# MEMMBRRREGG 



Csillagok, esillagok, szépen ragyogtatok, a is angyaloknak ufat mutattatok |

## A mágusok ajándékai.

## - VICTOR EFTIMIU KÖLTEMÉNYE. - <br> Magyarba átültette Dr. SZEREMLEY AKOS.

| Ujult lélekkel, szeliden $S$ a csillag felgyulladt elöttük Ég magasán, a bolfiven. | - Mért, hogy arcod borusra Fehér guolcs láttán, Mária? <br> - A szemfed | Illattal mintha láng csapot Zöldelơ lángnyelv. és vele Látta a Szfíz a sátán árny |
| :---: | :---: | :---: |
| Igy Betlehembe értek ök el, Három király, a mágusok. A jászol anró népe nézte, Arcuk., szakálluk mint ragyog. | - Koronát hoztam, mondja Gáspár, Nem derül-e fel homlokod? <br> - Ugy tetszik, smaragdod s rubinja Tüskék vörösló ága volt. | És lảtott ott a lángmagasban Utat, hegyet, kálvariát $S$ az ifjut rajta fölmenóben, A szeme kék, mint a virág |
| - Hoztunk az Urnak ajándéko tgy kezdi vén Menphárt a szot ÊS vásznat, selymei, drága kelm Véghosszat egy-a másra hord. | et legott belo illat szerte s | bün terhétờl váltja meg Is s meghajoltan áll"a ottan egbékült szivvel kỏnnyezell |



## Az arany trombita.

Már alkonyodott, de az utcai lámpákat még nem gyujtották meg. A kihalt, keskeny Boldog-asszony-utca szürkületén egy férfi ment végig. Talpig érỏ bundát viselt, amelynek két szàrnya a lábszárát csapkodta és égó szivart tartott fogai között.

A Boldogasszony kis temploma elōtt egy fiucska toppant eléje és ujságlapot kinált neki. Valami elkésett kis rikkancsgyerek volt. Vėkonyan obltözötl, vézna fiucska. A paraszti ruhájan látszott, hogy valami felvidéki kis faluból szakadt ide a nagy városba. Kopott báránybőr süvegét a fülére huzta és annyira didergett, hogy valóságos rezgős táncot járt a kövezeten.

A férfi bosszusan morgott valamit s tovább sietett. A templom ajtaja elōtt megemelte a süvegét és ekkor megint hallotta maga mellett a gyermek cipōjének kopogásat.

Most megállt és pénzt vett ki zsebéből. Egy ideig keresgélt a krajcarok között, de aztân hirtelen meggondolta magát $s$ egy ezüst forintot adott a fiunak.

- Nesze, legyen neked is jó karácsonyod.

A kis fiu szinte ijedten nézte a forintot, majd sarkon fordult és szó nélkül szaladni kezdett. A Boldogasszony-utca tulsó végében, az ezer lámpa fényében ragyogó Nagykörut sarkán kövér, öreg asszony várta.

- Kaptál valamit, Jóska ? - kérdezte.

A gyerek szó nélkül odaadta az ezüstforintot. Az öreg asszony örömében hangosan elkacagta magàt, azután eltette a pénzt, kézenfogta a gyereket és megindult vele a távoli külváros felé. Oly sebesen ment, hogy a kis fiu csak futva tarthatott vele lépést. Egy pálinkamérés ajtaja elött megállott az asszony. Láthatólag habozott, hogy bemenjen-e vagy ne. A habozás hamar véget ért. Egy krajcárt adott a kis Jóskának és igy szólt hozzá :

- Ez a tied, vehetsz magadnak, amit akarsz. Aztán várj meg a rendes helyen, a

Boldogasszony-utcában. Félóra mulva érted megyek és adok vacsorát is.

Azzal magára hagyta a gyereket és bement a boltba. Jóska egy ideig utána nézett a jégvirágos ablakon át, majd lassan megindult a Boldogasszony-utca felé. Utközben meg-megállott egy boltkirakat elött és azon tanakodott, hogy mit vegyen a krajcárért. Legszivesebben trombitát vett volna. Ilyenre fájt a foga, amióta eszèt tudta. Azonban a trombiták, amelyeket egyik-másik kirakatban látott, nem voltak elég szépek. Jóska okos kis ember volt és tudta, hogy holnap is lesz nap..

A Boldogasszony-templomának sötét kapuja elött megint jóideig järta a didergỏ táncot. Amikor már nagyon elfáradt, leült a kapu lépcsőjére. A nagy hópelyheket nézte, amelyek hullani kezdtek. Álmos szeme elōtt mind nagyobb hópelyhek röpködtek; egyik-másik akkora is volt már, mint a papirsárkany.

Egyszerre azon vette észre magát, hogy nincs egyedül. A legfelsőbb lépcsőn egy koldusasszony uilt, kis gyermekkel az oflében. Amikor Jóska a koldusasszony felé fordult, az könyörögve kinyujtotta a kezét. És Jóska a krajcárjảt, amely már egészen meleg volt a keze szoritásától, beletette a koldusasszony tenyerébe. Aztán fölkelt és el akart szaladni, mert szégyelte a tulajdon nagylelküségét.

A koldusasszony azonban a nevén szólitotta:

## - Jóska!

A hangja olyan szeliden és édesen zengett, mint a hárfa. A fiu most már megismerte. Maga a Boldogasszony volt. A gyermek pedig, am lyet a karján tartott, a kis Jézus. A Boldogass, ony mosolyogva tekintett a rikkancsra.

- Jóska, gyere velem! - szólt a Boldogasszony.

A templom kapujának mind a két szárnya megnyilott előttük. Odabenn ezer gyertya égett.

A két padsor között komoly arcu, fehérruhás, szép angyal-ifjak állottak sorfalat. Amikor a Boldogasszony a kis Jézust a karján vive, Jóskảt pedig a kezén vezetve, végighaladt a sorokon, valamennyien olyan mélyen meghajoltak, mint a minisztráns-gyerekek a szentség elött. A kis fiu boldog alázatossággal tipegett a Szüzanya oldalán. Egyébként azonban nagyon fázott; a templomban dermesztỏ hideg volt és a szent asszony keze is olyan volt, mint a jégcsap.

Az oltárhoz értek. Az aranykeretben, hol különben a Boldogasszony képe szokott ragyogni, most ezüstpántos ajtó volt. Ez az ajtó is megnyilott előttük és ekkor kiléptek a szabad ég alá.

A Boldogasszony nem szólt Jóskához, csak vezette magával és olykor szeliden lemosolygott reá. A kis fiu meg, persze, nem mert szólani. Házat sehol se látott. Egy behavazott uton jártak, melyet jobbról-balról hosszu dombok szegélyeztek. A vidék egészen olyan volt, mint Jóska szülöföldje. A fehér dombok fölött tisztản világitott a telihold. Olykor egy-egy farkascsaláddal találkoztak és az ordasok alázatosan lekonyitották fejüket, fülüket a vándorok elobtt. Elöttük nesztelen szárnyakon baglyok szállottak, olyan sietve, mintha valakinek hirt akarnának vinni a Boldogasszony érkezéséröl.

Végül valami piros világosságot láttak a dombon.- Egy karácsonyfa volt, meły magảban tündökölt a havas pusztaságban. Száz gyertya égett rajta és az ágai csakugy hajladoztak a sok tarka drágaság sulya alatt. Távolabb még néhány karácsonyfa fénylett, aztán mindig több.

Fölértek a dombra és ekkor megállottak egy pillanatra.

- Ez a karácsonyfa-erdő ! - mondta halkan a Boldogasszony.

Alattuk, ameddig a szem elért, hatalmas rengeteg terült el, csupa tündöklő karácsonyfából. Az erdőszélen kisebb fảk állottak, beljebb hatalmas faóriások. A millió viaszgyertyácska fényétől piros volt az égboltozat is. A fák a tövüktöl a csucsig ragyogtak az aranyezüstékességtől. Oriási gyémántcsillagok, amelyek a galyakon himbálóztak, ezerszeresen verték vissza a kü’önben is szemkápráztató fényességet. Annyi tarka édesség volt rajtuk, mintha napokon at hó helyett cukorsüteményt ontottak volna a felhők. Es annyi és oly sokféle, kimondhatatlanul szép és kedves gyermekjáték, hogy a kis Jóskának elállott a szive verése.

Utjuk a karácsonyfa-erdōn át vezetett. Jółka nagyon fázott és a nagy" fáradtságtó má alig tudta emelni a lábảt. Erősen megkapaszkodott a Boldogasszony jéghideg kezébe és káprázó szemét le-lehunyva vezettette magát elôre. Egyre hallotta az égő viaszgyertyák halk sercegését és érezte a megpörkölt fenyőgaly édes illatát.

Nagysokára a tüzes erdőben egy kerek tisztásra értek. A tisztás közepén magános kis karácsenyfa állott. Egyetlen ajándék függött csak rajta: egy aranytrombita.

- Ez a tied, - mondta a Szüzanya. Ilyen trombitája egy gyereknek sincsen. Kivánj magadnak valamit, aztán fujj bele. Bármit kivánsz, minden meglesz.

Jóska dermedt ujjacskáit kinyujtotta a trombita után. A trombita is jéghideg volt. Gondolkozni kezdett. Mit kivánhatna még, ha már van trombitája? Aztán eszébe jutott, hogy mi volna neki jó.

- Azt szeretném, hogy ne fázzak többet. És, hogy ne legyek éhes soha. Ės, hogy a néném ne verjen meg, ha kevés pénzt viszek neki.
- Fujd meg a trombitát és minden ugy lesz, - szólt mosolyogva a Szüzanyá:

Jóska megfujta az aranytrombitát . . . Trara, trara! Olyan szépen szólt, hogy hallgatni is gyönyörüseeg volt. A Boldogasszony ekkor lehajolt és az ajkával megérintette Jóska homlokát. A tüzes erdó lángot vetett és Jóska minden tagjában édes melegség zsibongott, a szivét pedig mámoros boldogság járta át. Most már érezte, hogy nem lesz többé semmi baja.

A Boldogasszony templomának sekrestyése, miután az éjféli misėre kinyitotta a templom kapuját, elszaladt a Nagykörut saarkáig és ott megszólitotta a rendorrt.

- Biztos ur, egy kis fiu fekszik a templom küszöbén. Azt hiszem, hogy megfagyott. Ujságárus gyerek. Ismerem, mert mindig ott lappangott a templom körül.
- Meghalt ? - kérdezte a rendőr.
- Meg. Egy krajcárt szorongat a kezében.

A rendör nem válaszolt semmit, hanem bement a sarki kảvéházba, hogy a mentőknek telefonáljon.

Budapest.)

## AZ ELSÓ HÓ. <br> - Irta: VIRSIK MÁRIA. -

## Nagy, felıér hópelyhek <br> Kóvalygrak a légbern <br> S ezrével turnek el <br> A nagy fehésegben. <br> A. kopár fold hấtát Befestik tehérre S szemfodot boritmak A holt természeire.

Leveltelen ágon Didergō madírkak E pelyhekbol kapmak Fehér hóruhácskát.
Örömujjongással Nézik a gyermekelk A kovalygo, szallo Ezuistös pelyheket.
Ezilstös hópelyhelz, Fehér myermekalom, Nemsokára eljo
A kedves karácsony.

# Sugárka és Csöppike. 

(Két tündérgyerek története.)

- Elmeséli: Szondy György. -


## VII.

Itt a vége, fuss el véle !
Május hercegnő künn üldögélt a tengerparton. A tarajos hullámok régi-régi mesêket suttogtak, de ó rájuk sem figyelt. Nagy, pufók felhöket teregetett az égen a nyugati szellő, azokat nézte könnyes szemekkel.

- Ti arról jöttök, szép fehér felhők, ahol az én kincseim maradtak . . . Tudtok-e felőlük valamit? Élnek-e, halnak-e?

Sirt, sirdogált, nem volt kedve virágot ültetni bokrok alá, mezők szőnyegére. Csak hullt a könnye nagy bánatában. Senki sem tudta megvigasztalni.

- Nemsokára ősz lesz azon a tájon gondolta szomoruan. Lehullanak a falevelek, sürü eső szitál a szürke fellegekből. Mi lesz akkor szegény kicsikéimből ? Soha, soha nem látom őket tơbbé
- Csivis, csivis - csendült meg akkor a feje fölött. Föltekintett: selyemszárnyu fecske keringett a levegőben.
- Oh, - suttogta Majjus hercegnő már jönnek is a szárnyas vándorok, már beköszöntőtt ott messze az ősz! Mit csinálhattok, ártatlan gyermekeim?
- Csivis, csivis, - csicsergett ujra a fecske és odatelepedett Május hercegnỏ elé egy gyöngykagyló-héjra.
- Csivis, csivis, ne busulj, szépsėges hercegnő! A kisfiad küldött!

Szivéhez kapott Majus hercegnö mindkét kezével.

- A kisfiam! - sikoltotta buggyanó könnyekkel. - Hát él még ? Hol van ? Lattad ? Mit csinál?
- Csivis, csivis, mindent elmondok! csicsergett a kis fecske. Ulij le nyugodtan, hadd mesélem el.

Május hercegnő lekuporodott a fecske mellé, simogatta, csókolta, ahol érte.

- Mesélj, aranyos kis fecském, mesélj!

Elmondta a fecske, hol van most Sugárka. Átadta az izenetet: Anyácskám, ha nem jösz érettem, meghalok, érzem én is!

- Megyek, megyek, egyetlen gyermekem! - lihegett a kékszemü hercegasszony.

Futott nyomban Tavasz öfensége elé.

- Megvan a fiam! kiáltotta fuldokolva már messzirōl.
- Hol, hol? - ugrott elébe az egész Tavasz-udvar.

Amikor elmesélte a fecske üzenetét, Tavasz öfensége szomoruan csüggesztette le a fejét.

- Hogyan mégy el érte, szépséges hercegnő ? Én nem kisérhetlek el.... Egyedül meg nem mehetsz vissza.

Ősszeroskadt bánatában a hercegnơ, hogy ezeket hallá.

- Hát senki nem segit rajtam? Meg kell halni ártatlan gyermekemnek ?

Tavasz ôfensége megsimogatta a haját.

- Egy mód talán volna ... Próbáld meg. .. Menj föl a mennyei trónus elé... Kérd meg a Jézuskát: engedje vissza a gyermekedet... Soha, soha sem fordult még ilyesmi elő, mióta a világ világ, de azért talán megengedí?...

Befogtak tüstént a lepkeparipákat az almavirágszinü hintóba, indult Május hercegnō a mennyországba.

Három napba telt, amig elérték a felhōnyájakat, ott legelésztek az óriás, kék mezōben, égi virágok, csillaglámpák között. Onnan már lảtszott a ragyogó trónus. Mégis, ujabb három nap mult el, mire megérkeztek. Aranyszőrü báránnyal játszott a Jézuska a trónus előtt. Messziről észrevette Május hercegnőt, messziről elébe küldött egy angyalt, hogy elébe vezesse.

Térdrehullott a hercegnő, átölelte Jézuska lábait, ugy esengett nagy könnyhullatással.

Rátekintett a kis Jézus, ragyogó nagy szemei benéztek szive kôzepébe.

- Eredj, eredj, szegêny tündérkém! mondta szeretettel. - Menj, keresd meg a gyermekedet, vezéreljenek az én angyalaim.

Két hattyuszárnyu angyalt rendelt a pil-langó-fogat mellé.

- Nyár öfensége nem bánthat, ha ôket látja. Kánikula hercegnek sincs hatalma rajtuk, Jöhetsz-mehetsz bátorságban, mig ök veled vannak!

Megcsókolta Május hercegnỏ Jézuska kezét, induit angyalkisérettel a rózsaszinü hintó. Szállt, szállt a magas égből messze erdô felè, mint egy ragyogó, fényes csillag. Hat hosszu nap, hat hosszu èjjel. Amikor megérkeztek, hajnal pirkadt épen az erdön. Készitették nyilaikat az arany nyilasok, de csak kihullott kezükböl, amikor a fényes hintót megpillantották. Ẻdes tavaszillat áradt a nyomában, fü, fa, virág fölemelte eltikkadt fejét. Boldog mosollyal nézett a magasságba: itt van a tavasz? Pedig szomoru volt Május hercegnő ; könnyes szemekkel ült a bársonypárnákon virágot sem hezott, semmit, semmit, csak fájdalmas anyai szivet. Az erdó, a róna, az emberek mosolya is fajjdalmas volt; végtelen szomoruság vegyulta a boldogságukba, maguk sem tudták miért?

Repült a hintó, repült egyenesen a pásztorfiu kis ablakára. Nyitott ablakon be a kis szobába. Felragyogott a szegényes hajlék, kitárta karjait a rozmarinbokor alatt Sugárka.

Szólni sem tudtak, csak ölelték, csókolták egymást és sirtak-sirtak nagy boldogságukban.

- Kicsi fiam, drága kis fiam! - suttogta Május hercegnő és a szive majd megszakadt, hogy a kis leányát nem láthatja, nem ölelheti többé, soha, soha . . .
- Menjünk, kis fiam, menjünk haza! szolt aztán amikor kisirták magukat.

Sugárka hirtelen elszomorodott.

- Mi bajod, édes? - faggatta az anyja.
- Szegény kisfiu - suttogta Sugárka. Olyan jó gyermek és most itt kell hagynom... Hadd csókoljam meg utoljára

Odalibbentek az ágyra, megcsókolták, megsimogatták a kisfiu arcát. Aztản felültek a hintóba és huss - ki a nyitott ablakon . . .

Sugárka mégegyszer visszanézett.

- Isten veled, Isten veled! - suttogták az ajkai és keze bucsut intett a ház felé légy boldog, nagyon boldog és gondolj néha a kis tündérre, akit megmentettél!

Eltünt a ház, az erdő felé nyilallott már a pillangó-fogat.

- Hová megyünk most, Anyácskám? kérdezte Sugárka.
- Haza, kisfiam, - felelte az anyja és menten elötörtek a könnyei. Az jutott eszébe: hàza, de a testvérkéd nélkül $f$ Sugárka szóra nyitotta a száját, ám a pillangó-fogat hirtelen megàllt.
- Mi baj van? - enfelkedett fel Május hercegnõ és elöre nézett, ahol a két angyal vezetett kézenfogva valakit. Kit, Istenem, kit? Rötszakállu, zordonképü alak, de most csupa szeretet ragyog a szeméből. Május hercegnö tüstént megismerte : Kánikula herceg 1
- Gyilkos, menj előlem I - sikoltotta és eltakarta az arcát. - Add vissza a gyermekemet!
- Hiszen azért jöttem! - zendült meg Kánikula herceg dörgö hangja.

Mire Május hercegnō feltekintett, már a nyakába csimpaszkodott Csöppike, sirva-kacagva, hogy csakugy hullt a harmat köröskörül.

- Anyácskám! Kislányom! Testvérkém !

Volt olyan öröm, olyan csókolódzás, hogy még az angyalkák szeme is kőnnybe lábadt.

- Óh, óh, be ió is az Isten! - suttogták körülöttük az öreg akảcfák és ime, ők is könnyekre fakadtak. Hófehér, édes illatu virágokat könnveztek. Itt is egy, ott is egy . . . Akárcsak tavasz volna . . .
$\ldots$ Kánikula herceg pedig letelepedett a füre Május hercegnővel meg a gyerekekkel. Igaz, ni, majd elfelejtettem, hogy Csöppikét nem egyedül kisérte Kánikula herceg. Egy apró aranynyilas tündérke is jött velük, persze most otthon hagyta az aranynyilat: Kánikula herceg legkisebb fiacskája. Ott söndörgött, hizelkedett egyre Csöppike körül.

Elhihetitek, volt mit mesélni a két gyereknek. Hogy-mint menekültek meg Kánikula herceg elől, a hangyaháborut, égszakadás-földindulást és legföképen Csöppike csodás menekü ését.
-Hát nem haltál meg, édes kicsi lányom? - kérdezte Május hercegnó, amikor végre kilelkendezték magukat. Mert bizony ő azt hitte, sohasem látja többé. Megölte az aranynyil, eltemette Feketeváros. Azt hitte Sugárka, azt hittétek ti is, bizonyosan. Persze, mikor még én sem tudtam, mi az igazság.
(Befejezõ közlemény követk.)


## Alegboldogabb testvérek.



Ha azt kérðezném töletek, kis barátaim, meLyik testvérnek a legjobb, akkor ti vagy, azt mondanátok, bogy a legnagyobb, vagy hogy a legkisebbik. Azt is tůom, mi minðennel bizonyitgatnátok igazatokat. A legnagyobbik gyermek kap minDig uj rubát, az utána kōvetkezõk az ócskát öröklik. Ö ül a bakra vagy a nagyülésbe az édesanyia mellé, ha kocsin mentek valahova. Ö jár elöször tánciskolába, ô kapia karácsonyra a legor rágább ajánฉ̨ékot, még a rokonok is ôt bivják magukhoz a legszivesebben, mert ó már tud vigyázni magára. Hát a legkisebb milven örömökben áll a többi felett? Az egész család az ô kedvét lesi. neki jut a legédesebb szó, a legmanðuláṣabb kürtökalácskarika, neki hozzák a venoégek a cukorkákat: ôt nem büntetik meg, ha fōloònti ebébnél a poharat, Ђát a kocsiban? Édesanya, ébesapa ölbe veszik, még az se baj, ha utközben elalszik. Ђa csak egy versikét is megtanul, már az is nagysžerü: ünneplik, jutalmazzák érte.

Hát bizony ez mind igaz, épolyan igaz, mint $a z$, hogv én se legnagyobbnak, se legkisebbnek nem születtem. hanem pontosan kōzépsōnek. Egy bátva meg egy néne volt elöttem, utánam pedig még két kis öcsike következett Mos és én azt mondom nektek, hogy én mégis igen-igen jól találtam el a helyemet. Igaz, hogy nénikém viseltes kötényeit horotam, meg tưrnōm kellett a kisebbek csacsiságait, Dehát mennyi okosat, szépet tanultam el a nagyoktól és mennvi kedves órán át bibelódtem el a kicsikékkel! Mikor én az iskolába kerúltem, nem tátottam a szájamat rémülten afelett, hogy mi is az a ,.beszéd és értelemg akorlat, szorzótábla, mintaszalag, számológép és patentkötés". Tudtam án már mindent a nénikémtöl, csakugy. mínt később, mikor a gimnázium kezdõ̀Dött, hogy mi az plusz, minusz, algebra, ikszit et zaéder és konjugáció. Bizony, erre bátyám tanitott ki , volt is tekintélyem az osztál, társak körében! $\mathbb{A}$ kicsikék közül csak egyik öcsénk maradt nekünk,
a másik angyalnak kelleft. Annál jobban megszereftem az ittmaradottat. Összeszoktunk ketten, mint két madárfiók a fészekben. Együft jártunk ovodába és én tanitottam meg arra, hogy a ovódautcaajtót nem szabad lokodaludszajkónak ejteni és bogy kefvenkettõ belyett buszonkettöt kell mondani. Késõbb, mikor iskolába kerültünk, együtt tōrtem vele a fejemet, bogy hatvannégynek háromnyolcada, meLyik számnak hattizede. A nadrágját is én varrtam meg varjufészek-vadászat után és Robinson szigetét is együft fedeztük fel a telenyedi patakban. Szobval, igazi jó testvérek voltunk, még a jutalomkönyveink olvasása felett sem vesztünk soba össze, mert együtt olvastuk és egyūtt játszottuk el az indián történeteket.

Pedig bát uj, hozzámillőbb pajtás is érkezeft a házunkba, Irénke unokatestvérünk képében. Irénkére jobban talált az lrinkó név, mert olyan irinkópirinkó kisleány volt, eleven, mint egy ördögkiskisasszonyka. De amellett melegszivü gyermek is volt, nagyon ragaszkodott hozzám. Egyosztályba jártunk, az elsō gimnáziumba. Öcsikém bizony mégcsak a harmgdik elemit járta és ez óriási rangkülömbség ! Mil azért összetartottunk és egy cseppet se gögösködtünk vele, hogy mi már ezt tanultuk:
„Az io, Do, go végüek

S e szó caro - nỗnemüek".
Károlyka pedig még csak a nagyegyszeregynél tartott.

Eltelt az elsó évharmad, Irinkónak haza kelleft mennic vakációra. Drága, kedves édesapja volt neki, 1sfván bácsinak bivták. Olyan bácsi volt ez , bogy amikor a nevét kimondom, már benne van $a z$ is: Isten nyugosztalia. Olyan aranyszive yolt, olyan napsugaras szeretete. Ez a jó istván bácsi karácsony elöft egy héttel levelet irt az édesanyámnak. Azt irta a levélben, bogy valamelyik gyermeket közülünk lrinkóval egyūtt kiviszi vakációzni Toroczkóra, persze, szó sem volt másról, csakis rólam. Mlosza jött a tervezgetés. Mapestig csak azt beszéltuik, hogy mi is lesz tó-n, mert csak igy neveztük becézgetve lrinkó szülöfaluját. már maga az ut is kecsegtetett. Zuzmarás, nagyszakállu tél volt: hej, bogy fog siklani a szánka, bogy fognak csengeni a zörgök a lovak szerszámjain, hogy fogunk mi ülni a puha bundákban és szopogatjuk a jó likörös cukrokat, bogy kimelegedjünk. Majd jönnek sorba: Felenyed, Muzsina, Kákova, Myirmező. Tudtunk minden falut. Aztán a Kököz, a titokzatos sziklaszoros, a Bikaszöktetö egyenes, sasüreges sziklafalával, ahonnan egy pásztor elôl mélybe ugrott a megvadult bivalbika ... és jön Torockó vára, aljol óriások laktak és Szentgyörgy, Brassai bácsi szülöłázának táblájával . . Hát aztán Torockó, akirōl Jókai regényt irt, kétszer kelõ napjával! István bácsink emeletes háza is csábitott; De'még jobban a patikája, ahol megtanuljuk az orvosságok neveit és árulni fogunk emberzsirt, szunyogzsirt és más ilyen furcsaságokat, amit a falusiak kérnek. Az uDvaron istállók vannak, kis csikók, bocik, fajkutyák - egész paradicsom. A konybában szabad lábaflankodni, fôzni is fogunk és
kinyaljuk az összes tálakat, amikben tortát kevertünk. Persze, munkát is viszünk: a harisnyakőtést és a térképrajzolást ott is folytatjuk, meg a bubákat visszük, mert lrinkó mamájának gyönyörü babarongyai vannak. na és visszük az Angyalnak irt levelet is, mert oda fogja elbozni az uj rajztömböt, a keztyūt és a korcsolyát.
lgy tervezgettünk egy kurtafényŭ decemberi Délutánon. Egyszercsak észreveszi Irinkó, hogy Károlyka erősen szipog. Ott ült szegényke közelünkben, a diván sarkában és szinleg ez olvasókōngvben böngészett. Dehát sirt, mi észrevettük. Én nagyon megsajnáltam, mert tuDtam, bogy ${ }^{0}$ is vágyik velūnk jōnni, Dehát bogyan bivjam én más házboz vendégül? Hanem lrinkó is észrevette a Dolgot és csak odaperd̀ült Károlykához:

-     - Miéŕrt sirsz, Károlyka?
- Én nem sirok, mondta õ buzalkodva.
- Dehogy nem sirsz. Sirsz biza te, na mutasd a pofikádat!

Odaforditotta az ablak felé, bizony piros orra volt a kōnnyektōl.

- Jó, hát sirok, na, fáj a fülem!
- nem ie igaz, mert a szived fáj, mert azt hiszed, hogy nem jöhetsz Tó-ra, pedig tudd meg, hogy ezennel meg vagy biva és elviszünk!

Károlyka fülbaja egyben meggyógyult. Odasomfordált hozzánk a kis vasgyuró és elkezdett õ is tervezgetni. Gogy celviszi bugócsigaját is, a nóteszét is, a Dominót is. Megiria ittlon etôre az angyalnak szánt levelét. A. kürtöt a zsebébe teszi s ba utközben farkast érez a ló, kürtölni fog.

Szóval most már hárman örvendeztünk. Szegény tanulás, szegény kézimunka! Irinkó kötésébe belerozsdásodott a tü, Károlyka nnyilat lött" büntetésből az iskolában, mert nem figyelt a számtanórán. A legcsacsibb én voltam. Én ekkora örōmōk elött is tanultam. Szegény Károlykát mégis gyötörte valami balsejtelem meg-megállt néba valami sarokban és mélázott. Ul gyan mitöl tartott? Késõbb megtuotuk, bogy volt oka félni. Ђiába engedte el édesanyánk, biába számitottunk lstván bácsi aranyszivére. Mikor a bunðákkal, pokrócokkal megrakott szán berobogott az udvarunkba és István bácsi meg Etelka nagynéni kibontakoztak a sok meleg holmiból, már láttuk, hányat ütôtt az óra Károlykának. Bizony, a szánon csak ötnek volt hely, kettōnek a bakon, báromnak bátul. még ez is nehezen telt, mert sok bely kell a sok téli meleg öltözetnek. lstván bácsi nagy sajnálattal mondta ki a szentenciát, hogy bizony Károlyka nem fog felférni, mert ó és a kocsis a bakot elfoglalják; mi, a két leány és Etelka néni a hátulsó ülést. Etelka néni meg sugott is valamit édesanyámnak, hogybját az angyal is egy nagy csomagot fog reábizni és annak is bely kell. Szegény Károlyka elbujDosott valamerre a mi zegzugos rejtekes házunkban, nem látuluk semerre, néném bosszantani akarta, hogy kössōn lapátot a szán uián és arra üliön, Dehát nem volt kit bosszantani, mert mondom, eltünt valabova, a csomagját sem láttuk sebol, amit annyi gondoal szerkksztett össze.
. Mialatt István bácsiék a városba mentek, mi 1 Irinkóval próbáltunk vig örömben készülö̀ni. De nem fogott rajtunk az öröm. Hol is lehet csak Rárolyka? Félretettem a Dolgomat, siettem keresésére. De dizony ügyetlen voltam és nem találtam meg. Hanem Irinkó megtalálta, a tornác végén a nagy, forràalomelötti almáriumba bujva sirðogált. De milyen szivszakgató látváng volt: ölelte a csomagját és ugg sirt. Mlikor megláttam, végkép elment a kedvem a kirándulástól. Mostmár tuðtam, miért monDta folyton máma reggel magában, miközben "öltözött :

- Ma van a dōntő nap, ma van - a Dōntö nap.
llyen busan döntött hát ez a nap.
- Károlyka, - mondtam neki - én szivesen itthon maradok helyetted.

Károlyka nem akarta ezt elbinni. De én adDig bizonygattam, mig végre is édesanyánk elé került a dolog és ö is beleegyezett. Bizony hazudnék, ha azt mondanám, hogy nem esett kissé nebezemre az áldozat. Félrevonultam a bátuisó szobába, hogy ne balljam a városból visszatérô szánt és a lótó-futó készülṑéseket. Végre is eljött az indulás pillanata. Elöbivtak a bucsuboz, kezetesókolok a nagyoknak, megölelem lrinkót és Károlykát.

Károlyka megáll, mint a cövek és nem akar felszállani:
felsi az öcskōs, siefni kell, hamar alkonyodik, és az ut két óránál is több!

- István bácsi, kérem, - szepegte Károlyka - én . . . én nem akarok Torockóra menni!
- Debiszen sirtál érte egy bete - feddette édesanyám,
- De mostmár . . . nem vágyom . . . ba a testoérem nem mehet...

Hagy vita támadt, hogy ki is menjen. Egyikūnk se akart a másik nélkūl elindulni. Olyan makacsok voltunk, bogy édesanyánk egy szelio legyintést is adott, de azért mintha nedves lett volna a szeme az örōmtōl. Végül is abban maradtunk, bogy nem megy egyikünk se.

Fájt, nagyon fájt, amikor a csengök belecsilingeltek a napfényes téli délutánba és a szán továsiklott. Mil visszakullogtunk a szobába és letettük a csomagunkat. Hem tuotuk még egyelöre kibontani. Összebujtunk a diván sarkában Károlykával és meséltünk:

- Most értek a Csibi-utcához . . . Most már a felenyedi téglagyárnál vannak . . . most trinkó láthatja a Robinson szigetet . . .

Azonban mi ez? Venðégek érkeznek, ismét szánkós vendégek. Már jönnek is a tornácon: nebéskesen, abogy a bundás emberek. nyilik az ajtó: -teremtő szent Isten! Belép István bácsi. ÉDesanyám nagy aggodalommal megy elébe.

- Édes lstván, csak nincs valami baj?
- Csak ennyi legyen mindig. Irinkó folpton pityereg, bogy neki elromlott a vakációja. Már attól félt az anyja, hogy megfagy a szembéja a könynyektől. no, mit tegyünk? Ugyis akkora, mint az öklöm, bát azt mondtam Etelkának, majD ölbe ve-
szem én, a bundám alá, akkor aztán jōhet innen minðakettō. A CsiDi-utcánál visszafordultunk.

Ezt mondta elöttünk lstván bácsi és ránkparancsolt, bogy most aztán szedjük a sátorfát, mert ba sokat teketóriázunk, a Köközben megesznek az ordas farkasok. Volt futkosás ki és be, szobáról szobára! Közben én, bár valóban nem hallgatóztam, felfogtam egy mondását István bácsinak.

- Édes mari, - mondta anyánknak - igazat megvallva, az lrinkó sirását elszenvedtem volna, a szembéjfagyás pedig csak az Etelka agyréme. Hanem ezt a két prücsök Jancsit nem tuDtam jutalom nélkül bagyni. (mi voltunk az a két prücsök Jancsi.)

Aztán elbucsuztunk anyánktól, testvéreinktől és gazdag angyalfiákat kivánva, kisubantunk a szikrázó fehér délutánba. Milyen áhitaftal buitunk össze a jó meleg bundában, hogy Dobogoft a szivünk a ránktorlódó sok örömben! गlem tůtunk tréfálni, belytelenkedni a nagy bolbogságtól, pedig Irinkó azt szerette volna. De mi most azt a következō napokra halasztottuk. Csak befelé ujjongtunk, mert ma mi voltunk a legbolDogabb testvérek az egész világon.
(Marosvásárbely.)

## Angyaljáráskor.

$\square$ Yehta : KELEMEN ANDO
Fehrik künn az ejszaka,
Bundajà rázza Tel apó... Bundáját rázza Tél apó... - Angyaljárás lesz, gyerekek, Hadd hallom, hogy ki volt ma jó?

- Én, én, anyám, - csimpajkodik Egy kis gyerek anyja nyakán. - Tudom leckém! a vizfolyás Sem ugy, különben, tán-talán.
- Én, én, anyám, - szól másik is, - Ma nem hagytam el a szobát, Nem csuszkáltam a tó jegén És irtam is, mint meghagyád!
- En sem voltam a dombokon Szánkómmal, - ujiong harmadik Kiméltem a cipóm, ruhám, Mig más künn hólabdát hajit!
"S te, kis szivem?" - Én, én anyu --
Sir a kisebb s a szive ver -- Rossz voltam ó, mitsem tudok $S$ feladatom is úgy hever.
Hired nélkül jártam na künn, Felvégen tül, kertek megett, Pajtásomtól jövök haza, Mert ö, szegény, nehéz beteg...
Fehérlik künn az éjszaka, Bundáját rázza Tél apó... - Angyaljárás lesz, gyerekek, Hadd hallom, hogy ki volt a jó?


## (Budapest)

## Jézuska meggyógyitja a beteg syermeket.

\author{

- In: Dobin Isvinic.
}

Názáreth legkisebb és legszegényebb házában lakott egy fiatal özvegyasszony, akit Erzsébetnek hivtak. Nagyon szomoru volt minden napja, csak akkor érezte magát igazán boldognak, amikor pajkos $k^{\text {is }}$ fia átölelte és azt mondta neki:

- Ne légy szomoru, édesanyám, meglásd, még boldogok leszünk.

Ilvenkor örömkönnveket hullatott és öszszecsókolta okos kicsi fiát. De nem sokáig tartott a boldogsága, mert fiacskája naprólnapra kedvetlenebb lett. Nem futkosott többé tarka pillangók után és nem kergetőzölt paj. tásaival az aranyos napsütésben. Este nem ölelte át édesanyját és nem mondott neki vigasztaló szavakat, hanem fejét ölébe hajtotta és ugy pihegett, mint egy fészkéböl kihullt madárfióka, mely gyönge szárnyaival nem tud visszarepülni puha ágyába, ahonnét kiverte a kegyetlen vihar. Szegény Erzsébet becézte, bátoritotta, de hiába, mert fiacskája napról-napra gyöngült és ugy elsápadt. mint egy késôi ró. zsaszál, amelyelt dér csipett. Egy reggel már nem is tudott felkelni, forró láz gขötörte k!̣csi testét és nem felelt már, ha édesanyja szeliden kérdezte:

- Mi fáj, édes kicsi fiam?

Erzsébet keservesen sirt. Látván, hogy fiacskája már szemét sem nyitja ki s nem hallgat reá, kifutott a ház elé, hogy tudós orvost hivjon, aki adja vissza neki pgyetlen boldog. ságát, kicsi fia életét. Ahogy könnyezö szemé. vel az utcára lépett. a kicsi Jézuskával talál. kozott, aki megszólitotta :

- Mi bajod van, te szomoru asszony?
- Egvetlen fiam a halállal vivódik. Jaj, hol találok tudós orvost, aki megmentse drága gyermekem életét?
- Jo asszony, ne menj orvosért, - tanácsolta Jézuska - hanem siess az erdöbe, ott sok-sok hosszukás zöld levél van. Keressél csak köztük türelemmel és kacagó fehér fürtü virágocskákat fogsz találni. Kössél egy csokrétát, hozd el a fiadnak és ó meg fog gyó. gyulni töle.

Erzsébetet meglepte Jézuska tanácsa, de amikor a szemébe nézett, ugy érezte, mintha a boldogság sugárzott volna rája.

- Megyek, - mondta - de mi lesz a fiacskámmal? Ki ad neki üditő vizet, mig én a messzi erdöböl visszajövök?
- Menj nyugodtan, jó asszony, én fiad mellett leszek, amig visszajössz.

Erzsébet elindult. Az anyai szeretet szárnyain repült az erdöbe, hogy hozza el fiának az életadó ba'zsamot. Az erdö dusan teritette lába elé a hosszukás, zöld l veleket, de kacagó, fehér fürtü virágot egvet sem talált. Lehajolt
és félrehaitotta a leveleket, de hiába. Nagy türelemmel tovább keresett és szomorusága gyémánt könnveit sürün hulatta a komoly zöld levelek közé. Mélven bent volt már az erdöben és még egyetlenegy kacagó, fehérürtü̈ virágot sem taláıt. Most még sürübben hullatta tájó anyai szivéből szakadt könnyeit és virágot még sem talált. Könnyhullatás és keresés közt ért az erdó tulsó végére, de virág nem akadt utjában. Az erdö szélén már a remény is elhagyta. Leborult és imádkozott:

- Édes ió Istenem, nézz az en szomoru anyai szivembe, nézz az én nagy bánatomra és mennyei hatalmaddal vigasztalj meg engem. Adj gyógyitó balzsamot, hogy meneküljön meg a haláltól egyetlen fiam, az én egyetien bol. dogságom. Amen.

Erzsébet szomorusága megenyhült. Megfordult, hogy hazamenjen. Oh ég! Majd meg. hasadt a szive örömében, mert az uton végig, ahol jött, kacagó, fehér fürtü virágok emel. gették feléje fejecskéiket. Minden könnyéböi egy egy illatos gyöngyszem lett és mert sürün hullt a könnye, az erdöben sürün nött a gyöngyvirág, az anyai szeretet drága könnv. virága. Erzsébet hamar bokrétát kötött beloliük és vidáman vitte beteg fiacskájának.

Ahogy belépett a szobába, fia már meg sem ismerte. Erzsébet a gvermek elalélt ke zébe virágot tett, arcára is fehér fürtöt hintett. Jézuska megcsókolta a fiut és azt mondta Er. zsébetnek:

- A te szereteted és könnyed megmen. tette fiad életét. Légy boldog, Erzsébet, én most elmegyek.

A kicsi szobában nagy öröm boldogsága ragyogott föl, A fiucska szeme mosolygott, kezében megpezsdült az élet, a virágokat ajkához emelte s csókot lehelt rájuk. Arcára piros rózsát festett az élet. A kicsi fiu felkelt ágyacskájából, megölelte örömében kv̈nnyezó édesanyját és azt mondta neki:

- Ne légy szomoru. édesanyám, meglásd, még boldogok leszünk.

Erzsébet már is nagyon boldog volt, mert fiacskája megint kergetôzött az aranyos napsütésben.

Egy este nagy gyöngyvurág bokrétával jött haza az erdöböl a vidám fiucska. Anyja ölébe huilatta virágait és ezt mondta:

- Ugy e, édesanyám, a gyöngyvirág az' anyai könnyekbö́l lett?

Otthon, szabadban munkál serényen,
Ha szólnak hozzá, felel szerénven, A rossztól ố elfordul iszonnyal:
Az ily gvermek nagy áldás bizonnyal.

## Koranda.*

- Cseh mese.

Apró unokáinak meséli: Elek nagyapó.

Prága város közelében élt egy igen-igen gazdag bérlő $s$ annak volt egy szépséges szép leánya: Teréz volt a neve. Merthogy szép is volt, gazdag is volt a leány, a kérök egymásnak adták az ajtót, de adhatták, mert a bérlő nagyralátó ember volt, szóba sem állott akárki fiával, Egyszer aztán mit gondoltak, mit nem a prágai diákok, elég aż, hogy a nyári vakáción beállitottak a bérlöhöz s felajánlkoztak cselédnek. Ugy okoskodtak a hamis diákok: hátha az a szép leány valamelyikre ráveti a szemét ! De hiszen a bérlô sem esett a feje lágyára, tudta honnan fuj a szél.

- Jól van, - mondotta a diákoknak de én bért nem fizetek ám. Hajnaltól késő estig kell dolgoznotok, mikor kaptok enni, mikor nem (többször nem mint igen) s azt is kikötöm, hogy aki csak egyszer is rossz kedvet mutat, annak az orrát levágom. Viszont én sem bánom, vágjátok le az orromat, ha megtudtok haragitani.

Tetszett a diákoknak ez az egyezség, hogyne tetszett volna ! Gondolták, majd tuljárnak az öreg eszén ; dolgoznak is, nem is, enni azomban esznek, amennyi beléjük fér. Ők ugyan rossz kedvet nem mutatnak, akármi történjék, de már arra lesz gondjuk, hogy a kapzsi bérló orra nélkül maradjon.

Hiszen ezt igy elég jol elgondolták, de egy hét sem telt belé, a szemük zöldet, vereset látott a sok éhezéstől s egy éjjel a hányan voltak, mind visszaszöktek Prágába.

- Ej, ej hát már visszajöttetek, - mondotta egy diák, akinek Koranda volt a neve s aki hires volt az ó huncfutságairól. No, majd én próbálok szerencsét. Rajtam ugyan ki nem fog a vén pénzes-zsák.

Azzal se szó, se beszéd, beállitott a bérlöhöz s mondta, amint következik:

- Adj Isten, gazduram! Hallom, hogy a diákpajtásaim megugrottak. No, hát én mégis idejöttem, fogadjon fel szolgálatba.
- Jól van fiam, felfogadlak, de nem ám ugy, hogy csak a vakációra. Itt maradsz jövö tavaszig, éppen addig, amig a kakuk megszóllal. Akkor aztán mehetsz Isten hirével, viheted a nagy semmit. Mert bért nem fizetek ám. Elienben csak egyszer lássam rossz kedvedet, lenyisszentem az orrodat.
- Hát én a kendét lenyisszenthetem-e? - kérdezte Koranda.
- Le, fiam, le, ha meg tudsz haragitani. De azt várhatod itéletnapig.

Kezet csaptak, Koranda beállott s várta, hogy enni adjanak, mert hát étlen csak nem

- Ez a mese rokon a székely .Haragszik-e, Gazduram 2* mesével.
kezdhet munkába. Hiszen várhatta, sem a gazda, sem a lánya nem törődött vele, azaz, hogy mit mondok: a lány ugy nevetett, hogy csengett belé a ház, az udvar. Az ám, nevetett Korandán, aki egész nap étlen dolgozott. De Koranda, oda se neki, jókedvü volt, dolgozott serényen, közben jól körülnézett a ház tájékán, aztán amikor senki sem látta, hirtelen beosont a kamarába, ott levágott egy nagy darab szalonnát, a kenyérkosárból kivett egy kenyeret, egészen szép nyugodtan leült a ház elé s jóizüen falatozott.

Há egyszer csak jö a gazdá, látja, hogy Koranda csakugy nyeli a jo puha kenyeret s a füstölt szalonnát.

- Ki adta neked a kenyeret s a szalonnát ? - förmedt Korandára.
- Magad uram, ha szolgád níncs, - felelt Koranda nevetve. - Nem adtak, hát gondoskodtam magamról.
-Ej , ilyen, olyan!
- Nini! Talán bizony haragszik kend? Ide az orát!

Bezzeg, hogy megszeppent a bérlỏ. Jó képet vágott s mondta:

Ó, dehogy haragszom, kedves fiam, dehogy haragszom, csak egyél, igyál amennyi beléd fér.

## - No azért!

Telt, mult az idő, hét hét után, Koranda csak lógot elöre, hátra, dolgozni nem dolgozott, a bérlőt ette a méreg, de valahányszor ráförmedt Korandára, ez csak annyit kérdezett : Talán bizony haragszik kend? - s bezzeg, hogy mindjárt elmult a haragos kedve.

- Történt egyszer, egy vasárnap, hogy a bérlő a feleségevel meg a lányával a templomba ment s megparancsolta Korandának, hogy maradjon a konyhán, készitse el az ebédet, de ugyan jól elkészitse, a levesből ki ne felejtse a zellert, sárgarépát, petrezselymet s aztán ha jó lesz az ebéd, megengedi, hogy az asztalnál ebédeljen vele.

Hej, hogy örült Koranda! Egy asztalnal ebédelhet a szép Teréziával! Na, ugyancsak utánanézett az ebédnek. Kiszaladt a kertbe, egy szempillantás alatt ősszeszedte a zellert, sảrgarépát s a - az ám, hiába tette tüvé a veteményest, egy szál petrezselyem nem sok, annyit sem talált. Amint ott keresgélt, folyton mellette lábatlankodott egy kis kutya, a gazdájának a kutyája.

- Hopp! Megvan 1 - kialtott fel nagy örömmel. - Oh, èn bolond, még keresem a petrezselymet, mikor itt van mellettem.

Az ám, Petrezselyem volt a kis kutva neve. Nosza, fülöncsipte a kis kutyát, a nya-
kát elnyisszentette s ugy, ahogy volt beletette a fazékba. No, most van petrezselyem is!

Mire hazajöttek, szépen kitálalta az ebédet, de haj, Istenem, lett nemulass, mikor kisült, hogy megfözte a Petrezselyem kutyát.

- Ki a házamból, te cudar! - orditott a bérlő s előrántott egy husángot, hogy elnáspágolja Korandát.

De Koranda a szeme kỏzé nevetett a gazdájának s kérdezte nagy szemtelenül:

- Mi baj, gazduram, talán csak nem haragszik?

Elé is vette a bicskáját, hogy lenyìszszentse a gazdája orrát.

- Nono, fiam, nono, - hőkölt meg a bérlő - mit gondolsz rólam? Dehogy haragszom! Sohasem volt ilyen virágos jókedvem.
- Ugy legyen!

Telt, mult az idö, jó dolga volt Korandának, de milyen jó, a gazdája meg dult, fult magában, ám a haragját nem merte mutatni s ha mutatta is, mindjảrt lecsöndesült, mert féltette ám az orrát.

Egyszer aztán bement a bérló a városba, de magaval vitte a feleségét is, a leányát is, merthogy gyanakodott már a leányára, hogy jószemmel nézi a huncfut diákot. Mielött azomban utnak indult volna, megkérdezte Koranda:

- Mit dolgozzak ma, gazduram?
- Tudsz is te dolgozni, - legyintett kicsinylỏen a gazda. - Eredj külömben, nézd meg, mit csinàlnak a többi cselédek, csináld te is azt.

Na, elment a gazda, Koranda pedig kiment a tanyára, ott ögyelgett egész nap $s$ nézte, mit csinálnak a többiek. Hát egyszer látja, hogy a cselédek egy régi csürnek a tetejéről szedik le a zsindelyt. Nosza, Koranda se rest, visszafordul a gazdája házához, felmászik létrán a tetejére s a drága szép uj cserepeket ledobálja róla, hogy mind, ahány volt, darabokra törött.

Hej, Uram, Teremtőm, mi volt, mikor este hazajött a gazda s meglátta a nagy pusztulást! Szaladt fel s alá az udvaron, haját tépte, orditott: - Hol az a gazember, hadd ölöm meg ! - De bezzeg, hogy megjuhásżodott, amint Koranda eléje perdült s megmutatta élesre fent bicskáját.

- Nini, mintha haragudnék kend.
- Én? Eszembe sincs, édes fiam. Jól tetted, hogy ledobáltad a cserepeket. Ugyis szebbet, jobbat akartam tétetni a házamra.
- Az már más.

No, de a szegény bérlonek nem volt sem êjjele, sem nappala. Hej, de szerette volna, ha már megszólalna a kakuk! De szép meleg nyár volt, hol van a tavasz? Hiszen lehet ezen segiteni, okoskodott a gazda. Hopp, megvan! ütött a fejére. Behivta a szobájába a szép Terézát s mondta neki:

- Hallgass ide, lányom. Ez a gaz Ko-
randa elevenen sirba visz engem, ha valahogy meg nem szabadulok totle. Mondok neked valamit. Eredj ki a kertbe, mássz fel ott egy fára s utánozd a kakuk hangját. Azzal kitelik Koranda esztendeje, mehet Isten hirével.

Mit volt, mit nem tenni, bár nem szivesen tette, Teréza kiment a kertbe, ott felmászott egy almafára s egyszerre csak elkezdett kakukkoIni: Kakukk, kakukk!

- Hé, Koranda! - kiáltott a gazda Megszólalt a kakuk, kitelt az esztendöd!

Nagyot nevetett Koranda:

- Ej, gazduram, gazduram, nem szól ilyenkor az igazi kakuk. Rosszban sántikál kend.
- Hát nem hallod?

És csakugyan ujra megszólalt Teréza s oly ügyesen kakukkolt, akarcsak egy igazi kakuk.

- De már ezt a kakukot megnézem, mondta Koranda s szaladt a kertbe, mint a sźél. Hát csakugyan ott volt a kakuk, mármint hogy Teréza. Nosza jól megrázta az almafát, hullott az alma, mint a záporeső, de bizony lehullott Teréza is.
- Te az enyém, én a tied! mondotta Koranda lelkes szóval.

Éppen ebben a percben ért oda a gazda s ahogy ezt hallotta, elfutotta a méreg:
n1.-Mit! Az én lányomra mered vetni a szemed, te sehonnani! Mindjárt elereszted !

- Jól van, - mondta Coranda - eleresztem, de akkor meg ide az orral. Vagy a lányát, vagy az orrảt.
- Ejnye, ilyen, olyan, hamis diákja, morgolódott a gazda, de most már nem merte mutatni a haragját, - hát akkor csak inkább a lányom,

S merthogy látta, hogy a lánya is szereti a hamis diákot, egészen megjuhászodott s még aznap megtartották a lakodalmat.
(Kisbaczon.)

## Kiadóbácsi postája belfoldi elōfizetбilnez.

Cseke Vilike, Cluj. A hiányzó számokat a 28 ás 30 kivételével, melyek teljesen elfogylak, pótoltuk. Ajánijuk, ha valamelyik szám hiányzik, azonnal reklamáld meg. Cimszalagodat javilottuk. - Láng Endre, Szilágysomlyó. Az elōfizetési dijad kiegészitéséül küldöft 50. - Leit megkaptuk. A 46 számol pótolluk. - Kovács Irmuska, Szigetfalu. A bekötési táblák még nem készültek el. Annak idején a Cimborában közölni fogjuk. A 44 számot pótoltuk, de a 30 számot nem tudtuk elküldeni, mert már teljesen elfogyoft. Ha valamelyik szám hiányzik, ajánljuk, azonnal reklamáld meg, mert egyik-másik szám teljesen elfogy. Előfizelési dijad f. é. december 31-én jár le. - Lukátsy Cicuka, Vámfalu. Eloffizetési dija a beküldött 200.-leiel 1923. X. 1-tôl 1924. VIII. 1-ig ki van egyenlitve. - Gyegyay Judit, Cluj. Elöfizetési dija 1925. III. 30 -ig ki van egyenlitye. A lapol addig küldjük. - Berkovits Irén és Ernő, Vulkán. A Bihari urnak kifizetett 180.-leiel elốfizetési dijatok XII. 1-tŏl 1925. V. 30 -ig ki van egyenlitve. - Ribarik Józsika, Lupény. Közölje, melyik számot nem kapla meg és elküldjük. - Pick Pannika, Petrozsény. Ugyanazt üzenjük, amit Ribarik lózsikának.

## Hogy nőtt meg a kicsi Feri.

- Irta: ADLER ERZSI. -

Feri már négy évet élt le a világból, ${ }^{z} \mathrm{Ak}$ korára már megnőtt, hogy az ebédlöbeli székek ülöjéig felért. Sőt. Ha vendég jött, aki a Feri fejét simogatta, megérezte a fejével, hogy mit t tart a zsebében a vendégbácsi.

Arra nem emlékezett, hogy mi is volt, amig kisebb volt; amikor egy poharat sem tudott még elvenni; amikor még bádogtányérból kapott ebédet. Tünődött rajta, hogy hogy is növünk? Mikor a kezünk, mikor a lábunk?

A fal mellé álit, a kilincs alá állt és eszében tartotta, hogy holnap is ezt fogja tenni. Vajjon mennyivel lesz nagyobb?

Ugy vágyott megnőni! Mindenki éreztette vele, hogy kicsi. A bảtyja, ha a barátaival játszott, ôt sohasem hivta magával. Azok ugy futottak, ahogy ő nem birt és ketten odébb tudták huzni az asztalt. Feri is próbálta, amikor mindenki kiment a szobából. Ám nem sikerült. És hogy nevettek rajta a mult héten is, amikor a gunár megkergette.

Ơ befutott sirva és ugy kacagták. Még anyuka is kacava csókolta. Minden este azzal a vággyal feküdt le, hogy másnap erősebb lesz és sokkal nagyobb. Olyan nagy, hogy a Pali ¢átyja fejét meg fogja simogatni, meg ebéd után segit Marinak a tányért leszedni.

Es olyanokat képzelt, hogy ha megint nem akarnak menni a lovak az uj kocsisnak, - hát ő inditja el.- És a lovak észreveszik, hogy ő milyen erős és milyen nagy. A kovács fiát meg nagyon-nagyon elveri, mert öt beküldte az utcáról vasárnap is. Azt mondta: kicsi vagy, te nem játszol. Ezt mind el kellett szenvednie. Ha a nénje babájával akart játszani, az is odébb küldte: Nem hagyod el, te csöpp ? Még leejted.
"Sirni nem szabad fiunak," - és anyuka ezt annyit mondta Ferinek, hogy sirni már csak verés ideje alatt sirt, de utána se már. Pedig de kellett volna most is! Apukának utban volt, az is mondta: Ne okvetetlenkedj. Anyuka, - akihez ment minden bánattal, bajjal Feri, - Anyuka most vetett ágyban feküdt, pedig még lámpát sem gyujtottak. Nem volt még este. A feje el volt takarva. Levették rólâ, meg rátették a vizes törülközöt. Hát, hogy bujjon mellé Feri, ha a szemét sem látja?

1. A kis kert felé indult. Megkérte Marit, hogy a körtefa ágára ültesse. Mari feltette Fe4 rikét a fa alsó ágára és ott hagvta. Bement a házba a dolga utản. Ott ült Ferkó csöndben, oly csöndben, hogy egy madár nagyobb zajjal mozog a fán, mint ahogy ö ült ott. (Na de az otthonosabban érezheti is ott magat.)

Megcsodálta a körtefát, ahogy Marit szokta, amikor öltözteti. *Aztán lassan és nagyokat pislogott rá, - megdült a feje és egy pillantás,
már bukott volna Feri, ha Margit néni, az anyuka testvére, egy nagy kendöbe ölelve le nem veszi a fáról.

Feri már erröl nem tudott. Aludt. Nem is goneolta, hgy ôt most elviszik hazulról. El sem hitte volna, ha ébren van, hogy ó utban van otthon az anyuka betegsége miatt. Apuka megkérte Margit nénit, vigye hozzảjuk Ferit.

Margit néniéknek játéküzletük volt öt házzal odébb a Feriék házától. Annyi labdát nem lehet mindennap látni, amennyi ott volt. Kisebb, nagyobb. Virágszínükkel tarkálottak kényeskedön. Ugy néztek szembe az emberrel, mintha nekünk akarnának ugrani.

Ės a babák ! ... Volt egy baba fahéjszinü hajjal, sokfodru ruhában, aki mindég a mellette álló baba cipőjét vizsgálta. Nem érdekelte egyéb sem reggel, sem este. Nem is nézett elöre vagy fel soha, akármi történt. Sok szöke babának egy picit nyitva felejtett szája volt. Ugy csudálkoztak a világon, meg az emberek hangján, ami nekik nincs. Ugy fehérlett elō a foguk, mintha uj dióbelet rágnának. Roppant tiszták voltak. Mindég vasárnaposak. A fiubabák meg ugy álltak, mintha megfenyegette volna öket valaki. Nem mertek rendesen nézni sem. A kezüket ugy tartották, mint a katonák, Nagyon bamba képük volt. Mintha nem is tudták volna, milyen gyönyörü játékok vannak körülöttük. Egy pici kugli, hogy ráfér egy könyvre.

Hengerbuckos Jancsi épen átfordulva 1 Az után egy szekér. Csak akkora mint egy palatábla, de ugy kiszegelve, mint egy igazi. És automobilok. Vonatok, biciklik. Es egy pásztorfiu, ostor a kezében, bunda a vállán, hegyes sapka a fején.

Előtte a csorda. Ó de igazis volt. Amikor Ferit behozta Margit néni, hát a kis pásztorra nyitotta fel szemét először. Kitátotta a száját. Nyujtotta kezét, fényesre, nagyra nyitotta a šzemét.

A kis pásztor elértette, hogy ő itt a leggazdagabb, legszabadabb, legirigylendöbb. Meg sem moccant. Nem csak, amiért fából volt. Nem is akart. A legbüszkébb pásztorfiu volt a világon. Csak csodáltatta magát, nem nevetett, nem cserditett az ostorral. Tudomást nem vett a sok vonatról, motorról, amit Feri elinditott mögötte. Pedig Feri csengöt rázott, trombitába fútt, labdát guritott.

EI is feleitette a büszke pásztort, meg egyebet is. A körtefát, a kertet, Marit. Nem is tudta, mit nézzen elöbb, mihez nyuljon. Most egy percig nem hitte kicsinek magát.

Az egyetlen és legnagyoòb szomoruságát, hogy még az asztalig sem ér fel, most elfelejtette.

Kimondhatatlanul boldog volt.

Motoszkált a játékok között, éppen egy székre akart felállani, hogy egy bohóc-babát levegyen. Es ahogy térdel a széken, a tenyerét egy kékszélü zsebkendőre tette.

A Feri édesanyjáé volt, megismerte rögtön, érzett rajta, hogy hazulról való. Talản Margit néni hozta el, de olyan szekrényszagu volt, mint ahol Feriék tartják a ruhát. A Feri fejéből egy pillanatra elrepült a játszókedv. Csak az ajtó felé tartott. Amig Margit néni ujságot olvasott, ó kiindult.

Künn sötétlett, gyermeket sehol sem látni már, de Feri ment szaporán, mint amikor hivják. A hosszu sárga ház kapujából egy kutya tartott feléje, de ô nem félt. Az alacsony ház ablakában a hosszupipáju bácsi tüsszentett jókorát: arra is alig rezzent meg. Csak loholt, loholt. Egyik kis cipős láb sietett a másik után.

A füle piros volt, akár az anyuka kalapján a cseresznye. A szeme meg ugy sötétlett elōragyogva, mint az apuka kabátgombja. Igy êrt be az udvaron, az előszobán keresztül anyukáig, aki Feri láttára kacagva és meggyóoyulva nyujtotta ki karját, uqy vette ruhástól az ágyba a kis szökevényt.

Ferit elálmositotta az a sok minden, ami mvst történt. Nem érezte, amikor vetkőztetik, amikor az ágyába teszik.

Jön a reggel. A pékbácsi trombitált már, ahogy 8 órakor szokott. És ahogy leszáll Feri az ágyról, nem ismeri ki magát a szobában. Hiába hallja az apja lépését az ablak alatt, az anyja hangját a konyhából, Mariét az udvarról. Más az ágy, az asztal. Amikor az ágyon feküdt, a lábával elérte a végét. Egy képes könyv feküdt az asztalon, de nem is a szélén. És elérte Feril

Az ablakpárkányról levehette a labdáját. Ilyen boldogság! Hát mikor nőhettem igy meg, hogy észre sem vettem? Képzelödött Feri.

És az öröme nagy volt, olyan nagyon nagy.

Már lovon látta magát. Azután sétabotot gondolt magának. És biciklit, csizmát, fényes zsebórát aranyból, láncosan.

Az ajtófüggöny mögött apuka és anyuka kandikáltak nagyon kíváncsian. Akarták látni, hogy örül az uj gyermekszobának, ahol minden butort az ö négy évéhez mérve csináltattak.
(Nagyvárad.)

# Haragvó testvérhez. 

Szerrenézek a téli táion.
Istenem milyen jó neki, : . . .
Ringalja hosszú, édes álom, S hogy meg ne fázzék, hó fedi.

Közel-távolban senkisem jár, Meg nem zavarja semmi nesz, Zsongó életröl álmodik már, $S$ elöre mindent kiszınez.

Álmában érzi már a szel'öt, A hely bársonykézzel simogat S látja a napot, bárányfelhôt, Látja a selymes szirmokat.

Almában a fák kirügyeznek, Bújnak az apró lêvelek, Közöttük fecskêk gyülekeznek, Ajkok tavaszról csicsereg.

Az álmok sora véghetetlen! . . .
... Lassan pelyhezve hull a hó . . .
Én nálad járok képzeletben
És ugy fáj ez a zord való!

Csupán mi éljünk hát a multnak, Mely ui virágot nem fakaszt?
Asak mi legyünk hát nyomorultak?
Csak mi ne várjunk több tavaszt?
Ha maja hozsánnák özönében
Az alvó élet ujra kel, Csak nekünk kelljen sirni éppen, Mint ki bünéért vezekel?

A töld felett, lâm, zord hideg jár, S az álma mégis kikelet; Sorsunk lehetne szép, meleg nyár,Miért türjük a hideget?

## FEJTÖRÖ.

 megfejtése is jogosit :

A reltuény megrejtését, a megtejtok í nyertesek nevsorit egyszerre, m megtejtést követó honap vegen k 6 ziom ?
A megfejtések bekialdésênek határideje a homap 10-1k napla.

## Találós kérdés.

- Irta Monoky Sándor. -
lsmerek én egy raggogó szemet, mely mig reám néz, adoig élek én. 5a becsukobik kis idōre bár, Sōtétség övez búsan, feketén. E szem kinyilik minden hajnalon; Olykor bágyadt, minftha álmos lenne, máskor a kōnnytôl elhomályosul, majd meg a gyémánt füze ég benne. Hova messzirôl néz, oft a madár nem dalol, off elhervod a virág, De ha közelről szória sugarát, Feléled ujra a kihalt világ; Akire-pedig többé nemt tekint, Arra a siri nagy éjszaka vár. melyik e szem, amelynek mosolya élef, boruja pebig a falál?


## Póflo rejtvêny.



## Verses rejtivény.

- Irta Virsik Mária -

Piros vagyok, mint a vér, Birodalmam kebeled, Ha abbahagyom a munkát, Megszünik az életed.

## Pófićrejtvény.

- Beküldte Horváth Dezsõ. -



## Beturejtvény.

- Beküldte Kárpáthy Irénke -

pollo rejfvény.
Beküldte Kaupert Margit.

| - ab | - ob |
| :--- | :--- |
| - resz | - bel |
| - ák | - ap |
| - ir | - ft |
| - vet | - ste |
| - ul | - áp |
| - ma |  |

A kezõbetük egy nagy magyar kőltô nevét adják.

## Szárntani feladvany. <br> - Beküldték Grosz lestvérek. -

Egy fiu be akar menni egy kertbe almáért, de amint a kapun be akar menni, megállitja az őr és azt mondja neki, hogy csak ugy engedi be, ha amit szed és még egy fél almát neki ad. Megy tovább a fiu, de alig megy egy pár lépést, ujra egy kapuhoz ér, melynek ôre ugyanazt mondta neki, mint az első. Tovább megy s megint egy kapuhoz ér, melynek őre is ugyanazt mondta neki, mint a többiek. Végre bejutott és mikor kijött, odaadta mindegyik őrnek, amit kivánt s végül nem maradt neki semmi. - Hány almát szedett a fiu?

## Kiadóbácsi postája belföldi elofizetбihez.

Horváth László, Ditró. Ugyanazi üzenjük, amit Ribarik Józsikának. - Boross Izabella és Gyula, Nagyszeben. Cimszalagodat Regele Ferdinand 18 sz.ra javitottuk. Csikszentmárlonban is vannak elơfizelöink. Rozmann Etus, Marosvásárhely. Elốfizelési hátráléka október 1 -10̆1 december 31 -ig 90 .-lei. - Krausz Józsi, Gyulafehérvár. Elöfizetési dija december 31 -én Jâr le. - Mózes Dezső, Mózes Salamonné cimén, Gyergyószentmiklós. Elơfizetési difa fév végéig ki van egyenlitve. A Cimborát lehát addig küldjak.

## Kiadobbácsi postája külföldi el6fizetбihez.

Gögössy Ernó és István, Nitra. Elơfizelési dijatok a bekilldät 40 -ck-val f. é. VII. 1 -töl 1925. I. 31 -ig ki van egyenlitve. A kért számokat pótoltuk, kiadásunkban neptár nem Jelenik meg s igy a killaăt ' 20 .left tovabbi elớizetésì diluul haszzálfouk fel.

Angyalok éneke jelenti világszerte születését annak a gyermeknek, aki később arra fanitá az embereket .Szeresd felebarátodat, mint tenmagadat". Tovább adom az ô tanitását, hirdetem mindég és mindég a szeretetet, minden vallásnak e legszebb igéjét. Karácsonyfa tövébố szálljon hálaimátok Istenhez, aki e gyermekkel megajánđékozá a világot!

Sziklay Lászlo Kassa, Kéfféle diákcsiny van: az egyik szellemes, ötlefe és nem ohoz karf senkinek $s$ még az is nevet raifa, aki ellen a csiny irányitva van. A másik, rendszerint nem szellemes, nem ötletes, de kárf okoz. Az általad megirt diakcsinyeket vásotf, romlottlelnũ diákok követık el, a iniknek favitóincezerben a helyük, aminthogy igen helyesen, te is a javitóntézetbe viszed okef. Hatarozott tehetséged van az irasra, eppentazer sajnalom, hogy a témát rosszul váalaszfoffad meg, mert a e hō eid csinytevései n m nyujtanak lelki fáplálékof. Rövidebb torféneffel próbalkozzál s fermészefesen, mas témát dolgozzál $f-1$ a diakeietbōl. - Beldi Pál Zsibó Már fe is tudod olvasni a Cimborát s nagyon szerefed ocsilkét. Ennek inen örvendek, nemkülönben annak is, hogy megkezdfed a levilezésf. Az Irásoddal meg vagyok elég dve s szeretettel várom fovábbi leveleldet. - Kun Janos Temesvàr. A "Veréb cimü versedben figyelemre mélfó sorokat és sirófálzat lalálfam, de, feı mészete. sen, a verselósben még nem vagy eléggé járafos, Majd ennek is clköverkezik az ideje. Irfam a ilidóbácsiualk, hogy a „Senki Tamás" cimü könyvet, melyet anyukád jóvol abo rende tél meg, mielóbb küldjo meg neked. - Román Tiri Syat nár. Lám, csaku iVan elfalálfam, mer mire üzenctemef olvastad, jobban leftél. Én is remélem, hogv amikor ma d megint Szat nárra me jyek, talalłozunk Az irásodon és a fogalmazá odon $n=m$ fártal $s$ csak otthon fa ul z magyarul s hiszem, hogy a Kató hucood, aki még pólyás gyerek, éppen oly helyesen fog majd hrial nekem, mint ahogy fe irsz most. Kis versikéden, amelvef Kató hugodról irtál, laiszik, hogy mennyire szer ted ot. De hogy is ne szeretnéd, ami or " ${ }^{\text {szép kék szemével oly szépen }}$
fud nézni, hogy ahi meglátjd, megakar a enni". Fáf én rendefud nézni, hogy ahi meglátjd, megakar a enni". Fáf en rende-
sen fava $5 z a l$ ílfetek, de nom árulom el neked, hogy mí fogok sen fava szal ulfetek, de nem árulom el neked, hogy mit fogok
ilfefni, mert ocsike is olvassa az üzenefeket $s$ akkor nem むilfefni, mert ocsike is olvassa az üzenefeket s akkor nem
lenne m glepōdve jövõ n ár. n. - Tirea Erzsike és Juci Arad. A lenne m glepôdve jövō n ár, n. - Tirea Erzsike és Juci Arad. A
multzor Juci irt, most meg fe veszed át tōle ezt a pedves sze. multkor Juci irt, most meg fe veszed at tóle ezt a kedves sze.
repet, aminek azért örvendek, mert már rég nem kaptam tōled levelet. Mondanom se kell, hogy ha lsten élfet, elmegyek Aradra is, hisz oft is sok ked es unoka vár engem, fé en azomban csak $P$ sfre megyek, egye oüvé sehová, mert az orvosom m rifilfotfa az ive oda valo utazgatást. Afelōl feljesen nyugodt vagyok. hogy mint rend sen, most is ió lesz a bizo. nyifuányotok s nagy örömet szereztek karácsony ünnepén szï. leif knek a puii meleg fészeaben. - Samuel Annus szilágycseh. Ágyból nézed, hogy ródliznak és korcsolyáznak a gyerekek. Ez ifzony szomoru s ha majd a dokfor bácsi megenaedi, hogy folkelj, akkor is nag, on kell vigyáznod magadra, mert a skarlát íqen alatfomos b-fegs:g. Rejtué yeidb 1 válogatok, a kiadóbácsi pedig pófolja a 26., 27., 34., 38. és 43. számot. A be-
számolóval vizony elkéstêl. Majd pótolod a Jövóvben. - Roszamoloval oizony jozsef sratmâr. Azt kérded, hogyan nevelfem az ôt fiamat. nán Jozsef sratmar. Azt rerded, hogyan nevelfem az of fiamat. jukat ōk valasz oftak meg. A két í ōsebb, Marcell és J nos, a tanari pályát válaszfo fa, a legkis bbik, Elek az o vosí, még pedig gyermekorvos left beloble, mivelhogy $\delta$ is oly nagyon szerefi a gyermekekef, mint nagyapó, végil azf kérded, hogy yolt-e learyyom? Nem volf, de van harom. No meg ezt, hogyan fetszeft nekem Szatnár. Ezt mar megirtam a Cimborában 5 mosf sem mondhatok egyebef; meghatottan gondolok az oftani s êp napokra. - Beretzky András Egrestó, Erced, hogy sem meséid, sem novelláid nem iók, merf még nem fudod gondolafaidat és érzéseldet jol kifejezni, de azt hiszed, hoqy gyahorlatfal ez is sikerit i fog. Ezt pedig, abból hiszed, hogy amikor elsö meséidet nost átnézed, hibákat fedezel fel benne. Látod, ez iqen orvendetes, ha magadtól iösz rà a hibáara, mert ez a legblzosabo utja a továbbl fejiódesnek. Mosi kulcálifasod voirakepper nem ioriener, hanem leiras s orommei aliapi om meg, hogy nemcsak szereted a termeszefet, de ó szemed yan arra, hogy meglásd a fermészet szépségeit. Érdekkel kisérem fejlödōképes vagy. A talalós kêrdések egy része sorra kerill. fejlodóképes vagy. A talalós kêrdések egy resze sorra keruil.
mosolyognak ram s helyesir s dolg ban is kifogástalanul Irsz Szeretné "1 azomban, ha remcsak megfeiféscke kildenél, hanem levellel is pótolnád azokat. - Goldstein Lenke Arad. Bár sok tanulnivalód van, igéred, hogy ezután szorgalmasabban $f$ gsz irni. Helyes idobe sztassal ezt könuyen me, is ehered. Ha szerefnéd, hogy az ocsihe pnadserü" gondolatainak sohase legven vég, ez a kivánsagod, renêlheiöen, fellerüini fog. Botháp Gizike Gyimesbakk. vegkaptam annak idejen a leveledet s amint a 48. számban lvashattad, válaszolfan is rá. - Török Mancika Erzsébetváros. Ha rendesen kap d a Cimborát, akkor bizonyara beérkezett az elófizetésed is. Hat csak irj szor alLászló Ditıo. Erfesíeftem a kladóbacsit, hogy Marosvàsárhelyen a Vörösmarty-ut 12. a. szám al/4 árt az ujság neked. lsillag László Kézdivásarhelv. Szamonfarton ig reıed t, hogy hosszas nyárí hallgatásodat pótolni fogod. A nagyapó naptayhosszas nyari hallgatasodat potolni fogod. A nagyapó napia
rat, amirita Cimboraban is olvasható, me rendelte e Baróton, rát, amint a Cimboraban is olvasható, me rendelte e , Baróton, Egeto Arpad nyomdaiaban - Egry Irénke A, ad. A zt irod, ha
esetleg eveledben sok a helyesirasi hiba, szolg ljun mentséesefleg eveledben sok a helyesirasi hiba, szolg ljun mentsé.
gedil hogy már ké éve román is olába farsz és magyarul gedil hogy már kef éve román is olába farsz és magyarul
mar csaknem mindent elfeleif ftol Ez kép elôdés a te részedmár csaknem mindent elfeleif ftcl Ez képielôdés a te részedrōl, mert levcledben e vellen helyesirás, hibát sem falálan s igen $s<0$, oru volna hülönben is, ha mindazok, ahik idegen nyeiveket tanulnak, elfeiejfenék az anyan elvünet. Sok-sok cmber él a világon, aki as anyanyelvén livii három, négy, sōf fobb nyelven is bes él és i s êppenséggel nein felviti el az anyan elvéi. A „héıfō" meqfe tésu rejivenyod réai lismerōs, ujaf eszeli ki. - Rosenfeld Pi,ta Arad. Belatod, hogy Iusia vo tál, de igéred, hogy ezentul mi dea héten fogš irni, bar nasyon el vagy foglalva, mer fornaórảa is lars és kûlon magyar órát is veszel, merf az iskoláhan csak románul fanu tok. Hát csak fanuld szorqalmasan a román in lvet, nert ac allitm nyelvét mindenkinek tudni ellsamelletf, amint az irasod is bizonyitja, scepen és föréletesen irhatsz magyarul. - Rona Pat Nagpvárad. Azt hiszed, ltaragszom read, mert két leveledr: nem v Jaszoltam. Bizony ha nem, ahkor ezt a két leveledet nem is kaptam, mert én mindei leve re valaszoiok. Iqen kedves d lug ióled, hogy te magad rajzpályaza or anarsz hirdetni a Cimborá ant, méspedig három diat tuznl ki. Minthogy a Cimbora is fog rajzpályázatot hirdeini ujevkor, ta án leghelyesebb volia, ha a te dijaid f is, termés. etesen a neved megnevezesével a Címbora dijaiv. Í egvüit tüzn nk ki. Majd értesits elhááıozásodról, illeiobleg rró, hogy édesanyád, akinck bejelentett levelét örömmel våro , hozzájarule az álfalam ajáni. tt tervhez, Fén képet, fajdalom, nem küldhe ek, mert i incs mas, minf amely annak iuején a Cimbora külörn melléa efekent megielent. - Berkovits Irén és Ernő Vulkan. Nem lch feflen, hogy tolihibá. ból Herskovits left a nevetek, de van reny eg Hirslrovits nevï olvasója is a Cimborának. Annak igen orvendek, howy annyiri szerefiter a könyveimet s Irén most a „Galambok" cimü köny. vemer olv ss*, Ernō meg az "Apa mesel" cimä hönyvemet, nely ufóbbi a legelsó gyermekkony em. Ma hoinap negyven esztendeje, hogv irtam, s lám, még mindiq él. Amint már sok unokámuak irtam, a jövõ nyaron, ja Isten éltet, elmeuyek a Zsil-völgybe s abloor személyesen is megismerkedunk, - Eröss Alfréd Temesvár. A "Pászfo fiu dala" cimu versedben felfīnō b Alfred femesuar. A $\quad$ paszio haladas verseles tek nfefeb in is, iff- ti valo agtal muzsikal a versed, de kozzbe közbe még latszik, hogy tücdesz a vers 1 s nehezsegeivel. Ha naptagamat szerefned megrenueini, a p nz kuldd egyenesen erre a cimre: Egetó Arpád nyomdasz, Barót. rerüinuek - Lebovifs Irénke szilagycseh. A nyarat Nagykárolyban és Szafmáron fötötfed, s azért ncm irtà na yapónalyban y yan nem elég ok a nemirásia, mert iona yapónak. Ez ron es Nagykarolyban is van levélpapir, 10 tudom, Szatmá Mondanom se kelf, hogy éa a 1 vél nem sot toll és tinta is. ragszom, különö>en, h. gy póiolfad a niniga, miatt nem haogod pćt Jlni zután. A csi arejtvényed sorrás $\mathrm{míg}$ jobbad Erzsí Marramarossziget. A 133 leit továbbifotfam a tuadóvác inak - Krausz József Gyulafehervár. Éppenségqel nem látszik az iráscdon, hogy levéliras kozben hy wicsit fazoit a kez d: teljes mértékben meg vagyok elégedve az irasoddal. Infézkedtem, hogy az ujságof, amely eddig Vulkánba lár, Gyulafehérvérra küldjék, 9 róm. kaıh. gimnaziumba, ahol e negyedık gimnaisfa va y. Az a szomoru hir, amelyröl te alloltál azt hi. zista va y. Az a szomoru hir, amelyrol te allollal, azt hivilágháboru ófa közönségessé vált az álhirek ferjesztése. Re. málemab a jövô nyárcn találkozunk a szep Zsilvöluyben, Re melem, a lovo nyarcn talalkozunk a szep Zsilvolyyben, ahol, Ha nefalán lejárf volna az elõfizeísed, errōl a kiadónacsí ér.
tesifeni fog, - Klein Irma Szatmâr. Kérded, hogy ha a román olvasó-könyvehben levō meséket lefordifanád magyarra, közölnémee a Cimborában. Mindenesetre jól teszed, ha leforditod a meséket, mert ezzei mindakét nyelvben gyakorlod magadat, én azonban csak oly román mesçket hözöfhetek, amelyek nincsenek benne ac olvas könyvekben, vagyis ismereflene., Simó Béla Marosvásaricly. A beszám 16 az utolsó pillanatban, tehát éppen jókor érkezeft. Kár lett volna êrfe, ha 1 inarad. Fodor Böske Petrorseny Miért killdfed netem ezt a sok bélye. get ? Ne ı én értem a Címbora olvasóit bélyeggvüjlés e, fanem egy Fehér József nevü bácsi, aki erre vonatkozó hi detést telf Hózé a Cimborában. Rejtvényeidbōl válogafok, - jrab, Iluska Rojahida Megsugod nagyapónak, hogy mar régót fanulsz ked. ves tanárnōd mellett es $\mathcal{I}$ ihaladsz. Külōnösen a némefet, a franciát es a történelmef kedveled, a onkivïl zongorázni is fanu z s pihenésul a imbora sok szép és tanulságos olvas a nyaval szórakozfafod magadaf. De még versirással is foglal kozol's valóban kedves kis verset irtal a kéf kicsi kis testver rol. Persze még próbálgatod a szá nyad t, nem vagy egészen othonos a verselésber, de hiszen majd elkovetkezik enn $k$ is az ideje, csak turetem es kifartás kell ehtrez. - Ozv. Langer Alajosne zoborsin. Levelezólaplát továbbitotiam a kiadóhivatal nak. - Csekefalvi Tamás Ancı Uiszentanna. Már azt gondoltad, hogy nagyapó nem ir neked, de, lám, örvende esen csalódtál s ezenfu, szorgaimasabbait fogsz irni, mint sio unokahozilik". A kép ejtvéryeket îgyesen raızoltad meg, csuk az a baj, ho:yy
a Haro a Haronszék meg a Félegvháza cimü rejtvények régí joisme-
rōsük, névrejıvénnyel pedig fulsagosan el vag ok halmozva. Beregí Elza szászrégen. Nem találsz szavakat, hogy oly rêg nem irtál nagyapónak. No, nem baj, mondo én is veled, pótolni fogod ezután a mulaszt $s f$, hisz van idōd, mert az iskolat kilárfads valami pályat cddig még nem választo fál. Ha szülefd. nek nincs módjuk a fovabb ianitiatasra, o. thon is müveiheted magadat jo könyvek olvasásával. A muveltség magában is vagyon, $s$ aiffalaban könnyebben fogsz boldogulni az eletb n dip. loma nélkül is, ha felszereited magadat a müveltség jegyvereivel. A betürcit ényed sorra keriil. - Beregi Sári szászrégen. Szinte lekéstél a beszámo óval. Szerencse, hogy oft volt a szinte". - Csekefalvi Tomas Katoka Uiszentanma. Ugy a most
 cimï versed hafarozoft tehetsêgre va lanak . kevés simitással kozöhetném is a versedef, de lesz bizonnyal a te fiókodban több is, küldd el azokat, hogy válogassat beiõlük. Mindenesctre hiván fos és a te ércleked, hogy az elsō vers, ameliyel a nyilvánosság ele lépsz, minden tekin efben kifogástalan lea nyilvánosság ele lepsz, minden tekin etben kifogastalan le-
gyen. Ha szerefnel level zni veled e ykoru 14 - 15 éves finomleıkü és termeszefes leánykával, azt hiszem, hogy erre a levelezésre az én övendékleany olvasóim közül fobben szivesen vállalkoznak $\$$ molegen is ajánlom nekik, hogy vallalkozza. nak. - Goldsteini llus Merótelegd. Már több levelet irtál, de mindie elfépted, miyelhogy naayon rossznak falaltad az irásodat. Hat bizony az irasod nem mondható jónak, de éppen mert nem jó, nem kellett volna eltépned a leveledet, hanem irnod és ir nod hétrōl-hétre, hogy fig elemmel hisérhessem a fejlōdésedef. Akí hísiány I tére mar olvasta az cn "Tesfamenfum és hat levé " cimü könyvemet, abban bizonyosan megvan az erōs akarat arra is, hogy gondosan és helyesen irjon, akkor aztán maga-magaiol rajon a< esetleges nbakra s egy ir. Ha Sonn Imrével level zni akarsz, talan mésis neked kellene kezdeni a velezést, lehet, hogy ó, mint udvarias fiu, nem fog erre várni. Berekméri Mária, 7ózsef és Antal Marosludas. Reitventeitekbōl vá logafok. - Rosmann Pali Székelykeresziur, Irtam a iadóbácsinait, ho y az ujságor, amely eddig szentmihályra Járt. Székely. kereszfurra kildje. T azonb in nem irtad meg a pontos kekereszfurra kildje. T azonb in nem irtad meg a pontos ke-
resz uri cimedet s hafha nem alál rad a postas? - Réhberger Gpörgr Mezótelegd. A hiadóbácsi pótolia a 34 ., 37. és 88 . számot. Gpörgy Mezötelegd. A hiadóbácsi pótolia a 34., 37. és 88, számot. holoft azt Fehér József bác inak kellett volna küldened. Helyreigazitás. A "Majd akkor" ci nui vers alól, mely a 48 . számban jelent meg, ţvedésbol maradt el Vernes Gyula, a fehetséges ifju kôto neve. - Angyan llonka Petrozsény. Harmadféléve, hogy végezted a IV. polgárit a petrozsényi zardában, két éve irodába jarsz s ott barmennyi dolgod van, mindig juffatsz idōt a Cimbora olvasásara is. Szabad idōdben kézimunkálsz és olvasol minden oly n jó könyvet, amit fafal leányok i. vashatnak Valóban, nagy ör mef szerzettél leveleddel, mert 1 tom elōle, hogy egeszséges lelkü leány vagy. A kiadóhiva. tal ezut n a fe cimedre foyja küldeni az ujsagot, én pedig sz reteftel várom fovábbi leveleldet. - Zápory Laszló Karánsebes, gazán scépen irtad mug a kirándulásodat a Sze t Anna fa-
vához s végt len sajnálom, hogy lekếfél a beszãmoló-pályá zaıról, mert a pályazat határid ie már október végén le árt s nekem már a következō számban ki kell hi detnem a pályázat eredmẻnyét. Remélem a jơvō évben idejében bekïtdöd pályamüvedef $s$ ha akkor is oly szépen $s$ pontosan beszámpl $z$, mi t most, bizonyosan szamilhatsz a könyv utalomra. Edesanyádnak melezhangu leveléért fol mácsold álás köszönetemet. - Liniczeí Ilona zékelpudvarhelp. Bár rég olvasod a Cimbo át, most mufatkazol be, de én most is szerefeffel fogadiak uno: káim seregébe s hiszem, hogy igêreted szerint ezután szorgalmasan i sz nagvapónak. - Leitner Nusi Kolozsvár. Végre volf egy napod, mikor nem kapfal oly sok leckét, mint ren. des $n$ s elso dolgod volt, hogy levelet iri nagyap nak. Jó emlekszein reád $s$ igazán örvendek, hoay megismertelek. A reitvényeid közül sorra kerül a póllórejfóny, a tóbbi resz nt igen könnvï, részint ió ismerōs. - Lindenfeld Erasi és Ibolvka szatmâr. Kérdifek, hoqy érzem magamat a szatmári szép napok u'án. Hál Istennek igen 161 s s erefeftel gondolok acokra a szep napokra. órömmel lát m, hogy figye mes olvasói vanytok a Cimborának, in rt sorban felvonulafiátuk kedves iróltokat, ak $k$ nektek azt a sok-sok meset és verset irják. S jól esett olvasnom azt is, hogy Károly öciéteket ti tanifjáfok olvasni, egyben felolvastok neki a Cimborábol és ō nagyon szerefí hallgaini + Gulyás Károly bácsi bonóságait Mivei beismeritek oszintén, hogy azért nem irtatok oly régen, mert el. ismeritek ószintén, hogy azert nem irtator oly regen, mén zóritéz, nem haragszom reátok, sót megdicsóriek z foglalf a játék, nem haragszom reátok, sót megdicsériek z z
ôszinteségérf, de fövōre elvárom, hogy helyesen osszátoh oszinteségert, de fövóre elvarom, hogy helyesen osszátoh be ac ıdótöket és szorgaimasan irjatok nagyapó ak. -
Dávid Elza és Gizi Petrila-Lonea. A kiadśbscsinak üzentem, hogy küldje meg n=hteir az ezévi Cimbora elsô féléví összes szamait, hogy beköffefhessétek az egész évfolyamot. - Fried Ibolvka Brassó. Te is ugy jár ál, mint Zápory Laszló, lekéstél a beszám lóval. Kár érie, mert igen h lyes n irtad le a hires Vajdahunỳı várát és a vasgyarat. - Foldes Lászlo nzatmár. Oit voltatok az öcséddel a röbbsincs királyfi elôadásán és az öc*éd azófa, amkor prüsszent, mindig kerdi, ,halom, vagy nem hallom $?^{*}$ Es mindig ra kell mondani, hogy: adi isten egesasegsre, felség $1^{\mu}$ Ês azóta öc-éd addif nyaggatta apukáf, hogy ineg. rendelfe a Cimborát és nagy volf ôcsed ö öme, s ugy lafom, a fied is. A nvári vak. ció leirásárơl már lekéstél, gyültôivért pedig sétall be a kiadóhivafalba Steretetfel várom további levaleidet. Csibv bilike Ditro, A Tindermese cimii könvo még kaphato a Cimbora kiadóhivafalábon s irfam a kiadóbécsirals, hog még karacsony elōtt kiuldje meg neked. Es megirtam a kiadóbácsikaracsony elotf kuidje meg neked. Es megirtan a kiadobacsinak azt is, hogy az ujságof, mely eddig az edesapad nevero jart, ezután a te nevedre kuldjék, Azt a kerésedet, hozy ne az ujságban, han $m$ levélben válaszoljak, ezuttal, sainala omra, nem teljesithetem, mert igy karácsony elōtt rendkivïi sok dolgot ad nekem a Cimbora szerkesztése. Mondanom se kell, hogy szeretctfel látlak unokásu sereg ben. Hogy hany unokám van? Eppen fizenegy. - Törơk Manct Erzsébetváros. Azért, hogy apukád nevére iár az ujság, nines okod az aggodalomra, mert a megfejıōk névs $\rightarrow$ rában oft lesz a fe neved is. - sükösd Ernó Brasso Nem csudálom, hogy legjobban fefszik az E efvivó György diak, meg a Sugárka és Csöppike, mert mind keffö elsôrangu elbeszélés. Rejfivinyeid iók. - Ormay Láczló Nagysza. lonta. Bár hosszu volt a vakácıó, sok mindenre nem jutott idôd, igy a levelirasra sem. Cselıszlovákiában Tömös özy Laci és Feri unokafestvéreídnél nyaralfál, akí szintén olvasói a Cimboránalk $s$ nagyon szeretik. Hat bizony, if hárinan irhattatok volna legalább egy levゃlezōlapot na yapónak, fe meg amíaor hazaiöttél beszámolhafiál qolra ottani fapas falaiaidrel, mert látom minden tekintetben kifogástalan l veledıōl, hogy ez a beszámoló bizonyosan érdekes lett iolna. Erre az évre, sajnos, már lekéstél a b-számolóval. Ha Bihari József bácsi utján már lekester a b szamoloval. Ha Bihari Jozsef bacsi utján mequifottad az elofizetest, eddig bizonnyara meqkapiad a 42. szamtól kezdodoón a hianyzó szamo at, neinkilónben a 24 . 25., 33. és 34, szánof is, amelyeknek hiánvzasáf szintén Bi bari bàcsival közölted. Rejtvén eid közül a körreitvény sorra erül. Roseth Bellus H.lmi A ponfreitv nyed sorra kerül Máskor is szivesen látom leveledetés rejt ényeidef. - Laíber Gpõ̌ŏ Ditró. A Míaulás képpel lekéstél, de kulơnben is, báv mint rajz sikerültnek mondhato, nem olyannak képzelik a gyerekek Mikulás apóf, mint amilvennek te rajzoltad. A másik rajz hibás: a kis gyerek karját elrajzolfad, ds ez ne csüggesszen, mert amint már ifzenfem, határozolt fehetséged van a rajzolásra 5 egy régebben elfogadotf rajzod buzdifful nemsokara sorra is keruil.
-


GLKIGPZELNI SE LEHET szebb, jobb és olcsóbb könyveket a Hoffmann Ferenc ifjusági regényeinél. A MINERVA Irodalmi és Nyomdai Múintézet Rt.-nál (Cluj-Kolozsvár, Str. Regina Maria 1.) ezekből a következők kaphatók darabonként 45 leiért :

1. Küzdetmek.
2. A tel birodalmában.
3. Viszontagságok a tengeren
. Frigues és n . ci.
4. Ehrlich Jakab.
5. Nehéz idôk.

Pósta utján is meltrendelhetỏk a pénz előzetes beküldésé mellett vagy utánvéttel.



Bácsi, Néni ide figyelj!
Palma kaucsuksarkot viseli!
$\qquad$

FURDÓSZAPPAN .világbiä"

隹 Patikában kapható!

