

Mindig igaz marad: Ki mint vet, ugy arat, Lám, gazduram jól vetett. Van mit vágjon a kaszája. Däl a buza, piros szemï buva, rendibe, sorjába. Utána a marokszedő szed, szed, szedeget. Alig győzi összeszedni, mit a kasza vet. Izzad a marokszedó, hull a verejtéke. Izzad a kévekötô is. Nincs id


A jó)Isten megáldot'a a gazduram munkáját. Piros szemü tiszta buza tölti majd a ombárját.

Szegény asszony, özvegy asszony, of sem panaszkodłk. Sarlóval is célt ér, aki iparkodik. Gyül a kéve, gyül a kereszt az õ kis följén is. Ne busuljon szomszédasszony, segitek majd ón is.

Buzatábla le van vágva. A nap még az égen. - Jöjjön, jöjjön, szomszéd uram, egy kicsit segéljen! Odamegy a szomszéd gazda, kaszál nagy serényen. Gyönyörködve nézi czt a nap is az égen,

E-ס.


# Kászen molnár fiacskái 

Hit-rege.

1rta: Erốs Alfréd.*

Kászon molnár a hitnek élö képe volt. A házikója mellett folydogált az Olt És forgatá a nagy kerék-lapátokat.

Inség. harag ide nagyritkán látogat,
Mert ima itt az éltetó ital, s kenyer:
Hálát rebegnek minden kis buzaszemér* Es dicsöitố énekeket mondanak, Ha béke-áldást hoz a termó buzamag.
Egy ima âltal átszött béke életaik!...
S mikor a nagy harangnak szava kifakad,
Pihen a ház. Megállitják a gátakat.
A kis malom körül virágos rét terïl.

> Két szép fiucska játszik ott a fák alatt: Az egyik ûz, a másik fürgemód szalad, A kisebbik szalad... beh. pajzánul nevet!.. Virgoneul szökik át buckák, bokrok felett. Fíi. ág remegve jelzi csak futó nyomát... Szökik a dombokon, a marton, parton át!

> Eles sikoly! Egy hangos, élő csobbanás... Lubickol félve most a fürge, vig gyerek, Körötte hullám, tajték felsereglenek, Hiába minden itt. Zajongva viszi már A malom alatt felkavargó sziirke ár. Viszi. viszi a forgó nagykerék felé.. ,. Csak hasztalan ugrik bátyja is belé! Ót is ragadja vészesen a csuf elem..

# Se pillanatban égi jelre hirtelen: <br> BCL C Cendili a déharang szaya. Kerék eláll. <br> Eltiunik nesztelen a leselkedö lialál. A déli nap deruivel lesti be a két Feléledt kis finnak könnyteli szemét! <br> * E gyönyörii költemény irója a kézdivásár- <br> (Kézdivásárhely. 1926. nov. 29.) helyi róm. kath. gimnázium szépreményï tanulója. <br> <br> Elek nagyapó <br> <br> Elek nagyapó <br>  Bözsike uj rulháija 

Iffa: Csürös Emilia.

A vizsgára Bözsike uj ruhát kapott. Szép, rózsaszin batisztruha volt, lodrocskákkal, selyem övvel a derekán. Anyuka, miután meglésiilte és ráadta a ropogós îriss fehérnemit, gyöngéd kézzel igazgatta el rajta az uj ruhảt. Aztán kiment valamiért a szoháhobl. Bözsike nézegette magait a tükörben és olyan szêpnek tünt fel a ritha, mint egy szép álom. A sok viđám fodrocska kärülsimogatta Bözsike vállait és mintha ezt suttogtâk voina: - Látod, mennyire szeret téged az édes anyád! Még leánykoráhól örzi a szekrényében és most átalahitotta neked!

Bözsike tenyerével lágyan megsimogatta a fodrokat és anyuka, amikor ujra bejött a szobába, esak azt érez؛e, hogy két vékony karocska kulesolódik a nyaka köré és egy boldogan mosolygó kiesi száj sugja: Anyuka, draga, ilyen esodaszép ruha még sohasem volt a világon!

Rózsaszia szallagot kötött anyuka Bözsike hajába és sok gondos figyelmeztetéssel utnak inditotta. Az ajtóivól még ưaina szölt:

- Aztán a vendégek között én is ott leszek.

Az iskolába érve Lukács Magda mellé iilt le Bözsik. Csendesen elövette a köntyvét és még egyszer átokvasta vizsgai verset. Egyszer csak azt hallja, nogy a hảta mögött ketten összenevetnek. Hátranézett, de két pajtása akkor hirtelen elkomolyodott és másfeié nézek. Lithates Magda vizsgaruhája nehéz, kinai selyem volt, estitogo gyöngyökkel đusan kivarrva. A nyaka körul hattyuprém volt és himzett virágbokréta dis-lett a bal oldalán. Bizonyára sok pénzbe kerülhetett és meglatszoit rajta, hogy most kerilt haza a var:́́ múhelyból. Gógösen viselte drága ruháját Lukács Hagda es mov: éppen azzal szórakoztatta a többieket, hogy amig Bözsike figyelmesen olvasta a verset, két ujjával relesipte

egyik fodrát és arcát fintorgatva jelezte, hogy milyen olesó és vékony anyag az, a maga kinai selyem ruhája mellett.

Bözsike észrevette ezt és erósen szivébe vágott ez a gunyolódás. De Lukács Magda nem elégedett meg ezzel. Vékony, nyafogó hangon szólt:

- Ugyan, đrágám, hány baniért vettétek ezt a nagyszerï finom batisztot? Vagy nem tudtátok, hogy hatisztot ma már esak bélésnek szoktak használni?

Az egész osztály nevetett, mert Lukács Magda selyem ruhájától mindenki el volt ragadtatva, - de mielótt Bözsike felelhetett volna, belépett a tanitónéni. Utána az igazgató ur jött, meg más tanitónénik és bácsik és yégiil a vendégek helyezkedtek el a lalak melletti székeken. Kezdödött a vizsga. Lukács Magda a hozzá intézett kérdésekre lesiltötte a szemét, a ruhájával babrált, de felelni nem tudott. Bözsike nyiltan szemhenézve az igazgató urral esengő hangon adta meg a feleleteket. Aztán kihivták a tábla elé. Amint Pürgén végiy sikloft kezében a kréta a lekete lapon, Podros ruhácskája, erre ingott, arra hajlott, - olyan volt, mint egy kedyes, okos kis százszorszép, aki önérzottel nézhet mindenkinek a szemébe, mert egész éven át megtette a kötelességét. Amikor, a helyére ment, az a sötét szövetruhás asszony az egyik sor szélén, elóvette a zsebkendöjét és megtörülte a szemét. De ez a köny az ひ̈röm könye volt, ezzel a könnyel köszönte meg az èdcs anya a jó Istennek, lelkiismeretes, szorgalmas leánykájait. Aztán Lukảes Magda kerïlt a táblâhoz. Csillogott ruháján a sok gyöngy, meg a himzés, de drága selyem ruhájának redối tanácstalanul hullottak le, - mert Magda meg sem mozdult a tábla előtt. Csak tördelte ujijai között a krétát és azt sem tudta, hogyan irja le a feladott példát. A vendégek soráhan az első helyen aranyláncos, cifra selyemruhában ott tilt Lukács Magda édes anyja is, a gazdag mészárosné és amig leánya egy szōt sem tudott relelni, ö azon bosszankodott, hogy jobls oldalt hosszabb a ruhája egy fél centiméterrel, mint baloldalt. Amikor Magda helyére ballagott és helyette más Kislány vette át a krétát meg a feladott példát, az ćdes anyja ezt gondolta magában:

- Majd adok én annak a varrónénak! Mi rengeteg pênzt költöttem erre a ruhára és szegény gyermekem milyen esuifá lett benne. Egy fél centivel hosszabb az egyik oldalon! Hallatlan!

A vizsga véget ért, Bözsike jutalmat kapott, a tanitónéni még meg is esókolta a homlokát. Lukács Magda szégyenkezve rejtette értesitójét a könyvébe, aztán dacosan emelte fel a fejét:

- Van még iskola ezen kiviil! Az én édes apám abba az iskolâba irat be engem, amelyikbe éppen akarom!

Bözsike ragyogott a boldogságtól. Egész uton hazafelé esacsogott a kis pajtásairól, iskolai dolgokról aztán hirtelen szomoruan elhallgatott. Lukács Magda jutott eszébe. Edes anyjának feltiint ez a hirtelen elhall-
gatás és szóvá is tette. Bözsike ráemelte kék szemét, köny is csillogott benne és halkan mondta:

- Tudod, anyuskám, a Lukács Magda ruhája mégis csak nagyon szép volt, és... és... ez az enyém csak aféle batiszt... amit most bélésnek szoktak használni... és nem is uj . . .

Anyuka keze melegebben kulcsolta át Bözsike remegó kis kezét.

- Szegény kiesi lányom, te! Hát már a te szivedre rátalált a hiuság mérges nyila?... Ugy szeretném soha el nem halványuló betülkel a lelkedbe vésni azt. hogy semmi köriilmények között a külsôségek kedvéért fel ne add lelked tiszta, bensö örömét, boldogsagát. Most is nézzük csak, miért lett volna szebb a Lukács Magda ruhája a tiédnél? Mert gyöngy, himzés és hattyuprém volt rajta? Hát, vajjon szépnek lehet-e mondani azt, ha gyermek magara veszi mind azt a diszt és cifrasagot, amely felnôtteket is csak mértékkel alkalmazra diszit? Vajjon a jeruzsálemi gyerekeket térdére ìttette volna-e Jézus, ha aranyba, ezilistbe, gyöngyös selyembe lettek volna öltözve?... A gyermekek és fóképen a kislányok olyan szerények és egyszeritiek kell legyenek, mint a virágok. Jóságuk, szelidségük és kedvességük kell diszitse 6 ket, nem bolti cifraságok. Ruhájuk pỏkessége a rendesség és tisztaság legyen és ha ez mind megVin, nincs a világon az a drága kelme, amiért én elésereiném az én kis lányom batiszt ruhácskáját.

Azt is mondtad az elöbb, hogy nem uj. Igazad van. Nagyon régi kelme ez! Rég elszállt róla a boltos segéd kezének a nyoma és helyette sok emlék teszi kedvessé, đrágává a te vizsgaruhád batisztját. Elmondjam?

Bözcike nagyranyilt, esodálkozó tekintettel nézett édes aryjára és szólni nem tudott de a szeme azt monita: Berzélj, anyácskám, beszélj! Az én szivem most a jól megmunkált szántóföld, minden szavad egy-egy kalásztfermö buza szem. Az életünk áldása, boldogsága fog a mosí elvetett szavaidból kikelni, - beszélj, anyácskám, heszélj!

- Hát amikor én ezt a ruhát kaptam, még nem volt kontyba tiizve a hajam. Ez azt jelenti, hogy szeleverdi fiatal lányka voltam. Persze, mindig ebben mentem a templomba. És igy ismertem meg az édesapádat. Csunya világ volt akkor. Három irányból is dörögtek az ágyuk és akármerről gomolyogtak a felhôk az égre, - mindig tudtuk, hogy az ágyuk hangja kergeti bket. Aztán édes apádnak is el kellett oda menni, ahol a halát osztogatják. Sokat sirtunk amikor megtudtuk, de senkinek sem volt szabad a könnyeimet látni, hiszen gyerekek voltunk, az apád is, meg én is. A felvirígozott katonavonathoz persze hogy kizarándokoltam azután is, hogy édesapádat elvitte tólem messzire, messzire az oroszok fegyvere elé. De nem gyászoltam. Amikor nagyon rágondoltam és azt akartam, hogy ö is gondoljon rám, felvettem a rózsaszin ruhámat. Igy igértem meg neki.

Aztán hazajött átlôtt karral és sulyos betegen. A kórházban ugy ismertek akkor engem a beteg katonák:


A rózsaszín ruhás kisasszony. Sokáig tartott az a szomoru id6, amikor mellette álltunk, nemesak én, hanem akkor már nagymamád is fogta a kezemet apuskad agya mellett. Az orvos semmi jót sem mert igérni és én Yeleseréltem a rózsaszin ruhámat fehérrel. Apolónő lettem, hogy mindig mellette lehessek. Az Isten szeretett minket. Egy reggel felnyitotta a szemét, és amikor meglátott, el kezdett nevetni. Valami ilyesmit mondott:

## - Miféle maskarába bujtál?

Másnap az ápoló köpeny alatt rajtam volt a rózsaszin ruha, - az a te vizsgaruhád. Es raftam volt akkor is, amikor egy hónap mulva ujjamra huzta édes apád ezt a kis arany karikát. Amikor az eskiivöről hazaértïnk és én elrendeztem leánykori dolgaimat, megesókoltam ezt az egyszerï rózsaszin batiszt ruhàt és azt mondtam:

Szép kicsi ruhácskám, most pihenni fogsz mind-
addig mig a jo Istenke egy kiesi angyalt nem küld nekünk, aki az én kiesi lányom lesz, és akit te vezess el szépre, jöra, örömre, boldogságra!

Látod, kicsikém, ez a te vizsgaruhádnak a története, - elcserélnéd-e most már a Lukács Magda selyem ruhájáért?

Bözsike lehajtotta a lejét édes anyja vállára, ugy, hogy area odasimuljon a puha rózsaszinï fodrocskákhoz és ugy suttogta:

- Nem, nem, anyuci, édes! Ilyen drága, gyönyörii ruha nem volt még soha a világon!

És Bözsike igazán nem adta volna oda az 6 vizsgaruháját a világ minden selyme, gyöngye és hattyuprémjéért sem.

## Kolozsyár.)

#  Mózeske nem nyughatik 

BCU Clui/ Central lea rinat thom

Hol volt, hol nem volt, volt valahol a hétnyelvii asz szonyok orsziagán is tul, volt egyszer egy szegény ember, Vaiami sảz esztendeig a bothacsordat örizte s megint százig a zsendülo leányok álmát. Fzalatt a szemet ié nem hunyhatta, félrepislantani nem tudott. egyszóval clyan kényes és gondokkal terhes volt a hivatala, hogy negülte volna magat a ma szuiletett pipét is. Gondolt is egyet a szegény ember, háza ele leteritett egy rózsaleve let s azon sütette magát a nappal kerek száz esztendeig. Akkor aztán felugrott nagyfrissen 8 abbahely he vett egy egykövii malmot.

De hogy szavamat ne vétsem, volt neki háromi lia is. Akkorák voltak, hogy la véletlentil jó szeme mincs az apjoknak, meg sem litja öket. Mondom. megveszi a\% ember a malmot, felönt száz köböl buzat rögtön s a mikszem kerékre resiereszti a zugó vizet. Meghallja a rettento zakatolást a három fiu, hamar futnak a malomhoz of egyszeriba helészöknek a rengeteg vizbe.

Leuil az ember a viz partjara, nézi nagybusan a matomjárást s várja, hogy mikor bunak ele a fiai. De ssak nem mutatkozik semmi. Már éppen fel akarja hörpinteni a teugervizet, amikor elébuvik Péterke, a leguagyobbik. je szèp s nagy a legeny, logy káprazik toble a szem. Ele a középsó is, aki még szebb, utána Mózeske is, aki tiomioklik valósággal, mint a esillag. Talt egyet a szegeny maber s ahajt örömében hanyatág esik s meghal.

- Ugyan járunk. - busul a nagyobbik - jertek. távozzunk el.

Melléje telepednek, bucsuztatjak, siratjak. Nézik az eget, hallgatják a malomzugást s egyszer elaluszuak. Ugy elölelte az álom bket, hogy ember olyant nem látott.

Bgyszer felebred a legkisebbik, nèz küril, s hat az apja sehol sines, de a helyén egy akkora fenyöfa nött, hogy a hegye veri a esillagokat. Nézi magát s hát tiszta csó tén van, uggyeli a bátyjait s hát azok ugyanvalóst.
-Kelj fel, P-ter, te is, Jóska, mert megváltozot! a alág.

Felülnek azok helyböl, kuporodnak đ̈ssze szégyenletuikuen, de tisztahiaba, mert ha nines gunya, nines gunya.

Arra jön egy szép leány. Ahogy meglátja óket, Tăngot vet az arca rögvest s elég egy pillanat alatt $s$ a hamelviszi a. szél fün egy pap is s ahogy rajok pillant, fel akal a szeme s bálvánnyá változik.

Ez igy nem jól megyen, - mondja a nagyobbik.
Erre felugrik MÓzeske, gondol egyet s serényen to valesz. Hát equszer esal jon \& hoz egy akkora narancsot. mint. iqy hez.
.- Tortek hántani! - mondja.
Nekikészülödnek mind s fejteni kezdik a naranes hōját, hogy a verejték esorog róulk. Ahogy készen voltak vóle, Mózeske kiteriti a rengeteg mezöbe s addig keruil, nèzi s dolgozik rajta, amig egyszer hát három gyönyorii vitézi gunya áll a szemïk elött. Hamar felvesznek egyet-egyet, körülnéznek az égtájak felé s hát kelet fe$i 01$ fényesség lobog fel.

Összenéz a három legény s táncolni kezd.

- Jertek, ne döglódjīnk tovább, - mondja Mózeshe o megindul s utína a másik kettő.

Mennek, mendegélnek. Egyik országból ki, a másiktoa bé teméntelen nagy eråokön keresztül, vizek folýa sival egrssint, majd szembe véle s esak mennek, mende-


Gulnek. Egyszer elemek az Operenciás tongerhez, minek esppa ezfist a vize, mintha egyenesen a holdból töltititék voina alá. Megáll a három legény a parton, elnéz a temèrdek viz felett egyenes vonalban elöre s hát méo a ievegö szine se olyan, mintha parttal biztatna.

> Hallgassátok meg, - tekergeti a fejét a nagyoh
lik - jó megszorulánk, mert ez olyan viznek látšik. tui szárazföldet tulfelöl nem ismer.

- Olyan nincs, mert annak partya van valahol. tizel Mózeske.

Letiluck s tanácskoznak. Egyik ezt mondja, a másik mat mondja. Szúra szó jön. összevesznek, kibékulnek. bolcrelkednek, szidják a rusnya nagy vizet, amely ilyen egiszerre utjokba filla. Egyszer felugrik a legkisebbik s cliciaitija magast:

- Ki jö velem?

1atják, hogy villog a szeme s hogy elönti Mozeski a hatoraig s logy fesziil erejében.

- Hova, te?

Hat neki engek a esepp viznek. Tán azt hiszitek. thogy cg, azerihe hozzitok jo a tulsó partja, ha furt esak mzitels, ahelyett, hogy neki vágnánk? Fogadni mernék. hogy szina anyból vagyon tulfelöl minden s nagy jovendö sarakozik ott ránk. Jöttöké, vagy nem jótıők?

Rögtön tüzet fogott a másik kettó is, hamar felng rottak s hát vetik le a vitézi ruhát, bogy szokhesseruek a lengerbe.

- Nem ugy, nem! - pattan oda a kisebbik - us\% szel él a székely ember. mert ha nem, nyuvadás lesz a vége. Csónakot szerkesztünk s avval usztatunk atal.
- Nono... - tér észre a két nagyobbik - jobb is lesz az ugy.

Erre bedugja Mózeske az egyik fulét s fellábra all, mint a liba s vakkant egyet s hát, Uram-isten, egy csónak lesz az orruk előtt a vizre. Belészöknek ahajt. Mózeske meglegyinti a esónak orrát s azzal neki a végtelen viznek s vágják a tetejét ugy, mint a sebes szêl, de még annál is jobban: ugy, mintha veszett sárkany vinné, aki hét viligot jár bé egy pillanat alatt. Alig dobban hármat a szivilk, hát tinedezik a part, de mire észbe ven. nék ezt, hát nagyfrissen ott allanak már a szárazon. Dörgolik as scemuket s a csoda bli meg oket, mert hamarji tan azt sem tudják, hogy álom vala-é az egész. vagy létedzett csahugyan.

Ne te, ugy-e mondtan!f - kiált fel Mózeske s lảt egy nagy palota mesedezik a látóhatáron. Félrecsapjak kalapjokat \& megindulnak arra. Ahogy közelitnek, mindjobban vakit a fény, de bögnek is egybe valamifélék ug: , liogy az cuber szive alig állja, hogy meg ne hasadjon.

Egyszer alája érnek, megállnak \& hát abbahelybe Lá rom patak szakad a magasból s mossa lábaikat.

- E midolog? - ámul Józsi - tán vizzel akar mégis elpusztitani valaki?
- A hirtelen beszedet nem szeretem, - komolykodik Mózeske a elnéz fel a palota hegye felé s mint a

(Névtelen rajza a Cimbora pályàzarara)


## 000000090000009000000000000000000000

cillag az ègre, valahová odaragad az 6 szeme is s reszket belé az örömtöl s szólani nem tud, csak mutogat felazon. Nézik a nagyobb testverek is s szinte megkucorodmak a nagy látványosságtól, mert az óriási aranypalotá. nak három legfelsö ablakában három gyönyörü királyKisasszony vagyon kihajolva tiszta ruha nélkul, csals hayy aray hajuk takarja vallaikat s sirnak kegyetlemith s sxemakböl bugyog a három patak.

Mii a baj, szép leanyok? - kiảlt fel Mózeske.

- Jaj, nagy a mi félelmtink, mert halálnak vagyon क. Hiva nagy orszagunk, népink s mimagunk.
- Egyet se bügienek, la csak ez a baj, - vitézkedik most mindahárom legény, - eddigelé eppen hetvenhet kiralyt huztunk vissza a halál torkából 8 innét is ugy kilányunk minden bubánatot, hogy a büze se marad meg.

Arig lejezték be a szót, hát odalesz a három patak folugyog a fényesseg, illatos szellő ereszkedik s a szellô Luátáh a három királykisasszony illegeti magát aranykacagassal s egy pillanat alatt leány van a három legény ryakíiban. Lehengerednek az ezilst fübe s mire ebredeznek, hàt Mózsi lett Mózeskéből is.

- Ezt megszolgáljuk, - fogadkoznak a legények s mingyárt a király elé vezettetik magpkat. Az is bëgve

adja elé nekik, hogy nagy ellenség közeledik az országra s vagyon, igaz, három aranyszörü paripa, amelyeken te lelietne tapodni az egész sereget, de nincs, aki megulje "zokat, mert ugy levetik valahány próbálja, hogy talpá. ta nem all többet, csak mászik, mint a béka.
- Elé a lovakat! - parancsolja Mózsi.

A palota elé vezetik a három aranyszőrü paripát. Cdagyuil mind a királyi népség s csak nézi, hogy a haroas legény megkerüli a három lovat, aztán megsimoqatja ki-ki a magáét, felpattan rá \& ill, mint a király a trenusou.

Egyszerre örömkialtásha tor ki a fenyes udvari nép. sig, çillogó szemekkel kacag a harom-királyleány, Mózsi pedig megsarkantyuzta a paripát s oda szól a király uak.

- Ha jovilink, krơobe jövituk.

Azzal elnyargaltak hárman s nyomukian aranypor sxallott fol az eg fele.

Telt, wult az idö sa legények esak nem jöttek. Ejjel nappal imadkoztak a leanyok s a kiralyt a lideg rizta s emisztette a félelem, hogy zörögtek a csontjai.

- Odavesztek - keseregtek.

Telt, mult $3 z$ iतठ
Az egyik hajnaion aztán éktelen lámáa hallatszott az ablakok alól. Kinćz a király s hát a nagy ellenség rettento seregét látja hultámzani a végtelen mezokón, de regyver egynes sines a kezében, hanem valamennyi pityereg s buvik ciszze, mintha igen fếne valamitöl. Ahogy nézi, egyszem harom lovas vitez vág utat a seregben s egyenesen feleje tart. Aranyszoría paripait megismeri \& meg a legéns Eket is rajtok.

- Itt vagyunk, felséges király, mind egy szálig. Lattunk mi is eilenséget, de ilyen latrot, mint ez, nem találtunk sola életünkben.

Hit napig ettek, ittak. Akkor pedig maga elé hivatia a harana legényt a király, eléadta. hogy országáboi hároun usal hasitott nekik s a behajtott sereget szolgakul rendeli, hogy miveljék a rengeteg foldet. ami aranybuzait termik.

- Hát jó lesz-e igy? - kérdi végiil.
- Megjárja, , szól a nagyobbik s hümmögtet a másik kettü is. Nem tettek azẻrt ellenvetést, de elvártãk volna, hogy a király talaija ki tiszta magatól, hogy nemesak föld, hanem fehérnép is kell a legényembernek. De nem találta ki, az esze is egyében jart s csak legyinteH a kezével, hogy elmelietnek.

Alogy kiérnek az ajó elé, hát éppen ott celleng egy ndvari ember. Mózsi odalép s a fecskefarkos kabátoi meghuzza a végit.

- Cifra lelséged nem látta-é, hol vannak a király kisasszonyok?
- Azok zśr alatt.
-. Hát felséged nem megyen oda.
- En nem.
- Pedig a marasztalástól elmehetne.
- Hova?
- Zár alá.

Egy perere megdühödött a cifra ur s a bajuszát fel kumkoritotta, mint a kutya a farkát.

- Jelentést teszek - mondta csipöre tett kezekkel
- Azt biza tegyen, de jó magy legyen, - kacag 1a szembe Mózsi s ezzel eldobogtattak tova a nagy ég alatt s a kiosztott országos birtokon letelepedtek. A rettentio magy seleget egyszeribe mivelésre fogták s inkácb szá:! ba se vettek a királyt, mintha nem is volna.

Egèkz dszön s tavaszon dolgoztattak serényen, de ayar aruekain mégis olyan volt a rengeteg föld, wint a kopasz tmiler fejeteteje.

- No nég egyet próbálunk, - határozták el.
E. is jöt megint a nyár. de ugyancsak nemi lett stames.
- ahaki megigézte ezt a sok draga földet, -u vili 16 zsi.

A kisebbik legény nem szól semmit, csak ellesz vaMhova. Estefelé búbanatos arecal jó s igy szól:

- Mindent tudok: a dolgozó seregnek furt szakad : nagy rabságban a Eöny a szemébōL s mossa a rögüket mint a zápores 6 , ezért nem termik a fold.
- Akkor ne kinozauk tovibbo öket, - szól a màsik ketto.

Mózsi kitrtöst parancsol oda rögtön 8 rendeli, hogy fujia meg istenesen. Amaz meg is zengeri ugy, hogy w negaek an aranymo ók belé 8 tódel nagy farmával a su res. Anogy mind odagyilnenek, lózsi mosolyogva in: mire magy csend ul 2 m eg alf s harsan a szó:

- Mindenki országába hazamehet.

A kiralynak fulébe jutott liamar a megszabaditas hire s szörnyia haragra gyult. \& mingyárt maga elejéh hozatta a harom legényt.

- Zárjátok tơmlöcbe b̂ket! - parancsolta villámlû szemekkel.

Rögtön be is zárták oket.

- Lesz még jóvilág. - mondogatta Mózsi, de a legnagyobbik testvért nem lehetett reménykedéssel eltartani. Falást sem evett, aludni nem tudott, nyugta nem volt s folyton esak a királyleány utain sóvárgott.

Egy reggel aztán meghalva feküdt a rablegény.
Harom nagyorril ember jüt s elvittek s a tengerte belévetették.

A következó éjjel kailönös álmot látott Mózsi. R. megett, logy clóadta:

- Almomban egy fehér hajozálam vala. Kilnzám azt s ugy verem le véle a királyi palotát, mint pgy fe szenyéllel a legyet.

Jozsi magábaesik erre. majd a másik pillanatbut felkapja a rejét \& mint a bolond, matarászni keal it Hózsi haja küzött.

- Itt van! - kialtja s a kezébe adja a fehér hajali Int, mire kigyul Mózsinak a\% area, az erô megszällja suhint egyet s hát rezegnek a patota falai, suhint még egyet s lía recsegve omlik minden össze.
- Most jere. - szól akkor lángszóró szemekkel : megiululnak s mászuak a romokon keresztül.
yemuek, menoogélnek.


Hél hesszu esztendön, annak minden napján $s$ millten freien szakadatlan csak mennek, mendegélnetEggszer aztán egy égigeró, fekete falhoz érnek. Hel a hajszál? - kérdi Józsi nagybuiszkén.
Keresni kezdik s nem kapják. Keresik tovább, mśs sem hapják.

Bünak erednek erre mindaketten, de kiváltképpen a nagyobbik, aki lefekszik, felkel, idemegyen, odamegyen. atriyju napszámra fehéredik, ereje esendesedik. Egyszer schaje egy nagyot s a rémitő fekete fal tövében kiadja it lelkét.

Egyerül maradék, - szomorkodik Mózsi. Ráhaj lik a bátyja teteraíse. el kezd sirni keservesen s igy siratja bet allo es-timileg. Akkor megdörgöli a két szemét pislant egjet \& hát a İ isi fullén észreveszi a thén hajszailat. Hamar megragadja, melegiben megcsayjat vele a lekete falat, ami ijeszto égi zörgés között leomlik s megette egy végtelen világ kitárul. Mózsi térdre esik s véghetetlen áhitattal nézi az Isten nagy országának megnyilásảt, a föld nélkulli világot, ahol csak fényesség van, boldogság áradása és millió gyönyörü csillag.

Gondol egyet s nagy Istenbizalommal raugrik egy csillagra, onnét a másra, ismét a másra s végtelen tereken igy halad keresztul.

Egyszer egy szakállas, nagy ember lépik hozza:
-Allj meg!
Mózsi megáll.

- En az Isten vagyok, - szól a szakállas.
- Nagy szó, - feleli Mózsi.

Az Isten mosolyogva vállára teszi a kezét.

- Erös hited volt örükké, - szól, neked adom ezt a esillagot s élj boldogságban.

Mózsi lehajtja a fejét, mintha elesuggedne.
Mi bánt fiam? - kérdi az Isten.

- Hát én egyszer ósszekaptam volt egy királyieámyal s az jó volna most ide, mert kopogó egyfejemre hosszak lesznek itt a napok.

Az ószinte szavakra megbólogatta az Isten a fejcit, aztán kinyujtotta az egyik ujját s a másik pillanatban, mint a galamb, reászállott arra a királyleány. Ott mosolygott egyet s szerelmes bugással a Mózsi vállára refilt

Iol találtok, - mondta az Isten,
Megtalálunk, - jegyezte meg Mózsi s hunyoritott ezyet a kirälykisasszonynak stancra perdialt véle telylen.

Ma is élnek \& meg is módosodtak, mert Göncöltobl is megvettek azt a nagy szekeret, amivel minden éjjel t.ejurjok a magos eget.
(l.olozsvár.)


## A KIADÓBACSI POSTAJA.

A mai számunkban folytatjuk az előfize. Łöhuek szóló postautalványok, illetve postai befizetési lapok kikézbesitését. Minden elöfizetönlaek, aki kisebb városban, illetve faluban lakik, postautalványt küldiunk, amelyen feltüntetjiik, hogy az illetó elöfizetőnek mennyi 1927. okt. 1-ig a hátraléka és milyen összeget kell beküldenie, hogy a Cimbora elófizetési dija ez év szept. $30-\mathrm{ig}$ ki legyen fizetve.

## Minthogy nagyon sokan nagyobb összeg-

 gel vannak hátralékban, elvárjuk, hogy elöfizetési felhivásunknak pontosan és azonnal eleget fogtok tenni. Aki megkapja a maga posutalványát cagy postai befizetési lapját, kérje meg jó sziileit, hogy az azon feltiuntetett ésszeget adja át nektek. A postautalvánnyal és pénzzel elmész aztán a postára és feladod. A postán a pénzrôl nyugtát adnak, amelyet meg kell órizni, mert az a dolog rendje, hogy minden pénzr̈izetésiunkrôl nyugtánk maradjon. Ha valaki tartozik, annak fizetni kell, mert esunya dolog az adósság és embertársainkat bajba és zavarba hozzuk, ha követelését idejére és pontosan ki nem fizetjuik. Képzeljétek esak el: ha a Cimbora kiadóhivatalának nem kiildiŁek be a hátralókos és esedékes elöfizetési dijakat, mi sem tudunk a papirgyárnak fizetni, ahonaan papirt vesziink, a festékgyárnak, ahonnan a festéket beszerezziik, a Cimbora iröinak, akik a meséket, verseket, regényeket közlik, a ra jzolóknak, akik a rajzokat rajzol ják a szedöknek, akik ólomba szedik, a mesemondók ivasait, a gépmesternek, aki a nyomtató géprket hezeli, a munkásnöknek, akik a papirost gépre rakjảk, összefüzik, boritékba rakják (s végiil a postának, amely a Cimborát hozzátok :zalliija.Látjatok: ennyi szorgos, munkás és dolgos cmbertársatol várja a Ti elófizetési dijaitokat, hogy megérdemelt és alapos munkájáert lizetist kaphasson.

Minden Cimbora elöfizetōnek, aki szereti a Cimborát - és tudjuk, mindegyik szereti kïtelessége azonnal megküldeni a hátraléinos és esedékes elöfizetési dijakat.

Igy legyen! Ismerïnk benneteket: igy is lesz :


Leirom ugy, ahogy azok megtörténtek. Semmit hozzájuk nem toldok, nem nagyitok. Mosi, amikor jegyzeteimet rendezem, bevallom, hogy az én krónikám csak igen halaványan adja viszsza a delewárok hốsi tetteit, meri azok sokáig fognak tündökölni az egész vármegye emlékezetében, mint a sárgaréz üst a konyha falán, amelyben azt a jó habot verik fel, a delewár indiánok kedvenc eledelének fô alkotó részót. Mert szó ami szó, legjobb eledel az ,indián-fánk". A delewar indiánok nemzeti eledele. Csupán azért is érdemes volt Kolumbus Kristófnak felfedezni Amerikát, hogy az uj világ ôs lakói nevérôl egy cukrász siitemény-kreációt nevezhessenek el: az ,,indián tánkot"!

## MÁSODIK FEJEZET.

A ,nagy bölény" titokzatos betegsége. Az orvosi tudomány csôdbe jut. A ,nagy bêlény ${ }^{4}$ mint or vosi rejtély.
Kemény Laci vastag könyvvel jelent meg a kis Gyula wigwamjában. A wigwam a zongora alatt volt kiképezve zsámolyokból, serpenyőkből és szốnyegekbốl. Igen lakályos egy helyiség volt, ámbár csak guggolva lehetett tartózkodni benne, tu Jó vadászatot , .Fehér sas" testvérem! szólt Laci ünnepélyes hangon. - Ime, egy ujabb köny vet hozok, amely indiánus őseink nagyszerii hadi tetteit énekli meg.

- Szervusz, „Nagy bölény"! Igen jól tetled, hogy uj indiánus könyvet hoztál, mert már Cooper apó könyveit kivïl tudom, annyiszor elolvastam! Mi a cime ennek a köny nek?
- "A hódvadász naplója". Ebben van egy érdehes fejezet, amely a tetoválásról szól. Tárj! Elolvasom neked.

I ket indiánus a wigwamba kuporodott és Laci muden szót hangsulyozva elolvasta az érdekes résaletet.

A nağy kigqó igy szólt a surranó gyik-hez- Fiam, már tizenhat esztendốs elmultál, ideje. hogy a harcosok sorába lépj. De miclôti ez megtörténnék, sziikséges, hogy homlokodra Kufu. a tö̀rs vén varázslója, rátetoválja némink jelvényéí a tátott száju alligátort.

Kufu megjelent tetováló eszköztivel a nagy kigyó wigwamjában. Varízsigeket monnolva, hegyes halcsonttal apró pontokból álló alligátort 304
szurkált ki „surranó gyik" homlokána és arcára töhb titokzatos ábrát rajzolt. Azután festő-kagyló belsejéből nyert festő anyaggal erősen bedörzsölte az ábrákat, amelyek egyszerre megjelentek az ifju harcos arcán. A .surranó gyik toft ajakkal némán türte a tetoválás kinos müveletét, ezzel erôs lelkérôl téve tanuságot. Nem illik indiánushoz, hogy testi fájdalmát clárulja."

A kis Gyula ragyogó, figyelmes szemekkel kisérte a felolvasást.
-Te Laci! (akarom mondani ..nagy bëlény") mit szólsz ehhez? A mi törzsünkben még nincsen tetovált harcos. Ninesen a mi népünkben senki. aki a tetoválás fájdalmait eltürje

- En kiállom! Még othon elhataroztam magamat az operáciora. A konyhából még halszálkát is szereztem. De nines festökagylónk, amelynek levevel bekenjuik a tetoválás

1) A kis Gyula kedvtelvé nézegeltel a halszátkut. Beleszuit vele a karjába. Felszizzent.

- Ez jó hegyes halcsont. Ezzel csakugyan lehetne tetoválni. Festék, az a legkevesebb! Van a papának mindenféle fajta. Milyet válasszunk? Olajfesték, vizfesték, tempera, guache-festék. Van anilin porfestek is. Ha példánl ezzel az anilin porral dörzsölnénk be a tetoválást, mindjárt meg sem látszana, esak amikor a bőrben a vér már teljesen feloldja.
- Anilin festék! Ez kell nekem! Fölhivlak, ..Fehér sas" testoérem, tetováld homilokomra töržiunk jelvényét, a teknős békát ês egyéb titokzatos ábrákat arcom más részeire. Például derékazögii minta báromszöget.

Jól van, testver. Teljesiten hajod!
Gyula fogta a halszalkát ís beleszurta a nagy bälény homlokába.

A nagy bölény fölkiáltott.

- Poion iutlek! !
- Micsoda? Effelejtetted már a szabályt, hogy indiánusnak nem szabad testi fájdalmának kifejezési adni? Gondolj a ,surranó gyikra".

Laci rágondolt a ,surranó gyikra és ô is ugy tett, mint az. Usszeszoritott ajakkal, némán türte az operációt.

No, a kis Gyula alaposan eltánt a Laci arcával. Jól össze-vissza szurkálta, végiil egy kendô sarkával anilin festék port dörasölt be a kis szuráshelyekbe. Amikor müremekével elkészült, nem чe, látsrot Laci arcan a tetovalfa. 1)e (iyula megnyugtatta Lacit, hogy bis sala majd kilejlő-

dik az archőrben az anilin festék és a tetoválás igen szépen érvényesiilni fog.

Laci hazament. A vacsoránál gondosan keruilte a lámpa fényét. Igyckezett arcát homályba rejten, nehogy sziilei észrevegyenek valamit a tetoválásbôl. Gyorsan evett, azután sietve ágyba Irait, magára huzta a takarót és egs-kettóre el. aludt

Reggel már magasan állott a nap. Laci még mindig édesen aludt. Már a mamája is megsokalta a lustálkodást. Ébreszteni kezdte.

- Laci fiam, kelj 「el! Siess az iskolába!

De Laci buzgón aludt tovább. A mama az agy hoz lépett és rázni kezdte az alvó gyereket. Majd, amikor ez sem használt, lehuzta róla a takarót. Laci felébredt és a mamája felé forditotta az arcát. A mama ijedten sikoltott fel. Valami ismeretlen rém mereszlette rá a szemét az ágy párnái kőzziil.

Jó Istenkém, segits! Mi történt veled, fiam?! Milyen szörnyü az arcod! Beteg vagy? Hiszen ez rémes! Nem ismerek rád. Az arcod akkorarra dagadt, mint a rosta, a szivárvány minden szine játszik rajta, a szemedet ki sem birod nyitni. Fiam! Édes egyetlen fiam, meghalok rémületemben!

Laci valobban a szemét sem tuota kinyitni. annyira megdagadt az arca. Szörnyüség volt még ránézni is.
(Folyt. köv.)


## Elek nagyapó kis krónikája

## Beszámolơ a „Beszámolő" pályázatról

Harmine unoka vett részt a mult nyári vakacióról való beszámoló pályázatban, ezek köziil azomban csak 26 jelent meg a Cimborában, mert, nagy sajnálatomra négy a fiókomban felejtődött, amikor Budapestre utaztam. De azért ezek is (Huszair Mária, Quittner Lili, Kilényi László és Becker Lilike beszámolója) részi vetiek a pályázuban.

Három osztályzatot állapitottam meg: Kitünő, jeles, jó, s örömmel jelentenı hogy 22 páiyamí érdemelie meg a kitionőt, 8 a jelest, s a harmadik osztályzatnak egy sem u:aradt.

Kitünô osztályzatot kaptak:
Zápory László, Karánsebes, Markovits Edith. Vulkán, Szentpétery Elemér, Szilágysomlyó, Szász Bogdán Lacika, Medgyes, Román József, Szatimár, Tözsér Károly, Fogaras, Szentpétery Barna, Szilágysomlyó, Debitzky Mihály, Marosvásárhely. Pataky Pál, Buzasbocsárd, Glück Imre, Szatmár; Serestor Anna, Bodola, Hercz

Zsóka és Gyurka, Nagyvárad, Páska Judit, Hidalmás, Horváth Sarolta, Vulkán, Szilvássy Károly, Szinérváralja, Sonn Imre, Petrozsény, Szilágyi László, Szilágyeseh, Sára Emmi, Kovászna, Huszár Mária, Abafája, Kilényi László. Arad, Quittner Lili, Petrozsény.

Jeles osztályzatot kaptak:
Báró Piri és Hajnalka, Jánosfalva, Dominits Mimi, Saroltavár, Tima Endre és Monka, Zilah, Vargha Elemér, Zalán, Farkas Monlo, Bánffyhunyad, Szöke Juci, Brassó, Becker Lilike, Ermihályfalva.

Minthogy 10 könyv volt kitüzve, kénytelen voltam a szerencsére bizni, hogy kik kapják a tiz köny yet, megjegyezvén, hogy Markovits Edith nevét, akinek már megjelent nehány irása a Cimborában, versenyen kiviil helyeztem. A szerencse Istenasszonya a következô unokákra mosolygott: Sára Emmi (Kovászna), Pataky Pál (Buzásborsárd). Szentpétery Elemér (Szilágysomlyó), Román József (Szatmár), Zápory Lásló (Karánsebes), Serester Anna (Bodola), Huszár Mária (Abafája), Kilényi László (Arad), Horváth Sarolta (Vulkán), Szilvássy Károly (Szinérváralja).

Pályázatot hirdetek e nyárra is október végi határidővel s azzal a megjegyzéssel, hogy ne csak azok számoljanak be a nyári vakációról, akik valahol utaztak vagy nyaraltak, de azok is, akik otthon nyaraltak. Mindenki irhat a maga faluja vagy városa életéből érdekeset és ismeretgyarapitót azoknak, akik más faluban vagy városban laknak. Egyben tanácsolom, hogy a pályázók örizzék meg a beszámolójuk eredetijét, hadd lássák, hogy helyesirás meg helyes magyar stilus szempontjából minó javitásokat tetiem, mert ebboll is tanulhatnak.

Mint a tavaly, ezuttal is tiz jutalomkönyvet bocsátott rendelkezésemre a kiadóhivatal.

Végezetiil jelzem, hogy a rajzpályázat eredményét a következô számban fogom közzé terni. Munkára föl!

## Elek nagyapó.

## TREFAS MONDÓKA.

A szombati nap kivaltkép az alföldi tanyâkon, a lepénysittés napja. A gyermek már három nappal elōbb rágondol a jó turós lepényre, melybol majd szombaton jól lakik s ěen való örömében igy kialtja ki:

Ma csiitorrtok.
Holnap péntozk,
Holnapután
Lepént ठ̈szök!

#  MAGYAR PANTHEON 

Irja Lengyel Miklós dr.

Kisfaludy Sándor<br>(1772-1844)



Kisfaludy Sándor a györi benedekrendi gimnáziumban kezdte meg tanulmányait. Innen keriilt már 1778-ban Pozsonyba, hol filozófiát és jogot tanult. Pozsonyi tartózkodása igen nagy lendülettel magasba emclkedô német irodalommal; itt látta és ismerte meg a pozsonyi országgyülésre összejövő követeket, akiknck hivatásuk volt a középkori hagyományok közöt élö, elmaradt nemzetet az új világba átvezetni. II. József halála után az országgyuilési pártok másmás uton iparkodtak a végsô célt, a nemzet megmentését elérni. Minden mozgalomnak, minden cselekvésnek veg* vetetteh a francia forradalom eseményeiről érkezô megdöbbentô hirek. Kisfaludyt azonban a pozsonyi évek kizökkentették arról a pályárôl, molyet apja szánt neki. A szigoru apa észreveszi a változást, hazaviszi 306
fiấ a koronázó városból, hogy otthon nyugodtan befejezhesse tanulmányait. Már ekkor drámákat ir és fordit. Egyidejiileg foglalkozik ugyan még jogi tanulmányokkal, de 1792 -ben végleg szakit a tudományos pályával: apja engedélyével belép eby huszárezwothe Rövid ideig Erdélyben szolgál, majd Zala vármegye ajénlatára kinevezik a kir. testőrségbe. Bécsbe jut, mint nem régen Bessenyei György. Franciául és olaszul tanul, szinházba jár, megismerkedik a német iról. kal és azon az uton van, hogy belôle is iró váljék: német, olasz és francia irók hatása alatt dolgozzék; ü̈velje a testör-irók számát:

A sors szenvedéseket tartogat számára ; szenvedéseket, hogy lelke megtisztulhassou és saját érzéseit juttathassa kifejezésre. Lelki és testi szenvedésben bőven volt része. Még 1795 öszén megismerkedett távoli rokonával, Szegedy Rózával. A szép leányt nemsokára feleségiil kéri, de visszautasitják. Része van a visszautasitásban annak is, hogy Bécsbôl a leány családjához kiilömbözó hireket hozlak a költô könnyelmüségérôl, de valószinüleg az clutasitás egyih oka az voit, hogy Kisfaludyt elbocsátották a testörségbobl. Több társával egyiitt szembeszállt feljebbvalójával; ezért kellett beállamia egy Olaszországban állomásozó ezredbe. Nem nagy kedvvel kel utra, szinte sejil a jövöt. Dicsőségben nines is része; a győzhetetlen francia katonaság az ó ezredét is beszoritja Milanóba. A város pár hetes ostrom után elesik és Kisfaludy fogságha keriil. Dé-Ftanczaországba viszik, ahol megismerkedih és megbarátkozik egy fruncia leámyal. Könyveket kap tőle; a müvelt leás y felhivja figyelmét Petraca költeményeire is és Kisfaludy Petrarea hativa alatt megkezdi szerelmi regényének (Himfy szcrelmei) irását. A franciák rövid fogság utan elbocsátják. Ekkor jutott a klagenfurti katonakosházba felügyelónek. Gondtalan és vidám napokat tölt itt a költó, dy nem feledkezik meg a hadifogságában megkezdett költemények folytatásatol. A rég nem látolt Szegedy Róza is föl-

meriil képzeletében; ajra megkéri kezét. A leány most nem utasitja el; Kisfaludy holdogan sietne hazájába, de a harctérre rendelik. A régi rend hivei ujabb rohamot próbálnak a diadalmas francia köztársaság ellen; véres harcok folynak a Rajna mellett. Oda rendelik a költốt is. A harcokban részt vesz, de már fárasztja a katonai élet, 1Z99-ben rangjáról lemond, hazatér s feleségül veszi Szegedy Rózái. Ekkor már készen volt a legértékesebb munkája: a Kesersó szerelem.

Dalok sorozatából áll ez a hosszu költemény. Az egésznek tárgya pár mondatban összefoglalható. Himfy szerelmes Lizába. Liza visszautasitja. A szorelmes férfi a háborn viharában keres vigasztalást, de nem találja meg a lelki nyugalmat. Az egyes versek gyötró boldogtalanságról szólanak. A esapongó, könnyen fellobbanó köliô nem Szegedy Rôzához irta valamennyi költemếnyét, hiszen már a francia fogságban elkezdett verselni. A legnagyobb része a verses regénynek tey llagenfurti ismerőséhez szól. Valószinüleg ugy volt ó Szeged y Rózával, mint Balassa Bálint Losonezy Annával: el-eltávozott tőle, mę-micig feledkozetf róla, de bizonyos idô mulva előtérbe lépett alakja. A Kesergó szerelem második része: a Boldog szerelem. Ez a költeménylüzér már szegedy Rózához szól.

Himfy szerelmei rövid idô mulva második kiadásban jelentek meg. A közönség körében igen népszeriiek roltak Kisfaludy dalai. A választékos és hajlékony nyelv, a szép hasonlatok és képes kifejezések, a versek kellemes ritmusa. no meg mindenkit, fôleg azonban a nôi világot érdeklö érzelmes történet hosszan idöre biztositották a dalok népszerüségét.

Vannak Kisfaludy Sándornal elbeszélő költeményei is. A német irodalomban abban a korban divatosak voltak a kôzépkorböl vett lovagi történetek. Kisfaludy a Balaton-vidéki várromokat (Csobánc, Tátila, sombó, Szigliget) választja törlóneti szinhelyćül. Eirzelmes történeteit maga talâlja ki; változatosságra azombau nem törek:zik. Hiiséges leány, hosszu és veszedelmes kalandok után visszatérő lovag, megbizhatatlan. sôt cselszövô barát, buiszke apa a fôszereplók lovagi történeteiben. Regek a magyar elöidö̉böl mégis népszerii köniyv volt; a kïzönség örömmel olvasott minden multra vonatkozó történetet: vigasztalást keresett bennuik a jelen nvamoruságai között Kisfaludy pályájának elsó fclében divatos volt a mult, csak a költó pályája vége feleSzéchenyi István hatása alatt - kezdtek re-
ménnyel és bizalommal tekinteni a költők a jöva̋be.

Drámáinak tárgyát is nagyobb részt a nemzet multjából meritette. Feldolgozta Bánk bán és Kun László történetét; egyik drámájában pedig Nagy Lajos korát rajzolja.

A Boldog szerelem költōjét még egyszer harctérre szólitja királya. Amikor Napoleon katonái a Habsburgok birodalmát végzetes veszélybe sodorják, a király fegyverbe szólitja a magyar nemességet. Kisfaludy szomoruan tapasztalja, hogy a tökéletes hadieszközökkel felszer.It francia katonasággal nem szállhat szembe a harctól már elszokott nemesség. A felkelés kudarecal végzódik. De a költó védelmére siet annak a társadalmi osztálynak, melynck $\hat{0}$ is biíszke tagja Megirja a nemesi felkelés történetét és megvédi társait.

Az idôk folyását azomban nem lehet megállitani. A kiváltságos oszály hatalma minden mïvelt nép körében alkonyodni kezd: az öntudatra ébredt és megerősödött polgá!ság akarja kezébe venni a nemzet kormányzását. Fáj ez a nẹmesi eredeqére biiszke Kisfaludynak és szeretne szembeszállni a kor hangulatával, utját akarja âllni a fejlödésnek. Amikor Kossuth szemrehányást tesz a kiváltságos osztályoknak a nemesi felkelés sikertelenségéért, a költô tollat ragad, hogy megvédje nemes testvéreit.

1832-ben temeti el hiuséges feleségét, Szegedy Rózát. Örök emléket állitott neki költeményeiben.

A magára maradt, öregedő költô 1834-ben uj házasságot köt: egyik rokonát veszi feleséguil. Ekkor már kevés költeményt ir; aggódva figyeli a demok ratikus eszmék térfoglalását: nem okoz már igazi gyönyörüséget neki sem az iuneplés, sem öccsénck. Károlynak, költôi sikere. Még 144! tavaszán Kossuthhoz fordul, hogy védelmezze meg a nemesi felkelést minden támadás ellen. Kz a politikai végrendelete. Még ugyanaz év üszén Siumegen meghal. Fimlekét éreszobrainál is jobban megórzik költôi alkotásai.

## Kisfaludy:

## Himey dalaibó

## I.

Napok jönnek, napok mennek,
De búm csak nem távozik, És az órák elreppenek

De sorsom nem változik;

## A vnlkánok kifáradnak,

De nem az én tïzeim: Folyók, tavak kiapadnak,

De nem az én könnyeim: Erdök, mezōk felvidulnak,

Csillagzatok megforduInak,
A szerencse forgandó,
Csak inségem állandó.

## II.

Téged látlak az egeknek
Magas tiszta kékjében :
Téged látlak a vizeknek
Folydogáló tükrében ;
Nappal a nap aranyjának
Ragyogó lángfényében.
Éjjel a hold világának
Minden időpercenetben, Mindennemï szegeletben.
Uldözőm vagy szüntelen: Hagyj békét, oh, kegyetlen!

## ili.

Elérem majd nyugalmamat, Lovam kivisz bajomból:
Igy biztattam én magamat, Eszét vesztett agyomból;
S hegyekre fel, völgyekbe le Hanyatt-homlok nyargaltam.
Fakóm vérzik, habzik bele, Szegény, mert megsarkaltam.
Kedves fakóm! szép paripám!
Jó állat, ne haragudj rám!
A sors már ezt igy mérte:
Te értem, én ô érte

## IV.

A bereknek gyors kaszási
Már utólsót vágának:
Az árnyékok óriási
Hosszuságra nyulának;
Mink ott járánk, meg-meg állánk
A rét magas füvében:
S hogy a bürün általszállánk
A folyamnak mentében :
A vizbe letekintettïnk,
Es alattunk és felettünk,
Es bennünk is a menny volt.
Szivünkben szent tüz lángolt.

## Vaszili szerencséje

\author{

- Orosz mese. -
}

Elmondja: Vajda István.
Egyszer volt egy szegény ember, akinek amyi lánya volt, mint rosta lika. még eggyel tübb. Hej. nehéz sora volt a szegény embernek! Nora hajnaltól késó estig fát vágotit az erdôben s mégis eak ugy, ahogy fudta eltartani népes csalálját. Butsult, búsult a szegény ember: Mi Eesz már belőluik? A felesége vigaszralta, biztatgatta: Majd esak megsegiti a jó Jsten. Egyszer uztán, amint dolgozik nagy búsan, bánatosan. valami kopà́csolást hall a feje felett. Felnéz, hát mit lát: egy nagy tarka harkálymadarat!

Mit búsulsz, te szegény ember? - kérdezte a harkály.

- Hogyne búsulnék, hogyne búsulnék, mikor annyi a lányom, mint a rosta lika, s még a száraz kenyeret sem tudom megszerezni. Csak legalább egy fiam volna, aki fát vágni segitene! - Ao ne búsulj, jó ember. Menj csak haza, majd megsegit téged is az dsten.

Hát, Uram Jézus, amint este hazafelé mendegélt, nagy lelkendezve szaladtak elébe a lányai

Édes apám, édes apám! A jó Isten egy szép kis fiut ajándékozott nekünk!

Szaladt nagy örömében a szegény ember. Eszébe sem jutott. hogy most már eggyel töbh szájnak kell kenyeret adnia. Óriilt a fiának nagyon, akit laszilij nevre kereszteltek.

Töriént egy este, hogy amikor már nyugvóra tertek. valaki kopogiat az ablakon: - Kip-kop. kip-kop.

Odamegy a szegény ember, megnézi, ki az. mi az? Hát a harkály kopogtatott.

Eressz be, jó ember, - mondta a madár.
I szegény ember kinyitotta az ablakot, a harkály meg berepiilt rajta. Csôrében egy kis faágat tartott. Letette a faágat az asztalra, megiebbentelte szárnyát és... volt harkály, mines harkály. Szép, mosolygó tiindér vált belőle s igy szólt

Nézd ezt a faágat. Vaszilijnak hoztam. Orizd meg jól. Ha valamikor bajba kerül, iissön vele háromszor a földre. s clmulik minden baja. gondja.

Szeme-szája tátva maradt a szegény embernek. Észre sem vette, amikor kisuhant a tündér.


Korán reggel ébredt. s azt hitte, álmodta az egészet. De ott volt ám az asztalon a faágacska. Alig várta, hogy Telébredjen a felesége. Elmondta neki, mi történt.

Odamentek a kis fiu bölcsôjchez. Hát, nézd esak, se szó, se beszéd, talpra ugrik Vaszilij, s ahó hiszitek, akár nem, egy szempillantás ulati olyan szálas legénnyé változott, hogy no! Majdhoge kôvé nem meredtek; ugy megijedtek az oregek

Edesapám, édesanyám, - mondta Vaszilij. -tudom, hogy milyen nehezen élnek. Nem élek még én is a nyakukon. Elmegyek szerencsét próbálni.

Mit volt, mit tenni, nem marasztaltâk. Odaadták neki a kis faágat, megölelték, megcsókoltâk, utnak eresztették.

Megy, megy, mendegél a legény, egyszer egy nagy brizaföldre ér. A buzaföld szélén iil egy öreg ember és nyög nagykeservesen.

- Mi haj. öregapám? - kérdezte tőle Vaszilij.

Nagy az ćn bajom, édes fiam. Ha ma estig le nem aratom, be nern hordom ezt a tenger sok búzát, agyonüt a gazdám. Pedig. látod, nincs egy jártányi erỗm sem.

Megfogta a legény a kasza végét, s nekilátott a munkának. Egy, kettô, három! Már le is aratta. Mire megint hármat számoltak, már be is hordta.

Hálálkodott is neki az öreg.

- Mivel szolgáljam meg a szivességedet. édes fiam? Egy szem buizánál többet nem adhatok. mert ha a gazđóm, a százszemii ôriás megtudja, végem van. De ezt tedd el jól. Ha bajba keriilsz, vesd el, meglátod, szerencsét hoz majd.

Elictte a legény a búzaszemet és tovább induli.

Kilene nap, kilenc éjjel vándorolt, egyszer egy nagy országba ért. Nekiindult az országnak. hátha ott ránkad a szerencséjére! Hát, esak ámult-hámult, meri ment faluról-falmra, város-röl-városra és egy lelket sem látoti! Végre elért az ország közepébe, egy nagy-nagy városba. A váres kapujában egy öreg anyóka ült és sirt kevervesen.

- Miért sirsz, miért rissz, öreganyám?

Hogyne sirnék, hogyne rínék! Éhenhalunk maholnap mind. Fhenveszïnk mindryájan, a mi kedves királynénk is. meg a szépséges királyleány is. - A szomszéd országban lakik egy gonosz varázsló. Van neki egy esúf, rossz fia. Haj. de esunya! Még rágondolni is rossz. Hát
tizt izente minap ez a varázsło, hogy adják feleségiil az ố csúf fiának a mi százszorszép királykisasszonyunkat.

## No, de ilyet!

Megijedtek nagyon a királyué, meg a királykisasszony. Miesoda nagy baj lesz ebből! - Hát bizony lett is baj belőle elég! - Mert hát a királykisasszonyt nem adták oda. Szörnyü diihbe jött emiatt a varázsló. Ránk ntört a népével, elpusztitották az országunkat, kirabolták a magtárainkat, elhordtak mindent. n' ind egy szálig. Rabságba hurcolták a katonáinkat ís minden férfi népet. Csak az asszonyokat, lányókat és a gyermekeket hagyták itthon. Bizony. bizony, nem tudom, mi lesz most már belôliunk.

Elgondolkozoti a legény. Aztán nem szólt egy szót sem. Elôvette a búzaszemê is elvetette a földbe. Hát. egyszer risak, Liram Isfen, nőni kezdett a tengersok búza. Nöit. môtt. csakúgy hajladoztak a kövér kalászok a sulyos tehertôl.

A legény le is aratta, $k i$ is csépelte, meg is örölte a búzát. S mire nyugovóra szállt a nap. ànyi kenyér volt a városban, hoggy clég lett volna három országnak is. De Vaszilif ezzel még nem érte be. Elindult a varázsló országa ellen.

Ahogy a varázsló országához ért, eszébe jutott a tiindér ágacskája. Elôvette, s hármat iitött vele a földre. Aztán leste, mi lesz.

Nagy sötétség támadt hirtelen. Annyi harkálymadár volt a levegőben, hogy elsötétitették a napot.

Jöttek lefelé nagy suhogással a harkályok. Amikor pedig leértek a földre, mind lándzsás. buzogányos katonákká váltak, hogy öröm volt őket nézni. Ės milyen erősek voltak! Mindegyik egy-egy óriás. Gyalogosok, lovasok. közlegények. generálisok. Igazi hadsereg. Hogy repesett Vaszilij szive örömében!

Persze, $o$ lett a fö-fô vezér. Vitte a nagy sereget a varázsló hada ellen. Nem sokáig tartott az uirközet és a varázsló népével egyuitt eltünt a föld szinéről.

Nagy volt az öröm a szomszéd országban. laszilij volt a nap hôse. Hálálǐodtak neki, ölelをelték, csókolgatták, s a kirâlyne nekiadta a királykisasszony kezét és vele az egész országot.

Olyan lakodalmat esaptak, hogy hetedhit országra ment a hire.

Odavitték a szegényembert a feleségével meg a sok lányával egyiitt. Ott tartották örökre a királyi palotában, s boldogan éltek azután.

[^0]

## Szép j̄́́ reggelt, nyuszilcám

Szép jó reggelt, nyuszikảm! - Adjon Isten, Gyuszikám. Mit álmodtál, nyuszikàm? - Réten jártam, Gyuszikám. Volt-e jó fü, nyuszikám? - Volt egy kevés, Gyuszikám. Ki volt még ott, nyuszikám? -'Juhászbojtár, Gyuszikám.
Es mit csinâlt, nyuszikám?

- Furulyázott, Gyuszikám.

Volt-e más is, nyuszikám?
Csákó tehén, Gyuszilkám. Ki ôrizte, nyuszikám?
A gazdasszony, Gyuszikám.
Megfejt-e, nyuszikám?
Hogyne, hogyne, Gyuszikám.
Kinek fejte, nyuszikám?

- Neked, édes Gyuszikám.


## E-b. <br> 000000000000000000000000000000000

## A HUZAT.

Apuka, te mondod, hogy huzathan nem szabad ülni és mégis huzatban îlsz.

Apa: Hol, fiaeskám?
Péterke: A mi ablakunk és a szomszéd ablaka nyitva van.
(Brassó.) László Tibor.


#### Abstract

\section*{A könyvnyerteselhez!}

Többekt $\bar{\prime} 1$, akiknek neve Tökmag öfelsége kalapjából szerencsés nyerôként kerillt ki , panaszos levelet kaptunk, amelyben sérelmezik, hogy a nyert könyvet nem kapták meg. Bár mi minden egyes alkalommal azonnal elküldtük a könyvet a nyertes nevére, lehetséges hogy az utközben elveszett valahol és igy nem jutott a nyertes birtokába.

Kérjük tehát mindazokat, akik rejtvénymegfejtéssel vagy pályázaton könyvet nyertek és azt nem kapták meg, hogy ezt velünk egy levelezölapon a cimük pontos közlése mellett közöljék és mi azonnal gondoskodni łogunk róla, hogy az ujabb könyvkiildemény cimére elküldhessék.

Természetesen jutalomkönyvben is csak azok részesedhetnek, akik eloffizetési dijaikat pontosan befizették. Annalk tehát, aki jutalomkönyvre tart igényt, elölizetési diját legalább 1927. okt. 1 -ig okvetlenül be kell killdeni, mert hisz nem kivánhatja senki toliünk, hogy olyan elófizetönek, aki az elofizetési dij beküldésében pontatlan, még kïlön ajándékot kïldjäk.

A jövöre nézve is meg kell jegyeznetek magatoknak, hogy a jutalomkönyvet a nyerönek csakis az esetben küldjük el, hogy az elófizetési diját legalább a folyó évnegyedre már kiegyenlitette.


# Elek nagyapó üzeni. 

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

- Bárdos Anna, Szatmár. Ha megkaptam a leveledet, valaszoltam is, csak valöszi näleg e ieveled irásakor még nem keruilt sorra a vála szom. - Szepesházy Klára és Csaba, Eperjes. Bizonv. ignaad van, Klárika, jó a nyár, amikor jírhat-kelhet az enter erdön, niezju, gyönyörködhetik matiarak irekथ̈hcu. De az erdön, mezön jârâs-kelós közben sem feledikezel meyr te a Cimboráról, mert kêt elófizetöt sze, reztèl, amiért nagy dicséretet érdemelsz. Remélem. Bujánkovich Eva is Ali, \& Szent-Ivainy Dóra is oly szorgalmas levéliróim lesznek, mint amilyen te vagy. Edes anyidnak, aki ma is hií unokám, esókold meg a kezét nevemben. - Kovács Magda, Izuka és Katóka, Radnót. Egy kissé megkinzott titeket - azt irjatok - a keresutrejtvények megfejtése, de végre is sikerilt, s ugy-e, ez a fontos? Ha nen sikerillt volna, akkor is megdicsérnem a Magda sậ̂́, kerek betilis irását. - Maléter Pál, Eperjes. Szivemberl ơryendek, hogy a skárlátból, ebből a Teszedelmes betegsùrbäl meggyógyultal, s ujra megJuy tte a levelezóst. A kiadóbâcsinak intam, hogy pótolja a Gyémántköves melltưből a 47-58 oldalt. - Rein Gyula, Diesőszentmárton. Valobban, irhattál volna, ha a tanulâsin és a játszáson kivall más dolgod ninesen. De megbocsaifom a mulazztaisodat, mert igéred, hogy megint czurealmasan irsz. A javulás már látható az irásedon. 'e kivánatos, hogy minél gyakrabban irjál nagyapónak. mert kullönösen helyesirás dolgában még sok a kifogásolni való. Következó levelerben ird meg nokem az utca és a hảzszámot is és akkor ebben a levelben kjjavitom a helyesirási hibákat, visszakâldöm neked. lingy elbōl is tanulj. - Lászlo Magda, Nagysáros, Kicsi korodban eltörôtt a kezed és amiatt irsz csunyín, a to hited szerint. Nem talâlom csunyának az irásodat, ’anem tailtan lumo pgyeb hibit, nevezeteson: vágig az egész leveledben es-t se-nek irod, Magyarázd meg k $\delta$ vethezö levelerlben, mi ennek az oka? Talán az, hogy mindent szlovákul tanulsz? Nem ajálhatom eléggé. hogy sürün irjal nagyapónak, igy aztán megtanulod a helyes magyar iraist. - László Tibor, Brassó. Rejtvényeid közül jóo a Cenk alatt megfejtésī, de a benne levỏ rajz nem alkalmas a sokszorositásra. Pótlórejitvényedben hiba van, mert Mikezáth Kálmán az igazi neve ennek a nagy irónak és nem Mikszád. Az adomák közül az egyik sorra keril. - Buck Vera, Nagylak. Nem haragszom, mert rig nem irtal, s amiatt sem, hogy most is rőviden it tâl. De remélem, a nyáron pótolod a mulasztásodat. A talailós kéréés régi jo ismerôs, ujat eszelj ki - Szöke Jucl és Piri, Brassó. Ugy látom, nem komoly a szemfájásoct, de azért jó lesz vigyázni s inkább ne irj egy soit se, valameddig meg nem gyógyul a szemed. Szentpétery Elemér, Szilágysomlyó. Irtam a kiadóbá-
csilak, Logy ne a Hires Erdélyi Magyarok c. könyvemet ktikje neked, mint nyert könyvet, mert az két pélcianybun is meg van nektek. Hogy sikerilt a vizsga? Szentpétery Gyuszi, Szilágysomlyó. Most koltözött: Somlyora apukának egy jó barátja, Karticsonyi Gyula, s az c néey gyermekével te is megbarátkoztál, s hár irni ús olvasni nem tudnak még, általad kiildik kėzcsókjukat nagyapónak. Ha szárnyam volna, oda repulnék s veled együtt megcsókolnám öket. - Holvay Erika Nagysáros. No. végre egy unoka, aki megkapta a nyert könyvet. Ennek igazá nörvendek. Remelem, sok ilyen levelet fogok kapni a többi mokától is. - Horváth Lacika, Vulkán. Nagyon örultél az ïzenetemnek, s ismét irsz, hogy itzenetet kapj. Hát csuk irj minél többször, s akkor sohasem fogysz ki az örömböl. - Szepessy Zoltánka, Arad. Azt irod. milyen jó a nagyapó, hogy a szegény unokákat is szereti. Nem rettem é ssoha kullönbséget szegény fs gazdag közott, csak jó és ross\% gyermek között. Te meg bövon eds\% okot arra, hogy szeresseek mert rat irod, még kis leqényke voltal, amikor arcképemet megkaptad, s most makr, bogy nagyobb vagy, magad keretezed be, mert mísra nem bizod azt. Ha te azt érzed, hogy szeretettel néz read az arckénem, mintha mindig bi\%tatna a jóra. ezt jot erzed, s ayt linzem, a többi unokak is ezt erzik.Hame girod poutes cimedet es szorgalmasan irod a leveleket, killon levelet is kapsz tollem. A kiadóbácsit figyelmeztettem, hogy még nem kaptad meg a nyert könyvet. - Csontos Andor, Kolozsvár. Akír te találtad ki a mesét. akár felhaszuáltál valamit általad wivasott mesébob, mindenképpen dicséretedre válik ez a mese. A bizonyitványodra kivíncsi vagyok. - Kiss Pál, Nagyvárad. Remêlem. megkaptad eddig a másik nyert konnyvet is, s matr el is olvastad. Annak igen ótvendek, hogy equitín mar járhatsz iskolába, annyira helyreállott az egeésuséged. A kiadóbáesi, ha van belöbik fử̄心leges példány, pótolja a mult évi 14. 21. 25. 35. 6s 47. czåmot, - Gödényi László Zoltán, Nagyvárad. Azért nein tudtad meglejteni ast a pótlórejtvényt, mert az én heveruet kerested benme, holott, annak a rejtvénynck a megfejtése: Meséló bácsi, névszerint: Molnair Aladair : Ki a Cimbora terjesztésével foglalkozik s käzben mesel is a gyermekeknek. - Krauss Gusztáv, Kassa. Nemesak megfojtest, levelet is várok töled, - Spiegel Rózsi és Joii, Lrgos. Ezutail gyakran lesz keresztrejtvény, mert nemesak ti, de a tobbi unokak is szeretettel törik a fejeket a keresztrejtvények megfejtésén, aminthogy ezek igazán fejtörß rejtvények. A ti keresztrejtvényetek sorra keriil. Margit levelére killön levélben válaszoltam.
Smil Gizi, Gyergyószentmik!ós. Nagy az orömed, mert a nagybaicsidtól egy jo barátot kaptál, vagyis egy konyvet. Bizony, a jô könyvnél nincsen jobb barát. De banatod is van, mégpedig nagy, mert a nyert konyvet még nem kaptad meg. Megkapod, mert meg kell kapnod. - Fischer Andor, Székelyudvarhely. Neked is azi đizenem: megkapod, mert meg kell kapnod azt a könyvet. amit a ..Kivánesi könyvmoly" megfejtéséêrt igèrt a ki-
adobaf́csi. S megkapod a 4. és az 5. számot is. - Csaszlava Imre, Kolozsvár. Igazad van: jobb késöbb, mint sohan, ez az ên mondásom. Tehát abban is igazad van, hogy én, akitöl mindig esak jót és szépet tanultok, nem tudok megharagudni ,egy kis gimnazista hanyagsága miatt.: Nem haragszom, hogyan haragudnảm, ha te levélirás r2likil is sokszor gondolsz nagyapóra, aki, szerinted többet érdemelne. mint a ti hálítokat. Nem, édes fiam. ennél többet én nem érdemlek, de nem is akarok többet édemelni. Remélem, beválod igéretedet és sürün bekvpegsz leveleiddel a kisbriczoui ház ajtaján. Jenö öcsiké det csólsold meg helyettem. - Pollák Baba, Karánsehes. 10 hamar rád mosolygott a szerencse. Nehogy elhizakodjáll - Molnár Nóra, Arad. Visszakitldtêl két Gimborát, mert abból a szaimból hármat kaptál, is mert apukád mindég azt beszéli neked. hogy manapság az utol só gombostünek is nagy ara van condoltad hát, menyuyibe kerullhet nagyapónak két Pimbora! Szóval viszszakillfted, bogy ne károsodiak. Bár nem én károsodtam volna, hanem a kiadóbicsi. igen helyesen tetted. hogy visszakilldted. mert icaza van apukádnak, hogy manapsár a gombostinek is nagy ara van. Ez olyan böles lanitảs, bogy ezt miuden gyermeknek meg kellene tanulnia. - Márton testvérek, Munkáes. Hárman valytok testyérek, Böske 13 , tibor 8 és Imre 6 éves. Szeretettel látiak unokáim seregében, s remelern, még kozelebbröl megismerkedünk. - Merk Böske, Szatmár. Nagy volt az örömed hogy kimeritö választ irtam leveleire ss ez biztatásul szolgál neked jövorre, hogy tovább lialaij a tamulásodban és a magyar helyesirást és foqualmazist 30 magyarlelkai tanámóid vezetésével tőké Tefesitsed. Valóban, minden magyar gyermeknek arra kelleme törekednie. logg a maga nvelvén lehetö tökéletesen irjon. ami természetesen nem zárja ki, hogy amyanyelvén kivül töbl nyelvet sajátitson el. aminthogy minden erdëlyi gyermeknek meg kellene tanulnia hárum uyglvet, nevezetesen: a románt, a németet és a magyatt Ha még nem kaptad volna meg a nyert könyvet. kvémen sétálj be a kiadóhivatalloa. ott majd átadják nekeil. - Szahó Åkes és Ơesi, Csuesa, Jól feleltetek a vallísvizsgàn a mind a ketten kaptatok egy jutalomkönyvecskét. Ennek igazán örvendok. Képzelem, milyen năy volt s\% oröme az édes anyátoknak, aki külön is ofy solkat foglalkorik veletek. - Serester Anna, Bodola. Azi en is isen sajnalom, hogy nem voltatok ott a brassiai mese-méluhánon, mert számitottam rá, hogy találkozoni veled és édes apáddal is. En minden leveledre válaszolok, de jól teszed esakugyan, ha tilrelmesen vársz a. valaszra, mert sokan irnak nekem levelet, s igy, terareszetesen lassan kerul sor a válaszokra. - Szóts Vilike, Brassó. Laci beséddel egyiltt beléptetek a nagyapó taborsiba. Io szilieitek husvétra lepett meg titeket a Cimbopával s nagy volt az örömetek. mert nagyapót már reğ ismertételk a meséiből. Az irásoddal, bár eddig nèmet iskolába jaircal, meg vagyok elégedve, még inkábi a tajzoddal. smely maja résztvesz a következő rajz-

italyazatban. Szeretettel várom további leveleiteket. Kiss icuka, Nagyiak. Harmadik elemista vagy az allami elemi iskolaban s magyarul az edes anyad tanit otthon, ugyan 0 tanit zongorázmi is. Egyedal te vagy magivar az osztályodban s a multkor megdicsért a tanitó ur, hogy te tricec legjobban a gramatikát. Képzelem az orönedet, de pagy az én orömem is, nemesak azért, mert te vagy a logjelesebb a gramatikában, hanem, mert szép tevelet irtal, amely becsületére válnék egy negyedik Dolgáristának is. Igen đgyesen irod le Nagylakot, amely hál megtudom, hogy Nagylaknak 160000 lakosa van * tulnyonió része szlovák, akik evangelikusok. Széles, nyil cgyenes uteái vannak és villany világitása. Van katólikus, evangélikus, görög-keleti, görög-katólikus, gzerb és zsido templom, esak református temploma nincs. A tiszteletes bácsi az iskolaban tart istentiszteletet. Es megtudom a leveledböl, hogy a tavaly ott volt Szaboleska bácsí, akit te felköszöntöttèl, es ó háromszor is megesókolt téged. Szeretnéd nagyapót is felköszönteni. Hát én még többször megesókolnálak. Ha édes apád es anyád is az utolsó betuiig kiolvassák a Cimborát, ebben meg van a te levelednek a magyarízata. Kérded. Jucika hány éves? Éppen òt éves, s most itt van Kisbaczonban a kicsi Zsuzsikával egylitt, aki igen jól yiseli magait. Most, hogy végere jutok a levelednek, jutott eszembe, hogy voltaképpen kilon kellett volna leközölni a leveledet, mint ,szép "levelet, de hiszen sor kerül még erre is, csak irjal minél gyakrabban. Kedves szüleidnelc tolmácsold meleg iudvözletemet. - Bedó Márta, Segesvár. Az irásođdal igen meg vagyok elėgedve, de levelet is várok tőled, nemesak megfejtést. Szabó Marica, Radnót. Amióta a mesélo báesi nálatok járt \& apuka megrendelte a Cimborát, azóta mindig készältél az irásra, de csak az akaratnál maradtál. Végre is az akaratból levél lett, mégpedig szép levél. S remélem, hogy teljesit a kivánságod: bővebb ismeretségbe keriilsz ragvapóval. Irtam a kiadóbácsinak, hogy ne az apukād nevere, lanem a tiedre killaje az njsfagot. Halász Lajos, Szatmair. Meg vagyok elégedve veled, mert te csakt.gyan eddig beváltottad az igéretedet, s ahogy en ismerlek tégedet, te ezutún is szorgalmasan irsz nagyapónak. - Papp Imre, Károly és Laci, Szatmár. Elso sorbañ a nyári beszámoló és a rajzpályázat eredményét fogom közölni, ugy kerill sor a Veréb Jankó levelének pályazatára. Ez utóbbi palyázatnál is nem a szerencse, hanem a munkának a minősége a döntǒ, s azt hiszem, nektek nem lesz szükségetek a szerencsére. - Radó Mária, Marosvásárhely. Azt irtad: nevezetes napod lesz a vizağa hangverseny, várom hát, hogy az eredményröl teszamolj. Azt igen helyesen teszed, ha próbálsz előfizetiot sqerezni, s bizony helyesen tennék a többi unokák is. - Troknya Manci, Szatmár. Három éve olvasod a Cimsorát, s most irsz elōször, de ha nem is irtál, sokat coniloltal nagyapóra s most megigéred, hogy ezután gyahran irsz. Ugy legyen! Jol esett, hogy megemlêkezcí irói pályám ơtven éves forđulójáról, köszobnet a jo kivánsảgaidért. Rejtvényed sorra kerul


## FEJTÖRÖ.

A sorsolasban való részvételre egy reffuens efiése is jogosit?
A reffuény megfeffését, a megfeftok és nyerresek névsorat egyszerre, a megfeffési koveló fo. nap végén kōn10m!
bónan megfefrések bekildésének bataridefe a

|  |  |
| :---: | :---: |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |

## 

CIMBORA képes heti gyermeklap. Meg. jelenik havonta háromszor, minden hó 10 ., 20. és 30-án.

ELOFIZETESI ARA: Romániában negyedévenként 100 lei, Ccéhszlovákiában negyedévenként 20 Kc ., Magyarországon nesyedévenként 3 pengó.

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

Laptulajdonos: Szabadsajtó könyvnyomda és Lapkiadó.

SZERKESZTÖSÉG: Batanii-Mici (Kis beczon) u. p. Batanii-Mare (Nagybaczon): jud. Treiscaune (Háromszék-megye). E cimre küidendők a "Cimbora" részére szãnt kéziratok, az Elek nagyapóhoz irott levelek és rejtvénymegfejtések.


[^0]:    (Szatmár.)

