz hust, amennyi beléd fér.

Abban a pillanatban leröppent a vágópadra, körülnézett, nem látja-e valaki, azután elkezdette a hust csipegetni, rángatni s puff! egy nagy darab hus leesett a földre. Uccu, a kutya sem volt rest, felkapta, bekapta a hust.

- No, most, mondotta a veréb, gyerünk egy másik mészárszékbe, hadd szerzek ott is hust neked.

Mentek egy másik mészárszékhez, ott is szerzett a veréb egy jó nagy darab hust s mikor azt is bekapta a kutya, kérdezte tôle :

- Jól laktál-e, kutyapajtás?
- Jól, - felelt a kutya, - de jó volna még egy darab kenyér is.
- Hát csak jere velem, - mondotta a veréb.

Elmentek egy pékbolt elé, ott a veréb beröppent, egy pár jó ropogós cipót lerugott a padról, a cipók kihemperegtek az ajtó elé, ott a kutya felkapta, bekapta s mert hogy ez még nem volt elég a kutyának, elvezette egy másik pékbolt elé, ott is szerzett neki két ropogós cipót.

- No, kutyapajtás, most már csak jól laktál?
- Jól laktam, jól laktam, - mondotta a kutya - most már mehetünk tovább.

Kimentek a városból s mentek, mendegéltek az országuton. De rekkenô meleg volt s a kutya azt mondta a verébnek:

- Veréb pajtás, fáradt vagyok, feküdjünk le egy kicsit.
- Jól van, kutya pajtás, feküdjél le itt ni, éppen ahol kanyarodik az országut, én meg felszállok egy ágra s ott pihenek.

Lefeküdt a kutya s abba a szempillantásban el is aludt. Hát egyszerre csak jött egy fuvaros 3 lóval. A szekéren 3 hordó bor volt. A fuvaros egyenesen a kutyának hajtott, látszott, hogy nem akarja kikerülni. Leszólt az ágról a veréb:

- Hallod-e, te fuvaros, ne hajts keresztül a kutyán, mert bizony mondom, koldussá teszlek, ha elgázolod.

A fuvaros elkacagta magát.

- Mit beszélsz, te szemtelen veréb, te? No megállj, azért is keresztül hajtok rajta.

Ugy tett, amint mondta, egyenesen neki hajtott a kutyának s halálra gázolta.

Hej, megharagudott a veréb szörnyen s mondta a fuvarosnak:

- Megöléd a pajtásomat, ugy-e? No, megállj, drágán fizeted ezt meg te!
- Hát ugyan mi kárt tudnál tenni te nekem? - kacagott a fuvaros s azzal tovább hajtott!

A veréb nem szólt többet, hanem mig a fuvaros a lovak mellett baktatott, szépen a szekérre röppent, a csôrével elkezdte piszkálni az egyik hordón a dugót s addig piszkálta, furta, rugta, hogy likat vágott rajta s azon a bor mind egy cseppig elfolyt.

Hátra néz egyszer a fuvaros s látja, hogy mi történt. Szedte-vedtézik, kiabál, néz erre, néz arra, vakarja a fejét, de bizony vakarhatta: volt bor, nincs bor.

- Oh, szegény fejem, sóhajtott keservesen, ez már csakugyan nagy kár.
- Lesz még ennél nagyobb károd is! nyelvelt a veréb s abban a pillanatban odaröppent az egyik ló fejére s a csôrével kivágta mindakét szemét. De a fuvaros sem dugta öszsze a kezét, kapta a fejszéjét, hozzácsapott a verébhez amugy istenesen. Az ám, hozzá, de a veréb elröppent, a ló meg egyszeribe felfordult, ugy vágta fejbe a fuvaros.
- Oh, én szegény fejem, mi lesz velem! kesergett a fuvaros.
- Lesz még szegényebb is a te fejed! ingerkedett vele a veréb, s amig a fuvaros a két lóval nagy búsan tovább hajtott, odaröppent a másik hordóhoz, azt is kifurta, s a bor abból is mind egy cseppig elfolyt.

Hâtra pillant a fuvaros, látja, hogy volt bor, nines bor, majdhogy sirva nem fakadt.

- Ó, szegény fejem, mi lesz velem, kesergett a boldogtalan.
- Lesz az még szegényebb is, - gúnyolódott a veréb s röppent a második lóhoz, annak is kivágta mind a két szemét. A fuvaros magánkivül hajitotta a verébhez a fejszét, de bezzeg a lovat találta s az egyszeribe fel is fordult.
- Jaj, jaj, szegény fejem, mi lesz velem, - óbégatott a fuvaros.
- Lesz az még szegényebb is, - fenyegetôdzött a veréb s amig a fuvaros a döglött lóról szedte le a hámot, azalatt a harmadik lónak is kivágta a szemét. Most már csakugyan se látott, se hallott a haragtól, a keserüségtól a fuvaros: két kézre fogta a fejszét s ugy vágta fejbe a verebet, akarom mondani a lovat, hogy egyszeribe kiadta szegény a páráját.
- Ó, jaj, szegény fejem, mi lesz velem,
- sirt a fuvaros. Se lovam, se borom, koldusabb vagyok az utszéli koldusnál.
- Dehogy vagy, dehogy, - szemtelenkedett a veréb. Még csak otthon leszel igazi koldus.

Ott hagyta az ut szélén a szekeret, az üres hordókat, a döglött lovakat, ugy ment haza a fuvaros nagy búval, bánattal. Mondja a feleségének, hogy mi nagy szerencsétlenség érte, de még el sem mondhatta panaszát, az asszony is elkezdett panaszolni:

- Hát itt meg mi történt! Ide jött egy istentelen madár s ez a mi madár van a világon, mind idecsőditette, megszállották a buzánkat s ugy elverték, hogy egy szem sem maradott!

Szaladt a fuvaros a búzaföldre s hát csakugyan ott a veréb s vele egy rettentó nagy sereg madár, most éppen a földre vert búzaszemeket szedegették s lakmározták nagy vigan.

- Ó, jaj, jaj, koldus vagyok, koldus, kesergett a fuvaros.
- Még nem eléggé, - mondotta a veréb. Az életeddel is megkeserülöd, hogy az én pajtásomat megölted!

Azzal tovább repült a veréb.
A szegény fuvaros ugy lekoldusodott csakugyan, hogy éppen a házacskája maradott. Ott ült, üldögélt a tüzhely mellett, egész nap búsult, kesergett magában. Egyszer csak az ablakra száll a veréb, kopogtat s beszól:

- Búcsuzzál az életedtől, fuvaros!

Hej, lett most hadd el-hadd! A fuvaros mindent össze-visszatört a szobában, amint a veréb után dobálta a fejszét s végezetre csakugyan megfogta a verebet.

- Üsd agyon! - biztatta a felesége.
- Dehogy ütöm, - kiabáit a fuvaros az nagyon szép halál volna neki: lenyelem azon elevenen.

Hamar bekapta, lenyelte a verebet. Bizony ha lenyelte, a veréb elkezdett röpkedni, ugrálni a fuvaros gyomrában, aztán mind fölebb, fölebb röppent, föl a fuvaros szájába, ott a fejét kidugta $s$ éktelenül csiripolt:

- Búcsuzzál el az életedtõ1, pajtásom gyilkosa!
- Várj csak! - mondta a fuvaros. Azzal a fejszét odaadta a feleségének: - No, feleség, most üsd agyon!

Az asszony neki huzakodik, egész erejébôl szájba vágja az urát, de ugy, hogy egyszeribe szörnyet halt az együgyü ember. A veréb meg, huss! kirepült az ablakon.

Ha a veréb az ablakon ki nem repült volna, az én mesém is tovább tartott voina.
(Kisbaczon.)
küld Nektek a kiadóbáesi, ha elôfizetőket szereztek. Olvassátok el a boritêk hákś belsî oldalán lev6 felbivást!

## Mese egy régi aranykrajcárról.

\author{

- Irta: ©SüRÖS EMILIR. -
}

Furcsa mesét mondok nektek, gyerekek! Egy krajcárról akarok mesélni, egy szép fényes aranykrajcárról, amilyent ti talán sohasem láttatok. Pedig nem is olyan rég volt az, amikor még 15 szem cukrot vagy egy szép pirosra festett mézeskalács babát vagy lovat adott érte a boltos bácsi. Egy ilyen régi krajcárról akarok mesélni nektek.

Bözsikéé volt. Ugy kapta egy bácsitól, mert szépen szavalta el a „Falu végén kurta korcsmá"-t. Futott is vele egyenesen a fiukhoz, akik éppen gémes kutat csináltak a lugasban. Bözsike lekuporodott melléjük a földre és szó nélkül nézte a dióhéjvedret és figyelte, hogy issza be a föld a kutbahordott vizet. Végre megszólalt: Van egy krajcárom!

Bandi, a nagyobb, aki a szomszédban lakott, feleletre sem méltatta, de Sanyi, az öccse, kiváncsian kérdezte: Mit veszel rajta? Bözsike büszkén felelte: Cukrot. Sanyi erôsen a kutba nézett: Nekünk is adsz? Engedünk a kuttal játszani! - Bözsike már utra készen állt: Megosztjuk testvériesen! És futott a boltba.

A fiuk magukra maradtak. - Mindig kap krajcárt, - morgott Sanyi. Szép, hogy megosztja velünk, tolditotta Bandi. És gondolatban már rágták is a finom, csillagos, savanyu cukrot.

Bözsike visszajött, de üresen lógatta a kezét és szó nélkül ült le megint a földre. - No, hol van ? - kérdezték a fiuk. Bözsike szégyenkezve felelte: Nincs. Petinek adtam, mert sirt. Sanyi megvetéssel morogta: Szamár vagy. - De Bözsike nem haragudott érte. A cukornál sokkal édesebb érzés töltötte el a szivét. Mert Peti az öreg vak koldusnak volt az unokája. Ágról szakadt árva gyerek, aki mindig a nagyapjával járt koldulni. Sohasem szaladgálhatott kedvére szegény, mert nagyapjának elveszett szemevilágát kellett pótolnia. Egyszer aztán szép aranykrajcárt kapott valakitől. Orölt is neki Peti, hogy helyét sem találta. A nagy örömben aztán ugy elgurult az aranykrajcár, hogy sosem találta meg többé. Azért sirt hát olyan keservesen szegény, mig nagyapja a boltajtó elōtt tapogatódzott a garãdicson: Bözsike épp akkor ért oda. Keze már a kilincsen volt, amikor Peti elmondta bánatát. Hirtelen lekapta a kezét onnan és Peti kezébe nyomta az aranykrajcárt. - Ne sirj, Peti! Itt van másik aranykrajcár. - Es már futott is vissza a lugashoz. - „Szamár vagy!" - Mondta Bandi is. De Bözsike csak a koldus Peti boldog kacagását hallotta és nem bánta, hogy szamárnak mondja.

Ốszi szél kapaszkodott a lugas hervadó rózsáiba és piros rózsalevél-eső hullt a gyerekek lejére. Bözsike kócos hajában megakadtak és ugy libegtek a feje körül, mint a szeretet rózsakoszoruja.
(Kolozsvár.)

## Öcsike mesél.

Ennekelötte 2-3 évvel Öcsike egy reggel felült az ágyában és szólt:

- Anyus!
- Tessék?
- Tudod-e, hol voltam ma éjjel?
- Hol? Az ágyban.
- O pejse. A Gejjérthegyen!
- Ugyan! S mit esináltál ott?
- L6́dliztam.
- Nos?
- Eccser csak jô velem sembe egy nad disnó. Nad disnó mögött egy bácsi. A disnó nem akalt menni. A bácsi tolta.

Kérdem tôle: Hová, hová, bácsikám?

- Budára ügyekezném, urficskám, de nem akar menni ezs a dög. Pedig vârja âm a hentes.

- Tudja mit, bácsikám, ültessük a disnót az én lódlimra. Egy-kettóre begulul Budára.
- Aunnye de jó! - mondta a bácsi.

Nosa, mindjárt lódlira ültette a disnót, én huztam a lódlit elôl, a bácsi meg tolta hátul.


Hát ment, mendegélt a lódli, addig ment,
mendegélt, hogy eccserre csak megfutamodott. Meg ám. Ast hised, felfelé? O, pejse. Lefelé.

- Tyû! ijgum-bujgum, mondom, itt baj les. Uccsu, félre uglottam, nadot lódult a I6dli, puff! a báesi hátla vágódott.

Jaj, Istenkém, mi les most? Egy lendól bácsi sétált lefelé, a lódli neki, pont neki! Vidázzson, lendốl bácsi! - Kiáltottam én. De a lendól bácsi nem haliotta. No, ha nem, nad hijtelen lába közsé saladt a disnó feje s hopp! a lendől bácsi ott ült a disnó hátán.


- O ne mondd, - nevetett az anyus.
- Vájj csak, anyus. Most jo azs igazsi. Ed néni is sétált a heden lefelé. Kiáltottam ennek is: Vidázzson, néni! De a néni sem hallotta. No bizzon, ha nem hallotta, eceserre csak mit játok? Játom, hogy a néni ott áll a lendōl báesi vállán!

- Nos, nos? Mi történt tovább? - kérdezte szörnyü izgatottan az anyus.
- Jaj, ne is kéldezsd, anyus. Söjnyü ñadot zsökkent a lódli s astán -
- S aztán? Nos, nos?
- S astán legulult lóla a disnó, disnólól a lendól, lendőllol a néni.
- És ezt te mind lăttad? Hiszi a piszi.
- Nem hised? Aki nem hisi, jájjon utána s hónap a disnó, a lendól s a néni leden a vendéde!
- No, ez igazán nadselü történet volt, mondta anyus. - Hátha még beálitana a „disnó." Az lenne csak a kellemes vendég.
- Seletnéd? - kacagott ropogósan Öcsike. De hisen csak álmomban láttam! O, anyus, anyus! Hát azst hitted, igazsi történet ezs? Nad delek vad te, anyus!
(Kisbaczon.)
Elek nagyapó.

A CIMBORA elsõ félévi

## BEKÖTESI TABLAI

elkésmïltek. A esinos és tartós
bekötési tâblák ára 30 leu
ás 5 leu postaköltség.

## Jobban hisz a szamárnak. <br> - Irta: DSIDA JEMÓ.

Két nevezetes ember volt a faluban. Péter bácsi arról volt nevezetes, hogy igen szegény volt, János gazda pedig arról, hogy igen gazdag volt. Péter bácsi sokszor két napig sem evett a szegénysége miatt, János gazda sokszor háromig sem a fösvénysége miatt.

Péter bácsi kapta magát egy napon és bement a kamarájába. Hátha kerül még benne valami, - gondolta. Talált is egy zsák kukoricát.

- Na most már ezt meg is kéne ôröltetnem. De hogy vigyem a malomba? Legfeljebb elkérem a szomszéd szamarát. Talán ideadja.

Be is kocog János gazdához.

- Adjon Isten, ami nincsen!
- Adjon bizony, mert nagyon sok nincsen még, ami lehetne! Mi jót hozott, Péter bácsi?
- Hát bizony én csak kérni jöttem. A szamarat szeretném. A malomba kéne . . .
- Ejnye, ejnye! - vágott közbe János gazda savanyu ábrázattal, - nagyon sajnálom, de én nekem már - nincs is szamaram. A mult héten adtam el. Ha előbb jött volna. . .

Ebben a pillanatban olyan bőgést hallatott a szegény, kiéhezett csacsi, hogy nemcsak az istálló, hanem még a ház is remegni kezdett tőle.

- De én mintha hallottam volna...
- Mi .. . mi . . . mit hallott kend? - nyögte János gazda rettenetesen megzavarodva.
- Hát, hogy a szamár orditott, - bökte ki Péter bácsi.
- Ugy ...? - Nohát, ha kend jobban hisz egy szamár szavának, mint az enyémnek, akkor nem is beszélek tovább kenddel!

Mit tehetett szegény Péter bácsi? Haza bandukolt és a hâtán vitte orrölni a kukoricáját.

## Hasznos szórakożató.

- Irta: Janí bâcsi. -


## Egy káros $s$ mégis hasznos valami.

Sok mindenféle hasznos dolog közt járunkkelünk naponként $s$ nem is gondoljuk, hogy abból hasznot huzhatnánk, pénzt is csinálhatnánk. Nem, mert nem tudunk róla!

A mi hegyes-völgyes országunkban, Erdélyben, sok rosszat termelnek. Hányszor elmentünk a rozsvetések mellett s nem is gondoltunk rá s nem is vettük észre, hogy ha valakinek feltünt, nem tulajdonitott semmi jelentôséget annak, hogy a kalászokból $2-3$ rozsszem hoszszu, idétlen fekete szemóriások állanak ki.

Ezekel hivjálc anyarozsnak!


Nem nagy munkába kerül a gabonából vagy a gyommagvak közül a cséplés után kiválogatni ezeket a feltünổ nagy szemekbốl, s jó pénzt lehet kapni érette: megvásárolja a Herba gyógyászi kereskedés Kolozsváron, mert az anyarozsból orvosságot csinálnak. Viszont, a fekete anyarozs szemek, ha belekerülnek az ôrlésnél a lisztbe, annak kékes szint adnak. Az ilyen lisztből készült kenyér sulyos beteggé teszi az embert, de kárt tesz a sertésben is, a szarvasmarhában is, ha anyarozsos gabonát adnak nekik.

Szóval: az anyarozs az a valami, mely hasznos is, káros is.

[^0]

A sorsolásban való részyétellre egy reit－ vény megfejtése is jogosit！

A rejivények mogfejtését，a megivejtak és nyertesek néysorá agyazermes a megiej－


## 

－Beküldte：Sándor Magda，Ilonka és Annuska．－

| 8 | 5 |
| :---: | :---: |
| 綥 | E |
| T | 闞 |
| 0 | 0 |
| F | 0 |
| 駺 | 1 |

E betük helyesen elrendezve egy nagy költō nevét adjāk．）

## Panturejtuényak．

－Beküldte：Szilágyi László．－
．．．．．Erdély egyik folyója．
Nôi név．
Kicsiket szokták bele tenni．
A Székelyföldön eredơ folyó．
Férfinév．
Kicsiket szokták igy hivni．
Mértani eszköz．
Minden házon látható．
（Egy nagy erdélyi iró neve．）
－Beküldte：Szentpéteri János．－
．．．．Gyümölcs．
Virág．
．．．．Fém．
．．．Évszak．
．．．．Fiunév．
．．．．．Leánynév．
．．．．．Nemzet．
．．．．Szabók használják．
．．．Esô után van．
（Az elsõ betük egy nagy kôltõ nevét adják．）

## Seturneitwények．

－Beküldte ：Smilovits László．－

－Beküldte：Nemes András．－


## 

－Beküldte：Petyelán István．－

| 3 | 8 | 7 | 3 |
| :---: | :---: | :---: | :---: |
| 9 | 9 | 7 | 7 |
| 8 | 7 | 3 | 8 |
| 3 | 8 | 9 | 9 |

E kockákban levō számok helyesen összerakva minden oldalról，keresztül－kasul 27 －et adnak．


## 

elsơ félévi BEKÖTÉSI TÁBLŔl elkészäl－ tek．A csinos és tartós bekötési táblák ára 30 leu és 5 leu postaköltség．

A CIMBORA 1923．évének elsõ félévében meg－ jelent összes számai diszes kötésben kaphatók．A

## 400 OLDALAS

kötet ára 120 leu．Az összeg előzetes beküldése ellenében vagy utánvét mellett szállitja a Cimbora kiadóhivatala 00000000000 Szatmár．

##  <br> a magyar csalid teles olvas＝ mánszuluseefietér kielégitik

## a Pásztoreüz

szépirodalmi folyóirat，
Magyar Miselahsêg
félhavi politikai szemle，
Masส์praapi Ujsa์g
képes családi hetilap，
Cimborea
képes gyermekujság．

Ha a családfõ a fent felsorolt négy lapot meg－ rendeli，amellett，hogy aránytalanul olcsóbban jut hozzájuk，a Magyar Kisebbségben politikai irányu érdeklődését，a Pásztortüzben magasabb rendü szépirodalmi igényeit elégiti ki，a Vasárnapi UJság－ ban a hét aktuálitásait és szórakoztató olvasmá－ nyokat，a Cimborában pedig gyermekeit szórakoz－ tató és nevelō hasznos olvasni valókat talál．Tábo－ rukban kell lenni tehát minden magyar családnak．

Kérjen mutatványszámot：a
Haladâs Lap－és Könyvkiadó Vállalattól，Kolozsvár， illetve a Magyar Kisebbsôg kiadóhivatalától Lugos， illetve a Cimbora kiadóhivatalától，Szatmárról．

## Elek nagyapó üzeni:

## Minden levél egyenesen Elek nagyapó ci-

 mére: 別isbaczon, (Batanifi mici) u. P. Nagybaczon, (Batanis Nare) Háromszók megye (iud. Treiscaune) kildendö, akkor iclejében kapík valaszt. A levdifixis egYik foxios iszabalya, hogy benne legyen a levélben: holmelyikhónap hanyadikan!

Göncy Lalo Dés. Eppen szept. 30 -án szülefeft a fe Ferkó öcséd 5 nagy az örömöd, hogy neked is van kis testvéred. Ha maid nagyra nö s kérdezik tôle, hogy hány éves, majd azt felelhefi: Eppen 64 ével fiatalabb vagyok, mint Elek nagyapó Tudom, hogy szüleidnek nagy örömük van benned s szivembobi öcsedben is. - Jozsi Pista Fogaras. Megkaptad a könyvekef meg a Cimborat is, örömmel olyasod öket, ami nekem is nagy öröm, mert mostanában sûrün hallok panaszokat, hogy ez is, azom, mert mostanaban surun hem kapta meg a kónyvet. A kiadóbácsif értesiteffem az is nem kapta meg a konyvet. A kiadoobacsí ertesiterfem arró, hogy az illetô ügynok 50 leiben állapitota meg a kony
 Szilárd Segesvar. Virágbokretá akartatok küdeni nagyapo
születése napjára, de nem küldtéfek el, hanem a Cimboraban szuletelent napiara, de nemi kuldtétek el, hanem a cimboraban
megjelent képet koszoruztáfok meg vele s még imadságot is mondtatok érettem. Ennél szebben és meghafoftabban bizony nem is ünnepelhetfélek volna ezt a napot, H. T. Gpulafehérvár. A Cimborában már számos román kölfemény jelent meg Szeremley Akos és ujabban Dsida Jenó forditásában. Olvasd el ezeket a forditásohat s látni fogod, hogy a te forditásaid nem ïtik meg a mértéket. Mindenesefre máris derekas munkéf végeztél, s ha a verselésben nagyobb lesz a gyakorlottságod, fogsz fe majd közölhefó forditásokat is küldeni. Kliegi Robert Kolozsvár. Oly sok mindent fartalmaz a leveled, hogy nehéz mindenre válaszolnom. No, de meqpróbálom. Mindenekelötf, mind a hatan külön-külön üdvözlitek nagyapóf. Lászłó öcséd, míf́ta arcképemet látta, még inkább fiszfel, ugyanigy István öcséd is, Alajos öcséd azt irja, a világon senkí sem örul jobban a Cimborának, mint ō. Vilma hugod szerefne egy. szer élve láfni Temesvárf, Bözsike, mivelhogy a legkisebbik, csak tiszteli nagyapóf. Te meg verset irsz a Cimboráról, melybōl közlök is itten nehány sort:
Van benne sok bájos mese,
Tarka kép,
Ennél drágább nincsen egyse,
Jai de szép l
Minden betü, mint kis förpe, Mosolyog.
Stáncot fárnak benne körbe Angyalok.
Figyelemreméltó kis törfénet a Falu harangja is. Azt hiszem, valamelyik nómet そönyvben olvastad. Eltaláltam-e? Reltvényeidnek javarésze sorra kerili. A 22, 23, számot pófolja a kiadóbácsi, nemkuilörben Welszberger Arpád baráfodnalt is a 39. szá-
mof. - Vass Gizuska Sepsiszentgyỏrgy. Az egész nyáron mof, - Vass Gizuska Sepsiszentgyörgy. Az egész nyáron nagymamánál voltafok Uvarkeí levele csatz fèlig készült el a sok játék niatt a Veréb Jankó levele csakt félig készüt el. Remélem, az ujabb pályázatban résztveszel s megirod, mitlat tál és tapssztalal az én megfejtésével lekéstél. Schảffer IIly szeptemberi rejtvények megfejtésével lekéstél. Schaffer 111 valóban látszik, hogy szerefetfel rajzoltad meg a két táncoló leánykát. Csak figyekezzél, mert fogsz te még közlésre alkalmas rajzot is küldeni nagyapónak. A pótórejtvényt nem közlöm, mert az én nevem a megfejtése. - Rosenbaum Piri Abrudbánүa. Hogyne engedném meg hogy nagyapónak szólits. Nem is nya. Hogyne engedném meg hogy nagyapónak szólits. Nem is kolfeni, meséf irni nem tudsz. A rejfvénymegfejtésekef minden hónap 10 -ig kell hozzám juttatni s csak ugy vehetsz részt a honap $10 \cdot i g$ kell hozzam juttatni s csak ugy vehetsz részt sorsóasban. Azt irod, nem is kepzelem mentyire oruned, aníd kor édesapád megrendelte a Cimboraf. Azofa van neked egy
szórakoztaío könyved és pajtásod. Bizony, nincs is a jókōny szórakoztaí könyved és pajtásod. Bizony, nincs is a jo konyy-
nél jobb barat. Kovács Irénke. Azf megtudtam a leveledból, hogy a Borsai Mici sógornéjának a festvére vagy sazt is, hogy dec. $28-a ́ n ~ l e s z e l ~ 9 ~ e ́ v e s, ~ d e ~ m a ́ r ~ h a r m a d i ́ k ~ o s z f a l y o s ~ v a g y . ~ M e g ~$ fudtam azt is, hogy egy Clementi szonatinát zongorázols azt elég jól fudod; meg tudfam továbbá azt ís, hogy tetszik neked a Cimbora, killönösen ọcsike, és szerefed nagyapót s reméled, $\bar{\delta}$ is meg fog szerefni téged. Szóval: sok mindent meg fudtam a leveledbōl, csak egyet nem, hogy hol és melyik hónap hányadikán irtad a leveledet. Következö leveledben pótold ezt, kedves uj unokám. - Ivânka Tozsef Arad. A számrejtvényed sorra kerül, a képreitvényed jóismerōs. Az nekem nagy örôm, hogy megszereffed a Cimborát s várva-várod minden héfen, Segelstein Norbert Brasso. Ugy látsztk, nálatok jó a posta, mert a nyert könyvet megkaptad. Ennek orvendek, mert sok a panasz amiaft, hogy a konyveket nem kapiak meg a nyerfesek. lekéstél, mert okt. 10 -én kelt a leveled, vagyis akkor, amikor már itt kellett volna annak lennie. - Ifj. Vencel Jozsef Csik.
 nem kapható, a regeny azonban már megjelent könyvalakban, nem kaphato, aregeny azonban mar megjelent igy szerezheted meg. Ocsike jobban van, Andris pedig csak igy szerezheted meg. © csike jobban van, Andris pedig Szorgamasan jar a gimmaziumba. Kellerga Marika Rozsnyo. orvendek, hogy a nyaralásod igen kellemes volf, nehány nëmef okoztál. Remélem, már rendesen kapod az ujságot. Magam is sajnálom, hogy már vége a regénynek, de hamarosan örülni fogsz, mert Szondy György regénye is ép oly hülönösen fog tetszenl neked.-Orosz György Marosvásárnely. Két leveled is volf a boritékban, de a szélmalomreitény hiányzott belōle. A szeptemberi reifvények megfeitésével is lekéstél, amibōl az at
tanulsâg, hogy ezufán idejében tedd postára a megieitésedet, tanulsâg, hogy ezufán idejében tedd postára a megieitésedet,
merf amugy is igen lassan 6 megontoltan jár a posta. - T6-
kés Jozsef Málnâs. Te is lekéstél a megicjfések beküldósével pedig Kisbaczontól Málnás csak egy đó futamodás, Most má jobban vagyok, s remélem, az idén látni foglak. - Rosmann Etus Marosuásărheiv. Rég nem irtál, mert lefoglal a fanulás. Oszá be helyesen az idōdef, meglátod, jut idód a levélirásra is. - Gvido Katica Dicsőszentmárton. Az elsó leveled azert akartál még jobban elfoglalni. Kedves gyơngédség ez részed. rōl, de vistont jól faláltad el : én nem unom, sőt szerefom, ha menné gyakrabban és bõvebben irtok. Most meg azért irtál ismét röviden, mert édesapád éppen készült Kolozsvårra és segifened kelleft édesanyádnak a csomagolásban. Hát ez bizony. nyal fontosabb, mint a levélirás, s éppen ezért most meg is difn is örülok, hoqy közel Cogtok lakni Nagyan. Ha te orulsz, Kalánból Kézdivásárhelyre kölfơzfök. Irtam a kiadó bácsinak, Kalanbol Kezdivasarielyre koltoztok. Irtam a kiado bacsinak, hogy a 44. Szamtol kezdve az ujsagot Kezdivasarhelyre küd.
jék. - Dvorzsák Ferenc Arad. Minthogy okfóber f-töl rendelfe jek. - Dorzsak Ferenc Arad. Minthogy oktober 1 -tol rendelte meg es 41 . számot is. A kiado bâcsit errō1 külőn értesiteffem. A 40. és 41. számot is. A kiado bâcsit errôl kullon ertesitettem. A szamrejtvényed sorra kerull. - Hirsch Eva Kolozsvar. A va.
laszomíl igen meg voltál hatva, nemcsak te, hanem még Luct laszomíol igen meg volfal hatva, nemcsak te, hanem még Luch
kutyad is. Szeretfem volna látni ezt a meghatoftságot. Az édes apádnak grafulálok a medvéhez. Nálunk is volf nagy vadászat, kivonulf vagy negyven vadász, de bizony nem lóttek medvéf. Amint látom, téged még versre is ihlefeft az édesapád vadász szerencséje. Hogy örömed teljes legyen, közlöm a kis versikéf

Havasokon szép az élet.
Mindig egy-egy vadat lônek,
A mékából egy boa lesz.
Ha Kolozsyárra megyek, fermészefesen meg foglak láfogaini, mert "Emía csupa szepet és jótirt ferólad. - Dougàn Annuska Arad. Jó mind a ket képreitvényed s korodhoz képest elég jó is rajzolfad meg, de sokszorosifésra nem alkalmas. Az irasod antor dicseretet erdemel. Aszialos jualt Nagyenyed. Aal fetted. A kiadó bácsinak kilón irtam a híanyzó számok miait, Amint a leveledböl látom, körülbelīl 12 szám hiányzik. Jövōre, ha hiányzik valamelyik szám, azonnal reklamála meg, mert ilyen sok szamot aligha fog pótolni ingyen a kiadó bacsi. Spitzer GYőzō Kolozsvãr. Azt hiszem, most falálkozom elō Spitzer Gyozo Kolozsuar. Azt hiszem, most szogfejfésen kivül. Eppen jól elfért volna a levél a papirosodon. - keiemen Sari Kolozsvár. Nagy volt az örömed, amikor Anyukád megrendelfe a Cimborát. Négy éves kis öcsédnek felTamás érdeklōdik-et és meg is magyarázza, igy aztán meg taTamás érdeklodik-et és meg is magyarazza, igy aztan meg ta-
nulsz mindent belöle. Nagy köszöneffel tartozol ezert edesnulsz mindent belóle. Nagy köszöneffel tartozol ezért edes-
anyádnak, de remélem, nemsokára már magadól is megéranyadnak, de remélem, nemsokara már magadtol is meger-
tesz mindent. A jávány, amint olvasom az ujsagokbó, már tesz mindent. A járvány, amint olvasomn az ujságokból, má
szînơben vrin kolozsvart, s hadd szünjön is meg, mert az ilyen szinzoben vrin kolozsvart, shadd szünjön is meg, mert az ilyen
valtáciokban, fudom, nincs örömetek. - Kosa Margit Brasso. Jól fejtetfed meg a rejtvényeket, dicséretef érdemei az irásod is, de még nagyobb dicserelet érdemelnél, ha levelet is irná nagyapónak. - Máday Béla Marosvásárheiy. Most az also kereskedelmibe jársz Nemes András unokámmal együtf. Az elōadás tiszfa románul folylk, egy kicsit nehezen megy a ta nulás, de hiszed, hogy idōvel megtanuliátok a román nyelvet Csak tamuljátok is meg, mert annál jobban boldogulfok az ólet ben, menné több nyelvef tudtok az anyanyelven kivül. A reit vényben eģ kis hiba van. Néza meq csak jól és rá fogsz jonni. - Rac Bözsike magyargyerö-(Monostor. Nem haragszom én azérf, hogy régen nem iríál, merf bizonyosan nem volt rá érkezésed. Az irasodat éppenséggel nem találom csunyának, de mindenesetre fól esik a vallomásod, hogy bár csunyán irsz, ep oly nagyon szereted Elek nagyapót, mint azok az unokai akik szépen irnak. Azt irod, már láttad az arcképemet régen az uj Idókben s hogy akkor még „egész "iatal tetszettem* lenni. Bizony fetszetfem, mert a fiatalság fetszik mindenkinek. Egy kis baba is volt az ölemben, de már nem emlékszel, hogy ez a kis baba fiu volt-e vagy leány. Hát bizony az a kisbaba leányka volt, de azóta oly sok viz lefolyt a Dunán, hogy a egyszeri kis $h o g y$ a $\mathfrak{i}$ kivánságaidhoz Manci, Bandi, Irmus, Rezsō, Sanyi hogy a ió kivánságaidhoz Mancí, Bandi, Irmus, Rezsó, Sany és ocsike is csatlakozoff. Szóval, amint látom, s amint az egy.
szeri angol kis leányka mondta: „Hefen vagyunk, Uram, heszeri angol kis leányka mondta: "Heten vagyunk, Uram, he-
fen". S ami fô, mind a hefen eltek. Tartson is meg az Isten fiten ${ }^{\prime \prime}$. S ami $\mathfrak{\text { of }}$, mind a heten éltek. Tartson is meg az Isten fi -
teket szüleifek örömére. - Lechner Jucika ês Magduska. Meg. teket szüleitek örömére. - Lechner Jucika ếs Magduska. Meglraptam a leveleteket Szatmárról. Ezután egyenesen Kisbaconba cimezzétek a leveletekếs egyben irjáfok meg azt is, hol lak fok. Orvendek, hogy sok szépet és jót találtok a Cimboraban A kis hugodnak te, Jucika olvasod a meséket és sokat nevet tek raifa, mert a mesék, szeriníed, igazán olyan szepek. Con dom lesz rá, hogy ezután is nevessetek, mar azert is, mert a miatt rég nem irtál, de azért mindig nagyapóra gondolfál. El hiszem ezt én neked, merf már meggyózōdfem arról, hogy egyike vagy a leghüségesebb unokáimnak. Edesapádnak és édesanyádrak folmácsold hálás köszönetemet a jó kivảnságu kért, te pedig maradj az mindig, aki voltál és aki vagy, or vendek, hogy megkapfad a könyvet. Ugylátszik, ezutfal jó vi selfe magát a posta. - Gyalui Kováts Mariska Dés. Olvastam Virág Annnci levelébōl, hogy unokatestvére vagy és most vendége vagy neki. Övendek, hogy te is beléptél unokáim soráb dege vagy nê êp húségeser bers irni mint Annuci Katz Läszió Maramarossziget. Bizony, nem ismerfelek eddig Katz Laszio maramarossziget. Bizō hany, nem ismertek, hogy oly merf, ha jol emiékszem, ez az elsó leveled. orvendek, hogy oly nágom. Es különösen nagyon fetszeft neked a Szökés a feknôbon

[^1]A Cimbora elsô félévi bekötési táblái elkésziiltek．A esinós és tartós bekötési táblák ára 30 leu és 5 feu postaköltség，ロロロロロ

Ha támogatni akarjátok munkánkat， közöljétek a kiadóhivatallal a Cseh－ szlovákiában lakó és veletek egy－ koru kis cimboráitok pontos cimét．

LAPTULAJDONOS ÉS KIADÓ
SZABADSAJTÓ KÖNYVNYOMDA ES LAPKIADÓ R.-T. SATMAR.



[^0]:    (Székelykeresztur.)

[^1]:    Cenzurat : Procuror delegat Dr. Olsavezky.

