CHUZ NHAT 19 JHHLET 1936
MỌI NGUO'
2. - NGAY N A Y TRONGTIM

## MÖI SO O 1 \& 0



# Họi Vạn-Quồ Tiêt-kiệm <br> Hội itur brản chiền theo nghị dịn'̂ ngày 12 tháng tur năm 1916 


HÓ Quín 7, Avenue Edo ard VII, Shanghai
quíN-Lí Cōr bồvg-pHíp 26, aườņ Chaigneau, Saigun

## Hiệu con chim=

SU'
BAO THÄU CHO CHINILPIO PUS

DỐC QUIỀN RAN: cho cáe nhà thương, các nhà hộ-sinh và các nhà thương binh, v. v. Ỏ̉ TRUNG-Kİ, BACG-KỲ VA CAO-MAN

## N@İ

Tòa soạu và tri -sur : 80 , dường

## giá BÁo

MOT N
3) 30
bòng-deng
Phíp vi theóc-dia ngosi olúc cíc còng so
4.20
7.50
6.00

Hea bío KÈ té 1 vi 15 ví phí thí thès the oc. ngin plafe xin

 1519 Bà Trucng Thi-Tam Nghiệp chù ừ Lai-Thiéu đurgọc 1552 Phiếu vô danh ơ Saigon
1571 Ông Ta Tu Do buon bân $\begin{gathered}\text { 子 P'an Thitét }\end{gathered}$
1578 Oig Tchu-Ho Xuân, Hàng May-To \& Halptiong
1581 O g Trân-MMh So buôn bán đ̛̉ Hul Sapp, Long Xujên
1582 Bi Lê-Thi Marh, 84 đường Monceaux ờ Saigon
1567 Öng Tiet-Yan Van, 147 đường Calinat ̀̀ Saiçon
Cách thứe số 5 - Xồ sذ̌ hoàn bquyè̀n vốn gấp bọi

- chez TRAC seul
(ㅇ) On aura toujours
- le plaisir de se faire
- tailler les cheveux


## SALON de COHFIFURE TR A

86, pue du Chanvpe HANOI


Très prochainement ouverture

# 1. TIEU NAM <br> TTUY管T 4 Kixi daing mitr mịit Irvyige dan 

MiNH dā dỡ chura? Tháy vo ngŏi dura váo tường, mảt có ngã̛n lẹ.. Trọng không biêt là nàng Khooc hay vi tại trong nhà dăy khö̃. Chäng thở fất khó , ngö̀ ghé vào đău phản, hai khuğu tay chởng nặng nê xuống dữi và bàn tay bỏ thõng, có vé mệt nhọc. Tuy trời nóng nhur hà̀m, bồ-höi ra ườt đẩm c̀o trong má Trong cūng khòng buò̀n cởi cái ào bảnh tô xanh dăy vết dàu xe ờtô.

Nhin qua cäi mành rách sang gòc nhä bén kia, Trong thấy bàc Phao, người đàn bà bán bành dán rong $\dot{\text { ơ cheng }}$ chứi chàng cūng durong ngö̀i, hai khuỷu tay chông váo dưi có vé ngẩm nghṻ.; Trọng thấy buòrr cưỡi nèn vơoi vàng ngö̀i
 tüc nhuic horn mườ gia-dinht, luic ăn lùc ngủ, ai cūng nhin thấy ai, nên Trong luòn luòn khó chịu, cữ dọng không deroce tir do,
Người đân bà đột nhiễn chửi lên mã́y tiếng, rời liêp theo mọt tràng däi

- Đooi guớc bá vứa dé đây, ngoảnh di mọt cuii, hir ! dã mất biến! Vật thử khöng là bao, nhurng mà tức chứ ! Hừ, ờ lẩn với nhûng quän ăn căp l... Xin dừng ai trạnh quan an câp !... Xin dừng ai tranh
long. Töi $\mid$ mấl của thi töi nói,

truyèn ngán
của NHÃ́T LINH
chảng òng bà nào cấm dưoç töi.
Trong biết là người ấy nöi dâa lâu rò̀i, mà nói câu ấy cò lè dã hon vài chuc lươt. Ho vứa ngö̀i nghỉ cho dỡ mệt, nay lại bầl dău. Vi chiều nào, nhừng nguời ờ ,rong nhà cūng tim dịp to tièng
với nhau, nên chäng khöng dê ỳ dến. Nhurng dến lùc thấy ngurời dó mon men laui gàn chiéc mành, cúi nhin xuống găm cäi gïrờng của chàng, vứa nhin vừa nöi :
- Vụt một caii biến mất, nhạ̀y

Nhur có $\dot{y}$ dò̀ cho $v o g$ con chàng lăy đöi guōc, thi chàng khöng giū durơc giần nữa, muoún chạy ra nám tờ ngurời äy düi xuông thèm gacch cho bô từc. Chảng lầm bàm :

- Hü , quá lắm. Dám nghi cho minh ăn cấp.
Nhurng chängvã̉n ngòi yèn: hailay nồ gản bảmchạ̛t lấy thành gitừng. Chàng chän đïnh lại ngay, lur bào:
- Minh hãy còn giüu những thöi của cuọ̀c dời sang trong cū. Nếu cǜ títe giện họ thit tǜe giện cả ngày.
Quay lai, thấy vọ vẫn ngòi gèn trong göc giurơng, Trong doàn là nàng khòng biếl truyẹ̀n. Bảolhấly chöng nhìn minh chäm chư, nèn sē nhêch mêp nhwr näng phäi cơ hết sừc, phải mẹt nhọc làm mơi nhếch durợc mọt nu cười.


## 0

Trọng dau dỡn nghū dến rà̀ng $v g$ chàng con môt nhả gia thế, lấy chàng khồng phäi vi linh yèu, cüng khöng phải vi chàng có tài cán, mà chỉ vi cha me nàng ham cäi gia läi của chàng: Hơn sáu nămở với nhau, lúc nào chàng cüng nhạ̀n thấy lòng Khinh rẻ của vo dối với minh, mặ̆ dầu löng khinh rè ây rất kin dáo. Ngoे̀ dâu nay nàng ngö̀i kia, minh măc chiếc ào cành và vai, chiêćc quần Tinh bac̣ màu,gày gò, ốm yêu, ở lân
với nhürng người nghèo cùng mat trong râ－hội，mà lại còn nghèo hon ho．

Mà xåy nhur vạ̀y chỉ ví mấy cái tai nạn rồn rập đến mọt cách bấl ngờ．Chàng khóng biếl lo xa， quá tin ờ của câi minh．Sau khi gia täi khánh kiẹt，chàng sống vầt Ho vẩt vưởng，ngửa tay xin anh em quen thuọ̀c mối người mọt it dè nuòi vọ，nuöi hai dúa con dè vả hai đưra cháu bồ cói cha me mà chàng đã nhận làm con nuôi．Nhur thể được mấy tháng，sall khóng ai gi̇ip nũa，chàng dıra vọ déll． dày，thué mọl cái girương năm hào một tháng vả đã kiếm duơoc việc làm ở mọt nhà chũ̃a ó tó．

Mọl ngırởi gảnh ntrợc đi ngang qua：nưởc bẳn vào bản chán làm chàng giật minh．Chàng nhin cäi nè̀n gach long lở uởt trũng nước， nhin những làn khờ tòa ờ càc bép hỏa lò ra，lầm bàm ：
－Ở thé náy thi chỉ vái tháng là ho lao．

Truởc kia，khi còn có nhà cho， thuê，chàng chỉ cốt thu vè̀ nhiều tiền，khòng bao giờ cho thế là vó nhàn dao．Nay chàng móri nhàn thấy mọ̀l cach rô rệt，tuy rằng cách cho thuê âly dã giúp chàng có nơi trú ngụ bằng mọ̀t giá rất rė．Chàng cà̀n dén，nhurng chinh vi sự cằn äy mà việc cho thué nhur vây là dọ̀c ác．Chàng ngả̉m $n g h \hat{t}$ ：
－Nẽ̃u phen này ta có nhả cho thuê thi ta nhá̛t dịnh bỏ．

Chàng mim cười nói：

## －Phen này ！

Tur nhién chàng thấy vui vẻ và nghī thàm：
－Bây gïơ minh đâm ra có lòng tôt，la chura．

Chàng nhạ̀n thấy chàng trườc kia tàn àc，mà tan àc chí vi vó tám vá ich kỳ．Bày giờ chàng mới biếl không ai muốn giùp minh lúc nghèo，chỉ vì lủc giăùu minh l：hóng nghī đên ai．Chàng sung－strưng．mù cait sung－strớng áy mờ I Ia lâm，chàng durợc hưởng Iân này là tàn đău．Chang tháy out có cäi quan niẹ̀m cao quỳ dè nhain phàm cuia minh．Trong ngưng lèn nhin vơ，và làn dău tièn，chàng nhin of khöng of if then，lai có vé hori kièu．

Máy dưa con chang đ̛ं ngout chay गào，clưuì nới，dữa nao cừng thở hờng hờ．Trong áu－y êm hờ：

> - Cảc con di chori đâu dè ?
－Chüng con đa bong ä bju soòng． ouí quó．
Trung nfin ntitng go add hidng hão，làm bàm：
－Chî it làu nữa là hêt cả hồng．
Thấy mọ̀t dứa kèu dỏi，chàng móri sục nhở dến giờ nẩu cơm． Chàng cho tay vào tüi ào，ván vè ba dồng hào mòt cách áu yếm．vi ba hào chỉ ấy là tiên cưa chring kiếm ra làn đàu tien．Nó lai quỳ nĩa là vi khòng có nó thi chàng và vơ con tât phải nhịn dói．

Tuy trước kia giầu có liàng nghin hàng vạn，má bày giờ chàng mới thấy minh＂cỏ tiền＂．Chàng kều mấy hào chỉ ở đảy lủi vào long bàn tay và nắm lầy thạ̀t ehăt．

Trong＇di guốc ngoài dương lằn này là lần dău，nẻn thấy tiêng guốc nện trên gach hè dường kêu to mò！」cach khó chịu．Chàng

Irôm，vọ con khóng durợ hurơng． Chàng càm dọng nghî dển những cải bưng trọ̀m khac ：Irốn vọ di hàt mở lìng chai sàm banh，và lấy làm lạ rằng nhũng lúc dó sao khòng áy náy bằng khi ăn có hai xu xờ dậu den chấm muối vùrng rang mặn．

Trong nằm dưới găm ó tó thay ＂làp 》xe．Trên má chàng，nhũng giọl mò hö̀ hòa với dău máy tư lùr chảy xuống tai，xuống cồ．Mời dău，chàng trởng khȯng sao chịu nòi，nhurng sau cháng nghiệm ra ràng sụt nöng bức càng tăng lèn， thi sư khó chịu cáng bớt dần．Nểu chàng là mọt ngurơoi giău có dưnng ờ ngoài，ttrởng－turơng phải làm vièc nhur vạy，thi tất là ghè sọ

tường nhur tiêng guốc xui bảo moi ngırời đê g̀ dén minh．TrưừC khi rē vào mọt cäi hàng cơm， chàng tư nhièn quay dău nhin lai phia nhà ớ，có vé mòt ngurời vụng irọ̀m．Chàng rē vào dä́y àn quà sang de láy sữc läm vị́̂c，trong khi vơ con chàng phäi nhịn．Chring khòng muốn àn đ̛̀ nhù ma àn mọ̣t minh trước măt vor con．

Vao háng．Trong mua mọ！xu xobi dạu den，vi chàng dorin thir quà dò no lău．Chang lấy dũa sàn tirng miéng thö chím muói virng ròi nhai thong thà，vira nhai vira ngảm nghì，nghe ngōng． Chàng găt gú làm bàm ：
－Cang nhai làn càng thầy bui mièng．

Bä hàng finưng chang khen xôi cưa minh khioo，lîen mơi：

> - Bàc àn xu nūa!

Trong lhōng ngá xīh \＆ou den lai ngon dên thé，düt dǜ xoxa hai tany min nhan，eo nè khoan thaai． bdo bà hang
> －Bà cho tö̀ thém migt xu．Ba lす̆g ò đäy rä cho nüng．
> Trong lág làm tïace ràng mit thinc ngon the noy ma àn oung
lầm，cho cuọ̀c đời là khốn nạn， khòng däng sồng，khòng cỏ nghüa lỳ gi．Trưởc kia，chàng cüng tưởng thế，ví chinh chàng giău có ：trưức kia khòng thiếu thü gi，khòng bao giờ pha̛i mêt nhọc dến thán mà khöng lüc nào chang duroce yèn fīnh，luòn luòn tư hôi sông đê làm gi．vá có tim mọ̀t cäi nghĩa cho sur sóng của minh，của moi ngurời mà Fhoing tim ra．

Bày giờ cái bān khoãn ấy mát hàn．Chang thäy coing viêc chang co nghĩa lám，vì nhà nó mà chàng da or con chang duve no bung．Cai nghia ắy khöng cao thurong gi cho lám，nhurng nó có．Còn hơn là Irưừ kia chàng khöng biēt làm gi đê sơng．tuy bung lüc nào cūng no． Biy giờ chang mưi hièu rang xã－ hö̀ khōn nan không phâi là xā－hōi những nguròi làm viéc，tug làm ve：m：o！cích khơn khô，

Trang kㄱü nhừng ỳ nghì ây lòn sin trang òc．Trong pân khoing quén efin raing läy fèt sitc soay a bu loong＂ Mồ hừ chày giòng giong trèn cainh tay chàng．Mồ hil ehày cì vao mát làm chang hoa mát nhin Whàng nil．Chang thay hiien ra moin cóc nư̌ic chanh oüi moll cuc nưừ
dả trong veo，chảng dā uống bên bá bề Döo－soon mọl buồi chiều mùa họ nam nào．．．

## －

Trong chúi đầu vào mọt góc màn nàmruôit thảng chàn tay，thiu thiu ngủ．

Hé mảt nhin qua vải màn，chàng thây lâm chấm ở các góc nhả tối om những ngọn lưa dèn hoa－kì xanh le nhỏ bằng hat thóc．Mọ̀t vài tiêng ho，tiếng khac nhô，rồi Iai đến những tiếng ngáy đều dếu，tiểng vo ve cưa nhũ̃ng con muỗi chui qua lỗ màn rách bay váo．Hơi nóng lam mó nhừng ngöi sao lọ trong khung cữa sô．Khòng có mọ̀l làn gió nhe： vải màn rủ nặng nề xuống chiếu． Trong，lưởng nhtu nắm trong một cäi dịa ngục tồi，và luơng thây thấm vào ngurời＇hơi nỏng của mọt cái vạc dầu đê gần đó．Chàng gạc đău vảo cánh lay，nhám chăt má̛t lại và muốn đâm minh trong giấc ngủu nhur mọ̀t người đảm minh trong côi chết．

Nû̉a dèm Bảo thức giẩc ngồi dày． Nàng víra phe phã̀y quạt，vi̇ra dıra mảt nhin chồng，rò̀i chép miẹ̀ng ：
－Ngủ gi mà quén cả thay quän
Trong nà̀m ngủ cúrdê nguyén cȧ quàn áo làm viẹc ：mọt cải quàn tây nál nhău vá mọl cäi ào so－mi rách vai，dầu dây bè bếl．
B ào dịu dàng ngăm nghia chòng năm ngủ mè mẹt：thấy dúra con cıráa cà̛y，nàng chi lo sơ chò̀ng tỉnh dăy．mất một giấc ngủ rất cần dê lầy lại sức mai làm viẹ̀c．

Nàng ngö̀i lai gằn chồng．gurơng nhe nhâc dău chò̀ng．dăt lèn dưi minh．Là̀n dầu nang thá̛y yèu ngurời chồng đā ví nàng làm lung pât vả xuốl ngáy má khóng có mồ lời than vān．
Nàng giơ tay phải quat rất nhẹ． còn tay träi àu yêm vuổt ve những Iàn tồ ướl đả̉m mò̀ hôi của chò̀ng． Näng thã́y thòn thirc trong da，rò̀ tur nhièn nườc mát íra ra chảy ưั̛ dăm hai bèn má．Nang khỏng giū̀ đươe nữa，cưi x́uống hön mót cäi lèn trán chòng．rö̀ nhur ngườ mè man，nàng òm lắy chờng．guc dàu nào vai，khóng nghĩ gi đến mồ hö̀ và mùi dău mày khèt $\dot{\sigma}$ quằn do chŏng xöng ra nöng năc． Trong thưre giác hơi lấy lam la vè cì chí khà moi ngày của of． chàng hîeu va sung surững，ngảm nghĩ：
－Có re lằn dàu tièn minh oá our minh bièt thé nao la tinh yéu． Tưp hï̀u oáy nhurng chang cüng pìn hö̀ ag
－Hóm nay em lam sao thé， en Brio？

Nhắt Lình

# N具U'NG NGAY UI <br> TRUYEN DAI cua KHAI-HUNG 

III

NGA ngựa mạt dâm dàm nhin trời goi cha: - Cản a, hinh nhur có tầu bay.
Phurơng ở trong nhà di ra, trí con dương theo đuồi nghî dên những cóng cuộc thắt bai.
t - Ciju có nghe thây khòng ?

- Nghe thấy cái gi ?
- Tiếng máy bay.
- Máy bay?
- Vang, dáy.

Phương lấng tai. Tiéng nồ ròn và đều, một lúc một gần. Rồi ba fiếng trớng đánh liền nhau. Phương mim cưỡi :

- À, ò-tò.

Mỗi khi xe ò-tô vào tới đầu làng Lüng-thượng, bắt cứ ò-tô mới hay cũ, sang hay hèn, của người Âu hay của người Nam, miễn là ò-tô, đều có ba tiếng trống báo hiệu như thế.
Hồi Phương mới vè, chảng đã phải tức cười cho cái tục qúy phái áy, mà chàng tường dặt ra do má́y òng quan có ó-tò ở trong làng.
Sau Phương lại đồ rầng làng có nhiều người nấu rượu lậu thuế, nên lập ra cái lệ giả dạng kinh càn ấy dè̀ báo tin cho anh em biết mà giấu bã hay men rượu di, nếu không đem được đển chỗ ruộng cong mà vứt. Vi ngoài hai cái ô-tô của Rạng và ông hàn Nghị, thường thường chàng chỉ thắy có xe sở doan là hay luân quần quanh vùng.
Những diều đoản phỏng của Phuoong dều sai cả.
Sinh ra lệ đánh trớng báo ô tô làng Lūng-Thượng đầu đuôi càu truyện cố thê này

Một buồi mùa dòng vào quãng gần té̛t nguyên-dán, trong khi người làng Lūng-Thượng mải dọn dẹp nhà cữa, lau chùi đồ thờ, ban thờ dê ăn tết, thì một cái ô tô xinh-xịch về đỗ ngay trước đinh. Hai thẳng bé con cồi tràn nhây từ trên minh trâu xuống reo mừng sán lại xem xe. Nhưng bị mấy cái bạt tai long óc của người tài xê, chúng ôm dầu vừa khóe, vì̛a chạy, vừa nói hỗn.

Tức thì có tiếng quát tháo gọi lý-trưởng ầm-ĩ, hách dịch. Thì ra người ngồi trong ô tô kia là ông
huyín mời, di thanh tra cice vir đề ra oai.

Thàng mô vộ vàng chạy di tim ông lý. Ong ta vưa ra dén dính wid sof häi chura hièu có truyèn gi, thi đā bi ồng huyện gât gòng, chừi mâng om xòm, ròi sai linh đè cò xuống « phết » cho mười roi mây.


Từ đó òng lý đặt ra cái lệ đánh trồng báo ô tô. Bắt cứ ô tô nào vè làng, dù bần thiu như cái tã hay rách tươm như cáiáo thầng ăn mày cung vậy, hê cứ là ô tô thì phu tuần canh điểm ở đầu làng phải đánh trớng báo hiệu, đè ông ly chạy ra đinh nghènh tiêp

- Båm cậu, hay ò ô tô của các òng khách dáy?
Phurơng dang nghĩ dến sự vò lý, sự cầu kỷ, sự kiêu hãnh của ba tiếng trớng báo hiệu, nền quên bảng răng có bạn di ò tô nhả vè chơi. Nghe con gái nhắc, chàng mới chợt nhớ ra :
-Ư, nồ dữ dội thé, thi chỉ có thê là ò tô của thằng Điền !
- Bác Điền mới sẳm ô tô dáy à. thura cạu?
Phương mỉn cười
--- Xảm xiếc gì. Đàu bạn gạt nợ đấy ! Cậu chưa trông thắy cái oo tô afy, nhưng nghe tiếng nồ của nó cuñg có thề đoán biết được hình thù nó dữ tợn đến đâu.
- Bác Điền mà có ngurời nọ̆ kia à, cậu?
-- Con khòng biết đấy, chứ ngày xưa bác ãy giầu lắm. Vi thế mới thửa tiền cho môt người ban vay năm trăm bạc. Nay quẫn bách
fui dén dùi ne inan, thi bagn cùng túng, lièn gat cho caí ò tồ cū nàt. Hôm nọ cạ̀u xem thư cùa anh ăy thuit truyên mới có ó tô mott cich bát ngờ mà ciàu buõ̀n cười quá
Giữa lúc áy, ỏ tô đưa bọn Ngac dã vurơt qua còng di vào trong sîn grecf, dị̂u sit bên vườn hoa. Phurơng chạy ra vồ tay cuời :
- Đó, Nga, máy bay của mày kia!
Duy châng thèm lưu ŷ dến càu chế riêuu, nhảy xuồng dắt dōngdạc nói :
- Anh xữ với quan thanh-tra lạnh-lēo thé à?
- Thanh tra gi? Hay thanh tra canh nòng dáy?
-- Không, thanh tra mỹ-thuât Anh phải biét chin năm my̌-thuật cùa người ta, không phâi truyện chơi. Chảng thế mà, thoáng tháy bóng tôi vê, bọn phu tuần làng anh đã phải vội đánh trớng báo !
- Vày xin chào thanh tra my̌thuầt cùng các thanh tra khác đā chiêúu cố về chơi, và xin mời các thanh tra vào trong nhà nghi mát...Có...thi hản là thanh tra bộ nhan sác.
Xuyến điềm nhièn ngả đầu tự giới thiẹ̀u:
- Nguyễn-thị-Xuyến, nữ thanh tra khoa khiêu-vũ.
Ngac thấy Phurơng tỏ vẻ khòng

mặn-mà với cò tình nhân của minh, thì vội nói :
- Áy, vi trong gifíy mời của anh có biên « trào phục và khièuvũ n. Tòi sợ ở nhà quê hiếm nữ ky sĩ.
-O O! Thé thì hay quá nhi! Vậy mời các anh vào.
Duy dã chạy lại ngẳm kiều nhả từ bao giờ và luôn mồm tám tắc khen ngợi, láy làm lạ về nỗi một công trinh kiến trúc cồ có mỹ̈thuật dến như thế, mà lại không dựng bằng gỗ lim. Phương liền
dem tich sư cail nhat ay ra the agt cho moii người nghe
- Cái nhà này, òng túr dại vo tồi dựng lên. Nàm ây cụ dưong kǐu Ngu-sừ ờ Phư-xuàn. Côn nhur vi sao cul khòng dùng gỗ lim màk tại chỉ dùng gỏ sén, sự đó cūng có cớ. chứ há phài cụ ham già rẽ hơn mọ̀t chưt. Nguyen hời ây, vua
 nhiều gở lim, nèn ra lệnh cấm dàn gian trong ba năm làm nhù̀ bầng thứ gô ây.
Duy chêm mọ̣t câu bình phầm:
-- Thì ra vua chúa ngày xưa có oai quyèn hơn vua chúa ngày nay nhiḕu!
Ngạc cười :
- Sao khòng dợi ba năm qua rỡi hãy làm nhà ?
-- Chờ ba năm, như người dàn bà góa chờ đoạn tang chồng dề cải giá?
Cảu nói đùa của Xuyến làm ai nấy phải bạat cười. Rồi Duy đưa mọi người di xem từng cải bày ${ }_{\text {n }}$ từng cái đău, từng cái xà, và giăng cho nghe mọ̀t bài mỹ-thaạt vè khoa chạm trồ xura của ta. Chảng chợt đề ỳ đến những bức trank sơn, liền hỏi Phurơng :
-Saotranh có gá trị thể kia mã anh treo châng ra hàng lới gi cả?
- Ấy, tranh của cảc nhà mȳthuật chân chính cả đáy. Tòi mua ngày còn ở trên dồn dièn.
- Nghĩa là ngày anh còn giàucó. Anh cüng khá dăy, có con. măt mỹ-thuật đăy !
. Hòm thừra-phát-lại-làm biênbản, tôi thãy họ không thèm Iưu ý dến những vạ̀t này, mà có lẽ họ cho là vô giá trị, nên tôi đerm được về đây treo cho..


## Duy cuớp lời

- Vô giá trị! Bọn sét-ty thỉ cỏn biết cái gì có giá trị nữa.

Điền lạnh lùng:
Phải, tranh vẽ nhem-nhuór thế kia thì qưy sao bằng một cáí tủ gu.
--. Hãy nói tủ lim thôi.

- Tủ gỗ tạp cūng nèn.

Duy bả́c ghể dừng với bức tranh sơn, dịnh dề treo ra chồ khác. Nhưng tranh vira bỏ xuốrgg thì ở turờng bức bàn hiện ra một 1ồ hồng lớn.
Mọi người phá lèn cười
.- Ò! y kiển hay nhị! Dùng trank dề che gỗ mọt.

Phirơng chữ then :

- Ăy cháu nó treo tạm. Tôi dã̉kịp nghĩ dến trang hoảng, bài tri gi dàu.
Lưe báy giờ có tiếng cười nói ờ sàn :
_ Tiệc kia đáy à, anh cå ?
Ai nảy quay nhin ra: Mọ̀t người hé nhỏ, yếu đuới, tuồi trạc ba mươ, àu phục rắt lịch sư. tươi cười bước vào. Phương giới thiệu mọi-người với em vợ. Rạng hỏi
- Nó chura dem máy hát của em sang?
.- Chưa, cạ̀u ạ.
- Thé thi thòi. Có lẽ nó đi đòi ở nhà ông giáo Thin chưa vè. Các chảu, con anh hìn đàu?

Rang cớt hơi càu áy dê tô với bạn Phương ràng Phurơng ở nhờ tur-drờng nhai vog. Nhung Phuoung khồng lưu ý dển sur nhoò-nhen áy. thản nhièn dáp lại :

- Chura, chúng nó đā nghỉ dàu. Vả có vê thit cũng ở bên nhà tây kia.
- Chàng cười vai vẻ nói tiếp:
- Còn nhà ${ }^{2}$ thờ này rièng tôi chiến doạt. Cạu coi, hai buồng bên turức kin mit ở sao dược, bày giờ tòi đã trò ci̛ra sồ, mát mẻ làm.

Rạng cố láy giọng fư nhièn :

- Chữa thế cūng tốn lẳm đấy nhí?

$$
\underset{\text { trâm }}{\text { — Tơn gi ! Chỉ hết tất cả có vài }}
$$ trằm.

Rạng mát mê:

- Anh sinn tiền thưrc. Chúng tôi cần tiêu một món tiền độ vài chục cūng ngã̀n ngại, chứ đừng nói vài trăm.

Phương châng nhịn dượe nữa :

- Cái đó tùy tinh từng người. Cạu khác, tòi khác chớ. Tòi dã tièu häng vạn, eó khi hàng chue vạn.


## Rạng mỉm cười, yèn lặng.

 Phương nói lảng :- Nhưng kia, mời cậu ngòi, sao dưng măi thé? Các anh sơi nứ̛̛c đi chứ.
Rạng bưt rựt khó chịu, vừa ngö̀ xuōng dã dì̛ng lèn hői :
-- Chi có nhà dưy chứ, thura anh ?
-- Có, chị durong làm corm.
- Vịy em xin xuóng nhà chào chi.

> Dít tớ, Rạng di thàng.

Đièn, Duy và Ngae dura matt nhin nhau, nguogng ngüng. khó chiju, vil doan thály syr bát binh giữa öng anh rè voii ông em vg.

## IV

Một giờ sau, nhờ về khoa xư thế rất khòn khéo của Lan, sự hòa hợp, sự thàn mật đã trở lại giữa Phương và Rang. Hai người coi nhur không xảy ra một viẹc di, ngời vui vé nói truyèn tiếp khách. Trong khi áy, Xuyên giúp Nga bầy bàn ăn ở gian bên.

Giữa hai hàng cột, mọ̀t mảnh ghế ngựa rộng bản kè lèn hai cái mể cao, và phủ cái khăn làm bằng hai khồ vải cát bá còn bóng nước hồ, can lại làm mọ̀t. Trên bàn, tám chồng dĩa viền chỉ vàng. Đó là một diềm trăng, trong ba gian nhà cồ rộng với những hàng cột và tường bực bàn màu nàu cũ, với những bức hoành phi dại tự, và nhựng đôi càu dối nước sơn đen, dỏ dã xám, dã mờ, và màu vàng thiếp đã phai, đã mất, đề lộ từng mảng nèn then.


Duy ngôi yên lặng ngẩm nghia hời làu cái bàn sáng sủa ngon lảnh dặt ngay dưới cái cửa vōng chạm trồ rồng phượng, và bên hàng cánh cưa sơn son thiếp yàng. döng kin của ba gian bậu cung Rôi chàng mim cưới nói :

- Cô Nga, cô Xuyén và cái bàn ăn căi nhau với cái nhà này àmy quá.

Đó là mọ̀t cách nói pha trò hơi kièu cách của Duy, nhưng Nga vờ không hiều :

- Thưa bác, cháu có cãi nhau với ai đàu?

Duy ngo ngác nhin Phương:

- Sao có Nga lại cứ xưng cháu với chúng tò̀i thẽ, anh ?
- Vì nó tưởng các anh là bạn thân cûa tôi.

> Đîèn phá lên cười :

- Nghĩa là chúng tôi không phải bạn thàn của anh?
- Cüng có IE. Töi chura thàt lung nhån ai la ban thàn ci.. Nhận nhau là bạn chơi bứ đã dù chàn rö̀i, phải khòng các anh ?


## Ngạc lạnh lùng: <br> -- Phải. <br> Phurơng nói tiếp:

- Ngày nay, tòi tháy các anh cüng khá tớt với tôi, khá tốt hơn trước, nhurng chưa dủ dê tôi coi các anh như những bạn thàn mà hiện giờ tôi chưa có... Trước kia tòi có, mà hinh nhur, tôi tưởng co rất nhiều. Sự thát bai của tôi đã làm sáng mắt tôi ra, vì thể tôi yèu mến nó lảm, tòi coi nó nhur ông thầy, như người bạ thàn, như người bạn thàn độc nhắt của tôi...

Nga rùng minh nghe những lờ chua chát của cha. Nàng hiêu răng cha nàng chỉ muốn nói kháy càu Rạng, nhurng làm nhur thế không khỏi phąm tợi bờn phăn một người chủ nhà tiếp khách. Nàng liền ngât lởi :

- Hàn Nghị thì tất nhiên không phải khách của tôi.

Rạng, láy giọng thực thà :
-- Thế à? Em cứ tưởng òng hàn quen anh lắm.

## - Quen thi vẫn quen.

-- Và hôm nay, anh có mời òng hàn dển dự tiẹ̀c ?

## - Nhưng mời hản

Phurơng chưa nói dứt càu thi sau một tiêng cỏi diện ngắn, một chiếc ò-tò kiều mới đã vượt qua cò̀ng lượn vào trong sàn. Rạng vờ kinh ngạc

- Kia xe òng hàn Nghị thực !... Ong ta cúng ngời với một người tây nữa, anh a.
Vẻ căm tức lọ̀ ra nét mắt Phương. Chàng lãnh đạm ngôi chớ, tưởng bọn kia sẽ cho täi-xé dưa danh thiếp vào. Nhưng khòng, hàn Nghị coi như ỏ trong nhà minhlı vặy, ung dung xùe cái quạt hới che đầu và đưa ngươoi thừa-phát-lại Pháp lai di thảng lèn thèm.

Phương mặt dỏ bìrng, dưng dày hỏi một càu tiếng Pháp :

## _ Các òng muốn gi ?

Người thừa-phatt-lại khóng trả lời Phương, một tay cầm bút máy, một tay càm tờ giây, quay ra nói tiêng Annam hoi ong hàn Nghị

- Nhà này là nhả thớ?


## - Thura vâng.

- Haingười bước vào trong phòng. Phương nâm chặt hai tay, mảt đơ ngầu. Nhurng chàņ tự trán tīnh ngay dược, ôn tồn bảo người thừa-phát-lai :
- Cạ̀u say rượu rồi, cậu ạ. Thưa cạ̀u, uống say thể, ăn sao dược com.
- Say gì mà say, uống một giọt Bonal thi dã say sao dược ?

Chàng nàng cốc sượu nói tiếp :

- Vậy xin các anh và cậu Rạng cùng tôi uống cạn cốc rượu này dề chúc sự Thắt-bại vạn tuế.


## Ngạc curời :

- Sao lại chúc thê? Ai lại chúc sur thất bại vạn tuê bao giờ?
Mọi ngurừi còn giơ cao cốc rượu chưa kip uồng, thi ba tiêng trờng Tàm cho ai nây dưa mát nhin nhau. Rạng cười láu lình bảo Phurong :
- Lai khàch cuia anh ?
- Cólé.

Hay xe của òng hàn Nghị ?

## — Cūng có lé.

- Đictr rời, anh al

Rạng cóy ybấc tên hàn Nghi đê Phương phải lo lâng nghī đễ món tièn chàng nọ ông ta. Nhưng Phurorng, nét mât vâa thain nhièn

- Thàm, thiur ông hầne nếu toì không lầm, thi ông hân là thừa-phảt-lại
về thi-hành cại án h cái án tịch biên ma...
- Phải, phải. Ông doán không lầm.... Vạy òng cho phép.
Rang thi thầm bảo Phương:
- Anh rõ khớ. Bộ ăn quý giá đã dem gửi, sao lại lây vê?

Hàn Nghị vội vàng trỏ mây chồng dĩa và dao dĩa dạ̣t trèn bàn:

- Thura ông, bọ̀ dồ àn kia của òng Phurơng, chinh òng Rang, em vợ ông Phương vira thú nhạin.


## Rạng vờ cãi :

- Khòng, tôi có nói gi dâu?

Nhưng Phuơng mim 'eurời dā lời :

- Đưng, bộ dồ ản ây của tợi: Tôi mua ờ bèn Pháp già có heor năm trăm bac. ì chưng ong inuốn..

Người thira-phat-lagi gat:

- Có nhiền. Chúng tôi muấn lim. Vi trong nhà này chi cú mứ bồ đồ ân áy là có giă.

Rồ quay lại hàn Nghị, nói tiép: - Còn cái tủ mọt kia... mây cái ghé gồ tap này
Hàn Nghị Lỉ̀ dâu
-Thòi.
Lão lám lét áy náy nhin xuơng nhà ngang
Phuromg lai mim cườ

- Ong cừ ngồi chơi. Töi sẽ bảo đem lèn dủ bộ mười hai người ăn... Ong khòng ăn corm tày bao giờ, nèn có lẽ không biất một bọ mười hai người ăn có những thứ gì. Nhung dã có òng tiay dây giúp ông việc đó.
Lan và Xuyêrn ngáy người, mặt tái xanh dưng nhin. Phương bả̉o con :
- Nga đừng bãy bàn nữa. Hãy khuàn giúp cậu bộ đồ ăn lên đày,

Hai người thriéu-nư vùng vàng xuông nhà, và một lát sau cùng một người nữa, bê từng chồng đīa, đặt trền bàn.
Ngurời thira-phát-lại bảo xếp cả vào tử ăn, rồi khóa cửa tủ dóng đáu xi.
Trong khi ấy, Ngac, Duy vù Điè̀n vẩn ngời uống rượu và thi thầm trò truyện ở gian bên kia.
Xong công việc, người thừa-phát-lại toan xuớng nhà ngang. Hàn Nghị, ghé tai nói nhỏ máy câu, thi người ấy cười ha hả, ngòi viết máy giòng vào tờ biênbản, doạn dura cho Phương xem và bảo chàng

- Ong hàn có bưng tớt chỉ cần tịch biên một bộ dồ ăn, dề dủ tiền án phi và giấy mực thôi.
Hàn Nghị khúm nưm nói tiép:
- Vàng, có thé, ông hiều cho như thê. Chång lē tôi lại conn bỏ tiền túi ra nộp án phi cho ông. Khi bât tay Rạng. Nghị mỉm curời khẽ gật.

Chờ cho bọn kia ra khỏi còng, Phương phá lên cười bảo bạn:

- Số các anh den quá! Cơ này thì đẽ́n ăn bốc.

Duy hỏi:

- Nhà khòng có dīa, bát:
- Có, nhưrng ăn cơm tày bằng đūa, bát?
-- Chứ sao! Món ăn tîy thì ăn với dưa, bát vẫn là món ăn tây, chứ sao!
- Phải đãy. Với lại là cùng một dip tốt dê tôi xem các anh có thựe là bạn thân của tôi khòng? Néúucác anh ăn bữa coom tày giiả eãy này mà vẫn thấy ngon, thi các anh -mới thực là bạn thân cùa tôi, phải khỏng cậu Rạng?

Rạng chép miệng thở dài

- Đáng tiếc ! Sao dã dem gửi, bỗng dưng anh lại láy vè?

Lây về dê thết khách chứ. Thôi, tiếc làm gí cậu a ! Bộ ăn tây ây tồ dùng mãi đã chán mắt lắm rồi. Tôi cũng muốn tống nó di, dê̂ sả́m bộ khác... Với lại bán dấu giá thi rồi cũng có người mua
được. Khi áy ta sẽ murơn vẽ dùng. néu ta càn đễn. Mà biét dâu người tmua dược lại khồng là cậu.

Nừn giờ sau. 0
Nưn giờ sau, tám ngưới àn raít ngon lành và vui vè, tuy họ dùng Beat làm cốc, dùng đũa thay dĩa, vì cât thịt gà bằng đư câc thự̂ dao: dao dip, dao bài bồ cau, dao nhọn têm trä̀u. Còn đĩa đựng món ăn thi thure dử kièu Tàu, Annam: dīa con phương. dĩa cày trúc, đĩa xành, đĩa phớ, dĩa cồ nữa. Nhưng năm chai rượu nho dā cann và tiếng cười nơi bâng đùa không nğót. Hinh nhur trùr Rạng ra, ai náy dới với Phương dều hét sức thành thựe và thàn mạ̀t, ảu yếm dề cớ làm cho chàng quên dược sự đau lòng vừa xảy ra. $\mathbf{Y}$ chừng Phương cũng hiều cái nhã ý của vợ, con và của bạn hữu, vì một lần chàng vờ say đứng lên bô bò diễn thuyết:

- Sự tịch biên hòm nay thưre là một bài họe cho chúng ta. Không phải, như cậu Rạng tưởng, một bài học dạy chúng ta nên cần thạ̀n, dừng xám một thứ gí qúy giá, khi nào chúng ta mấ nợ, hay nếu ta có vật gì qúy giá khí ta ở thuê hay ở nhờ từ-dường, thì ta nên dem di gửi ở một nhà người quen. Không, khồng phải bài họcáy, khòng phải bài học tầm thường ăy. Sự tịch biên hòm nay day chúng ta một bài học hay hơn

thễ nhiều. Nó dạy ta rằng cái gì mà quyền được có hay muốn mất, không hả̉n ở ta thì ta đừng coi nó là của ta. Cái đồn điền của tồ chẳng hạn, nó là của tôi, phải không? Khoong, vi nay tòi khòng có nó nữa. Bộ ăn năm trăm bạc tôi bỏ tiền ra mua tạ̀n bên Pháp. Nó có thuộc quyền sở hữu của tồ không? Khòng, vi tôi khòng có nó nữa. Nhurng sư sung sướng, sư binh tũnh vẫn ở trong tâm hờn tồ, khi tôi mất dồn diền và bộ dồ ăn tày, cūng nhur khi tòi có đồn điền vá bộ đờ ăn tây. Vạy nó mưới thực lả của tôi. Tồi dã khòng bổ tiền ra mua nó. Nhưng fôi đã mua nó bằng một quãng đời ngoài ba mươi năm của tỏi, tôi đă mua nó băñg sự sống có ỳ nghĩa của tôi...)"

Dứt lời, Phương ngồi xuống vỗ tay. Hết thảy mọi người dều cười vang, vỗ tay theo.
(Còn nūa) Kh ái-Hưng

(Tiêp theo)

II

KIM nàm nghièng, quay ra ành dèn. Đôi vú thả̉ng căng, phập phồng theo hơi thở. Näng giỡ minh, mấp máy cặp möi thắm, nơi câu gi trong mồng. Giä̃c ngủ dàn bà nhu giấc ngủ con nit, phảng phiu, êm thẩm.
Trưởc cẩnh đó, Ba nghĩ đến việc sâp làm, có ý bất nhẩn. Có lē chàng sẽ phu người nàm dó. Phu mọ̀t người đã dem thân thề gư̌i vảo. minh, nhất tả mọt người dän bà, Ba khỏng nõ. Kim, khi lấly chàng, đâ đem cà hanh-phưc, turong lai gửi vào chàng. Chàng đã nhận cäi trách nhiẹ̀m dó, mà đèm höm hợp-càn là lúc ký tờ giao kèo. Có lē Kim khòng nghī̃ dên ỳ nghīa sâu xa đó. Kim lắy chàng cūng nhw lây mồt người khác. Con gái lờn phải lấy chồng. Mä chán van ngừ̛̀i khác, nhur chàng có thề làm chồng súng dàng của nàng. Nhurng Ba tư băn khoăn với ỳ tường minh.
Lúc ấy chảc Ba suy nghū lung lằm. Chàng trở dạ̀y, ra ngoài ghế chäm thuốc hút. Bà mẹ vọ thức giấc di vào, hời :

- Anh còn thưrc à ? mấy giờ rời mả chura đi ngủ?

Ba giật minh. Hai tiếng chuông döng-dac trả lởi bá cu, vá phá tan cại lăng lẽ gian buồng.

- Đi ngủ di thöi khuya rò̀i. Nên giữ lấy sừc khỏe, mai còn di làm.
Bà cu ra. Ba láy mọt phong thu xem, là̀n này khỏng biêt là má̛y.
"Saigon, le 16 Juillet 19.
"Anh Ba,
" Đã lâu tôi khóng có thur thăm "A anh, chác anh cūng nghĩ dến " thời giờ bó buọ̀c của dân di "làm má tha thir cho. Töi vắn " nhớ tới anh, và nhớ tỡi hồi nào «anh nöi truyện muốn di $x a$, «nhẩt là vào trong này. Thi vừa "rồi trong hãng tôi khuyết mòt "chàn thur ký. Tôi có xin với ch (1) đīnh viết bảo anh dào. Tinh cờ "găp Đúc nói anh dã có việc, "làm ở Hanoi.
"Đā có còng ${ }^{\text {xin }}$, bỏ di cūng (廿uò̀ng, má tôi cüng chảng quen «ai nữa. Vầy nöi anh rō, hoăc anh " muốn thöi ngoài dò má vó chăng? «Luơng bòng tuy khöng nhiêu "(90p.), nhurng "̛̀ 'ỏ: dày nhiêu_ cành "Chủ lâm, vào sê biếl.


## 

## HOTEL \& CAFÉ DELA PAIX

entierement remis a neuf

## Changement de Propriétaire

Sa cuisine est réputée la meilleure du Tonkin. Le Restaurant de la Paix est le rendez-vous de la bourgeoisie annamite à qui le meilleur accueil est toujours réservé.

Repas soignés à partir de $1 \$ 20$
Chambres R. P. Bert - $1 \$ 50$
Chambres dans Pavillons et uniques à Hanoi.
Parc Splendide,
Parc Splendid
Charles GUILLOT, Propriétoire - Gérant
«.Nêu khóng, thì anh coi trong $\pi$ ton anh em minh. con ai chura aco cöng viẹc, anh mách düm ho. a Cã̀n nhát ta phải ngurờ càn-thàn. - fith-fé. Anh xem sao rö̀ viét thur a ngay löi rô. Phảı di chuyến a Crande Chappe dầu thüng Aoit. adi dừ̛̀ng bó cŭng váo hồi đó mớ Jip. Sẽ diẹn tơi biêt. hoăc atira lö̀ ơ dịa chì dười này.
«Trả̉ lời ngay. Kinh chúc anh «chị binh an.

Từng "

## N. V. Tường

Chez M. Than, 10 Rue des Reims
Saigon

## 0

Nguyễn-văn - Ba bồ cơi mẹtir nhỏ. Näm lên chin, cha chết.

Mọ̀t người chú dem Ba về nuôi. chü throang chàu, nhurng nhà döng con, còng viẹc ở cả tay vợ. Cái tinh thurong con minh hon con ngurời, chång rièng người đàn bà nào.

Nhờ lởi ủy thác của anh, òng chù cho Ba di học. Tïr lèn 10 dến 16, Ba theo học cùng với mấy đía em. Mấy dira này hinh nhur hiêu rằng $B a$ tranh mất mọt phà̀n cơm ào của chùng nèn ghét Ba,hop nhau thànlt bẻ đảng đê hành hạ. Ba cũng biét đỏ khòng phải chỗ minh. Mọt đöi khi thấy thim vuốt ve mấy dứa em, Ba lảng ra cưa, phảng phấl nhớ tời mòt ngrời dàn bà dä bể ăm $B a$ Jhi nhỏ. Người dó nhu-mi, Irẻ, dẹp. Làu dăn, hinh ành đó cūng mừt đi.

Ba khòng hay nöi, suốt ngày chỉ lủi thủi mòt minh : lúc nào cūng Khèp nép, so hãi. Khi đổ bầng sơhàc,oá xindurợc lương vào làm lưu-hoc-sinh trương Bủo-họ, Ba bỏ nhä chủ Khhòng ehút quyển-luyển. Träi か̂ırm dứa trẻ đā khó lại, vì thiểu tinh - án-yëm của mòt ngưới dàn bá.

Ra घä quen tinh trơ troi, dút dàt. Khi anh em dua nhau nó düa, Ba ngù̀i một chô xem sách. Ba không clonn, quyèn nào cūng doc, nhấl là cacic tîêu-thuyết. Rồi Ba tháy cuọ̣c đờ tè ngảt. Rồi dời chứ Ba cūng thànk chản ngắl. Nghĩ dến lüc 3 hởi boc sê phâi sống nhur vạy, Ba sìno lrễ nải cöng viẹ̀ nhà trương.

Thu dến nơi, Ba vẩn ngồi xem Le Joucur của Dostoievesky hoăc Topaze của Marcel Pagnol.

Dostoíevesky vả Nietzsche tà hai ngırời Ba ưa hơn hết. Ba thấy ỳ tương Nietzsche dấn döi, ngang täng, và trong tiêu-thuyết Dostoīevesky, những cuộc đời dăy dủ, manh mé.

Anh em có nhác :

- Thi dến nơi rồi mà anh khóng lo hoc ón áa?


## Ba cuờo :

- Học làm gi?
- Hoc làm gi ? La chura! Hoc đê đổ chứ học làm gi ? Anh khòng muốn dỗ à ?
- Khòng cần lẳm. Nếu chỉ sống với cơm ào, thi dư lchòng dổ cūng sống duợc.
Trương, mọ̀t ngưởi làm tinh giống Ba, nói :
- Anh Ba nói phải đấy. Chúng minh hoc nhürng món vó ich, ra khỏi cị̛a trường là quèn hết. Sau này chúng minh bất quá chỉ cao giấy. Anh Ba chi hoc durợc nhũrng món düng dược suốt dời.


## Lai hôi Ba

-Sau này anh dịh làm gi ?

- Töi muốn đi xa, làm giău. Đới náy cà̀n phải nhiều tiên, nhiều lăm. Có tîen mới có hanh-phúc. - Sao töi thẩy người ta brio hanhh-phúc ở äi-tinh?
- Töi chura có dip dược biết äitinh.

Mọ̀t hòm. Ba gặp mọ̀t ngurời con gái ờ nhà chú. Lúc Ba đên. người nảy đưng dảy vèे. Ngurời thim niu ào giừ lai, mảt nhin Ba. Chàng thẩy người đó dàng yèu lâm. Khò người đăy dăn, khuòn măt tròn trīnh làm Ba nghũ đên mòl gia-dinh truơng giả và bà me phác hạu. Căp mât bồ câtı mỗi kihi nhin Ba, khiến Ba đöi má üng hồng. Ba dem theo hinh ngưỡi dó väo lrương. Buòi họ lối, chang ngòi vē nhảm nhừng con vạt. Bä́t cư con gi chàng vē cūng có cäp mát ngưởi, mọt căp mát bồ câu.

## Anh em thi thào bèn cark.

Phong bảo Trừ̛ng :

- Kia nhin Ba, mấy hơm nay tơi chî thấy hần vè.
- Anh chura biết à? Hấn mới phåi löng gäi dấy, vả dương nghĩ thux viét cho ngườ yèu. Truture khi viết, phải tụ̀p vê.
- Có lē, vi vē là « «thể giới ngũ̃".
- Phải rồi, Chảng nhưurng thể, có khi con vật minh vē lai biều hiẹ̣u dược ngurời yêu.


Phong lihòng hiều. Trường giâi nghüa

- Nhur con méo là ngrrời hay nüng niu : con hươu, những cò tàn thơơi: con bò, những chịi liền lành, ngu dòn : còn con sur-tư..
- Nöi láo, dám lihinh th:rờng phul-nư.
Ho khùc khich cirời.


## Ba ngòi nghĩ.

- Hay anh Trừng nöi phäi, hanh phuic ởäi linh ?

Tür dấy. chủ̉ nhạit nào claang cūng ra thäm chủ. Mộ lằn chang thấy chù lluim cò dàng xuy nghiù, nhurng vui wê, nhur sau mòt truyèn can hệ mà tä̀t länh. Thấy Ba, ngườ chúu nöi

- Chu̇ng löi đwơng nöi dền anh.
- Cháu cũng doản bậy. Việc gi
- Anh ngồi đày chú nói cho má nghe.

Bà Lẏ ở phố dưới có người con gäi muốn gả cho Ba. Cò bé xinh, con một,nhá giằu, có làn Ba đãgăp. (Ba nhớ dến môl đòi mát) Bà Ly thurơng Ba hiền lành, ngoan ngoän, họ giơi (Ȯng chú nhin Ba, dán máy tiêng này) muốn gả cho Ba, nhưng buọc phãi ở dê.

## Ȯng chú tiếp

- Nhung anh cūng dược tụ do như ở nhà. Anh nén thuận di, chả̉ng còn đâu hơn nũ̃a. Cỏ Kim vùra dẹp vüra lành. Anh sáp thi ra, cûn có mọt gia-dinh, mọt cơ só chá̛c chá̛n. Chúu tuy săn sôc đên anh, nhurng nháa nghèo, các em đöng, anh dã rõ, nėn nghe chú.


## Người thim nöi

- Cò ấy nhiều vốn làm. Khi ba cụ chết, lại được hurơng cải giatài ở nhà quê.
- Nếu anh bẳng lòng thi chui thim thu xếp, anh thi rồi sē lo cóng viẹc.

Ông chú chảng cà̀n phải nói nhiều. Nếu chura biếl Kim, chác Ba dâ bất chước mọl người nào trong liều thuyết, trả lời

- Chảu khóng muốn lấy vag. Cháu muổn yèu hểt tất cả phụ-nür, mà khóng yêuu riêng ai. Cháu nghieo nhurng chäu khòng lo, mà đàu cháu có nghèo? Cháu giàu làm. Tutương của cháu có sức manhlı bà̉ng cải tủ kèl, tập ngán phiêu của các nhà tur bản. Cháu khoong muốn co mọt gia-dinh hep höi, khóng dü cho cháu thơ phung, chỉ làmvurơng chản chảu trong bước durờng đö̀ thöi!

Nhừng luc ầly chàng thály cạp mát đà̀y tinh lúv vá dôi má ưng hồng.

## Chàng trả lời

- Xin tùy ýy chú thim.

Người thím nö́i :

- Anh tinh lâm. İ nūa anh giầu cho chú thim vay it tièn tièl nhé !
(Còn nữa)
Đõ-dức-Thu

Hoa-liěu triù-căn
Bẹ̀nh lặo và bè̀nh Giang mai (tim la) \&̀ bệnh rắt khó chữa cho rît nọc được, phẫn nhièn hay còn lai nhai mãi, hoạ̃c khi thức khuya rurơu say, síng dày còn tí mủ̉ d̀ đâu quy, di tiĉu ra râi gâ. mược tièu kbi vàng khi vàn đuc. Hoặ rức xương dau lưng ràt gỉn rạ̀t thịt, áy là nọc bẹ̀nlà hoa liểu dã vào dén thàn, néu khòng có thứ thuốe naio thựe hay dè lọe hết các chăt dộc tữ tronz thịn ra, và làm cho chàn thạn khỏe lại, thì khòng bao giờ khó,
 Kinh nién ăy něu ai đã uóng đủ các thrứ thuōe khảe mà clưa Khoỏi, thì thử uóng thuoúc này xem thi biết ; nhe chi 3 hộp là khô


KIM-HUNNG DƯO'C-PHÓNG 81 R

## Häi-sàm liẹn-thạn <br> Ché tuyèn bàng Häi càu thạ̀n và sîm Can-ly, và cic vị thuớc rît   nurời milc henls durong hu (liẹt duons) phög sur kém, tinh khi loing cims ià mông timh di tinh, lànit timh. cang dan bà durong Whi hur ton thânh ra khi hur bach troc. agtrì̛i dän gày yẽu xanh  Gua caic benh phong timh. uống phài nhiè̆u thuồ cơng phat  \{ tháy kiền hệ̣u laưi hêt thày, chî uồng hêt mog̀t vaí hộp dã  <br> Hanoi


(Tiêp theo)

MÁY người em dâu và em họ Nhung với lũ trẻ đā ngōi xúm quanh màm cô. Phương, em ruột Nhung, dâun dăm nhin ehị di đào rṑi cất tiểng nói

- Chị tôi lại nhở anh ăy rṑi. Khóc đỏ cả mắt lên thế kia.
Hòa, em đâu nàng, tươ cười tiêp theo:


## - ... và đỏ cả má.

Hỏa nói thê là có y nhấc mọi người dề ỳ đển đôi má đánh phăn hồng răt nhẹ của Nhung Sau mấy năm, Nhung mới bắt đầu đảnh phăn vài hòm nay, nhưng dánh rắt it, cớt khòng cho ai nhận tháy. Nghe Hòa nơi vày, nàng chột dạ và hơo ngurợng. Näng khó chịu vi tháy không một cử chỉ cỏn con nào cùa minh là khòng có ngurời dê ý dển. Nhưng trong cái khó chịu, nàng có cái vui nhận thấy trong vẻ mắt caic chị em nhin nàng, cái $\hat{y}$ khen phục và thèm muốn nhan sác của minh, Nàng turờng như ai cüng muốn nói

- Trông chị Nhung hãy còn xuăn...
Nhung củi dầu so dūa trong khi các chị em nơi truyện ôn ào. Ai ai cũng có vẻ mặt vui tươi, và người nào cūng uhur sung strợng vi được dịp họ̀i họp đông dủ. Tuy là ngày giô chờng nàng nhurng Nhung không tháy ai nhờ dển nữa; mà chính ngay nàng cũng vạy, gặp ngày giỗ thi nàng theo bồn phận một nàng dâu làm cỗ làm bàn và củng lễ cŭng như mọi ngày giổ khác.

Tháy chị em dục, nàng cầm đũa găp lá́y lệ. Tuy dói, nhưng nàng ăn không tháy ngon. Nàng cūng không dự vào câu truyện của mọi ngưới bàn vê viẹ̣c nhà cưa, chồng con. Càng những ngày nhà có việc, mọi người về đông đưc, Nhung càng thấy minh lẻ loi ; nhưng lúc ãy, nhàn dịp nhà đông không ai đề ý đến minh, nàng thường lánh riêng ra một
cứ thích yền lặng ỏm ắp lấy cái buồn của minh khòng muốn dê ai khuyèn giải.
Bỗng nàng ngừng đūa lấng tai. Ớ phòng bền có người nói đến ten òng giáo. Nhung nghe ky thi ra tiếng Thường, bạn của em chờng nàng.

- Sao bây giờ mà chura tháy Nghīa vê ?


Tiểng một người khác tiếp theo: - Hay là rớt, sơ xấu hồ khó
Tuy mới là lời dự doán, nhturng Nhung dã thây mừng, vi lời dự doán Nghĩa rớt hợp với y mong mỏi ngắm ngàm của Nhung. Từ hòm Nghīa di thi, nàng láy làm khó chịu và vẫn thằm trách Nghĩa nghĩ dển sự thi cử đề tìm cách rời bỏ cái nhà này, tuy nàng vẫn biết râng trách ông giáo như vậy là vô nghĩa lý.

Hòa nghe buồng bên nói truyện ông giáo chưa về nên bảo Nhung - Ong Nghĩa chưa về, nhưng không biết nhà tôi có mời các òng ấy ăn corm trước hay không? Ong Nghĩa về ăn sau cũng dược.

- Họ đương ăn bèn áy. Đợi làm gì ?
Tháy mọi ngưởi nói đến Nghĩa mọ̀t cảch coí thường, nèn nàng cūng cố làm ra như vạ̀y. Vừa lúc dó, Nghía di ngang qua ngoài hiên. Hòa vui vẻ nói
- Kia ! ông Nghĩa đã vè. Vừa nói đến ông ấy xong.

Cáu nói tự nhiên của Hòa nhur diễn hộ Nhang cái mưng tháy Nghĩa vê. Nàng, thínàng khoong thè nào thốt ra một câu như thé dược. Nghīa quay đău lại và tinh cờ nhin ngay vào chỗ Nhung ngöi.
Nhung tháy cái cảm giác lẻ loi biến dàu mát. Nhìn các chị em ngời quanh mâm nói truyẹ̀n vui vẻ, không nghĩ gì dến cải nghĩa của một bữa cỗ giỗ, Nhung khòng láy làm lạ nữa, cho là một sur tor nhien, tur nhiên như cái vui trở lại trong tâm hoòn nàng litc " đó. Song Nhung vẫn giữ vẻ mặt hơi buoòn. Nàng dura bát cơon lên miẹ̀ng, nhưng không và vội, lảng tai nghe tiểng nói truyện ở buồng bên :

- Thể náo, rớt hay dỗ ?

Tiêng trả lời nói rất khẽ, nèn Nhung khóng nghe rô.
Hòa hỏi Nhung

- Thế nảo, chị tôi ăn di chứ. Ngời nghĩ gi vậy.
Thoa, một người chị em bạn nói tiếp
- Hay lại nghĩ dến anh áy đây.

Nhung khó chịu. Nàng muốn quên hẵn ngưởi cũ, nhưng một câu nói, một cử chỉ của nàng cũng như suí dụe ngurời khác nhác cho nàng nhớ lại và bảo nàng dừng bao giờ quên rầng nàng là một người dàn bà góa, môt người đần bà góa dáng kính phục, vì không lúc nào không thương tiếc chồng.

Nàng dương tràm ngàm với cái y tưởng chua cay ây, thi ở buòng bên, Thường vừa cười vừa nói - Thế nào anh Nghĩa ? Rớt mà yui vẻ thế kia ur? Hay nói dới chúng tôi đáy.
Nghīa cuung cười theo :

- Rớt mới đáng mừng chứ. Nếu tồi đỗ, người ta bồ lên mạn ngược, thi hết cả ở đây với các anh... hết cã vai vẻ.
Nhung thãy Nghīa nói câu ãy, giong cao hơn giọng nói lúc thường. Nàng đoản :
- Có lẽ, dịnh bụng dề cho minh nghe thấy chăng?
Nàng mỉm cười, hai con mảt mơ màng nhìn ra ngoài vườn nẳng ngấm nghĩ dển cái sung sưởng riêng cửa minh,

Buồi chiều, bên mọ̀t cái bàn phü khăn trång dè ở giữa sân, Nhung ngö́i gọt táo cho con ăn.


Em chồng nàng ngōi cạnh, hai tay chống vào càm, ngứa mặt nhin lèn, vơ vần dêm những ngồi sao băt dầu mọc trên nên trời còn sáng. Nhung ngừng tay hỏ em cho có truyẹ̀n
＿Chủ Lịch khȯng di chơi với các óng áy à ？
Lịch thắy vạ ợ trong nhà đi ra， mìm cười bảo chị ： －Nhà tôi giừ riệt láy，di dâu durge．
Höa lườm chồng，rồi nûng nịu ngòi sát bên cạnh：
－Đi đâu thi cũng clảng bàng ừ nhà．
Ba mglrời lại ngooi yên lặng．Sau những giờ đòng đúc，mẹ́t mỏi vì tiếp khách，dọn cỗ，người nào cüng lǎy làm dể chịu dược trở lại caii đời binh tĩnh ngày thường． Durới sân gach mọ̣t con chuồn－ chuồn ớt bay vòng quanh rồi đậu ngay gần bàn．Giao rời me， rón rén ra bát，nhurng cứ gần dển nơi thi con chuồn lại bay ra dậu chỗ khác．Lịch cười sòa，nói ：
－Giao duòi nó làm gi ！Båt the nào đượe nó．

## Hòa nói tiép．

－Khéo，kėo đi hắt chuồn lại vô được ếch đăy，chú Giao ạ．

Nhung ngắm nghía phong cảnh quanh nhà，phong cảnh khòng bao giờ thay dồi，trong bao năm nàng nhìn đă quen mảt；nàng thuộc đênn cả hình dáng từng cày mọo trong vurờn，hay lộ sau các mái nhà，các bức tường．Những mảnh giời và nhưung làn mây phớt hṑng trôi nhę sau những thàn cau trảng，nàng nhìn thấy có vê thân mật，như mọ̀t người bạn quen từ làu；mày tuy mối iúc một khác mà nàng tưởng như chiều nào cūng giống chiều nào， cūng vẩn nhự̛ng đàm mây hòm qua bay nguyèn $̛$ ̛̉ góc trời cũ： hinhh ành cuọ̣c đời bàng phàng của nàng èm ả，nhẹ nhàng trồ theo ngay thang．（Cón nura）


TIRONG hồi cón là học tró trường Ky－Ngleệ thurc hành ở Haiphong，Kỳ－ Phát đā tỏ ra cho bạn hĩ̛u biết tài trinh thám của anh ta．Mà trong các việc anh ta khám phá dược ra，việc sau này là mọ̀t．Phát khơng phải dầ còng tra xét khó khăn，anh chi láy caii tri xuy doán rât sắc sảo và rắt nhanh là càt nglfía những diều thoạt nghe tưởng là lạ lůng lám．
Chiều hòm ấy，một buồi chiều thứ bảy，học trò lưu trú «bách－ nghệ，theo thường lệ dược ra ngoài chơi．Phát bảo tôi rằng：
－Chốc nữa chúng ta ra xem ma ném ở nhà ông Sinh ！
Ông Sinh là người giữ chức coi kho ở trường Kỹ－Nghệ．Nhà ，òng chi cách trường chừng hai mườ thước．

Kẏ－Phát，tôi và sáu，bảy ngurời bạn học nữa，vừa ở trường ra là kéo đển nhà ông Sinh ngay．Chúng tôi vì̛a bước vào khỏi cồng，con đường qua một chiếc sân cỏ mọc dầy thì đã nghe thấy tiếng ông Sinh nói to：

## －Ấy．nó ném dáy ！

Chúng tôi ùa chạy vào．Òng Sinh đương ngö̀i nói truyện cu̇ng ông Hòa，một giáo sur chuyên mòn ở trường，cầm mọ̀t vièn đá to bằng quả ôi lớn trao cho chúng tòi xem mà bảo rằng：
－Các cạ̀u tinh thế có lạ khóng． Tòi và ông Hòa dương nói truyện， ngay lúc các cậu ở cồng bước vào， thì nó ném ngay hòn đá này chạm vào trần nhà，rồi rợi xuông mặt bàn．
Tòi đề ý nhin viên dá thắy nó cūng chì là một viên dá xanh thường，khòng có gi lạ cà．Tôi hooi ong Sinh：
－Ông cho là ma ném？
Ong Hòa cười mà rằng：
－Ma nảo，làm gi có ma cơ clứ！
Ong Sinh cūng gật đầu mà rầng：
－Tỏi cūng ngờ là người，nhung
ai ném？
Tòi hỏi ：

## BÅT DUO ${ }^{\circ} \mathrm{C}$

TRUYỆN NGÅN của PHẠM

－Thưa，thê nó ném dã mấy hòm nay rồi？
－Đã dến båy，tám hòm rồi， ngày nào cũng cứ chập tối cho đến khoảng 11 giờ là nó ném，thỉnh thoảng lại một hòn，mà vièn đá nào cūng cứ chạm vào trần nhà tôi rò̀i mới rợi xuớng đắt．

Kỳ－Phát trỏ sang gian bên cạnh， chỉ ngăn bẵng một chiếc phên liêp，cao chừng hai thước，nghĩa là còn cách trần nhà chừng năm， sáu mươi phân，mà hỏi ông Sinh rẳg：
－Gian bên này ai ở，và nó có ném không？
Ông Sinh gạ̀t đầu ：
－Gian bên áy ông Thuần ở， nó cūng ném y như là ở bên này．

Kỳ－Phát không hỏi gi nữa， chàng di di lại lại trong phȯng ra dảng xuy nghĩ，rồi đề ỳ nhìn quanh．Kẏ－Phát lại bước ra ngoài sàn，đi vòng sang nhà òng Thuần ở．Mắy phút sau，chàng đã trở vào，kéo áo tòi bảo chào mà vě．
Ra tới ngoài，tòi sốt｜ruột hỏi Ky－Phát：
－Anh nghĩ thế nào，ma ném hay người ném？
－Làm gì có ma，tắt nhiên phải là người．

## Tôi bẻ

－Theo phép trinh thám thi bát cứ một điều gi，minh kết thì cũng phải viện chứng cớ；vậy anh bảo là người ném，nhưng lấy lý ở dàu mà nói thế？

## Kỳ－Phát cười ：

－Anh khòng nghe thấy òng Sinh nói hay sao ？Cứ đến khoảng 11 giờ là nó không ném nữa ！Tại sao lại 11 giờ，nghĩa là 11 giờ là lủc nó phải di ngủ，khòng thức mà ném mãi được．Anh có tháy nói ma phải ngủ bao giờ không ？

Tôi gật gù cho lời Kỳ－Phát nói là có lý．
－Vậy anh bảo ai ném？
Kỳ－Phát khòng trả lời，giơ cho tôi xem một mảnh giăy con mà bảo rằng ：
－Ai ném，anh xem đây chác biết．

Tôi nhin vào mảnh giấy chi thềy có vẽ phác địa thế gian nhà áy．

Tôi ngơ ngác khòng biết ra làm ：ao cả．Kỳ－Phát chí tay bảo ：
－Anh tròng dây nhé，A là cồng vàc，chung quanh là rậu såt．Nhà ông Sinh và nhà ông Thuàn thi cửa ngõ đều giống nhau như hẹ̀t C là cửa ra vào，còn $B$ là chiếc

## Móri lai

PETROMAX
N． $900,-100$ Bougies 1 lit dà̀ hòi đôt đặng 26 gilù N－ $821 .-200$ Bougies 1 lit cliu lob dobits dẹ̆ng 18 gì̀
$\mathrm{N} \cdot \mathrm{r}^{\mathrm{n}}$－ 300 Bougles 1 lit dau hôf đobt dặng 42 giour

## ĐÉ MANCHON KIẼU MÓ＇I RẤT TỐI TÂN



Giòng giõi ché taỉ Đực quớc－Đớt bầng dằu lữa và dầu sāng－Rắt tinh xảo，rát $1_{\text {tch }}$ xự，rát bèn bĩ，ngọn lữa sáng sanh，cḥ̣u đâng ngoải mưa gió－Sái đèn Petromax rát được tièn tàn，it hao dàu－Cảeh đốt rắt dê dàng．khờng sur chive chác điều gì，ai cùng có thè đớt được－Các nhà sải đên manchon thiè̀n nghề aeu công nhàñ đên hiều Petromax là tốt hơn hét－Đèn Petromax có bảo kiét luà̂n luòn．

## Érablissement DAI－ICH

CHUYẼN MÓN BÁN CÁC hiéu bén danh tiéng ：
PETROMAX，SUCCES，NOEL，ASIATIC v．v．伦 phntûng càc hiéu dèn đẽu có bán ḋ̇．


## MA

## CAO CỦNG

cưa sồ song sát, cách mặt đát chùng thurớc rưỡi.
Tôi nói :

- Tơi chấc là không thè nào ở ngoài ném vào dược, vì không có chỗ náp.


## Kỳ-Phat lầc đầu :

- Anh nhà̀m, chung quanh nhà có nhiều cày to, anh không đề ý vè bền tay phải có một cây đa cồ thụ và chiếc miếu con thờ thần ư?
Töi gạ̀t đầu mà nói rằng :
- Ứ, có thê ném ở ngoài vào được nhi!
Phát lâc đầu:
- Nhưng không thê ném dược anh a.
- Sao lại thê, anh này nói luần quần dễn hay.


## - Vì rẳng không thề ném dược.

- Thể anh bảo ai ném? Người $\dot{o}$ trong nhà ném u ?

Kỳ-Phàt lấc đầu, vỗ vai bảo tồi rầng:

- Bày giờ dẫu tôi căt nghīa thi anh cũng chảng tin nào, vậy đè bắt chính thủ phạm đã.
- Bao giờ anh bảt?
- Tôi mai!
- Anh dịnh bắt cách nào ?

Kỳ-Phát cả cười

- Thôi, chúng ta về trường bày giờ dã là ngày mai đâu?

Chiều hôm sau, Kỳ-Phát và tôi lại ra ngoài đi chơi. Nhớ lại lời hẹn hôm qua, tôi hỏi Kỳ-Phát

- Thế nào, anlı hẹn tối nay di băt ma kia mà!
Plát vén tay áo nhìn đồng hồ, lúc dó mới ngót bây giờ, rồi cười mả bảo tôi rằng
- Bây giờ còn sớm quá, chura dến giờ Hoàng-đạo. Nhưng có một điều nếu anh còn chơi với tôi thi phải nhớ kỹ : Kì-Phát đã hưa cái gi thi bao giờ cūng làm!


## Tôi cười mà bảo

_- Không, có phải tôi ngờ anh nói cuội đâu, nhưng tôi sốt ruột Iắm.
-- Thé đê tồi nói một vài điều cho anh đỡ «nóng lo» nhé ! Tôi bảo người ở ngoài không thêe ném được. Anh có hiêu tại sao không? Tôi lắc dầu, Kỳ-Phát nói tiếp:
--Người ngoải không ném được là vì theo lợi ống Sinh nói : viên dá bao giờ cüng chạm vảo tràn nhà, rồi mới rờ xuống...

## - Thế nghía là...

- Nghĩa là, vi cửa sồ thấp, chỉ cich mặt dăt dó chừng 80 phân tây thôi, như vậy, muốn ném qua
cûa sò cho viên đả chạm dược vào trà̀n nhà, thì it ra cūng phải nắp ở ngay cạnh cưa mới ném được.


## Tòi hoàng nhiên nghĩ ra :

- Mà nó khòng thè àn núp, vi ngurờr ở trong nhà có thê biết dược, vả lại tói qua, lúc chủng ta $\ddagger$ cồng bước vĩo, có viên đá ném vào nhà oung Sinh, néu có ngượi nấp, chúng ta đã biếl ngay.


## Kỳ-phát gạ̀t dầu :

-Anh luận lý khá đáy, như ý anh xét đoán thi thủ phạm là ai? - Tỏi chảc chỉ òng Thuần, hoặc người nhà òng Thuần.

- Anh nói thế là vì lẽ gì, biét đâu lại chảng chinh bên nhà òng Sinh ném?
Töi hoài nghi, gật gù :
--Ủ nhỉ, mà biết đâu lại chảng chính òng Sinh ném?
Nhurng Kỳ-phát đã kéo tay tôi mà bảo:
- Thôi, muện rò̀i, chúng ta về nhà ông Sính, rồi càu truyện này lát nữa sẽ bàn nớt.


Chíng tôi trở vě̃nhả ông Sinh Kỳ-phát bước vào, hỏi:

- Thura òng, ti̛r nãy đên giờ? nó dã ném hay chura?

Ông Sinh chỉ năm, sáu viên đá dể trên bàn mà bảo chúng tôi -- Đó, các cậu xem, nó ném đến ngót chục viên rò̀i.
Kỳ-phát kéo tôi, bước ra ngoài, nhưng còn ngoái cồ mà cười bảo ong Sinh:

- Nó ném mãi thì rồi cũng phải mỏi tay, tôi chắc nó thôi không còn ném nữa.

Kẏ-phát lại cùng tôi bước vòng sang nhà ông Thuần. Lúc đó, ông Thuần đi vẩng nhà, chỉ có bà vợ và người con rề ở nhà thôi. Anh con rề niềm nở mới vào, bắt tay chúng tôi rồi mời chúng tôi uống nước. Kỳ-phát hỏi : kia.
-Ở bên này cūng bị nó ném như ở bèn nhà ông Sinh ur? Anh con rè gêt dãu mà râng -- Vàng, nó vàn ném nhur thường. Áy, đá nó ném nhiều quá, tổ còn nhặt chát dống bô

> Kỳ-phát quay ra xem đóng dá, rö̀ nhặt máy viên lèn tay nhìn. Chàng bō̃ng tiến thâng đến trước măt chàng kia, khoanh tay mả hởi rång :

- Nhưng bác thì có tin thực là ma ném hay khóng?
Chàng kia mỉm cười lâc dầu :
- Tôi không tin ma qui, chắc chì có người nào ném.

Phát gật dầu:

- Tòi cūng chảc có người ném, ví ném thì có khó gì, ví dụ như bác ở bên này, muốn ném sang bên kia thì chỉ có việc ra nhin ở lỗ hồng chỗ liếp kia xem có ai rinh minh không, rồi cứ ném thảng lên, qua chỗ liếp, chạm sang trần bên nhà là rơi xuống.

Rồi Ky -phát bỗng giơ lên trước mặt anh chàng kia một viên đá đỏ, nhin thảng vào mặt chàng mà bảo rà̀ng

- Nhu cái vièn đá này vừa mới ném xong, có nhiều phầm đỏ, chảc tay cũng phải có rây phầm đỏ.
Vừa nói, Kỳ-phát vừa năm chặt lây tay chàng kia, giơ lên, mà nöi dằn từng tiếng:
- Thi tay nó đây, phầm đỏ đây mà.
Tôi đễ ý nhìn thì quả nhiên tay chàng kia có dây phầm đỏ. Chàng kia đờ người ra, hểt đường chối cãi. Kỳ-phát nảm chặt láy vai hắn, lay mạnh mà quát bảo:
- Hòm nay thi thôi di nlé, anh hãy liệu hoòn dấy, ông Sinh dã trinhh sở mạ̀t thám, anh mà bị bắt thì ngồi tù.
Thê là từ hôm đó, con ma thôi không ném nữa, Đêm hôm ăy dầu chuóng ngủ dả đánh mà tôi nhát dịnh chura chịu di ngủ, cìn nhần bảo Kỳ-phát rằng :
- Anh luận lý ra thế nào mà biết ràng con rề ông Thuàn là thủ phạm vut ma ném này?
Kẏ-phát dã kéo chăn dến cồ, lim dim con măt, thấy tôi hỏi thì cau có gat
- Anh có dề nguyền tôi ngủ không ? Hỏi gi thi hãy dê dến ngày mai.

Tòi nhất dịnh vẫn chura chịu :

- Anh mà không nói thì tôi nhất dịnh khòng đề anh ngủ yên; anh muốn chốn đăng nào cũng không thoát.
- Anh thựe là ác, trời đảnh còn tránh bữa ngủ, mà anh thì khòng, về sau ể vợ thì dừng có oán trách gì trời. thôi.

Rời chàng kéo chăn lèn đ̛̣n tụ̂n mũi, mà hời tôi ràng :

- Nào ông bó tré đi, òng muŏn hôi lục vã́n con git thi òng hỏi di.
- Tòi muón biét tại sao mà anh lại đoán hân là thủ phạ m.

Anh hièu rô ràng chì có người trong nhà mới ném dượe thòi chứ?

- Đã, nhưng ai ném?
- Ở trong nhà thì chì, haặc òng Sinh ném sang nhà òng Thuận hay là òng Thuận ném sang nhà ông Sinh mà thôi. Ong Sinh thì khòng thè ném dược, nghīa là chỉ có ông Thuạ̀n mà

Tòi và̀n chưa hièu:

- Tại sao ông Sinh khȯng ném dược?
Phát tung chăn ngò̀i dạ̀y
- Sao anh ngốc thễ, chiều thữ bảy, khi chúng ta vào, thì ông Hòa dương nói truyện với óng Sinh, anh liệu òng Sinh có tà í thánh cūng khòng thề nł̀o nény sang nhà ông Thuận, mà ồg Hóa khòng thấy.
Tôi ngẫm nghĩ gật dầu, dây làu mới hỏi Kỳ-phát :
- Nhưng người con rề òng, Thuận làm giả ra ma mà némy nhur vậy có dược ich lợi gi khòng ?
-Sao lại không, những diều này thì tôi không dược biết rõ. Một là bên òng Thuận muốn ở một minh cả hai gian, vì nhà ầy. trường cho ở nhờ không mất tiềro thuê, hai là trước kia vợ ông. Thuận có bảo ông Sinh chung. tiền sửa sang chiếc miếu ở sau nhà mà ông Sinh không thuận. Anh chàng rề thấy vậy muốn làm đẹp lòng bà nhạc, nền bằy ra kê ây. Thôi nhé òng tra khảo tòi xong rồi, vậy đê tòi di ngủ.
Kỳ-phát nói xong, thò tay kéo chăn lên khöi dầu. Tời hỏi vội một càu
-- Kỳ-phát, nhurng anh làm thế nào mà lại bỏ dược , viên đá đó vào đờng đá ờ nhà òng Thuạ̀n?

Kẏ-phát curời khúc khich trong chăn :

- Tùi dă bảo anh là ngác mà, việc gì tồi pinải bỏ viên dả dó sang nhà òng Thuạ̀n ?
-- Thế sao tay hân có phàm dỏ rö ràng ?
.-. Có lạ gì cái áy, tay tôi có phầm, băt tay hân thi phầm rây sang, hưn nguyên có tạ̀t giạ̀t minh, khi bi tòi kễ rô ràng cách hành dọ̀ng của hẩn, thì hản hoảng hốt mà khòng kịp xuy nghĩ kỹ, chứ thực ra, nào tòi có chứng cớ gì dau?
Tòi lại gọi Kỳ-phát
- Này Phát, những cái anh
doán, lúc giảng rat thì sao dē dàng
(Xem trang 42)


Lic trở lai, Linh chí thá̛y người tai xé näm ngủ trên nèmxe. Chang dirng lai ngì thơं. Tum trivi net caí à lồ của cháng cüng ườt đảm mò hät, ví chàng đä cho ngura phi mau quá.
Böng có trêng curời nố trong vươn cam. Linh opî vang cưi vd bô váo trong xe « bi-dóng » dằu xäng buọc sau gên, rồi cho ngưa thong thei tèn doेi. Tïeng thiêu nür nö́ qua häng giạu.

- Chúng tói durơng dọi òng ra dê xin ông một quả cam.

Linh háp tâp re curơng qua ctra vườn.

- Thura cu, cam ơ đäy con chua lâm, chura ün durọc. ở trong ấp có mòt it dü thưre chin ròi va ngot lám, xin mỡi cu vá có quá bọ vao choi.

$$
B \dot{a} c u p o o ́ i t u r ~ t a:
$$

- Xin cảm ơn ông, chúng tói xin vè̀... Òng dä cho chúng tồi vaydàu xäng?
Linh buồn rău dura mát nhin thiêúu nür:
- Thura cu. có đằu xăng rồi.
-Ồ thê thi maly quá. Cảm on ông quá. Khöng có òng giüp thi me con tôi chàng biết tàm thê nào mà vè̀ được đến nhá.
- Thura cu, áp cách dày có hon hai cáy sô, xin mói cu quá bọ váo chori. Thura cư, tòi ơ nơi héo lánh này chảng mây khi dirợc hân hanh đón tiếp khách quy̆.
Thiếu nũ nề lời án cà̀n mới moc của chủâp, áy náy nhin me:
- Thura me, hay là me vào chooi mọ̀t lảt cho óng chủ bả̀ng lòng. Vào än quả cam Bō-hạ rồi lại di ngay.

Quay dề phia Linh, naủng mim cười, lảu lỉnh nói tiếp:
-Onng dê chúng tôi di ngay nhé?
Linh, trên nél mặt lọ̉ đăy vẻ biết on.

## - Xin väng.

-- Vạy vȧo nhé, me nhé?
Bä me máng yèu con:

- Ú thi vào, gớm chết, có Phụng, di đảu có cūng la cả hết ngăy hết buôi.

Linh sung sường chay vôi ra cỉa viơon đúng goi tái xế.

0
Möt giờ sau, Lình dra Phung di zem khöp uurứn cant quŷt, trong khi bà me ngòi nghi bèn to surừ, pi dirng ơं ngoai làu, chàn tay bà न्टा buर्ण.
Nhờ có môt nè̀n giaio-duc thiẹp-
 , mòt gia-dinh theo mỡi, Phung dỡi tờt öng chủ âp khöng chút ngurọng ngung, e lẹ. Nàng cươri nöi dê dàng. hôi nhiêu cảu má Linh phải lấy lam kinh ngace, vi turưng càccồ thiē̈u nü không bao giớ dàm nghĩ tới.
Đên mọ̀t gỡc quit cởi, nàng ngăt mọ̀ quà rồi vớ quay di àn vụng. nhurng nàng quay lai ngay. phá lén curời và kèu:

- Bát lấy con ăn trôm quỳt cho töi?

Linh cüng curơơ, nöi mọt cảu mà vừa thốt ra buọ̀t miẹng, chàng cho là rât sáo:

- Nò durơc hàn hanh có chiếu cố dến là may cho nó.
- Vạ̀y tôi laii chiêu cô dễn nó nữ.
Víra nöi, Phụng vứa cố vơoi một quả ở cành cao, nhung khóng với tới.
- Cỏ dê töi lấy giúp.

Linh nhảy lèn mới giạ̀t được cả cành quỳt chīu chịt dển gằn chục quả.

- Ò, phiquá, öng nhi'!

Linh toan ngát ra tưng quá, nhurng Phụng vọi gat

- Ây, óng cho xin cả đê tôi mang vè̀ làm kỷ-niẹm.
Hai chīx kỷ-niêm ơ mièng mīnhân nói ra, Linh nhạ̀n tháy âuपếm, thấm thia tâm hồn. Chàng toan dáp lại mọt cauu tinh tứ, nhung khóng tim ra dươc, đänh chỉ lặng Ie mìm cười nhin thiếunữ. Giū̃a phút lhằn tiên ẩg, có tiêng goi.
- Phung, xin phép òng di vè thöi!

Linh lưởng nhur lần dằu tiên trong dời chàng, chàng mới cảm thà̛y tăt cả cäi ỳ nghĩa buồn rằu, său thảm của chũ "về".

- Phụng ơi vè!
- Väng, con dáy.

Nàng bỏ cả mưa quả quil váo mòm nhai ngốn ngấu. Cón mọt
nữa co le ol đâng tri, nàng đura cho Linh

- Trỡ oit Quit nget quad fong nêm thừ mà xem.

Röi nàng vüng chay lai chó me. Linh thở däi, lừng thựng theo sau..

Lúc xe mỡ mày chagy. Linh mớr chọt nhờ ra râng chura hö̀ dịa-chỉ civa Phung.
Trong mòt giờ dırore môt minh ở bén ngurời dep, Linh chí mê man nghī dẽ̃n hiện tại mà chàng biết râng ngân ngûi, va chang nhit cärn thäy lùng phül, từng giäy durơng lanh lùng rơi vào quäng khỏng.

Kê $\begin{array}{r}\text { oे, người di, rồi hièn-tai sè }\end{array}$ thänh dî-vâng lờ mơ, sē thành mọ̀t kỳ - niẹm nhur cänh quil mà Phưng dã đem vè nhà đê giữ làm $k y$-niẹm.

Nhung cái kŷ-niẹ̀m giây phút ây đỡi với Linh dã thảnh vînh viễn thièng lièng.

Năm, năm, cứ đến tháng chạp khi cam ngoài vươn băt đău rám đỏ dưới luö̀ng gió heo-may, Linh tại thấy thàn thè va tàm hòn b! rung dọ̀ng êm đềm. Rồi trong vườn hiện ngay ra hinh ảnh môt có thiếu-nũ tười tớt hồng hào, thườt tha bèn gốc cam, goóc quit.
Rö̀ Linh chờ dơi, mong ngóng.
Linh chờ dơi, mong ngóng cho đến cuối mùa cam. Vi Phụng có hứa với chảng rà̀ng, mổi nàm cứ dến mùa cam là nàng lai cùng me một lằn lèn thảm ấp của Linh. Lòi hứa ẩy có lē Phụng đā thơ̆t ra theo cäch xừ thê, xä-giao trong càu truyẹ̀n thüu úng. Nhurng Linh

Những số phiêu trúng 6 tháng báo hay $2 \$ 00$ sách của "Bời Nay":

|  |  |  |  |
| :--- | :--- | :--- | :--- |
| 00574 | 00764 | 03271 | 04903 |
| 05421 | 07461 | 08217 | 09243 |
| 10125 | 11208 | 12932 | 13271 |
| 14920 | 15721 | 15986 | 16029 |
| 17312 | 17256 | 17082 | 17400 |

Nhừng số phiếu trūng 3 tháng báo

| 3 tháng báo |  |  |  |
| :--- | :--- | :--- | :--- |
| 00021 | 00076 | 00423 | 00829 |
| 00847 | 00904 | 00993 | 01003 |
| 01037 | 01129 | 01271 | 01902 |
| 02000 | 03790 | 03926 | 04527 |
| 04709 | 04992 | 04999 | 05225 |
| 05304 | 05400 | 05561 | 05724 |
| 05909 | 06191 | 06309 | 0695 |
| 07900 | 07072 | 07146 | 07724 |
| 07891 | 08342 | 08409 | 08555 |
| 08624 | 08921 | 08918 | 09723 |
| 09802 | 09872 | 89898 | 10066 |
| 10144 | 10324 | 10429 | 10249 |
| 10993 | 11002 | 11235 | 11296 |
| 11301 | 11476 | 11532 | 11621 |
| 11976 | 11943 | 12014 | 12112 |
| 12087 | 12542 | 129911 | 12996 |
| 12999 | 13217 | 13726 | 13852 |
| 13903 | 14001 | 14465 | 14509 |
| 14779 | 14789 | 14932 | 14977 |
| 15012 | 15029 | 15127 | 15413 |
| 15506 | 156.6 | 15788 | 15914 |
| 16062 | 16324 | 16401 | 16599 |
| 16820 | 16897 | 17200 | 17212 |
| 17329 | 17401 | 17493 | 17499 |
| 17501 | 17521 | 17605 | 17627 |
|  |  |  |  |

tion tà lời hüra thành thurc. Chang cäng khoing huzu sao chang lai tin phur the, nhurng chang khoing the khöng fin nhur the durye.

Brà haì nàm chàng chờ dời.
Và trên bù sầng cao, khóm cầ wän yèn lặng nghiêng minh soi boing xāōng măt nườc xanh rèa khiöng đöng, cọnh bên phä, nhừng buị lau là sác và nhon vả̀n durng tháng häng böng traing locing trooing là̀n trong khüng. Vá trèn agon đồi xa, làn máy bac vấn ngập ngùrng dừng lai.

Cüng chàng mong ngóng ngườ nảm ấy, van vật vả̉n trầm ngâm mong ngóng xuân vè.

## Khái-Hưng

## 113 GIAI THUNTNG 200\$

D̛̀ kẏ-niệm ngày tục bản, ehúng tôi eó cho phat ờ cac nơi nhừng $1_{\text {â phiéu u }}$ có chua sô. Nhừng sô bien dướri đây là nhừng sơ trúng thường; ai có phiếu chưng xin gựí ngay lại tòa báo đê trúng tồi gừi bảo hay sách biéu.

## SỐ BộC BĂC <br> 16527

Trúng 5 năm báo Những sớ phiếu trúng 1 năm báo hay $3 \$ 80$ sách của " Bời Nay" :

| 00247 | 03240 | 08653 | 09272 |
| :--- | :--- | :--- | :--- |
| 11379 | 12167 | 15920 | 16219 |
|  | 17063 | 17727 |  |


-
$17521 \quad 17605 \quad 17627$


VŌ-Sí DẠN BẦY TỚ.

- Buôi sang anh dầm một cái thật mạnh vào mặt tồ đ̛̀̀ dânh thức tôi dậy, nhưng phải cà̀n thận liệu chậ xa ngay, sộ tôi quen tay dấm tại.
(Ric et Rac)


KHIÊU-VÛ TRÁ HINH đ̛̉ đây không $c \delta$ ai, xin quinurơng bò mạt nạ ra.

- ö : Nhurng tòi bó rời mà :
- Nếu thé thì xin qui-nương đeo mặt nạ vào cho.

- Xin lỡi ông tôi tương là mọ̀t cái dóc.
(Deatshe Illasirierte)


Mọ̀t bà mua một vé số Đông-dương và có tính lo xa, di xcm xờ só

Bắt đưọc ma
(Tiếp theo trang 39)
thê, mà tôi thì không đoán ra durợc ngay tir trước ?

Kỳ-phát bị tôi ám mãi, kéo chăn lên quá đầu rồi lầm bàm :

- Tại anh là thăng ngốc, hiều chura?
Tôi mỉm cười không giạ̀n, vi tụ hiêu:
-- Nếu tòi cũng hiè̀u biết nhu Kẏ-phát, thi đã chå̀ng là tôi.
Nhưng kê ra không có tài như Kẏ-phát cūng ức ; ra ngoài, mà có å Quý ở phớ Tám gian làm cho anh chàng trinh thám trẻ tuồi của tôi say mê, say mẹ̀t. Tôi dã bảo vào mặt Kỳ-phát :
-- Tôi sê có dịp công bó cuộc tinh duyèn lạ lùng bi-mật của anh chàng tóc diềm hoa ràm cùng cò ả nước da ngăm ngăm den, nhưng cái mồm thì tươi, mà cạ̣p mắt thì mơ màng, đen tuyệt.

Kỳ-phát đã giữ lời hứa, lòi chả̉ng lê lại chảng biết giữ lời hứa hay sao?

Phạm-cao-Củng


Giầv kiêu mới mủa bữc 1936 bà̀ng vải a thông hơoi» đi rát mát chán. dẹp và bền hơn các thứ vải thương - Có trưỡc nhât à̛ Đông-Dương tại hiệu:

Giá mơi đôl từ : 3\$50 trở lên


$$
45 \text { - PHÓ HAंNG ĐÀO - HANO1 }
$$

Có nhiêu kiễu kháe nhau rât ciep và lạ mât chura dau eb. Co catalogues gừi di cabe tỉnh

Imprimerie Thuy-Ky
Le Gérant Nguyẽ̃n-Tường-Tam

# 2. Teñ <br>  

# NHÜ'NG Ý NGH BÁO, NHÜ'NG VỊ̂̂C XÅY RA TRONG THẾGIỚI 

## MAY, RUZ

Cuộc xồ số Đông-dương đả làm thêm mấy nhà giău.
Sự may đưa đén cho người trúng sờ, mọ̀t sư bất ngò khoái trá. Nhưng nều người ậy không ao ước một diêu gì, thì sự may kia chưa chấc đã là mọ̀t sự khoá trá. Cho nên, thường thường sự may chọn nhà nghẻo mả đến.
Nhừng người không trúng sơ, thất vong nói mọt minh: «Sao khỏng đén luơt ta nhi ?» Trong trí họ nầy ra ý tưởng so sánh với người được trúng số, rồi nhừng huyết mo màng về nhân quả lồn sộn trong óc, họ tự an-ủi bằng một câu nghe có vè thâm tràm: Phải ó diêm phúc lăm móri trúng. Ông cha ngày xura có tích nhàn, tich dức thât nhiếu, thì bây giò mới mong nhờ thần may hoành tài được.

Thằn may, rủi : ở nước ta có một sư gì, một việe gì hơi khó hiều là có thàn thánh röl. Chúng ta nghĩ dến nghia ly̌ của đòri người hay ngồi xuóng xỉa răng, cảm động trước vê đẹp hay uống chén nước chè đêu có các vị thằn chứng kiền. Chúng ta sống trong một thě giới đà̀ quy tự ngàn năm về trước.
Mà e òn lâu lắm các ông ấy móri chẹiu buóng thata, vì... ta là một dân tọc quái nhiếu tưởng tượng. Óc ta đả̉ tạo nèn quy̌ thần đề dọa nạt ta, dề an-ủi ta, thì bao giờ ta đời aược óc ta, các òng ấy không dội ta mơoi cūng bỏ ta mà di

Hoàng-Bao

## TU'NG TUÂN

Vièe trong nước.

OvÙNG Câm-giàng (Hai-dương) bỗng có tin đồn àm lèn rằng có thuớc tièn, có thuớc thánh chữa được bách bệnh. Mỡi nghe, ai cũng tưởng là sự quảng-cáo khôn khéo của một nhà buôn thuóc lậu, nhưng khòng, chỉ là mộ̣t sự quảng-cáo cho cái hại mè tin.
Khảch thập phương kéo đến xin thuốc rất đòng, mỗi ngày có tới máy trăm người. Họ đên một cải mô đát giữa cánh đờng làng VănThai, cằu khấn mọ̀t cái bậc tam cấp nằm phơi surơng và hơi láy làm lạ rằng minh đã trở nèn rất linh thiêng. Tương truyè̀n rằng xưa đó là mồ chí ông Nguyễn-tuêe-Tĩnh, ông tồ mòn thuốc Nam, đã từng sang Tầu chưa cho hoàng-hậu một ông vua nhà Minh, đến nay bỗng tự nhiên động lòng trảc ần, hiền linh ra đề cứu khồ cứu nạn cho người đởi. Cảch chữa giản-đ!! nlư cách chữa của mu háii rau nhà qué khòng biét vẹ̀ sinil, và cïng như mul hái rau, thánh khòng càn gì đến về sinh. Bát cứ bệnh gi, chỉ có một việc là đén mọ̀ đắt cằu. khấn, xin âm-dương, rò̀ mua nảna lá và chai nước đue vè̀ chãa, ât là khôi ngay.

Kêt quả: Đăng-Tưởng, hòm mò̀ng 5 tháng bảy tây, nằm ché̛t ở chơ Phú-lọ̀c, với chai nước và bó lá thánh. Phạm-Nhàn xin thuốc tiên về nhà uớng, khòng may phải độc, chết. Mọ̀t bà đồng ở Hai-phòng cho người nhả lèn mua rề cày và lá vê sâc uống, hóa ra đau bụng, mẹtt lả đi tưởng chết, sau đồ thuốc thánh đi, mỡi thày thuớc tây mới đỡ.
Tuy vạ̀y, tin đồn vẫn lan rộng mãi ra, và theo tin áy, thì người khơi bẹ̀nh không biết bao nhiêu mả̉ kề: thạ̀t là lợi cho ngưới có bênh vạ̀y. Sự thực, chí có lợi cho sở hỏa xa thèm vò sớ hành khách và lợi cho dàn làng Văn-thai vô sơ tiền thẻ. Họ săn tiền, lièn đảp đường, mở quán, rồi chỡ đắt ãy sê có ngảy trở nèn một nơi đồ họ̀ nhỏ.

DOVG THÒ̀ $\begin{gathered}\text { ỏ hat Tiên-hưng } \\ \text { On }\end{gathered}$ (Thái-binh), cũng xuất sản ra nuọ̀t òng thánh thuốc tuơng tur nhur òng thánh vùng Văn-thai. Nhurng òng này lại là ông Quan Công. Tuy ông Quan Công ngày xura khòng biết thuóc, nhurng ông đa được gäp một ông thằy thuốc giöi, là ông Hoa-Bà. Có lẽ vì thé, nên bảy giờ òng hiền linh, trở thảnh sinh thuóc Nam. Cách chữa cũng rất giản-d! : kê bênh, rời thánh phát bủa, phát dáu.

Đem đạo bùa với it lá cây mọc trưỡc chưa vè cho bênh nhần uóng. thê lá khơi. Ngưởi ta đồn nhiêu người khỏi bệnh lâm .... nhurng chết cũng là một cách khỏi bệnh.

$O^{\prime}$Bến-thủy (Vinh) xảy ra mọ̀t cái nạ à tô đáng kè. Chiéc xe ò tò thơ đã đén bến, đỗ ở bèn đường. Bỗng mọ̀t chiéc xe ô tô hàng hàm hở dến sau, khòng đồ sau chiéc xe kia, lại vượt lèn, ròi cứ thé bon bon xuóng sồng. khiến 10 hành khách thiêt mạag. Trong sớ đó có ba mę con một bà thừa ôm nhau trong xe mà chụu chết ngạt.

Sở dĩ nạn áy xảy ra là vì ngưởi tài xé muón cướp hành khách cūe xe ò tò the, tuy xe minh da chạt ních. Họ khòng nghĩ gì đến tính mènh hành khách, chỉ aghĩ đé́n những đièu cạnh trank nhö nhält với mói lội to tuóng. Nạn ò tô xảy ra thường chỉ vì nguyên nlản ây. Những người tài xée ngu xuằn nhar vạy, không những nèn plạt nặng mà thôi, còn nên tha giáy phép chờ xe ô tò của họ nữa. Nhur vạ̀y, hành khách đi ò tô hàng mỡi hờ đỡ lo và tài-xế họa mới dỡ coi mạng người như mạng cá hộp được.
H. D.

## $\mathbb{N} \mathbb{H} I \mathbb{E} \mathbb{U}$ мi TTHIIEU


 có máy móc dỡ tay. Cằy bưra găt hải đều cô nhưng mày tối tản. Dêt vải, làm giấy, xây nhả, làm bânh, mạy mò́ hàng träm, hảng van, hàng trièu ngưới được.


Bên $M \hat{y}, 10$ vạn cái máy vât sữa, mỗi cái vắt 6 con bô cái.

### 130.000.000



ở bền Anh, mẫo nêm sån xuất 30 triệu đôi. Có một cái máy chế ra từ năm 1933 mà không dám dùng đền vì cái máy đó chế giầ không cần dến người. Người chỉ cần đề cho giây giầy vào lỗ khuy thôi.


Một cái máy dûng 2 người tho mỗi phút quẫn 2500 diếu thuớc: trước kia phải 200 thọ:

Một cái máy khác cho thuốc, lá vào hộp, nếu điếu nào mà chữ đấu hiẹu ớ mặt dưới thì máy lật lại cho phải.


Mọ̀t người thọ dùng máy mỗi ngày làm 650.000 bóng đèn. Máy áy hiện giờ phải "cấtu đi vì dùng nó thì chỉ 12 cái với 12 ngưỡi thọ đủ làm bóng đèn cho khắp hoàn cầu dùng.

Thợ thuyèn chì còn có một việc, là trong nom sĩ̛a chũa máy móc. Người ta tinh đô đòng rà̀ng, trong thế-giới mổi người có dưới quyè̀n


 10 vạn tân rồ. Güng trong khoang thờr gian âg. söm mà đã từ 6 triẹu lấn lên dền 7 triẹu. Chứa vào kho rờ năm sau lại, chứa thêm thi cūng tội. Cho nèn mới sinh ra tur tường phá hoaii.

$\dot{\sim}$ Brenl trong 10 tháng họ khuân đồ xuơng bè 7.750.000 bao cà -phè.


200000 LITSita
ớ Los Angelès (Mỹ) mỗi tháng đö xuống cống 20 van lit sữa ngon và giết 6 vạn con bò.


ở New York họ đốt - nhưng không phải đè tề thằn - 8.420 . 000 lộn trong một năm.


Californie, cam ném xuống bề trong 1 tháng tới 1.500 .000 quá. Tiếc rằng người ta khōng phải là cá


Lưới bắt được nhiều cá quả. Luật bắt làm rộng mắt lưới ra 2 phân, nhưng vã̃ bàt được nhiêu cá. Vi lưởi cứ nhắt dịnh bả̀ cá nên luật bắt buộc trong 1 tuằn "chil được di cáu có 4 ngày mà càng những ngày gió bão càng hay.
 Tuy bảy giờ đói mẻm, dân qué ta cūng đảnh tồ-tòm, nhưng chỉ là đảnh tô-tòm cho đỡ đóí. Nhurng không phảí rièng dân Annam đói. Ờ các nước



Thế nghũa là bồn phận làm lơai người la dem nhūng vạ́t dung dịnh vứt bô di dem cho nhừng ngrười khòng có düng. Không
 mả thöi. (Chinh dảng nảo cäng tị nhàn làm nồi vüẹc náy)

Ơ nurờc ta chura có nhiều mág móc, nhurng ròi cūng phãi cóo.
 nguròt ta dä tim durge mèt phurong pháp hoan-toùn dê phain phát cho đêu những đồ vạt sản xuăl. Ta sè durorc hurởng nhürng kêt quả tōt tưori của khoa-hoc, mà khôi phâi ném oị chua cay của tinh thé thg thuyèn thé-giưri hiẹn the̛ri... Nhurng ta phải nèn biét râng. dời chuau cay cùa ho con ngot ngao sang strờng hơn dơt cía đäm thurờng dän bén la.

## Hoàng Bạo

Tial liêu bi này líy trong so đăc bièt asónge của bảo Vu (Böng Son xêp đizt va ve) khòng có cơm ăn viẹ́c làm, má trong sổ dồdọ mọt mưa durơc cúc chinh phủ cấp. Mồi nàm dờ đờng đọ̀ hai trièu rwời ngırỡi chềt đờ, và mọ̀t trïu
 tâg, chứ ở bên Täu hay bèn ta thi chêt đöi hay chêt khát chura aì lính xem là bao nhiéu. Mà la thay ! người ta tinh ra rầng nhîrng: DÖ̀ THÚC DU̇NG NGUỪ TA NEMM BÓ DI TRONG BA NAM NAY, V UA
 NGU゚Ü THAT NGHIEP KHÔNG AI CHU CAPCA.


Dây là ảnh chụp một dàn thắt nghiẹp Pháp, trich trong bảo VU) nầm ngù trura cọe báo, khōng muón di chooi sor mòn giáy. Cie bạn nên đề ỳ đên nhà cừn và giường nằm cùa m ôt dân thát nghiẹp.

Bọn dân thắt nghiẹp họp nhau lail đê an cho rès 1 chal bia, một cân khoal một miếng thịt hâm vì bânh mi. Ho àn chung mol người chil mắt một sô tièn ret la thurong: 3 kiao melt ngurifi thail.

## HANH PHÚC Ó DO'I

# MUÓN DUƠ'C SUNG SU'ÓNG... 

HANH - PHÚC: TÁT CȦ NHÃN-LOAI AI CŨNG MUÓN TIM HANH-PHÚC
Ở ĐỚI. CÓ KẺ NÓI HANH-PHƯC KHÓNG THÊ ĐAT TỚI. CŨNG CÓ KĖ NÓI
NGUỜT TA CÓ THÊ CÓ HANH-PHÚC ĐƯỢC.
vìy Có MÔT CȦ Bi QUYÉT CỦA HANH-PHÚC CHĂNG? HAY HANH-
PHÚC CHİ LȦ CÁI BUỚC MAY ? BÁO \& PARIS-SOIR „ CÓ MỞ MƠT CUOOC
ĐIEU TRA VÈ VÁN-BE ĐÓ. DƯỚT ĐȦY LÀ NHÜNG CȦU TRẢ LỜI CỦ́A
NHĽNG NHA DANH SĨ, HOA SĨ, HAY NHȦN VÅT CO TIENG Ớ BÊN PHÁP.

Không có may rủi... lời SINCLAIR LEWIS (một nhà viểt văn My răt nồi tiếng).

Töi khȯng nhận sụr may rủi... Träi lai, tôi cho ai cūng có sụr may sã. Tring số hay băt dược bac chäng hạn, chî là những sụ tinh cờ, khóng làm cho ta duợc sung sương đáu . . . Ta nèn nhin cuọc döri thưe sü ... Nèn vui vè, và lăty làm sung strờng môi khi chüng la dược mọt sur thành coing súng däng ... Chủng ta nèn nhạ̀ ràng những tüc sung sương kihòng phài tà nhūng lúc đơi cäi phàn thưởng mà là nhüng lúc làm việc ... Nhu vå̀y, chúng ta khóng bị thắt vọng vä giür gin dược cäi phà̀n hanthphúc bé nhỏ cùa minh má cuờc dồi dâ ban cho..

Phải tập thành công.
lời PHILIPPE de LASZLO (một nhà họa-sī).
-
Khȯng ở hang người nảo có lấm người chản nản vả thất vọng hơn
trong hang nghê-sĩ... il người duryc thänh coing. Tuy vày, töi chấc rùng bon hoo-sĩ chùng la có thè hơn ngurời khàc, tır minh làm chử cäi hanht-phuc cû̀ minh....

Nhá hoa-sî phải biết rồ nghẹ̉ minh .. Ból là mọt sur hêen nhiën má nhiêu thanh nièn hay quèn mál. Töi lin rà̀ng cằn phải có sụ đluyẹ̀n tạ̀p đến sư thành còng o cho các ban trê đê tộp cái long tur lin ở minh, dìng chàc đ̀ ợr may rūi ...

Muổn hảng phạc cái may, phải căn mọ̀t kỷy luạt chặt chẽ. Đàng lē thèm muốn những ngırời " làm ra vàng u, thi ta phäi theo con dırơng cuia ta đê hoc tạp lăy sụr sung sLrơng.

Phải muốn đượe sung sướng đā.... lỡ ABEL BONNARD (hàr-làm-viện Pháp).

## 0

Sự khó nhầ khóng phải là biết durợ cäch sung surờng. mà chinh là dem cäi sung sướng ra thụrc-hành ... Truớc hêt phải ham muốn sự sung sương dã, vt có
nhiều ngurời đàng lē thu xếp cho cuọc dời minh durơc sung surớng. thi tai cur phàn nàn suôt ngay.....
Muŏ́n dượe sung stư̛ng, diều cà̀n nhăt là düng ghen ti ai. Cǘr nghî dến cüi minh thiêu mãi, rồi thành quèn măt những cuil minh có. $\because$. Hanh-phuic bât dã̀u ở sur vui vè. Khi chuing ta ườ ao durọc sung strừng, có phải chuing ta thä́y rà̀ng cà̀ phäi có khó nhọc, phải có ữ̛̛c muốn khöng ?

## Hạnh-phúe là ớ minh....

lờ MIGUEL de UNAMUNO.

Thất bại là sung sướng... lời GORDON SELFRIDGE.

## 0

Phàn dòng mọi người đêu thấy hanh-phüc trong sur kết quả cuia cong viẹ̀ minh lam ... Caii hanh-phúc ấy lai đả̉y dủ mâi, vi thurừng có cäi thất bại di trước. lam cho ngurời ta khöng mo mang nhūng ca̛i hão huyèn nūa.

## Bùrng thằt vọng...

lời BERNARD SHAW (mộtkịch sĩ người Anh
có danh tiếng)

## -

Có lê. ngưrừ ta có trich hhiệm ờ cäi hanh-phuic của minh, ngırời ta là chủ nó... Nhurng tin ờ cái may cũng chura dủ, phải thản nhièn trừ̛̛ những sự thất vong trong däi ....Nöi mọt cách khác làtìn $\dot{\sigma}$ hanh-phúc của minh chúr khòng tin ờ mọi người .... Những người tứ tế má thất bại là chi vi họ quá tin ả̛ mọi người, má nhû̃ng liè khòng ra gi lai thänh cȯng, vi chúng chỉ tin ở chúng mà thöi....

## MÔT BÀI HOC: HAMMUÔN LÚCNÀO CÚNG HAMMUOXN...

$D^{-}$
O là cái bi quyêt của hạnhphúc..
Khi người ta mơ mọ̀ng mọ̀t cái gi, ngurời ta turởng tượng có ngay cái áy... Luc tỉnh mê, chî thêm chán nån và thất vọng... Khi ngưởi ta ham muốn cái gì, ngtrời ta yên tàm lắm : ngurời ta dẻ dủ thời giờ đề có dược cái áy... Gặp những sự thát bại nhỏ, ngurời ta cūng không thất vọng nữa, vì còn để ý tựng ly từng ti đến như̆ng sự thất bại ấy dề đồi nó ra những sự thành công.

Lénine, Mussolini hay Hitler chinh là những người rất mạnh lòng ham muốn, lúc nào cũng ham muốn một điều: lèn cầm quyền.

Khi họ bị bât bỏ tủ châng hạn, Ta trởng thích tiền, vi tiên làm dáng lë phàn nàn và thắt vọng vì cho ta nhiều cái dược như ý... thế, họ lại cho ngay ơ tù là một cái lý dó khòng dủa dê ta dăt chỗ tốt đề ughĩ ngợi, dề viết lách, hay dễ xép đặt cái thế lực của họ... Cái mục dich của họ khó dạt nhát hoàn cầu, vậy mà họ dã đạt dược-có lẽ hơi sóm quá mọ̀t chút.
Nhưng hỡi bạn dọc, mục dich của bạa là ģì?

## Tiên không phải là

 mue-dich ơ dò iNhiều người tưởng có nhiều tiên là hơn cả. Thưre ra dó khòng phâi là một mục dich, và khòng cho ta cái nghị lực dề đạt tới...

Song, nhiều người lại có những ước vọng to lớn quá, mà ho không làm gì đê dạt tới được duồi.
Ong Ford thưe là thành thưc khi quă quyếl ràng, muc dich òng ta khoong phải là kiém tiền, mà là dóng ó-tó, càng ngáy càng tinh xảo. Onğ đã dạt tới mục dich đó; vì ông dã dóng tât cả 15 triệu cái xe, va lai durợc thèm 40 hay 50 ngbìn triẹ̀u quan nữa.

## Sư tư do...

Những ngtrời biết lẽ phải ở dời dều biêt rằng, cái mà ho ham muốn trước nhát, là sư tư do và một cuộc dời châe chấn...
cal.
ca. - Tôi muốn biết bơi giỏi.

- Khó gi, học tạ̀p độ vài năm giò̀i.
giở- Töi muốn làm mọ̀t òng « đớctờ n...
- Rắt giân dị: ba năm dề thi tú-tài, rồi học thêm sáu bảy năm nữa. Anh chỉ phải làm việc dộ một vạn rưởi giờ dồng hò̀ trong chin, murời năm thời mà. Thế nào, anh nhăn mặt à? Đtó, có plải anh khòng muốn làm cải ughè áy khong?


## M. Monocle

(Paris-Soir Dimanche)

## Whil xä Glao. <br> 18

## Büt tay

CYÓNG DỤNG của bàn tay trong $A_{\text {cuọ̀c } x a ̄-g i a o ~ k h o ̂ n g ~ p h a ̉ i ~ l a ̀ ~}^{\text {à }}$ nhò. Ngườ biết cách düng no thi quý nó không biét ngần nào. Nhưng nếu khồg bié̛t dùng sẽ khồ sở vi̛ nó. Thường lâm người lúng túng vì hai bàn tay, không biét cát cli đâu cho khỏi ngượng nghịu. Cư kẻtrong khi giao thiệp, biết düng bàn tay cho lạch sự cüng khòng phải dễ.

Nêụ có dịp, chúng tôi sê nơi dén mơi công dụg khác của bàn tay. Bây giơo hāy tạm đè ý đên nó trong sự chào.

Khòngkềnhưag cích chào thân mật của bạ̀ trẻ hay những cách chào cỉa nhà binh chí giơ tay lèn ngang dà̀u, ta thường dùng lối bât tay đè chảo.
Khi xura ở xā họ̣i ta không có lẹ̉ bắt tay thi hai bàn tay chảp lại dề vái. Lối chào đó là tiêu biều của sur khúm núm, ta nên bỏ di. Vả lại lởi bất tay dã gần thành lới chào quốc tê, tiện hơn lới chào của mỗi xư, mỗi nước riêng.
Nhung trong một cuộc giao tiêp của máy người Annam, trong một cải khòng khí dặc biệt Annam, sự vái chào thay vào sự bât tay vẫn có thề còn vê phong nhã, lịch sự và lại có thi vị nữa. Trong sur thay đồi theo thời, nếu còn có cái cử chỉ nào có thè nhả́c lại cai phong thè của một nước mà không có hại cho sự tiên bộ, thi cái cử chi đó vẩn đảng yêu. Duy dưng dê cho những cừ chì có lể độ ấy thành ra nhừng cư chỉ của người khiếp nhược.

Nhưng hāy nói dén sự bảt tay. Nhận một cài băt tay, có thề biết được tinh người. Có những bàn tay chắc chản, nám một cách thực
thà, nhưng nhẹ nhàng. làm cho ta có cảm-tinh tớt ngay.
Trái lại, cónhững bàn tay mèm nhur bún, chưa nảm đến đã chuội như lươn, hay nlnững bản tay ngạp ngừng rutre, dưa ra nhur côn tiếc rẻ, làm cho ta khó chịu. Nhung không phải nên băt tay một cách rất mạnh mẽ, hănig hải như một vài người thô lỡ. Có người mâm mòi, mâm lơi, lấy gân láy cốt đê mà nghién chặt lây bàn tay minh trong bàn tay họ nhur đề hành hình một tọi nhàn, hay dê khoe sức khỏe, hay dê dọa minh «Liệu hồn, dă biết tay nhau churan Họ lại còn lắc di lắc lại, năm bảy lần, dủ các chiều, như đề thử xem độ mấy lần như thế thì tay minh seẽ rời khỏi vai!
Cūng có người ân cần, niềm nở năm láy tay ông trong một giờ dồng hồ giữa phố đông đúc, như sơ ông chạy mất không kip cho họ giāi bầy tinh thân thiết của họ. Nhưng khi ây, chả́c òng rủa thàm kẻ nào vẽ vời ra cái lới bắt tay để choòng khồ ! Nhấtlà khi liểc mắt xuống, ông thấy tay ông bị ôm áp với một bàn tay dầy những mụn ghẻ!

Vi bảt tay là một lới tiện nhất dê giao cho nhau những bệnh truyền nhiễm.
(Còn nū̃a)

Một cuốn truyện trinh thám cỏ già trị

## Vêt tay trên trân

(Quäng đời ly-kỳ của chàng Kỳ-Phàt) của PHAM-CAO-CỦNG 140 trang, giả 0p. 45
( 0 p. 50 cả cước) Rièng các bạn đọc Ngày Nay khòng phải chịu cước: gửi 0 p .45 tem cho nhà XuấtBản Mai-Lĩnh 60-62, P. Doumer Haiphong, 7, Vieux Marché-Hanoi

## CONDU'Ò'NG MANH PHUC.

## Huấn luyện thân thề

KHƠNG cần nói, ai cũng cung biết thàn thề dự một phần rất quan trọng trong hạnh phúc. Giữ gin thân thê sao cho trảng kiện, dó là phận sự của vè-sinh học, không cần phải nhảc lại.
Ong Victor Pauchet chi khuyên ta mây diễu sau này: «biết uống, biết nhai, biêt thỏ, biết cừ động, nhịn đói đố khi, và tin ở những cách đó".

Ta chớ có tưởng những cảch dưới đây là «trẻ con » mà khòng theo. Chinh những cách dó cho ta sức khỏe, nghĩa là cái sung sướng. 0
Thân thê mà mạnh khỏe, thi cái phần tu luyện của ta đã xong dược một nửa, mà một nửa quan trong vậy.

## $z$

a) Biết uống. - Trong bưa cơm, uống it thôi. Rượu nho vô ich, rượu trâng (alcool) rất hại. Nhịn cả-phê, nước trè và sô-cô-la. Nhịn hân càng hay. Nếu không uống it hết sức. Chî nên uông nước lã, nóng hay lạnh, uống mỗi là̀n một it thôi. Nên uống ngoài bữa com. Khi mệt nhọc, nhịn cơm, uống nước nóng. Nếu nhịn ăn hẳn, thì mỗi ngày uô̂ng ba, bốn lit nước nấu pruneaux, trà, táo tây, nước chanh, nước cam v.v... Nhu thế tức là rửa sạch gàn, thận, máu và các cơ thề kháe ; những chât độc làm yếu người sê bị tống ra.

## z

b) Biết nhai. - Phần nhiều các bệnh do ở những chất dộc lên men ở ruột, vì tiêu hóa khòng điều hòa, nguyèn do ở sự nhai dối. Nên nhai hết sức chậm, cho đến khi đồ àn nhiễn ra nược hãy
nuốt. Răng nèn giữ cần thạ̀n. Mỗi năm hai lần đến nhả chữa rảng dê lấy cao; không kè những khi ráng dau hay hư vã̃ phải di chữa cho kỳ khỏi. Sáng chiều phải đánlı răing cho sạch.
Sư nhai chậm lại còn điều lội nữa là tập cho ta dần dần binh tĩnlı và tự chủ dượe

## 2

c) Biêt thở. -- Thở thạ̀t dài bẳng mũi. Thở vào dến 5 giây, giữ hơi thở 5 giày, và thở ra cuñg 5 giâyLàm như thê, mỗi ngày đọ̀ ba, bôn lần. Dưỡng-khi sê thấu vào thàn thê ta rất nhiêu, trự chất độc kich thich thần kinh, và làm cho người ta tráng kiè̀n, có nhiều sinh lực. Dưỡng-khí ờ trong khi giời là một vị thuốc tốt nhất. Thièn hạ không thèm dùng máy, chi vi không mắt tiền mua.

## Z

d) Biếtcử dọnng. - Tập thê thao. Nếu có thi giơơ, nèn tập các mòn vận động. Nêuu không, mỗi sáng cūng phải tập thề thao trong buồng, độ 5 phút, rắt chăm chú.

## 2

e) Biết nhịn döi. - Nhịn dói là một cách thần hiệu nhắt đề giải độc. Nhịn không ăn gì trong 24 giờ, hay 48 giờ, hay hơn nữa cũng dược. Cơ thê sẽ dượe nghi ngoi và các chất độc sẽ tiêu hết. Đó là không kê những người ốm dương dau lê tư nhiên là phải bảt buộc nhịn đơi. Mổi khi ta thấy trong minh khó chịu, phải nhịn dỏi ngay.

Chinh ong V. Pauchet dā tự thi nghiệm lới chữa đó cho minh và cho những bệnh nhàn cửa òngTrong khi nhịn đói, phải uống nước nóng. Hay thay nước nóng bằng các thứ quả có nước nhiễu cūng được, miễn là nhai cho kỹ. Nên uhứrrầng kihi khòng thấy đói, thì đừng nề bữa mà cố ăn.
(Theo V. Pauchet-Le chemin du Bonheus)
(Còn nū̃a)

## VIẸC PHÁP-LUÂT

NHÁ CÓ-VẤN PHÁP-LUÀT CHUYEN MÔN CÓ BÅNG LUȦT KHOA CỦ NHÂN NAY Ở : SỐ 83, PHỐ QUAN THÁNH - HANOI
(Avenue Grand Bouddha)
VIÊCKIẸNCÅO, DƠN TỪ, HỢP DÜNG, VĂN TƯ, CHIA CỦA V. V... GIờ TIÉPKHACH Buôl chiếu : từ 5 đên 7 giör Buồl tớt : tìr 8 đên 9 glł̛

## Chuyền Ta, chuyện 'Tảu

Haí bả đánh giặe giâ 1 xu , là chuyên hai bà họ Trưng đânh Tàu. Nguyèn-Tử-Riâu soann rát hay, lạí cỏ hìnb vē đẹp, 16 trang lớn, vài ngày ra mòt cuốn.

Lịch sự Vọ̣ Ba Dè-Thám mưu trí giồi giang vò cû̀ng. Thám nlướ có người vợ này mà nò̀i tiềng «Kiêt hiẹt ». Trọn bọ̀ dà̀y 96 trang, giù up. 10 24 người anh hùng cứu quö́c đày 551 trang lớn, bia đẹp, giá 1 p .20 Tục 24 ngườì anh hùng cứu quốc dày 160 trang lờn, già 0 p. 40 Tién Hán diễn nghioa chuy èn Bao-Cöng. Hang l'ü hay vó công, dìy 65 t trang lờn, bla $\mathrm{a}_{\mathrm{c}} \mathrm{p}$ glá 1 p. 30

Dông-Chu liệt-quö́c diễn nghỉa hay hơn Tam-quóe, dä̀y lình 2000 trang, gia 1p. 50


poil lông may

TTYONG khuòn mạt ngừ̛̀i dàn bà, chồ nào cüng quan trọng cho vẻ đep cả. Mát, miẹng, và cả dôi lòng mày - nhát là đôi lòng máy. Vi ta có thê chữa những nét thò, sáu của khuèn mèt bäng cach sữa chữa lại đường cong của long mày dược.
Lóng mày mà diem quá thì có thê « nuốt » mất đồi mắt, nghĩa là nó khién cho người khác khi nhin minh, dơi mày áy là vạ̀t người ta tròng tháa trước nhắt và thá́y rō nhât - rồ quà - đến nồ mât như bé hàn di.
Bởi thê, nguời tá phải tỉa đi cho thanh, chỉ đề một nét cong, mem, vat chum tèn hai con mát.
Tia, nghia la düng mọt thứ dip thỏ mả nhò từng chiêc lông một, cả những sợi lông tơ cũng vạy, nhưng phải nhồ cho thạt thâng hàng. Phäi nhớ räng bao giờ cūng chỉ nhồ đường lòng dưới, nghĩa là dường gần mắt. Như thế dược hai cai lợi là vứa lam cho lòng mày nhỏ nét, vừa nàng nét lòng mày nhưr cao lèn chút nữa : khuôn mặt vì thế mà sáng sủa hơn lèn.

Lòng mày dẹp nhát là thứ lòng mày cìng xa sông mũi càng nhỏ dần (hinh 1).

Khi nào trên sống mūi, hai đầu lòng mày gà̀n nhau quá (hinh 2). ta nên tỉa di cho xa nhau.

Nhurng nếu dôi mát xa nhau quá, thỉ tỉa như thế chỉ làm cho mât cach xa thêm : vạ̀y khỏng nên tia nhiều quá.

Khi nào hai mát gần nhau quá thi lông mày nên cách xa nhau.

Vìng trán thấp, ta có thê làm cho cao lèn băng cách chữa cho hai nét lông mày ăn thảng và duôi mày séch lên về phía hai thái-durơng (hinh f). Khi mât séch, lơng mày cūng sêch theo, trong cang dep.

B!̣nh ho lả bịnh rất nguy hiềm, ban đầu ho gió không điều trị thành chứng ho lao. Người có bụnh không lựa thuốc hay mà dùng, thì nguy hiềm chơ người bụnh lâm. Nhu:

## ННй́с но В и́е - Віи и

Từ Nam ra Bâc, ai cũng công nhận là một thứ thuốc rất hết sức hay. - Tr! b!̣̆hh ho vô thàn hiệu vô cùng, uơng vào trong 10 phút đờng hồ thạ đäm, hét ngưa cò trong minh rát dê chụu, mồi ngày hét ho. Hiẹu thuớc nảy có cằu chứng tai Tỏa và kháp Đônğ-Pháp, có hơn 600 nhà Đai-ly̌ bán. Cac chưng ho, ntư la đồ khan tiềng, dùng đến thuốc này thì qưy bà ho máu, ho đảm nhiéu, ho đê móa rõ lời nói là đủng với sự thặt. Có gựi bán khâp nơi. Giá mời gói op.10. Cáe nhà buôn có bán, mua sỉ lởi nhiểu, do: ban khap noi. Cà mol got thuóc Nhänh - Mai

Hanoi : do nơi Nguyễn-vãn-Đức 11 rue des Caisses Hué : Viễn-Đê, 11 quai de la Suisse Pnompenh : Huynh-Tri, 15 rue Ohier Vientiane: Lé-xuân-Mai (Ãu-Ba) Pnompenh: Huynh-Tri, 15 rue Ohier
Vinh : Vĩnh-hữu-Tương77 rue_Sarraut

## Nhan sàc cùa

## chúng ta

Khòng bao giờ vè dẹp của nguòr dim bà đurơe ea tung. đưore chảm chút, đurợe khuỵén-khich và dượe phó trurơng bàng bây giớ.

Trong cáe nhât báo, tuằn bảo, tạp chî, khồng mậ thứ là không có it ra một mue nhỏ đê nói đên vê đẹp của chúng ta. Phép tô diêmkhōng nhừng nhờ son phấn mà thôi. Hiện nay ơ bễn Âu châu, người ta lại düng diẹn, dùng máy, hợp với khoa giảl phảu đê giup cho chúng ta dẹp hoon lên và trê mả́ mâi.

Dẹp, trê, có duyên, đó là nhưrng mối quan tâm mí miều của người đàn bà. Báo Mariane dă lấy đó làm dé mụe cho cả một trang phụnư.

Nhà nừthi-sí Lucie Delarue Madrus, khi bàn dến nhansầ bạn gái, có một đoạn nói răt phải và rắt khéo nhur sau nà:
"Dāu phái phụ-nū tién-bộ vè phương diện xả-hội chóng dên thè nào mặc lòng, cong việc chính của đàn bà, cái sức manh và cái hạnh-phúc của họ, bây giờ và sau này, văn là việc lảm giáng. Ngày nào công việe ấy họ không quan tâm dên nữa, thì thẽ giới này sê đời ra một bộ mặt khác, mà bộ mặt ây, ta có thè nói trẳng ngay rẳng rắt khó coi v.
Nhurng cái ngày khó chịu kia, tôi chảc sẽ không bao giờ đến.

CÔ DUYÉN


## MIÊNG C'U'Ò

TPHI-SÍ, văn-sĩ từ xưa dến nay . các chị vẫn biết họ đua nhau ca tụng cái miệng cười của chúng ta. Họ đem vi với đủ các mầu turơi Yẻ đẹp trên thế-giới : cánh hoa hồng, mảu quả chín, nét san hô, hoa anh đào, $\nabla . .$. v... chí còn thiếu có cây son tô mòi (baton de rouge) lá họ chura ví đến.

Vi miệng của ta thực là một thư của báu đè tôn vẻ mĩ miều của khuôn mặt chúng ta. Mà cả đến những khuôn mặt chằng mĩ miều tí nào, miẹ̀ng cưởi cūng lảm cho thêm sáng, thèm duyên, nhur có thưّ ánh nhiẹm mầu chiếu lên vậy.

Vậy thi ta nên turơi cưới luòn,
nu curơi khong phati la thir son phăn đăt tiền má la kbőng mua đurgc.

Nu cười lai có ành bư̛̛ng tót dên tinh thàn ta.

Net mạ̀t ta với tam timb ta, cư chi ta với tur-turóng ta bao gito cūng co liên lạc milt thiét vời nhan. Spr tureri curori bẽ ngoai thè nào cûng khién cho long ta vui vè.

Ta co diêu gi thát vọng ur Ta băn khoān vè môt diểu gí u? Thi ta cứ turơi curời. Caii vè sỉu não kia khòng cát durơc nhirng gành nạng trong löng đi chút aado. Còn sur turơ cười yên ủi đurg̣c la, lâm cho ta virng tri.

Turoi curời trong lúc day con câi, lủc sai bảo tơi tớ, hủc giao tiép với mọi ngướri. Nhur thé là tó ra lóng yêu đỡi, lông vừng tin ở cải dep của cuộc đớri và by vọng khōng bao giớ nán tri.

Khuôn mạat tưoi cưới lả dău hièu của một tám lơng đây đủ và trong sáng. Minh làm cho chung quanh minh mén minh và tin minh horn lên. Vè mặt sắn muọ̀n cúa ngưới đản bá là cái bóng mày u ám làm cho ngurời ta lây làm thoo chịu.

Nhurng miệng curời đàng gui dến thê mặc lóng, một rhuōn mặt trên đó băt cứ lủc nào cūng nhoén ra cười, lại là một khnôn mặt vò duyèn.

Trong nhưng trương hop dau dớn của người khac, nkur việc tang chảng hạn, mà minh cùng cười thi thưrc vô $\dot{\mathrm{y}}$ thicc. Trong nhuing lúc đó chỉ cò đòi mät là çurç phép lộ sự hơnn hở cảa tảm hồn

CÓ DUYÊN

## Norớc da

Muốn cho da đượe sủa sáng Da mặt dược sang súa là nhờ trong người được đièuhơoa, vádade được sạch sē, khōng có mụn nhọt.
Nhưng cũng có khi, sau một sur mệt nhọc, như thức dêm, hay di xa đa mạt sam đi. Có thề láy nurức sau đây đề làm da lại sảng sủa như thương:

Acide borique...
Glycérine orficinale.
10 gr
3 gr
50 gr Eau defleur d'oranger. 50 gr Jus de citron........... 1 thia sùp (Những vị trèn dây, ở hiệu thuốc tây đều có bán)

Truởc hết đè̀ Acide borique tan trong nước nóng sỏi. Khi nước nguội sẽ cho các thứ khàc vào.

Nèn lảm đủ dủng thôi, vi nurớc này không dề lâu dược.
Khi dủng. quấy nurớc lèn cho dều rôi lắy bông tàm mà bôi lên măt, sau thhi rưa mặt kỹ bâng nước ấm.
Nước sau đay dê lâu dược:
Eau de rose
Eau de laurier-cerise) mọt phàn Eau de cologne
| bầng nhau Mọt thia cả phè nước này cho vào nưa lit nước ám, thànb mộ: thứ nươ̛c rưa mặt rất mảt.
(Aimanach dEve)

# CÀ UTRUYÊN VAN CHU'O'NG 

Ai «sinh" ra trinh thám Sherlock Holmes?
C GONAN-loyle là một nhà viét Anh- trinh thám tièu thuyêt, ngurờ thang bảy tîy năm 1930, thọ 71 tuòi. Ông là người a sáng tạo on ra nhà trinh thàm dẹi taii Sherlock Holmes mà không máy người không biét những truyên rát kỳ quăc. Phàn nlieièu văn-sii viét tiều thuyết trinh thám điều chịu ành hưởng lơi viét của òng-
Ngườ ta thuạt lại rầng Sherlock Holmes là một nbàn vạt ông láy mẫu ở một thằy học của ông, hời òng còn làm sinh viên ở trường thưóc. Thày học óng là giáo sur Joe Bell; giáo-sur là mọ̀t người có cái tri phàn đoán (sens déductif) rắt lạ.
Một hôm thăm bẹnh ờ nhà trường Edimbourg, Joe Bell hỏi một ngươi óm là một người ăn mịc quàn do «xi-vin »

- Có phăi anh đâ làm việc trong binh ngü không ?
- Bầm vìng.
- Bâm ving. mân được it lâu có phài khòng?
- Bằm vàng.
- Ò đội binh Ecossais chư?
- Bàm vàng.
- Mà anh đâ là hạ sĩ quan?
- Bàm vìng.
- Có làn anh đa đóng ở xứ Barbades (1) phải khòng ? - rà̀m vàng.

Hôi xong, giáo-sur bènt cát nghīa cho các học trò̀ ông rằng :
-Cácông xem đó, người này xem ra co däng kinh càn lê phép, nhưng không bỏ mũ trên đâu ra, là vi trong quân đội không bao giơ bō mũ. Giấ thữ thôi ở quân ngū đã lãu thir hân đãa học đực nhiè̀u phép lụch ş̣ hơn. Trồng hảnn có vẻ hách duch, oai vê đủ biét hản đâ lên tời chức hạ sĩ quan, mà ngbe tióng nói thi tát nhiên biết hân là người ở Ecosse. Còn như viêc hảnn đã ưo qua Barbades

I
thì cùng dễ đoản : vì hân bị chứng bênh e chàn voi o (êléphantiasis) là thứ bệuh hay có ở Antilles.

Cái tài sãn có. B Ày là mồt ciàu truyên khi một nhà vản hào vựa tạ thé.
ở Clermont-Ferrand, trong 10: nhà nghiêm trang của giâo su Justin Bourget, cha nhà tiêu thuyét trứ danh sau này, ở dáy không có mồt cuôn sách giải tri nào hé́t. Các ngăn tủ của ông Justin Bour get đê toàn sach về toán học, chi trừ ra hai quyèn sách của Shakespeare. Hai cuốn sách này, người trong nhà cūng không rū̀ là ở đâu ma đến nữa, và có ớ tư sách từ đã bao giờ.
Vạy bộ sách ây dùng đề làm gi? Chî đề mỗi khi ăn cơm, người ta đem bộ -sách áy ra kê lên ghâé cho Paul Bourget ngời đề cao bầng cai bản ăn. Khi Paul lên 10 tuò̀ đã thich đọc sach ròi. Paul tháy trong nhà minh clủ có hai quyè̀n sách của Shakespeare là dọc dược bèn láy đọc, rời từ đây mê đọc cuốn sảch ấy lảm.
Vì vây, vè sau Paul viét mồt càu truyên rát ly ky (nhuu Hamlet, vai chử động trong cuốn kạch $\propto$ Hamlet „ của Stakespeare).
Hai quyèn sách đó làm này nờ cái biêt tail của nkà vãn-sĩ Paul Bourget.
 ra, do một nhà vàn-sĩ thạ̣t thà và hay e lê là Ducis dụch.
Có nột diều lạ là P. Bourget, lúc nhỏ đâ ngòi lên sách của Ducis, về sau nay được vào viên Hànläm lai ngơi ngay vào cái ghế của Ducis ngòi trước - inghĩa là òng ta thế chỉn ông Dacis trong viện).
Thành thử ra caii ghě, trong vièn Hàn-làm ấy, nhà vãn-sĩ P, Bourget dà chiém được từ thủa nhỏ.
(Le Pierrol)

## CON TRE 'NƯỚC TA....

## GIO HEOC....

TRẺ con ta khi dâ cho di hoc, là phải học niuêèu quá. Dĕ́n nỗi trong mấy tháng nghỉ hé là cái vụ đặt ra cho tré nghi ngori, cha mẹ cūng bắt con học tư đ̛̀ê cho vụ nghỉ hè không cón ẏ nghīa gi nữa. Đó là mọ̀t dî̀u sai làm lớn. Ta chờ tường ràng cír hooc cho thật nhiǜu là chóng giỏi đâl. Trái lai. sụ̂ học quá chừng mực chỉ làm cho ơc con trẻ mu mãai.đii vá lâm hai cả sưrc khỏe của chủng.
Dirới dáy là những lời thiếl thực định nhừng giờ chooi vä giờ îọ của dữa irể trong môt ngày.

Đồi lại churong trinh của mộ̀ năm hoc cho thêm giäm tiẹn, Khòng phäi là viẹéc chúng tôi. Song người săn sóc dến sửc khỏe của học trơ, tuởng nên biết khéo chia thi giờ cho chúng theo dó ma làm viẹc.
 hồ là buö̀i học lâu quá chững


Sau một buòi trong một giô hoặc sau hai giờ ngö̀i trong lợp. ¿t ra phải có 15 phüt nghỉ cho trè choo đùáa.
Xong büra com triza, nghỉ it nhát là mồ giớr rồi hã! hoc. Trong giō nghỉ ẩly nên cho trẻ chơi dưa thạt nhiều. Sự mệl nhọc pè̀ thàn thè trong lúc chot làm cho tri näo dượ nghî ngoi.
Sau giơ chovi ây nèn cho trè hoc những bäi càn tri nhớ và tri tuởngtương hoon là càn dến sur suy nghî. Từ bảy giờ tỡi trở di, dứa trê sè

Mọt dứa trẻ học trò nhỏ mổi ngày chỉ nén hoc trong sáu giờ ngày chi nên hoc lrong sáu giờ
là nhiều. Sáu giờ ầy là nhưrung giờ nghe giäng trong lợp vá nhüng giờ hoc rièng, chia cho đêu nhau và giüra chừng có nhūung giờ chooi giơ nghí len váo.
Trè lờn hơn không durợc bắt học quà chín giơo mòt ngày, và những giờ học khỏng bao giờ dược lấn dễn giờ nghỉ ban dêm.
Nhüng bäi hoc khó, càn phải dưng střc óe nhiếu, nén dê vão buời sàng là lúc tri còn tinh tường. Buổi chîêu và buòi lới là nhưng giờ dè day hoüc dè học nhưurng baii dễ hơn, hoŭc nhūñg bäi có tinlh cách làm choo giüi chi con trê cang lớt.
Môt buồi liọc trên hai giờ đồng
là khòng phải nghũ gi dến bäi vờ ả̉ nhà trıừng.
Nöi tóm Iai:
Trong 2 h giờ dò̀ng hò̀ : dúa lrè phâi
Ngư.,....
ing giơ.
Lam việc .... 6 giơo dến 9 giờ là cùng.
Chooi .... 2 giờ dến 5 giơ.

## Än com ..... 3 giờ.

Cách«« nhòi óc " má ngrrời ta oẫn theo xura nay, khöng bao giö có lơi cho tré con hết. Ta cluỉ thấy toàn nhüurng cäi hại iờn. Vi nhüung đî̀u cưỡng bàch nhèt vào tâm tri sê vöi oàng thoàt ra ngay.
Mä möt khồ óc dằy it nhưng diều khȯ̀ng dừ thi giừ thâu-thïi durơc, chỉ thèm đàn dọn lên thöi; và laì làm cho con người thànhra mu, thành gà̀y yểu di la khác.
(Almanach Hachette)

## nuére hore nguyên chàt HTEU CON NOL




LỒ ÀNH NĂM 1936 có hai lới ảnh MỌT LỒI ÂU CHÂU MỘT LÔI $\mathbb{A}$ CHÅU
MOI!! LA!!
chura đâú có
HUONH-KY Photo s4, Jutes Ferry, Hanoi

Bệnh ho gà (Coqueluche)

BfiNH to gat là môt bành nầng của con trè. Trê con thường hay mảc vào quàng từ 3 đên 5,6 tuò̀.

Tré̉ mã̛i dê cùng có thê mảc được, lúc báy giờ thi nguy hièm lâm-

Bènh áy gày nèn bởi mọ̀t gióng vi trùng vảo bọ phạnn hò háp (mũi, cuóng họg). Khi mới mác, trè sò mùi như lúc sô mû̀i thường, chỉ khác nhau có cơn ho giai giang. Đọ̀ 15 ngảy sau, người ta mới tháy naưng conn ho đậe biệt nó chì bẹnh ho gà.
Luc trẽ ho thi trông rắt sợ: mằt nó đô lên, ho rū̃ rợi luòn luòn, mà túc hit váo thi có tiéng keu gióng như tiéng gà (vi đó mà gọi là ho gà Đurơng cơn, trẻ thở ra nhiều đờm rấ, và có khi đồ ân nữa.

Những cơn ho klró nhoce áy xiy ra đọ̀ hai mươi bận trong mọ̀t ngày. Néu số cơn nhiè̀u hơn, ta phải coi bẹnh tà nguy hièm.
Nhiè̀u khi trong cơn ho, ta nhàn tháy một sự tâc thở trưởc khi đửa trẻ hit vào. Sịt tàc đó gáy nèn bổi sṭ̛ rung động cuống họng, nhiè̀u khi có thề làm ngat đứa bé đurợc.
Cŭng có khi, nhưng it lảm, vì ngạt thé mà đứa bé chét.

## 0

Rệnh dai dâng đọ̀ mọ̀t hai thàng thi khôi, nhưng thời kỳ dưỡng bệnh thi lâu lăm. Bẹnh ho gà, néu . không trông nom cần thạ̀n. có thê sinh ra bẹ̀nh sưng phò̀i (bronchopneumonie) rát nguy hièm cho con trẻ. Khi bênh này sinh ra, trè con lèn cơn sớt, còn bênh ho gả thi khòng có cơn sốt bao giờ cả.
Bệnh ho gà rất hay lày, vày phải cho trẻ mác bệnh xa những đứa trẻ khác.

Còn muốn chữa bẹnh thì phải giữ gin cho sạch sẽ. Phải lau sach đờm râi cho đứa trê, cho trẻ ăn sau những cơn ho có nòn. Bun nước sôi $\hat{\alpha}$ trong buòng cho khòng khi trong buò̀ng thảnh ầm. Cho ngửi bàng phién (eamphre) hay ozone.
Trong cơn ho, dề trê ngò̀i rồi dỡ trán cho nó. Lau rāi và ấn chặt phia đưới ngực. Khi bênh đã đỡ, có thê làm khời hån bằng cách thay đôi khòng khi cho đứa trè.

Khi khỏi ho rồi, cho trẻ nống Sirop Raifort hay dầu cá cŭng tớt. Còn nhiều thứ thuóc đều có bán ở hiệu thuốc. Nhưng điều cà̀n nhát trong bệnh này, không phải là thuốc mà chinh là sự trông nom càn thạnn cho dứa bé.

> Dr Dupont (L'Illuslré)

AI cūng biết agiải lùa xanhn (Ruban bieu) là một giáa thurởng dè riêng cho chiéc tảu nào di từ chảu Ảu sang châu Mŷ nhanh nhất.
Tuy giài thươong là một cái danh hiệu, mà nước nào cūng muốn tranh̀ dảnh lăy đề vé vang cho minh.
Trược Normandie, chiếc tầu lợn nhất hoàn-cầu ra dơoi, thị a giải lụa xanh n vè chiếc Bremen của Bức. (Trướ̛c nữa, về chiếc Mauretania của Anh). Dến Normandie giậtđược.

## Chiéc Queen Mary của Anh mới

 đơng xong, là mọ̀t chiếc tầu to khōng kém gi Normandie. Normandie dải 313 thurơrc, Queen Mary dài 310 thước. Nhurng sức mạnh của Queen Mary tời 200.000 mã lực, Normandie chí có 160.000 mã lurc. Vạ̀y mà trong cuộc đi sang Mỹ lần dầu, Queen Kiary dã làm dàn Anh phải thất vọng, vi khòng đoạt được " giải lụa xanh"» vản ao ước.
## LU゙OT $\nrightarrow I$

Normandie-- 4 ngáy 11 giơ, 33 phút, -- trung binh được 29 hải-lý 68 một gió. (mọ̀t hải lý : 1852 thước)

Queen Mary. - 4 ngày, 14 giờ, 12 phủt, chạ̀m hơn những 2 giớ 39 phút.

$$
L L^{\circ} O T \text { V产 }
$$

## Tir Ambrose dên Bishop:

Normandie -- 4 ngày, 3 giờ, 14 phút, trung binh mối gi ơ 30 hải lỳ $31(56 \mathrm{~km})$.

## Queen Mary -- (chura biết)

Vạ̀y Quen Hary chi cón hy vọng ở lượt về, may ra có thề đoạt được giải. Nhưng má, theo một bức diẹ̀n tin ở Nữu-ước, thi Normandie gân dây, trong lươt về, di dược 32 hảilỳ trong một giớ. Như vạy, Queen Mary khó long di nhanh bẳng.

Ta nên nhớ rẩng sưr nhanh chậm khōng phải chiở sức mạnh của máy mà thòi, vi như thế, Queen Mary sê nhanh hoon Normandie. Mọ̀t lượt di nhanh hay chạ̀m còn tùy ờ thời tiết và con đường táu di nữa.
Nếu gặp sương mù chẳng hạn, tầu sẽ phải đi chạm. Nếu con dường tầu đi qua Dai-tây-dương mà thâng thi đường đđi sē ngẳn dược nhiều lắm.

Khong những thế, con tùy theo các kiều tầu, và kiều chản vịt, thé nào di cho hết sức nhanh. Lai cón túy theo cái khòn khéo của người trưởng tầu nữa.
Vi những cớ dó, ngưởi ta thây formandie kémQueen Mary những 40.000 mã lực, mà vã̉ di nhanh

### 52.347 truyện ngẳn

Gần dây, ông Edmond Jaloux imọ̀t nhà văn-si Pháp), thắy mọ̀t tör bio ra buöl saing, sau mọt kỳ thi đā nhận được 5000 truyện (nouvelle), có tó $\dot{\text { Y phàn nàn cho }}$ rằng nhiễu quá.
Nhưng ông có bièt dâu, trước cùng có một ky̌ thí như thê, mà sô truyện dụ thí còn nhièu gấp mây nüra.
Cuọ̀c thi truyện ngẩn của ParisSoir đă nhận dượe 5 vạn 2 nghìn 347 cái truyện ngắn.
Nếu cứ mối ngày in ra mọ̀t truyện, thi phải đến 148 nảm mới dãng hêt.
Mà họ̀i-đö̀ng chấm thi từng ấy truyện cüng phải làm viẹc đến gần một năm món xong.
Bảo Paris-Soir cho răng nhận dược nhiều truyện như vệ, nên míng thi phải, vì nhu thé, người ta móri tím dược nhiếu nhân tài mófi.
(Paris-Soir)

## Bọn phóng viên bay.

$\mathrm{S}^{\mathrm{A}}$Mary giờ trưóc khi tàu Qucen Mary - chiếc tău lợn nhất của nược Anh - đến bến, những bức ảnh chụp trên tà̀u trong lúc lènh đènh trên mặt bề, đã thấy bản khâp cå trong thành phớ New-York (My̆).
Thặt Vay, khi tì̀u còn ở giữa bè, cảch bờ 300 hải lẏ (mỗi hải lŷ̉ 1852 thưởc) người ta đâ bát đầu thả̉ chim bò̀-cau mang ảnh vè trước ; mỗi con chim đeo ở cồ một cái hộp bĭng aluminium nhỏ, trong đề hai cuốn phim.
Trước khi thả chim ra, người ta nhốt aó và bât nḥ̣n đói 24 giờ. Sự đỏi làm cho nó sốt sâng muốn về tố ngay, vi vè̀ đén tò̀ thì sê có án.
Nhà phóng viên nuồi chim bò̀-câu áy nói rằng: khi thả nó bay vè, chỉ sợ một điều là nó còn mến tiếc chiéc tầu không chḷu bay ngay, và nó cự quanh quà̀n theo chiếc tà̀u mải làm mất thì giờ mà thòi
(Paris-Soir)

## Những loài vật

## biêt nhảy đå̀m

GA C bạn có biét ràng có những A giống vàt biêt nhãy nhót khòng? Ông Roule một giáo-sư danh tiếng ở Bâc-cơ-viẹ̀n quả quyét nói ràng giống cá ngựa cūng biét « nh hảy đàm » trong lúc dạm v . .

Loài ong cũng a nhãy đàm * nhurng chỉ nhảy trong lưc tha mạ̀t vè tô. Con nhẹn đực cùng biét enhày đằm . đê làrn xiéu lòng con nhện cải. Hơn the̛, nó lai còn tặng nhèn phu-nhàn mọ̀t bó hoa nữa kia! Cac ban mim cười u?
Nhurng khồng phài là không thàt đàu. luy chỉ nên biét rà̀ng e bó hoas áy là mòt con sâu xa vào lưới phên và bao bọc trong một miéng vảng nhên hay bằng thứ nườc bọt của nó - cüng như người ta dùng giay láng đề gói quà tặng nhau vày.

Néu xem đến giống kién thil khòng côn tháy nờ nhảy đầm nữa, onhưng tháy nớ cô những cữ chı cần-thận cûa mọ̀t nữ khán họ̀ chám nom một con bann bil hoạn nạn què chàn; con kién b! què được đăt nảm trèn ceái cing làm bầng hai cọng rạ, rò̀ đem phợi nâng cho đên khi lành bềnh.
Nhàn trong lûc nghì hè, các ban nèn quan sát những giống sâu bọ theo như lờ trong sách a Sciences de la vie animale » cùa Léon Binet hay của Fabre, sè nhạin tháy nhièu điều rát hay lạ.
(Petit Detectioe)

## 0

## Nhà bằng thủy-tinh

DÉN nay, thüy tinh khòng phải chỉ dừng đề làm sáng sủa trong nhà mà thôi đảu, xem chừng cỏn có thê dưng làm những vật liẹu làm nhả được nữa.
Điều ăy khòng phải là khòng thề đurợc. Có tin cho ta biét rà̀ng ở Toledo (khòng phải là một thành phó Y-pha-nho, nhưng mà là mồt thành phớ lớn cua người My ơ Chio), ngurời ta làm những khố thủy tinh lởn và chác chán có thè düng đê làm những cái nhà nhiều tà̀ng được.
Cho nèn caí nhà bằng thủy tinh mà trưởc kia chỉ có trong những bài văn, đến nay đa là một sự thực. Mà như thế là một điều rát hay. Vi ta sé dược tháy những lợp nlà chọc trỡi khòng còn vẻ̉ năng nề nữa. Nhà chọc trời bâng thủy tinh sé saing suốt và nhẹ nhàng. Một điều tiền nữa là trong những nguc thát làm bẩng thûy tinh sau này, người coi tǜ chỉ có việc đưa mát qua là tháy rõ tinh thế trong nguc!

Hinh như hiên nay đá có một hãng rièng sản xuát những viên gach thưy tinh áy cũng như mọ̀t hãng đâ sản xuất ra thứ sợi bầng thủy tinh düng dệt quà̀n áo. Hâng ché gach thưy tinh đã xày một cái nhà thi nghiè̀m bốn tàng đề cho bọn kiến trúc tương lai bitt chước.
(Perit Ditoction)

## NHÀ THUÖ́C

## Lê Hilly - IP hach

## Tonkin - N. 149 Phó hàng Bòng - Hanoi

Nộ̣ uhả thuốc có danh tiếng vè̉ tin nhiệm nhất xứ Bẳc.Chủ nhàn Lè huy-Phảch xem mach thäi-t̛̛́ rát tinh thöng, doán đượe sinh tử... Thuóc Lè huy-Phàch bào ché theo khoa-học. Bất cứ bẹ̀nh gí, khó Khăn nguy hiềm đến đâu dùng thuốc Lê-huy-Phách cũng khơi cả.

## Nói àn hànle hai cuòn sách

I. - Phong tình căn bệnh. - Nói rổ những bẹ̀nh phong-tinh có chup ảnh các vi-trùng của những bẹ̀nh áy. II. - Hai bộ máy sinh dục. - Nói nhựng bẹ̀nh thuêc vê huyêt cưa đản bà và những bẹ̀nh thuọ̀c về tinh khi của đàn òng có chup ành các bọ̀ phận sinh dưc.
Thực là hai quyèn sách rát cần cho Nam, Nữ giới mà chura từng nhả thuộc nào çó đủ tài liệu khảo cứu ra. Ở gần mỡi lại táy, ở xa gưi t tp. 03 timbre imprimé hoăc hỏi xin ở cúe áai-ly.

## BÊNH BÀN BÀ

Iluyếl hur.-- Da xàm, mằt sâu, rực đầu, chơng mật. đau mỏi thân thè, buồr bā chản tay... Nhắt là các bả bản tinh huyết hur hoặc sinh nở nhiěu lần tồn hại chản buyết và các cò tuy có hành kinh, nhurng huyết ra rất it mả sả̉c huyết tím, nhọt..đều vì khi huyč́t suy nhược mả lám các bệnh như vừa nói trén. Kíp düng "Tur lai huyét" sô 68 , chỉ 1, 2 họ̣p là huyết xấu đồi đ̛ự̛̣c huyết tớt. Thưo là phurơng thuốc Bo huyêt răt dich dảng. Dúng thuốc này, các bà các có đurợc trảm đường mān nguyẹ̀n, thàu thè khóe mạnh, tai màt hồng bảo, gản xương mẹnh mé. Giá 1 p .00 một hộp. KINH BÃT DIEU Kinh hành khi lèn thảng, khi xuống thảng, hoạc hai thảng mọ̆t lần hay hai ba lần trong mọ̀t tháng má buyet ra sắc tím nhợt... turc là kém huyct mà măc bẹah bắt diêu. Dung «Diều kinh bồ huyétı sớ 21 , kinh đườ điều ngay lạ bồi bô thēm drex̧c chân huyêt nữa. Giá ip.00.

## Bẹ̀NH Khí hư

Bị di nọc bệnh lậu koặc dưong mai -ra chăt nliơon, tiều tiện kbi trong, khi vàng, dau bụng nōi hỏn, huy̧êt re xám, đen, co ikhi lẫn mú. Buōn bă chản tay, rực đãu chông mát, mờ mât, ù tai. Dùng a Doạn can khí bư ùmn só 37 già 1p.00) và " Tảo ntập khí hur trünga só38 (giá 0p.50) chi 3,4 hộp là thé nào cūng khời hâin vá lqui đường sinh dục vè sau. Trim aghin ugurori da oun nho hai thur theoóc nady má có con nói hạ́u, mọi sư như ỳ. Có bệnh hơi qua agưới dà dung sê biết.

## BỆNH BÀN ÔNG

Thạn hur. - mờ mẵt, ù tai, váng đầu, rụng tợc, đau lurng, tiêuu tiện khi trong, khi vàng, hoặc sinh ra di tinh, sậu tinh, nhiệt tinh, lānh tinh, liẹt dương...
Thuốc Lưỡng nghi bồ thạn số 20 nảy bào chế rắt cóng phu, có vì phải tàm phơ hảng thảng đề lăy dương Ehi, có ví phải chôn xuớng dắt đúng 100 ngày đê láy thồ khí, công biệu của thuốc này khōng phải là nhó, các bệnh sinh ra vi thận hur nhur vi̛a kè trèn, lâu nām lẳm cūng chí düng 3 hộp thuốc nảy đã thắy biẹu nghiệm. Giá 1 p. 00 mụt hộp. BÊNH LÅUU
Mói mẳc: tực buốt, ra mú... kinh niên : tiêu tiẹn vàn đục, có cạn, it mủ, urớt quy dầu... dúng thuốc năm 4935 n sô 70 , nạ̀ng lằm cūng chỉ hết 8 họ̀p là cùng, nhất định thí nào cūng ǐhỏi. Già Op. 60 .

GIANG MAI
Lở bét 'ơuy dầu, phảt hạch, lên soài, dau xương, giạt thit, mue mào gà, hoa khế, mới mäc hay đă lâu düng thuóc sô 18 , nāng lần cūng đén 3 lọ lá khoii hần. Giá 10.C0.
Tièu tiẹn khi trong, khi vany, khi đưc, có và̀n nhoi nhơi ơ érờng tiều tiẹn, ướt quy đầu.

TUYẸT NOC LAU GIANG MAI Bảp thit rysu, đau mòi thân thè, toó rung mờ måt, ú tai, dau lurng... Bó là những churng bệnh của bệnh Lau hoãc Giang-mai chura tuyęt noc, phái kíp düng n Tuyẹt trung n số 12 (già $0 p .60$ ) và u Bò ngū tạng य só 22 (giả 1 p .00 ), vi trìng ̀ệnh sē tiêu tàn đi bèt mà các bệnb vật cừng cbảng con.

[^0]
## IDEO

Vế phằn nhà Máy thời cỏ đủ cảc khi-cu dề in hà̀u ngài các thứ giáy má, sồ sách vè buòn bán, hoăcc in viẹ̀c tur. Xin ngài đến thương lượng cùng chúng tòi.

Về phần nhà bán Sách thời sån lòng dể ngải biết những sách mới xuăt-bản. Xin ngải cứ hỏi bản kè các sách mởi.

Vế phằn nhà bán Giấy-Bút thời có dủ các thử cần dùng về bàn giáy, kề ra nhiều nhắt ở xứ Böng-Pháp; bờ ba nghìn thứ, hảng tốt, giá phải chăng.

## VIỂN-BÔNG-ÂN-AUOÒNG

Bán đủ các thứ sách vở giấy bút. HAIPHONG - 28 , Rue Paul-Bert - HANOI

## LE

## COGNAC

HENNESSY
Estle Meilleur


Comme apéritif
HENNESSY SOBII


Comme digestif
prenez un
HENNESSY


[^0]:    Cáe đại lỳ nhà thuòc Lê huy Phách
    Haiphong : Nam-tian, 100 Bonnal. Haiduong: Phù-Vàn, a Psel Doumer. Hongay: Hoàng-aào-Quỳ, 5 Rue des Théâtres. Nam-difh - 28 Rue des Champeaux et 25 Marechal Poch. Thati-binh : Minh-Futre, 97 Jules Piguet Lang-
     Pho Ga. Saigon: 109 Rine Hué: Vàn-Hóa 20 Paul Bert. Vinh: Siab-Huy 59 Thó Ga. Salgon: 109 Rue dEspagne. Vientiane : Plaan-thy-Loc ; Kue Tafforio.

