

# NADAS TAVON 

Irta: VAJDA JANOS.

Fōnn az égen ragyogó nap. C6illań tükrén a tónak Mint az árnyék leng a csónak.

Mint az árnyék olyan halkan, Eszrevétlen, mozdulatlan, Andalitó hangulatban.

A vad alszik a blarekben. Fegyveremmel az ölömben Ringatózom önfeledten.

Nézem ezt a szép világot. Mennyi bübáj, mily ta!ányok! Mind, amit köruiltem látok.

Nap a!attam, nap fölöttem, Aranyos tüzes fe'höben, Lenn a fényl6 viztükörben.

Itt az ég a földet êrl, Tán szere'me csókját kéri... Minden oly csodás, tündéri.

Mi megyünk-e vagy a felhō,
Vagy a lenge déli szel! ${ }^{0}$,
A szeliden rám lehello?
Gondo'atom messze téved
Kék ürên a semmiségnek
Földi élet, hol a réved?
Szélei nádligeteknek
Tünedeznek, megjelennek
Képe a forgó jelennek...
Most a nap megáll az égen, D:cs6́ség fényörömében, Csöndessége fönségében.

S minden olyan mozdulatian... Mult, jövendớ tán együtt van Ebben az egy pillanatban?

A leveg 6 meg se lebben, Minden alszik... és a lelkem Ring egy méla sejtelemben:

Hátha minden e világon,
Földi életem, halálom
Csak mese, csalódás, álom?

## A JÓ IRÁNY

## Itra: Henrich zllich -

Sokáig tartott a gyülés a hö!tövényi kurátornál. Mësch Dán’el nehezen mászta meg a löcsös szekér otromba felhércét. Nem ült egyedül a szolga megett. Rajta kiväl méz négyen szivták a lovak kellemetlen kigőzölését. Krákogtak, köpdöstek. Mert a gyülés valódi célja mégis csak az a jó idei bor volt, amelyet hüvösre csókolt a kurátori pincében a decemberi szél.

- A nyitott pinceablakokon fïtyül a szél, - hajtogatta Mösch, - ettől lett hideg a bor. Erti, ugy-e, kurátor ur?
- A szél jolesik a bornak, - válaszolta va'aki.

Amikor azonban a decemberi szél a saját orrlyukaikon befütyült, e'hallgattak mindannyian $s$ behuzták fejüket a bunda szájába. Igen ám, de gyomrukban a bor minden döccenésné! nyugtalanul mozgolodott, m'g végre Mösch felemelkedett helyérol és rákiáltott a szolgára.

- Allj meg, no! Le kell szállnom.

A többiek tovább aludtak, mia'att Mösch lekászolódott a szekérr61. Aztán egy kis id6 mulva morogni kezdett. A szolga azt hitte, az indulásra ad jelt. A lovak
közé csapott és elhajtott. Mösch Dániel későn fordult a szekér felé. Kiáltani akart, de a bor ere'be tódult és lefékezto a nyelvét. Nyögött, dadogott, toporzêkolt, köriuljárta néhányszor az utat és óvatosan nekilátott a jó irány kiokumá'ásához. - „Ez a helyєs direkció!" mondta magában és niki'átott a menetelésnek.

Az ut hosszu volt. Mösch kirántotta lájbizszbêbol az órát és hangosan olvasta: „Két óra. Éjlélkor mentünk el a kurátortól. Ennyi idö alatt hasonesuszva is otthon kellene lennem!"

Nésy órakor a reggeli szürkeségben házak körvonalai meredtek eléje. Mösch füttyentett egyet:

- Ej, no! Ördögbe is! Hisz én ezt a falut nem ismerem. Itt én sohasem voltam!

Erezte az egyedüllétet csontjaiban. Odament a leg. közelebbi házhoz és megkocogtatta ablakát. Valaki kidugta fejét az ablakrésen.

- Héj! Mi az?
- Hol vagyok en?
- Micsoda?

[^0]- Milyen falu ez itt?
- Földvár, - felelte a másik álmosan, de nyomban felemelkedett a hangja és harsányan kiáltotta: - Mi uitott magába? Mégris hallatlan dolog valakit ezért kidörömbölni az ágybol.

Mösch csodálkozva nézett körüll. „Ez tényleg Földvár". Volt $\delta$ itt sokszor. A jó gazda ismeri a szomszédfalus’akat. Hirtelen derengeni kezdett agyában. Gondolta: „No, én szép kis marsot tettem meg fel a falun, la a falun, hibás irányban és ebben a kutya decemberì szé ben!"

- Teremtettét! Hiszen, ha ez Földvár, akkor te Richter Hans vagy, én pedig Mösch Dániel - Botialuból.
- Jé! az lehet, - mondta a másik és felnyitotta az ablakszárnyat.
- No, engedj be hát!

Amikor a me’eg szobába ért, a lámpa alatt kiosont végta ja: ából a hiddag olyan gyorsaságga', hogy megrázta minden porcikáját. Ráütött Hans vál'ára:

- Hozzál kérlek vagy két liter bort, mert sok id6he fog telni, amig elmesélem ügyemet.

Amikor virradni kezdett, Richter Hans az el0zményeknek még a fe'ét sem tudta. Mindketten üveges szemekkel t:kintettek a borra. Megehültek. Kizargatták az asszonyt az ágybobl.

- Paprikást! - parancsolta Richter.

Az asszony tüzet rakott és e'készitette az ételt. A na ${ }^{\circ} \mathrm{y}$ husdarabokat paprikás lével öntötte le. Mösch morgott va'amit. Ezt az ételt nem szerette. Mégis evett, miután a papr'kás már egy óra hosszat gőzölgött elōtte és a macska a rb̌ég szagára dorombolva dörzsö ödött nadrágjához. A macskát sem szerette.

Azután R'chter mér egy harmadik üves bort is hozott a p'ncérobl. Ugy ds'fe'é magismerte végre a história második felét is. Igaz ugyan, hogy ugyanakkor a kezdetét régen elfelejtette. Eltünt a borral e yütt a gyomráran.

- Iqen - motyogta - ez mind rendjén volna. De miért mentél te hikás irányban?
- Mondtam, hogy le kel'ett szállanom a szekérröl.
- Ja, ugy. Az más.

Mösch Dániel stre bizalmat'an lett.

- Te nem f'gye'tél rám. El kell mesénem neked még egyszer az egészet e'6'robl. De elöbb adj valamit ennem!

Rövid id6 mu'va ismét ott g6zzöl ött a paprikás kettójük e'btt. A piros szalt égette Mösch torkát. Bort kellett gyorsan utána öntenie. Mérresen gondolta: ..Nacsak nálam otthon történi no ilyesmi!" - rálépett a macska derekára. Aztán továhb mesé't.

Délután öt órakor ugy-ahory befejezte a magyaráratot a hihás iránvvétel fe'ö'. Nér csak azt kel'ett megvilág'tania: ,Miért hajtottak el a többiek a szokérre'?"

Igen, ez a nehéz probléma. Ezt érezte Mơsch Dánie! is.

- Gyerünk a borral - mondta. - Megakarom neked magyarázni. Ennivalót is kérek.
- Ete't! - k'áltotta erral Richter.

Az asszonv most már harmadszor emelte le a tïzhe'yr6t a nagy lábast a piros szaftos hussal. De már elkkor Mösch is megsoka'ta a paprikást. Mérẹében kip'resodott, hogy sz'ne a lábos tartalmával versenyzett Lehaio't az asztal alá, megragadta a macskát és orrát belenyomta a lábasha.

- Nesre paprikás!

Aztán felemelkedett. Mérgesen mondta:
-Háromszor napjában paprikást! Ez mégsem járja. Csak a magyarok eszik ezt az... izét! Te nem vagy igazi német!

Aztán vállára vetette kabátját és e'ment. Az ajtóból még hallotta a ház asszony megjegyzését:

- Na, ez sem jön többé hozzánk!

A szürkü' 6 utcán jutott eszêbe, hogy haza kellene mennie. Hat órakor az állomáson két vonat tala koz k. Az eqgyik Bukarest felé meg̣y, a másik Budapest--Bécs--Berlinbe. Fö'dvártól kelet fe'é az els6 megalló Botfalu. Jegyet váltott és csodálkozva nézte a kết prüszkölô mozdonyt egymás mellett.

Az egyik elôtt Janku, a ka'auz sétált. Régi ismerbse. Jó borrava'oért már többször zárta be külön fülkébe $s$ az ajtóra cédulát ragasztott: „Fenntartva a román parlament képvise'6̋i részére." Mösch már többször álmodta át Janku o'talma alatt az éjszakát a határig, amikor vásárra Bu dapestre utazott.

Fs Janku most 's t'sztelett=1 üdvözölte, felsegitette a kocsira, kü'ön, sötét fü̈'kébe és rázárta az aitót.

Möscì Dán'e't a következ6 szavak verték fel álmából:

- Ut'evelet! Kérem az utlevelet!
- Mi az? Beteg az ur? - és na ${ }^{\text {r }}$ yot kacagott Mösch. A reggeli napsugár már áttúzött az ablaküvegen. - Hehe! Hát mióta kell ut' vél Botfaluig?!

De az ur ál'hatatosan megmaradt kérése mellett.

- Az ut'evelet!

Mcst ke^dte csak be'átni Mösch, hogy ez nem tréfa.

- De hát hol vagvunk?
- Biharpisspök. Határállomás.

Soká tartott, amig Mosch me-értette a doloot. Megfizette a bïrtetéspénzt. A 7 án $k$ 's ${ }^{\prime}$ ált a puszta pá'yaudvorra. ..Egy litert mogkosto'hatrék" - gondo'ta és még तiceekedett is maoában: ..Ki latott még olyan embert, aki Höltëvénvt6! Riha-nü pök'n kercs?täl utazik Rotfa'uba?"

Amiker négy óra mulva az ellenvonat befutott, már zugott a Nösch feie. De nem fekiint le a'udni. ..Engem már senki sem for hecsapni! A'lva fogok utazn! Tizenkét órát - mondta mađáhan - de nem fogom elnaserolni a boffalvi álomást. Mi’yen disznó is vagyok en! Hát muszáj nekem mindig innom!?"

Az á"cmésok repü'tek orra el6tt. Na~vvárad, Ko'ozsvár. Ismét F -zzállt az ecte. Segecvár. Kóhalom. Tiz óra tájt fethukkant a sötéteségrór Földvár.

- No meg egy negyedf-ácska! - rondolta Morch. - Derék ember vặy, Dániol. Nagyszeriien k'tartottá'! Fzt tegye meơ ntánam valaki! Juta'mul most már leïlhets? eary ragyerhórára.

Lábı’ éeson ticsaklottak meg. Nemsokára megâlt a vonat. Mösch kiszà't.

- Einye! A kntyafáját! Milyen álomás ez? - k’áltotta. - Botfa'mnak ninesen ilycn nagy pályaudvara. No, nézd! Hisz ez Brassó!

Belenvugodott.
-- Inmert ceak 20 percnyire van Rotfalin. Maid esak colt kazatala'ok. De el ${ }^{1 / 5}$ b felkeresem Draser Pétirt, neki méris ceak el kell mose'nem, mi is tör'ént velem.

Draser Péter az az ember, aki négy liter hort négy liter savanyuvizzel kever és egy éjszaka az egészet meg. issza.

A következ6 nap, amikor Mösch befejezte mondokáját, Draser rászó't:

- Te ugy hazudsz, mintha könyvbbl olvastad.


## mikulás nagyapó



Sok száz esztendeje járja a viagot, Ha essö hull, ha hó, Jó meg rossz gyermeket, hej, de sokat látott Mikulás nagyapó!

Világ vándorlását, hogy még meg nem unta, Sz'nte Hihstetien;
S hogy vénhedt testének nem nehéz a bunda, Szinte hihetetlen;
S lám, mégis elindul hosszu nagy utjára Jó és rossz időben, Tele van játékkal öblös tarisznyája Minden esztendöben.

Jo es rossz gyermekek meiyik házban vannak, Azt könyv nélkül tudja,
Hej, bizony, aki rossz, ezerszer jaj annak, Puttonyába dugja:
Puttonyába dugja s lám, csudák csudája,
Bár egyst/sem ver meg,
Alig ismer reá a kedves mamája, Oly jó lesz a gyermek.
Igy jár-kél nagyapó, öt vissza nem tartja Ha ess6 hull, ha hó.
Âldja meg kelmedet a mindenek Atyja,
Mikulás nagyapó!
(Kisbaczon.)

- Akkor mégegyszer elmasélem.

Másnap már megváltozott Drasar véleménye. Talán még's igazat mond a barátja. Harmadnap reggel aztán kibökte :

- Igazad van. Elhiszem.

Délben panaszra fogta a dolgot Mösch.

- Te Péter. Minden hiábavaló. Én soha sem fogok tudni hazatérni!

Péterben felcsillámlott a reménység:

- Tudod mit? Én megvaltom neked a jegyet.

Aztán kimentek az ál'omásra. A vonat berobogott. Mösch acegodalmasan kérdezte:

- Te Péter. Ez a budapesti vonat?
- Igenis.
- Ezzel utazik Janku?

És 'me a kalauz már ott is termett és nyitooratfa az ajtót. De Mösch kirántotta zsebéből-a jegyet, a földhöz vágta és rátaposott.

- Engem nem fog többet senki az orromnál fogva vezetni! Ên Mc̈sch vagyok, Botfaluból. Gyalog megyek!

Sáppadtan kérdezte Péter:

- Most, decemberben? Éifélkor?
- Igen. Ezt tudom senki sem esinálja utánam.
- De hiszen ismét Földvárra érsz!
- Földvár? - és jót nevetett Mösch. - Csakhogy én a vasuti sinek mellett megyek. Igy biztosan megtalálom a ialumat.
- De az irány? - kérdezte kétségbesetten Draser.
- Nem tesz semmit. Én csak akkor indulok, ha elment a budapısti vonat. Ez az irány jó!

Janku felugrott a koesi lépesőjére és a vonat kirobogott a pályaudvarról. Utána indult Mösch Dániel. H6ban, szêlben, hidegben tizenöt kilométert masirozott. Ejrélkor Botfaluba ért... haza.
*
Ezt mind maga mesélte el nekem. Három nap és három éjjel folyton mesélt. Mert:

- Az irány a fontos! - mondta. - Ha jobbra akarsz menni és balra térsz, soh ${ }^{6}$ sem érsz jobbra. De a budapesti vonatnak jó az iránya. Csak meg kell találnod a vonatot Botlalu elott és gyalog kell menned aztán Botfaluig. Érted?
- Ertem - mondtam neki, mert már kezdtünk belemenni a negyedik reggelbe.
(Brass6.)


# MAGYAR PANTHEON 

Irja: LENGYEL MIKLÓS.

# Vajda János <br> (1827-1897.) 



A nagyváros kőrengetegében élte le életét és a kicsiny, csendes falu arnyékos erdejével, magánosságával, e hagyatottságával állandóan csábitotta maga felé. Vágyott a falu felé, mint a gyermek a szivárvány után: Azt hitte ott vár örơkké zaklatott, nyugtalan lelkére a béke.

A nagy költó Pesten született, de egy kis fejérmegyei faluban nevelkedett. Szülei papnak szánták, de gyors érvényesülést óhajtó lelke nem tudott belenyugodni a szïlők-választotta pályába: felesapott vándorszinésznek, akáresak nagy kortársai: Pető́fi és Arany. Hosszabb bolyongas után gazdasági gyakornok lett, de nyugtalan lelke már a szabadsághare elött a forrongó fóvárosba sodorta. Élénk részt vett az ifjuság mozgalmaiban; a kitörni késziiő viharnak egyik lelkes előkészitője volt. Mikor aztán fegyverbe állt a nemzet, hogy öröklött és szerzett jogait megvédje. Vajda is beállt katonának. Az összeomlás után büntetésből besorozták és csak egy évi katonáskodás után bocsátották el. Ekkor már megtelt a lelke keseruiséggel. Nemzetének pusztulása és egyéni szenvedései törnek e oó lelkéból irodalmi múveiben. Virrasztók cimü költeményében elsiratja nemzetét, Kiteritve fekszik a nagy halott, az élet minden jele eltünt már. de néhányan még ott őrködnek a ravatal mellett, azzal a halovány reménységgel szivükben, hogy talán van még valami éet a ha-
lottnak látszó tetemből. Hátha csak tetszhalott? A koltoknek, a virrasztoknak, nem szabad elernyedniok, az elet legesekélyebh jelenségére is tigyelniok kel, mert ha nem tigyelnek, a talán csak latszat-nalalba tompuit nemzet véglegesen és orokre elpusztul. Mintha lompa Minay hangját ha lanank, ki kétségbeesve kérte költótársait. hogy ne némuljanak el. (A madár fiaihoz.)

Az elnyomatás korában nehéz a költó élete. Kis hivatal̂́ vallal és irodalmi cikkek irásával iparkodik segiteni helyzetén. Az életiel va_o elégedetlensége, belsô nyugtalansaga egyre nő, mert késik a szazzzor megalmodott és joggal vár érvényesulés .Mieghasoniasat még tokozza az, hogy nem alapitnat sokaig családot, elutasitja az a reány, akıtöl boldogsagát várja. Hatamas erôve ị tor rel Lelkébôl a szenvedés, ideálját sohasem tudja egészen elfelejteni: nem felejti még akkor sem, ammor egy masik leányt vezet oltár elé. Ifjukori ideáljanak képe liusz év mulva is megjelenik, amikor el-elábrándozik a multrol. Mintha egy tündértó jelennék meg képzeletében és a tóból hattyuként merülne fel Gina képe.

A zord és keserü Vajda elfordul a mindennapi élettôl; eltörpülnek lelki szemei elött a mindennapi emberek; nem töơódik tájda mukkal és örömukkel: az örök élet, a végtelenség felé fordul. Itt sem vár vigasztalás szamára. Kutatja az emberi élet célját és nem kap reá feleletet sehonnan. Pihenni szaretne. Orök nyugalomról álmodozik: a halál gondolata lesz urrá lelkében. De itt relmerül à kétség. A halál csak pillanatnyi pihenést ad, ami az örökké folyó élet forgatagába belekerült, az nem pihenhet többé. Uj élet lesz a holtak porából; a játék valami felsốbb hatalom akarata folytán ujra és ujra kezdődik. Az anyag, az erők leltározva vannak, bujosdit játszanak, átalakulnak: a sirba sülyesztett halott nem pihen: uj életnek szolgáltat anyagot. Borongás, Végte'enség, Öszi tájak cimü verseiben ezek a gondolatok uralkodnak.

Pedig szeretne egyesülni Istenével. Olykor ugy érzi, hogy csak keresni kell, megtalálja Istent és vele a megnyugvást. A szabad természet nagy csendjében fogja el ez a gondolat. Majd azzal próbál vigasztalodni, hogy talán minden álom, ami körülötte van, a háttérben levő, emberi érzéknek felfoghatatlan istenség megnyilatkozása; az igazi élet, a valóság csak a halál után következik be.

Vajda János költészetében a legsulyosabb
gondolatok jelennek meg; ezért sohasem volt népszerï. A komor, zord költő magános kősziklaként áll ma is irodalmunkban. De van másik oka is annak, hogy a nagyközönség verseit nem méltányolta érdemük szerint. A forma és a verselés gyakran nehézkes nála, bár vannak versei, melyekben a forma és a tartalom csodálatos össz
hangban vannak. Különösen szép természetleirásai, eredeti és meg.epó hasonlatai emelik ki Vajda János múveit.

Irt Vajda népies elbeszélő költeményt, kritikai cikkeket és röpiratokat is, de nevét a mulandóságból elsósorbañ leiró rézz'etekben gazdag bölcselkedö költeményei tartják fenn.
(Budapest.)

## A HÁROM NÁD DUGÓ

Meséli: Ifrim bácsi.

Egyszer volt, hol nem volt, ezen a világon, vagy a másvilágon, tisztán én sem tudom: volt egyszer egy asztal, annak egy fiókja, abban hálrom dugó: egy pálinkás üveg, meg egy sörös üveg - és egy pezsgôs üveg kihnzott dugója. Nád dugó volt mind a három.

A pezsgős üveg dugója egyszerre elkezd prüszkölni:

Hápesi! Czihá! Jaj.j, az orrom! Ezt már tovább ki nem birom. - Huh, de bosszantó szag!

A sörös dugó folytatta: - En is érzem, borzadok! - Ehez szokva nem vagyok. lakarodol, mihaszna, csuf palinkás dugója!!

- Na, na, csalk lassabban, ne olyan magasban! Majd alabb adjatok s akkor megoanjatok. En nem keresielek benneteket. Lngem a pincer tett ide, akaratom elienere.
- Ellefede, hogy en is itt vagyok, különben nem tett volna ide, - szólt heryкén a peasgôs dugó. Jól tudja, hogy én uri társas.ghoz szoktam. An, minő szep idók voltak! le + sgosuvegagyuval durrogtattak a tiszteletemre, amikor eltavoztam.
- Na, olyan tiszteletben nekem is volt részem, mondta a sörös dugó.
- Pihá! Mit tisztelet! A társaság, a nagytársaság az elốkelố, nagy társaság emeii az empert. A finom, frákkos, cilinderes, lakkcipős, valódi urfiak, méltóságos urak tátsasága!
- Azt én is elmondhatom. Engemet valódi előkelô frakkos lakkcipős fiatal ur huzott ki az iuvegből, nagy durranas mellett. Finom, valódi lentörlố lógott ki a zsebébôl. Azzal törölte meg az iiveget, melyet nagy társaság elé tett. Az a társaság az én kedvemért gyült össze. Mind finom urak, sốt még nagyságos asszonyok is voltak. Mind nagyon szerettek engemet, a nyelvükkel csettintettek, mondá a sörôs üveg dugója.
- Kérem, ne nyelveljen! vág közbe a pezsgốs dugó megvetőleg. Csak nem gondolja, hogy a pezsgős iuveg és sörös üveg dugója közott nincs kiulömbség? Ah, ah! Ez az izé! Hogy is hivják?! Minô társaság! Sör ... Pál... Linka s isten tudja, minô durva, közönséges kotyvalék társaságba kerültem! Szerencsémre, jön a vége, nemsokára visszajutok oda, hová való vagyook' s megszünik kinszenvedésem.
- Igen, megszünik s elől kezdődik a nyomoruság, mert a cssszogás immár közelit, amivel takarit a mindenes. Az majd elintézi mindhármunk baját, - mondá a pálinkás üveg dugója.
\alóban, a másik percben már az asztalfiók elött áll egy szemetes ládával meg egy tollseprő́vel a takaritó. Elôször lesepri az asztal tetejét, majd kihuzza a fiókot. Meglátja a három dugót.

A pezsgösdugó megkönnyebbülten sóhajt fel: - Na, hála istennek, most helyemre kerülok!

- A szemetes ládába - tóditja a pálinkás dugó arcátlanul. A mindenesnek feltünik a cifra dugó: Kezébe veszi, nézi, forgatja, bímulja a tarka cédulát, mely a dugóra van ragasztva, aztán szemétbe vele, ott az ó helye! Most a sörös dugó akad a kezébe. Jó nagy. Nézi, torgatja, át van lyukasztva. At van furva semmi haszna. Menj pokolba! Bedobja a szemétbe. A pálinkás dugót szzintén megfogja, ujjai között körül forgatja, majd zsebre vágja.
- Ez még à legépebb. Használhatlak valamire, a nem is vagy olyan nagy, mint egy sörös dugó.

Azzal visszatolta az asztalfiókot és tovább ment. Miután a termet körüljárta, a szemetet öszszeszedte, kiment, az udvaron a gyiujtő szemetes ládába az összest beleöntötte a más két dugóval együtt.

A pálinkás dugó utánuk kiáltott:

- Jó idôtöltést a méltóságos urakkal! A viozontlátásig! Mert én is oda kerülök nemsokára. Ott aztán egy illatuak leszuink, mert a halálban nincs méltóságos ur, nincs nagyságos ur, nincs nagyságos asczony, nincs Pál, nincs Linka. Ott egyformák vagyunk. Ugy bizony!
(Sepsi,zentgyörgy.)


## 

## NE BÁNTSD A MADARAT!

Zuzmarás künn a Természet, $K$ is tengelic keresgélget Farakás között.
Kis fiucska, ne bántsd őket,
Sajnáld szegény éhezőket.
Mig a fecske messze jár,
Ovék legyen a határ!
(Bályok.)
Katona Jenô.

# TÖRÖK VIRAG, MAGYAR VIRAG 

Irta: Szondy György.

Ugyan melyik lehet az? Török is, magyar is? Az ám, de meg hollandus is!

A tulipán!
Napkelet ajándékozta Napnyugatnak. Mesz-sze-messze, idegen vilagrészben van az öshazája. Unnan hozta magival egy hatalmas nép, amikor elindult világot hóditanı: a török.

Hiszen, ha csak hatalmas lett volna, még nem lett volna baj. De kegyetlen is volt iszonyuan. Rabolt, gyilkolt, gyujtogatott, amerre járt. Még a gyermekeket is rabságba hurcolta. Vitték szegényeket a török fóvárosba, Isztambulba, a Márvány-tenger mellé! Ott katonanak nevelték őket. LIfeledtek apjukat, anyjukat, még a honi beszédet is. Légvitezebb harcosaiví lettek a törököknek. Régen volt ez nagyon; sok viz lefolyt azóta a Dunán, Tiszán. Négyszáz esztendó alatt sok lefolyhatott. Azóta megnehezüitt a törökök felett az idők járása. Hajdani, nagy birodalmuk ezertefoszlott, elenyészett. Akiket leigázott, a rab népek visszaszerèté̉k szabadságukat. A török uralomnak emléke is alig maradt köztük.

Le a tulipín minden tavasszal kitárja gyönyörü virágát és mesél róluk. Nem a kegyetien harcosokról, hanem a törö̀k lányokról, asszonyokról. Kedvesek, jôk és szépek lehetıek, hiszen virágot ápoltak, virágot szerettek. Még akkor sem feled'keztek meg virágjukról, amikor uj hazába kellett költözniök. Uda is magukkal vittek. S lám, a virág máig hirdeti jóságukat. Mintha cseréie adták volna azért a sok-sok emberpalántáért, akiket a török harcosok hurcoltak Isztambul városába. Virágért virág. Mert hiszen a gyermek is virág. A nemzet virága.

Hanem arról bizonyosan nem álmodott a tulipán, hogy minő tenyes sors var reá uj hazájában, Napnyugaton. Hogy ő lesz a legdrágább, legdédelgetettebo kerti csoda. Yedig igy történt.

Az őshazából hozott egyszerui tulipán mesésen kicsinosodott a viragkedvelő hollandusok kertjében. Volt idõ, amikor tizenkét hold töldet adtak egyetlen tulipán hagymáért. A legszebb fajtáknak külön nevük volt, virágaikat hires festổk örökitették meg.

Ma elmult ez is, a tulipán-divat. De török is, magyar is, hollandus is örökre szivébe aíria a tulipánt. Nem árthat neki a divat változása. A magyar nép ráfesti egyszerü butoráıa, házi szerszámaira, ráhimezi a ruhájára. Hadd láthassa mindig, testvéri szeretettel. Hiszen, e ${ }^{\circ} \mathrm{y}$ hazának gyermekei mind a ketten. A magyarok is onnan indultak el kalandos vándorutra, ahonnan a tulipán. Bizonyosan már akkor megszerették a szép virágot.

Az őshazából örökséget hozott magával a tulipán: a hagymát.

$$
\begin{aligned}
& \text { Tudjátok-e, micsoda a hagyma? } \\
& \text { A fulípán éléskamrája. Nagy szükség volt }
\end{aligned}
$$

reá az őshazában, mert ott igen furcsa az időjáras. hegyetienul kemeny tél után esos, de rôvid tavasz kovetkezik. Utanna forró nyar toppan be nagy hirtelen. Hókemenyre szarad, megıepedezik a szomju föld, mert esonek hetekıg se hire, se hamva. Ilyenkor eltonnyad, kisül a rona tuive, virágja. Aki látja, azt hihetué, meghaltak örökre.

Yedig, amikor elérkezik az uj tavasz, néhány nap alatt zöld barsonyszónyeg terul a pusziára, virágok'kal himes. Langyos esők életre keltik a szarazság elôl töld alá menekült növényeket. Ott csak a hagymájuk maradt meg, annak nem árthat sem a nyar forrósíga, sem a tél hidege. Egerek, urgék ellen is megvédi magát: méreg van benne, undorral fordul el tőle, aki beleharap.

Lz a hagyma telides-teli van elemózsiaval. Ha kettévágjatok, megláthatjátok, miven tartogatja a kincseit: nem tarisznyában, se ládatiában, de még szuszékban sem. Csak a leveleiben. Vastag, husos levelek borulnak er vmásra: ezek a hagymás-növény szuszékjai. Amikor beköszönt a tavasz, ezeket üriti ki. Nagyhirtelen elfogyasitja a tartalekelemózsiat, hogy kizöldülhessen, virithasson, amig futja a tavasz erős napjaiból.

Mire beköszönt a forró, száraz nyár, már szerte-szórta gyermekeit: kihullottak a magjai, elhordta őket a szél erre-arra. De egyebről is kell gondoskodnia. Uj éléstárat kell megtöltenie, hogy a jövő tavasz se találja készületlenül.

A tulipán erről sem feledkezik meg. Mire a régi hagyma leveleiből elfogy az elemózsia, akkorára megnőtt, duzzadásig telt az uj, amelyik már tavaly is ott lapult a régi hagyma levelei között, mint parányi rügyecske.

Nem, a tulipán nem feledékeny. Tudja, hogy a puszták növényének nehéz az élete. Gondosságát az uj hazában is megtartotta. Igy már kora tavasszal virithat, amikor a többiek még csak öltözködnek a lakodalomra.

S a hagyma sokszor fiók-éléstárat is gyüjt maga mellé. Uj hagyma fejlôdik mellette, el is válik tőle s jövőre uj tulipán születik abból is. Kétféle gyermeke van a tulipánnak: az egyik a magvakból szuiletik, fenn a fényes, napsugaras tavaszi ég alatt: A másiknak bölcsốje a föld sötét öle. De mind a kettô egyformán édes gyermeke, kacagó tavaszi ékessége a kertnek.
(Debrecen.)
\# Megmondottad már édes szulleidnek, hogy mit kivánsz magadnak karácsonyi ajándékul? A CIMBORA mai könyvvására csakis az elöfizetők számára megállapitott igen olcsó árakon szebbnél-szebb, válogatott meséskönyveket kinál. Kérd meg szui.eidet, hogy rendeljenek belollak sürgösen, mert ezt az olesó árat csak de cember tizedikéig tartjuk!

# EGY KISÁZSIAI TÖRÖK NAGY KALANDJA MOHAMEDNEK MÉGIS IGAZA VOLT 

Irta és rajzolta: Ifj. PRరHLE VILMOS.

Dzselál-Eddin Eszád egy kisázsiai kisvárosban volt kis kereskedő. Kis ember volt, de nagyban kereskedett perzsaszónyegekkel, meg arab pipákkal. Macska bajuszu, kopott, igazhivő muzulmán volt, aki szigoruan betartotta a Próléta parancsát: még sosem kóstolt bort és sosem izlelt füstöltkolbászt, - mirt ez a két cikk ismeretlen volt a kisázsiai kisvárosban. Olyan kis város volt, hogy a térképen meg se találjátok; európai ember nem is járt ott soha.

Igy éldegélt jámboran Mohamed eme kedves hive, a perzsaszőnyegen forgó arabpipa kereskedó és tisztelték ôt az egész városban, mert csak igen ritkán csapott be valakit a portékájával.

Egyszer egy délben, amint elfogyasztotta a maga nagy kondér juhhusos-rizskásáját s megivott rá két pohár forrás vizet, aztán öt esupor fekete kávét, - épen a nargile-jára akart rágyujtani, amikor az ablaka alatt egy rekedt férfihang dülöngöző szárnyain valami ismeretlen gajdolás hangzott fel.
,God save the King!
God save the King!..."
(God szév dze kin! - Isten tartsd meg a királyt!)
Ezt az egy sort ismételte makacsul a hang, killönböző magasságu és gyorsaságu változatokkal.

A kiváncsiságot szintén tiltja a Kórán, de Dzselal, aki most hallotta életében eloször az angol himnusz fenti töredékét $s$ azt hitte, hogy bizonyára zsiddó-imádság, - rögtön az utcán termett. Lelkiismeretét azzal nyugtatta meg, hogy magános lérfiu lévén, - ugy sem látta senki.

Ofelsége, az angol király földközi-tengeri flottája egyik hajóegységének kötelékébe tartozó közmatrózi sorban lév6 berugott közege dülöngött az utcán végig, pállinkás flaskát szorongatva, oly buta kedélyességgel, hogy Eszád barátunk nem tudott hova lenni az ámulattól.


Ilyet ó még sohasem látott. A kisázsiai kisvárosban mindenki komoran komoly és ha Igatagon ünnepélyes volt mindig. Senki se mert volna énekelve végig m.nni az utcán. A mészárosok is keservesen suttogva kiabálták reggelenkint:

- Kojonetti! Kojonetti! - (Birkahus! Birkahus!) amit csak az hallott meg, aki épen a nyomukban járt. Azt a széles, duhaj nevetést pedig, amit az angol tengerész öntött magából, még álmukban sem ismertêk a kisvárosi igazhívó férfiai.

Dzselál-Eddin szivében hirtzlen Peltámadt az irigység és a lázadás ördöge. Irigyelte a tengerész korlátlan
jókedvét és lázongott, hogy ime: - Milyen nagyszerti hatása van a bornak s nekik az mégis tilos!

Hát ez igazságtalanság, határozottan az. Ezt a Próféta nem jól csinálta; nem! Itt valami hiba van. Még 2 vacsora utáni sakkpartinal is folyton erre gondolt, ugy, hogy a muezzim (török harangozó, csakhogy a törököknél nines harang, hát a harangozó kiabál), aki minden este át járt Eszádhoz sakkozni s mindig veszitett, most megnyert minden játszmát.

- Allah növessze hosszura a szakálladat, Dzselal, - kérdezte a nem-harangozó, - min töprengsz, effendim?
- Oh, Mehemed Ali, Mohamed cselédje, csak az ju-
tott eszembe, hogy egyszer csak mégis meg kellene kóstolni a tiltott italt... Már csak azért is, hogy mi lehet benne . . .
- Pfuj! - szakitotta telbe Mehemed Ali, - olyan akarsz lenni, mint a hiu európaiak, akik vörösre duzzasztják az orrukat pálinkával és hordóvá pumpázzák a hasukat sörrel? Pfuj, effendim! - és megbotránkozva távozott.
- Ez se beszél igazat, - gondolta Dzselál, - mert ha hiuak az európaiak, akkor nem duzzasztanák veresre az orrukat, vagy pedig a bor nem árt ezirányban. Sántit a mondokúd, Mehened Ali!

No, nem tudott aludni egész éjjel a jó Dzselal. Még másnap is ez járt az eszében, söt harmadnap is, elanynyira, hogy mindig eltévesztette a röfbt nagy elmélkedésében s $10-20$ centivel kevesebb perzsaszönyeget mérı a vevôinek.

- Rosszabb kezd lenni a sutambuli örményeknél, - . esóválták fejüket a vevők.

De csak akkor álmélkodtak igazán, amikor egy safp napon Dzselál nem nyitotta ki a boltját, hanem délfelé európai ruhában (Honnan a coudából vette?) pantalléban, keménykalapban elindult a kikortobe.


- Tisztára megzavarodott - mondta a muezzim a hodzsának, ami tudvalevőleg török tanitó.

Am Dzselál mit sem törödött a bámészkodó emberekkel, a nyelvetöltögetó kisázsiai utcagyerekekkel. Rendithetetlenull ment a maga utján. Elhatározta, hogy átmegy Európába és csak azért is megkóstolja a tiltott italt.

Sáép idō volt. A gőzhajó hamar keresztülszelte a tengert, 8 amikor kikötöttek Európába, Dzselál nekivágott egy korcsmát keresni. Nem sokáig ment; egyszer esak megätötte fulét az ismerős hang, az a bizonyos irigyelt, rekedten vidám kornyikálo hang.

A vendéglóben, ahová Dzelál belépett, egy hosszu német, egy szakállas angol, meg egy tömzsi irancia matróz mulatott, akik eleinte rá se hederitettek.

A kocsmáros szolgálatkészen futott barátunk elé, mert a ruhájáról axt hitte, hogy valami elôkeló nyugati ember s franciául karatyolta:

- Tessék helyet foglalni, moszj6, mit parancsol, moszj6 ? !
- Jó, jó, - felelte töröktil Dzselál, - most jövök elbször, de minek azt hangsulyozni ... Adjon italt!
- Milyet méztatik, moszjo ?
- Italt! - erర́sködött Eszad, aki nam tudta, hogy van bor, sör, pálinka, pezsgб ... de ki gyơzné mind elsorolni! A vendéglős pedig egy üveg szódavizet, egy kor-
só sört, egy palack bort meg egy flaskó konyakot rakołt elébe.
- Esekürederim, effendim (Köszönöm, uram.) -b6lintott Dzselál és mert a sör már poharában volt, azt hajtotta fel elöször. - No, ez csakugyan kitiinó! - Látva aztán, hogy az angol matróz milyen habosat fröccskől a szódavizből (ilyen masinát se látott még Eszád,) azt gondolta, hogy abból jön a sör. Megpróbálta hát 6 is, de nem jól fogta a fránya üveget, mert a szódaviz nagy sugárban a francia tengerész nyakába zuhogott.
- Marha! - ugrott fel a francia udvariasan. - Nem tud vigyázni, he ?!

Dzselál nem tudott franciául sem, hát csak szerényon ingatta fejét és a söröspoharat tele töltötte konyakkal.

Ekkorra a német is Dzselálhoz lépett.

- Hol a ka'apja, uram ?! - kérdezte szigoruan.

A kisázsiai kis-nagy keresked6́t ez a még gorombább idegen nyelv annyira zavarba hozta, hogy egy hajtisra kiitta a söröspohár konyakot.

Mintha tüzet nyelt volnal Pár percig csak hápogott, nem birt szóhoz jutni. De aztán valami kellemes szédiilést érzett, valami könnyü ködvilágban lebegett. Deriliten kérdezte a némettơl:

- Mit lármázol, effẹndim?
- Hol a kalapod? - kérdeste most töroikill es meg dühösebben a német.
. . - Hehe, - nevetètt Dzsclál, most már bort töltve a söröskorsóba, - tréfás ember vagy, gyaur effendi, Allah növessze hosszura a szakálladat. Mi, igazhivők is a fejünköñ hordja a fez-sipkát.
- Well! Elég a szóbó!! - ugrott käzébük az angol s amig Dzselál éppen a bort szüresölgette: nagy-britt-
tenyerével ugy az Eszád fejébe nyomta a keménykalapot, hogy csak a macskabajusza látszott ki alóla.
- Most megtanuihatja - kedélyeskedett a francia, - hogy uri:amber nem ül feltett kalappal más ur.emberek társaságában.


A próféta hütlen hive hirte'en azt hitte, hogy mashiilyült. hisz amióta megszï̀etett, mindig a fejebubján vo.t a lez, még éjszaka is. Tisztességes ember nem jar tökfedő nélkul!

- Nicsoda eờy ország ez az Európa, ahol a Rendért belekötnek az emberb.!? (Azt már elfelejtette, hogy nem fezben van most, hanem európai ka'apban).

Mikorra kiszabaditotta fejét, - na, ilyen condát se tesz többé a kobakjára! - a három hős tengerész már visszaült elöbbi helyére, mege:ézedett hahotával ittak s mindegyik leltette a sipkáját.

A kis perzsaszőnyeg nagykireskedöt erre a látványra elöntötte a pulykaméreg. A maracék bort kihörpintette, és akkor a szoba forogni kezdett vele. Ez a forgás odagörgette a matrózok aszta'ához s bár nem látott tisztán, mintha egy örülten Eyors ringispilen ült volna, sorba, Körben leverte mind a három matróz sipkát. Azután csak lorgott tovạ́bb, mint egy megveszett bugó-csiga s forgása közben fájdalmasan buieütközött hol az egyik, hol a másik tengerészbe.

Hát a hős vizi-farkasok a aposan elnap ako:ták. Dzselál nem érezte az ütéseket, csak amikor már kint az utcai cai pocsolyában feküdt, kezdett sajogni minden porciká-
\# Édes szüleiteknek kivánjuk megkönnyiteni a válogatást akkor, amikor mai könyvvásárunkban a meseirodalom mestereinek müvejt soroljuk fel! 52,81 és 126 lées áron kinálunk válogatott, gyönyörüen kiállitott meséskönyveket, tehát annyiért, amennyiért azt ma seholsem tudjátok megvenni! Árainkat azonban csak docember tizedikéig tartjuk, fontos érdek tehát, hogy rendelésteket azonnal feladjátok!
ja. És ugy homályosan arra gondolt, hogy talán nem is illik egy kisázs,ai kereskedöaek egy earopai utcán fekuidni minden ok és iogadaım nécinul. De képt.len volt feiállani s a lorgás még mindig vitte, vitte majaval, az utcával, a házakкal egyuitt: va ami émelyitớ örveny tue.é.

Reggel a sztambuii börtönben ébreat lel $e_{\varepsilon} y$ ren..őr ránc.gàasára, aki a kapiányhoz k sérte.

Dzseláinak dagadt volt az orra, hiányzott két szemés három záproga, a feje tele volt kokasokkal; kiticam.tották a jobbkarját, betörték a talbordáit, zö.d és lilafoltos voit az ábrázatja, de legkutyábbul a gyomát érezti. Égett, mintha oitott meszet evett volna és forró vágyakozassal gondolt na ${ }_{\bar{S}} \mathrm{y}$ vizeskorsójára.

- ha meg nem halok, - gondolta, -reggel ô: estig inni fogok, magából a forráshol, hasra fekszem és ugy iszom... ha $u_{\varepsilon}$ yan hazaérek valaha...

A kapiány éppen olyan rencörkap:tány volt, mint más rendörkap tány, csakhogy tö̈ökben. Ezért vén di¿z. nó helyett azt mondta :

- Vén birka! Szép kis mohamedán maga! Iszik, mint egy sárkefekötő, mint egy egyesïlt angol-irancia-orcsz hajóhad! Nem sül ki a szeme vén muzulmán léitére korcsmai virekedést rendezni?! Pfuj, effendi, pfuj! F.zet 200 piasztert, aztán mars haza!

Dzselál 2 piaszterért aza összes fogait kitörette volina, amilyen fösvény volt. És most - a törvény - töivéay, 200 piasztert kellett fizetnie. Könnyezett is, minden darab pénzt külön megs'ratott, amig letizette. Mi ehez képest a bevert orr, meg az éeठ gyomor?

Utazott is aztán haza, ami yen gyorsan csak bitt. Lopakodva surrant végig a kisázs:ai kisvároson. Ottion bzzárkózott és lefeküdt. Nagy bánatában se nem ivott, sem a vizipipa nem izlett neki.


Ám a muezz'm és a hodzsa látták hazajönni s aste addig dörömböztek, amig be nem eresztette öket.

- Mi történt veled, effendim! - Csapták össze a kezüket.
- Oh, Mehemet Ali, jámbor muezzim és te, Mohamst Sakir, mégjámborabb Hodzsa, ne is kérdezzétek!
- Megkóstoltad talán a tiitott italt? - kérdezte Ali mégis.
- Es milyen volt? - $k$ váncsiskodott a hodzsa.
- Odaát voltam Európába, - nyögte Dzselál, - bizony, effendik. De nem is megyek többé, mert ördögök laknak ott. Mindenáron rá akartak birni, hogy szegjem
meg a Kórán parancsát és mert hü maradtam Mohamedhez, 200 piaszt.rt loptak el tőlem.
- És meg is vertek, - jegyezte meg a két jóbarát.

1.     - Töblé még csak gondolni se fogok a tulsó part-
ra, - fo'ytatta Dzselál, nem válaszolva a megjez̧yzésre.

- Nem is kóstoltad meg? - kérdezték ujra.
- Nem! - fe'elte Eszád és hosszabb gondo'kodás után hozzátette: - Nem kell nekem, mert nittentő gyomorkavarodást csinál, felduzzasztja az orrot. És mondhatom, nem is jó. Igaza volt a prófétának, hogy eltiltotta. Európai gyomor kell hozzá . . .
(Sárközuj.ak.)


## A TÖVISDISZNÓ

- Apró unokáinak meséli Elek nagyapó. -


## (Folytatás.)

Hazamegy a tövisdisznó, vacsorál, lefekszik, jól alszik, korán reggel fölkel s mondja a szegény embernek:

- Edes apám, szerezzen nekem hat szekeret.
- Minek azt, fiam?
- Megyek házasodni.
- Ó, édes fiam, hol azeszed? Ki adja neked a leányát?

Mondta az asszony is:

- Maradj veszieg, édes fiam, ne indulj el világ csufjára.

De hiába beszéltek, addig nem volt tőle maradásuk, amig hat szekeret nem szereztek, mind a hat elé négy ökröt nem fogtak. Ekkor a tövisdiszoó felült a fekete kakasra s meg sem álloit,
amig a fekete király kapuja elé nem ért. Hanem a fekete király tövissel telerakatta a kaput, hogy be ne mehessen.

- Ej, hát igy várnak engem az esküvőre?! kiáltolt a tövisdisznó. Azzal megsarkantyuzta a fekete kakast, átugrott a kapun, ment föl egyenest a palotába.
- Adjon Isten, fekete király! Eljöttem a lányodért.

Hej, Istenem, amikor megtudta a királykisasszony, kinek kötelezte ôt el az apja, majd fölvetetie sirásával a palotát, földhöz is verte magát, de hiába, a király nem másolhatta meg szavát s irását. Mondta a tövisdisznónak:

- Jól van, vigyed a leányomat. De hol es-
küsztök meg? Itt-e, vagy a te házadban?
- Az én házamban, mondta a tövisdisznó. - mert az apám megátkozott, hogy ott eskiidjem. ahol megkereszteltek.

A király egyszeribe befogatott egy üveges. aranyos hintóba hat lovat, közben a hat szekeret megrakták arannyal, aztán a királykisasszonyt beleuiltették a hintóba, a tövisdisznó meg a kakason maradt, ugy lovagolt a hintó mellett. Amikor a várostól jó messzire voltak, beszól a tövisdisznó a hintóba:

- Jó szivvel leszel-e a feleségem, királykisasszony?
- Látod, - felelt a királykisasszony - hogy hull a könny a szememből, mint a záporeső, te, Istennek förtelmes állatja, te!
- Bizony, ha ugy, forditsd vissza a hintódat, nem kellesz nekem.

Hiszen, a királykisasszony kétszer sem mondatta ezt, szólt a kocsisnak:

- Fordulj! - s szélnél gyorsabban visszahajtatott az apja udvarába.

Hanem a hat szekér szépen hazamendegélt a zegény ember udvarába, ott a tenger aranyat lehordták a pincébe. Mondta a tövisdisznó:

- No, édes szüleim, leányt nem hoztam, de hoztam pénzt kenteknek elegendőt, ebből élhetnek urimód, halálig!

Másnap reggel a vörös kakasra iilt a tövisdisznó s megint vitt hat szekeret. Éppen ugy járt. mint először. A vörös királykisasszonyt is visszaküldte az utból, de a hat szekér aranyat haza-- vitte s abból még az éjjel olyan palotát épittetett. hogy a királyé sem volt különb.

Reggel aztán felïlt a fehér kakasra, de most nem vitt szekereket, csak egymagában ment. Hát a fehér király kapuja nyitva van, ott készülődtek a vendégségre, várták a vőlegényt, s im, halljátok, csodáljátok: - a fehér királykisasszony nem sirt, nem ritt, de inkább mosolygott, fogadta a tövisdisznót igaz szivvel, szeretettel. A király sem mutatta buját, bánatát s meg is kérdezte a tövisdisznót:

- Hogy s mint akarod, édes fiam? Itt esküsztök meg, vagy odahaza?

Mondta a tövisdisznó:

- Itt , édes apámuram, itt.



Egyszeribe papot hivattak s esküvés után nagy lakodalmat csaptak. Akkor aztán a király hat legszebb paripáját befogatta aranyos hintóba s a királykisasszony mellé uiltették a tövisdisznót is. Amellett tizenkét szekeret szinültig töltetett a király arannyal, ezüsttel, ugy indultak a tövisdisznó hazájába. Amikor a városból kiértek, megszólalt a tövisdisznó:
-Hallod-e, édes kinesem, tudd meg, hogy én clátkozott királyfi vagyok. Hét esztendőre voltam elátkozva, ma éjjel tizenkét órakor telik le az átok. Amikor az óra tizenkettôt uit, szurj egy késsel a mellembe, hogy cseppenjen ki egy csepp vér, s egyszeribe visszaváltozom királyfinak. De el ne feledd, mert különben még hét esztendeig tövisdisznó képében kell élnem.

Hej, édes jó Istenem, örült a királykisasszony! Sirt örömében, nem találta helyét.

Na, megérkeznek a palotába, a tövisdisznó lefekszik, elalszik, de a királykisasszony nem mert lefekuidni, várta, amikor tizenkettőt ut az óra. Hát egyszer csak kong az óra, a királykisasszony elôveszi kicsi kését, nagy szivremegéssel a tövisdisznó mellébe szur, egy csöpp vér kicsordul, s hát Uram, Teremtőm, abban a pillanatban gyönyörüséges szép királyfi lett belőle!

Reggel keresi a szegény ember meg a felesége a tövisdisznót, sirnak, rinak, hogy hová lett az © drága gyermekuik, de csak elejbük áll a királyfi s mondja:

- Ne sirjanak, ne rijjanak, édes szüleim, én vagyok a kigyelmetek gyermeke!

Hiszen volt öröm, de milyen öröm! Egyszeribe irtak a fehér királynak, hadd lássa ơ is a vejét: királyfi az! Jött is a fehér király, de mindjárt, aztán másodszor is nagy lakodalmat csaptak, hét álló hétig szólt a muzsika: volt nagy dinom-dánom, még a sánták is táncra kerekedtek.

Aki nem hiszi, járjon utána.
(Kisbaczon.)

# A RÓKA, A MEDVE ÉS A SZEGÉNYEMBER 

\author{

- Mese szinjáték. - <br> Irta: BARTHA ISTVAN.
}


## III. FELVONÁS.

Szin: Paraszt szoba, függö lámpa. Ȧgyak, rozoga butorok stb. Vacsora végeztével.

Sári: No, gyermekek, jól laktatok medvehussal?
Jankó: Ưhüm, de jó volt ez a medve huncumbák.
Póli: Holnap is hoz éjent, édes apám? (odafészkelődik az apja ölébe).

Szegényember (Simogatva a lányka fejét): Nem vásárfia ez, szöszike, hogy minden boltba árulják, hanem medve, aki ugy csinál: hám, hám! és bekap.

Jankó: Én nem féjek töle, édes apám!
Szegényember: Meghiszem azt! Hát te, Póli?
Póli (Mókásan): Én félek. Méjen csuf nagy feje van! Harap azzal a nagy fogaival?

Szagényember: Harap ám, de még hogy! A fát is miszlikbe harapja, ha megharagszik.

Sári: (Egy darabig nézi öket, aztán elszedi az asztalt, mosogat.)

Póli: Edesapámat nem harapta meg?
Szegényember: Megakart a besteportéka, de rajta vesztett. Kupán vágtam, meg se nyekkent. Biza!

Jankó: Ha megnővek, én isz kupán ütek édet.
Szegényember: Erigy már na, még elhiszem!
Jankó: Ugy megesapom, hogy nyekk, nyekk...
Szegenyember: Ugy is kell, fiam, ne hagyd magadat... De most feküdjetek le, mert késő az idő. Mindjárt jó a róka.

Póli, Jankó: Juj, juj a róka! (Bebujnak az ágyba).
Sári: Minek ijeszted öket?
Szegényember: Nem ijesztem én. (Kimegy, de hamar jön.) Ha végeztél, szedd össze a tyukokat.

Sári: Hát az meg mitől lesz jó? Tán csak nem ment el az eszem!

Szegényember: Akár ment el, akár nem, annak ugy kell lenni.

Sári: Ugy-e? Az én tyukjaimmal én rendelkezem, hallá-e, kend.

Szegényember: Jó, jó! Aztán hánnyal rendelkezel?
Sári (Peckesen): Kilenc tyukkal meg egy kakassal.
Szegênyember: No láddég! Épen enyi kell a rókának is!

Sári: Megbolondultál?
Szegényember: Nem én, de a rókával ilyen kontraktust kötöttem máma!

Sára: Tréfálsz, ember?
Szegényember: Nem tréfálok biz én. De, igy az igaz.
Sári: Hát erre meg mi vitt reá, te szerencsétlen?
Szegényember: A nyomoruság. Bajba kerültem a medvével: megakart enni! A róka aztán megmentett. Hát, ez vitt rá, ha tudni akarod!

Sári: Én nem bánom, azért tyukot még sem adok. Szegényember: Nem-e?
Sári: Nem én. Majd nevelek én a rókának majorságot, nyavaját a nyaka közé!

Szegenyember: Ersd meg, itt nem arról van szó...
Sári: Hát miröl? Arról, hogy a drága gabonával tar-
togatott tyukjaimat elherdáljam. Kivegyem a gyermekek szájából azt a néhány tojást, amit tojnak... Amiből iegy kis pénzt csálok fotóra, sóra, egyébre. Erröl van szó...

Szegényember: Hát van igazad, de engem is kötelez a becsület.

Sári: Miféle becsület?
Szegényember: Ó, asszony, asszony! Hát az neked nem becsület, ha valaki megmenti az életedet $s$ ezért fizetsz kilenc hitvany tyukot, meg egy kakast.

Sári: S még, hogy hitvány tyukok, a rókának? Tudom, nem vágja abba a logát a te kedves rókád...

Szegényember: Az nem számit, hogy az én rókám, vagy a te rókád. Nagy dolgot tett, jo dolgot tett ... fizetni kell, punktum.

Sári: Fizess! A tyukok az enyémek, s ha neked vannak tyukjaid, hát csak fizess a rókának, de az enyémekhez nem nyulsz, mert... inkább kiharapnám a szemedet, mitsább egyhez is hozzá nyulj.

Szegényember: Már pedig odanyul az ember, ahol van.
Sári (Csipöre tett kézzel): No, azt szeretném látni! Csak azt szeretném én látni! Rögtön kihasadnék a méregtől.

Szagényember: Asszony! Fogd bé a szádat, mig jòl van dolgod! Azt mondom.

Sári: Fogd be te $s$ ne osztogasd nagylelküen az én keserves szerezményemet. Szép is volna ágálni az én tyukjaimmal a róka elött... Hát lehet a rókával szemben becsület, te eszeveszett!

Szegényember: Lehet! Söt kell, hogy legyen! Nem az számit, hogy ki, hanem az, hogy miért!

Sári: Né, a példa, még bölcselkedik! Talán biza ezt is a fogságba tanultad, mi?

Szegényember: Hol tanultam, hol nem tanultam, az nem a te bajod, de az igazság: igazság. Attól én el nem állok, ha mindjárt keeskebukát is vetsz a dühtől. Ez a baja éppen a világnak, hogy az emberek külömbséget tesznek, igazság és igazság között. Már pedig igazság csak egy van.

Sári: Persze, hogy csak egy, de az az enyém és abból nem engedek. (Szünet, szegényember lelképpedve hallgatja.)

Szegényember: Térj eszedre, te! Tán csak nem akarod bebeszélni nekem, hogy a medve husa, meg a böre ne érne meg kilenc tyukot meg egy kakast.

Sári: Mi közöm nekem a medve bőréhez?
Szegényember: Hátha ott hagytam volna a fogamat s a medve megevett volna?

Sári: Hiszena nem evett meg! Itt állsz elöttem nagybölcsen s hiába akarom felnyitni a szemedet. Szégyeld magad! Még a róka elött is beesïleteskedik!

Gyermekek: (Mozgolódnak.)
Szegényember: Hallgass, ne nyelvelj annyit! Hagyd thudni szegénykéket!

Sári: Hogyne! Majd engedem az ablakon kihajigálni
kilenc tyukom s egy kakasomat csupán csak azért, mert te még a róka eloltt is becsületes akarsz maradni.

Szegenyember: Hallgas te!
Sári: Nem hallgatok! (Toppant.) Nem hallgatok! Falu csufságára kifogom beszélni, hogy kacagjanak raj'ad, mert az ilyen ember nem érdemel egyebet. A te eszedt 61 kitelnék, hogy kieressz a tyukokból, mert helyette a medvét kaptuk. Inkább azon kéne törjed a fejedet, hogy a rókát is elfogjuk.

Szegényember: Ez igazán rád vall, feleség! Hogy csapdát készitsek az én megmentơmnek! Csak lessed a kulcslyukán!

Sári: Miért ne? A róka ravasz, de azért $\overline{0}$ is csak oktalan álat. Aztán nem épponö az, aki addig térül-fordul a ház köriül, am’g a tyukokat megdézsmálja a gazda engede'me nélkül is!? Lop!

Szegényember: Jól van, jobl. De már az én rókámnak csak hagyj békét. Megérdemli.

Sári: (Gunyosan.) Megérdemli! Kedves róka nagyságos ur, tessék, itt van a kilenc tyúk és az egy kakas 8 legyen olyan szives, vigye el bket s egye mea, hiszen magérdemli, mert megszabaditotta az én szépséges térjemuramat a medve torkából. Ugy-e, igy kéne beszénem?

Szegényember: Jaj, csak már ne hallanám a hangodat!

Sári: Azt pedig hallani fogod, amig ugy nem járod ahogy ên akarom.

Szegeñyember: Már látom, hogy a bolondok házáha akarsz juttatni.

Sári: Az nem igaz. De meg akar'ak tanitaníéni, érted? Mert te éhetetlen, vajszivï ember vagy, aki még az utolsó ingét is oda adja, ha kérik.

Sz:gényember: Hogyne adnám oda! Igy tanitotték ezt az iskolában is.

Sári: (ס̌szecsapia a kezét) Nem megmondtam? Na, lásd, ezért vagy te tökkelütött.

Szegényember: Jaj, hadd el már, hadd el már... Inkább mondd meg, mit csináljak?

Sári: Ezt már szeretem, hozy igy beszész! Hát el© $\quad$ bben is, amikor jön a róka, tyúkot nom adunk nek: Aztán mért vagy te a teremtés koronája? Talá'j ki va'ami huncutságot, amivel lerázod a hivatlan vendéget. Még köszönje meg, ha szárazon viheti el a hörét. (Eszére ôtlik va'ami.) De mért vigye! (Kaptányt vesz ki a ládáhól.) Beleléptetem én a te kedves róḱádat ebbe a csapdába. Ma lesz a napja!

Szagényember: Kötve h'szem!
Sári: Majd meglátod! (Megvetéssel végigg nézi.) Csak aztán el ne ügyetlenkedd valahogy! (Nyujtja a kaptányt az ura felé.) Nesze, vidd ki s állisd fel ide a lyukhoz, ahol a tyúkok szoktak ki s bejárni.

Szegényember: Hová?
Sári: Ide a pitarajtó mellé, Hát nem is tudod?
Szegényember: Kacagnám, ha a tyưkja'dat fognád meg vale.

Sári: Ne kacag̣j semmit... Azok fenn ülnek most a kakasü'ön, alusznak. (A kakas kukorékol.)

Szegényember: (Nevetve.) Hallod? Te még azokat is felnyelveled!

Sári: Fel, hât, te bolond! Nem tudod, hogy tizenegy-
órakor kukorékolnak a kakasok? Most pedig annyi az ido. No, neesze, mit meresztisd a szemedet? (Nyujtja a kaptányt.)

Szegényember: Azt már nem! (Határozottan.) Inkább t6bol szakadjon le a karom... Még, hogy én tegyem le!

Sári: Leteszem én! Csak ki akarlak próbálni ...
(Gunyosan nevetve.) Nem is engedném, te balfejü! Mert bizonyos, hogy kimen külne, olyan ügyetlenïl állitanád fel. (Kimegy a kaptányt felállitani ... nemsokára jön.)

Szegényember: (Csendesen fejét csóvá'ja.) Hm. Hm, hm. Nagy üğyvéd veszett el banned, feleség.

Sári: Szép is lenne, ha én is tátott szájjal várnám a sült galambot...

Szegényember: No, no, nem azért mondtam, hogy elhidd magadat.

Sári: (Vál'at ránt) No, én lef:kszem. Nem várom tovább a rókádat, de te vigyâzz! (Lebuvik a kicsik mellé.)

Szerényember: (Lennebb csavarja a lámpát s ledül szunnyókálni a padra.)

Rơka: (Kopogtat.) Alszol, szegényember? (Megint kopog.) Szegényember itt vagyok! Eljöttem a tyúkokért!

Szegényember: (Fe!riad) Ki az?
Róka: Én vagyok, a Rôka! Eljöttem a megbeszéés szerint...

Szegényember: Ugy? Te vagy? Vári egy eseppet, amig magamra rántok valami gunyát! (Tétováz.) No, ml a mennydörgós mennykobt csináljak most? (Fenn.) Nem találom a csizmámat!

Rôka: Ejnye, ejnye, te szegényzmber, siess, mert... Nincsen kutyád?

Szegényember: Kutyám? Az nincs róka kóma, (halkan) de van annál egy rosszabb...

Sár': (Felugrik, suttogva.) Fogd ré a szád! (Ki a rókához.) Nines, nincs, róka uraság. De mi baja az urammal?

## R6ka: Hát a tyúkok?

Sári: Jai, lelkem! Leszakadt az uram hátpecsenvéie, amint leemelte a medvét a szekérrol -s most nem tud kl menni. sz:ény. De ha kigyelmed tyúkhísra éhes, bríiék be a likon. ott a p"taraitó mellett s fogdessa össze oket. Ott vannak sorjába a kakasü'ón.

Szegényember: (Tiltón.) Ne, koma!
Sári: (Hátba vág̣a istenesen. Sugva) Szót se! (Er6sen k 'f $\mathrm{g}_{\mathrm{g}} \mathrm{l}$, Az urának hallgatást int az ujjával. A kaptány ësszecsattan. Róka vinnyogł́s) Nem megmondtam!? (Diadalmasan felrántia az aitót, lámpát leakasztja s kinéz a rókához.) Csakhogy itt vagy jo madár! (Visszajövet urához.) Aló, mars, nyázd le a börét! (Közơnség felé.) Ez a beszéd s nem a szotyorkötés!

## FUGGONY.

## (Marosvécs.)

\# A mese-irodalom legracyogobb alkotásai sorakoznak fel a CIMBORA mai könyvvásárában. Vaskos, albumalaku, sok képpel tarkitott meséskönyvet szallitunk már 126 leiért mindenkinek, aki azt nálunk legkésőbb december tizedikéig megrendeli!


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

Szabó Ákos, Csucsa. Lám, mire nem jó a ködös idö! Nem lehet künn játszani, de ugy-e, bent a szobában is lehet találni szórakozást? Olvassátok a Cimborát és nézeget tek az Uj Idők-et. S könyvet is olvastok bizonyosan. Ilyenkor látjátok csak igazán, hogy a jó könyv a łegjobb barát. - Szab6́ Adorján, Csuesa. Te arról számolsz be, hogy édes anyáddal és apáddal Kolozsvárt voltatok és ott megnéztétek az Iglói diákok-at s azt igen szépnek találtad. Elhiszem, hogy máskor is meşnéznéd. Annak igen örvendek, hogy szorgalmasan tanulsz és szereted a tanitónénit. Nemkülömben, hogy neked is, Akosnak is szemmelláthatóan szépül az irásod. Látszik, hogy a ti jó édesanyátok sokat foglalkozik veletek. Édes anyádnak levél ment. - Szémán Erzsébet, Torda. Nem is tudod, hogy kezdjed az elsoz leveledet, minthogy eddig csak leve'ezölapot irtál. Dehogy nem tudod. Nemesak, hogy megkezdted a levelet. de még be is számoltál a borszéki nyaralásról s bár rmán gimnáziumban tanulsz, nem sok helyesirási hibát találtam beszámolódban. Major Lacika, Bánffyhunyad. Levelet is, Lacika, ne csak meģejtést! - Török Zoltán. Arad. Jók a rejtvényck, de régi jó ismerősek. Uj’t eszelj ki! - Waldmann Tersike és Márta, Nargszentmiklós, Torontálmegye. Tudom, tudom, hogyne tudnám: nehéz most a gimnázium. renceteg sok a tanulnivaló, de azért csak juttassatok időt a levélirásra is, mert az mostanság von oly fontos, mint akármelyik tantárgy. Orơmmel várom hát a minden hétre igért levelet. Rejtvényetek sorra kerül. - Székely Arpád, Arad. Legszorgalmasabb reitvénymaofejtők kőzé tartozol, de szeretném, ho. közbe-közbe levelet is irnál. Egyelöre morelérszem rövid levelekkel is. - Ba'ázs Sára, Derzs, Udvarhelymegye. Jobb későn, mint soha tehát nincs mit megbocsátanom. Természetosen, elvárom hogy ezután szorcalmasan iri levelet. Cakk igy lehat kérdemelni az arcképet. Igy biznny. - Szeghó Cyuri, Kolozsvár. Irazad van: az a fontos, hogy jó-e a mese vacry sem, hát cask ird mer a mesét ugy, ahogy tudod. Mindenosetre lesz hasznod ebből: guakorold magadat a fogalmazásban mely a szép- és helyesirásban. - Csztnák Emilia, Nagyvárad. Necenk akkor irj levelet. amiknr az iskola. be van zárva. de akkor is, anikor ny'tva. Hida el neken, hogv feilödévedre igen fontos a levélirás. - K'ein Tịbor és Dönke. Ioló, Csehsz'ovákia. Helyesen tettétek. hory eơ boritékban küldtétek a nvári beszámolót és Róka Pirćkn. leivelének helyreicazitását. A takarékossár mindig a fơbb erények köré tartozott. hát még most háb?ru után! - Mezev Gyurika .Ma M yarlápos, Marostordamegye. Edes apád jóvoltából neked is jár a Cimbora s most már te is unokáim közé tartozol. Arra kérsz, hogy
téged is szeresselek, Hogyne szeretnélek! Valósággal gyǒnyörködtem betüidben. Valamennyi egy-egy mesebeli óri, ás. A te leveled olvasásához nem kell ókuláné. Igaž, hogy nagyapónak nines erre szüksége: könnyen olvassa a legapróbb betüs irást is. Hát csak irj, irj, Gyurika. Szeretettel várom leveleidet. - Gyürky Eva, Rozsnyó, Cszhszlovákia. Ismét olvasója vagy a Cimborának. Isten hozott! Jó a rejtvényed, melynek megfejtéséből azt látom, hogy zenét is tanulsz. Jól sejtettem-e? - Lajos Mihá'y, Nagyvárad. Nem is képzelem, azt irod, milyen szép volt a reformáció ünnepe. Valóban, szerettem vo'na én is ott lenni, együtt imádkozni az én árva unokáimmal: árva és nem árva gyermekeknek édesatyjához. a jó Istenhez. Örvendek, hogy sok könyvemet olvastad mer a Jó Pajtást is. Csak olvasnál mennél több jó könyvet: elmédet és szivedet gazdagitja a jó könyv. Rejtvényed sorra kerül. - Hanvay Erzsébet, Csiz, Gömörmegye, Csehszlovákia, szeretne levelezni olvasótársaival. Kitünő levéliró, igen ajánlom hát a vele való leve'ezést. - Mártonffy Band; Nagyvárad. Tavoly magyar iskolába jártál, most románba, de ez nem látszik, meg irásodon Oly jól irsz második elemista létedre hogv ezért küơn dicséretet érdemelsz. Nyilvánvaló, hogy édesanyád foglalkozik veled. - Puskás Zoltán, Ditró, Cs'kmegye. Eppen jókor érkezett a leveled, mert már mẹgirtam volt az üzenetet. hory jó a rejtvénved, de levelet is várok, hogy közelebbről megismerkedjünk. Nos, itt a levél, mérpedig génirásos levél melyben megköszönöd nckem azt a soksok kedves orát, amit meséim szereztek noked beteosséged alatt. Termésretesen, édesanvád olvasta a másikat. Boldog gvermek! Mert ne feledd, hogy senki sem olvas ury a szivéből, mint az anya beteg gyermekének. A gépirásos levélért dehogy hamgszom! Báresak én is irhatrôk azon, de az enyém ..megkutyálta" magát s b $b^{\circ} z^{\wedge} n v$, Kisbaczonban nincs aki merreparálja. A budapesti éménveidről szóló beqzámolót várom. - Steiner Richárd, Nagrvárad. Idejében megérkeztek a meofeitésok mert alkalmazkodtam az ujság késóséhez. E tekintctren máskor fordulj egyenesen a kiadóhivat- thoz: az ő do'ga az visúco nyomatása. az enyém a megirása. - Kemény Zsuzsi. Nag̣várad. Uoy nezt iuzenem neked is, azzal a mertoldáseal. hogy igen jol teszed. ha minden nap irsz, ki akarván érતemelni az én megelégedésemnt. - Szenessy Z~ltán, Arad. A>t irod, hooov naryon szigoru és narvon áldott jó tanárod van. kinek £vermekoi most tanu'nak olvasni az én meséimből s kérded: vaijon mace tudode hálálni valamikor az 3 jósácát? Es azt hisped hooy az envémet snhasem tudod merhálálni. mert még arra is condolok. hnow halyesen irni és olvasni tanuljatok. Lám. máris meorháláltar tanároł jésáoát s az enyém $\boldsymbol{t}$ is ezzel a levéllel. Helyesirásod kiforástalan s hiszem, hoory a betercég okozta mulasptást helyre hozod azzal a vizscofival, melyre é to srigoru és io tınároct késrit elő. Isten somól¡en. édes fiam! - Vitályns M'čke. Nagyvárad. Kéteq̣er is sqava'tál a vizsóán a Cimborából s jutalmat is kantál a snavaláaért. Te imnzán meçérdemolted, hory a C:mborától is kani jutalomkönvect. Annak igen orrvendek hory nacvanśdat is meoneyettette Tamási Aron gombás székelvo. Nemki'र̈mbon annak is. hoov énuove soreti a moormekelvet. a fáknt és virágokat, mint én. Tolmácsold melgg üdvözletemet.

# A könyveket az alanti áron csakis december 10.-ig szállithatjuk! 

## MESÉSKÖNYVEK:

Andersen: A csuf kis kacsa és más mesék.
Andersen: A vad hattyuk és más mesék.
Andersen: Legszebb meséi.
Aladdin csodalámpája.
Benedek: Allatok mesélnek.
Grimm: Piroska és a farkas.
Grimm: Legszebb meséi.
Szondy: Barlanghy Balambér.
Minden kỏtet többszinnyomásu, pompás kötésben. Kötetenként 81 lei.
Andersen: Mesëk.
Andersen: Mesekincsek.
Daudet: A kis Izé.
Everegyéjszaka meséi.
Fábián Gyula: A fehér Sus.
Gárdonyi: Mindenttudo Gergely.
Grimn; Valogatott mesói.
Grimm: Mesevilág.
Swift: Gulliver utazásai.
Csipkerózsika (Száz mese).
Vasko kötetek albumalaku diszkơtésben, képekkel. Kätetenként 126 lei.
Avar: Kincses turbán.
Benedek: Ócsike levelei.
Benedek: Ocsike ujabb levelei.
Benedek: Pajkos Peti huncutkodásai.
Benedek: Pajkos Peti ujabb huncutkodásai.
Fábián: A kis Mozart.
Fábián: A zöld elefánt.
Gárdonyi: Zöld erszény.
Gárdonyi: Mindenttudó Gergely 1.
Gárdonyi: Mindenttudó Gergely II.
Grimm: Mesék.
Legszebb mesék.
Swift: Gulliver a törpék országában.
Swift: Gulliver az óriások országában.
Sztrókay: A kis ezermester.
Z. Tábori Piroska: Világjáró Péter.
Z. Tábori Piroska: Felfordult világ.
Z. Tábori Pliroska: A békesziget.
Z. Tábori Piroska: Amit Szél urfi mesél.

Tutsek: Vidám Jankó.
Tutsek: Tréfás mesék.
Tündérmesék.
Mïnden kötet tơbbsxinnyomásu pompás kötésben. Kötetenként 52 lei.
Fenti árakban a portaköltség mindenütt bennfoglaltatik. E könyveket csupán az osszeg ellbzetes be küldése ellenében szállitjuk, miután azokat az utánvételi dij igen megdrágitaná.

AESOPUS LAPKIADÓ ES KONYVTERJBSZTS, SATU-MARE:


[^0]:    * E vidám történet irója az erdélyi szász irók legkiválobbbjai közé tartozik. A szép tehetségu, 30 éves ifju Brassóban tlakik. Jegyezzétek meg a nevét, mert sokszor fogtok még találkozni vele. Nagyapó.

