

# Tavaszidal 

Tavaszodik, tavaszodik, Télapónak alkonyodik Óroend ennek ember, állat, Virágos mezöben járhat.

Csikó táncol, boci ugrál, Kis malac a gyepen turkál, Tyukanyó meg kapirgálgat, Okosabbat nem csinálhat.

Riska tehén is estére Tejecskével hazatére. Csurog a tej a sajtárba -
„Tartsd a bögrét, te kis ároa !"

$$
E-\dot{c} .
$$

# HÁROMANGYAL <br> - Mese. - <br> Irta: VICTOR EFTIMIU. Magyarba átültette: HELTMANN ERVIN. 

Kicsiny gyermek voltam még, amikor három angyal kopogtatott ablakomon. Három ragyogó fehér angyal, akik karácsony éjszakáján szállottak le hozzám. Mindháromnak nagy, ezuistös szárnya volt. Testüket arany virágokkal telehintettt kék selyemköpenyeg boritotta. A három angyal megtévesztésig hasonlitott egymáshoz.

Ajándékaikat átvéve, igy szóltam hozzájuk :

- Kedves arkangyalok, szivből köszönöm, hogy felkerestetek. Mondjátok csak, testvérek vagytok-e, hogy ennyire hasonlittok egymáshoz?
- Eltaláltad. Testvérek vagyunk, hangzott mint egy szájból a felelet. - Testvérek vagyunk, mint ahogy az ég angyalai mind testvérei egymásnak. A földön azonban sohasem láttuk, ismertük egymást.
- És mik voltatok ott lent a siralom völgyében?...

Az első közülük igy felelt :

- Földi életemben szép ifju voltam, s Flóríánnak hivtak. Ha az utcán, aggastyánnal találkoztam, aki fát vitt vállán, elvettem terhét és lakására vittem anélkül, hogy e szivességért fizetséget kivántam volna. Az aggastyán megköszönte fáradtságomat és megáldott engem. Ha nehéz munkában görnyedő embert láttam, feléje nyujtottam segitó kezemet, amivel nagy zavarba hoztam mert nem tudta, miként köszönje meg előzékenységemet. Ha a mezőn vagy erdőben könnyező aszszonyra akadtam, aki elveszett tehenét, egyetlen vagyonát siratta, megvigasztaltam és nem nyugodtam addig, mig az elveszett tehenet meg nem találtam. A szegény asszony is megáldott engem. Isten áldását kérte reám a másvilágon jótettemért És lám! Isten megjutalmazott, arkangyal vagyok.

A második angyal igy szólt:

- En lent a földön öreg asszony voltam.
- Lehetséges volna, hogy egy öreg, ráncos, pupos asszony angyallá változzék át?
- Semmi sem könnyebb annál, - felelt lágy hangon a második angyal. Mi csak a lelkei, nem pedig a porhüvelyei vagyunk az embereknek. A szép lelkek mind egyformák, bármilyen porhüvelyük is volt odalent a földön. Mikor még mint szegény, öreg asszony éltem földi életemet, vizzel telt korsómmal felüditettem a szomjazó munkásembereket. Sohasem kérdeztem, rokonok, barátok, vagy idegenek? Fizetséget sem kivántam tőlük sohasem. A gondjaimra bizott beteg gyermekeknek szép meséket mondtam, melyektől azok édes. boldog álomba szenderiultek. Virrasztottam elhagyott halottak felett, akiket senki sem siratott Elfelejtett sirokat virágokkal ékesitettem. Szeretettel ápoltam nehéz sebesülteket, amig csak az erőm el nem hagyott és meg nem haltam. Halálom után Isten magához szólitott és szárnyakkal ékesitett engem .

Végül a harmadik angyal szólalt meg :

- Én földi életemben közönséges... kutya voltam.
- Lehetetlen! - kiáltottam és felugrottam helyemről. A kutya, bármilyen nemes, hűséges és értelmes állat is, angyallá nem változhatik át..
- Miért nem? - felelt az angyal. Hiszen, nemcsak az embereknek van lelkük. Isten mindenható szeretete és kegyelme közüliunk is megajándékozott nehányat azzal, amiben különben csak emberek szoktak részesedni. Előtte a földi teremtmények mind egyformák. Különbség csak annyi, hogy az egyik oldalon állanak a jó, a másikon a rossz teremtmények..

Én a jó teremtmények közé tartoztam. Féltő gonddal őrködtem gazdám élete és vagyona felett, jóllehet ő a legrosszabb bánásmódban részesitett. Később uj gazdához, egy pásztorhoz kerültem. Ott is rossz sorom volt. Uj gazdám állandóan vert és éheztetett. Azért mégis hűséges voltam hozzá. Óriztem juhait. Egy alkalommal pedig segitsé-
gére voltam, amikor farkasokkal és rablókkal kellett szembe szállani.A tél beálltával sok embernek mentettem meg az életét azáltal, hogy felkutattam az uton elfáradt, félig megfagyott embereket és meleg lehelletemmel uj életre keltettem őket. Sok gyermeket mentettem ki a vizből. Köztük olyanokat is, akik azelőtt kővel dobáltak meg. Végïl megöregedve, megsüketülve és megvakulva, az éhségtől a falvakon át űzve, egy utszéli kőrakáson kileheltem lelkemet. Amint láthatod, Isten engem is a kiválasztottak közéé emelt fel...

- Megérdemelted. Isten igazságos cselekedetet művelt, - feleltem, szemem könnyben uszott, aztán a három angyal rám mosolygott, finom kezuikkel gyöngéden megérintette homlokom és tova repuilt.

A nagy, vakitó fényben, amelyet maguk után hagytak, többé nem tudtam megkülömböztetni, hogy közüluik ki volt a szép ifju, az öreg asszony és a mindenkitől megvetett kutya.

A három fehér angyal pedig szállott az ég felé.
(Torda.)

# MAGYAR PANTHEON <br> Irja Lenayel Miklós dr. CZUCZOR GERGELY. <br> (1800-1866.) 

A nyitramegyei Andódon, földmives családból született. Szuileinek nem voltak nagy tervei a gyermekkel; megelégedtek volna azzal, ha folytatja tovább az ő munkájukat és éli tovább az ő egyszerii, falusi életiiket. A nyugtalan, élénk eszii fiucska kivágyott a falusi környezetből és megindult fölfelé azon az uton, mely a dicsőség felé vezetett, de messzire esett a nyugadaiontól és boldogságtól.

A falusi élettől való szabadulas nak egyszerii módja kinálkozott: gimuázumi tanulmányainak végeztével Benedek-rendi szerzetes lett. Felszentelése után mint paptanár íbb közúpiskoiaban tanitott.

De már ekkor ismert nevï iró. Ơt is, mint iró-kortársait ellenállhatatlan erő sodorta a mult szines hagyományai felé. Az ő álmaiban is feltámadtak az erők; elsirták panaszukat és megmutatták hőstetteiket. A térbeli távolság árnyékba boritja a tárgyakat, körvonalaikat letompitja. Az időbeli távolság megnöveli a hősöket, ragyogó, de átlátszó ködbe öltözeti őket: Czuczor hôskölteményeibe bevonulnak a magyar mult daliái. Rá is hatással volt Aranyosrákosi Székely Sándor kis hőskölteménye: A Székelyek Erdélyben. A költő hosszabb elbeszélő versei Székely sikerének hatása alatt egymás után jelennek meg. Az Augsburgi ütközet-ben a külföldet rettegésbe ejtő, kalandozó magyarok támadnak uj életre, az Aradi gyứlés-ben a királyi trónon iilő bosszuálló asszony torolja meg Kálmán király tanácsosain férjének megvakitását. Botond cimii eposzában a görög császár birodalmát rémületbe ejtő félelmetes magyarok ott állanak Konstantinápoly kapuja előtt, hogy az elpuhult keleti császár népének megmutassák a magyar kar erejét. Vér és vér mindenütt. Mintha korának elkorcsosult magyarját akarná inteni a költő, hogy maga az élet nem a legnagyobb kincs a Földön: az ősök életüket a közös

célok elérése érdekében szivesen feláldozták. A multból lelki szemei előtt felgomolygó hősök között megakad tekintete a nagy Hunyadi Jánoson. Hunyadi Jánost is vértengerből látja kiemelkedni, csakhogy a nagy hős hazájának megvédéséért ontott vért. Tanulmányozza Czuczor ezt a kort, még a Hunyadi-harcok vidékére is elmegy, hogy nagyszabásu eposzt irhasson, de az eposzból csak néhány ének késziilt el. A nagy hazafiról egy kisebb költeményében kitünő jellemrajzot fest. A török-magyar küzdelmek korából Drégely vár hires kapitányának, Szondi Györgynek történetét is megirja.

Czuczor a harmincas évek elején irta utolsó hốsiälteményeit. Kortársaival együtt ő is megérzi az idők változását. Az álmából felébresztett nemzet a đövő felé néz; ott is feltiinnek már a kecsegtető kèek és a félelmetes árnyak. Vajjon mi lesz a sossa hazánknak? Megindul a kiizdelem azért, hog. a nagy leszámolás órája néhány ezer nemesi család helyett egységes és összeforrott népet találjon. Kiadják a jelszót: fel kell szabaditani a jobbáz:yságot. Ez a korszak nem kedvez a nemesség ố: eit dicsőitő hőskölteményeknek.

Czuczor költiszetében tehát crős változást veszünk észre. Szi mos népdalt ir, továbbá népies tárgyu költeményeket. Soknak közöttuik tanitó célzata van. A paptanár kültészetében is megmutatkozik. Népsze uiek voltak tanitó meséi is. A mesék tárgya $n \cdot m$ eredeti, legnagyobb részük a görög-római köitészetbôl való, de feldolgozásukkal erkölcsi ć́it akar elérni.

Világias tárgyu költészete miatt sok iuldözésben volt ré ze. A hatalom urai veszedelmesnek, forradalm'nak találták müködését. A Benedekrend fốpátjánál is feljelentették és szinte szorongat ák a rendet, hogy a költôt elnémithassák. I kiilitó kénytelen egy darabig álnév alatt irni.

A visszafojtott keserüség hatalmas erővel tör ki lelkéből, mikor a nemzet szembeszáll uralkodójával. Szokatlan hevességgel és keménységgel támad a királyra és lelkesiti honfitársait a szabadságharcra. Ez a nagy erővel megirt, szenvedélyes hangu költeménye: a Riadó. A szabadságharc bukása után a bosszut lihegő hatalom sulyos börtönbuintetésre itélte a költő́t.

Czuczor Gergely költői műveken kivïl tudományos munkákat irt. Kisebb, a nagy közönségnek szóló történeti munkái nagyon népszeruiek voltak. Kuilönösen sokat foglalkozott nyelvészeti kérdésekkel. A Magyar Tudományos Akadémia korán tagjává, majd tisztviselójevé választotta. Rábirták, hogy szerkessze a magyar nyelv nagy szótárát. Bár sok tudományos szakmunkára nem támaszkodott, nagy buzgósággal fogott a szerkesztéshez és munkájával használható, sôt nélkülözhetetlen alapot adott az utána következó tudósoknak.

Czuczor Gergely nem volt a legelső a kortársai között. Már-már ráboritja az idố a feledés homályát irói alkotásaira. De a Czuczora korával foglalkozó irodalomtörténetiró meglátja érdemeit a nemzetéért lelkesedő, sokat szenvedő költónek

## 

Jaj be szép ez a Pest. Istenem, be szép! \& benne milyen uri, mily szelid a nép. C̈ssze-dissza jártam utat, utfelet, De szemem nyugodni nem talál helyet. Ablahi ablakon van harom-négy soron,
Oly magas falunkban nincsen a torony. A sok utca tömve, mint a méheraj, Jobbra, balra fényes gyöngy. ezüst, arany,
S mintha bucsu állna késón és korán,
Cifra olt a férfi, asszony és leány.
Ám csudálni méltó mindenek fölött.
Hog.y kevély alig van annyi ur között.
Mert kosárka almát vittem áruba, $S$ fellakarva szépen ültem kapuba. Ott, hogy üldögéltem én, szegény leány, Szépen néze minden átmenö reám. És sokan, de hogy mért, nem tudom biz ér, Visszafordulának többször is felém. $S$ három könyves urfi mír is körbe vetl, Egyik kérdi tőlem: ,Hugom, mi neved"? Kérdi a másik is: .,Hol lakol, babám"? Ês a harmadik mond: .Lelkem, nézz reám!" En meg elpirultam, oh de hogy is nem, Es csak ugy susogoa mondtam meg nevem. Hányával kel almám? meg sem kérdezék, Âm ha annyi lett is volna, megoevék. $S$ mennyi furcsa szépet kelle hallanom. Azt ugy elbeszélni, oh, dehogy tudom! .Hossz-e még be almát, itt ülsz akkor is?" Kérdezének, Isten tudja, hányszor is. Jaj, be szép az a Pest, Istenem be szép!
$S$ benne milyen uri, mily szelid a nép! A hogy álldogáltam utca szögletén. Nagy sietve jött egy szálas ur felém. Fénylet rajt ezüstös szép kalap,s ruha: Gazdag ur lehet. de még sem katona. Allni cifra hintón láttam ol jat én, Bajsza jól kikenve, barna mint a szén. ,Ejnye gyöngyöm-adta kis magyar leány, Nem szeretsz-e engem? én szeretlek ám". Igy köszönte szépen és tán ismere, Mert ugy hiva, hogy csak menjek el vele. "Nem lehet", feleltem, s kérdezé: ,,miért?". "Mert anyámtól meg dan tiltoa, hát azért".
",Be ne menj leányom" az oolt a szapa,
",Bár akárkı hina, házba sehova".
"Kis szivem, tehát csak nem jösz el velem?" Monda, s megszoritá kétszer a kezem.
$S$ busan ott hagyott az utca szögletén,
No. de mit teggek, ha tiltja a szülém! Jaj, ha megharagszik az az ur reám! Mit mivel.jek akkor, mert hatalmas ám! Egy kosár almával bémegyek megint, ES ha majd anyám a régi módra int. Szépen hérem ötet, hadd legyen szabad Fölkeresnem ezt a szép ruhás urat, $S$ hogy haragja szünjék: csókolok kezet, Neki nyujtom által a legszebbeket, Es igérem, hogy azt nem teszem soha, S félni nem fogok, mert ö nem katona. Nem fojthatoti meg Zápolya öldöklỏ
Mert régi erkölcs, spártai férfikar

Amikor ismét felpillantott, testvérei állottak köriulötte.

- Itt van a kis szökevény, - tréfálkoztak, - elaludt a mezőn, a nagy legény! - Mondd csak hol jártál ilyen sokáig! Anyus már mindenfelé keresett. - Képzeld, amikor a mezőn keresztiiljöttünk, egy nagy nyul állott melletted, - két kicsiny is volt vele, - ugy álltak ott, mintha az álmodat őriznék
- Hová lettek? - kérdezte Nyuszi, - jó ismerőseim! - Sehogysem értette, miként aludhatott el a füben. Hisz csak egy pillanatra hunyta be szemét . . Már éppen azon volt, hogy mindent elmond testvéreinek, de eszébe jutott igérete és nem szólt egy szót sem.

Gyorsan hazatért aztán. Nyuszit édesanyja a kertajtóban várta és boldogan ölelte keblére a kis szökevényt.

- Nyuszkó, elaludt az erdốszélen, - ujságol. ta Iluska, a legnagyobbik leány.
- S képzeld csak, anyus, nyuszik őrizték az almát, - folytatta Kózsika a beszámolót.

Nyuszinak megint csak a nyelvén volt, hogy elmondja nyulorszagi tapasztalatait. De aztán eszebe jutott, hogy erről meg anyukának sem szabad tudni semmit, bármily nehéz is eltitkolni vatamit előtte.

A delután is elmult, beköszöntött az este. A kis család megvacsorázott a barátságos fenyü függölámpa alatt, s mikor apa pipára gyujtott, anyuka aludni hivta Nyuszit. Amaz engedelmesen indult kifelé. A kis bársonynyulat szokás szerint magával vitte és az ágyába fektette.

De ma sehogysem tetszett neki. Ahogy ott feküdt mellette es némán meresztette rả vörös iivegszemét, Nyuszinak minduntalan Capsifüleske jutott eszébe, ahogy ott uilt a karján es baratságosan nézett fel reá.

Anyuka halkan imádkozni kezdett. Nyuszi òsszekulcsolta kezét és szépen utána mondta az imádságot; de a gondolatai valahol messze jártak; ott a surii, sötét erdő mélyén, ahol garmadában fekszik a puha mohán a sok tarka tojás... A király arany koronája csillant fel előtte és összefolyt Nyulapó bepólyált lábával... Piros, kék, zöld szinben tarka táncot járt előtte a sok-sok szines tojás és egyszerre megjelent közöttük Nyulné feje, amint fenyegetőzve emelte lábát az égnek.

Odakünn ragyogóan sütött a hold és eziistfehér fénye bevilágitotta a tájat.

- Jaj, ha most jönne Nyulmama! Most, mielőtt még anyuka kiment a szobából! Bizonyosan nem engedné elmenni! Pedig igen kiyáncsi a nagynagy Nyultitokra, amit reá akar bizni a nyulak bizodalma. No, meg a Tavasztojásnak is el kell késziilnie! Szavát adta, meg kell csinálnia!

Anyuka megesókolta, jó éjszakát kivánt, aztán a nyitott ablakon át még egy pillantást vetett a holdfényben uszó, néma mezőre:

- Egy nyul iuldögél odakuinn az ablak alatt, - mondta és ismét csókot nyomott kis fia homlokára, - kár, hogy nem láttad. Nyuszikám!

Valaki kihivta anyukát. (sendesen betette az ajtót és kiment.

Nyuszi megkönnyebbülten sóhajtott fel. A hold széles tányérja már magasan állott az égen, s fényes sugara beboritotta az erdőt. Az ablakpárkányon két hatalmas fül ávīèka jelent meg, melyet egy ugrással Nyulmama követett.

Jó estét, kis Farkas, - köszönt, - készen vagy? A teli hold már javában ontja fényét, nincs hát vesztegetnivaló idốnk! Jer hamar!

Nyuszi neszteleniul ugrott ki az ágyból, belebujt a ruhájába, sebesen harisnyát és cipót huzott - s felkapaszkodott az ablak párkányíra:

- De vissza is hozz ám, Nyulmama, - hogy reggel az ágyamban találjon anyuka!
- Hogyne, hogyve, - tiirelmetlenkedett Nyulné, - erre ne legyen gondod. Gyere, ugorjunk ki a kertbe! Ưlj fel a hátamra, meg is fogózhatsz a fülemben, aztán, hajrá, repiuliunk Nyulországba!

Hej, de pompás lovaglás is voii ez! Nyuszi, ..lova" hatalmas ugrásai ellenére bátran artotta magát. Ugy tetszett, mintha Nyulné egysze ben megnőtt volna. De ezen ideje sem volt gondolkozni. Mint a nyil, ugy suhantak át a réten, hopp! keresztiil a patakon; aztán balra tértek is a kökénybokor előtt álltak meg. Nyulmama letette lovasát a földre.

A kökénybokor javában fürdött a holdfényTenzés elmosolyogta magát, amikor megláita őket. hészségesen tárta szét ágát és utat nyitott nekik a király tanyája felé.

Akkorra már az egész nyulnemzetség összegyiulekezett és türelmetlenuil várta jöttiiket.

A király a trónján iult, oldalán a Husvóti Nyul, karja még mindig fel volt kötve; mögöttuik pedig a nyulminiszterek álltak. Idős, tekintélyes, torzonborz nyulak, akiknek már fehérben játszott

## A TANYA

- Mühlbeck Karoly rajzával.


Messze falutól, városiàl, áll a tanya egymagában. Az udvar nines bekertuc. Ninek keritenék be? Nem megy rá a szomszèd inarhája. Fehér falu, kicsi ház az udvar cteíón. Istálló, ól az udvar végén. Köriil kazlak, bogiyık Ez a tanya.

Az alföldön sok ilyeu tanya van. Ezek a tanyák egymástól is messze vannak. Télen-nyáron itt él a tanya gazdája. A tanya körül van a szántóföld, a rét, a legelő. A tanyán élő ember ritkán jár be a faluba.Csak vasárnap szokott bejárni Akkor felveszi ünneplô ruháját s begyalogol az Isten házába. A városba már ritkábban jár. Rendszerint csak a heti és országos vásárok alkalmával.

A tanyán élő emberek ritkán gyülnek össze. Annál többet a gyermekek. Ôk télen iskolába jár-
nak. Itt is, ott is van iskola. Ebbe járnak a tanyai gyermekek. Hej, de nagy utat kell tenniök, amig iskolába érnek! Mert bizony minden tanya mellé nem jut iskola. Néha nagy a sár, nagy a hó. Ilyenkor gazduram befog a kocsiba vagy szánba: ugy viszi iskolába a gyermekeit.

Csendes, nyugodalmas élet van a tanyákon. Ide nem igen téved vendég. De télen mégis csak össze-összejárnak, névnapra, disznótorra, lakodalomra. Sok helyen van már olvasókör is. Ide járnak esténként. Olvasnak ott jó könyveket, ujságokat. Messze vannak a várostól, mégis megtudják az ujságlapokból: mi ujság a hazában? Mi ujság a nagy világon?

$$
E-\delta \dot{\sigma} .
$$

## 

a bundájuk. A legöregebbik közöttiuk egy pompásan fejlett, széles káposztalevélen hófehér tojást tartott. Óvatosan fogta mind a két lábával és félő gonddal óvta, nehogy valami baja történjék: - ez volt a jövendőbeli Tavasztojás.

- Lépj elő, kis ember! - szólalt meg a nyulak uralkodója, - lépj elő, s helyettesitsd most másodszor is a Husvéti Nyulat.

Nyuszi engedelmeskedett.
A király ünnepélyes arcot vágott, fontoskodya emelte fel ballábát, aztán igy szólt:

- És most, im' hallgasd meg a szent nyultitkot! A nyulnemzetség féltve ôrzött titkát, melyet
a Husvéti Nyul minden esztendőben, husvét előtt, holdtöltekor elismétel a nyulak nemzete előtt. Elmondja ismét és ujra, hogy mincegyikuik szivébe vésse és ne feledkezzék meg róla sohasem, milyen kiválasztott hivatásra szemelt hi bennünket az Ur. Halljad hát te is, de nc szoij róla senkinelc soha! A nyulak titka csak nyulfülek számára való, s te is csak azért tudhatsz róla, mert husvét vasárnapján születtél és igy - bár cmberi az ábrázatod - mégis csak egy kis nyuszi vagy! Nyisd ki hát jól a füleidet s vésd mindazt, amit hallani fogsz jól emlékezetedbel - Kezdheted Nvulapó!
(Folyt. kör)


# KALAND MESEORSZÁGBAN 

Irta: CSATKAI JÓZSEF.
I.

Egyszer két kis fiu: Pista meg a Dani Elmentek világgá szerteszét bolygani, Addig jártak-keltek, mig észre nem vették, Hogy az ismert utat jól eltévesztették. Pedig messze jártak, messzebb volt, mint Páris Más itt a felhő és más itt a virág is. Sirva imádkozott a két szegény árva, S ekép bejutottak szép Meseországba.

## II.

A palotaőrök vették őket észre Ês vezették őket a király elébe.
„Kiféle-miféle ez a két jómadár, "Aki itt csatangol, hol a madár sem jár?" Nem ijedt meg nagyon se Dani, se Pista, Remegve mondták el, hogy ők két turista. „Felséges királyunk tessék megbocsátni, Hogy eljöttünk ide is világot látni."

## III.

Kegyesen a király ökct meghallgat1a, Királyi ajkiról e szókat hallatta: „Jó fiaim, ingyen itt nem maradhattok, Magatoknak bármily mumkát válasszatok.' De a Dani gyerek csak mosolygott rája. „Felséges királyunk, szép madár a pirók, Hadd lehessünk hát mi itten ujságirók!"
IV.
„Legyetek, jóllehet nem iudom miféle Szerzet az és mi a szösz a mestersége." „Kell hozzá egy nyomda, ott készuil a szedés." ",Megadom, hisz tudom, az egy olyan borprés." "Kell hozzá hófehér papiros, egy rolni." "Ahá tudom, abba szokás csomagolni." "Festéket is kell a nyomtatáshoz venni." "Ahá tudom, arcot olyannal kell kenni."
V.

Most az uj szerkesztők kaptak finom sunkát, Megették s utána elkezdték a munkát... „Vezércikk kellene, főm nem adom búra, "̋zétnézek, elmegyek egy kis interjura!" Dani elment, Pista maradt a nyomdába, Elốtte papiros, penna a markába, Unalmában lassan rágta a tollszárat, Ezalatt a Dani friss hirekért fáradt . . .
VI.

Elment a táltoshoz, ki oly vén, nem csoda, Hogy rég kihullott mind a harminckét foga. Vasorru bába se fiatalodott, Sőt a vasorra is már elrozsdásodott. Kacsalábon forgó kastélynak a lába Végleg elkopott a mesékbe, mondákba. Tuizokádó sárkány jámborabb, mint a lud, Mivel az ő tüze régóta kialudt.
VII.

A furfangos fickók többé már nem gazok, Erdei manócskák egészen kopaszok. Eljárt már az idő az ördögök fölött, A karmuk elvásott, a szarvuk letörött, Cukortortakastély, paloták mind romba, A tündérkirályok mentek nyugalomba. Dani leleplezte most az egész klikket, Minderről irt egy stramm, hosszu vezércikket. VIII.

Délután olvassa a nép az ujságot
S a vezércikkhez mind mérges arcot vágott. "Ejnye szedte-vette minket kicsufoltok, Yárjatok, várjatok, ezért meglakoltok ${ }^{\text {t" }}$ És a hires ujság suhan kézről-kézre, S a bősz vezércikket veszi ám mind észre. Este a két gyerek fáradtan dől ágyba, De házon kivül forr szörnyü bosszu vágya.
IX.

A manók nagy tökből koponyát faragnak, Belé ijesztésiul égő gyertyát raknak. A meselények mind lepedőbe bujnak, Hörögnek, zörögnek, rémitően fujnak. Sorba bevonulnak alvót riasztani, Meglepni hirtelen s ágyból ugrasztani. Ordit, visit, tombol, bőg az egész csapat, Pista, Dani ugrik ki az ágyból s szalad.

Azt hittétek nincs más fejünkben, csak szalma, Ime a meséknek nagy még a hatalma, Mert kinőttetek immár ti belőle, Sok $u \dot{j}$ kicsi gyermek elandalog tőle. Lelketeknek mélyén ti is, Pista, Dani,
Tudtok még édesen meg-megborzongani. De mennyire tudnák. Már tudják, hogy tudnak Ês ha meg nem álltak, tán még most is futnak. (Szombathely.)

## Gavallér Jankó kalandjai

Kedves Nagyapókám! Talán tetszik emlékezni még arra a levelemre, melyben egész komolyan lemondtam, mert beláttam, hogy nincs szerencsém a vadászatban, s nem elég, hogy az arcom akkorára dagadt, mint egy cipó, a kedves papa még alaposan ki is porolta a nadrágomat.


Elhatároztam, hogy ezentul csak kisétálok a rétre hű barátommal, a. Csipdmég-fogdmeggel, még pálcikát sem viszek magammal, csak gyönyörködöm a rét virágaiban, aztán bokrétát viszek kedves mamámnak. Oh, hogy fog majd öriilni a kedves mama!

Ugy tettem, amint határoztam. Gyönyörü szép reggel volt. A nap ragyogva bujt elő a hegyek möguil, s a kedves kis pacsirták oly szépen daloltak. En is daloltam, Csipdmeg-fogdmeg jókedviien esak csaholt, ugrándozott. Igy indultunk neki egy jó magas hegynek.


- Gyerünk, - mondtam hű barátomnak nézzük, mi van a hegyen tul?
- Vau, vau, gyerïnk, kicsi gazdám!

Már éppen a hegy tetejéhez közeledtuink, amikor egyszerre csak elállott a szivem verése, a

lábam a földbe gyökeredzett. Csipdmeg-fogdmeg nyugtalanul szükölt, látszott rajła, hogy inába szállt a bátorsága.

Ugyanis egy kacskaringós szarvu szörnyeteg bukkant ki a hegytetóre. megállt egy pillanatra s oly különösen nézett rám, hogy a vér megfagyott ereimben. Ám nekem még e válságos pillanatban is eszembe jutott a bölcs közmondás, mely szerint ,"szégyen a futás, de hasznos", uccu! rohantam le a hegy oldalán, velem az én hű barátom. Hiszen, annak a kacskaringós szarvu szörnyetegnek sem kellett föbb: amikor látta, hogy szaladok, 6 is megfutamodott, persze nem visszafelé, hanem utánunk. Ugyanis lopva visszatekintettem s láttam, hogy veszettiil szalad s mindjárt utól is ér.

- Jaj, jaj, segitség! - visitottam, de senki se járt a réten. Ereztem, hogy uitött az utolsó órám.

Bebujtam volna én akármilyen kis lyukba,

édes nagyapókám, de nem volt ám. Azaz hogy mit beszélek, volt a hegy aljában egy nagy-nagy lyuk, de az a lyuk tele volt vizzel. - jaj, Istenem, hisz ez tó! - kiáltottam rémalten. - mosi mit csináljak? Beleugorjam? Ha beleugrom, belefulok. Ha nem ugrom bele, megöl az a kacskaringós szarvu szörnyeteg. Hát én - beleugrottam! 1 Csipdmegfogdmeg keserves vonitással iilt le a tó partjára: bizonyos vagyok benne, hogy kis gazdáját siratja. De én azt hiszem, többet használt volna nekem, ha sirás helyett szembeszáll azzal a kacskaringós szarvu szörnyeteggel s megvéd engem. Ugy-e, nagyapóka? Ch, én keservesen csalódtam a hű barátban! Szerencsére, a tó nem volt mély, a nyakamig sem ért, de - de - alig tudom leirni, ami azután történt.

Az a kacskaringós szarvu szörnyeteg nem elégedett meg azzal, hogy csuronviz lett a ruhám,
utánam ugrott, a kacskaringós szarvával felkapott a feje bubjára, keresztiilgázolt a tavon, aztán a partján ledoboti a földre, hogy nagyot nyekkentem belé. És azután mit tett? Szépen visszafordult, átgázolt a tó tulsó partjára s ott elkezdett legelészni. Hát ez nem szemtelenség, kedves nagyapóka? Csak akkor ismertem föl, hogy az a kacskaringós szarvu szörnyeteg egy közönséges kos volt, amilyent én gyakran láttam az iskolában a faliképen! Hej, ha nem mondtam volna le a vadászatról! Ha nálam lett volna a puskám! Még csak azt jegyzem meg, kedves nagyapóka, hogy Csipdmeg-fogdmegnek felmondtam a barátságot. Kisuilt róla, hogy gyáva kutya. Amire ó azt mondta: „Vau, vau, inkább leszek én gyáva kutya, mint döglött oroszlán.

Kezét csókolja :
Gavallér Jankó.

# Ezerötszáznegyvenegy aug. 29. 

Befejezö hözlemény. Irta: CSUROOS EMIIIA.

III.

Karsai Soma a Királyhágó felé irányitotta lovát. Jól ismerte a vidéket. Tudta, hogy két nap is beletelik, amig átjut a hágón. Pedig a legszivesebben szárnyat kötött volna a paripájára, hogy egyszeriben, Budán teremjen. Végre felvirradt a második nap hajnala is. A távolban kékes hegyek körvonalait vette észre, melyekben felismerte a Királyhágó vonalát. Vagy talán csak képzelödött, mert lelki szemei előtt hol azt látta, hol Budavárát, ágyu és fegyver tűzben.

Pedig Karsai Soma soha sem érte el a Királyhágót.

Valami falucskán ment éppen keresztuil, amikor az uton lova lába előtt át akart szaladni egy gyermek. Alig három éves csöppség és ijedt sikoltásában benne volt a borzalom, hogy már magán érzi a csöpp kis testét halálrazuzó kegyetlen lópatkót. A diák erős ránditással félrerántotta a lovat. A paripa felágaskodott és két hátsó lábával belecsuszott az utmenti mély árokba. A gyermeknek nem történt baja. de Karsai Somát ájultan huzták ki a sebesiilt ló alól. Egy falusi

[^0]házikóban tért magához, ahol egy jóságos, bazsarózsaképü asszony hajolt feléje.

- Lelkem urficskám, hát jobban van? Nem halt meg? Jaj, jaj milyen szerencsétlenség!

Csodálkozva nézett köruil a fiu. Még nem tért magához egészen.

- Megsebesültem? Furcsa! Nem is emlékszem reá! Ki lett volna az az ur, töröl, vagy magyar?
- Itt nálunk nincséen török, urfi lelkem. Magyar urak parancsolnak nekuink, a Teleky grófok.

Erre Soma feliilt az ágyban.

- Hát nem Budán vagyok? Nem a vár ostrománál lôttek meg?

Az asszony nem felelt, hanem ujra beáztatott egy hidegvizes kendót. Azt hitte, megint félrebeszél a diák.

Az meg hirtelen kiugrott az ágyból. Az ablakhoz indult, hogy meggyőzödjék róla, hol van, - de csak egyetlen lépést tett és mintha ezer kés szuródna a bokájába, visszaesett az ágyra.

Most hirtelen visszaemlékezett mindenre. Megêrtett mindent. Csukló zokogás tört fel a melléböl.

- Rettenetes! Rettenetes! - Es ökle sulyosan zuhant homlokára.

Két hét is elmult, amig kificamodott bokájára ráléphetett. Jól fogtak most a nyeregkápába rejtett aranyak. Megjutalmazhatta házigazdáit hüséges gondozásukért. De majd megórjitette a bizonytalanság, mert semmit sem tudott a Királyhágón tuli eseményről. Amikor ujra nyeregben iilt, és megsarkantyuzhatta Musztát, ugy érezte, hogy börtönböl szabadult.

Ősz sárgult már az utmenti fákon, az erdők is foltonkint piroslottak, ökörnyál uszott a levegőben, fecskék csapata utrakészen csicsergett, de ő egyre csak a Királyhágó felé nézett, nem látott, nem hallott semmit.

Alkonyat felé ért oda. Egyre számitotta magában, mennyi idő alatt ér onnan Budára? Vajjon ott van-e a török? Talán be sem tud már jutni, körül van zárva a főváros. Sebaj! Kerit majd valami török ruhát, csellel csak bekeriil. Talán már véres nagy harcok állanak! Vajjon Petó Gergely nem esett el? Előre, előre!

Amint igy biztatta magát, messziről porfelhőt látott közzeledni. Sokan jöhettek, sürün, szélesen szállt a por. Lovas apródok jöttek elől, majd kisebb csapatban feketeruhás urak, lovaikon eziistös szerszám csillogott. Utánuk néhány hintó. Tehát fehérnép is van az utasok között.

Letért az utról, megállt a gỳepen és figyelte az előtte elhaladókat. Nézte, nem talál-e ismerőst, akit kikérdezhessen Buda sorsa felől.

Vereczkey István udvarában sok idegen ur fordult meg, hátha azok közuil valamelyiket itt ismerósként üdvözölheti. Apróbb hintók után egy hatlovas széles fekete hintó következett. Mellette és előtte is zárt sorban lovas urak. Ország nemesei, a nemzet kiválóságai. Felismerte köztük Pető́ Gergelyt. Közelléptetett hozzá és hangos szóval aondta:

- Pető Gergely nagyságos uram egy szóra kérem!

Kövér, sötét arcu férfi vált ki a többiek közül.

- Kigyelmedhez küldött nemzetes uram, Vereczkey István. Budára igyekszem, harcolni a török ellen. Mi hir van ott?

Pető Gergely arcát elöntötte a vér.

- Forditsd vissza a lovadat, fiam! Budán lófarkas zászló leng, a királynét meg a kiskirályt most visszuik Erdélybe. Elkéstél, öcsém. Ámbár a te kardod ugy sem védte volna meg Budavárát.

Hirtelen megforditotta a lovát és vissza léptetett a hintó elé. Nem akarta a hatalmas termetü férfi, hogy ez a vékonypénzü diák meglássa a szeméből pergő könnycket.
Bénultan állt Karsai Soma, mint akit egy kegyetlen, durva ütés ért. Talán nem is birta felfogni e nehány szóban azt a mérhetetlen szerencsétlenséget, ami benne rejlett.

- Elveszett Buda! - A töröké lett! - mormolta gondolat nélkuil. Csak fátyolon át látta, hogy a széles hintóban három gyászfátyolos nő iul, az egyik ölében alig esztendős mosolygó gyermek. Mosolytalan arcok közott tapsikál és karjaival utánozza egy ég felé szálló madár mozdulatát.
- Fecske!

A gyermeknek fontosabb volt az ég felé szálló madár, mint az ország, a korona, melyet a fejére tett a nemzet. A korona, amelyet atyai jóbarátja, a török szultán vett le fejéről, hogy kincses kamrája sarkába vesse, a többi harácsolt kincs közé.

Karsai Soma megvárta, amig elhaladt előtte a menet, azután megforditotta lovát és sarkantyuba véve, vágtatni kezdett az utmenti gyepen. A király kisérete figyelembe sem vette a vágtató fiut, a falvak lakossága pedig, ahol áthaladt, keresztet vetett habzószáju fekete lova, szélben lobogó haja láttán.

Uram, irgalmazz! Megint erre jár a Garabonciás !

Csak épp hogy siró garabonciás diákot nem igen láttak eddig.

Szentmiklóson Vereczkey István sötét arccal járt fegyvertermében.
-Buda elesett. Készitsük a fegyvert, most már rajtunk a sor.-A sötét éjszakákon akkoriban nem igen szállt csillag az égre.
(Kolozsvár.)

## A POZGONYI KKISASSZONY

| A kisasszony Pozsonyban, | Ne bántson engem az ur, |
| :--- | :--- |
| Krinolinban! | Krinolinban! |
| A kisasszony Pozsonyban, | Ne bántson engem az ur, |
| Krinolinban! | Krinolinban! |
| A kisasszony Pozsonyban, | Ne bántson engem az ur, |
| Selymet lopott a boltban. | Mert az apám földesur |
| Recefice, krinolinban! | Recefice, krinolinban! |
|  |  |
| A kisasszonyt megesipték, | Ha az apád földesur, |
| Krinolinban! | Krinolinban! |
| A kisasszonyt megesipték, | Ha az apád földesur, |
| Krinolinban! | Krinolinban! |
| A kisasszonyt megesipték, | Ha az apád földesur, |
| Selymet tőle elvették, | Selymet lopni ne tanulj, |
| Recefice, krinolinban! | Recefice, krinolinban! |

## Széplevél

## Kedves Nagyapó !

Igazán nagyon rossz unoka vagyok! Már tobb mint öt hete nem irtam. Bocsánatot kérek szépen és talán megkapom, mivel tudja Nagyapó, hogy az ünnepek teljesen kihozzák az embert a rendes kerékvágásból. Aztán meg, - a Jézuska hozott egy pár szép könyvet karácsonyra, jutalmul a jó bizonyitványért, (mert Nagyapó megjövendőlte, esakugyan tiszta tizest kaptam) és igy ugy elmult az idő, hogy észre sem vettem. Egyszerre aztán itt volt a kilencedike és kellett menni iskolába. Megint kell dolgozni a tudományért. Szegény fejünk, de sok mindent kell belégyúrni! Négy nyelvet tanulunk: magyart, németet, románt és franciát. Aztán van a földrajz, fizika, mértan stb. Igaz, hogy kedves tanárnőink igyekszenek könnyiteni rajtunk, hogy ugy mondjam, cukorba teszik az orvosságot. Igy példạul franciából kedves, mulatságos történetek édesitik meg a kegyetlen rendhagyó igék tanulását. A földrajzban szinte vándorolunk, tanárnőnk kalauzolása mellett, a Riviéra virágtengerén, avagy Lappország kietlen földjén; benézünk a gyönyörii Louvre muzeumba, de meglátogatjuk szántás közben a szegény földmivest is és ezekután már nem olyan nehéz megtanulni a száraz ,,mezőgazdaságot", vagy a „nevezetességek"-et. Igy dolgozunk, nem a mindennapi kenyérért, hanem az eszközökért, melyekkel ezt megszerezhetjük. És aki becsülettel, igyekezettel dolgozik, az fog boldogulni az életben, ugyebár, Nagyapóka?

De hogy elkalandoztak a gondolataim! A Berti magolja a latint: „Bonum, banum, bonum". és nekem minden igyekezetemet össze kell szednem, hogy ne tévesszem el unos-untalan a szavakat. Aztán azzal zavar meg, hogy javitsam ki neki a piszkozatba leirt fogalmazását. Jaj, Nagyapó, mindent szivesebben csinálok, mint ezt! Hiába magyarázom neki: „Nézd, Berti, az igét a multi időben két t-vel kell irni!" stb., mégis a leghajmeresztőbb hibák várnak a kijavitásra. Es nekem nincs olyan angyali türelmem, mint Nagyapónak! Most azonban bevégzem levelemet. Azt hiszeni hogy most ismét rendes levéliró unoka leszek, mert lecke után sokkal könnyebb levelet irni, mint a szünetben. Mégegyszer bocsánatot kérve a mulasztásért, kezét csókolja szeretô hálás unokája
(Nagyvárad, 1928. jan. 13.)
Daniels Felicitas polg. III. o. t.

Kedves Elek Nagyapó!
Verőfényes szép vasárnap reggel indultunk Hátszegről rokonaink kiséretében autón Malomvizre, mely gróf Kendeffy birtoka, hogy felmenjünk a Kolc magas, szép várába. 10 órakor értünk

Malomvizre és miután rokonaink is megérkeztek, 12 órakor elindultunk gyalog a Kolcvárra, mely onnét $8-10 \mathrm{~km}$.-re van. 1 órakor érkeztünk a vár hegye alá, mely kb. 700 m . magas. Megebédelés után egy ott csörgedező hegyi patak hűs vizében megfürödtünk. Rokonaink, mivel másnap indultak egy retyezáti kirándulásra, hazamentek készülődni, mi pedig 4 óra után elindultunk a várba. Nem valami kényelmes szerpentin utakon haladtunk, de megismertük Hunyadmegye egy hirességét, amely 1400 - 1500 köriuli időkből való. 5 órakor felértünk jól kimerülten a várba.

Gyönyöriü kilátás van fenn a köriuilötte fekvő hegyekre és völgyekre. A várnak nincs beásott alapja, hanem sziklákra van épitve. Egy-egy 2 m. magas oszlopa egy darab kőből van. Egyik torony még teljesen ép. Miután megnéztük, fél 6 órakor leindultunk a várból és 6-kor ujra ott voltunk, ahonnan elindultunk. Egynegyed 7-kor elindultunk vissza Malomvizre, ahová én háromnegyed 7 -kor és sziileim testvéreimmel 7 órakor érkeztuink meg. Egynegyed 8-kor az autóval utra indultunk vissza Hátszegre. 8 órakor Hátszegen voltunk, ahonnan 9 órakor egy szép kirándulás emlékével haza indultunk Dévára, ahová 11 órakor érkeztuink meg.
(Déva, 1927. szeptember 25 .)
Kezét csókolja: Maritonossy Görg!y
III. reálista. Martonossy László I. gimnázista Enyeden.

##  <br> <br> ELLENZÉK

 <br> <br> ELLENZÉK}a legrégibb<br>és regelterjedtebb<br>magyar napilap

* 

Szinház, müvészet, zene, Sport,
Sakk, Radio, Automobil rovatok,
lrodalmi melléklet
CLUJ (KOLOZSVAR) Str. UNIVERSITATII 8.


# Tizfogaskérdés 

## Negyedik Stollwerck pályázaiunk A helyes megfejtók közöti a Stoll~ werck csokoládégyár 15 dijá sor~ soljuk ki

Ujabb Stollwerck pályázatunkat febr. 29-iki, 6. számunkban akartuk kitűzni, azonban a pályázat ez alkalommal helyszuike miatt kimaradt.

Most irjuk ki az ujabb pályázatot azoknak, akik még nem tudnák, itt közöljuik a feltételeket.

Az alábbi tiz kérdésre röviden, lehetőleg 1-2 mondattal kell felelni. A feleletek tintaval irva legkésőbb március 31-ig a Cimbora kiadóhivatalába, Szatmárra kiildendők be és a boritékra rá kell irni: „Stollwerck pályázat". Kériunk benneteket, hogy a pályázati levelekbe semmi más közleményt ne tegyetek, mert a pályázatok külön elintézés alá kerülnek. - Azokat a feleleteket, melyek hozzánk március 31 -ike után érkeznek be, már nem vesszük figyelembe.

A megfejtők között 15 dijat és pedig:

```
elsö.
% második:
6 \text { harmadik és}
4 \text { negyedik dijal sorsolunk ki.}
```

A pályázaton akár egy kérdésre adott felelettel is részt lehet venni.

A dijak a brassói Stollwerck csokoládégyár ajándékcsomagjai, melyeket a gyár közvetlenül küld el a nyerôk cimére.

A megfejtéseket 1928. április 20,-iki számunkban tesszuik közzé.

A tiz kérdés a következő :

1. Melyik neves magyar iró született Komáromban?
2. Ki volt a „Bánk bán" szerzője?
3. Hol terem a banán?
4. Mit nevezünk napfogyatkozásnak?
5. Melyik Európa három legkisebb országa?
6. Ki irta és mi a cime a következő kezdetui versnẹk: ,Este van, este van, ki-ki nyugalomba..."
7. Ki volt a „Haza bölcse"?
8. Melyik az a világhirii ifjusági iró, akinek most iulik a centennáriumát?
9. Mit neyezünk fekete gyémántnak?
10. Ki zenésitette meg a "Szózatot"?

## StoLlwerck

## TEJKARATELLA

évtizedek óta hüséges jóbarátja a fogyasztónak és igazi segitője köhögésnél, fáradalmaknál. Páratlan hirneve, s elterjedtsége miatt igen gyakran utánozzák, s különféle nagyhangu hirdetés utján próbálkoznak a közönség figyelmét magukra vonni, azonban a Stollwerck tejkaramella kiváló minőségét sem érhetik el.
A NÉV :

Nem az elnevezés és külsőség, hanem a belső érték a mérvadó! Ez a Stollwerck tejkaramella szerény névvel elért, tulzott reklám nélküli eredménye!

## AZ ÉRTÉK :

A Stollwerck tejkaramella mindenkor vezet! Elsősorban mint tápszer, mert a testnek szükséges fontos tápanyagokat nagy mennyiségben tartalmazza; igy képzőanyagokat (fehérje, mész, foszforsav) és meleget, erőt kölcsönző anyagokat (cukor, tejzsir.). A nagy tápértékhez még a rendki-
viil kellemes iz, annak szomjuságot oltó hatása is járul és nem szabad elfelejteni, hogy hülé esetén a legkellemesebb köhögés elleni gyógyszer.

## SENKINEK

sem lehet tehát kétsége, hogy milyen tejkaramellát vásároljon. Csakis olyat, amely a legjobb, legkellemesebb izii és melynek minôségéről legjobban a név kezeskedik.

> Stollwerck Testyérek r. t. Bucuresti.


## Elek nagyapó üzeni.

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

Galla Böske és Juci. Persze, hogy tudom, hol laktok, de nem irom a nevetek után. Ti már tudjátok, miért nem, ugy-e? De lehet, hogy a torokgyulladás az oka a feledékenységnek, s mert hál Isteanek, ez elmult, remélem, jövó leve'etekben ott ékeskedik a helység. Ha nagy fejtöréssel jár a kézimunka s mindig fáj a feje Böskének, miért nem hagyja félbe? Első az egészsẽg. Azt magam sem tudom, mért kaptatok megint két könyvet. Talán elöfizetés féjében? - Hermann Lili és Tibor, Kolozsvár. Válaszoltam én az e’రző leveletekre is, csak nem került rá sor, amikor ezt a levelet irtátok. Ha szeretnél megismerni egy-két kis lányt, gondolom, levelezés utján, közöld ve’em pontos cimedet, mert csak igy ajánlhatom, hogy kezdjenek veled levelezést. Hogy van-e sok dolgom? Hát bizony, ezért nem kell a szomszédba mennem. Kicsit pihenni jöttem Pestre, de kisült, hogy itt még. több a dolgom. - Horváth Ilonka és Olga, Nagyvárad. Ha ujabban küldött rajzról van szó, azt nem küldték utánam, mert ugy intézkedtem, hogy kéziratot és képet csak kivételes esetben küldjenek Pestre. - Kiss Márton, Arad. Irtam a kiadóbácsinak, hogy a Stollwerk nyereményt nem kaptad meg. Remélem, nem veszett el a postán. - György Lacika, Tordatur. Ha nagy örömet szerzett a válaszom, irj gyakran, Lacika, s akkor gyakran lesz részed ebben az örömben. - Glïck Imre, Szatmár. Március közepe táján minden valószinüség szerint benézek Szatmárra s akkor, remélem, találkozunk.
Henster Magdus, Nagyszentmiklós. Válaszoltam én előző leveledre is, s válaszolok erre is, amelyet egyenesen Budapestre küldtél. Amint láthatod rejtvényszerkesztés nélkül sem kerülted el a figyelmemet. A rejtvényed sorra kerül, persze, nem igérhetem, hogy hamarosan : oly sokan vannak elötted. De végre is az a fö, hogy hasznos és kellemes munkával foglalkoztál. - Spitz Jancsi, Arad. A román nyelvü iskoła II. osztályának vagy a tanulója, de van külön magyar tanárod is. Es van szép kis magyar könyvtárad. Meglátszik ez szép és helyes magyarságu irásodon, s már ezért is örömmel látlak unokáim seregében. - Senensieb Alice, Marosvásárhely. Az természetes, hogy ha megfejted a rejtvényeket, a versenyzők közé kerü' a neved. Oda bizony! - Mester Lacika, Szederjes, Udvarhelym. Levelet is, ne csak megfejtést, Lacika! - Hermann Lili és Tibor, Kolozsvár. Decz. 21.-én kelt leveled január végén jutott el hozzám, igy hát nem intézkedhettem arról, hogy az elöfizető szerzésért nyert könyvet megkapjad karácsonyra s karácsonyi ajándéku’) levelezőlapot is irjak neked. Ami a könyvet illeti, nem tünik ki leveledböl, hogy az általad szerzett előfizető járatta-e legalább egy negyedévig az ujságot. A levelezőlapra most már várjatok a jövő karácsonyig. - Smil Gizi, Gyergyószentmiklós. Valóban, neked szép karácsonyod volt. Egy szegény asszony panaszkodott, hogy nem állithat a gyermekeinek karácsonyfát, s te és barátnőd megleptétek azzal, hogy karácsonyfát állitottatok. Képzelem, mily nagy
volt a gyermekek öröme, s látva látom, mint irta be Isten az ö aranykönyvébe ezt a szép cselekedetet. Szili György, Arad. Talán épp akkor beszélgettünk édesanyádról és rólad Pogány Móricz bácsiéknál, amiкor te a levelezőlapodat irtad. Nem bizonyos, hogy me-hetünk-e Arad felé, mert valószinü, hogy a székely irókkal körutra kell mennem, egészen más irányba, de a meghivást köszönöm édes anyádnak, még pedig azzal, hogy ami késik, nem mulik. - Dobrai Karesi, Székelyudvarhely. Levelet, levelet! - Turay Jancsi, Arad, Schupiter Béla, Szilágysomlyó. Ugyanezt üzenem nektek is. - Waldmann Terike és Márta, Nagyszentmiklós. Örömmel látom, hogy pompásan telt a karácsonyi vakáció: vége-hossza nem volt a ródlizásnak és a korcsolyázásnak. Dehát ez rég volt, ugy-e? Most meg benne vagytok a tanulásban. A 400 leut továbbitottam a kiadóhivatalnak. Eddig bizonnyal megkaptátok a négy könyvet. - Vitéz Erzsike, Kassa. Örvendek, hogy gyönyörïnek találtad a nyert könyvet, a fogaskérdések megfejtését azonban egyenest Szatmárra ke'lett volna küldened a kiadóhivatalnak. Ezuttal lekéstél a pályázatról. Intézkedtem, hogy a cimedet Eszterházi-utca 40-re javitsák. - Bedó Lacika és Jancsika, Halmágy. Ha netalán még nem kaptátok volna meg a nyert könyvet, egyenest a kiadóhivata'hoz forduljatok érte. Szeretettel várom további leveleiteket. - Stauber Etta, Arad. Ha rég nem irtál, pótoltad alaposan a hallgatást szép és részletes leyeleddel, melynek minden sorából irántam és a Cimbora iránt vaó nagy szeretet mosolyog. Lám, lám, otthon is lehet pompásan nyaralni, föként akinek van oly kedves barátnöje, mint amilyen neked Salamon Juci. Ó is igen szereti a Cimborát, de csudálom, hogy mégsem ir. Azért, hogy édesanyádnak segitettél a háztartásban is, đicséretet érdemelsz. Munka és szórakozás helyes beosztásával szép igazán az élet. - Stauber Manya, Arad. Ugy, Manya, ugy, irjál mindig, valahányszor Etta ir. Edesanyád igen jól rendezte az iskolábajárásodat: megtanulsz románulh s a magyar irásod is helyes. - Sándor Etelka, Judith és Margit, Torda. Margit az ajándékkönyvek közül a Barlanglakókat kapta s igen tetszett neki e könyv, aminek én igen örvendek. Ez a tetszés már magában is köszönet. - Veress Évi, Aranyosgyéres. Igéred, hogy ezután szorgalmasabb levéliró leszel Hát csak váltsd is be az igéretedet, Évike, mert ezzel is szépül az irásod. - Hanvay Erzsi, Csiz. Örvendek, hogy megkaptad a könyveket s Anikó regényét a nővéred is elolvasta. - Halász Manci, Kolozsvár. Várod a választ, folyton várod s esak akkor jut eszedbe, hogy hiába várod, hisz rég nem irtál. No, lám, esak irnod kellette s mindjárt megy a válasz. Annak igen örvendek, hogy egyre szebbnek és érdekesebbnek találod a Cimborát. Szeretem ezt hallani, mert hisz erre törekszem. A verseket honnan irtad ki? Anyukádnak tolmácsold viszontüdvözletemet. Tavasszal valószinüleg kiszállok Kolozsvártt, amikor Pestről hazafelé megyek.

- Balogh Mária, Nagyvárad. Bizony, az nagy bánat, ha iskolatársaid nagy részét nem ta'áltad ősszel a ref. polgári leányiskolában, mivelhogy elvesztette a nyilvánossági jogát s talán be is szüntetik a te kedves iskoládat, mivelhogy a szülök nem birják a más iskolákban való vizsgáztatás költségét. Osztom a bánatodat, mert leveled helyessége mutatja, hogy kitïnö tanuló vagy,
szeretsz tanulni, s önkéntelen arra goudo'iok, hogy egy kissé talán mégis korán izleled meg a bánatot. - Kacz Ferike, Szatmár. Jól tetted, Ferike, hogy megkezdted a levélirást, s remélem, ezután szorgalmasan irsz nagyapónak. Akkor aztán szép iassan megjavul az irásod, ugy megjavul s ugy megszépul, hogy magad is gyönyörködöl benne. Edesanyádnak, ki leveledet levéllel kisérte, tolmácso'd üdvözletemet. Tavasszal minden valószinüség szerint benézek Szatmárra. - Péter Magduska, Pankota. Levelet, levelet! - Friedmann Béla, Nagyvárad. Örömmel látom, hogy tanulásod álta! érdemelted ki a Cimborát, melyből szintén sokat tanulhatsz, hisz a Cimbora voltaképpen kiegészitője az iskolai tanu'ḱsnak. Ugy emlékszem, előzō leveledre is válaszoltam. Rejtvényeidböl választok. - Papp Bandika, Szatmár, Kiss Pál, Nagyvárad. Levelet, levelet! - Gombos Lenke és ödön, Kolozsvár. A Stollwerk-pályázatot a kiadóhivata'hoz kellett volna küldenetek, igy lekéstetek. Levelednek az elöfizetśsre vonatkozó részét továbbitottam a kiadóhivatalnak, minthogy ennek az elintézése a kiadóhivatal dolga. Az én dolgom a szerkesztés meg az irás. Ugy-e, az éppen elég nagyapónak? - Partos István, Nagyvárad. Dieséret illet azért, hogy az uj isko’ában is oly szép eredményt értél el. A jókivánság sohasem késő. Rejtvényeid sorra kerülnek. - Halász Lajos, Szatmár. Neked is azt üzenem, hogy a jó kivánság sohasem késő. Tudom, hogy szeretsz, s ez a fontos. Örülsz, hogy édes apád egész évre elöfizetett s igy egész évben irhatsz nekem levelet. Irhatsz nekem akkor is, ha nem leszel előfizetöje az ujságnak. Engem mindig fog érdekelni az én unokaim fejiódése. - Geiger Ilonka, Arad. Ha egyszerre két osztályból vizsgázol, bizony, nem csuda, hogy nem volt időd a levélirásra. A mult évi 34. és 35 . meg az 1926.-iki 45. és 46. számot pótolja a kiadóhivata', ha van belölük fölösleges példány. Leveled ama részén, melyben valami ajándékhirdetésről van szó, nem tudtam eligazodni, tehát továbbitottam a kiadóhivatalnak. - Méri Zsófika, Brassó. A Stollwerk pályázatró lekéstél, mert egyenest Szatmárra kellett volna küldened, de a szerencse mégis rád mosolygott, mert a rejtvényfejtéssel könyvet nyertél.
Szabó Jenő, Zágon, Háromszékm. Számon tartom az igéretedet, hogy gyakrabban fogsz irni, s remélem, mint Mikes Kelemen Rákóczihoz, te is hü leszel a Cimborához. - Ifj. Baternay Béla, Munkács. Választ kérsz. Ime, a válaszom: a rejtvénymegfejtés mellett irj levelet is, mert csak igy ismerkedünk meg igazan, s igy 'esz, mire válaszoljak. Goldzieher György, Arad. Örvendek, hogy jol sikerült a házi hangversenyed, s majd számolj be arról is, hogyan sikerült a zenekar zongorán való kisérése. Hogy mikor telik le az elöfizetésed, erröl a kiadóhivatal értest. A Stollwerk pályázatról te is lekéstél, mert elkerülte a figyelmedet, hogy e kérdések megfejtését egyenesen Szatmárra kell küldeni.
Daniels Felicitas, Nagyvárad. Valóban, rég nem irtál, de érted a módját, hogyan engeszteld meg nagyapót: oly szép és érdekes levelet irtál, hogy kénytelen vagyok mint ,„szép" levelet közölni. Alig hiszek a szememnek ha meggondolom, hogy német volt az anyanyelved. Molter Péter, Marosvásárhely. Tetszik neked az uj Cimbora, annyira, hogy megkezdted a levelezést nagyapóval. Legközelebb arról szeretnék levelet kapni, hogy hány
csésze kávét iszol egy leültödben? Merjek-e veled birokra kelni? Mert még most is fáj a derekam, ugy földhöz teremtettél most egy éve. Hát esak irjál sokszor, sokszor nagyapónak, hadd felejtse a derékfájást! Pollák Évi, Karánsebes. Levelet, Évika, levelet, hadd ismerkedjünk! - Elek Piroska, Retteg. 'Tagy öröm az nekem, ha kıvül is szépnek és értékesnek találod a Cimborát, kis hugod meg folyton ..kinoz", hogy olvass fel neki meséket. Kedves kinzás ez. Eddig bizonyosan megkaptad a nyert könyvet. Ha nem: értesits. - Kugel Karcsi, Brád. Levelet, levelet! - Petrovay Gabriella, Kolozsvár. Ne félj te attól, hogy megunom a leveleidet még ha minden nap irsz is. Az én "fö" munkám ezidőszerint, hogy leve'ezzek veletek, mert érzem, hogy hasznos munkát végzek ezzel. Örömmel látom, hogy komolyan veszed a tanulást is, meg az önmüvelést is, mert tudományos könyveket is olvasol Nem értem, hogy még nem kaptad meg a megrendelt könyveket, s. nem hinnėm, hogy az általad szerzett elöfizető ne kapná az ujságot. Leveledet minden esetre továbbitottam a kiadóhivatalnak. Kivánságodra közzé teszem a cimedet: Str. Vlahuta 3., s melegen ajánlom leány unokáknak, hogy akinek kedve van a levelezésre, levelezzen veled. Általában igen szeretném, ha unokáim egymással is leveleznének. Nemcsak azért, mert ezzel is gyakarolnák magukat a foga'mazásban, de azért is, mert az ilyen levelezések utján egy egész életen át tartó barátság fejlődhetnék. - Nagy Emma, Kolozsvár. Levelet, levelet, nemesak megfejtést! - Grossmann Erzsébet, Hátszeg. Ugyanazt üzenem neked is. - Bereczky Gizella, Szilágygörcsön. Leve'̛óre csak tavasszal válaszolhatok, mert a távollétemben érkező kéziratokat csak kivételes esetben küldetem magam után. - Schäffer Gyuri, Petrozsény. Pompás a gépirásod, de szeretnék sajátkezü irásos levelet is kapni tőled. - Májer István. Két hibát követtél el: megfe'edkeztél arról, hogy hol és mikor kelt a leveled, aztán a fogas kérdések megfejtését Szatmár helyett Brassóba cimezted, mégpedig a Stollwerck testvérek-hez. E miatt a nagy keriulő miatt, bár közel jártál a cukorgyárhoz, nem vehettél részt a pályázatban. Ebből jövőre vond le, fiam, a tanulságot. - Fodor Gábor, Arad. Igazad van: a belső szépség nem zárja ki a külsö szépséget, de egyezik abban is a véleményem a tieddel, hogy bár szép a Cimbora cimlapja, de szebb a tartalma, aminthogy igy is van ez rendén. A fö, hogy igen tetszik neked a Cimbora külseje is, be'seje is, s csak azt sajnálod, hogy havonkint csak háromszor jelen meg. Nekem ugyan igy is elég munkát ad, de magam is azt szeretném, ha minden héten megjelenhetne. Külömben Pesten is havonként háromszor jelennek meg th gyermekujságok, pedig Magyarországon, - ugy vettem észre - nem oly szük a pénz, mint Erdélyben. Előzö leveledet, ha jól emlékszem - megkaptam és válaszoltam is rá. - Szabó Erzsébet, Homoród. Örvendek. hogy kigyógyultál a skárlátból, s annak is, hogy jól érzed magadat a nagyszebeni zárdában, ahol végezni fogod a négy polgárit meg a kereskedelmit, aztán mégy irodába. Szóval: már megvan az életprogrammodnak a bevezetö része. A jó Isten segéljen feltett szándékodban s nagyobb akadályok nélkiul haladhass az élet utjain. Azt irod, hogy a május elsején nyert könyvet nem kap-


## FEJTÖRÖ.

tad meg, s nyomban a következö mondatban: ,a könyveket éppen a tegnap kaptam meg." Következő leve'edben magyarázd meg, hogyan értsem ezt. - Lázár Mariska, Ilonka és Józsika, Gyergyószentmiklós. Azt irjátok, hogy a félévi előfizetés fejében igért két könyvet még nem kaptátok meg. Figyelmeztettem erre a kiadóhivatalt, hogy esetleg pótolja, mert az bizonyos, hogy postára adta a könyveket. Látom ezt azokból a levelekből, amelyekben nekem köszönik az igy szerzett könyveket. Kérditek, mikor-válaszolok: akkor hosszu levelet irtok. Akár hosszu, akár rövid a levél, én minden levélre válaszolok. Vagy tán ugy értitek, hogy külön levélben válaszoljak? - Csókos László, Bályok, Biharmegye. Leveledet továbbitottam a kiadóbácsinak, hogy kivánságod szerint intézze el azt. Remélem, azóta megkaptad a könyveket, azt is, amelyet előfizetőszerzéssel érdemeltél ki. Édes anyádnak tolmácsold viszontüdvöz'letemet. - Serester Anna, Bodola, Brassómegye. A vakbéllel nem szabad tréfálni. Csak neki bátran az operációnak. Meg sem fogod èrezni. Leveledet elintézés végett továbbitottam a kiadóbácsinak. - Serester Anna, Bodola, Brassómegye. Eltaláltad: Pesten éppen ugy do'gozom, mint otthon, tán még többet itt, de dolgozom szivesen, mert mindennap láthatok nyolc unokát: ennyi lakik Pesten. Öcsike most harmadik gimnázista, s ö is sok jó könyvet olvas, mint te. Mert ôrömmel lȧtom, hogy jókat olvasol, s hiszem, jóknak találtad a kiadóhivata) által küldötteket is. Meglepő ügyesen verselsz. Közlök is versedböl buzditásul nehány sort.

> Kuti ur boltjának szép a kirakata, Ámulja-bámulja Erzsike és Kata. Ebben az ablakban van bámulnivaló, Babakocsi, mackó, korcsolya, hintaló.

- Gyökössy Miklóska és Lehelke, Bégamonostor. Elöször talá’kozom a nevetekkel itt, amely külömben jó ismerös nekem. Irjátok meg: rokonotok-e Gyökössy Endre, a jeles költô? S általában: a megfejtés mellett levelet is irjatok, hadd ismerkedjünk. - Várady Katinka, Dés. Remé'em, eddig megkaptad az egész évi elöfizetés fejében járó négy könyvet, sőt a rejtvénymegfejtéssel nyert könyvet is. Pótlórejtvényed sorra kerül. - Gál Matyi és Mira, Déva. Irtam a kiadóbácsinak, hogy küldje a 2 könyvet a félévi elöfizetés fejében s egyben pótolja az idei 1. számot. - Csontos Andor, Kolozsvár. Örvendek, hogy Erdélyben maradsz, mert Magyarországon tu'ságos sok az erdélyi, itt meg napról-napra fogy a magyar. Három nyelvet meg kell tanulni minden erdélyi embernek, ha boldogulni akar, tehát neked az édesanyád nyelvén kivül meg kel'i tanulnod a román és a német nyelvet. A gépirásban még járatlan vagy s emiatt sok a hiba a mesédben, -amelynek a megirása egyébként tehetségre vall. Természetesen, amint már irtam, a tanulságnak benne kell lenni a mesében magában, s ekkor nem kell az olvasó szájába rágni azt. -

> Lindberg, a pilóta tudta,
> Az óceánt átrepülni ugy lehet.
> Ha a hosszu légi utra
> Visz magával Stollnercket.

A sorsolásban való részvételre egy rejtvény megfejtése is jogosit!

A rejtvény megfejtését, a megfojtők és nyertesek névsorát egyszerre, a megfejtést követő hónap végén közlöm!

A megfejtések beküldésének határideje a rejtvények megjelenését követő hónap 10 -ik napja.

## SZÁMT ANI KÉRDÉS. <br> Bekiildte: Matta Erzsike.

Egy fogolytábor parancsnokától azt kérdezték, hogy hány fogoly van a táborában. Erre ô a következó képen válaszolt: „Ha négyszer anynyian volnának, mint amennyien vannak, annyival lennénk többen ezernél, mint ahánnyal kevesebben vannak ezernél." Kérdés: hány fogoly volt a táborban?

## VERSES-REJTVÉNY.

Bekuildte: Jakabovits Margit és Dezsö.
Nem fa, mégis van levele, Nem szól, és beszélhetsz vele. Ha szavait jól megérted, Öregbül a bölcsességed.

## 

## CIMBORA

## K E P ESGGYERMEKLAP

Szerkesztósége: Batanii Nici (Kisbaczon) u. p. Ba tanii-Mari (Nagybaczon) jud. Treiscaune (Háromszék megye). E cimre küldendök a Cimbora részére szánt kéziratok, az Elek nagyapóhoz irott levelek és rejtvénymegfejtések.

Kiadóhivatala: Stumare (Šatmár) Str. Petru Rares (Petőfi-ucca) 43. A kiadóhivatalhoz küldendök a Cimbora előfizetési beje'entései, dijai, könyvrendelések és mindennemü a lap küldését, megszüntetését célzó közlemény

Elöfizetési ára negyedévenként:

> Romániában: 100 lei
> Csehszlovákiában: 20 csehkorona
> Magyarországon: $\mathbf{3}$ pengő
> Jugoszláviában: 50 dinár.

# K1S <br> <br> KÖクロVEK <br> <br> KÖクロVEK <br> ARA KOTETENKINT 5 LEI． 

Akvárium，terrárium．Irta Horváth Károly dr．Leirja a szoba－akvárium és terrárium készitési módját，a ben－ nük élő állatok és növények ápolását，szokásait，ėlet－ módjuk érdekességeit．
Növény és rovargyiujtó．Irta Wagner János．Pontos ut－ mutatás természetrajzi gyüjtésre，preparálásra，megfi－ gyelésre gyüjtemények karbantartására．
Kis ásványhatározó．Irta Fehér Jenő．Pontos utmutatás a\％összes ásványoknak könnyüi meghatározására，g̀yiij－ tésére．ásvány－és közettani kirándulásokra．
Kisérletek egy cserép növénnyel．Irta Futó Mihály dr．A legegyszarübb eszközökkel，otthon，egy cserép，egy marék föld s néhány mag segitségével a legérdekesebb kisérletek végezhetők，amelyek bevilágitanak az élet titkaiba．
Szobakertészet．Irta Kardos Árpád．Szobáink virágdiszé－ nek kézikönyve，pontos és részletes utasitásokkal az eqyes növények ápołására，szaporitására，elrendezésére．
Konyhakertészet．Irta Kardos Árpád．Minden tudnivaló együtt van ebben a kötetben，ami a konyhakert be－ rendezésére，ápolására s a legtöbb konyhakerti zöld－ tészeti zöldség fajaira vonatkozik．
Gombatermesztés otthon．Irta Kardos Arpád．Utmuta－ tást ad arra，hogyan lehet pincében，padláson，szabá－ ban，bármely szük he＇yen nemes gombát termeszteni． Nemceak érdekes，de jövedelmező is．
Méhészkedés．Irta Ôscsanádi Nagy Géza．A méhek gon－ dozása，kasok és kaptárok berendezése，a törzsek sza－ poritása，a mézszüret．minden，amit a méhésznek tud－ nia kell．
Kis ötvös．Irta Szathmáry István．Otthon készithetö öt－ vösmunkák，a fémek megmunkáhisa，a drágakövek， áttört munkák，domboritás，foglalás，zománe fajai és készitése．
A kis vegyész．Irta Jaloveczky Péter．Otthon，a legszeré－ nyebb eszközökkel berendezett vegykonyhában végez－ hető kisér＇atek leirása（kristályositás，párolás，gázgyár－ tás，gipszöntés，keményitökészités，párolás，elemzés stb．） A ，．Kis könyveket＂az összeg előzetes bekiuldése azonban az utánvételi dijat $k$ iilön számitjuk

Kis könyvkötő．Irta Szathmáry Istvạn．Pontos utmuta－ tás arra，hogyan lehet egyszerü es\％közökkel，otthon， könyvet kötni，könyvtokot，dobčt，kartont，fénykép－ keretet müvésziesen késziteni．
Kis electrotechnika．Irta Sztrokai Kálmán．Hogyan le－ het otthon késziteni és használni galván－elemeket，ak－ kumu＇átort，motort，dinamót，házicsengöt，távirót．
Biivészkönyv．Irta Tábori Kornél．Otthon elvégezhető meglepö büvész mutatyányok eqés\％seregének pontos leirása．
Vidám büvészet．Irta Tábori Kornél．Tréfás büvészeti mu－ tatványok，amiket szerény eszközökkel bárki végezhet
Cserkészkönyv．Irta Tass József．A cserkészet kódexe，az összes gyakorlati szabályokkal，utmutatásokkà．
Bélyeggyiijtés．Irta Philatelus．A bélyegek fajai és sa－ játságai，csere，vétel，a gyüijtemény berendezése，ha－ misitványok，a bélyeg kezelése a gyüjtés módjai．
Magyar bélyegek kis katalógusa．Irta Philatelus．Az ösz－ szes magyar bélyegek felsorolása，leirása，értékének megállapitása a legrégibbektöl máig．Magyar bélyeg－ gyüjtemény összeál＇hitásához nélkülözhetetlen．
Kis természetbuvár．Irta Horvaith Károly dr．Mindenki a maga házatáján tanulmányozhatja a madarak，rova－ rok，pókok életének legérdekesebb momentumit a\％ itt közölt utasitások alapján．
Régipénz．Bevezetés a régipénz gyüjtésébe，a gyiijtemény elrendezése，gyarapitása，tudnivalók a görög．kelta， római，bizánci，magyar régipénzrö）
Háziállatsereglet．Szól a legkedveltebb szobai madarak－ nak，a házinyul－és galambtenyésztésröl，azok ápolá－ sáról，etetéséről，betegségéről，hasznukról．
Mívirág．Részletes utmuhtatás，hogyan lehet otthon，a legegyszerübb eszközökkel müvirágot késziteni．
Allatmegfigyelések．Ėrdekes és tanulságos bevezetés a\％ állatok életének megfigyelésére．Nagyszámu példán mutatja be a s\％erzö a megfigyelések meglepö ered－ ményeit．
Játékszerkészités．Hogyan lehet otthon szerény eszkö－ zökkel különféle játékbabát，posztóállatot，teriték－diszt， fából való apró játékszert késziteni．
vagy utánvét mellett szállitjuk，utóbbi esetben fel．


[^0]:    
    Elöfizefési felfivás ! Kériulk azokat az elöfizeföinkef, akiknek, elöfizefése lefiart, bogy az elófizefési difat mielobb killdjék be, mert a Cimboraí, amely olvasóinak mindig föbb és föbb élvezefet, szórakozásf nyujit, fennakadás nélkuil csak igy kiilabeyizk fovabb.

