

# A csodaszarvas regéje 

Irta: Ósi Almos.

Gyere csak, fiam, esik az esõ, Esik az esô, ázik a mező.
Szép mesefákról gyöngyszemek hullanak, Mindegyik gyöngyszem tükre a nuultnak.

Amig a gyermek kék szeme hallgat, firad a sodra mesefolyónak:
Eunek elôtte sok ezer éve
Messze keletnek távoli földjén
Elt egy hatalmas nép fejedelne,
Fejedelemnek két dali fia.

Reggeltõl estig uzzék a szarvast,
Mint a sebes szél, ezer határon,
Hegyeken, folyókon, mezõkön, erdőn.
Egyszer csak eltünt, mint a szép álom.
És ott maradtak azon a tájon. Amint portyáztak kies tisztáson, Egyszerre szemuik. szájuk elállott. Száz barna vitéz ilyet nem látott. Amélkodnak a mesés látványon: Ispiláng játszó, száz szőke lányon. lspiláng láncban virágos sátor. A fejedelem két lánya táncolt.

Nosza, köréjuik, ifjú legények! - A lányok ajkán elhal az ének. Nyeregbe kaptak a száz leánnyal. Száz barna legény száz szőke lánuyal. Boldogok voltak. Még ma is élnek. - Az egyik párnak vagy te is sarju. Onnan van az, hogy kék a te szemed. Mig a hugodnak a szeme barna.
(Mátyóc, Csehszlovákia.)

## Társskervók

## Irta: Ignácz Rózsa.

En éppen tökmagot ettem a pad alatt. Német óra volt. Fél füllel hallottam a mellérendelt mondątok históriáját. Ugy éreztem, teljesen mindegy, hogy hova rendelik a mondatokat. Az a fő, hogy velem nem rendelkezuek, hogy még nem rendeltek deklinálni a tábla elé. A tökmag igen jó volt. Szép, lapos, napon száradt tökmag. Sercegettem az ujjaim között és mélyebbre sunytam fejemet a pad alatt. Ekkor valaki a lábamra lépett. Felfigyeltem. Ez esengetésnek felelt meg, telefon esengetésnek. A másik pillanatban már a fülembe bugott második szomszédomnak, Irénnek a hangja:

- Te! Nagyszerii eszmém van! Irjunk ketten egy szindarabot. Adjuk be az önképzökörnek. Ha sikeriink lesz, kinyomtatjuk. Minden példány elkél. Sok pénziink lesz. Aztán irunk más, új darabokat. Rengeteg pénzt szerzuink. Veszïnk majd egy repülógépet. En úgy is pilóta leszek. nôi pilóta. Az igen érdekes. Repülünk majd. Te iulsz hátul, én kormányozok, aztán ————te, adj egy kis tökmagot.

Fgy kicsit meglepődtem. De nem vesztettem
el a lélekjelenlétem. Különösen az utolsó mondat nem engedte, hogy átadjam magam a meglepetés érzésének. A tökmagról volt szó. Egy pillanatig hallgattam, aztán energikusan válaszoltam:

- A terv jó, tökmagot azomban nem kapsz.

Amint megtettem ezt a nagyfontosságu kijelentést, egyszerre nagy önbizalom szállt meg. Teljesen kibujtam a pad alól és egyenesen a tanár felé néztem. Irén éppen válaszolni akart, a mikor kihivtak felelni. Ó, merész álszomszédom, kárörömmel vigyorgott; én diadalmasan zsebredugtam három megmaradt tökmagot, kimentem a tábla elé és - bebundáztam.

Ityen körülmények között szuiletett és alakult ki társszerzőségünk gondolata.

Délután egyiitt uiltünk vén körtefánk alatt. A virágba borult fa ontotta drága illatát, zǜmmögiek a mẻnek s lábunk elött bogarak futkároztak a füben. Megszállt az ihlet. Irén ceruzát s papirt tartott a kezében. Enyhe szellő vibrált a légben. Csak témánik nem volt még. Egyszerre mégis támadt egy gondolatom. Közöltem is:

- Legyen beune két hôs szerelmes, egy zord, hajlithatatlan apa és erkölcsi igazságszolgáltatás - a szerelmesek javára.

Irén megvetốen legyintett:

- Itt nem arról van szó, hogy mi legyen benne, az a fô, hogy a cim meglegyen. Aztán minden megjön. A téma is. Szerintem, nem kell a tartalmat elôre elgondolni. Elég a cim. Ha az megvan, az ember mindjárt tud valamit komponálni. Már ha tehetség az ember - és végig négig nézett önmagán.
- Te , - feleltem - irjunk fel cimeket s huzzunk sorsot.
- Nem, - mondá Irén - álljunk szóba egy kis gyerekkel és a legelsô szava, amit mond, legyen a cim. Ha tudsz irni, mindenről tudsz, akármilyen butaság legyen is a szó, amit mond.

Én ezt a módot nagyon geniálisnak találtam és igy megsemmisiilve beleegyeztem. Kimentünk az utcára. Mindjárt a kapunk elôtt jött egy pöttöm leányka, ölében nagy halom virággal. Rászóltam:

> - Na, mi az, te kis gyerek?

- Tulipán, - felelte a csöppség mosolyogva.

Csakugyan tulipán volt a köténykéjében. Ưsszenéztiink. Aztán visszamentünk a kertbe, a hol Irén nagy betiikkel ráirta a papirra: Tulipán
Én alája jegyeztem: Tragédia 3 felvonásban.

Azután irni kezdtünk. Irtunk, 5 percenként felváltva. Az egyikünk elolvasta, amit a másik irt s igyekezve beleilleszkedni annak a gondolatmenetébe, saját ihlete szerint, alkotott" tovább. Néhol nagy zavarok keletkeztek. mert mindenikünk mást-mást akart. Amit az Irén hőse mondott, nem fért össze az én hősöm jellemével s mivel tulajdonképpen egy személy volt a mi két külön hősünk, nagy zavarok keletkeztek Valóságos szóháboru dult a papiroson. Igy nem csuda, hogy mire a nap lebukott a virágos fák ágai között, még csak az elsô felvonás elején „,bonyolódott" a tragédia.

## En irtam:

„Endre" (a hốs halkan keresztül lopódzik a szinen, magával hozza cserépben a .,csoda"-tulipánt és mély sóhajjal az asztalra helyezi): Tulipán, aranyvirágu csoda tulipán! Te tanuja vagy boldogságomnak és boldogtalanságomnak egyaránt. Sokágu, szinpompás, hires csoda, te láttad hogy ó szeret. De láttod azt is. hogy a kevély. zord, hajlithatatlan apa - letelt az öt perc. Irén átvette a papirt és folytatta:
"Rendőr" (egyenruhásan megjelenik, Endre szavait félbeszakitja): A hires csalást, az emberek bolonditására kitalált csoda tulipánt ezennel lefoglalom. A törvény nevében. Ont pedig letartóztatom.

Amig Irén ezeket irta, én a vállán áthajolva
belenéztem az irásba. Megdöbbenve olvastam a rendőri közeg szemtelen beleavatkozását. S bár Irén már elejétől kezdve igyekezett izgalmas. detektiv-regényszerii mozzanatokat beleszőni, kimondhatatlan fájdalommal láttam. hogy egy mondattal tervem megsemmisült. Most már el volt döntre a tragédia sorsa. Én irni akartam fantasztikus, csoda-virágról, mese-tulipánról. mely nek tulajdonosai a szinpompás virág sugárzó fényétôl örök szerelemre gyulnak, s melynek kiolthatatlạn lángjától az apai önkény ellenzése is elenyészik.

És tessék! Irén már az első oldalon kifejti. hogy a csoda-tulipán tulajdonképpen csak esalás, kitalálás, mert hiszen a világot csalja azzal az öreg Péter. Endre apja s hogy egyedüli értéke abban áll, hogy jelentéte a fiatalok szivében meleg érzéseket ébreszt. Ennyit megenged nekem Irén, s amikor én öriilve emnyi engedménynek, gyorsan felhasználva az alkalmat, beleszövök Endre hôs részéről egy kis megható áradást, Irén hidegzuhanyként ható mondatával egyszerre mindent tönkre tesz. A rendőr megjelenése végleg detektiv drámává suilyeszti az én nagyszerünek gondolt tragédiámat. Kedvtelenül folytatom tovább az irást, nehány oldallal tovább befejezôdik egy felvonással a drámává törpült három felvonásnak s tragédiának tervezett mû. Az apát csalásért börtönbe dugják. A tévedésbő́ letartóztatott Endre rejtehmes módon megszabadul. Az apát megtöri a szégyen, enged és a fiatalok sok vihar után egymásé lesznek.

Mire a nap egészen lebukik, mi is készen vagyunk. Irénnek csillog a szeme. A nap búcsusugaraiban diadalt lát: közös mûvünk diadalát En azon gondolkozom, hogy a nap mindennap egyformán lemegy és hogy az életben is nagy álmok beteljesitése helyett egyszerū, mindennapi megoldások jönnek. Mint éppen a mi nagynak ámodott müvünknek is. Igen szomoru vagyok, - csak az a bennem derengő, homályos gondolat vigasztal, hogy a nagy mủ̉ talán az én eigondoláomban sem fedte volna teljesen a tragédia fogalmát.

Két hét mulva az önképzőkörben egyik osztálytársunk felolvasta gondosan lemásolt müviinket. Trénnel együtt ültünk a leghátulsó padbi,n és igen izgatottak voltunk. En a kötényemmel babráltam. Véletlenuil éppen az a kötény volt rajtam, amit az ,eszme" megsziiletésekor viseltem. A szindarab zajos tetszést váltott ki. A biráló sikerületre minősitette s csupán-azt a kifogást találta, hogy a téma nem éppen gyerekeknek való. De tekintve, hogy a jelige mögé rejtózött gyerek iró ezt a ,,nem éppen gyerekeknek való témát" jól feldolgozta, a dicséret megilleti A Kör elfogadta a biráló véleményét s felderült várakozás közepette a jeligés boriték felbontásához fogott a titkár. Irén megszoritotta a kezemet, A titkár feltépte a boritékot. Ebben a pilla-
natban mindaketten a pad alá sülyedtünk. A titkár olvasta: Irták: Erdélyi Irén és Ignácz Rózsa. Nagy taps zugott fel. Éljenek a szerzők! Hol vannak a szerzők? - kiáltották.

- Te szégyelled magad? - kérdeztem sugva Iréntől.
- Világért sem, - felelte Irén önérzetesen s felemelkedett. Utána én is. A kör zugott a nevetéstől s a tapstól, amikor meglátta a pad alól kibujó két hőst. Engem a pillanatnyi unneplés igen méghatott. Arra gondoltam, hogy az elsõ
sikerünk után majd jönnek a többiek is és lelki szemmel láttam álmaink netovábbját, a repülógépet, amint repül a tenger fölött, szárnyai bugnak és elől a kormánynál én ülök. Ebben a pillanatban megbocsájtottam Irénnek, hogy drámává, detektiv drámává sülyesztette a nagy mũvet és amikor kézenfogva kimentünk, hogy meğköszönjük az ünneplést, a boldogságtól magamfeledten kezébe nyomtam a kötényzsebemben meg. talált három régi megszáradt tökmagot.
(Fogaras.)


## A hos törpe



Lám, lám mily nagy hős ôkelme, Lándzsával tör kis lepkére!

Allna szemben óriással,
Rontana rá ilyen lázzal?


Amikor már jól kiörvendezték magukat Ug. rifüles szerencsés megmenekülésén. Nyul mama két lábra állott, mély bókot csapott Nyuszi előtt és miközben bajusza csak ugy remegett a meghatottságtól, igy szólt:

- Fiucska, kedves kis tram, te megmentetted az én kis gyermekem életét! A kis Ugrifüleske életét, aki a legszebb, legkedvesebb nyulfióka messzi erdőn-mezon, s hires nyul lesz belóle valaina. Ezt nem az én anyai elfogultságom mondja róla, hanem urunk, a Nyulak Királya, mondotta a keresztelőjén, akkor, amikor a Husvéti Nyul saját magas személyében vállalta a keresztapaságot. Ez pedig nagy, nagy kitüntetés, amit ritkan tesz meg az öreg. - Ezért hát nyulszivem mélyébôl hálás vagyok neked bátor tettedért és hálás lekötelezetted lesz érte egész nemzetségem! Sohasem fogjuk elfelejteni neked, hogy megmentetted a Husvéti Nyulapó keresztfiának életét!

Nyulmama egészen elérzékenyült. Bal lábával egy kicsorduló könnyet törölt ki szeméből, jobbjat Nyuszinak nyujtotta.

Nyuszit is roppant meghatotta Nyulné köszönete, s egészen belepirult a boldogságba. A nyul beszéde azonban szeget utött a rejébe. Nyulné asszony a Nyulkirályról beszélt, meg a Husvéti Nyulról... Erről még többet szeretett volna hallani! Amint látszik, Nyulné asszonynak jó ismerôse a Husvéti Nyul... A Husvéti Nyul amelyik husvétkor piros tojást rejt el a jó gyermekek kertjében ... Ismeri a Nyulak Kiralyát és bejáratos a házához... Nagyszerül Tán, ha megkerné, még ôt is bemutatna neki?

- Mondd csak, Nyulné asszonyság, - kezdte rá hirtelen, - ismered a Husvéti Nyulat? Mutass be neki, kérlek! Még sohasem láttam és nagyon szeretném tudni, hogyan dugja el husvétkor a tojásokat a kertben? - Hol lakik Husvéti Nyulapó? Eppen olyan mint te? Meséld el, kérlek szepen... - ömlött a száján ezer, kérdés.

Nyulné asszony elgondolkozva lóbálta két fuilét, izgatotaan tintorgatta orrát, - látszott rajta, liogy habozik, - aztán hirtelen elhatározással fordult Nyuszihoz:

- Nincs mit mesélnem róla. A Nyulak Királya uralíodik az cgész Nyulnemzetség felett Ott lakik az erdô szélén, abban a kis völgyben Ott, annak a nagy kertnek a szomszédságában. ahol olyan pompás káposzta terem. Nézd, ott.
messzi, a nyirfák alatt, a kökénybokornál van királyi tanyája és nem messze tôle, biztos rejtekhelyen, - ahová nem talál el senki, ha nem ismeri a járást, ott van a Husvéti Nyul lakása is. A király gárdája ôrzi, hogy senki se zavarja a munkáját.
- Nyulné, drága Nyulné asszonyság, vezess el oda! - kérte Nyuszi. - Képzeld csak el, mit szólnának a nővéreim, ha elmondanám nekik. hogy látogatást tettem a Husvéti Nyulnál? Mert ők azt mondják, hogy nincs is olyan!
- Ohó, - szólalt meg a nyul megvetô arc. fintorgatással, - mi mindent nem akarnak tudni azok a buta emberek? Hogy nincs husvéti nyul? Hát ki dugja el akkor husvét reggelén a tojásokat?
- Azért is megpróbálom és legalább a Nyulkirály elé elviszlek! Mert, bizony, a Husvéti Nyulat nem egykônnyen láthatod meg. A királynak azomban elmondom, hogy te mentetted meg $a z$ én kis fiam életét és akkor tán ôt is megmutatja neked titokban. No, gyere velem! En viszem Tapsifüleskét, te meg vedd a karodra Ug: rifüleskét. Igy gyorsabban haladhatunk. Fogd azomban jól a gyermeket és vigyázz, nehogy nagyon magadhoz szoritsd.
- Dehogy! Ugy vigyázok majd rá, mint a szemem világára - mondta Nyuszi s azzal karjába vette a kis apróságot. Gyöngéden a melléhez szoritotta és megindult Nyulné asszony után. Nyulné ezalatt már át is ugrott a kis patakon és nagy ugrásokkal tartott a kis völgy felé. Nyuszi alig birta követni.

Végäl is a kökénybokorhoz értek.
Egészen megváltozott a táj képe.
A virágok ragyogóbban nyiltak, s ugy vették köruil a kökénybokrot, mintha „kinn a bárány, benn a farkas"-t játszanának. A kökénybokor már felöltötte tavaszi fehér virágruhájat, amely ugy csillogott, mint a frissen esett hó. A bokor tövében már ott illatozott az elsõ tavaszi ibolya.

Nem sokkal odébb sok-sok kis apró piros virág nyilott. A sok piros virág néha kiváncsiau kukkantott át ibolyáékhoz. Az ibolyák szorosan egymáshoz simultak és mindenféle titokzatos dolgokról suttogtak egymás között, amirôl a többi virág is igen szeretett volna tudni.
(Folyt. köv.)

# Tamásérdeklödik 

(Beszélgetés Edisonról.)
$\mathrm{H}_{2}$

Apa: Megigértem neked, fiam, hogy Edison találmányairól még beszélni fogok neked. Mondottam, hogy azért szeretem elsősorban ezt a nagy felfedezót, mert találmányai kényehmesebbé, szebbé és érdekesebbé tették számunkra a világot. Nem szivesen foglalkozott pusztitó vagy pusztitásra felhasználható találmányokkal. Te már alig tudnád Edison felfedezései nélkuil elképzelni a világot. A villamos-körtéről már beszéltem. Ez a nagyszerii lámpa ma már otthonos a Föld minden pontján; talán nem messze van az idő, amikor az egyenlitőn élő négerek kunyhóiban is felragyog pompás fénye.

Tamás : Én is ugy látom, apám. Azt hiszem, a vad rengetegben, a tuiz köruil iilô emberek nem sokára nagy körben villamos-lámpákat fognak felállitani, hogy a vadállatok visszariadjanak a világosságtól. Akkor aztán nyugodtan le lehet fekiidni; nem kell félni attól, hogy a tüz kialszik és a vadak közelmerészkednek. Csak aztán rövidzárlat ne legyen!

A pa: Ugy látom, most te tréfálsz velem, fiam. De megérdemeltem. Kissé elragadott a kép zeletem. De minthogy Edisonról van szó, nem szabad csodálkoznod rajta. Neki semmi sem volt lehetetlen. Minthogy a telegráfnál kezdte szolgálatát, legelőször ezt a találmányt tökćletesitette. Aztán a telefonnal kisérletezett, Nélküle a telefon nem terjedhetett volna el; sikerült neki olyan szerkezetet elóállitani, mely a zörgõ és alig érthetô hangot természetessé, világossá és érthetôvé tette. Aztán jött a már emlitett villa-mos-körte. El sem képzeled, milyen fáradságba. keriult az elóállitása. Ejjel-nappal kisérletezett. Százszor elszakadt a megszenesitett fonál, de ó és társai százegyedikszer is hozzáfogtak a szenesitéshez. Végre sikeruilt épen az uivegburába zárni. Megindult az áram: megjelent a tuindéri fény. Képzelsz-e emnél nagyobb gyönyörüséget? Ehhez az érzéshez nem is fogható az elismerés öröme. az emberek csodálkozása. Pedig ebben is volt része. Kertjének fáit teleaggatta villamos-körtékkel és az estére meghivott vendégek jelenlétében a mester egyetlen intésére tiindéri fényben uszott a pompás kert.

Más ember megállott volna a munkában; élvezte volna a dicsőséget; iparkodott volna vagyont szerezni. Edison folytatta kisérleteit. Megteremtette a beszélő-gépet: a fonográfot. Amikor kis gyerek voltam, látfam a fonográf ôsi alakját. Csodálkozva álltuk köriul a gépet: beszélt. Rekedten ugyan és zörg ${ }^{\circ}$ hangokkal, de emberi szavak jöttek ki belöle. Akkor nem értettem, hogyau lehetséges ez a csoda. $M_{a}$ már értem, de
azêrt éppen ugy bámulom Edison lángelméjét mint akkor a meglehetősen idomtalan szerkeze tet. Azóta tökéletessé tette a beszélő-gépet. Élő és a közelmultban meghalt kiváló müvészek énekében gyönyörködhetuink Edison találmánya segitségével. Ha hozzávesszuik ujabb találmányát, a filmet, igazán hálásak lehetionk ennek a nagy tudósnak.

T a más: Tudod, mi jutott eszembe, apám? Edison találmányai megszuintették a végleges elmulást. A rómaiak urnákba bezárva órizték ôseik hamvait és az elégetés után maradt csontmaradványokat, a mi utódaink örökké együtt lehetnék veluink: a film segitségével megörökitik minden mozdulatunkat, a gramofon segitségével pedig beszédünket. Milyen különös lenne ha mostani beszélgetésiunket megörökithetnénk!

Apa: Bizony, ez kegyeletesebb és hatásosabb, mint a hamu és csontmaradvány ôrzése. Ez az élet volna. Ha száz év mulva az eljövendô apa és a térdén uilő Tamáska hallgatná és látná. hogyan beszélgettek ösei, nagy szeretettel gondolna mindig rájuk. Eleven valóságok volnának előtte, nem képzeletbeli árnyak. A gondolat megvalósitásától nem vagyunk messze. Már megvan a beszélô-film is. Mily szép lesz, ha a halálozási évfordulókon az utódok feltámasztják az ősöket!

De Edison találmányaival még nem végeztünk. Ő tökéletesitette az irógépet, megszerkesztette az iró-telefont és kitalálta, hogyan lehet olcsón és gyorsan épitkezni. Többi találmányát meg sem emlitem, pedig nagyon sok fontos és értékes van köztiik.

Tamás: Az iró-telefonról még nem hallottam. Nem is tudom elképzelni, hiszen a telefon arra való, hogy beszélgessuink rajta.

A pa: Nekem pedig nagyon tetszik ez a találmány. Hányszor megszólal ebéd vagy vacsora közben ez az ördöngős szerkezet: nem vetted ész re, hogy ilyenkor mindig mérges vagyok. Ha telefonunk fel volna szerelve iró-szerkezettel, gyakran felé se mennék: később megnézném: mit izentek. Aztán sokszor nines otthon az ember, amikor fontos uigyben keresik. Az iró-telefon ilyenkor szépen lejegyzi az izeneteket; nem is lehet többet visszavonmi vagy letagadni. Milyen fontos ez az iuzletembereknél! De sokkal fontosabb az iró-telefonnál az olcsó épitkezés. Az emberek jövedelmiiknek jó részét lakásbérletre forditják. Ha olesó az éiptkezés, olesó a lakás. Edison kiönti a házakat. Felállitja az acélformákat. közéjük önti az anyagot; vár pár napig; lebontatja az acél vázakat és elôtte áll a
ház, csak fel kell szerelni. A jövő ezé az épitkezés módé. Gyors és olcsó. Edison már elmult nyolevan éves. A nagy tudós ma sem pihen. Munkatársaival állandóan ujabb találmányokon dolgozik és a nagy aggastyán még meglepi a világot néhány értékes alkotással.

Tamás: Nagyon szeretném a házát beliilről megnézni!

Apa: Nehezen lehet oda bejutni, fiam. De én sem szivesen eresztenélek be. Amilyen ügyetlen vagy, valamilyen szerkezethez hozzányulnál: megcsapna a villamos áram, vagy megdöbbenve menekiilnél az ismeretlen találmány elől Edison fiatalabb korában tréfás ember volt és nem egy vendégét megijesztette. Mikor még senki sem tudott a fonográfról, egyik vendégének éjszakára a szobájába rejtett egyet. Ejjel 11 orakor megszólalt siri hangon a beszélô-gép:

- Még egy órád van hátra. A vendég nem volt babonás, de azért riadtan ült fel ágyában. S amikor pontosan éjfélkor ismét beszédet hallott: Elérkezett utolsó perced, - felugrott és kiszaladt a szobából. Az ajtó elốtt kacagva várta Edison Ugy-e, nem nagy kedved volna ilyen házban aludni?

Tamás: Azt hiszem, Edison már minden feltalálhatót feltalált. A jövendô nemzedéknek nem marad más hátra, mint tökéletesiteni a mester találmányait. Csak attól félek, hogy kifogy a szén. Ez a tápláló ereje mindennek. Ha a szén elfogy, megállanak a pompás gépek, a nagyszeriu szerkezetek.

A pa: Még csak a kezdetén vagyunk egy nagy fejlổdési folyamatnak. Ahogy te sajnálsz engem, mert gyermekkoromban még nem élvez-
hettem Edison találmányait, akként fognak sajnálni téged a gyermekeid. Hát még az unokák: A villamosság most éli fiatal korát. Elképzelhetetlen lehetőségek állnak előtte. Ha a gyorsvonat elé kapcsolt pompás gőzmozdonyra nézek, az az érzésem van, hogy itt fejlődés nincs tovább. Az emberi elme a gőzzel kapcsolatban létr hozta mindazt, amit létrehozhatott. De az elektromosságnál máskép van. Napról-napra ujabb találmányokról érkezik hir. Még hátra van a férfikor. Majd aztán jön az öregség. A gózmozdonyokat már kezdik kicserélni elektromos mozdonyokkal, majd valaha az elektromos mozdonyokat is elörregednek és valami más erốt fog be az ember, hogy dolgoztassa maga helyett. A jövő embere nem fog nehéz munkát végezni.

Befogja maga helyett a természetnek még ismeretlen erőit. A szén elfogyásától pedig ne félj! A szén a Nap melegének csak egy kis részét tartalékolta el. Majd valaha a többihez is hozzáfériink, vagy magát a Napot fogjuk dolgoztatni, hiszen a meleg átalakitható munkává. Képzeletem néha szabadon repül és látom magam elôtt a jövó társadalmát. Mindég azt képzelem. hogy a Föld kuilönbözô pontjain központi erỗ telepek lesznek, honnan a kormányzó ember egyetlen mozdulatára kirepiil a szükséges erö arra a pontra, ahol éppen sziikség van rá.

Ha az ember már csak felügyelője és szabályozója lesz a ma még gyakran rongáló, gyakran épitő természeti erőknek, megsziinik az önzés; ember és ember megértik egymást: talán végre eljön a szeretet országa.
(Budapest.)

## Stánci néni nadselü gondolata

Edes nagyapóka lelkem, képzelje csak, Stán-- ezi néni megirigyelte az én nadselii gondolataimat: schogysem akar belenyugodni abba, hogy neki ne legyenek oly, sót olyanabb nadselii gondolatai, mint nekem. Ezt én Zsuzsinétól tudtam meg, a Stánczi néni szakácsnéjától, akinek én szintén kedvence vagyok. Egyszer, amikor azzal udvaroltam Zsuzsinénak, hogy nem hiszem legyen még a föld kerekén olyan szakácsné, aki olyan palaesintát tud remekelni, nemesak palacsin ta keriult az nap az asztalra (jóllehet Stánczi néni más tésztát rendelt), de el is árulta, hogy Stánczi néninek is van egy nadselii gondolata: meg akar ijeszteni engem. Támadt pedig abból az ô ijesztôs nadselï gondolata, hogy egy este kérdeate tôlem Stánczi néni: nem félek egyedül hálni a szobámban, még pedig nyitott ablak mellett?

- Már mint hogy én? Dehogy félek! - monđám én.
- Hátha rabló lépne be éjjel?
- Nagyot nevetnék s utasitanám Stánczi nénihez, mondván: ott a pénz.
- És ha egy tigris elszabadulna az állatkertböl s beugorna az ablakon? Füzte tovább az ijesztő gondolatokat Stánczi néni.
- Isten hozott, kedves tigris, mondanám. Foglal helyet. Mivel szolgálhatok.

Ennek a kedélyes eszmecserének az alapján született meg Stánczi néni fejében a Zsuzsiné által elárult ,,nadselii gondolat", mely szerint egy* szer, amikor el leszek merülve az olvasásban, a nyitott ablakon bedobja a Cirmos cicát. Hát azt ó szeretné látni, hogy meg ne ijedjen Ocsike! Szóval: nagy lesz a diadala, mert bebizonyitja, hogy még egy macskától is megijedek.

Mosolyôgtam magamban a jó Stánezi néni naivitásán s moñdám: lám, lám, szegény Stánczi néni belejutott a második gyermekkorba és vártam a Cirmost, még pedig fölfegyverkezve egy - szódás iiveggel. Kétszer-háromszor elsé tált Stánczi néni az ablakom alatt, én meg ugy tettem, mintha mélyen elmeriiltem volna az olvasásba, de félszemmel vigyáztam a pillanatot, a mikor Stánczi néni az ablak felé lenditi a Cir-

most. .,Nadselüen" sikeruilt a lendités: Cirmos az ablak párkányára esett, ott két lábra állt, én meg szembe spricceltem. Nosza, egyéb sem kellett Cirmosnak, egy hirtelen fordulással visszaugrott, egyenest a Stánczi néni karjai közé.


Leirhatatlan volt a Stánczi néni meg a Cir mos rémülete, főként, amikor én teljes erővel spricceltem a menekuilő Cirmos után. Szégyen a futás. de hasznos: Stánczi néni, mintha szemét vették volna, ugy rohant kedvenc Cirmosával.

Husvét hétfójén is meglehetett volna elégedve Stánczi néni. oly alaposan megöntöztem. Persze, sïrii bocsánatkérés közt mentegetôdztem. hogy én Cirmosnak szántam a szódavizet, világ. ért sem Stánczi néninek és gratuláltam Stánczi néninek nadselü gondolatához, amely még nadselübb lett volna, ha egy kis kutyácskát dob be. mert - hiszen tetszik tudni, nagyapóka lelkem - én szeretek minden állatot, a macskát is, de legjobban a kutyát, mert ez a leghiiségesebb állat.

S mi történt? Mit gondol, nagyapóka lelkēm? Az történt, hogy másnap reggel, amikor felébredtem, egy kis fehér kutyakölyök szaladgált a szobámban, nyakában egy szalag, a szalagba belevarrva: Ocsikének, a félelmet nem is merőnek.


Mondanom se kell tán, hogy Stánczi néni örökre lemondott a velem való versengésről Mert tetszik tudni, nagyapóka lelkem, gondolat és gondolat közt kuilömbség van. Például s zép volt-az a gondolat, hogy Stánczi néni rám testálta a házát, de más a „nadselii" gondolat. Whhez már csak én értek igazán.

A másolat hiteléiil: Elek nagyapó.


## Jönavonat!

Mühlbeck Károly rajzával.


Jön a vonat, jön a vonat! Mindjárt itt az állomáson. Akinek még jegye nincsen, egyszeribe jegyet váltson! Mennyi ember, mennyi láda. mennyi kosár! E sok ember, e sok cók-mók vonatra vár, vonatra vár. Jön a vonat, jön a vonát! Beszaladt az állomásra. - Gyorsan, gyorsan, szálljanak be! Nem áll, csak egy szusszanásra.

Van tolongás, gabalyodás! Szaladgálnak jobbra, balra. Egyik leszáll a vonatról. Másik felszáll a vonatra.

Kocsiajtók becsapódnak. A kalauz kiált: mehet! Füstöl, pruiszköl a masina. Már indul is Isten veled!
E. EO.

# Doczynéserde Anna: Bagoly naploja 

## (Második közlemény.)

Május 20.
Annyi dolgunk, hogy napok telnek el, amig, kedves naplóm, hozzád jutok. Mily jó, hogy csak Bagoly vagyok! Milyen pazar ruha kellene nekem is, ha pld. tündér lennék! Ugyan, fáj egy kissé, hogy nem ott vagyok, ahol az iskolaszéki tag urak leányai, de hát Bagoly is kell hogy legyen valaki künn az erdô vad bogán. Anyám azt mondja, hogy: csak annyi baj legyen! De Zéfka és barátnői nagyon duihösek lettek, amikor a tervezett jelmezeket meglátták és azt mondták. hogy ez égbekiáltó igazságtalanság, a két legjobb énekest eldugni, csak azért, mert szegények. Ez bosszuért kiált! Tüntetve félre is álltak a karból. De Pepi néni megmagyarázta, hogy ezeknek a kis lányoknak az apukájuk sokat tesz az iskoláért és muszáj, hogy fốszerepet kapja-
nak, azonkivül elbirják a ruhák költségeit is. Hiszen, ez igaz, de az is igaz, hogy olyan rossz magaviseletüek vannak közöttük, hogy csuda. És ha Pepi néni azt mondja, valamelyiknek, vigyázz, mert megmondom apusnak. azt felelik vissza: Igen, ha merné!

A multkor meg az egyik berontott az lgazgató nénihez az értesitőjével és elpanaszolta. hogy neki dicséretest adtak a magaviseletből. holott türhetetlent érdemel! Hiába! Ziillik a világ!

Május 25.
Mit irtam! Züllik az osztály. Pártokra szakadás, Zéfkának már egész külön tábora van. Nagyrészt persze azokból, akik csak a karba keriiltek. Nem igen akarnak énekelni. Rosszul megy a dolog. Pepi néni dul-ful. Hiába magya-
rázom a helyzetet a lányoknak, azt mondják nekem: ,.az olyan szolgalelkek, mint te, sohasemmentik meg a hazát. Fz a Zếfi forràdalíni lélek

$$
\text { Május } 26 .
$$

Zéfkáék terveznek valamit. Nem tudom, mit mert velem nem közölték. Ma hazamenet megkérdeztem tôle, mit titkolnak előlem. Azt mondia. Neked mirden egyformán jó, te vazallusnak sziulettél, semmi közünk hozzád. Tudom én, hogy mit jelent az a yazallus, de azért a Zéfka beszé. dét mégsen értetten. Megkérdeztem hát Julcsít is. $\widehat{O}$ megsimogatott és igy felelt: Te olyan kis liba vagy. Ne iórődj semmivel. Fujjad csak, fujjad csak szép es'ondesen.

Hát bánoom is én mindezeke!! Fuvom, fuvom tiszta szivemből, ha Pepi néni igy parancsolta s pont. Azért a multkor is megtapsoltak a társaim

Május 28.
Minden ismét rendben van. Ugy látszik. hogy megbékéltek a kedélyek. Ma a tanári kar elơtt próbáltunk és jol ment a dolog. Aki nem tudta, nem is vette észre a kegyes csalást, ami a Csipkerózsa körül folyt. Jolánka hátrafordult ugyan egypárszor a szinfalak felé, mielōtt énekelni kezdett volna, de ezt csak mi tudjuk, hogy miért. És Julcsa oly ügyes. Most egy pár nap óta minden oly összevágóan megy.

Május ${ }^{1}$.
Mily , butaság! Valaki ma azt kérdezte tōlem, hogy Julcsa és én milyen ruhában leszünk! Mondtuk neki, hogy nekünk nem kell jelmez, mert szinpad megett a helyünk. Ês ha - folytatta - szereplés után, vagy az élőképhez kitapsolnak? Hiszen ti ketten tudtok a legszebben énekelni. Nos, mi lesz akkor? Tán azt hiszitek. hogy amiért eldugtak titeket, a közönség nem lesz kiváncsi rátok? Bizisten, ez a kislány némi is olyan butuska, mint legelōször gondoltam. Fil-
mondtam hát édesanyámnak is a dolgot. Azt mondja, hogy egy barna sirting bagoly ruhára esetleg nekiink is telik.

Junius 2.
Oly izgatottak vagyunk. Már csak napok kérdése a dolog. Isten, segits!

Jumius 5.
Mindenki csak az elōadást beszéli. Ma a varrónönél voltam a jelmezemet próbálni. Igazán annyi álhirt hallottam ott az elôadásról, hogy csoda. Pld., hogy Pepi néni, aki eddlig azt vallotta, hogy csak a kilenc részbôl szabott harangszoknya az elegáns, megdivatositja a ruháját sôt még a páncél derékját is. A bélésből kivettek pár halcsontot és oldalt kiengedtek 2 centimétert a bôségbôl. Ezt, azt hiszem, inkább a nagy meleg miatt gondolta, mert ami zsufoltság és meleg ott lesz, azt nehéz volna 48 cm . bóségï derékben és kilenc cvikliben kiugró bőségii harangaljban kiállani. Azt is mondjak, hogy a Csipkerózsa jelmeze kerek negyven forintba keriult, a kalaposnéktól az összes rózsaszin babarózsákat megvették. Mamája, a porcellángyárosné, Pestrôl hozatta a ruhajatat, kerek, mondd kerek száz pengơert. A iendörkapitány nem akarja a görögtïzet megehgedni. Pedig mily kár, sohhajitja a varrónő. © Csak épen a kisasszonyka ruhája szinéhez nem elơnyös. Az már igaz.

## Junius 6.

Ma a fốpróba. Holnap pihenés. Holnapután elôadás. Na, az igaz, hogy a leckéből édes keyeset tudunk. A számtan tanár ur még azt is ösz. szeszidta, aki az ifjuságnak szindarabot ir, uem is szólva azokról, akik benne szerepelnek. Ennek az urnak semmi érzéke a müvészethez. Azt mondta, nem is jön az előadásra. Nem baj, ugyis elkelt már minden jegy, annyian lesziink mint a gyufák. Tśfenem, be jó, hogy nem kell kiállanom elibük!

## A meséskion y y

Zoltikának szép kis könyve.
Versek, mesék, képek benne. Verset, mesét olvasgatja.
Zsuzsika szépen hallgatja
S fel-felkiált: O de szép!
Szép, szép, szép.
$o$ de gyönyöríi mesék!

Ablakra száll kis madárka,
Meg-meglibhen gyenge szárnya:
thlakot megkopogtatja
S folyton csak azt dalolgatja.
Azt csicsergi: ó de szép,
©, még olvass egy mesét!

# BALATONIREGE 

IRTA : F. VADNAI HERMIN

Valamikor réges-régen, amikor még lakatlan volt a Balaton környéke, gyönyörii szép királykisasszony öriz. te aranyszörii kecskéit Tihany körül. Rózsaszinü hajnalon harmattal itatta, pirosló reggelen balzsamos fiivekkel etette nyáját. A forró nap elől, hïvös erdőbe hajtotta drága, lényes-szőrii kecskéit, s esak napáldozás után jött megint elö. Elöjött, kitárta a nyugvó nap felé két.alabástrom karját, a vörös sugarak elöntötték tïndérszép arcát, alakját; illatos, bóditó rózsabimbóhoz hasonlitott, amelyben mindenki csak gyönyörködött. Ajaka kemény, zárt rózsaszirom volt, nem nyilt még meg soha senkinek: a virágszálhoz hasonló királykisasszony néma volt.

Történt egyszer, hogy a Balaton tündérének legkedvesebb fia beteg lett. Beteg-ágyának mohapárnáit tündérek, vizi nimfák örizték, összehordták számára a legszebb, a szivárvány minden'szineiben pompázó kavicsokat́, gyöngykagylókat, vizi-rózsákat; de a királyfinak semmiben sem telt kedve. Unottan küldött el magától mindenkit, esak anyja maradt mellette.

- Anyám, én édes jó anyám, - sugta a beteg királyłi, s kérőn emelte föl kezét.

Kivánsz valamit, gyermekem? hajolt betege fölé az öszhaju tündér, - Hozzak neked virágillatot a Yöldröl? Harmatcsöppet csöngettyii virágból? Paranesoljam ide az aranyhalak hadát? Nyergeltessem kedvenc logasodat, hogy a hullámok hátán ringattasd magad? Vagy támasszak vihart a Balaton tetején? Mondd, mit kiván szived?

Nagyot sóhajtott a beteg s szégyenlösen mondta: - Ugy érzem, rögtön elmulna minden szenvedésem, ha egy pohár kecsketejet kérnél attól a szép királykisaszszonytól, aki hajnalonkint a hegy fokán szokott állani. Ráismersz könnyen, habfehér a teste, rózsaszirom az arca, éjsötét a haja s a szeme olyan, mint a Balaton.

Erre fölkerckedett az ösz tündér, hullámról hullámra vetette magát, mig a tó felszinére került. Lágyan szelte karja a vizet, készséggel vitték előre a fodrosodó habok, aztán partot ért. Alig pár lépésnyire töle állott a világszép királykisasszony.

Szép virágszál, - szólt a bánatos tündér - beteg fiam számára egy kagyló tejet adnái?

A királyleány megértette a kérést, hamar telefejte a kagylót habos tejjel, s kedves mosollyal nyujtotta a tiindérnek.

- Köszönöm, óh, köszönöm, - rehegte meghatottan az anya.

A királyleány megértette a kérést.
A királykisasszony csak állt, nézett, mosolygott.

- Köszönöm, - ismételte az anya.

A szép királyleány még mindig csak mosolygott.
Erre a tündér átkarolta, megesókolta a leány kicsiny száját, s az csodák esodájára megnyilt.

- Szivesen, - csengett az elsó szó ajkáról. Csengeff, zengett, bongott messze a tó hullámain át, mintha angyalok kara énekelt volna. Zengett parttól partig.
mintha ezüstcsöngettyük esilingeltek volna. Benne volt a hangjában minden szépség, minden bübáj, minden hivogatás, esalogatás. Tündér adta a hangot, nem Isten. Szép volt, de áldás nem volt rajta.

Olyan büszke lett hangjának szépségére a királykisasszony, hogy mindenkit lenézett, aki rendes emberi hangon szólott hozzá. Csak magának énekelt, ha kinn volt a tóparton vagy az erdóben. Szegény emberrel szóba sem állott, Istenhez nem fohászkodott. Napról napra gögösebb lett. Ahány kérö eljött érte messze földröl, esak kinevette; kinevette s ilyenkor hangjának csengése a tó fenékig is eljutott.

Igy hallotta egyszer a tó tündérének fia neveini, a kit a kesketej meggyógyitott. S most már 6 is ott alt a tó partján minden este. Várta a királyleányt, akinek éneke egészen elbüvölte, de a szép leánynak senki sem kellett, mindenkit kinevetett.

Kinevette a szép tündérkirálylit is, aki bánatában elsorvadt.

Bősz haragra gyult most a tó öreg tündére. Sebtiben a tó felszinére vetette magát solyan vihart támasqtott, aminőt sem azelôtt, sem azután ember lia nem látott. A sziklák köziil magas lángnyelvek csaptak eló, a loobgó tüz mind a tó partjára szoritotta az aranyszórii nyájat. A hullámok besodorták a tóba s ott benne veszett a legutolsó gida is. Mindmáig hányja magából a Balaton a kecskekörmöket. Maga a gőgös királykisaszszony eltünt. De megfogta az átok. Hangja, amellyel vétett, szépen zengó, ritkán szóló hangja ott rekedt valamely tihanyi üregben, s bárki szól hozzá; koldus vagy király; bármit kérdezzen töle: jót, rosszat, szépen relel rá a tihanyi visszhang.
(Szászrégen.)

## 

A CIMBORA 1922. ÉVI BEKƠTÉSI TÁBLÁJA pompás vörös vászonból, arany nyomással elkészült. Megrendelhetö legkésőbb január 20.-ig a Cimbora kiadóhivatalában. Szatmáron. Ára a pénz előzetes beküldése ellenében, dijtalan kiildéssel so lei. Utánvéttel nem szállitjuk.

Szentimrei Jenö: Verses Magyar Krónikája, melyböl Elek nagyapó már több izben közölt mutatót a Cimborában, a Minerva kiadásában Kolozsvárott megjelent. Ez az igen értékes és szép munka, melyet Szopos Sándor és Kós Károly müvészi rajzai ékesitenek, esengö versekben ismertet meg benneteket a magyar torrténelemmel, ugy hogy játszi könnyedséggel tanulhatjátok meg belöle mindazt, amit minden magyar gyermeknek kötelessége megtanulni: nemzete történetét.

A szépen kiállitott kötet ára dijtalan postai küldèssel 40 lei és a Cimbora kiadóhivàtala intján szerezhetö meg.

# Beszámolóa nyári 

Minden évszaknak megvannak a maga örömei. Tavasszal rügyeznek s lassankint leveleznek ki a fák, ekkor nyilik a hóvirág és az ibolya. Mily örömmel viszi a gyermek haza édesanyjának az első szál hóvirágot, ibolyát; a tavàsz legelső virágait! Ósszel van a rengeteg sok gyümöles, akkor érik a szőlō, van a gyümölcsszedés, a szüret. Télen mi a gyermekek legnagyobb öröme? A hólabdázás! Aztán a rodlizás korcsolyázás, hóemberkészités, mind, mind a gyermekek legnagyobb örömei közé tartozik. Hát még a kedves öreg karácsony! Amikor a kis Jézus minden jó gyermeket megörvendeztett varami ajándékkal! Es mégis mindenki a nyarat szereti a legjobban. És miért? Mert ekkor nincs az ember arra kárhoztatva, hogy a szobában üljön, mint a másik három évszak alatt többnyire.

Istenem, milyen szép is a nyár! A mezỏ szop zöld, majd sárga hullamzó vetéseivel, az erdố zöldlombu fáival; a levegőben pacsirta éneke hallszik. Amikor az ember mindezeket látja, önkénteleniul is felkiált: ,,Mégis csak legszebb a nyár! ${ }^{2}$

En is a nyarat szeretem a legjobban. Es nekem nagyon jól is telt el. Itt, Tordán, nagyon jó sósfürdök vannak, különösen a "Sülyedt Akna" nevï tó örvend közkedveltségnek. Lgész nyáron át, amint a fürdóévad megnyilt, fürdeni jártam 'Amikor az idő nem volt alkalmas a fürdésre, otthon iiltem és kézimunkáltam, vagy olvastam.

A környéken gyönyöriu kiránduló helyek vannak. llyenek: a tordai-hasadék, a Városerdő, a székelykő Torockón és a turi-hasadék. Torockót különösen szeretik a kirándulók. Ósszejárják környéke nevezetességeit,' (melyek közé tartòzik a Székelykố is) a nap koronájául aztán lefényképeztetik magukat torockói viseletben. Mi is kirándultunk a turi-hasadékban augusztus hetedikén. Egy kedves családdal voltunk, összesen tizenegyen. Már hetekkel azelőtt tervbe vettuik a kirándulást, csak a helyet nem tudtuk, hová, mig végre választasunk a turi-hasadékra esett. A kirándulás előtti napon nagyon csunya idő volt: esett az esső, fujt a szél. Persze mi meg voltunk rémülve, hogy dugába dőlnek szép kırándulási terveink. Estére azonban nagyon szépen kitisztult az idő, szép csillagos volt az ég s t szél is elállott. Boldogan feküdtuink le. Reggel már fél hatkor talpon volt az egész család. Egy-kettőre ki volt takaritva a lakas, megreggeliztünk és jó kedvvel indultunk utnak a felpakoli kozarakkal. A „Regele Ferdinánd" gimnázium elôtt csatlakozott a másik kedves család is hozzánk és teljes jókedvvel folytattuk utuakat. Egy darabig mentünk az országuton, majd
letértünk a mezöre, mert az országuton nagy kerülôt kellett volna tegyünk. Körülbelül másfél órai menetelés után Koppánd faluhoz érkeztünk, de nem mentünk a falun keresztuil, hanem a temetóje mellett a szekérutra tértünk. Itt nemsokára utunkat állotta a Rákos-patak, keresztuilmentünk rajta, mentünk egy darabot, hát nem ismét előttuink volt a patak? Mégegyszer átmentünk és a koppándi-erdőhöz értiunk, ahol le is telepedtuïnk. A hasadék innen körülbeluil egy félkilóméternyi messzire van.

Jóizüen falatoztunk, miután pihentünk kissé, s falatozás után ki erre, ki arra, kóborolni mentünk, az öregek visszamaradtak. - Nagyon szép hely! A patak ott folyik végig az erdó alatt, medre telistele van kisebb-nagyobb szikladarabokkal, partján bársonypuha tú yéges-végig, a fákon túl pedig a hasadék óriási sziklái mere deztek ég telé. - Cipôt, harisnyát levetve, mezitláb maszkáltunk a puha fúben, majd kedvet kaptunk s bele-bele lépkedtünk a patakba is Majd a sok mászkálástól kifáradya, ismét visszatértünk tanyánkhoz. Miután másodszor is kipihentük magunkat, ismét falatoztunk, majd egy pár pohár bor elfogyasztása után nótára gyujtottunk.

Egyszercsak hangos „hó, halló, halló!" kiáltásokra lettünk figyelmesek. Hát a három öcsém Józsi, Gyuri és Karcsi a szemközt levô sziklaoldal tetejéről integettek le zsebkendőikkel; mialatt mi nótáztunk, észrevétleniul elillantak egy kis "huncutkodásra" szavajárásuk szerint. Kicsit később még táncra is kerekedtuink, a társaság egyik kedves férfitagja szolgáltatta a tánczenét mandolinjával.

A késỏ délután is jókedvben talált, amikor már a hazatérésre kellett gondolnunk. Nagyon nehezen keltünk utra, mind huztuk-halasztottuk az idôt, ugyannyira, hogy hét órakor indultunk vissza, a „Ballag már a vén diák-ot énekelve" Mindenkinek egy kis szikladarabkát hozott el emlékiil. Kilenc orakor már otthon voltunk s egy kellemesen eltöltött napnak az emlékével tértünk nyugalomra. Most már itt az ősz és nemsokára a fehér szakállu Tél-apó is beköszönt a maga örömeivel. Eltelik a tavasz is és ismét a kedves nyár, mehetünk fürdeni, kirándulni, gyönyörködhetünk ismét a hullâmzó kalásztengerben, a sötétlombu fákban, pacsirták dalában. Tehát ne buslakodjunk azon, hogy itt az ősz, hanem kérjük a jó Istent, hogy adjon erőt, egészséget, hogy érjük meg épsegben a jövő nỳarat!
('Torda, 1927. IX. 16.)
Palocsay Erzsébet.

# A DICSEKEDÓK 

Apró unokáinak meséli ELEK NAGYAPÓ.

Volt egyszer egy ember s annak három fia. Ez az ember a két idősebbik fiát mesterségre adta. Az egyikből borbély, a másikból kovács lett. A legkisebbik fiunak nem kellett semmiféle mesterség. Ez beállott katonának.

Esztendô mult esztendố után, a fiuk nem jártak haza. Egyszer aztán levelet kaptak, hogy siessenek haza, ha még életben akarják látni az apjokat. Iöttek is a fiuk azonnal, s hát csakugyan halálán volt az apjuk.

- Oh, édes fiaini, -.örvendezett a haldokló ember - csakhogy még egyszer láthatlak! Mondjatuk el nkem, melyik mire vitte? Jól ki-tanultátok-e a mesterségeteket?

Mondta a legidősebbik:
Ne búsuljon, édesapám! Én jól kitanultam a mesterségemet. Ugy tudok beretválni. hogy a nyulat futtában megheretválom.

- Na, ez igen szép. -örvendezett az öregember. - Ha olyan jól tudsz beretválni, akkor te a jég hátán is megélszz, édes fiam.
- Erettem se búsuljoni, édesapám mondta a második legény, a kovács. - En-meg ugy kitanultam a mesterségemet. hogy a lóra futtában felverem a patkót. meg le is veszem róla!
- Oh, de ió, Istenem, oh, de jó! - örvendezett az öregember.

Aztán a katona fiát kérdezte:

- Hát, te fiam, milyen katona vagy? Jól tudsz-e bánni a karddal?
- Tól ám! - mondta a katona. - Hallgasson csak ide, édesapám. Egyszer sétáltam az ut-
cán. még pedig a legfényesebb ruhámban. Amint sétálgattam, hullani kezdett az eső. Hej, Uram Terentóm, gondoltam magamban. most mit csinál iak? Megiiedtem, hogy az eső átáztathatja az én szép atillámat. No, nem gondolkoztam sokáig. Hirtelen kirántottam a kardomat. s olyan gyorsan vagdalkoztam magam körrül, hogy egv csepp esô sem esett rám. Hej, hogy csodálkoztak a többi katonák. amikor visczamentem a kaszárnyába! Kérdezték, hogy mit csináliam. hogy nem vert meg az eső? Aztán jött az ezredes ur. Az is megkérdezte. Haptákba vágtam magamat, s mondtam: - Jelentem alásan, vitéz ezredes ur. nem csináltam én egyebet. csak kirántottam a kardomat s azzal visszavertem az esőt! - Derék vitéz vagy, fiam, mondta az ezredes ur. s egy zacskó aranyat adott ajándékba.
- Oh, Istenem. Ifienem, örvendezett az öreg ember, most már igazán nyugodtan halok meá! Látom, hogy megéltek a magatok mesterségéből. Nincs szükségetek arra a pénzecskére. amit lassanként összekupurgattam.

Eppen akkor lépett be a pap. Azért jött. hogy a haldokló embernek feladia az utolsó kenetet. Amikor ez megtörtént, a haldokló ember odaadta a pénzt a papnak. hogy ossza ki a szegények között.

Hej, hogy lekonvult a dicsekedő fiuk orra! Ugy elment a kedvük a dicsekedéstől, hogy soha többet nem dicsekedtek.
(Kisbaczon.)

## Tizlogaskérdés

Második Stollwerek pályázatunk eredménye.

Második Stollwerck pályázatunk szintén szép eredménnyel zárult. A kitüzött határidőig 494 felelet érkezett be, melyeket ezuttal már szigorubban bixáltunk felül, mint az elsöt. - Mint érdekességet kell megállapitanunk. hogy a közel ötszáz pályázó több mint kétharmad része leány, ami azt látszik bizonyitani, hogy lapunk kis olvasói között a leányok szivesebben és szorgalmasabban foglalkoznak ennek az igen hasznos és ismeretterjesztó pályázatnak a megfejtésével.

A tiz fogas kérdésre a felelet a következő :

1. Marconi.
2. Vörösmarty Mihály.
3. Kolumbus Kristóf.
4. A szigetvári hős.
5. Lindbergh.
6. Olaszország.
7. Hét.
8. A verssorok végén egy-két szótag összecsendülèse. 9. Rongyból.
9. Kialudt vulkán helyén keletkezett mélyvizii tó. Megfejtették 494-en.
A sorsolásban résztvettek névsora: Gảl Ernő, Jaka bovits Margit és Dezső, Petrovszky Ilonka, Jónás Lac: és Iluska, Hanvay Erzsike, Katona Béla, Rothstein Bandi, és Gyuri, Fleissig Edith, ifj. Girisik Gyula, Schwartz Zoitán, Névtelen, Kiss Mártha, Kövér Testvérek, Kanar, Ottó, Balla Pista, Sándor Árpád, Kohn Zsuzsi, Moldvai Marika, Salamon Zoltán, Peter Sándor, Muzsnay Gabi Gabesák Ilonka, Smil Gizi, Gerber Lajos. Fukâes Pit, Kiss Endre, Huber Karesi, Fodor Laci, Neku'a Elvira, Petrovay Gabriella, Antal Tibor, Gaál Heduia, Pollák Éva, Szokolay Dóra, Ulrich Baba, Gátı Emilia, Senor

Hlike, Faragó Matild, Havadtöi Imike, Katz Margit és Ilonka, Kain Irén, Thima Endre ès Hlonka, $K$ hn llés, Sassy Csaba, Thuróezy Zoltán, Papp Imre, Kíroly és Laci, Gáspár Laci, Hutter Endre, Dinnges Juiska, Daniels Felicitas, Partos István, Nagy Áron, Kebeley Marcsa, Román Titi, ifj. Frank Albert, Szokol Robert, Szabó Anna, Várady llonka, Bortnyik Irénke, Gergsiy Lilly és Ibolyka, Polifka Margit. Szokop Margitka, Lazzló Etuka és Klára, Molnár Nóra, Rajtók Gyula, Haurik Jolánka, Szőke Juci, Szabó Ducika, Béres Mici ès Kato. Turóczy liona, Serester Amna, Dózsa Vera, Pongrácz Béla, Besenyey Margitka, Waldmann Terike, Horváth lotváa, Sqathmáry llonka, Sz. Nagy Rózsika, Gáll Endre, Sulyok Ella, Hétvegh Rózsi, Antónya Klára, Vendler Barna, Róth Lajos, Dienes Klára, Heusler Magda, Kondor Manci és Ocsi, Birek Laci, Sárossy Béla, Molnár Beatrix. Szánto Klára, Kicsi Sanyi és Boriska, Tuka Lacika, Kalmár Icu és Pista, Szabó Irénke, Schwartz Gyula, Farkas Ilouka, Lázár Mariska, Ilonka és Józsika, Iszlay Elek, Rauch Klári, Dávid Irén és Berta, Kiss Pál, Markovits Ha, Dubb Árpád, Szántay Aladár, Lebovits Lilly és Klári, Palocsay Erzsébet, Bodnár Klárika és Icuka, Glück Imre, Báró Huszár Mária, Früstők Öcsike, Neumann Magdus, Lengyel László, Hermann Lili, Nagy Ferenc, Tóth Ernö, Salamon Bubi. Raucher Károly.

A sorsolás megejtése után a nyertesek neve a küvetkez6̈ :

1 dijat nyertek: Hanvay Erzsike, Csiz; Kiss Mártha Arad.

2 dijat nyertek: Nekula Elvira, Honeztö; Rothstein Bandi és Gyuri, Szatmár; Gerber-Lajos, Marosvásárhely.

3 dijat nyertek: Faragó Matild, Csermő; Turóczy Hlonka, Kézdivásárhely, Béres Mici és Laci, Mehynce Molnár Nóra, Arad, Papp Imre, Károly és Laci, szatmár, Tima Endre és Ilonka, Zilah.

4 dijat nyertek: Waldmann Terike, Nagyszentmiklós; Horváth István, Nagyenyed; Sz. Nagy Rózsika, Kisjenó; Heusler Magda, Nagyszentmiklós.


# Elek nagyapó üzeni. 

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

Salamon Zoltán, Aranyosgyéres. Megkaptam Róka Piróka levelének a helyreigazitását, de figyécneztetlek, amiré már rég akartalak figyelmeztetni, hogy a ceruza-irás rontja az iró meg a\% olvasó szemét is. A ceruzát voltaképpen akkor hásznaijuk, amikor hirtelenében valamit fel kell jegyezniunk de levéliráshoz meg nagyobb közłemények megirásáhe\%, amilyen ez a helyreigazitás is, toll való. - Hevesi Gusztáv. A te helyreigazitásod is beérkezett, de levelet is várok tôled. - Olosz Iván és Egon, Kisjenö, Aradmegye. Jól éreztem, hogy a költỏ fiai vagytok. Képzelem, hogy nemesak a Mikulás, de Jézuska is sok szép mindent hozott nektek. Majd irjatok meg, hogy miféle könyveket kaptatok a Cimborábau hirdetett könyvek nagy seregéböl. - Mitterhuber Ludmilla, Petrozsény, Számon tartom az igéretedet, hogy ezután gyakrabban irsz, de mert te is ceruzával irtad Róka Piróka levelének a helyreigazitását, a Salamon Zoltánnak szóló figyelmeztetés neked is szól. - Lázár Huska, Gyergyószentmiklós. Ne csak akarjon irni az öcséd, de irjon is. Ha harmadik elemibe jár. már rég kellett yolna irnia. Mondanom se kell, logy öt is orömmel látom unokáim seregében. A találós kérđés jou. _ Lázár Mariska, Gyergyószentmiklós. Ha az októberben megrendelt két könyvet még december közepén sem kaptátok meg, ennek csak egy magyarázata lehet: elvesztek utközben valahol. A kiadóhivatalt figyelmeztettem a pótlásra. A Miku’ással esakugyan meg lehetsz elégedve: ha kevesebb nyalánkságot hozott, mint máskor; a helyett visszahozta édes anyátok egészségèt. Képzelhetö-e ennél drágább ajándék? A találós mese régi jó ismerős. - György Lacika, Tureni. Jobb későn, mint soha. Fö, hogy ezután szorgalmasan irsz levelet. Tureni-t nem találtam a He'ységnévtárban. Közöld következö leveledben a magyar nevét. - Csontos Andor, Kolozsvár. Szinte hihetetlen. amit irsz. De hát ez az élet, fiam. Nincsen rózsa tövis né'kïl. - Ábrahám Pisti és Otti, Torda. Szép nap volt az a tordai nap, sohasem fogom elfeledni. s ha Isten éltet, elmegyek én még a tordai unokákhoz. A keresztrejtvény sorra kerîl, s remélem, rátok is mosolyog majd a szerencse, ha szorgalmasan fejtitek a rejtvényeket. - Salamon Zoltán, Aranyosgyéres. Ha már van 40 könyved, ez azt jelenti, hogy van 40 jóbarátod, s ha az o'vasás a legkedvesebb szórakozásod, ennél szebbet és jobbat nem mondhatsz magadról. Remélem, idejében megkaptad Édes apám falujában cimii könyvemet, ugyszintén a 31. szamot is, meg az 1. szamot, amely he-
lyett a 4 -iket küldték tévedésből. - Rauch Klári, Sudrigiu, Biharmegye. Közöld velem Sudrigit magyar-nevét, mert nincs meg a Helységnévtárban. - Windholz Ödön, Máramarossziget. Keresztrejtvényed megfejtését nem közölted velem, arra pedig nincs idöm, hogy enélkül ellenörizzem rejtvényed hibátlan voltát. Ird ujra az egészet a megfejtéssel egyutt. - Pályi János, Losoncz. E. kell bucsuznod toblem és a Cimboratól, mert édes apád meghalt hirtelen halállal, s édes anyád az özvegyi nyugdijból nem járathatja tovább. Istenem, sóhajitok fel önkéntelen, ha én most gazdag ember volnék! Küldeném tovább neked, te háhís szivii gyermek, aki megköszönüd azt a sok mesét és történetet, amit tölem olvastâl. A jó Isten adjon eröt, egészséget édes anyádnak, hogy nevelhessen téged, s találjon benned vigaszalást! Katz Teréz, Szatmár. Most kezded a betivetésto s elsö betüiddel nagyapót üdvözlöd. Elgyönyörködtem a te e'sö betüidben és benued is, akinek kicsi szivéből nagy szeretet árad felén. Hát calk ir, szorgalmasan Terike, a a . tán levelröl levélre szépüni fog az irásod s nagy len\% az örömed neked is, édes anyádnak is, akinek tolmáesold meleg uddvözletemet. - Kain Irén, Brassó. Órvendek az örö̈medñek, mit a könyv szerzett neked. Szivböl kivánom, hogy gyakran legyen hasonló örömed. - Vogel Edith, Nagyenyed. Nemesak te örültél az ïzenetemnek, de örült anyuka is, aki azt mondta, hogy senki sem tud oly kedvesen és okosan irni a gyermekeknek, mint nagyapó. A jó Isten ajándèka az, édes unokám, ha megtalálom az utat a gyermekek, s - van okom hinni a nagyok szivéhez is. Ha szomoru vagy to is, anyuka is, hogy oly csunyán bántak el zsidó testvéreinkkel ês a templomokkal, ezen nem csudálkozom. Szomoru e miatt minden jóérzésü ember. Én sajnálom a templomrombolókat is, mert , "nem tudták, mit cselekszenek". Már pedig sajnálatraméltó az oly ember, aki nem tudja, mit cselekszik. Anyukádnak to'mácsold viszont jó kivánságaimat. - Halász Lajos, Szatmár. Igy, látod-e, igy kell beszámolni, ahogy beszámoltál a nyári utazásodról. - Bodnár Mariska, Kovin, Jugoszlávia. Dicséretes munkát végeztél Róka Piróka ’evelének a helyreigazitáaśval.

> ELLENZÉK
> a legrégibb
> és legelterjedtebb magyar napilap
> *
> Szinház, mưvészet, zene, Sport, Sakk, Radio, Automobil rovatok, lrodalmi melléklet
> CLUJ (KOLOZSVAR) Str. UNIVERSITATII \&

## FEJTÖRÖ.

A sorsolásban valo reszvételre egu rejtvény meglejtése is jogosit!

A rejtvény megfejtését, a megfejtōk és nyertesek névsorát egyszerre, a megfejtést követō hónap végén közlöm !

A meglejtések beküldésének határideje a rejitvények meglejtését követő hónap 10 -ik napja.

## SZAMREJTVĖNY. Beküldték: Kovrig gyerekek.

22282426 Evöeszköz.
25142426121819 Tó.
101413111926 A hadseregben sok van.
971714 A tanuló rendesen tintával ir belé.
23820 Erdélyi folyó.
1368 A nyár ellentéte.
116109 Miklós kényeztető neve.
34567 Egy szin.
15217 Ez lesz a hóból, ha elolvad.
Megfejtése egy népdal elsö sora.
PÓTLÓREJTVENY.
Pekuldte: Moldvai Marika.

- aradicsom.
$-\mathrm{lom}$
- ándor
- lma
- ndor
- is
- kos
- amu.

Egy hires költó neve.

## Cimboraképes gyermeklap 

Szerkesztö́sége: Batanii-Mici (Kisbaczon) u. p. Ba-tanii-Mari (Nagybaczon) jud. Treiscaune (Haromszèk megye). E cimre küldendök a Cimbora részére szånt kézinatok, az E'ek nagyapóhoz irott levelek és rejtvénymegfejtések.

Kiadóhivatala: Satumare (Szatmár) Str. Petru Rares (Petöfi ueca) 43. A kiadóhivatalhoz ktildendök a Cimbora elöfizetési bejelentései, dijai, könyvrendelések ès mindennemü a lap küldését, megszüntetését célzó közlemény.

Elöfizetési ára negyedévenként:
Romániában: 100 lei
Csehszlovíkiában: 20 eselkorona
Magyarországon: 3 pengō
Jugoszláviában: 50 dinár.

# Január 30.-ig meghosszabbifiuk a Cîtỏbora ingyen könyvajándékainak széfoszztását! 

## Mlinden olvasónknak lehetővé tesszük e pompás ifjusági könyvek megszerzését !

Igaz és. öszinte örömmel tölt el bennünket az a väratlan nagyloku érdeklödés, melyet ingyen könyvakciónkkal kapesolathah olvasóink körében tapasztaltunk. Ereztiik és tudtuk, hogy amikor ezt az ingyen könyvakciót kihirdetjuik, olvasóink kivétel hélkül nagyra fogiák értékelni ezt az igazán rendkivüli alkalmat, amellyel módot nyujtunk- elöfizetōinknek, hogy értékes, szép kiál itásu és magas irodalmi értékii könyvhöz jussanak teljesen dijtalanul.

Mégis meglepett bennitnket az a köriilmény, hogy ez az érdeklödés még a legnagyobb várakozást is feluilmulta: elörizetöinknek több mint Yele vette már eddig igénybe az ingyen könyveket és még most is napnạ után érkeznek hozzánk levélek, melyben a határidö meghosszabbitását kérik, azzal, hogy egyesek esak késöbb tudják qél illetvè égész évi dijaikat bekïldẽni.
 hosszabbitjuk és minden elöfizetönknek megkilldjutk az általa kiválasztott 4,3 illetve 2 dirb, könyvet, ha elöfizetését egy egésż, háromnegyed illeive fêl êvre megujitja.

Elơłizetôink a következó könyvekböl válogathataak :

> Benedek: Edesapám falujában. Gaál: Koldusvezető. īj. Gaál: Aladuin esodalámpája. Farkas: A szerencsekeresōk. Herczeg: A bujdosó bábuk, Lörinczy: Mátyus földjén. Möra: Csalavári Csalavér. Tábori: Barlanglakôk.

A fenti könyveket ingyen és bérmentve küldjük és pedig:
négy tetszés szerinti kötetet annak, aki 1928. jan. 1-töl kezdödöleg 400 leiel egy évre;
hàrom tetszésszerinti kötetet annak, aki 1928. јan. 1-tôl kezd6döleg 300 leiel háromnegyed évre és végül
kêt tetszẻsszerinti könyvet annak, aki 1928. jan. 1-től kezdódöleg 200 leiel egy fêlévre elölizet a Cimborára.
Miutân a fenti kötetek mindegyike a könyvesboltban 30 leibe kerül, a kedvezményt igénybevevó egész éves elöfizető a Cimboráért inindössze 280 leit, a háromnegyedéves 210 leit és a félévés elợizetố mindössze 140 leit fizet, mert a külöribözetet jó könyvekben kajpja vissza.

A jauuár 30 -ig meghosszabbitott határidớt most mâr semmi esetre sem hosszabbithatjuk meg, kérünk tehát mindenkit, hogy amennỳihen könyvkedvezményükre igéayt tart, elöfizetését ugy killdje be, hogy az hozzánk eddig a terminusig beérkezzék.

Magyarországi, csehszlovákiai és jugoszláviai elöfizetóink is igénybevehetik a fenti kedvezményeket, ąonban tölïk a következó postaköltség megtéritését kérjlik:

Magyarországha könyvenként 20 fillêr.
Csehországba könyvenként. 1 korona.
Jugoszláviáha könyvenként 2 dinár.
Amennyiben ajánlott kuildést kivánnak, ugy még további 40 fillér, 3 kor., illetve 4 dinár küldését kérjük.
Ha tehát igényt tartotok a könyvekre, ugy siessetek a dijak beküldésével, mert január 30 . után semminemü ingyen könyvigénylést nem vehetünk figyelembe.

CIMBORA KIADOHIVATALA.

