


## Malmboreay



Ha valaki vigan él, - $\quad$ j juhász az vigan él, Billeg-ballag, meg-megáli, - Sêtâl, nớtâl, furuļ̣̂l,

## A legszebb dalom. <br> Édesanyámnak.

Fogok dalolni édes szerelemről Jövơ napoknak bibor hajnalán, Füvek, virágok mind reám figvelnek, Büvölten hallgat minden csalogány; A föld mámoros, mély álomba szédüll, S a dal csak zeng, csak zeng az ajkamon, Kezem a lantnak arany hurjain jár, De mégsem ez lesz a legszebb dalom.

Behatolok a titkos mûterembe, Hol a nagy mester vésöje alatt A Jövendönek márványszobra készül
$S$ ihletve zengek Isten-titkokat:
Elzengem végig önfeledt ajakkal: Kinek jut bukảs, kinek hatalom, Nagyobb leszek a régi prófétáknál De mégsem ez lesz a legszebb dalom.

Elzengem halkan, fátyolos kobozzal Fájdalmaimrrak zordon énekét,
Elpanaszlom, hogy hányszor is csalódtam, Hogy vesztettem el mindent, ami szép; Es akkor aki tündérvarázslatban Ugy élt bánattól, bútól szabadon, Szivêhez kap és forro könnye csordul: Es mégsem ez lesz a legszebb dalom!

> Hanem amikor csendes alkonyatkor
> Ugy ülsz borongón, édes jó anyám, Megtámadva az élet fájdalmától S könnyes szemekkel tekintesz reám: Én egy ujjongó, édes dalba kezdek, Szivem deruiltét mind neked adom . . . Te átölelsz és némán össze ósókolsz . . . És ez lesz nékem a legszebb dalom! (Szatmár, 1923. december h6́ 13.)

## Emlékezzünk régiekről.

A XIII. század elsô felében retlentő nép. áradat indult el Ázsia belsejéből. Mongolok és tatárok keveréke volt ez az áradat, a hunokéhoz hasonló. Dzsingisz khán volt e népáradat földi istene. Ơ is Isten ostorának nevezte magát, mint egykoron Atilla. Hadai végig pusztitottảk Ázsia nagy részét s ellentállás nélkül törtek át Európába.

Amikor IV. Béla trónra lépett (1235), Dzsingisz khán már nem élt, de a megindult népáradat hömpölygött tovább. Ennek a szörnyü népáradatnak hire korán eljutott Magyarországba. Már II. András idejében négy magyar szerzetest küldöttek Ázsiába, hogy keressék föl a magyarok ôshazáját, hivják haza az ott maradt testvé. reket s egyuttal nézzenek körül, mi igaz a rémitō népvándorlás hiréből. A négy szerzetes közül egy, Ofttó nevü, visszatért. Megtalálta a magyarok testvéreit, s megerősitette a közzeledő veszedelem hirét. IV. Béla is küldött négy szerzetest az őshazába, de csak egy, Julián jutott odáig. Akkor már a magyar testvérek harcoltak a tatárokkal s vagy megsemmisültek, vagy elvegyültek a nagy áradatban. Mire julián hazaért a vészhirrel, Batu khán már be is tört a mai Magyarországba. A Deneper és Dan vidéke közt tanyázó kunok egyenesen Magyarországba menekültek. Királyuk, Kuten vezette a 40 ezer főnyi menekült népet. A magyar király személyesen fogadta a menekü106ket s letelepitette a nagy Alföldön, majd különböző vármegyékbe osztotta el őket, mivelhogy a fegyelmezetlen, nomád nép, amig egy tömegben volt, sok kárt és bosszuságot okozott.

Már elhelyezkediek volt a kunok, amikor végig nyargalt az országon a vészhir: jön a tatár! A rémület mellett még oktalan gyanu is szallotta meg a nép leikét: a kunok bizonyosan a tatárok kémei! Csakugyan jött is a tatár. A király 1241 február havában tanácsot ült Budán az egyházi és világi fourakkal. Erre e tanácsra meghivta Kutent is. De éppen tanácskozás közben iött a hir, hogy Batu khán serege betört a vereczkei szoroson. Amikor aztán a tatár sereg elocsapatai Pest határába értek, az oktalan gyanutól félrevezetelt nép Kutent és kiséretét felkoncolta. A kunok hada éppen utban volt Pest felé, hogy növelje a magyarok hadát. Amikor meghallották, hogy királyukkal mi történt, vad haragjukban csakugyan a tatárokhoz szegődtek s azokkal együtt ölték, gyilkolták a magyar népet, égették, prédálták a községeket, tanyákat.

A király végig hordoztatta a véres kardot az országban, de lassan gyülekeztek a hadak, mert sokan haragudtak rá az ajándék birtokok visszavétele s a kunok befogadása miatt. Külső̉ országokba is fordult segitségért, de sehonnét sem kapott. Nagy nehezen mégis összeverődött 50-60 ezer fónyi had, mely a muhi pusztán, Sajó vize mellett ütközött meg Batu khân százezer főnyi táborával. Az elsõ összecsapás a magyar sereg javára ütött ki, de a szétvertnek hitt tatársereg hajnalban meglepte az alvó magyar tábort s azt csaknem teljesen megsemmisitette. Az 1241-ik esztendő április havának 11 ike volt az a szörnyü nap. Magának a király.
nak is életét Isten különös kegyeIme s néhány masgyar vitéz önfeláldozó hősiessége mentette meg. Az ország egy nagy temetővé vált. A tatár sereg szabadon söpört végig az országon; üszkös romok és holttestek jelezték szörnyü̆ utját. A király sógorához, Harcos Frigyes osztrák herceghez meuekült, de a «derék? sógor, ami kész pénze volt Bélánalk, azt is elvette tőle s régi adóságok cimén ráadásul Sopron és Moson vármegyét is. A kifosztott király Zágrábba, onnan Trau várába menekült, a fatár sereg mindenütt a nyomába. Már készülödött is a tatár sereg Trau ostromára, amikor hire iött, hogy meghalt Otokár khán, a nagy dzsingisz utóda: erre a hirre a tatárok megfordultak s 1242. nyarán hazatakarodtak.

Az ország nagy részében sem 1241 őszén, sem 1242 tavaszán nem szántottak, nem vetettek. Rettenetes inség, nyomoruság emésztette mindazokat, a kiket a tatár sereg meg nem ölt vagy fogolyként ki nem hurcolt az országból. Az erdởk, nádasok rejtekéből elővánszorgott nép fagyökeren tengödött. Ezzel a végső inségre jutott néppel kellett Degyedik Béla királynak ujra megalapitani Magyarországot. Az alföld egy nagy pusztaság volt. Tizenötnapi járóföldön nem lehetett élő embert látni. ©Siralom völgye, volt az egész ország. De a király nem csüggedeti. Néhány hivével visszatért az országba s bele fogott à nagy munkába. Nem-
csak belefogott, el is végezte: ujra alapitotta Magyarországot. Király, nagyur, köznemes és paraszt egy lett a nyomoruságban, egy célt szolgált valamennyi: Magyarország ujiáteremtését. Sok föld maradt gazdátlanul, ezeket a király szétosztotla s a tehetősebbeket várak épitésére buzditotta. Visszahozta a Bulgáriába vonult kunokat s letelepitette mai földjükre, a Kunság földjére. Hogy jobban a hazához édesitse a kunokat, István fiát a kun király leányával házasitotta össze. Külső országokból iparosok, kereskedők jöttek s ezek a városokban telepedtek le. Sorban épültek a várak, városok és faluk. Alsórendü emberek felemelkedtek a királyi szolgák, vagyis köznemesek sorába.

A tatárjárás után egész Európa azt hitte, hogy vége Magyarországnak. Azt hitték, hogy megsemisült Árpád nemzete. Harcos Frigyes be is tört az országba, hogy rátegye a kezét. A meghaltnak vélt nemzet azonban nemcsak kiverte az országból Harcos Frigyest, de saját földjén, a Lajta mellett verte tönkre seregét. Maga Harcos Frigyes is elesett a csatában. Saját menekülơ lovasai tiporták agyon. Történt pedig ez öt évvel a taª̃rjárás után.

A hon második megalapitója volt IV. Béla Méltán megillefi e nevezet.
(Kisbaczon.)

## A meséskönyv álmai.

Irła: SZONDY GYÖRGY.
II.

- Odakünn megkondult a toronyóra. A meséskönyu fölébredt és látta, amint a kivilágitott toronyórán a két mutató esymásra borult a tizenkettős szám felett.
- De mégis csak papirból vagyok és szeméten szedtek össze! Ha legalább selyemből volnék! - jutott a meséskönyv eszébe és elszomorodott ujra. Az óramutatók pedig csöndesen indultak sétájukra és már az uj nap perceit tépkedték az Idő kezéből; hanem a meséskönyv azt már nem látta, mert uj álom borult le rája.

Nagy teremben volt, ahol bugtak a gépek és hosszú, barna szijjak suhogtak a kerekeken. Középen hatalmas medence állott és benne tömérdek, tarka-barka rongyot rázott, öblögetett két nagy, vaskaros kerék. A viz zubogott, duruzsoltak a vaskerekek és a teremben jött ment a munkások serege.

- Óh - sóhajtott merengőn a mesés. könyu - honnan ismerem ezt a helyet? Valamikor voltam már itten; talán álmomban? Talán mielőtt könyv leftem volna?

De nem ért rá sokáig gondolkodni. A ruhafoszlányok hófehérre váltak a kádban, a kavarógép megállt. Munkások siettek elő, kimeregették
a fehér tömeget másik medencébe, épen a mesés könyv mellett. Juj, hogy csurgott, csepegett minden! A könyunek ugyancsak vigyáznia kellett, hogy vizes ne legyen!

- Ugy látszik, pihenünk egy kicsit! sóhajtoit mellette egy kedves, vékony hangocska és a könvo egyik lapja megrezzent reá, hogy szinte olyan volt, mintha a lap szólalt volna meg.
- Igen, ránk is fér egy kis pihenő! felelt egy másik, vastagabb hang; hanem - mi volt ez? - A könyvben másik lap zizegett és halk sóhaj szállt el a lapok közül.

A vastag hang pedig tovább dörmögött.

- Már azt is majd elfelejtettem, ki és mi vagvok. De nem csoda, ebben az őrült forgatagban!
- Óh, nemsokára ugyis elfelejtünk mindent! - sóhajtott a másik. - Csak tudnám, mivé leszek, hová kerülök? Sirnom kell, ha elgondolom, hogy én a királylány ruhája voltam!
- Nem érdemes sirni, - vigasztalta a vastagabb hangocska. - Itt már csupa viz minden és meg sem látják rajtunk, ha sirunk. Én zsákszövet voltam, ió, erős kenderzsák, hozzám
nem is illenének a könnyek. Még nulláslisztet is tartottak bennem akárhányszor!

A vékony hang csöndesen sirdogált.

- Óh, mi mindent mesélhetnék az életem. röl! A királykisasszony akkor is erigem viselt, amikor a vólegénye először megcsókolta. A könnyei rám peregtek és éreztem a szive dobogását. A vőlegénye persze főherceg volt, de azért épen ugy szerették egymást, mint a közönséges emberek!
- Ez valóban ritkaság! - dünnyögött a zsákdarab elgondolkozva. - Bár higyje el, a közönséges emberek is sokszor szeretik egymást ugy, mint a főhercegek!... Én az egérkékrơ1 tudnék önnek mesélni, a lisztporos malomról, meg arrcl, mit hallottam a malomkerekektol, amikor zümmögve forgatták a nehéz malomköveket és a viz tajtékot szórva porzott szét lapátjaikon...
- Oh, mennyi szenvedés ért, mig idejutottam! - sopánkodott a királylány ruhájának darabkája. - Elvész most az is, mind, senki sem tud rola semmit, soha?
- És az én titkaim? - nyögött fel mellettük egy harmadik foszlány. - En a külügy. miniszter inge voltam! Gyyémántos gombokat viseltem és az államtitkok valósággal átitattak!
-Én a börtönből jövök! - szólalt mes a negvedik. A börtönben egvik rab asszonynak kis babát hozott a gólya. Szegénynek nem volf semmi ruhája és a jószivü emberek küldtek be néki ajándékba. Hanem a kis gyerek meghalt. Óh, hogy siratta az anyja! De az emberek azt mondták: jobb volt a kis gyereknek igy! Ki tudja, mi lett volna belőle, aki a börtönben született?
- Ki tudja, mi lesz belőlünk? Miért kelleff annyit szenvednünk, ha mindennek vége? kiabáltak a fehérre mosott ruhadarabok. Pedig már csakugyan vége volt mindennek. Uira meginduitak a gépek, dübörögtek a kerekek és a fehér tömeget óriási henger lapitotla vékony, finom, hófehér papirrá. Egymás mellett pihentek benne a királylány ruhája, a zsákdarab, a rabgyermek ingecskéje - és ki tudja, honnan került elo a többi?

A meséskönvu látta, amint a nyomdába vitték a megszáradt papirt és fekete betúhadsereg sorakozott a hajdani rongyok fehér holttestére.

- Milyen kár, hogy senkisem tudja a történetüket! - sajnálkozott a könyv.
- Van, aki tudja! - szólalt meg a tábláján halkan az egyik tündér. - Mi mindent látunk és ezeknek a történetét is elmeséljük egyszer a jó syermekeknek. A te lapjaidnak a meséjét, mert ebboll a papirból a te lapjaid lettek!

A meséskönyv boldogan kiáltott föl - és egyszerre elszállt az álma, ébren volt megint. Künn az uccán, fehér hattyuszárnyakon angyalok lebegtek a sőtét magasságban és amerre elrepültek, ą házak átlátszókká váltak; az angyalok
láthatták kis ágyaikban az alvó gyermekeket, A szivük átragyogott a fehér ingecskéken; de a ió gyermekeké fehéren világitoft, mint a legtisztább gyémánt. A rossz gyermekeké pedig sötet-pirosan tüzelt, mint a hunyorgó parázs. Az angyalok kis ezüstkrétát tartottak a kezükben és minden ház kapujára parányi ezüst szivet rajzoltak vele, ahol ió gyermekek laktak.

- Most hát tudom már, miből lettem! gondolta a meséskönyv, amikor az angyalok tovaszállt $k$ és megint csak a rendơrr léptei kopogtak a kirakat elótt, a havas gyalogiárón.
- Fájdalom és szenvedés van minden porcikámban és sohasem hittem volna, hogy ezekből szép és jó fakadhat... De mi lesz velem, ha majd öreg és rongyos leszek? Akkor a szemétre kell kerülnöm és elpusztulnom; mert mi hasznát lehetne venni az ócska papirosnak?

A csillagok hidegen sziporkáztak az égen, a könyunek nem tudott felelni senki. Ám, mikor álor ba szenderült ujra, az álomtündér halkan kitárta elötte a jövendő ajtaját ...

Álmában már oft feküdt a karácsonyfa zlatt. A fa ágain szines gyeriyák lobogtak, ragyogtak az arany diók, himbálódzott a sok, tarka papirruhás cukor. A fa alait pedig, a fehér asztalon, oft feküdtek a játékok sorban. Milyen furcsa is volt ez, oft voltak mind, akikkel egyuitt lakott a kirakatban: a cintányéros bohóc, a biciklizó bádog elefánt, a sines vasut, meg a besiélő francia baba.

Az angyal k!s ezïs esernyővel csengetett, beszaladfak a gyerekek. Hahó, micsoda ujiongással táncolták körül a karácsonyfát! Azf sem tudták, melyik játékkal játszanak először. De amikor már mindegyiket kipróbálták és már tövig égtek a viaszgyertyák a karácsonyfán, elő vefték a meséskönyvet és az édesanyjuk felol vasta nekik a tündérek meséit.

- Nagion szép volt, mondolták a gyerekek, amikor befejezte a mesét és aludni mentek. A legnagyobbik a párnája alá tette a könyvet; és a tündérek eljöttek hozzá álmában és elvitték magukkal Meseországba. Hanem reggel semmire sem emlókezett és ez jól is volt igy; de azt tudta, hogy valami nagyon édeset álmodott és egész nap mosolygós volt a kedve.

A napok teltek, a bohóc ruhája már rongyokban lógott le kóctestéról, a kis vasut kocsijai összetörtek és a francia baba megnémult. Megöregedett a meséskönyv is. A lapjai elszakadoztak és a tábláján a tündérekre ráömlötl a csokoládé. A gyerekek megno̊ftek és akkor fölvitték az ócska könyvet a padlásra, a többi régi papir közé. Hanem hol volt akkorára a bohóc, a vasut, meg a francia baba? Azok csakugyan a szemétdombra kerültek és senki sem tudja, mivé lettek.

A könyv azonban ctt feküdt egy nagy ládában, tömérdek régi levél, meg ócska ujság között. Ez volt ám csak a mesevilág! Az ócska ujságok réges-régi történeteket tudtak, még

Пagyapó kistiu korából. Háboruról, meg gyilkosságokról beszéltek legszivesebben és ezért a meséskönyu nem is igen szerette őket. Hanem a levelek? Voltak ott olyanok is, amiket Na3yapó irt Nagyanyónak, mikor még fiatalok voltak. Ezek rózsaszin szallaggal voltak összekötve és csupa szerelemről szóltak.

- Mégis csak szép! - gondolta a kőnyv. A papir hüségesebb, mint az emberek. Itt még most is él Nagyapó és Пagyanyó szerelme, pedig már régen meghaltak és senki sem beszél róluk.

Egy reggel azután összeszedegették a sok ócska papirt és nagy szekéren vitték el a gyárba.

- Mi lesz most vajion? - töprengett csodálkozva a mesés könyv. - Hát nem a szemétre visznek ?

Nem, a meséskönyv története még mindég nem ért véget. A papirgyárba került ujra. Ott áztak valamennyien a nagy medencében: Nagyapó levelei, az ócska ujságok, réges-régi irkák és számlák - és amikor egészen ellágyultak és már-már széffoszlottak, óriási sajtó szoritotta őket egy tömegbe és hatalmas sujko16 k bunkózták a tömeget még keményebbre. Huh, ez volt csak a szenvedés! A bönyv minden porcikája megmeredt a fájdalomtól és olyan szivós és kemény lett, mint a vas!

- Együtt vagyunk mind? nézett körül, amikor végre kikerütek a présbơl. Igen, mind együtt maradtak; és az volt a pompás, hogy mindenre emlékeztek, ami velök azelőtt történt. És mégis mások lettek; vassá keményedtek a fájdalomtól és - ki hinné el ? - vasuti kocsikereket csináltak a sok ócska papirhulladékból! Pompás gyorsvonati kocsi kereke lett belőlük és mig országról-országra röpitették az embereket, dübörögve dalolták a diadalmas szenvedés győzelmi indulóját.
- Ej be pompás ez! - álmélkodott a mesés köny̧v és csodálkozva pillantott szét. A kirakatban volt még mindig; a játékok ott álltak körülötte és méguetvén néztek reá. De a mesés könyv nem törớdött többé velük; büszke volt reá, hogy mesék vannak benne és papirból készïll. Ha véletlenül találkozol vele, te is becsüld meg szegényt!
(Debreczen)
Az igaz szeretetért rendszerint Igaz szeretettel fizetnek.
Apold magadban ezt a szép erényt, Boldog, ki szeret, s kit szeretnek.

[^0]

MESE.
Irta és rajzolta: GULYÁs KÁroly.
Egyszer volt, hol nem volt, mikor még a miskolci kocsonyába se fagyott belé a béka, volt egy gyönyörü szép királyleány, de osztán olyan szép, amilyet ei se képzelhettek, de hogy is képzelhetnétek, mikor a szeméből két szép hajnalcsillag ragyogoit, orcája meg fehérebb volt a hónál, feslo rózsabimbó volt ajaka, édes, lá gyan zengetf muzsikáló hangja, könnyù volt a lépte, ringó a iárása, hetedhétországon nem volt néki mása. De hogy is szerették, majd hogy meg nem ették, syalog nem engedték volna soha ezt a királykisasszonykát, egyik szomszéd kereket adott a kocsijába, a másik tengelyvégszeget, rudat a harmadik, aztán egész nap igy kellemeztette szép magát Csincsilla kisasszony, mert ez volt a neve, Dehát egyszer hogy, hogy nem, mégis letört a kölcsönkért tengely alatta a harmadik szegletház előtt és hát gyalogszerrel maradt a gyönyörü Csincsilla.

Mit volt, mit tennie, bement abba a kis házba, eresz alatt volt ablaka annak is, de én mondom, hogy félküszöböt elkoptatta ragyogó ruhája szegélye, fél gerendát lesurolt feje fölött fehér selyem keszkenője, ahogy belépett.

Hát még aki benne lakott a kis házba, azt hogy elbüvölte-bájolta $\delta$ Csincsillasága, aki pedig senki más nem volt, mint Dulidó nevü ifju.

Nyakaszakadtából keresett egy széket Dulidó a vendégének, egy kis zsámolyt magának s azzal eléje ült Csincsillának, ugy bámulta, se szó, se beszéd mind szakadatlan. Most is bámulna, ha be nem toppant volna a kedves papája Csincsillának, Kokoló király, aki utána jött leányának és abba a nyomba, ahogy látta Dulidó bámulását a Csincsilla szépségén, rögtön azt mondta hogy: kedves Dulidó barátom, ha csakugyan tetszik a leányom, rögtön feleségül adom hozzád, ásó, kapa válasszon el benneteket, mint a kapufélfától az ajtót, csak mielőtt rögtön mindjárt odaadnám, tedd meg fiam nékem elébb azt a kutyabarátságot, hogy hozd el nekem a fellegekig érő fa hegyibe költött szép éneklô aranytollu csodamadár aranyos kis fiókáját, hogy legyen az én öregedo szemeimnek miben gyönyơrködni, ha már a leányom is, királyságom is mind a tiéd lesz! Pecsétes gyürümmel gyürüzlek fiamnak, itt a kezem, nem
disznóláb, - ez egy kivánságom tartom csak magamnak! Igy az öreg Kokoló király.

Hát Dulidónak se kellett egvéb, csak hogy ilyen értelmes beszédet hallott világéletében elō ször Kokoló királytól. Tudta pedig Dulidó vitéz, hogy az a fellegekig érő fa, aminek a hegyibe az aranytollu csodamadár fészkel, hejh, oda van gyökerezve az anyaföldbe, vizörvénybe, szörnyüséges rézhegvnek a belsejébe, térdig kopik lába, mig ő azt eléri, de hát gondolta magában: Csincsilláért semmi fáradság, nem fáradság, egy rézpitykét is csak megér még majd a királyság is.

- Elhozom én néked, ió Kokoló apám, azt a fellegkarcoló fa hegyibe kelt csoda madaracskát, még időnap elôtt, csak osztán el ne felejtsd szavad, hogy ezt a gyönyörüséges rozmaringszálat, az én drága Csincsillámat nekem igérted, - $s$ azzal olyan puszit nyomott arra a hónál is fehérebb orcára, hogy még a tüz láng. lánál is pirosabb lett tőle.

Dehát ez a bucsucsók kijárt szegény Dulidónak, mert osztán mehetett is futton futvást, lóhalálba, sik mezőkön, ligeteken, kis alacsony nyireseken, magostetejü̆ fenyőkön, ezüstös szélü berkeken, ut hosszába, föld széliébe. Még azután még hét vizen, nagy sustorgó örvényeken, zuhogó zuhatagokon, tajtékcó hullámok hátán, mind a vizig szárazon, mig csak egyszer valahára valahogy odatalála kerek erdő közepébe, egy rétnek a legszélére, hol odáig voltak nyomok, azontul már nem volt egvsem.

Hát már itt megállapodott csakugyan Dulidó is. Tudta, ki lakik ott, Kalarábé Jutka, a hires boszorka, aki a fogát is ugy vicsorgatta, mint a házőrzõ ebe, amelyik farkas volt, s a száját tátotta szegény Dulidóra, majd hogy be nem kapta.

Szerencsére, Dulidó nagy hirtelen kikardotta a rántját, osztán belé a torkába a farkasnak, vége is lett rögtön. De még a gazdája, Kalarábéfejü Jutka néném is kegyetlenül megijedt a Dulidó hamarjárásu kardján, már a torka is viszketett, hogy most meg ô következik röguest, csak mégis nyekergett annyit Dulidónak hogy: életemet hagyd meg, amit kivánsz, mind megadom, vékával mérem aranyom!

- Nem kell nékem sem aranyad, sem ezuistöd, harsogta Dulidó keményen, ne is csörögiön sokat lefetelő nyelved, én meg nem ütlek, üssön meg a szebeni hóhér, hanem azt mondd meg, merre az a fellegekbe járó fatetőn fészkelô aranytollu csodamadár, ha ezt megmondod, nem oltom ki a mécsedet, de uk•mukfuk most rögtön tudjam meg, hogy lóthassak, futhassak toronyirányában arrafelẹ!
- Csak ez a bajod, lelkem Dulidó, szineskedett a kalarábéfejü, égetni való vén boszorkány, ezen cseppet se busulj, megmondom én drágám, még nem is én magam, itt e cérnagombolyagom, csak arra menj, amerre látsz, ahol osztân ez a gombalyég cérna megállapo-
dik, oda vigyázz, tovább meneteledre okos szót ott kapsz, csak guritsad magad előtt, ha megunod ujra kezded, csak szem eloll el ne vesszed, éjszakára fejed alá tegyed, osztán helyen legyen eszed, osztán minden bizonnyal talán eléred azt a felhőkbe nyulingáló fát, legalább is a gyökerit, hogy ha már nem a tetejit.

Köszönte is, nem is Dulidó a kalarábéfejü nagy jóakaratát, azzal futott, futott, hegyen, völgyön, domboldalon, hegyhosszába, völgyszéltébe, hogy egyszer csak mégis elérje a nagy fának a gyökerit.

Hát bizony ment, mendegélt Dulidó, hol a gombolyag után, hol ez ő elōtte, de egyszer csak elnyomta a buzgóság, ahogy fejét lehajtotta, bóbiskolás elôvette, édes álom elaltatta. El se kép zelitek, mi szépet álmodott, ahogy hanyattán feküdött, feje alatt gombolyogja, mellette meg rezes kardja. Igaz, hogy az is bolond, aki az álmát elmondja, még bolondabb, aki meghallgatja, de Dulidó, ha mondom, még ennél is bolondabbat álmodott ekkor. Azt álmodta bizony, hogy kardja vége kisarjadzott, sarjadtak rajta szép rügyek, rügyekből hajtások lettek, a hajtások legvégibe aranylevél mindegyikbe.

Jaj, hogy összeverte a lábátörömében Dulidó, ahogy felébredt, a szél se verhette volna össze külömbül karcsu kis bokáit; erre a gyönүörü kis álomra még jobban nekiveselkedett az utazásnak, zörgős harasztokon, ebugatta tájon, hetedhétországon mindenütt kergette, tekergette maga előit a gombolyagot.


Hát egyszer csak megáll az a hires cérna gombolyag, de ugy megállott, hogy nem ment onnét egy helybôl se té, se tova, mintha épen gyökeret eresztett volna. Na, gondolta magában Dulidó, itt vagyunk a szörnyüséges rézhegynek az odva előtt, itt kezdődik a fellegekbe nyuló fának a gyökere.

Ha igy gondolta, jól is gondolta, mert csakugyan ott volt a rézhegynek a tövébe, ahol az öreg Taritarkó bácsi lakott. Hát ez a Taritarkó volt osztán csak okos ember; vágott do-
hány̧a annyi volt, mint a verestorony, olyan csomó, ott farfotta ágya alatt, ahová ugyan soha le nem feküdt, mert egész nap járta egyik szobáját a másiktól egyvégtibe, de ugy, hogy folyton gondolkozott. Még nem is ugy gondolkozott ám, ahogy a többi bolondok, hogy hangosan beszélt volna, nem egy félvilágért, hanem amit az egyik szobában kigondolt, azt a másikban felirta, amit a másikban elfelejtett gondolni, azért megint visszatért az egyikbe, igy osztán soha össze nem zavarta volna a gondolatait. Hát persze, hogy látogatót dehogy bocsátott volna be magához, hiszen az kizökkentette volna gondolkozásának kerékvágásából; Dulidó is mind döngette a ház nyitott ajtóit, nem is ügyelte a vén totyák Taritarikó. Csak egyszer mégis kipislantott és rákiáltott Dulidóra: most segithetsz, ha doktor vagy, ide bámulj, Dulidócskám, most segitsél kigondolnom, mit irtam fel a másik szobában és még most se találtam ki , mi az, ami h -val kezdődik, toronyban tartják és harangoznak vele?

- Uk-muk-fuk, ha kitalálom, kapott a szón Dulidó, megmondodoé Taritarkó, merre van a fellegverő nagy fa, annak tetejibe szép aranyos csoda madár?
- Mért ne mondanám meg, jó szivvel megmondom, felelte Taritarhó, ha még ezenfelül elhozod azt a galyat is Dulidócskám, amelyiken a kalapom először fennakadt.

Látta Dulidó, hogy ennek már a fele se tréla, hiszen azt se tudta megmondani Taritarkó, mikor járt kint utoljára a házból, most is kisebb gondja is nagyobb volt annál, hát Dulidó ugy segitett magán, ahogy tudott, csak minél hamarább elérie a nagy fa után a maga madarát, Csincsilláját is. Azzal kapta-fogta magát, levette a saját kalapját, rátûzte egy ág helyire, ugy kiáltotta be a Taritarkó ablakán hogy; harang a te gondolatod, itt meg adom a kalapod!

Na hát az öreg Taritarkó egészen megfiatalodott ettől a nagy örömtől, hogy azt is meg tudta egy füst alatt, hogy miképen hivják azt, ami h-val kezdődik és harangoznak véie, rögtön kikiabálta teli tüdővel a Dulidó fülibe, hogy: errárá - fogd rá, egy irgalmas kiáltás ide a felleglátó fa, fel se mász te a tetejibe, csak a gyökerén lévő vizbe ügyeld, amikor lehozza a szépen zengő szavu aranymadár a fiait, egy oft lesz a viz sodrában, a másik meg az áríában, amelyik ott feléd uszik, szerencséd majd azon nyugszik!

Meg is lapult Dulidó a viz partián egy marti lapu alatt. Hát egyszer égszakadás, földindulás, meg egy nagy szárnycsattogtatás, jön a csodamadár két fiával, le is szállnak nagy zugással. Az anyjok osztán elrepült, hogy fiait vizre tette, anyányi nagy volt a két fia, gondolta, nem lesz semmi baja egyiknek se. Dulidó is, ahogy a viz sodrába látta a fulsó szélsợt, az innetsônek megsózta a farkát, leteritette subájával, aztán összekötözte a lábacskáit, osztán be a kebelébe a szép csodamadaracskát.

Mintha csak a markába kapta volna a lábát, ugy inalt a madarával Dulidó. De hej, sok oka is volt a futásra hazafelé Csincsillához. Mert bizony az a vércseszemü, kalarábéfejü, hamiszuzáju boszorkány meg nem bocsátotta Dulidónak, hogy hûséges farkasát megölte; kapta-fogta magát a vén gonosz, fecskepostán küldte el Csincsillának ezt a levelet:

> Dulidó ugyan megjárla,
> Ahogy felmászott a fára,
> Bizony leesett a sárba,
> Kitört mind a két ballába, Felkölötte a nyakába, Ugy erepélt el a bába, Kutya mája a táljába, Aranyos szép királyleany Ne is gondolj többet raja.

Hogy elsiratta Csincsilla Dulidót, de még mekkora abajgatást vágott, hangos left tőle az utca, mind a nevét kiáltozta szegény jó Dulidójának, egyetlenegy galambiának.

Dulidó pedig ugyancsak eblábolt ezalatt hazafelé. Gondolta, hogy az anyamadár ha megtámadja is, a kalapiát nem veheti el, hiszen azt Taritarkónak adta már ugyis, a haját meg nem cibálhatja ki amugy is. Dehát az anyamadár mégis rácsapott, ahogy lótott futott a fiókááaval Dulidó, fó, hogy megint kikardotta rántját Dulidó barátunk, mert igy ezt rugdosta csak a nagy csodamadár. Vagyis nem is ezt, hanem amit álmodott, az végig bételt csakugyan. Mert kardja vége kisarjadzott, sariadtak raja szép rügyek, rügyekből hajtások lettek, a hajtások legvégibe aranylevél mindegyikbe.

Ahogy az óh-bé- Mária béh-nagy madár rugdosta most már az aranyleveleket, lipi-lapijait a kard fájának, azok hullottak, karikáztak, Dulidó körül, szedte is. aki szedhette, boldog, boldogtalan az aranyleveleket, egész életére ur lett belőle.

De egyszer csak elunta a csuda nagy madár rugdosni az arany leveleket a kard hegyiről, megérkezett Dulidó a Kokoló király birtokára. Ott már nagyot lélekzett, a kebelébe rejtett csoda-madárfiókával együtt. Jaj, hogy megörült neki Kokoló király! Rögtön csináltatott neki aranyból kalickát, ezüstből ajtaját, gyémántból vályuját.

De a legszebb madarat, a szépséges $C \sin$ csilát mégis csak Dulidó kapta. Milyen boldog volt Csincsilla, amikor látta, hogy nem igaz a kalarábéfejü irása, hogy nincs is a nyakába kötve Dulidónak a lába. Kokoló azonnal feleségül adta Csincsillát Dulidónak.

Azt mondják, akik győzték szusszal a szoornyü nagy e vést-ivást a lakodalomban, hogy csak kutya kilenc fult meg a hal szálkájátul, amit a szemétre dobáltak a vendégek.

Hiszi a piszi, hogy fi is ne sajnálnátok, hogy ott nem voltatok. De máskor majd titeket is meghivnak, ha lesz még valaha egy ilyen bolond nagy lakodalom.
(Marosvásárhely )

## A koldus syermek.

Irta: BODNÁR IRÉN.

| Dideregve, fázva a reggeli széltöl, Kis koldus guermek siet tova. | Tavaszi szellön reszketô virágok Harmatot eitnek; tán könnveket, |
| :---: | :---: |
| Kiváncsin nézik à mezei virágok, | S ugy hivogatjâk a keló nap sugarat; |
| $S$ kérdik: hova? | Oh, j̈jjietek! |
| Hová, sh gvermek? .. A nap is csak most kelt, | Az a kis gvermek amott az uj siron |
| Agyadban nyugodnod kellne: | Reszketve ugy zokog a szélben'; |
| Bágyadtan mosolyg a szegény gyermek: | Kariăt kitária s könny-könnyet kerget |
| Oh, bár lenne! | Bus szemében. |

Lassacskán elhull az utolsó könnycsepp, A virágokon sincs több harmat már ! . . .
A csöndes mezö́ apró dombocskáin Jár a halál!..
Az ui sir mellett, forró napsugárban, Halványan, hidegen egy csöpp gyerek,
Anyját kereste s kis szivecskéje Megrepedett.
(Nagyvárad)

## Tamás érdeklődik.

## (Beszélgetés Ausztrâliáról.)

II.

Apa: Ausztrália fehér lakossága lassan gya rapodott. A sok-sok ezer odaszállitott fegyenc és a bennszülöttek rossz hire visszariasztották az önkéntes bevándorlásra készülozket. De mikor az aranymezőknek hire elterjedt a világon, minden kalandor nyugtalan lett Megindult az uj népvándorlás Ausztrália belseje felé A szegény bennszülöttek mindig beljebb és beljebb huzódtak, képzelheted, mi lehetett a véleményük a fehér emberekről. Ók nem láttak másféle idegent, csak olyat, aki csákánnyal turja a földet, kártyázik, iszik vagy veszekszik. Nagy örömmel teritettek le egyet-egyet közülök.

Tamás: Hogyan tudtak kezdetleges fegyvereikkel szembeszállni az európaiakkal?

Apa: Ha sok ember körülvesz néhány embert, ió fegyver a bot is. A boton kivül dárdát használtak. A dárda nem olyan, amilyen például a rómaiaké volt, hanem olyanszerü, amilyennel évezredekkel ezelőtt a kőkorszak emberei teritették le a vadat és olykor-olykor egymást. A vasat nem ismerték a bennszülöttek, a dárda végére kicsiszolt kődarabot, vagy más éles tárgyat tettek. Jó fegyver ez, különösen ha lesből és biztos kézzel hajitják. Volt azonban a bennszülötteknek egy igazán félelmetes fegyverïk: a bumerâng. Bumeráng fából készül és oly sajátságos módon és furfanggal van készitve, hogy visszahull oda honnan eldobták, ha nem talál. Erre azonban ritkán kerül sor, mert rendesen talál. Begyakorolták $\delta k$ magukat nagyon a célzásba. Nem is álló célra szokták hajitani, hanem futó állat vagy repülo madár után. Igen
nagy elōnve van a dárda fölött. A kidobott dárda nem áll többé gazdája rendelkezésére, az. eldobott bumeráng visszahull gazdája lábaihoz, hogy ujra használhassa, ha az elsõ dobás nem sikerült. Ravasz fegyver, veszedelmes, sok európai és amerikai életét oltotta ki. A puska elől mégis meg kellett hátrálnia. Mindig beljebb, mindig terméketlenebb vidékekre szorulnak a bennszülöttek, számuk egyre fogy, bár nagyonnagyon igénytelenek.

Tamás: Azt mondottad, hogy bent sivatatagok vannak. Ha nagyon beszoritják az ôsla kókat, éhen kell pusztulniok.

Apa: A nyugati részeken kopár sivatagok és bozóttal benő́tt területek vannak, de Ausztrália belsejében vannak termékeny földek is. Az éhhaláltól nem kell egyelôre féltenünk őket, mert nagyon élelmesek. Megesznek mindent. Ha vadat lőhetnek vagy halat foghatnak, vidám étkezés következik. Csak akkor dühösek, ha a tüzük ut közben kialudt. A tüzgyujtás tudniillik nehezen megy és sokáig tart. Ezért parazsat pakolnak be és visznek magukkal vándorutjukra.

Ha jó falathoz nem juthatnak, megeszik állitólag a rovarokat is. Kivétel nélkül. Egyesek azt állitják, hogy felássák a földet és onnan szedik ki a férgeket, ha megéheznek. Ha pedig meszomjaznak, gyökereket ásnak ki és azokat rágicsáliák. Ez a rágicsálás az éhséget is csillapitja, a szomjuságot is. A gyökéroen mindig van egy kis nedvesség, hiszen az szivja össze, néha igen nagy mélységből a talajvizet. Ilyen életmód mellett nem fejlődhetnek erős, egészsé-
ges és szép emberek. Nem is vádolhatjuk ठ̋ket, hogy különösen szépek lennének. Duzzadf ajkuk, széles pisze oruk, hajuk a négerekre emlékeztet, de testük felletlenebb. A hiányzó szépséget festékkel pótolják. A hiányzó ruhadarabokat is festék, meg tetoválás pótolja. Bizony nehéz volna megmondani, honnan és mikor került ez a faj ide. Annyi bizonyos, hogy nagyon régen elszakadt a többi emberfajoktól és önállóan fejlődött. Ausztrália sok-sok évezred óta külön álló földrész és összefüggése Ázsiával már a történelem előtti korszakban megszünt. Egy dárab kőkorszak ez ma is, az ausztráliai benszülöttek életmódja nagyon tanulságos, megtudhatjuk tanulmányozásából, hogyan éltek a mi őseink nehány évezreddel ezelőft.

Tamás: Ujabb idơben sok tisztességes bevándorló jutott Ausztráliáha. A fegyencek utódai is becsületes, munkás emberek lettek. Miéri nem nevelik a most ott lakó fehérek a bennszülötteket? Nincsenek oft hittéritők?

Apa: Vannak hittéritők, de naģon nehéz a dolguk. Alig tudnak valami eredményt elérni. A bennszülöttek annyira megszokták a kóborlásf, hogy nem tudnak egy helyben maradni. Aztán van egy emberi szempontból nagyon szomoru dolog. A vad népek mindig a rosszat tanulják meg előbb a fehérektől. A fegyencektől például megtanulták a pálinkaivást, az ujabban bevándorló kinai munkásoktól az ópiurm szivást. El+ kapták más fajok ragadós betegségeit is. Alig van remény arra, hogy ez a faj sokáig életben maradjon. Lassanként teljesen el fog pusztulni. Én nagyon sajnálom őket, hiszen nem tehetnek róla, hogy a sors erősebb, müveltebb, életrevalóbb és okosabb fajjal hozta őket össze. Ma már egészen megváltozott Auszfrália. Ha az elsố fegyencek feltámadnának és keresnék a sivár partokat, ahol annyit szenvedtek, sehol sem ta lálnák. Városok nôttek ki a földből, a kikötők telve vannak hajókkal. I degenkedve néznének körül, legfeljebb akkor vigasztalódnának kissé, ha lépten-nyomon ráakadnânak a kis kocsmákra, a bárokra. Ez a sok szeszes itallal foglalkozó kereskedő árulja már csak el, hogy itt ma is sokan élnek a régi aranyásók és fegyencek ivadékai közül.

A fehér emberek eleinte sok bajt és csapást okoztak Ausztráliának. Még behozott állataik is kárára voltak a vidéknek. A házi kutya elvadult, csoporlokba, falkákba verődött és kiméletlenül pusztitotta az ottani állatokat. Ezek a vad kutyafalkák ma is sok kellemetlenséget okoznak. Csaknem olyan vadak, mint a farkasok. Megrohanják a nyájakat és a csordákat. Nem az okozza a bajt, hogy sokan vannak. A pásztorok puskával könnyen meguédhetnék a rájuk bizott állatokat. A pusztulás azért nagy, mert a dingók közeledtére széffut a nyáj, szétszalad a csorda, a dingók aztán üldözőbe veszik a magános állatokat. A juhokat egy-kettőre széttépik, a tehénnel, lóval nehezen birnak. Főcéljuk, hogy
a borjut, vagy csikót elválasszák anyjától, a fiatal állat rögtön áldozatul esik. De elpusztitják gyakran a kifejlett erõs szarvasmarhát is. Addig hajszolják, mig erőtlenül összerogyik. Akkor aztán elbánnak vele. A tudósok egy része azt állitja, hogy a dingó bennszülött állat, ujabb idôben azonban azt hiszik, hogy az először ideszállitott fegyencek és őrök kutyáinak leszár mazottja. Irtiák puskával, mérgezett hussal, de nem birnak vele, mert nagyon szapora, óvatos és gyors állat.

Nem birnak a házi nyullal sem. Náluk nem is házi nyul már a mi kis ugrándozó állatunk, hanem mezei nyul lett belôle. Egyes vidékeken annyira el zaporodott, hogy pusztifja a vetést. Mindenféleképpen védekeztek ellene, de olyan szapora, hogy lehetetlen volt kiirtani. Ujabb időben egy-egy elfogott példányba nyulbetegséget oltanak be és visszaeresztik társai közé. A beteg nyul aztán elterjeszti a nyulak között a veszedelmes ragályt.

Tamás: Miből gondolod azt, hogy Ausztrália nagyon régen elszakadt a többi világrésztől?

Apa: Ezt a tudósok megállapitották állatés növényvilágából. Hiába keressiuk itt azokat az állatokat, melyek Ázsiára nagyon jellemzôk. Viszont nagy számmal találunk olyanokat, melyek a Föld egyetlen pontján se élnek már, Különösen csodálkoztak az európaiak, mikor előttük megielent a kenguru. Ennek az állatnak nagyon sok fajtája ismeretes. Vamnak kisebbek és nagyobbak. A naģy kenguru hatalmas állat, még ülve is. Szeret nagyon erősen fejlett hátulsó lábaira telepedni. Ugy látszik, ábrándozik ilyenkor. De azért figyel. A legkisebb nesz sem kerüli el figyelmét. Ha baj van, hihetetlen gyorsan menekül. Szinte repül. Fejletlen első lábaira alig van szüksége, két izmos hátsó lábával megrugja a földet és ugrik. Nem is ugrás már az, hanem repülés. 6-8 métert szökik egyszerre, ha megriasztják. Egy-kettőre nyoma vész. Félénk, jámbor állat, hamar megriad.

Tamás: Nem lehetne megszeliditeni?
Apa: Mit akarsz vele csinálni ? Talán hátas paripának akarod befogni? Nem is rossz gondolat, egy-keltőre tul volnál az óperenciás tengeren. Sajnálom, hogy erre nem alkalmas. Nem tudnál megülni a hátán, hiszen csak két lábával löki magát elơre. Lezökkennél róla azonnal s örökké megemlegetnéd a kenguru-lovaglást.

Mikor a kis kenguruk megszületnek, olyan fejletlenek és gyámoltalanok, hogy elpusztulnának, ha a természet nem gondoskodott volna róluk. Az anyjuk hasán egy nagy táskaszerü nyilás van, oda a mama gondosan berakja őket s ott melengeti a kicsinyeket.

Sok különös állat él Ausztráliában még abból a korból, mikor az egyes állatfajok nem váltak el olyan nagyon egymástól, Ebben a tekintetben is olyan ez a világrész, mint a többi világrészek lehettek néhány ezer évvel. Egész sereg különös emlős állata és olyan madara van,
melyek közül egyet sem láthatunk más helyeken. Bizonyára hallottad már hirét a lantmadárnak és a paradicsommadárnak:

Még a fák és virágok között is találunk olyanokat, melyek a Föld más területén nem fordulnak elő. A tudósokra azt a hatást telte Ausztrália, mikor megismerték, mintha a régi világnak egy darabia maradt volna ránk. Ezért gondolták azt, hogy ez a terület füsgetienül fejlödött a többi világrésztōl.

Tamás: Talán azért is idegenkedfek a bevándorlók Ausztráliától, mert szokatlan volt az ällat- és növényvilága?

Apa: Nem hiszem. Olyan állatok kevés számban vannak, melyek az emberre veszélyesek. De a veszedelmes állatok sem ijeszitik el a bevándorlókat. India tele volt veszedelmes ragadozókkal és mérges kigyókkal, sőt gyilkos betegségek csiráival, mégsem riadtak vissza a bevándorlók. Maradjunk csak a mellett, hogy a fegyencek és a benszülöttek rossz hire riasztofta vissza a fehéreket. Azt is hozzátehetjuik még, hogy nagyon messze van tollünk és hogy vitorlás hajóval veszélyes volt a megközelitiése. Itt a tenger a zátonyok hazája. A koráll zátonyok sok-sok mérföldre a partiól párhuzamosan futnak, mintha a természet erős fallal akarta volna védeni a szárazööldet a bevándorlók ellen. A
viharok is gyakoriak azon vidéken, ma is erős elhatározásra és nagy kitartásra van szükség ehhez az uthoz, különösen olyan embernek, aki nem szokta meg a tengert. Ha a partok jobban megközelithetōk lettek yolna, a kinaiak régen benépesitették volna. Ôk már a fehérek megérkezése elōtt évszázadokkal ismerték Ausztráliát, fel is keresték hajósaik olykor-olykor, de nagy jelentőséget nem tulajdonitottak neki.

Tamás: Most egész Ausztrália az angoloke?
$A p a: A z$ angolok az urak egész Ausztráliában. Ne gondold azt, hogy az anyaország parancsol, ök meg engedelmeskednek. Az ottani államok majdnem telijesen függetlenek Angliától. Nemrég szövetségre léptek egymással. Bizonyos ügyekben közösen határoznak, más dolgokban egymástól is függetlenek. Nem sok idő fog eltelni, mikor az ausztáliai egyesült államok ép olyan függetlenek lesznek, mint az amerikaiak. Jelentőségiuk azonban még sokáig csekély lesz a világpolitikában, mert a lakosság még mindig nagyon gyér. A bevándorlók még ma is szive. sebben mennek Amerikába, mint a szörnyü messzeségben levő Ausztráliába. Auszzrália viszonyait a legtöbb ember nem ismeri, mis az amerikai viszonyokkal többé kevésbbé tisztában van. Legalább is azt hiszi, hogy tisztában van.
(Budapest.)


## A debreceni kolbász.

Egy huncut suszterinas megakarta tréfálni Kocsonya házmester urat. Késô este, kapuzárás uftán, felakasztott a csengő zsinóriára egy pár debreceni kolbász.


Amint gondolita! ugy is left. A kolbászt kerülgetni kezdte egy éhes macska és, mint aki jól végezte dolgát, eltávozott. Kacagott magá ban, mert sejtette, hogy mi lesz ebbobl.

Cirmos pajtás nem sokat gondolkozott: nagyot ugrott $s$ belevágta körmét-fogát a csá-
bitó kolbászba. Persze, megrándult a csengő ... és Kocsonya bácsi dörmögue lépett ki a kapun. Már tartotta is a markát, hogy átvegye a kapupénzt. De még csak egy macskát sem látott : Cirmos pajtás is kereket oldott.

- Csengeteft a fülem, - gondolta Kocsonya ur és bosszusan visszavonult. Időközben Cirmos pajtás meghivta két barátját a pompás lakoma maradékaira Udva-

riasan engedte, hogy előtte ugráljanak fel sorban.
- Parancsoljon, Fehér urfi!
- Csak ön után, Fekete kisasszony!
- Talán a kedves házigazdánk. . .

Végre is Fekete kisasszony engedett a szives kinálásnak.

Hanem az az átkozott csengő megint megszólalt. Cirmos pajtás már tudta, mit jelent ez ... uira elinalt, faképnél hagyva a vendégeit. Boldoguljanak a házmesterrel, ahogy tudnak. No, de a lépések zajára bizony megugrott Fehér urfi is, Fekete kisasszony is.

Kocsonya ur most már élt a gyanuperrel s botott hozott magával, hogy ha megint megtréfáliák, fejbe kolintsa a tréfáskedvü éjjeli látogatót. Hát hiszen jól is tette, hogy botot hozott: legalább volt mivel ütnie a három cica nyomát. A debreceni kolbászt még mindig nem vette észre, Igaz, hogy nem is sok maradt már belőle.

Ezalatt macskakörökben hire futott Cirmoss pajtás vendégszeretetének és valóságos macskacsődület támadt. A csengő egy pillanatra sem hallgatolt el, sorba ugrálitak a macskák a zsinórra.

Olyan csengés, bongás, nyávogás, miákolás volt olt, hogy az egész ház felébredt és a lakók ijedten dugták ki a fejüket az ablakon.

Kocsonya ur most már komolyan megharagudott. Gyertyát és forgópisztolyt hozott magával. Itt ma emberhalál lesz! . . . De hát nem

lett. A macskák szétszaladtak, a kolbászból egy falás sem maradt és Kocsonya ur mai napig is azt hiszi, hogy kiséretek tréfálták meg.
(Kisbacon.)
Elek nagyapó.

## BCu Beszámoló a nyári vakációról. uj

## - Tizedik közlemêny. -

Peth6 Ervinke, Ákos: Kedves Nagyapó! Nagy örömmel kezdek hozzá, hogy e levelet megirhassam, elsősorban azért, hogy eszembe jutnak azok a szép napok, amelyeket a nyáron eltöltöttem és másodsorban még egy reménység is biztat, hátha nyerek e levéllel egy szép és jó könyvet. De, hogy unalmas ne legyen e levél nagyapónak, máris hozzákezdek mindjárt a vizsgám után történt események elsorolásához.

Vizsgám, amit a harmadik elemiről tettem, tiszta kitünő volt, jóllehet, románul kellett letenni, mivel itt az állami iskolába járok. Édesapukám megigére, hogy vesz nekem egy kis szamarat, ha jó bizonyitványom lesz és be is váltotta igéretét. Egy reggel arra ébredtem, hogy egy kis csacsi fogadott az udvaron, aki Vezér névre hallgatott és egész nyáron mulattam vele, az itthon töltött idõben. Mert bizony én utaztam is nyáron, mégpedig Magyarországon. Nagyon köruilményes utazás volt ez, mert mindenütt sokat vártunk, különösen a határállomásokon, ahol még engem is megkérdeztek, mit viszek magammal, a podgyászunkat pedig jól átnézték a vámhivatalnokok. Annál kellemesebb volt a vonaton, az ablakokon át nézni a vidékeket, a szép virágokat és az el. elmaradozó házakat, mig végre egy egész napi utazás után elértünk egy szép kis városba, Nyirbátorba, ahol már jó kényelmes kocsival vártak rokonaink. Nagy örömünk volt a rokonaink viszontlátásán és itt egy egész hetet töltöltünk,
de csak családias körben, mivel apuka azt mondta, hogy most csak pihenjek és semmivel se foglalkozzam. De most jut eszembe, lakásunkkal szemben volt egy nagyon régi ref. templom, azt megnéztük és oft láttam Báthory Gábor sirját és rajta a szobrát. Egy hét eltelte után Budapestre utaztunk, ahol sok mindent láttam.

Estefelé érkeztünk Pestre. Már a vonatból a sok villanylámpa, mintha csillagok lennének, ugy tünt fel, hát még amikor megláttam a villamos kocsikat kivilágitva, nem tudtam hova lenni az ámulattól. En amig csak be nem értünk egy nagy szállodába, mindig ezeket néztem. A szallodában mindjárt le is feküdtünk, mivelhogy ki voltunk fáradva. Apuka azt mondta, hogy másnap mindent megmutat, még a lánchidat is, ahol egy csokoládé láncot kell elharapni, mielôtt átmennénk raja. Reggel már hét órakor felkelitünk, megreggeliztünk és fiákkeren Budára mentünk. Utközben apuka megmutatta, hogy melyik nagy épületben végezte el az egyetemet és megmutatta a mindjárt mellette levő Nemzeti Muzeumot is s mondta, hogy 48 -ban innen szavalt Petofi a népnek. Nemsokára a Lánchidhoz értünk. Már elôre jelezte apuka és én mind azon gondolkoztam, hogy milyen is az a csokoládé lánc. Amikor odaértünk, akkor láttam, hogy csak tréfa volt az egész. Ott bizony mi szépen átmentünk és egész délelőtt a budai hegyeket jártuk. A királyi palo. tát, meg a várat néztük meg, azonkivül láttam
oft a hegy oldalán sok sok kistornyu épületet. A következő napokon a városligetet és az állatkertet néztülk meg, mig végre ismét vonatra uiltünk és haza jöttünk. Edesapukám azt mondotta: mindenüft jó, de legjobb otthon. Én is ugy találtam, hogy igaz ez a közmondás.

Pár nap mulva apukám azt mondta, hogy most már elég volt a pihenésből s valami foglalkozás után nézzek, nem bánja, akármi legyen is az, csak ne töltsem dologtalanul az idő́t. Én azt feleltem: hallottam, hogy a községházáról elmegy a gyakornok, oda szeretnék menni dolgozni. Azonnal el is mentünk és a jegyzõ bácsinak elōadtuk az ügyünket, aki fel is vett 20 lei havi fizetéssel. Délelôtt 8-12 óráig kellett hivatalban lenni. Eleinte másolásokat csináltam, késõbb már fontosabb ügyeket biztak rám, még a pénzküldeményeket is ideadták, hogy a postán feladjam. Délutánonkint 2 től 3 -ig hittanórára jártam, azután pedig mindennap fürödni mentünk. Ez volt legnagyo bb élvezetem. Tizenkét nap mulva azt mondta apukám, hogy kérjek 3 napi szabadságot, mert kirándulunk a szomszéd faluba, egy kis fürdőhelyre, Krasznabéltekre. Én azonnal ir
tam kérvényt a jegyzõ bácsinak. Három napi szabadságot kértem, amit meg is kaptam, 20 lei előleggel egvütt, de én nem költöttem el a pénzt, ¡ó helyre eltettem. Igen szép fekvésü helyen voltunk, meg is fürödtünk és sokat játszoftunk a többi gyermekekkel. Három nap eltelte után hazajöttünk és én tovább folytattam az irodai munkát és azon gondolkoztam, hogy mit fogok csinálni a megtakaritoft fizetésemmel, mig végre elơálltam és azt mondtam apukámnak, hogy én elkérem a jegyző bácsitól a következố hónapra járó 20 leit is, mivel egy igen szép és tanulságos gyermekujságot olvastam itt, melyet meg akarok rendelni. Apuka beleegyezelt és julius 15 -én meg is rendelte nekem a Cimborát s igy jutok én ahhoz, hogy kedves nagyapónak most a levelet megirtam.

Evvel vége is van az én levelemnek, mivel a többi időt már csak ugy töltöttem el, ahogy azt már leirtam. És kérdem nagyapót, hogy meg van-e elégedve a vakációi mulatságommal? (Meg vagyok elégedve, igen-igen meg vagyok elégedve.)
(Foly̧tatása következik.)

## A zöld elefánt története.



NEGYEDIK FEJEZET.
Krausz simit alarcos banditak elraboljak. Kinzo Kamraba vetik. Krausz Simi a forkának köszönheti, hogy elevenen megszabadui, Haza kerai. Simi rengeteg vizetiszik.
Pénteken reggel Krausz Simi iskolába in: dult. Emlékszünk még Simire, O volt az, aki bentmaradt az osztályban szellőztetni, amikor Kása zsebe kigyulladt.

Simi elindult. Szépen elbucsuzott a papától, mamától, az egész családtól és utnak indult.

A pénteki nap szerencsétlen nap. Erre Simi soha nem gondolt, nem volt babonás. Amint a Perint patak hidjára ért, egyszer csak különös alakot látott maga felé közeledni. Egy nálánál erősebb fitu volt az, kiforditott kabátban; az arcán fekete álarcot viselt.

Simi nevetett, de csakhamar elment a jókedve, amikor az álarcos pisztolyt szegzett homlokának és vészes hangon igy szólt:

- Halál fia vagy, ha segitségért kiáltasz!

Simi hátrafordult, hogy majd elszalad, de akkor a hid másik végén is állott már egy álarcos, pisztolyos alak. Nem volt szabadulás!

- Egy mukkanás nélkül kövess minket!

Mit volt mit tenni?! Simi lehorgasztotta a fejét és engedelmeskedett. Az egyik álarcos elől ment és vezefte őket, a másik hátul vigyázott rá. Sok ember látta is ठket.

- Ni! Rablósat játszanak a gyerekek. Azzal nevetve tovább mentek. Csak látták volna, hogy milyen vészesen komoly dolog játszódik
le a szemük előtt, hogy siettek volna megmenteni Simit! De ki gondolt ilyesmire? Senki...

A Perint partról bekanyarodtak a parkba. Azon áthaladva, az oladi domb aljába érlek. Itt megállottak.

A vezető álarcos kendőt vett elő a zsebéből.

- Sajnálom, de be kell kötnöm uraságod szemét. Ráboritotta a kendőt Simi fejére. Krausz Simi valami ismerơs illatot érzett kiáradni a kendőből. Valami furcsa dohányszagot, amit már érzett valahol. De hol? És mikor? - arra már nem tudott visszaemlékezni.

A vezér megforgatta párszor Simit a tengelye körül, ugy, hogy kissé elszédült.

- Indulhatunk!

Krausz Simi kavicsos utat érzelt a talpa alatt. Majd fölfelé mentek egy darabig. Rövid idő mulva megállottak. Valami ajtó nyikorgott, hüvös, nedves levegő csapta meg arcát. A kezét eleresztették, kulcszörgést hallott. A kendőjéhez nyult. Lekapta.

- Hol vagyok?!

Homályos kamarafélében állott. A szük ablakon vasrostély. Odarohant, kinézett: Az ablak alatt a két rabló állott. Épen az álarcukat vették le. Krausz Simi kiváncsian leste, milyen arcokat pillant meg?

- Kása Mátyás! Varju Miska!! orditott föl mint a sebzett oroszlán. - Ne tréfáljatok! Bocsássatok szabadon, had futok az iskolába, talán a második órára még odajutok!
- A fogoly maradjon csöndben, - szólt komoran Kása Holmes. - Ön szörnyü gyanu sulya alaft roskadoz! Amig bünét be nem vallja, addig innen meg nem szabadul!...
- Én! Gyanu alatt? Mit vétettem én?...
- Lopás...
- Micsoda?! Lopás!? Mindjárt hasba ruglak!! - Kiáltotta Krausz, megfeledkezve arról, hogy köztük vastag fal áll ellent minden ru gásnak.
- A zöld elefánt... - szólalt meg szóta goltan Holmes és mereven áthatóan pillantott Simire.
- Bolond vagy, Mátyás! - De amikor látta, hogy azok nem tréfálnak, magába roskadva leült egy köteg száraz sző|ठुvenүigére és arcát kezébe temette.

Holmes élesen vizsgálta áldozatát, majd leült Watson Miskával egy nagy diófa árnyé kába, szemére huzta detekiiv sapkáját, rövid pi pára gyujtott (Simi uiból megérezte azt a bizo nyos illatot) és elgondolkozva maga elé bámult.

Teltek, multak az órák. Krausz Simi elcinte mérgel⿳్口dött, később unatkozni kezdett. Elōvette a természetrajz könyuet, olvasgatta a skorpiót. Majd nagy éhséget érzett. Utötte a hasa a tizenegy órát. Ezt az időt Simi gyomra mindig hangos korgással je ezte. Itt a nagy huszpeices szünet ideje. A délelőtti uzsonna! Vajas kenyér! Főft tojás! Császárzsemlye !. Simi zsebébe nyult. Idegesen kotorászott benne.

- Hol a tizóraim?! A darab kenyér és a finom ementáli $s$ elet! -

Az ablakhoz rohant. Kitekineett. Holmes ép akkor vágott le egy szelet sajtot és tempósan a szájába dugta.

- Rablók! Zsiványok! Adjátok elơ a tizóraimat! -

Holmes fölneszelt. Becsukta a bicskát, fölállott és odajött az ablakhoz.

- Ha bevallod, hogy te loptad el a zöld elefántot, akkor elmehetsz! -
- Miféle elefántot? Hogy jöhetnék én egy elefánthoz?!
- Csak ne tagadd. A zöld elefánt a Grümbaum bélyege. Ezt azalatt lopta ki a bünös, amig az osztály kint járt a pipázás után és te egyedül maradtál bent szellőztetni a teremben. Csak te voltál olt! Csak általad tünhetett el a zöld elefánt.
- Te pedig nem zöld elefánt vagy, hanem zöld szamár! - förmedt föl Simi mérgesen. Én nem tudok arról a bélyegről semmit.
- Tudsz bizony. Az én logikámon nem jársz tul. De majd vallasz, ha a kinzó kamra borzalmait éreztẹtem veled!!
- Matyi. Édes Matyi. . . .

De Holmes Mátyás nem hallgatott rája. Könyörtelenül otthagyta Simit az ablaknál és elment.

Krausz megunta a tréfát. A székesegyház déli harangszavát hordta fülébe a szellô, Iste-
nem! Milyen andalitó zeneképen hangzott máskor ez a kedves hang! És most? ... Krausz Sini szive és bele összeszorult. Sirni szerete't volna.

Holmes és Watson is hallotta a harang szót. A diófától nem messze, kitépték a gyepet, száraz galyakat hordtak össze és tüzet raktak. Vigan ropogott a tüz. Holmes szalonnát, kenyér darabot vett elő. A szalonnát nyársra tüzte, a parázs fölé tartotta. Fölséges illat száldosotl a levegőbe, Simi kitágult orrlyukkal szivta de a hüvös párázatot. Szeme kidülledt, a nyál össze futott a szájában. A szalona lecsepegő zsirja sercegett a parázson, Mátyás idỡnkint a kenyerére csurgatta és nagyot harapott a zsirtól illatos kenyérből.

- Jaj nekem, - nyöszörgött föl Simi, mintha sziven szurták volna. Piros, zöld, kék fénykarikák táncoltak a szeme elōit.
- Nos mi baj? - kérdezte Holmes Mátyás. Odalépett ujból az ablakhoz. - Éhes vagy? Parancsolsz talán valami ebédet?
- Igenis, megéheztem. És elpusziulok, ha valamit nem kapok enni.
- Watson, keress valami élelmet a vád lotmak.

Varju Misi keresgélni kezdett az iszákjảban.

- Találtam valamit! - Ezzel odalépett az asztalhoz és hosszukás tárgyat helyezett a párkányára. Simi odanézett Találgatta, mi az? Végre ráismert. Remény dagadozolt szivében. Az a valami rendes, élvezhetō nagy darab sóshering volt. Egy darabig néze! Hering és hozzá egyetlen példány, minden saláta nélkül. Mi az egy éhes kebelnek? De mégis csak elverheti vele az éhségét. Szomoruan vette a kezébe, kiszedte a hal gerincét. Egészen friss és jóizï̀ volt. Megette az utolsó morzsáig. Határozottan izlett neki.

Sokkal megelégedettebben nézte, hogy ebédelnek Mátyás és Misi. Azok jóizüen falatozták a pompás szalonnát és kenyeret. Amikor meg. ebédeltek, Mátrás pipára gyujtott. Misi eltávozott, de csakhamar visszatért, a kezében nagy kőkorsóval.

- Watson! Wyskit szódával! szólalt meg Holmes. Misi odavitte a vizes edényt. Mátyás a szájához emelte a korsót. Krausz Simi szeme mohón odatapadt, látta, hogy a korsó falát harmat lepi be. Hej, micsoda pompás, hideg forrásviz lehet abban. Mátyás arcára kiült a gyönyörüség. Krausz veritékezett. Amikor Matyi kortyantott, $\delta$ is mindig nyelt egy nagyot. Nagyon megszomjazott a sósheringre. Végre letette Mátyás a korsót.
- Vizet, fiuk, kurjantott Simi.
- Azt már nem! válaszolt Holmes. Addig, mig ki nem vallod, hová lett a bélyeg, egy csöpp nem sok, annyi viz sem fut le a torkodon.

Simi elớt elsötétült a világ. A szomjusás kegyetlenül belemart a torkába. A szája kicserepesedett, a halántéka lüktetett. Ugy érezte, mintha az elfogyasztott hering uszkálna a gyomrában,
majd nőni kezdene, nagyra, akkorára, mint a cethal, rágná a belsejét és ezt a kint, gyötrelmetcsak egy korsó vizzel lehetne eloltani. Térdre roskadt.

- Az Isten irgalmára, vizet! Vizet! Mert meghalok!
- Nincs irgalom addig, mig nem vallasz.
- Nahát legyen. Vallani fogok! Csak hozd azt a vizet!

Mátyás odalépett a korsóval az ablakhoz

- Halljuk.
- En csak annyit mondhatok, hogy amikor a fiuk kimentek az osztályból, én az ablakokat nyitogattam, Csapó tanár ur fölvette a Grünbaum albumját és nézegette. Mit csinált azután, már én azt nem tudom, mert hiszen én háttal állam feléje és az ablakokkal foglalkoztam. Ennyit mondhatok.

Varju-Watson meglepetve szólalt meg:

- Micsoda? Te azt hiszed, hogy Csapó tanár ur? . . . itt elharapta a szót. Majd nevetni kezdeft. Hossran, édesen kacagott, hempergett a gyepen, tótágast állott, cigánykerekeket vetett. Fuldoklott a kacagástól.

Holmes hátbavágta Watsont.

- Ne röhögi hát annyit! Maradj komoly!
- De mikor muszáj nevetni! Csapo tanár ur! Hihihi, hahaha, brühühü! Jaj de jó! Régen mulaftam már annyit, te - Holmes! Uramisten! Micsoda hecc lesz még ebből!!
- Watson! Isméteiten komolyságra inteleß! Folytassuk a vallatást! A bünös tagad, pedig a logika megcáfolhataflanul ellene szól. Készilljünk erélyesebo vallató módszerekhez. Vádloft, ujbó! erélyesen fölszólitom, vallja be vétkét és vegye ki kabátija balzsebéből a zöld elefántot!
- Nincs nálam, te hóhér! - hördült föl Simi. Hallani sem akarok többet erről az őrült. ségről! - Lefeküdt a földre, a kezével befogta a fülét és csöndes érzéktelenségbe merült.
- Watson, elô az állatokkal!

Varju Miska egy skatulyát huzott elő és tartalmát beleöntötte az ablakon keresztuil a kinzó kamrába.

Simi borzalommal vegyes undorral ugrott föl. Egy nagy halom varangyos béka hevert a földön. A békák megmozdultak, mászni, ugrálni kezdtek feléje. Elszörnyedve rohant az ajtóhoz, sirva, kiabálva verte, rázta, de az nem engedett. Egyszercsak az ajtó alatti hasadékból egy nagy vizisikló kuszott elő. Simi félájultan robogott vissza a szoba közepére. De uj borzalmak vártak rá. Akkor már egy csomó egér futkosott szanaszéjjel, cincogva a szoba padlóján.

Simi az ablakhoz rohant, megragadta a vasrácsot, dühösen megrázta és olyan kiáltás szakadt föl a torkából, mint amikor az oroszlán elordifja magát, ha verembe esett.

- Rablók! Gyilkosok! Segitség!!

A nagy kiabálásra visszhang felelt a szőlő sövénye mögül.

- Hej, mi az?! Mi történik ott, abban a kunyhóban?

Holmes és. Watson meghökkenve nézett oda. János, a szőlópásztor jelent meg puskával a vállán és arrafelé közeledett Hej! a két lurkónak sem kellett egyéb! Ugy eltalpaltak onnét, hogy János bácsi észre se vehette őket.

Krausz Simi boldogan lélekzeft föl.

- Mit cselekszik itt a fiatal ur?

Krausz Simi nyelt egy nagyot. Elmondja hogy került ide? $A z$ álarcos rablók, a hering, a viz, a békák, kigyók, egerek és a zöld elefánt! Eh! Micsoda szamárság! Az egész világ nevetne rajta. El nem mondaná ezer elefántért sem! Inkább leharapja a nyelvét...

- Hát itten tanulgattam, elaludtam, valaki ezalatt tévedésből rám zárta az ajtót...
- Oszt rosszat álmodott. Bizonyosan bika kergette, erre kiabálni kezdet és fölébredt. No ¡ó, hogy meghallottam a lármát, mert különben itt kuksolhatott volna, ki tudja, meddig? -

János bácsi kotorászott a tarisznyájában. Egy nagy csomó kulcsot szedett el3. Az egyik beleilett a zárba. Egy csattanás, Krausz Simi kiugroit a kinzó kamrából. Kereste a vizes korsót. Nem találta, Matyiék elvitték. Erre mintha puskából lotték volna ki, ugy rohant a dombról lefelé.

János bácsi fejcsóválva nézett_utána.
(Folytatása kövefkezik.)

##  <br> A sorsolâsban való részuđ̂telre egy rejtv@ny megfejtése is jogoslt I <br> A rejivény megfejtêsét, a megfojtōk êo nఫertesek nóvsorát egyszerre, n megfejtöst kō. vetō hómeq vêgên közlơm : <br> A megfejtésels bekildésének határideje a honap 10 ilk napja.


Beküldte: Kondrai Gerö.
131419 24. Viziállat,
24252323 19. Közösépület.
323589 29. Gazgasági eszköz.
3733 . Benne aluszunk.
4512323 27. Leánynév.
10920 11. Nagyszám.
32242122 2. Viziállat.
$\begin{array}{lllllll}34 & 27 & 17 & 24 & 30 & 31 & 33 \\ 36\end{array}$. Török katona.
15 26. Itt közlekednek.
28. Mássalhangzó.
$1-35$. Pósa Lajos egyik versének kezdő sorai

## Betürejtuények.

- Beküldte: Kiszely Sándor. -

I D B , EMBER
IDO, EMBER
I D Ó, EMBER

- Beküldte: ifj. Isa József. -


## Elek nagyapó üzeni: <br> Minden levôl s igy a mejtuênymegfajtês is egyene-

 sen Elek nagyapo of aneren Kisbacaon, (Batanif széc megye (3ud. Trelscaune) killaendठ, akkov Idejében kaptolc választ. Alevólirais eguik fontos sxabalva, hogy benne legyen a levsiben: hol kelt, melyik óvben smelvik in 6 map hanyadifuina

Várady Ilonka Dés. már rég ideje olvassátok a Cimborát s most jut eszetekbe, hogy bemutatkozzatok. A szent Ferenc rendi zárda iskolájának harmadik osztályu növendéke vagy s te vagy édesapádnak a legnagrobb leánya. Katinka hugoddal együt olvassátok a verseket és meséket, amelyeket nemcsak. Miska és Karcsi öcsérek, meg a kís Böske hallgat nagy örömmel, de a ti nyolcuankêt éves nagymamátok is. Sokáig elmaradt a levélirásotok amiatı is, mert nem tudtátok, hogyan iriátok meg a levelet. Édesapátok igen helyesen azi mondta, hogy a levelet a ti gondolkodásotok szerint kell megirni. Bizony, az is a helyes, hogy a magatok lábán jârjatok s örömm 1 látom, hogy igen szép és helyes a lárásotok. - Várady Katinka Dés. Te külön irsz nagyapónak, ugy látszik, azért is, mert Ilonka az általa felsorolt gyermek csapatból kihagpta Béla bátyátokat. Valóban, szép nagy család a ti családotok s bizonyára nem szükölködnek a szüleitek gondban, hogy mint neveljenek fel titeket. Пem lehettek eléggé hálásak a ti jó sziileitek iránt, s hiszem is, hogy azok vagytok és azon igyekeztek, hogy mennél több örömet szerezzetek. - Greisiger Jenö. Téged különösen a Tamás érdeklödik érdekel, szüleidnek is tetszik a Cimbora, egyről azonban megfeledkeztél: nem fudom, honnan irtad a leveledet. Ezı pótold a következō leveledben. Rejtvényeidból válogatok. - Récs György Szilágysomlyó. Nagyon fetszik neked a Cimbora, szeretik a testyéreid is és a szülleid is. Ernơ bátpád Kolozsváron tanul a református fôgimnáziumban, te pedig olthon a román gimnáziumban, Zsiga öcséd a negyedik elemiben. Szóval, a testvérek el vannak szakitva egymástól, de azt hiszem, ez még erősiti bennetek a testvéri szeretetet. Szivesen látom ezután is a leveleidet. Rejivényeidbő́l válogatok. - Munk Olga Nagyvárad. Amiait nem irtál még eddig Nagyapónak, mert skarlátos voltál nyolc hétig és sokat kellett pótolnod az iskolában. Örömmel lâtom leveledből, hogy a mulasztást máris pótoltad. Annak azonban már kevésbbé örvendek, hogy annyira el vagytok szakitva egymástól ti testvérek Egyik fiu testvéréd a brüni egyetemen tanul, egy leány̧tes véred Bécsben, két másik leánytestvéred Budapesten Képzelem, milyen nagy az örömetek, amikor a nyári vakációra mind hazakerültôk A bizonyitványod, amint látom, általános kitünő s erre annál is inkább buiszke lehetsz, mert minden tantárgyat románul tanuisz s amellett az irásod is teljesen kifogástalan. A verses reitvényed sorra kerül. - Szebeni Rezső Brassó. Ötödik gimnazista vagy és eddig szégyelted olvasni a Cimborát. Most azonban vége a szégyennek, mert látod, hogy szép számmal vagytok ötödik, sôt hatodik gimnazistảk is Altalában örömmel látom, hogy az erdélyi serdülơ ifjuság megtalálja a maga olvasnivalóját a Cimburában épp ugy, mint az alsó gimnazisták és az elemi iskolai tanulók, minthogy erre különös nagy gondom is van. Reitvényeidből válogatok, örömmel várom további leveleidet. - Nagy Mancika Barót. Irlam a kiadóbácsinak, hogy pótolja a tizedik számot s eddig bizonnyal pótolta is Remélem a nyáron meglátogatsz Kisbaconban. A névjegy rejtvényed sorra kerül. - Spiegel Magda Szatmár. Azt e pillanatban még nem tudom, hogy be-jutsz-e a nyertesek kōzé Kukta Jankó levelének a hely. reigazitásával, de az bizonyos, hogy felesleges munkát nem végeztél, mert mindenesetre gyakoroltad magad a helyesirásban. - Fekete Imre Nagyvárad. Ui unokám vagy, e $\angle$ az elsठ́ leveled, de remélem. nem lesz az utolsó Bátran küldhetsz be mesét, én szivesen olvasom, $\$$ ha nem is lesz tán alkalmas a közlésre, ezen majd nem kell busulnod, mert az a fo, hogy gyakorlod ma-
gadat a fogalmazásban és a helyesirásbaņ Remélem, hogy negyedik liceumista bátyád, Laci, szintén hüséges olvasója a Címborának - Klein Irén Arad. Nagy volt az örömed, hogy megkaptad a nyeremény könyvet, igéred, hogy ezentul mindig beküldöd a rejtvényeket. Ãzt irod, annyit olvasol, hogy anyukádék nem győznek olvasnivalóval. Azt jól teszed, hogy olvasol, természetesen, jó kőnyueket, de mint az evésben és ivásban, ugy az olvasásban is mértéket kell tartani. - Lónyai Feri és Blanka Gpulafehérvár. Ha van felesleges példány, a kiadóbácsi pótolja az ötödik szám r.génymellékletét. Örvendek, hogy meggyógyultatok, s igy remélhetoen megint szorgalmasan irrok nagyapónak. Ha Gyulafehérvárra megyek, mindenesetre meglátogatlak, mert igazán kiváncsi vagyok a Blanka által készitendó tortára. Walter Péter, Jenó és Bandi Beszterce. Ugy emlékszem, válaszoltam is a március 12 -én kelt leveletekre, tehát megkaptam. A pontrejtvényetek ió, sorra kerïl. Az irásotok kuilön dicséretet érdemel. - Kovács Viktor, Temesvár. Demcsak neked, a szüleidnek is megtetszelt a Cimbora. Ennek igen örvendek, nemkülönben, annak is, hogy téged különösen a Tamás érdeklődése érdekel. Az elōfizetést legcélszerübb egyenesen Szatmárra küldeni a kiadóhivatalhoz. Reitvényeidből válogatok. Heim Klári és Tibi Magyarpécska. Beteg voltál a télen, amiatt nem irtál idáig. Most a negyedik elemibe lársz és azt hişzed, gyengébb a magyar irásod, mert románul tanulsz. En nem találom gyöngének az irásodat $\mathrm{s} a z$, hogy román és általában más nyelveket tanulsz, nem fogia meggyengiteni a magyar irásodat, mert hiszen millío számra vannak emberek a világon, akik több idegen nyelven irnak és beszélnek, de, természelesen, mindenki a maga anyanyelvében a legerősebb. A tantárgyak kőzül csak a számtanra haragszol, de ha anyukád segit, hiszem, hogy ezzel is ki fogsz béküini Orvendek, hogy Tibi öcséd, akit ti Ocsikenek szólitolk, az elsó tanulók közé tar ozik a második elemiben. Ơrömmel látom ezuián is leveleidet s remélem, hamarosan megszólal a ti Öcsikétek is. - Pali Nagpvárad. Azért, hogy nem vagy elófizetôje a Cimborának, csak számonként veszed, bátran bekuldheted a megfejtéseket és küldhetsz reitvényt is. - Mikoss testvérdk Arad De-! hogy nem alkalmatlanok a leveleitek, sôt ellenkezōen Az meg, hogy már messziról megismerem a leveleteket, éppenséggel nem jelenti azt, hogy csunya az irástok. Ismerem én minden unokámnak az irását, aki rendesen ir nekem. Hát csak irjatok bátran ezután is, minden leveletek öröm nekem - Benkঠ Katinka Szilágyszeg Le sem irhatod, milyen nagy volt az örömed, amikor elolvastad a neked szóló üzenefet. Nemcsak egyszer, de sokszor elolvastad. Örvendek, hogy igéretedet betartod és most irsz nekem mindenkiröl és mindenről. A te apukádat is Eleknek hiviák és a bátyókádat is, aki most Győrben van a nagymamáéknál, oft jár az elsō gimnáziumba. Van két kis lovatok, az egyiket Menvecskének, a másikat Ajándéknak hivják. Ezen lovagoltok, bátyukád és te. Apukád nagyon szereti a szép lovakat s bizony szereti nagyapóka is. De amint látom, nemcsak lovagolni szerettek, de zongorázni is, amire anyukád tanit, aki szépen zongorázik és szépen énekel. Képzelem, milyen nagy lesz az örōm Győrben, ha husvétra odamentek nagymamáékhoz sott uira láini fogod a te kedves bátyókadat. Remélem, irsz majd nagyapónak Győrből is. - Katz Miklós Máramarossziget. Arra kérsz, ne biráljam el szigoruan a leveleidet. mert te még csak elemista vagy. Nincs is szükség a szigoru birálatra, mert meg vagyok elégedve a helyesirásoddal A névjegyrejtvényed jo. - Ifjabb Habala Tibor Kolozsvár, Szeretném, ha levelet is irnál, nemcsak megfeitést, mert látom, hogy gondosan és helyèsen irsz, - Dávid Andor Barôt. Nem állhatod meg, hogy meg ne köszốnjed azokat a szép dolgokat, amiket a Cimborában olvasol. Minthogy csak egy ugrás Barótról Kisbacon, remélem, a nyáron felsétálsz nadyapóhoz. A rejtvényed sorra kerül. - Risch Irénke Nagpszalonta. Ơtödik elemista kisleány vagy s a Cimborának legelsó számától olvasója. Az anyuka nevére lár ugyan, de a
te részedre, ám anyuka is o vassa a Cimborát, aminek igen örvendek. ${ }^{\circ}$ Leveled Budapesten talalt, itt volt nagyanyóka is, $s$ igen iól esett neki, hogy oneki is egymillió csókot küldesz. Szeretettel várom továbbil leveleídet,

Groszmann Olga Temesvár. Ha nem kaptál választ, ez azt jelenti, hogy a leveled elkallódott a postán, mert én minden levélre válaszolok. Számontartom az igéretedet, hogy ezulán gyakrabban irsz. Rejtvényeidből válogatok Kun János Temesvár. Amint a versedből látom, szörnyü meleg volt a nyát Temesváron. Hát bizony ebbol a nagy melegb51 hagyha ott voln i nemcsak a télre, de a tavaszra is. Mert rég volt ilyen kellemetlen, csunya tavasz, mint most. A versed figyelemre méltó szárnypróbálgatás, a rejitvényeidoôl pedig válogatok. - Bede Lajos Máramarossziget. A kiadó bácsi, ha még nem értesitett, mindenesetre értesit, hogy mikor jár le az elob́fizetésed. A februári reitvények megfejtésével valóban lekéstél, de nem a márciusiakkal Orō̉mmel veszem tudomásul, hogy vagy olyan szorgalmas olvasója a Cimborának, mint akárki, Ugy iegyen ezutãn is - Csáti Pista, Évi és Béci Szatmảr. Igazat adsz abban nekem, hogy helyes beosztással soksok levelet lehet irni, viszont meg en adok neked igazat abban, hogy ha már a harmadik helyen tanulsz ebben az iskolal évben, nem igen juthatott idód a levélirásra, ha még oly helyesen osztod is be az idódet. Annak igen örvendek, hogy bác december végén kerültél a román allami iskolába, már utólérted a társaidat. Nemkülōnben annak is, hogy nagy kedvvel tanulsz hegedülni, - Libicei Vilma Székelyudvarhely. Rég olvasod a Cimborát, de most irsz elōszobr. Remélem, ezután gyakrabban irsz, mert már elsō leveledben nagy örömet szerzetlél nekem szép és helyes irásoddal - Rosti Ince Pankota Betegséged miatt édes jó anyád ir helyetted de remélem, mảr felgyógyultál s mielöbb látom jó ismerõs irásodat. Amint látom, egy kis mesekönyvet kaptál a Cimbora kiadóhivatalátố, 's ugy látszik, elkerülte a figyelmedet, hogy ezt a köņvel a rejtvény megfejtéssel nyerfed. Bizonyosan betegséged miatt nem verted ezt észre. Édesanyádnak ak oly meleg elismeréssil emiékezik meg a Cimboráról, tolmácsold me'eg üdvözlelemet. - Krizbay Laci és Sári Marosvásárhely. Egyik ismerőstök. Polacsek József rendelte meg nektek a Cimborát, aki szintén a nagyapó unokája. Es nagy volt az örō̉mőtek, amikor megiôtt az elsô Cimbora, Szeretem hinni, hogy az örömötek hétrölhélre nőni fog. A kiadó bácsinak megüzentem, hogy ezután a Cimborát a te nevedre és Sári hugod nevére küldje - Lucskay Gyula Nagyvárad. Örömmel látlak unokáim seregében, s hiszem, hogy hüséges olvasója leszel a Cimborának és mindig irsz nagyapónak, amikor idöd engedi. A rejtvényeket iól fejtetted meg. - Fekete László Nagyvárad A kiadó bácsi, ha van belōle felesleges példány, megküldi neked azt a számot, amelyben a nagyapó fenyképe megjelent. Sainnálod, hogy nem vagy régebbi elófizetője a Cimborának, mert szeretted volna olvasni a Bōrme regényt, de elolvashatod te azt köņvalakban, mert külön is megjelent. Szivesen elolvasom a franciából leforditott kis meséket, mert mindenesetre érdekel, hogy mennyire haladtál a francia nyelvben Heller Olga Arad. A pályamüvedet megkaptam, de még nem olvashattam. - Gy. Rosenberger László Kolozsvár. A leveledet elfeledted aláirni, s csak irásodból seitem, hogy te irtad azt és a hozzá mellékelt Kukta Jankó tevelet. Tindenesetre közöld velem, hogy nem csalódom-e. - Reich Lili és Edith Nagyvárad. Sok a tanulni valótok, de azért mégis jut idō a Cimbora olvasására és arra is, hogy nagyaponak irjatok. Nem is várhatok most hosszu levelet az unokáimtól, meg=légszem egy-egy rövid levéllel is, majd lesz nyáron bőven idôtōk arra, hogy hosszabb lev let irjatok - Hirsch Lili. Elfeledted megirni, hogy hol kelt a leveled s ha más hason nevü elöfizetơje nincs a Cimboránalk, ez esetben a kiadó bácsi potolni fogia a hiányzó negyedik számot. Jó a pontrejtvényed, de mást eszell ki, mert ezzel a megfejtéssel már többet közöltem - Kiss Irén, Aladár és Manci Kézdi$\nu$ ásárhelp. Sok tınulni való és betegség épen eléggé megmagyarázzák, hogy oly rég nem irtatok. Számontartom az igéretet, hogy ezutân megint szorgalmasan
irtok, a kiadó oácsinál pedig megreklamáltam a nyer
könveet - Forgách Klára Kolozsvár. A kiadó bács könyvet - Forgàch Klára Kolozsvár. A kiadó bács ezután az ujságot a Mikó-utca nelpett a Calea Regele Ferdinand 141 szám alá fogia küldeni. S ha van felesleges példány, megküldi neked azt a számot is, ameiyben a nagyapó arcképe megjelent. - Ferenczy Tibi Losonctamási. Orvendek a bemutatkozásodnak Öten vagylok testvérek, két leány és három fiu. A legnagyobbik, Eszt, a kertészeti főiskolába iár Budapesten, Bici, te és Feri öcséd a losonci gimnáziumba. A legkisebb, Zoli még csak nyolc hónapos és nagyon szeretitek mindnyájan Közel laktok Losonchoz, vonaton jártok az iskolába, miaden reggel korán kell kelnetek s három órakor jörtök vissza ebédelni Hát bizony fáradságos igy a tanulás de képzelem, milyen költséges is a ti szegény, jo sziitleiteknek. Valóban, még a lábuk nyomát is megcsókolhatnátok a szüleiteknek, akik oly sokat áldoznak értetek Arról intézkedtem, hogy ezután az ujság a Biri, Tibi és Feri cimére iár on ne az édesapád n:vére Tolmácsold kedves szüleidnek meleg üdvözletemet s közöld édes ió anyáddal, hogy amint hazatérek a pesti pihenőről, kütōn válaszolok az ó szeretettel teljes levelére - Máramarosszigetröl levelet kaptam egyik unokámtól, melpben a 8 és a 12 számot reklamália, de a nevét nem irła alá s igy amig nem közli a nevét, a kiadó bácsi nem is pótolhatja azokal a számokal - Rudali Miklís Temesvár. nem haragszom én azért, hogy eddig nem itial, mert hiszen tudom, sok a tanulnivalód, mint minden unokámnak. Orvendek, hogy annyira tetszett neked a Bölcs Antal. Bizonnyal megérezted benne, hogy ez valóságos igaz történet -Guttfried Bözsi Kolozsvãr. A reformatus kollegiumban kezted a tanulást, aztán át kellett menned a Tarbud iskolába. Sokat, igen sokat kell tanu nod, de hiszem, hogy a te nagy szorgalmaddal gyčzedelmeskedel a sok tanulnivalốn is. Örömme! látom leveledből, hogy igen sok társadnak jar a Cimbora, s a kiadó bácsi eddig bizonnyal megküldte neked az elôfizetôk szerzése ulán járó könyvel. Rejtvényed sorra kerül. Springer István Bártfa. Mêg a nyáron kérdeztem tôled, de nen volt időd a válaszra, hogy mi a magyar neve Bardiovnak Most megirod, hogy Bardiovnak a magyar neve Bárffa, a régi Sáros megyében fekszik, hires Rákóczi város, közelében fekszik Zboró, a száz hárss il s a Rákóczi vár és kas'élyal. Dindezt én ugyan tudiam Bártfáról, de azért leközlöm itt is, hadd tudják meg olvasó 1ársaid is. A helyesirási hibákért nem kell neheztelnem. mert, bár nénet iskolába jársz és nem tanultál magyar helyesirást, kifogástalannak találtam a magyar helyesirásodal. - Rohrböck László Budapest. Lam, hogy repül az idő. Kis fiucska voltál, amikor utoljára láttalak és már levelet irsz nagyapónak, még pedig szépen és gondosan megirt levelet. Igen örvendek a fejlodésednek és sajnálom, hogy budapesti pihenơm idején nem láthattalak. Szüleidn $k$, akikre szeretettel emlékezem, tolmácsold meleg üdvözletemet. - Sziklay László Kassa. Kistestvéred, Ducika, erélyesen követeli, hogy mindent felolvassál neki a Cimborából s addig nem engedi neked a Cimborát elolvasnod, amig fel nem olvasod neki. Rendjén van ez igy Hiszen a felolvasással vol'aképen te is elolvastad a Cimborát. Az elb szélésedre, amelyet most frsz, kiváncsi vagyok, mert már régóia érdekkel kisérem a fejlठ́désedet. - Mátүus Lajos Kibéd. Neked még sohasem volt meséskönyved és szeretnéd, ha már nyernél egyet Szivembobl kivánom, hogy a szerencse rád mosolyogion. - Merle Györgyike Arad. Valóban, azt a levelet, amelyben megirtad, hogy az iskolátokból a zsidó tanulókat kizárták és igy csak tizennyolcan maradtatok, nem kaptam meg. Annak igen örvendek, hogy az irásbeli vizsgád kitünōen sikerūlt, $s$ dicséretet érdemelnek a rejtvenveid is, amelyeknek egy része sorra kerüt. - Róna Pál Nagyvárad. Azt hiszem, hogy a kiad6 bácsl már meginditotta részedre az ujságot. - Biró Rózsika Arad. Azt irod: >Csunyán irok, mert álmos vagyok, megyek aludni.c Nem irsz ugyan csunván, de ha álmos vagy, akkor csak menj aludni, Rózsika és álmodjál szépet.

## A Cimbora elofizetési ára:

Romániában
negyedévre $\quad$ - $\quad 65 \mathrm{leu}$
félévre -130 leu
egész évre - -260 leu

Csehországban
negyedévre - - - 15 ck
félevre
egész évre - - 30 ck Magyarországban negyedévre - 6000 korona félévre - - 12000 korona egész évre - 24000 korona Ausztriában
negyedévre - 28000 osztr. korona
félévre - - 56000 osztr. korona
egész évre - 112000 osztr. korona
Jugoszláviában
negyedévre - - 80 dinár
félévre
egész évre - 80 dinár

- 160 dinár
Az előfizetési dijak a következő helyeken fizethetōk be:

Romániában póstautalványon a Cimbora kiadóhivatalának Satu-Mare.

Csehországban a Cimbora kiadóhivatalának a Szlovảk Általános Hitelbank kosicei fiőkjánál lêvỗ számlája javára az aláobi pênzinttézeteknél:

Beregsas: Beregmegyet प̇るzdasági Bank r.-t.
Heimecz: Bodrogközi Bank $\overline{\mathrm{r}} \mathrm{t}$.
Hlohovec: Galgóczi Hitelintézet.
IIlava: Illavai Hitelbank.
Lucenec: Nógrádmegyel Népbank.
Michalovce: Nagymihály Kereskedelmi és Hitelbank r.-t.

Mukacevo: Beregmunkácsi Bank r.-t.
Nitra: Пyitrai Takarékbank r.-t.
Nove-Mesto : Elsō Váguihelyi Bank r.-t.
Nove-Zámky: Ersekuivári Népbank t.-t.
Presov: Eperjesi Bankegylet.
Roznava: Rozsnyói Bank r.-t.
Sevljus : Nagyszöllôsi Hitelintézet.
Sp. Nova-Ves: Szepes-Iglói Hitelbank r.t.
Trencin : Trencséni Hitelbank r.-1.
Magyarországon
a Cimbora kiadóhivatalának a Magyar-román faértékesitő r.t.t-nál (Debreczen, Piac-utca 42.) lévô számlája javára póstautalványon. Ausztriában a Wiener Bankvereinnak a >Szabadsajtó $<$ Buchdruckerei und Zeitungsvertag $A$. G. in Satu-Mare (Rumänien) számlája javára. Jugoszláviában

Kurir hirlap és könyuterjesztő vállalatnál Subotica (Szabadka). A >Kurire Jugoszláviában a Cimbora egyedárusitója és fôbizományosa.

A magyar család telles olvanmanyszilkoégletét kielegitik: a PASZTORTOZZ MAGYAR KISEBBSEG teshavi politikai szemie. UASARNAPI UTSÁG képes casalad hectiap. C I M B O $\quad$ R $\quad$ A képes heli gyermek-uisiag.
Ha a családfó a fent felsarolt 4 lapot eoyilitesen megrendeli, ilyen uton telemesen olcsobban ju hozzáiulk. mert a Pásztortiz évi 350 tei helyett 300 lei, Magyar Kiscbbség évi 216 lei helyett 18 lel, Vasarnapi Uiság évi 550 tei helyett 480 lei, Cimbora éyi 260 lei helyett 200 lel, összesen tehát 1367 lei helyett 1160 leibe kerül a \& kitinō magyar tap együltes eloffizelége. Kilifôldi megrendelésné! $20 \%$-kal drágább a magas portóköltség miatt, A négy lapra egyittes o egrendeléseket felvesz a "Hialadás" Lap-és Känyvkia dó B-t. Chil-Kolozsvís, Ste: Regina maria 14.



Bácsi, Néni ide figyelj!
Palma katcsuk sarkot viselfi

## LAPTULAJDONOS ES KIADÓ

ЧLAHADBAJTÓ KÖNYVNYOMDA ÉS LAPKIADÓ R.-T, BATMAN A SZERKESZTEBÉRT DÉNES BȦNDON FELEL.
A BZINES OIMLAPOKAT ÓOSVAR REZSÖ RA,JZOLTA


[^0]:    ## CEGSZEBB <br> LEGJOBB

    C世GOLCSOBB

    ## a kolozsvâri M in erv a R.-T. cinkografiai mâintézete késziti, <br> 

    Megrendeléseket fel.
    vesz a központi iroda

    ## 

    CLUT-KOLOZSVÁR Str. Regina Maria 1.

