
2. - NGÀY NAY TRÀO PHÚNG


## Súa NESTLÉ Hiệu con Chim

SỨC MARH CÚA TRE CON bao thâu cho chinh-phư phár
$B O C$ QUYỀN $B A \hat{N}$ : cho các nhà thương, các nhà ḥ̂ sinh và các nhè thurơng binh, v. v. $\tilde{O}^{\circ}$ TRUNG-KỲ BÅC-KY VA CAO-MAN


## Thuò̀ Lướng-nghi bò̀ thận được ng ${ }^{\ddagger}$ hìn vạn người cám ơn

Dàn-bà lảu năm không thai dùng «Thièn-địa-hoàn» phài có thai Tuyệt trùng lậu, giang - mai là thứ thuòc hay nhât ờ xứ này

Lưỡng - nghi bồ - thận

- Lưỡng-nghil bồ-thạn * sơ 20 eủa Lê-huy-Phách bào-cbể rât cồng phu. Cú ví phải lâm phoci hàng tháng dê lây dương khi; có vị phải chòn xuớng đa̛t đưag 100 ngày đê lằ thô khí. Thuớc uày làm toàn bả̉ng whị̛og vị tuữe chữa cho thậu bọ̀ durơe sinh khí, có tinh, và dả nhǎt la vị «hải cà̀ thạ̀n p.
Các bê̂nh nguy hiềm bởi thân sinh ra, dùng Lưỡng-nghí bồ-thận khői ngay. Nghin van người on oh iờ thuớc này mà có con nối hậl.
Đau lưng, mờ mât, váng đâu, ừ tai, rung tóc, tóc vàng, thời thường mệt mỏi, tiều tiện vàng, trong bắt thường, hoăc tink-khi it, loãng, hay sinh ra di-tinh, mộng-tinh, liệldương. Và những người mác bệnh phong-tinb, bởi uб́ng phải nhiều thứ thuóc công phat: đau lurng như bẻ, mât mờ, chảy nước mảt, ướt quy đầu.

Có các bệnh nới đây, hoăc khó khăn nguy hièm hơn nưa, dùng đLuữg - nghi bô-thần » nàv các bệnh khơi hết. Chî môt hai hộp đã tháy biệu nghiệm lạ thường. Giá T $1 \$ 00 \mathrm{một}$ hộp.
Tại sao đàn-bà lâu năm không có thai
Bởi: 1.) Hành kinh lần thứ nhát bị hàn khí đột nhập tữ-cung, hơi tanh theo vào tư cung (hàn ohàp huyêt thất) làm lạnh tự-cung. Tữcung dã lanh thi không kêt đươc thai khí.
2.) Hành kinh hay rựa nơi cữa minh cûng thành bệnh «Lãoh tửcung o (lănh nhâp huyét thấp) và bênh đau bung dàm dỉ - đau bung dưới. Vi thê mà kbông kết được thai khi.
3.) Tù cung nhiệt khòng hòa được chât tinh nên không kểt được thai khi. Vi nhữag ngày hành kinh

## LE - HUY - PHACH

DAI Lý CÁC NƠT. - Bầc-ninh : Vinh-Sinh, 164 phó Tiên-an. Sơn-tây : Pbú-lương; 8 Amiral Courbet. Camphaport: 71 Rue Commerce. Camphamine: Trìnd-dúc-Hlao, service du jour. Yèn-bay: Quaing-loi, N. 11 Avenue de la Gare. Tbái-binh: Minh-Bức, 97, Jules Piquet, Ninb-binh : Tch-Tri, 41, Rue Marché. Nam-đinh: Việ-Long, 28 Rue Campeaux. Hab dươớg: Phứ-Văn, N - 3, phơ Kho-Bac. Halphong: Nam-Tàn, 100 - Bonnal Pbully: Vièt-Dan, Rue Priaclpale. Tharh-hóa: Thâi-lai, N. 72 phs B®̌a-thưy, Vinh: Sinh-hay, $59-\mathrm{Ph}$ Ga. Huê : Vạn-Hoa, 29-Paul Bert. Qui-nhơn : Trà̀n-văn-Thăng, Avenue Khải-Binh. Nha-trang: Ngayēn-dinhTuyèn, tailleur Tonkinois: Tuy-Hóa: Nguyễn-xuân-Thiêu. Phompenh: Haçnh-Tri, N- 15 Rue Oher. Kawpot: Vü-thij-Doan dile Phú. Và nhidu nờ khióc nữ.

# nhàn dip òng brévié sang bóng duong CUNG ÚY BAN BAO GIO'I 

DƠI ngày quang dãng.... Cách đây khòng lâu, toàn thề báo giới mièn Bắc, trong một buồi hội họp đông đủ, nhiệt thành bàn vè đơn thỉnh cầu đệ lèn Ủy ban điều tra lúc Ủy ban tới Đôngdương. Buôi ấy, ai cũng mọ̀t lòng hêt thảy. Buồi ây, ai cūng hò hào nên yêu cầu Đông-dương dược sống dưới chê-dộ ngỏn luận tự do. Buồi ấy, ai ai cũng hăng hái, quả quyêt. Hy vọng chứa chan sống một dời văn minh hơn, tư chủ hơn. Rồi một ủy ban thành lập, mọ̀t ūy ban ai cũng mong dợi công cuộc mạnh bạo, rành rẽ, tốt dep.
Nhưng, từ đấy, thời gian lặng lẽ trồi nhur nước chảy dưới càu, mà công việc của ủy ban cũng lạang lê nhur thời gian.
Trong khi ấy, chê đọ̀ báo chí chật hẹp hiện hành vẫn theo đuôi công việc phá hoại của nó. Tờ Dân quê cuà ông Phan trà̀n Chưc ra đời chura được 5 sô, bỗng có tir bị thu giấy phép, Một tin lạ hơn nữa, là tin tờ Việt-Nam bi
dóng cửa, tờ Việt-Nam của một nhà chinh trị có tiểng và có quyèn ở trong Nam, òng Nguyễn phan Long. Cūng như mọi lần, những tờ báo bị đóng cửa khòng được rō vì cớ gi số phận minh lại mong manh đến thé. Cūng như moi lần, nhưrng tờ báo ấy không có quyèn tự bênh vực láy minh. Cũng nhur mọi lần, bội đồng chính phủ, là một hội dồng hầu hết là người Pháp, định đoạt số mệnh một tở báo mà họ chura từng dọc tới, có khi chura từng biêt dến tên. Cūng như ṃ̣i lần, một số đông người làm công trong tòa báo - bỗng tự nhiên bị sô đày vào nạn thất nghiệp với những nạn đói, rét... Tấn bi kịch thường xảy ra lại dem ra diễn lại, không biếl bao giờ mới thôi.
Tuy nhiên, sư hy yọng một ngày quang đāng - ngày thi hảnh chế dộ ngôn luận tự do - vẫn khiến trái tim mọi người dập mạnh. Đā có ngày đại thấng của chiến tuyến binh dân, đã có ngày đại thắng của công lý và tự do, thì thế nào cûng phải có ngảy dàn Việt-Nam
trông thấy ảnh sáng của chể-dọ̀ mờ.
Vẫn biết vạy, xong công việc của Ửy ban báo giới là dịch ngày ấy lai gần ta chừng nào hay chừng ây. Ửy ban báo giới dā có, tuởng cû́ng nên tỏ cho ai nấy biêt́ rà̀ng Ủy ban báo giới sớng, sống trong sự hành đọ̀ng, sông trong sự nhiệt thành. Đời thủa nhà ai, lơng nhiệt thành, sự hành động lại u-àn ở trong sư yên lăng bao giờ. Yên lặng, đới với bọn « ngưởi trần, mát thịt » nhưu chúng tôi. là biều hiệu của giác ngủ ngon, hay là của sư chếl. Ủy ban báo giơơi yèn lặng bảy làu, không có lê vì một cớ thô thièn như vậy. Thế thi vi cờ gì? Chắc la Ủy ban dương ở trong thời kỳ dư dịnh, durỗng sứe dề lây đà, hoặc mưu kêt những phương pháp bay có thề mau dura báo giới Đòng-dương dến ngày quang dāng mong mỏi dã mòn con măt.
Nếu vậy, chúng tôi mong Ửy ban chóng còng bố kết quả của máy tháng làm viẹẹ đă qua. Tuy phái bộ diêu tra chửa tới Đông-
dương, Ủy ban dă có thề bẳt dầu hànì đọ̀ng được rời. Ong Brévié, toàn quyèn mới, sáp tới nơi. Chúnğ tôi tuởng đỏ cũng là một đị dề làng báo phàn bằy ỳ nguyèn của minh. Ưy ban nên nhàn dịp ảy dịnh doạt phương trám, dề chúng tôi biết đường mà cùng một lúc cồ động, hò hào cho nguyện vọng của báo giớri có giá trị đới với nhà chức trách.
Nhàn dip, chúng tôi xin nhắc Ưy ban rầng dã có làn chúng tôi mong báo giới Đòng-durơng phái một dại biều sang pháp băy tỏ ý nguyện với chinh phủ binh dàn, và chúng tòi mong sê dược biêt sự dịnh doạt cuia Ưy ban trong một thời hạn mà chúng tơi hy vọng sê khòng lâu dài máy.
Chủng tòi vai lòng dợi, mà sẽ vui lòng hơn nưa khi dược nghe Iơi cao minh của Ưy ban chi bảo những phương pháp có hiệu quả đề dạt dược mụe dich chung của báo giớí, là sự tự do ngôn luận.

Hoàng-Dąo

## 

[^0]
## Đá có bán TIÊU SO’N TRANG Si

# TU＇NG 

## NAN LAO BỘNG

TIhuỵ̂̀n người Âu－mọ̀l sô hêl sức il－là dược hurơng luạ̀ rièng vè tai nạn lao dọng．Cỏn ngurời bản xứ dü có khóng may gặp nạn xảy ra trong khi làm viẹc，thì chî có mọl việc，là chịu chết，hoặc chịu què mà thöi．Thản hoặc có ơng chù cho liền thuốc thang và cạ̃p Gữ̛ng cho một， hai chục bạc，cūng chỉ vi òng chủ có töng thurong Hgiròi
Tuy nhièn，theo còng lỷ，nếlu nhân chưre vụ mà mọ̀t người thọ nĝ̣ nạn， ngừi thọ co quyen duroc hurong mọl khoăn trọ cäp．Vi vạy，nẻn gàn dảy， ông Toàn quyền Sylvestre co gửi cho các phöng Thurong mai và Carh nỏng một bản dụ àn về tai nạn lao dọ̀ng của người bản xur．Theo bän uur àn âaly，thì cảc ơng chủ，bẩl luàn là dản ntrớc nào，dều phai chịu trách nhiệm vè các toi naun xà̀y ra trong khi làm việc cho càc ngırơoi làm bản xú ．Ngưới －bị nện lhông làm dươc việc quá bốn ngày sê đurợc mấy khoản trọ cấp sau này
1．）Tiè̀n chữa bẹ̀nh và tiền thuốc． 2．Tièn bồi thurờng－nhiều il lúy theo thurong lich nŭng nhe
3．）Tièn phi lön và tễ an täng
Đó là mộl món quà nī̃a của chinh phủ Binh dàn Phưp muốn dem cho dàn lao dệng ơ Đöng－dưong．Song ta aèn ntứ rǜng lit lúc nàng chén rurgu sho dến lúc uống cüng hãy còn $x a$ tàm．Phờng Thurong mai và phòng Canh nóng，co quan của bọn dại tur bẩn，thế nào rò̀i cūng vièn ra nhiều tẽ khòng ragơo dề giũ̃ dit lảy túi bà́c của họ．Cóa khi hẹ lâi nói dưng dừng lên như đọ̀ nào rầng thợ thuyền An－ nam thich làm biếng dến nởi lư chặt cult tay hay chản dê hưởng liền bồi thường nữa．àtiếng mò̀i đ̈ity dã khiến． nhièu nhà chinh trị bũ ngờ mấc càu． Có lé rồi dây la lai sè durọc nghc ho còng bố môt cảch thản nhiên rầng thơ thayèn Aanam thich lièn dến nổi Lur sál di dê hurởng món tièn làm ma cho minh nữa．

> Hoàng-Đạo

## 0

## THÁM HIÈM

BÔNG－DU＇O＇NG
$0^{N}$ NG Justin Godart（à mọt dăc phà ${ }_{i}$ Pháp qua Đóng－dưong xem xét tinh hình sinh hoạt của binh dản ở Iluộc dia．
Trước khi dáp tàu sang dảy，ỏng có tuyèn bố mọl cảu dày löng nhân đạo rầng
«－Töi sè thứa dịp chinh phủ binh đân sai di đâg mà tim hếl thảy nhựng
 dân ở các thuộc dịa．Nểu phải thi－Càc ơng hội vièn Phüp sung strơny hành những việc càn ich dê dem he hî hả，sãn löng bun thiri thuê ây．Đó
 sẽ không quăn ngai gi mả khöng yė̀u sề không phải bô một trinh Bảo－dại
dàuu với ông tông trırờng bọ̣ thụ̣̀ dịa chi hành thäl găp．ı．
Nay ông dã dển Saigon，ông sē lần làn di dò xèl，di thàm hiềm doc bò biên Bia lrung hải．Ông sè rổ những sir khó khăn nó làm trở ngại công viẹc của ông．Dàn chúng Jiêl－Nam mong ông sé làn làn dó xél dến nguyèn nhàn sàu xa của sır là̀m than dói khó của ngırời thơ，của nhả nóng，rồi lìm nhưrng plurơng thuốc chữa thạ̀ hiẹ̀u nghuèm de cún ho ra khỏi vóng co
circ．
Ta nèn ra dón liếp òng thạt dòng dê hoon hôo òng và dê tô ra rû̀ng ta rất mong dqui ở òng rẩt mong dq̧i ơ chinh phủ̉ Binh Dàn．

## VIỆC ĐĂTT HỌC PHÍ

耳合 $I$ dồng thành phô Hà－nọi lo
Nghî nál ớ，mới ra mèt mẹo ：dụl

## Nhưng cúc óng họi vièn Annam

 không bä̀ng lòng là vì dặt học phí ở trừ̛̀ng tî̀u học，chung qui là dằl mọ́l thừ Ihuế gia dinh．Bǜ Inạ̀n giàu hal nghièo cūng dều phảí trả́ tièǹ học cho con．Thít thuêe ấy khiến nhân làm náo dọng．Öng Pham－luyy－Lục，láy danh nghīa là nghị vièn Kltu lhứr nhấl thùn／s phố Hà－nội，vira rồi có dè lènt hînht तàu ông Thởng sír can thiép vù bỏ tièn học phii kia，tuy dại da số hội döng thành phö́－$\delta$ ngırờ $i \hat{A} u-d a ̈ a$ ung cluŭ̀n．
Có mọ̀ diềucó thề kliến nhưa durong churc có thề bỏ̀ thir thué ậl：la dièu mấy cöng cuị̀c của lhành phôo dịnk làm khöng lằy gi làm cùn kip．Thi du nhux số liền 7 uan döng trừ tînh dề làm nhà ạ̛ cho vài churc người Âu thấl nghiẹp，hay sô liền 3 vău dōng dịnh dùng làm mọl cäi nhà＂quừn＂ trong nglū̃ dia tầy．

Hoàng－ $\mathrm{Bac}_{\mathrm{oc}}$
（1）MARS 1937
MỌTT TUẦN BÁO MỚI MỘT TUÂN BÁO MỚT

## VIÊC TUAN LE

## PHÁP

Ông tồng trưởng Moutet hoãn cuộc du lịch sang Bòng－dương dến tháng Mars．

Paris 2．I．－Nghị－vièn Pháp đã bé mạc hồi mọt giờ rưỡi sáng．Dưr án ngàn sách đura đi đura lại 32 lian từ Thương nghị viẹ̀n về ！Hạ nghi！viện đã được chuần y
Chính phủ Pháp giúp tiền các thuộc dịa．－Dạo sấc lệnh ký hôm 30／12 cho phép òng Tồng trường bọ̣ thuộc－địa rieh ra 38 triệu quan dêe trợ cáp cho caic thuọ̀c địa nhur Madagascar，Dōng－dưonfy． Goyane và Togo．Riêng xứ Bông－dưong được 10 triẹo．Tiè̀n ãy đề đỡ viẹ̣c hne． việ y tê．

TRUNG HOA
Trương－hoc－Lương đã bị kết án Thurơng－IIâi 31112．－Tòa thàm phán quàn sır dã kêt in Truơng－học－Lurong 10 niilm tư và 5 năm mất còng quyền về tồ bit Tưởng－giơri－Thach．Nhưg theo lờ yeu cầu của Tường，thì Trương đươc giảm àn vè̀ dip năm mới náy．
Quân bỉn bọ̣ cua Trương vẫn náo đọng．
NGOAI QUOC
Cấm nghè̀ mải dâm．－Ngày $18 / 12$ vừa rö̀i，Thurơng nghị viện nước Argen－ tine（là nước Cọngohoiòa iò nam chàu My̆） đã bỏ pliểu chuẫn y đạo luạt：
1．）Cá́m về mãi đàm．
2．）Dặt ra một chứng chỉ cưỡng bách trước khil kêt hôn，nliưng càp trai gii sâp lây nhau bắt buộc phảii xin thầy thoốc khảm sức kbỏe，rồi cấp cho chửng chỉ ây． 3．）Các thầy thuốc phải khai cíc bẹnh ploñg tình của những bệnh nhàn do minh clữa．

## BINNG－DUONG

Cic viên enưre công nhat sờ xe lî̉a phía Bấc được tăng lurong từ 13,15 dến $20 \%$

Bản dự án dạo luất tai nạn lao－ đọng của người bản xứ ở Đông－ dương．－Dîn lao dồng bị nạn sê đự̛̃ tiền chợ cấp vă chủ phải trả tiễn thoốc men．Nếu nan đó lồi ớ thơ thii tòa có thê giảnu tiền trợ câp，néu xét là tại chủ thi tòa có thề tăng thêm tiền try cuíp．
Về đạo luạt bỏ nơi đầy tội nhân ò Guyane．－Ong tông trường bọ̀ tư plẩp đem ra trinh Nôj－cảc bản dur án bỏ̉ nhưng nơi đầy tội nhân tại Guyane đã được bội đồng cluần y．

Saigon．－Ong thống đốc miền Nam treo gì̀ì thưởng văn churơng quâóc àm．Hiền ngài đã giao cho òng Taboulet，đớc boc chinh，trù tinh mở cuộc thi văn chirong này，và có lè chỉ dè riéng cho vân－sî̀ mièn Nam．

## Ong dustin Godart đã đến Saigon

 －có trèn 6.000 nğưví đón ở bến tầu．Ông đươc chính phủ Pháp cừ di dièu ıra các thuộc địa vê cuộc sinh hoạt của dán lao đông．

## của TU＇－TU゚ỜNG，cúa TẢM－HÔN V1ĖT－NAM

## NGAY NAY TTRAOPDUNG

## TƯONG TÃU

$\mathrm{K}^{\text {HÓNG co mồt nước nào truyẹ̀n }}$ chinh tri lai rai bing gurúce Tìn
Xứ sờ họ Tưỡng có nhưrng viẹ̀c xảy ra lạ lùng mà kết quả lại lạ lùng hơn. Truơng-giới-Thach sai Truong-hpcLroơng đem quân đi tiè̀n Còng. Trương bèn hóa ra thản Cọng.
Bực vương xứ Mông-cồ đem quản đên đánh Tướng. Khi nghe tin Tường bi Trưong batt, dưe vurong bèn hóa ra yêu Tưỡng, đình việc quân.
Tưởng bị bàt rơi đưq̛̣ tha. Truoong hăng hăı vì nước bất Tường, xin NamKinh thàn Ng a, röl bờng tư nhận tà có tọ̀i lứr, dê it láa nữa có vài triệu bạc đi du lịch Au châa..
Kết quả : rò : một ôag turờng Tàu sè đitáy.
Giâ thử ông áy đi tây hẩn thì còn khá, nhưng đảng này ỏng ǎy đi rời ông áy lại vè̀... mới chểt nước Tàu chứ !

Hoàng Dạo

## CÂU DÁO

H-Hoài của, ngày nọ ông công sứ Bảc-ninh tê càu đảo mà tôi không biét. Khôñg thi tôi chì hiê̆n mọ̀t meo tât thành [công một cích chắc chẳn. M - Kế gì ?
H - Tôi chí bảo sang dẹ̀ng Tân-dân càu Vū-dinh-Jong tiền ông cho mượn bẩu chò̀-1ồ đựng "Bảac hải thủy" chỉ việc đọc câu thằn trú của tjên. àng, rò̀ mở nâp hò̀-1ô thì tức khăc mưa ngayi muôn mưa bao nhiêu cŭng được. Nhưng có một điều khó khăn là nếu không thuê một vạn bạc, thì không tà nào mươn được, vì tiên ông dù đả tù hànhh đâc đạo, nhưrng vănn ham... danh lợi, thứ nhầt là... Iơi.

Nguyḕn-còng-Chúc

## Phân tràn

Nơi mục « Về bải chia rẽ » đăng trong ś báo \& Ngay Nay » ra rgaly 27 Décembre 1936, òng Hoàng-dạo hinh nhưr khòng phàn biêt hai khoản của mục đich nhà a Nam-Ky̆ học-xán nèn có cill : a Cài nhà a Nam-kỳ liac xì o ớ plớ Trưòng thi la do tiền cuaa các nhà bảo tâm trong Vam giuip đê lâm chõ tam-trít cho cíc học sinh nghèo trong Nam ra ngoài náy theo học $>$.
Chúng tôi xin gíaii rô liai khoinn đó
1.) Nhà «Nam-kỳ học xá刀 lạp ra cốt đề các học-sinh Nam nğ̣ đăng khỏi bận re viẹ̃ ăn ${ }^{2}$, dè thi giờ chăm họe, ehờ clàng phải dê cho bope sinh nglưo ơ ktrôi trả tiền.
2.) «Nam-kẏ học xá » lại truắt trong quỹ một sớ tiền đề giúp học sinh nghèo trong Nam ra ngoải này học, trứ nơi nào tùy y .
Vây chưng tôi sin òng đinh chinh trong sơ Jào tời, chúng tôi rắt cám ơn ônğ.

Hoc sinh nơi a Nam-kì hoc-xá

## Truyen vui bang tho

## NHÀ THO KHôl hàl và bọn cưóp

Dèm lkhuya lạnh, dang ngon giẫc ngủ, Bōng bèn tai trễng chó cún rồn. Rât minh, thưrc dau! bö̀n chờn, Läng nghe thá̛y đọng liểng òn ngoái hièn. Khocác cái ào, löi lièn vời vả, Khêu ngon den, hé cưa ra xem. Ngoài sàn, Irời tối nhả nhem, Mọt doàn nàm. bây bóng den si sào.


Nhin thoáng nhürng tay dao, nách thurớc, Töi doản ràng dich cướp. Nguylai! Xong làm bọ bạo ra oai, Hỏi lo : «Người đó lả ai ? Muốn Môt cäi böng tíre thi xần xỗ, gi ?» Quál lai ràng : a Mở cửa ra mau l Các quan chờ dơi đã làu.
Nểu mả chạ̀m chê, lấy đà̀u chảng
choion
Tòi mở cưa, chảo mời niềm nở : «Ruớc các ngải quá bọ̀ và chooi.

Ghê dày, mới các ngài ngò̀i, Thurc là hân hiẹng cho lôi vó
f) ư̛̌i dèn thâp sàng trung chöi lói Đê mảl nhin tôi mới nhân ra. Cac aquann nther qui, nher ma, Phân vua (vua Bêp) mặt thoa nho Töi bấm bụng nhịn cười chửng dirge. Höi các «quan »n ngäi thuọ̀ ngach nao?
Möt «quan» vìra lớn, vǐa cao. Y̌ chiring trong bon dirng vào dàn $a n h$, Liên máng àt : a Thoil anh dừng sỏ! Thia khóa dàu, mau bô ra dày. Cảc quan tuằn tiểu vùng này, Thiếu tièn quân phi, vào vay nhà giãu.
Vạ̀y của cải dề dàu, chỉ chỗ, Dê cảc quan tiêu họ̉ it ahiều. Vi bầng dấu diêm khai liều, Các quan khảo,câm eo sèo kêu oan.) Tòi đảp: «Bàm các quan, có le Các ngài đi kinh ly̆... nhàm nhà. Quả tôi không phải phú gia, Chi là thi-si, tho pha khôi-hài. Chăng phảị nói, cảc ngái cūng biết Trong làng Văn nước Việt-Nam

Toàn phường nghèo sác, kiết so, Anh nào kiếm khá, chảng qua dủ

Thièn luạ thiếu chi ngurời trọc phú Tich tièn nhiëu, của ù, de khòng. Đem chön türng chînh, lüng cong, Khóng cho lièn bạc luru thóng trèn đời
Mới dáng dẽ các ngäi lưu ý. So múi gi, văn-sì chúng tồi. Của rièng qui nhẩl lrên đời, Chỉ duy bọ ơc òng trờ phủ cho. Kho của ấy là kho vó tạn, Nhurng khó lòng chuyè̀n vàn cho ai Mấy lời cư thực fường khai,

## SỐ MU̇A XUÂN

Cūng như năm ngoái, năm nay sẽ có

## CAC TRO CHOI TRONG MẤY NGAY TÉT

Xin các bân nghĩ tim nhîrng tró chooi mới lạ rồi gửi về dụ thi. Có nhiều giải thưởng

dưới cây cam nhị?

- Chả́c đề cho chim nó sọ !

Ric el Rac

Tin chäng xin đê các ngải tùy làm» Tèn tướng cướp hầm hàm gat phát.
Bảt dần dı tục soát khắp nlıà, Đầu tiên, mở. lù ảo ra, Có vái áo lól cồ là rách burơm : Mọt bồ cánh còn turơm kha kihá, Nhurng thời trang đã quá lâu nảm. Vi đem vảo sở tàm tằm May ra đäu giá được răm bầy hào. Tay curớp lai thuc vào các tüi, «Bôl lầm pho » lục lọi chán ché. Tưởng rầng giấy bac đằy phè, lé ra giấy giáp nhūñ vè dở dang Rồi tòi dẩn cướp sang buồng sách Mờt tủ dày ninh nich sánh in. Nào tiều thuyết, nào doản thién, Nào tho phú của cồ kim văn hào. Nhưng bọn cướp kia nảo lưu ỳ. Đến kho oăn của quý này dảu. Nhur ga dói thẩy hạt chàu, Rửng rưng chảng thiết, chỉ càu hạt ngó. Xèt của cải nhà tho hì-hườc. Quả lả xuöng, chảng ntrớc non gt Cướp bèn kéo cänh ra dl, Töi nèo ràng : đ̛ chảng mấy khicảc ngài. Rới göt ngọc vào chơi, nhà chảu, Chảng có gi qui bảu liễn chân. Trong lỏng rầl dỗi băn khoân, Xin däng quyền vở giáp a Văn Ngrợc Giöng " Tuy nay chảng đáng đồng Bảo-dại Nhurng sau này, cư dơi trăm năm Chết rời tôi nời tiểng tăm, Của này sê đáng giá trăm lang vaing n . Đŏ ăn cướp rō phuờng thó tưc, Tuởng rà̀ng tôi lai chưre so siên Chüng bèn nọ khi sung thièn

Đaptỏi mọ̀tcái lăn chièng ra đırờng
Minh rật bàn. bäng hoàng sụre thưrc Té ra là.... mộl giẩc clièm bao. Trồng ra nào cướp dàu nào? Ngoà̉ hiên tiếng chó vẩn gào sủa träng.

## Măt trời và Tràng an

$\mathrm{M}^{\circ}$ỌT hôm, vua Tăn-vương nưởc $M_{\text {Tâu, nhân có sứ Tràng-an đën, }}$ $\mathrm{v}_{\text {ua }}$ bèn hỏi hoàng-tứ mới lền sáu rằng

Tràng-an xa, hay mạt trời xa ? Tâu phụ vương, Tràng-an gàn mặt trời xa

- Trang-an gàn, măt trời xa, là vì Tràng-an còn có người đi tới, chứ mặt trời không thề đi tới được.
Vua khen là phải.
Hôm san, nhằm buòi chầu đú mạat bá quan, maôn khoe tài thòng minh và bạt thiệp của con, vua kêu hoàng-tử hôi lại câu hôm trước.
- Tâu phư vương, Tràng-an xa, mạt trời gần...
Tăn-vuơng tai mặt, tường vì trẻ $c^{\text {on }}$ mà phải một phen thăt thề diện Với trieut thàn, nhưng hoàng tử ung dung giảng nghīa luôn:

Tràng-an xa, mặt trời găn, là vì thăy mặt trời chừ khơng thề thăy Tràng-an durơc.

Đáy là truyện Tần, còn truyền ta ?
Có ngurờ tinh nghich đem câu hỏi ây mà hỏ̀ cíc ông : Phạm Quỳnh, Ngnyẽn-bà-Trác và Nguyền-tièn-Lâng thil chẳng càn nghī ng ơi, cac ơng tườ crờri nhur bông hoa hàm tiéu mời nờ buôi bình minh mà trá lời ngay : - Mật trời xa, Tràng-an gàn là
——..?

- Là vì mặt trời khỏng thề đi tới được, chứ Tràng-an thì chúng tỏi đā tới., tới nơi rôi.
Còn các ông Phạm-lê-Bồng và Tôn $\mathrm{n}^{-}$ thảt-Bình thì buồn rầu giơ cao mũ cánh chuoòn mà trả lơi một cách chán nản thăt vong :
- Tràng-an xa, măt trời gàn, là vì chúng tôi co thề thắy măt trời, chứ Tràng-an $1 \ldots$ Tràng-an ! ... Trang-an thì chúng tôi khồng thè nào đi tới đưqc. Nguyên-viẹt-Hu ơng


DÛNG DÅNG NỬA Ở, NỬA VE

## LÝ TOÉT TẬP NHÂY


nuỡU
Người ta nhây nhòt từ tung. Ngứa chân Ly̆ Toét dững tròng mà thèm. Vôi dè luyèn tập ngày dèm, Nhün nha nlứn nhäy, of xem ngō
ing à y inay
TOA SOAN VÀ TRI SỤ : HANOI
80, Bường Quan - Thánh, 80
GIÁ BÁO Đông-Duroung Pháp và thuộc-dia Ngoai quác Các công sư



## HAT NOI:

Chưa mở mắt dâg, Đä nhún nha nhún nhảy bộ chân Khi burởc lüi, burớc tiến dàri đo, Khi đänh nhị, nhỏ to «cáy dàn miẹng $\%$, Om ăp vu vơ tinh turởng turợng. Học đôi tả́p tềnh bước không đâu, Kheoo kẻo rơi cải tồ chấy trèn đău, Chớ vội vễnh chòm ráu thưa thớt V ọ bảo biêt. b ết chơ dúng "mốt", Khöng thi, dürng nhảy ntiót, tiêng cuời chẻ. Cơm nhà... hai bữa no nẻ. Văn-Luận (Nam-dịnh)

## ㅂİ̀M Bío

Khoa học của «Khoa học *

BdiO Khoa hoc só 144 có cho chúng tôi đọc một bài rất có tinh cách khoa học nhur sau này :
«... Việc rước đảo võ chảng phải là mồt việc cúng lễ thường, vì mồi khi gặp đại han, dàn phải xin phép quan trèn mới durơc rước. Nhiêu nori tô chứrc cuọ́c rước đó rál lả long trong, phi tồn hảng träm,..n

Mồt cuộc rước mà tồn phi hàng trăm và nhát là phải, xin phép quan mói đượe, đủ biết khòng phải lá mọ̣t truyẹ̀n chơi vậy.
"... Viç̉c dảo dỏ̀ cùng cỏ it nhîèu khoa hoc, vi trong khi rước xà́ch, fluû̀ng trōng nồ lên, làm vang dọ̀ng mờt vüng khöng khij; hơi nước ở trong nhì̛ng dàm mág cüng bi runtig chuyè̀n, rö̀ dong Togi thänh hat nurưc mura. Trong höi Àu-chièn, ngurời ta aà nghuèm thâg rầng : süng bân làm cho irivi muan, eqy chuóng trong cûng
có thě lám cho trời mưa durgc.,,", Thật là lý luận khoa học tẹ̀ ! Nhưeg tiếc thay, cả súng lẫn chuông châng có thê làm trời mura được. Cái thuyết tiếng dọ̀ng mạnh làm rung chuyền hơi nưởc, chi là một ức thuyêt, khòng có thí nghiệm chǻc chản. Nếu chỉ dễ dàng như thế, thì trời đã mura suốt trong bốn năm Âu chiến, và khi nào muốn mưa, người ta chỉ có việc bẳn vài phát súng là dược, y như trong các truyện thẳn tiên vậy.

Bảo «Khoa học» lại ao ưởc : a .., Nếu, bảy giờ khâp trong nước, đảu đảu cüng gõ chuông. dảnh trống, có lè ta trừ durợc cái hại dại hạn dang làm khồ nhà nöng..."
Còn có lê gì nữa! Nếu khâp nưởc ta dâu dâu cŭng gõ chuônğ đánh trống thi nlững người

không có cái khoa học của báo Khoa học chỉ còn có mỗi cách là bịt tai lại mà nhà̀y xuống giếng tư-tứ cho rṑi.
Và nhà nông tuy không được mura, nbưng lại được xôi thịt mì

## Một tờ báo mới

NHÁNT LUÚA
Só đâu sē phál hành ngày 11 Janvier 1937 Cor quan bênh vưre
cho dan nghèo. Anh em chi em bãy dọc nó ! Unag bo chonat

> Thor từ dè cho:
M. NGUYĒN - XUÂN - LÓr

Directeur du NHÁNH LÛA
nae dules Ferry wiel


VỢ BÁC TÀI LÀ QUẦN ÁO

（Almanach des Gourmands）
đảnh chén，còn gì hơn nưa ！（vì một cuộc đảo vō tốn hàng tràm bạc）．

Thay dobi

TRONG mọt hỳ trước，các dộc giả dâ dược xem nhựng cuọ̀c bão ghè gớm trong «Mọ̀t trái timn dăng ở Tiền thuỵê thứ bày． Ai cũng tò mò dợi xem het bão thì đè̀n cái gi ？
Xin xem dưới dày sẽ biết：
－＂．．．Dó lá chỗ lunyèn diện． Trong ngurời hinh nhur có hai cái súre manh phän dơi nhau．Ciii nay vi̛a mới bắl buọ̀c minh plıải làm mọt việc thì cäi kia dä kịch liẹt bäi xich ngay．．．

Hay la sute usổng chính thứe＂ gồm cả hai cäi sürc mạnh phản đối nhau ấy？Thầ la kì̀ kì，quái quäi， thure thưe，hur hur，luc än，lue hiẹn chäng biết chóng hièn hìnth taí đâu $/ \stackrel{\wedge}{\circ}$（T．T．T．B．số 135）

Ây mới thưre la ky quái ！Kỳ quaii chảng kém gî những cái kỳ quaii trong Hoang．Son quä kiet ở T．T．T．B．và Có gái quăn dỏ ở ích－Hưu．

TL．

## 园定

Vò danh
Tim chó
Gó nụt bà tới lón soăn mớt tờ nhtợt báo däng lài rao là bá la sè thurởng mười ngàn quan cho ngurờ nảo tim tháy con chó cữt bè tat dẽ mếl．
Hai hồn sau khöny thã̛y gì thèm，

 piec rao híng．
－Ong äy víra ra，lluza bà．
－Ony ther lầ vigy．
－Cī̈ng vira ra．
－Thế òng chûu rhiẹ̀m dèn？
－Cüng lhö̀ng eó dây nỡl．
－Thé nào ？The ra ai cùng di väng？La quá．
－Ghäng có grit là la．Caic óng ầy cuing dí tim con chó cùa bà ！

## －O 0

Của L．T．Cát，Hanoi
Khám truờng
Möt ông thant tra muồn thir suŕc học trò mól tri̛ờng liền hoc no，bèn doc cho hai muroi lén lró nhỏ càu này ：

## IPHIUC－LIOI


CHAPEAUXMOSSANT Arilcles de nonveanté Chapellerie，Parlumepie Lanetlerie－－Cravates

SACS POUR DAMES \＆DEMOISELLES
－Cac antridirng＇nghichirièm kẻo chuiy

 cuit agh di，toi cho coir anh nium

 thinatio ten mip onn thanih tra cotu ctiu－mintr
 Int lot the kheon？

## 0

Cū̃ L．Vàn，Pnom Penh

## Quên chìa khía

Haingười du fich vǐua dến Nữu－ ừ̛c，saus 8 giö̀ mẹt nhoc trên xe höa． Cả hai vào mèt thuch san má thang mày cön dang sửa chura düng durge， nhirng phöng của hai ngırời dèn ở

Giat Khuit xong，cả huit derl ntät dịnh tèn thang thường và kê trugẹ̀n cho nhaur nghe dê đờ môi chàn．
Leo đến tirng thu＇bốn muroi，mọ̀t người nói ：
－Này cur，töi dū̃ kê hêt trugèn töi rài，bày giự dến phà̀n cu．
－Jíg tôi xin nói ngay dê currõ： chuing minh bờ quên chia lkhua ở Itrưi mẩt rời
（Bão Phàp）
c
Của H．Thành
1．）Nỏi tiêng ngoại quốe
Hâ̈ anh chàng vào mọ́t hàng cá phé．Bât dâu nöi truyèn．hể anh này dừt lièng，thì añh no liếp ：lén tay． fền chàn，dữ̛̉ng whir cüt nhau vè mọ̀t vän－dě rât hí trong．
taficungrừt trong hàng déu nga nìgic． thơng ai hên Fhai anh kia nọi liéng gi．．Tücc nhắl là môt anh ngời kê bàn hai chtuay tiou，biél räl nhitul thri liêng，nùo là：Phúp，Ăng－lè，Ý，Blirc， Täy－ban－nha，Tàu，Nhạll od̀ Annam， má cüng không hîêu．

Khong chilu drye，anh bèn firi béth bùn mqä dail hoi：
－Xin lồi hai óng，khöng biét hai ông nói liếng chi，mấ lờ khơng hiễu dirge．
Hai chäng kia cuing tra lüt
－0̀，öng này lu nhi，chüng lôi
nöi mà chieng tồ foinilkhöng hiza fing hitin thé quái nío durge：

## 2．）Chil có mọt điéu

 Sao hoin nay．giul hit nhiि̣ the ？ CON（bènh bīil－Đdiu có uhiều me


## 3．）Phòng xa

THIY GÂO－Latic nào duralcon đao cho at．phùt dura đần nào trurừc？ GIìp－Bùm，phãi dıřa dần lưựi Irước．
THÃ GLio－Tai sao thé ？
GLìp－Vì nểu câm dầu lưữi，dutra chuôi dao cho ngırời la，rûi ho dật thi minh dirt tay．

## 0

Cia Mickey

## 1）Lý luận

CON－Tai sao ban dêm con vil ngū lai co mọt chàn lên ？
CHA－Vì nếu nó co câ hai chân tai thì nó sê té nhảo．

## 2．）Khó xư

A－Cäi lường gach chẩn ngang nhà tói vời phòng bèn kía mòng quá，thänh thì̛ lö̀ nói gi，bên kia ho nghe durorc läd cả．
$B$－Có khó gi，chì cho thèm oà $I^{\dot{\sigma}} p$ gach．
A－Nhut thế，tôi làm thể nào mà nghe cáu truyẹ́n của ho durơc？

0
Cūa T．Sinh－
Luân IÝ
THÀ̀－Ta thäy người tàng tât phải throang，phäi nhurờng bước．$A_{i}$ eüng thê mớl là phäi aqqo．Tôi hầy hôi ：có aî tküy ngurời mù lai khòng tränh？．．

Thò A－Thura H̛à̀y có ạ．．．ngırờ $\underset{i}{ }$
mù．
Của， 厄 ．IV．Tràc．Hurog－yèn

## Dõ̉ tôn nước

EM（maich chii）－Chi oi chị，thàng nhỏ làin àn bần quá，nó nhồ nưởc bộ＇

$\mathrm{CH}!$－Cäng dỡ lốn ntưoe，ent a．

## ，



CON － Ba coí kia，con ớ nhà thợ nhồ răng về mà khỏng khóc chút nâo cá．
CIIN－Ngoan quá ！Cho con mọt hào đây này．Vậ con có đau không ？
CON －Không ba ạ，vì bác thọ̣ nhồ răng đi vằng．

Tr． 637

## NGAY NAY TRONG TIM



QUÅ ĐẤT ta ở hinh tròn. Khi biết durợc sư thực ây,-người ta bèn nghī : vậy plảai di vòng quanh mới được !
Năm 1519, nhà thám hiêm Y-pha-nho Magellan từ biệt Séville dùng thuyēn buồm định đi quanh quả đắt. Trước năm 1519 chưa ai dám mạo hiềm như thê. Đoàn thám hiềm Magellan đi qua mỏm Eorn rồi lần đển đảo Phi-luậttân thì Magellàn bị thồ dàn giết chêt. Song chủ tầu Victoria là Elcano và 18 người sông sót cũng vê được dến nhà sau khi đi vòng trái đất, tinh ra mất 3 năm.

Sau Magellan, biết bao nhiêu người dā theo vết chàn ông mà di. Kè lại những cuộc di vòng quanh thế giới tức là kề lai cuọ̀c tiến hóa của nhân loại. Nhựag người đi vòng quanh hoàn cậu dêu noi theo muc đich tìm tòi, khảo cứru về khoa học, địa \̧̣ư... Năm 1766, Bourgainville cūng dùng tầu buồm đi quanh thể giởi và cũng phải mất ba năm tròn, là tại hờ ấy phải di vòng qua ba mỏm đất Horn (Mỹ chàu), Bonne Espérance (Phi châu) và Torrès (Úc-chàu).

Sau hai chục năm, 1785. La Pérouse di durợc nhanh hơn chút it : maxt ba mươi tháng.

## Từ tiều thuyêt <br> dên sự thựe

Vào thé kỷ thứ 19 , nhà văn sî Pháp Jules Verne chi ngōi nhà mà nghī và viét ra những bài phọng sự kiệt tác về cuọ̀c di vòng quanh thê giới, Philéas Fogg, vai chủ dộng cuốn truyện «Quanh hoàn cãu trong tám mươi hôm : của Jules Verne sở dì di nhanh được nhur vạy là nhà̛ vê tri tương tượng sieu viẹt cuna the giả : theo tronge truyen thi song dao Suez dā có rồi và ờ Mŷ-cháu dâ có dà cờng xe lưa đi qua suót giài dát từ dông sang taly. î đóng sang tầy,
Tinb ra, mằ 47 nau sau kbi
cuốn « Quanh hoàn càu trong tám mươi hôm » ra đời thi người ta mới thực hành xong những cái mà Jules Verne tưởng tượng ra. Mà người đầu tiên đi quanh trái đất theo ý của J. Verne lại là một thiếu nữ làm báo sinh tại Mỹ. bút cho báo Nelly Bly và làm trợ bút cho báo World ở Nữu-ước.
Ngày 14-11-1889 cô Nelly dáp
 fîr cuốc đi mât ba năm của Magellan đến caọ̀c bay mât 8 ngày cüa hai phi cêng Willey-Post pà
 $\mathrm{SF}=\operatorname{Van}$ Francer $(\mathrm{My}$ ) ; $\mathrm{P}=$ Pole Nord (Bäc Curc);


oria sang Pháp.
tàu Augusta Victoria sang Pháp. Đến nơi, cô ghé qua tỉnh Amiens पùo thăm nhà trưức thuật J. Verne. Hö̀i cô cứ theo đúng hành trinh đủa Philéas Fogg di; ngày 22 Janvier 1890 vê dển Nữu-ược. Thê lit cô Nelly dã vurọt qua 42.000 caly \$6 trong 72 ngay 6 giò 11 phút 14 biày.
vê sau, đã có nhiều nhà̉ bảo
theo gót cô N . Bly di quanh trái đất, cũng chỉ đê bầy tỏ những cái tốt đẹp phi thường của các cách giao thòng ở thời nay.

Năm 1901, khi đường xe lưa Tây-bà-lợi-á (Transibérien) làm xong, báo Le Marlin ờ Paris cử người trợ bút Gaston Stilgler di quanh thế giới dề làm bài phóng sự đăng báo. Nhưng 6 năm sau,

Băng đi, đến năm 1928, òng Méars đem cả chiếc phi cơ City Uf New-York của minh lèn tău thůy sang Pháp; dến bến Le Havre, ông cùng ngurời bạn Collyers dùng tầu bay đi. Thành thử òng Méars đi vòng quả đắt mất có 23 ngày 15 giờ 21 phút.

## Không cà̀n tầu bay

Cüng trong năm 1928, hai nhà Iàm báo Thụy-diên Bast và Essen lại cùng nhau tồ chức di quanh thế giới theo dúng trong truyện của J. Verne. Mỗi người di một ngả, và hẹn nliau họp mặt trong một tiệm cà phê ở phố La Paix tại Paris là nơo họ bât đầu đi. Quả thực, hồi mười giờ hăm nhăm, ngày 18 Mai thì Bast vè dến nờ và mười lăm phút sau, Essen cũng vè nớt. Vi muốn theo dủng trí tưởng tượng của J. Verne không dừng tì̀u bay, nên Bast và Essen phải đi mất bầy mưới hai ngày.

Sau Bast và Essen, bãy giờ người ta toàn dùng phi cơ và khinh-khi cà̀u hêt. Nǎm 1929, nhừ có chiếc khinh-khí cău Graff-Zeppelin mà đi vòng quả dát chícó 20 ngày thôi.

Năm 1931, hai phi cong Willey Post và Gatty di vòng trài đắt mất 8 ngày ; hai năm sau, một minh Willey chi bay mát 7 ngày.

Bảng kê những cuộc di vòng quanh thë giới 1522 Magellan. . . . 3 năm. 1766 Bougainville . . 3 năm 1785 La Pérouse . . 2 nām 6 thing 1826 Domont dUrville 2 nīm 11 thing 1872 Pbiléas Fogg . . 80 mgiy
 1901 G. Stilgler. 1911 Jager Schmidt 1913 Heary Mêas 1926 Wells va Evans 1928 Mors va Collyers 1929 Grall-Zeppelio tret witley Post vi Gatty 8 * 1933 Willey loost . 7 , (Xem trang 65I)
đại tá Burnley Camphel chí đi có 40 ngày 19 giờ là xong.

Nåm 1911, Jager Schmidt, đăc phài vién baso Excelsior phá kỷ lue cuia Camphel, vi Schmidt di quanh trai dát trong 39 ngay 19 giư thöi. Nam 1913, òng Henry Mêars, phi hành gia kiêm chủ rap hàt ờ My, chì di có 35 ngày 21 giờ 36 phùt.


PHÉP XƯ THÉ（1）
XXII

## NHÀ C⿳亠丷厂犬 $\cdot \mathrm{A}$

（Tiép theo vd̀ hél）

Tiěp khách．－Làm sao cho tránh đurge bai cai thäi cực．Dừng suơng sã，mà eiung đ̛̛̛ng bô bự̣̂ về ngbi lễ quá．Dề cho khách lạ trơng tháy chỗ ăn chỗ ngủ bề bộn của minh，nhựng quàn áo nhầo bàn vát kbâp nhà，là mọt sur trài vơi ptép xử thê．Nhưog tiếp khách trong một gian phòng tríng lẹ，nhưng khơng có vét sinh boât，làm cho khách có cam tưởng là of

khåm，băy đọe biah，giá groong và đính đông．．． dâm có nhĩ̛ng tính tình khaic người，và oôn minh như bợt bảnh vào mọt cái khatn chung．
Những lới bàà biện．．．sang ：
Tắt nhiên phải có rât nhiền can đỡi som， chữ vàng，chữ khỉm ！Còn mọt tói chơ sang mà it người nghĩ đễn là cầu đỡi．．． chữ đồi mời ！STreo cho thật nhiềa，la Fiẹt khấp bớn phía từìng，nhưung chữ là chữ．tuy ngài khơng đọc nồi chữ nào cì． Bên cạnh những câu đới rất đẹp，phải trí theo khoùn sỉn，tức lì kbòng kê môt cái tủ buffet kiều Louis XV，và Ğ giữa nhà， mobt bồ bàn ǎn kî̀̀u Empire bèn canh cái sập gụ khàm bát tiên．Ngoà phòng khách vài đơi liễn Tảu treo trên những bức tranh đả múis khỏa thàn（bán đ̉ đầu phớ hàng Dường）， và những bức inh «đầm» khỏa thảntrich ülrong ntừng
công quán，chứ không phai nhà rièng cua mộl người bạn，tức là làm cho cân truyện fanh lē̃o đi，và caộc giaso hữu có vẻ kièu cieb g̣iả dới．

## Cách bài trí

Mọt người biết tư trong，biết quý cái edi－tính của minh，thường không muoón bài trí nhà mình như trăm nghìn nhà kbác， nhưng cớ tim ra một cách bài trí riêng， thich hop vớt tinh riêng của minh．Nguròi đó sơ nhất là một bộ phòng kbách có bớn cải ghế bàoh clầa môt cái bàn thế nào
 cải bản，sau caí ghế，len vào giữa mọt cai buffet và một cái desserte ；mọt cái såp gụ kê giữa nhà，có kèm môt cîi tủ
báo Paris Magazine．Séduction，Sex Appeal，v．v．Rö̀i，muốn cho đủ bọ，mọt bưre ảnh phóng đai to bàng người thưre （to hơn càng hay）của chủ nhán，mặc do o đại trào thêu rồng phương，hay măc áo cò tây đừng，ngực đầ những mê đay．
Trong gian phòng lịch sy ấr，chú nhản co thè ngòi vắt véo trên ghế bành mà ngăm những đồ chơ trẻ con，những đồ． bà cô，gpinòm là đồ jcô，ư trong mọt vài cta ${ }_{i}$ tủ guy lông kính，rời quai mồm ra înà chề nhà người này nghèo，nhà ngườ kia khó． Nếu ta có một cái nhả bày biện cîrc kỳ sang trong như thê，thì ta có thê yét ớ ngoadi cưa mót cái bảng t \＆Vào xem tur do．Bảo tàng viện có đồ lạ và người lạ p． Thiếu súc rạt la thì nd̀n mưorn bà Bé Ty mơt con дáa ba chán ！

Ai đã may ở hiệu

## CH．MAU＇S tả́t đã

 biết tài cắt của CAI QÙY，A！chura biêt xin mò̀i lại

## La conpe CAI QUY <br> ex－coupeur chez CH．MAU＇S

Hơn 20 năm lăn lộn trong nghề lại
dược thực nghiệm rất lâu vê lỡi cắt Adam，
nay ra mở cửa hàng riêng xin dem hết cái sở đắc ra công hiến liệt qúy đồng
bào ura vân Âu－Phuc theo lới thời trang．


MỘT LƠP DẠY ĐỊA－ DƯ BANG TÀU BAY

I ĂN ĐÃU，hòm qua，một ông giáo sur về dịa dư dã đèm 25 cậu học trò lên tà̉u bay đêe giảng bài．Nhurng đây là ờ nước Hòa－Lan （Hollande）．
Trong churong trinh của họ sinh，người ta đả dự uịnh sê có lới học mới mè này，và từ ngày khal trường，ngườri ta có thè̀ đọc trên tấm biền treo trong lờp mấy chữ ：«Thứ hai，từ 10 dến 12 giờ ở trường bay：địa dư s．
Ông thượng thư dến khánh thành lớp họe này có nói mấy câu． Xong rời，chiéc phi cơ hai máy cắt cánh bay bồng lên trên không， trong có 25 câu hoo sinh．
Vî nước Hòa－lan không rông gì cho lăm，nên một buöí họe như vây é trong môt giờ thôi mà các cạu bé cũng đã trông thấy được một phằn lớn của toàn quốc rồi Sau toán nảy，đên lượt toán hoc sinh thứ nhì thi chiếc phí co bay lượn qua máy thành phố La Haye， Amsterdam，Rotterdam，chỗ sông Rhin chậ ra biền．các con đé phía bờ bề．．vàn vân，
－Lue tầu bay lên cao rồi，ông gíáo sur mới bắt đâlu giảng bài trước máy thu thanh nhó；còn học sinh thl đế máy vào tai nghe，và măt thì theo lờí chỉ dãan của thà nhin xuống ch $\delta$ nà nà lại nhìn xuống chờ kfa．Phl cơ lúc này bay là là gần đât．qua những chơ đạa điềm yê dịa dư xứ Hòa－lan，xong rờ lại lượn qua mấy tỉnh lớn đề xem dịa the̛，Cuốl cùng，sau khi theo mảu đất gláng vè̀ khoáng học rồi， phi cờ trớ vê trường bay，ớ đấy đấ có săn một chiếc xe hơi lớn đưa hoc trò về nhả．Bọn này đéu tỏ ý thỏa thích lắm．
Bay giö̀ đẽn lượt nừ học sinh từ 10 đến 12 tư̆＇．Trong dịp nà 1 ． các cồ đều bạn quần áo riêng của nước minh．
Người Hòa－lan xura nay đâ nò̀i danh là nól được nhiếu tiếng ngoai quốc．Nay lại theo phurong pháp trên kia thì rời đây dân họ $c^{\text {ć }}$ lê lại nôi tiêng là những tay giỏi địa dư hơn hết
（Paris Soir）
T．A．dịch

## LUTRN－THEP

Architectes
No 42，BORGNIS DESBORDES
－42，BORGNIS DESBORDES

## CON カU＇ÒNG HANH PHÉC

## Sự thăng bằng của thần－trí

（Tičp theo）
T Xeñ taip binh tri bàng cich tur k $k \hat{y}$ ann
Nén găp sir traii $\hat{y}$ ，nên tur nhù ：$=$ Bó là cii ruii nhô nhăt a，hay là a kbòng liể gil c ，hay là \＆rồi đìn sề vào đáy ？．Líc nào cũng giữ lãy sur binh lĩnh，giữ láy nụ cười．Nbưng hẻ muốn làm hại ta．sẽ không tháy ta chán nản thắt vọng，và sẽ pbục chí kiến quyét của la．
Tư nhấc rả̀ng ：ब Bát cí̛ ở cì nh nghịch nảo，ta cũ̃g lơi dụng mọi sur đê đi đễn kết quả bay p，hoặc nói luơn ：© Ta bình trí； ta đùng mọi sức ành hưởng đề plát trièn trong ngươi của ta str binh tĩh của thần trí；ta hoàn toàn kièm trị đươc than ta $\%$ ． Tưr kbắc tri tiè̀m giác sé tin theo và bảnh đọ̀ng theo lờ đơ．Đó vài tuàn Iễ，ta sē trở nên binh tri，thản nhién hoon trong các tur tương，các tinh com，caic ngón ngữ và các hành vi của ta．

Sự binh thàn khỏng̣ phải lả một đữc $\mathrm{t}_{\text {inh }}$（facalté），nhưng là sir tích trụ của nhièu dưre tính ta càn phà̀ plat trièn riêng và dần dî̀n．

1．）Chí liên－tiếp（continuité）làm cho ṃ̂i sur hành－đọ̀ng của tri não こó thề bền lẫ，và liè̉n tieêp．Muốn phát trièn ：phăi tập quen tinh，hễ bắt đî̀u lànu viẹec gì，thì lảm liên tiếp cho đến cing．Nhát định tập thề thao 10 phút，thì tạ́p cho đủ 10 phưt，đùng tạ̀ 9 ，mà cîng đừng 11 ．
2．）Tính cần thận（consrienciosité） làm cho hành vi ta theo düng phép， nhưng te ta đã định trước，hlợng bao giò̀ ra ngoài nhửng ngayèn tâc dã nlụ̣̂n tà nên theo．
3．）Thưr tư（ordre）：mỗi đồ wạ̀t－phài có môt chỗ riêng và phải lì̀m đúng trong thời khắc ây．Muớn làm việc gì，phàii có chương trinh nhất đinh，và phäi theo đóng chưong trinh đó từng ly．
4．）Tính kín đáo（secrétivité）：phải biết dấu kin tư tưởng，tinh càm，y định của minh．Bó là máy hãm của ciii mồm． 5．）Tính e dè（circonspection）：quá aọ thl có hại，sinh ra sọ sêt，ruit rít， không dám hành đợng ；nhưng rừa đọ̀ thì có logi，làm cho ta khòn；biết suy lườnğ，biếl đo đân，tất tròng thấy diều đảng làm，và sẽ làm một cích quả quyềt： 6．）Bữ tự quý（estime de soi）：khòng cî̀n biét thièn hạ xét ta thế nào，chỉ cớt ta có thề tur－quỳ là đủ．Khòng nèn đề cho lờ khen，lời che cúa ngươi làm nao núng dược ta．Tư nhủ ：« Ta hành đọng lúc nào cûng theo lương tâm，nèn ta bằng lòng ta，và có thề tự cao được $»$ ．
7．）Bức kiên－quyết（fermete）：lūc nào ta cû̃ng chừ ỳ dến nlững sur qayét định và mục đich của ta，và bao gior̀ cūng vững lòng theo đuồi đến cùng
8．）Lòng tân trọng（venceration）làm cho ta biết quí thuận và tùy nghi；bắt cứ ở trường họp nào cũng nhẵu nại，và lìm cách loyi dụug hoàn cảnh đê đat được y của minh，khơng bao giờ phẫn nọ̀ vò ich．
（Theo V．Pauchel）

## PHU NU＇và THE THAO

## Nhắc lại mộl làn cuối cung

Không có vị thuốc nào có thề làm trẻ đượe lại bằng sự tập luyện thề thao．．．

THÈ－THAO lả sức khỏe，là sụ là nhũng mòn thè－thao xa－xi của trẻ trung，là nhan sâc của dàn bá．Đó là mọl «chàn ly̆» mả tôi hết lòng mong cho đàn bả nước ta nhạ̀n hiềt lấy，vá fin theo mọ̀l cách hét lòng．

Cäi đời sônng chạm chap，nhàn hạ của dàn bá ngà！nay，nhất lả bạn gái ờ nơi thành thị，lại thém מhững còng viẹ̀c rièng càn dến sữc ôc nlrièu của bạn gäi tri thưc trong

cuôc đời càng ngày càng mỡi，sē khiến cho ngurời trong «phäi yếna． càng ngày cäng yếu hơn lèn．Son phần sē khỏng còn liểu lure mā māi đơi với sur làn hieo cûa than hinh．Hay chí có mọ！hiéu lure be ngod̀t lîa döi．Ngườt Täg dâ có mòt cãu ỳ ví：：l Nhūrng cä́ họp nôi dớis（des boites de mensonges）dè nöi dến nhîrng hòp son phân của đàn bà．Lảm thé nảo chống laí sir tai hại kia？Chi cỏ str luyèn lọ̣p than thè．
Vạy thi các ban gài，ta phäi ghi tấly dêtu quan trong ăy ：phải luyên tâp，phải Iuyền tập，phải luyện tậ！ Möl ngưởi ltriéu nữ ờ thời daí này phäi biél lãi dung cái phép ră：tốt ây dê tô đièm cho nhan säc minh． Täp thê－thao và ua vàn－döng d̀ noi khoaing．
Cà trong mùa rél cūng váy，càc ban nèn có mối ngày di bô dực chừng môt gì̛̛，ngoài lúc tạ，$p$ thě－ thao thưởng nhăt mồ buîi sáng． Đó là mọ̀ càch đồc nhât dè thay cho các phép oän－dông kháe nhur bơi löi，dánh vōng cäu，cheo nüi．
dàn bá mới Âu－chảu．

Các ban nèn có can－đảm dề gây nèn mṑt cái phong trào plu－nū thè－lhao trong nuớc．Cäi plong trào âty se dôi rởi duroce cả mọl quổc dân ủy－mị，châm chapp，yêu át lù trước dên giớ．Mà Iruơớc hếl， các ban là nhūrng ngurời dằu lièn dirợc hưởng sur ich lơi．
Ngrrời dàn bà tân tiến khòng có nhẽ gi dê cứ sống mâi nhur có nhé gi de cú sóng mát nhur
trước ；mọ̀t dời quá chin chán，dé dằ，khỏng củ đọng và quanh quã̀n trong viẹc bếp nưởc của gia－dinh．

Ban gái phải bát dầu từ nay đồi cách sinh hoat ngay di！Nhüng điều má các ban coì là mồ sur la khó theo sē thănh quen và sê tháy có hừng thú．

Sưr vặn－döng lạm lưu thơng huyếl mach vả nhuà̀n thá̛m văo than－thè sụr vui sông，läm cróo người ta có dáng diêu khỏe manh， tưoi trè，làm cho ta có cäi dep thure liẹu vả lảu bèn．
Người dàn bà là người muốn đep，tim hếl cách lốn phi vè，son phấn．＇vè̀ cąc phép sủa trị，thi khöng cön lỳ gi durọc hũ̃ng hà với mòt phèp thăn hiẹh nhất，manht mẽ nhất，và thòng dụng nhất ：thề－ thao．
vä the－thao con cho chung ta droçc lurờng moेt sur quy̆ bàu nūa ： sürc khöe．Khong có sürc khỏe thi ouòc dứi cūà chừng la Khöng durơc sáng làng vui luroi，má lai chàn nản，buồn rầu．

C．D．

## Müa rél nám nay



## NHAN SĂC

Nöi đến một ngurời dàn bà，người Pháp có những tiếng jolie，belle， charmante．Jolié có lé phải dich là kháu，là xinh xân ：belle là dẹp． còn charmante là mỹ lệ có duyên． Vi，đới với con măt chăm chú， ngurời dàn ba có the xinh．kháu má không dẹp．có thê dẹp mà không mỹ lệ hữu duyèn．

Có thir nhan sâc lộng lǎy，có thứ nhan sâc u tràm，có thứ dẹp vui vé nhanh nhẹn，có thứ dẹp yèn lang nghièm trang．Nhurng cai dẹp quí nhất là vè dẹp thông minh，có tinh cach rièng hoạc đâm duối，hoặc cao qui，khiến người ta yêu mên không những vê rự rỡ bé ngoài，má còn doán thâł va kinh trọng những vẻ dep àn sau vé dep．

## ค

Những người ngoaii sur xinh dẹp ra kibỏng cón vẻ chi khác，người ta gọi là ngurà̀i có thứ nhan sâc vờnghīa lỳ．Thé thi，thà klion tó có nlaan sàc mà có duyèn thàm con hơn．

Người dàn bà lam dảng klỏng phải là một thới dởm bao giờ． Phô mhững vè dẹp，vé ura nhin ra， chinh là giừ gia trị của minh và đó là giữ lế－qhećp với ngưỡi khac．Ta tròng thăy bong hoa tưở，mảu trơơi dẹp，mọt cảnh sán lạn ta khòng vui lòng saó？C．D．

Hal thư hàng may complet rất dẹp mép có chư thêu
A以IATM纪－UEDDETII正 các hàng may pardessus hay raglan
TWARDEN－MONTAGNAC－SHETLAND
Các ngài lich sự，sảnh may măç diều yêu dùng các hàng kề trên．Xin hơi ờ thọ may của ngài，các bàng ây dề so sảnh tớt đẹp và giá phải chãng của nó

Marchand de fissus
3，phen seurler－HAxot

等Ló $i$ dàn bà

Dầu ơ thởi đại nào，hôn nhản cūng là viẹ̀c rắt tôt，rất hay－nêu khỏng hẩn là việc Iởn nhảt．Đó lá một cách giao ưởc thiết thực và bền chặt đê giữ vững long thuy chung của ngırớri ta．

Hai người，một bên gái，một bẻn trai，từ trước chẳng quen biết nhau，một ngảy kia kết hơp lại và hẹn ơ vớri nhau cho dến chểt．Tăt phải yêu nhau lăm mới tính đên cải viẹ̀c trươnng cửu tới bạ́c náy．

Nhưng thơi đới nào có dung nhur thé？

Lấy nhau vi ưa nhau，điền đó đã hẩn rời．Nhurng thiét turởng thế cūng chura đủ．U＇a nhau，nghīa là cùng ura dảng điệu，vé nguớri，đới với nhau củng có một thử tỉnh mộ mến． Song ở＂đới biết bao ngưới ura nhau đáy mả nảo có yéu nhau ？Trái lại，ta thướng thây nhiều đỏi về hinh dáng nhan säc bè̉ ngoài khōng được đüng với điêu nguyện ước của minh mả vẫn yêu nhau dàm thẳm．

Bạn gái truyện trô với nhau thường ngô cho nhau biết rẫng minh ura những ngi̛ơớ thế này，nhurng rôi sau khi lấy chờng，ta vẫn thã́y họ yèn sống được vớf＇người đia vị và tri thực ktác hần．Đán òng cuung vạ̀y．Ho chil khen ngơi có một hạng nhân＇sấ rieng theo quan nię cuc ho ： hoạc ngươoi mảnh khánh，hoăc người cao mả dản dởi，hoạc ngưới bé nhở dịu dáng．Vạy mà họ cũng sån ${ }^{1}$ long kết duyên với ngườri đản bâ khảc hẳn với người trởg ly trơong．

Bời vi nhưrng diều bề ngoài không quan hẹ̣ lảm．Quan hẹ chi là bợi ở tảm tinh．Muốn sổng với nhau nbách nièn giai lãou thi ngurới bạn lựa cưa ta phải có nhưrng dực tính này ： phải có lòng tơّt và cần nhãt phảilhết lông ；hai đực tinh ãy đú làm ta quên nhưrng tặt xău nhó．Nhan sâc，binh dàng turơi tré ngày một kêm dãn， nhurng tàm tính tốt dep－ thứ nhan sảc cuia löng ngurới －môi ngáy một tâng lên mầ．
 nay, lang Kenderes nurớc Hongrie va đâ traí qua một thồn vât và khì còn trè.,
sau môt hòi ngầ ngaii theo hoctruròng đại học Vienne, bà đỡn Paris và xin theo hoge trong daii hop durùng Sorbonne. Nhưng đến năm mười chín tuời, bà dem tơng yêo môt thiếa nièn trac tuòi bì yá nhät quyét láy chaing ta mâe dâu syr ngãn cúm củs cha mẹ. Song thàn bà liền kloong gứi tièn hoc sang Paris cho bà nưa : Foeldes phäi tim viẹc kiêm inn.
Bà ở Paris ba năm làm nhữuẹ công
 cho ntựng ngườithy càc nược đến tim viec ơ kinhtr rthannh.
Hời ấy chinh lâ hồi bá lerym lắt các

Cuờe kêt duyèn áy khòng duruc bền. thà từ giã ngurini ctiöng thiéa mien cùa bà thi- Ir' we Hongrie val sang Egyptr, tim đưqe mōt viṭclelan thư hý trang tōa lanh sy Hongrie ơ ab. Brove it lân lai trồ vê, nước. Foeldes ly =dị hain vóri chù̀ng cü dè két duyên vö́ mòt người khice. Cuọe nhàn đuyên nảy ₹ đựng đîn slâu bền hoon.
Xgay từ nām mưới síu tuö̀i, ba Foeldes đä bàt dâu viét siech ví ciech diay bön năm đâ đurge mơt giải thưửng văn chương \& Hongrie.
Cuốn tiêu thuyât chiém giaỉ quốc tê năm nay cưa bâ, thoat mini xem míy trang dâu, ngưởi ta không khiỏi ngac nhiền. Người ta dơi nhiên eai hay hoon of một tác phầm đũ thâng đurơc ban nliè̀u tác phầm khatc của mirới hat nườe dor cuôc thi. «La rue du Chat-qui-pêche» gîn nhur khờng có nhưung đạc đị̂èm nó fàm cho môt cuốn sích thành có giá tri : ntữong dạc đî̀m tiy là những hinh anh
 cấu chững chace, tâm ly̆ phàn tich một cách tinh từ̛̀ng.

Cosan tipe theyat Iyydy is mes truyed
 fím eili : troveta or môs mach đi tirainn dín cuabi, Huing kren khice, th kbong cat




 thành hiẹu.
Tuy the, हैu truy? utựg eat hay dâng khen và eó Fé eii

 mơt giong môe mac, ngdy tha : ciii ngay ther cis moth co be thang thato hei hai tho ta nghe những truyẹn cũ cùa minh - đó là dic dêm hay nhít trong tièn thoyét cuis ba Foeldes. Trong truyẹn có uhiều chỗ khơng đīng sur thure khii tì đến cình dừi Plaris. Thứ tô ra râng do khờng plài fà mốt cuôn saich tư thaf̂t câi đời của $t^{\text {äc }}$ già, không giơng nhur phî̀n nhiều tièu thayêt hay; đó là mờ truyện sâp đăt theo trit trưng-turyng. Bời thé, cill giong ngay tho kia kliong plail lis giong ngay tho liồn nhiên, nhưug là lới ngày tha hữu y của nglete-thuăt.
a ba llue du Ghat-qui-pectre s co thê
 nước ngoadi. Truyẹn thé̛ này: Sau hā̀ ${ }^{i}$ đai chiến it làu, mợt ngurời thy ỡ Budapest tên là Jules Barabas vi sinh kễ quẫn bich plảa dem ci nhà sang làm in ür Paris, Gia-dinh nhà Barabas có môt vg và ba con : một trai vá hai gaî, từ 12 đến 7 tuầ. Câu truyện tâ câi tinh cânh của ba đưa trừ à trong mướ lam näm trờ, tị̛ nŭm 1920 đễn nā́m 1935.
(Theo báo Les Annales)


BŨA ĂN TẠI NUỨC ANH
D rợi dây là bäng kè unĭrng thức e̛n trong mờl tuần tê cûa mòt gîa dinh Hurửag bên nurưc Anh. Đern so xanh với bưra un cuiar nqưở mình, tuy nqưứi gìau nî̃a, thât khác nhau xa, chứ chura nói dến bî̃a àn cüa ngrừí annam nghêo. îa an tót nhát của mp̂t gia đinh burc trung phải có nhưrng gi ?
Hị̂i y học tại Auh viřa mới xuăt bản mò̀t cuốn sách nói vè càch làm bép trong có trá lời về câu hôi trên
Trong sâch đó, sức nóng cần cho người và ciic chăt bò đều đà đòi ra nhừng món àn ràt ngon.
Trong mọ̀t ngày, môt người thường phài càn đèn tù̀ 3.000 đên 4.000 calories (1). Dưới này là nbựng bữa àn (menu) dư đinh trong môt tuăn lẻ :
Chủ̉ nhạt : thịt filet, bánh, hoa quá xừ Yorkshire, rau, khoai, bánh bồt gạo, fromage, bành rừa, raul sông, bảnh mi.

Thưr haì: thịt nguọi, rau sóng, khoai, bánh, hoa quá, fromage, bánh biscuit, bánh mì và sữra.
Thứ $b a$ : pâté de campagne, carotte, súp đạu, bânh mi, fromage.

Thur (tr: bánh ngô, tio Bonne-femme,

O. D. H. Phi. - Nhá báo vẫnreó lé
 í̛̛ tiép.
o. D. V. L. Néa ong yêa tha xin cứ

Co L. Th. Hanoof - Cảa bà Colelle. nî sï Phaip.
Ong V. và S. (Haidirong). - Càm on nhựng lời khen. Không thề đäng dirace.
chío (nhur thư ba), fromage.
-Thừ nuàm: lòng súc vật với hành khoai, plum-pudding (môt thứ binh). cơm nău lới Impératrice, binh mì, sura. Thîr säll : thijt băm, căn, khoaì, cai bề (hareng) nượng, binh mi, sựa.
Thur bayy; fromage phët vào bảnh mi, pudding, bánh ngot, chocolat.

Theo daly thil giá hai bưra an trong một ngày của một gia đinh 5 người (bó, mẹ và ba con, từ 6 đĕ́n 14 tuò̀i) bhông quì 5 shilling, 10 to pence (ḍ̣̂ hai đông bạc ta).

Nhưng hội Y họ đã cho rằng bốn shilling 10 pence ( $đ \widehat{̣}$ đŏng ruỡi ta) cūng đủ lâm rò̀i.

## (Netos chronde-Londres)

1-) Giloric : síre nóng ciln đè đun m0t grarame nrớc nóng lèn mệt do

[^1]
## linh tinh ngưới ta

## MUÖN CHÜA KHÓ1

 BẸNH BUÖN PHIEN chữa khī̀ bêah siù

 thay dói जhin bo than kinh
Mởi mìn có môt ành hưưng rù̀ng.
Míu sanh bay tim clữa kitoì bênlín nlữe diu.
Maơn chữa cho mát nguruí elowing vaing quin đường nền thàp ảnh sing đò đè làm cho máu chay chịim lait.
Hiou vang, xanh wà lam co thè chữa kচṑ đurece bêchi dau da day.
Nhưng nễo khi nào minh tháy cláa ninn buờn phiù̀n thì nèn 'thâp ngon đėa màu xanh, ta sõ thãy vui vè ngay.
Briy la lớr bacesî Spitler nöi thé.
Xem nhur vîly, ta cî̀n phîii đế; dến màu vối trong nhà cửa. Thường tháy ntuéa nhà hộ sinh liay bệh viẹn la chō čàn nghîi ngovi, mà lai quét vôí màu đỏ rât khờng hopp.

## (Paris Soir)

## Chúng ta không bièt ngú!

$M^{00 \mathrm{~T}}$ số cảc nhả bảc học nước \#ức đang nghiên cứu rát tường tận về vấn-đè ngủ của ngưới đời.

Các nhả bác học đó đều đồng thanh mả nói răng không có ai biết ngủ cho phái cách cá. Bi ngủ và day đúng giỡ đã đjunh đà một sur mất thi giờ và khồng ich lợi gi.
Theo ỳ kiến các bàc sī, ta nên chia ngày ra làm từng quãng đễu uhau, và ngủ trong hai giớ cách quãng nọ sang quāng kia. Cừ 6 giờ thừr, ta lại phải đi ugủ và dạ̀y 2 giớ sau.
Theo nhur thế chủng ta sẽ thấy khoan khoải và dê chju hơn là đi ngú một lủc liền báy, tám giớ.

Có lê đó là cách ngú của ngưới ta sau này chảng?
(Paris Soir)

## -

## NU'Ơ'C UỐNG

NƯ̛̛C chùng ta vî̃n dung vảo viẹ̉c ân uông hằng ngay có trong sach khòng ? Theo cich thư rait gian-dị sau dìy chüng ta sé fō :

- Múc môt cóc nưỡc chủng ta có $\dot{y}$ nghì ngù ây và cho vào đáy mốt thia nhá dường bott, rò̀i phovi ra mät trời chùng ba, bứn ngay.

Nễu nưỡe có ví trùng, vi trùng sê sinh $\sin$ 号 trèn măt đirùng lâng dirơoi đáy cóc, vì nưrớc trông sế tràng lờ lờ như có sữa Nhưng nếa thưr nhur trìn mì nử̛̛c vân trong như lưe mói múc vào rớc, ây It nır̛̛̛c tờ, ta có thề uống khồng nghi ngai gì ca..
(Ittustré du P.J.)


## Quà tríng

TRUU'̛́C KIIA, trứng đuợc coi là một món ăn bồ hon hết thày. Trái lại gần đây người ta lại bài xích trựng kịch liệt, và con phao lên rằng đó là một thừ đồ ăn độc là khác nữa.
Sao lại có những sur nhận xét trải ngược nhau như vặ ?
Ta phải đề ỳ xem xét đến quá trứng. Nểu là quả trừng tượi của một con gà lành mạnh mới dẻ thi hằn là một món ǎn bồ hơn hết. Nhưng nếu là trừng cū đã hơi ung thi phải bỏ di không dùng được, vì ăn vảo rât độc.

Với thời tiết chưrng 17, 18 độ thii trứng nờ dượce 6,7 ngày là cū rồi, má thời tiết chừng 28,30 đọ thi chỉ đến ngáy thứ hai hay thử ba đã là cũ; nhưng nếu ự̛̛p vào một binh nươoc đá thi có thề trữ "được tới hai tháng mà vẫn tươi như trựng mới nớ.

Một quả trững thật turơi thi không có thức ăn gì bò hoon hết. Lòng đỏ trừng có $22 \%$ mỡ rât tinh khiết và dễ tiêu hóa. Phàn chất ra, người ta còn thấy trong trư̛ng có rất -nhiều chất lân (phosphore), săt, muối, vôi cùng hết thảy các nguyên chất cần dùng đề bồi bờ cho các bọ̣ phận của thân thề ta.

Sau hết, trong trững có raŕt nhiều chẩt tươi (vitamine) lả một chất trừ bệnh phü rắt hiệu nghiẹ̀m.

Song những ngư̛̛i có bệnh sau
này phải nên düng it trừng: bẹnh
đau gan, bệnh lờ và những bệnh đau ruột già.

Dr. M. L.
(Journal de la femme)

## Cái hại cùa

sur đòt lò


un sau nay:

- Mẹ ngư gât đánh rơi con xuống lưra surời. - Theo tue ờ nhà qué,buò̀ng gäi dê phải dớt lữa sưởi ngagịcanh giường sän phu. Säng büa ngayêcanh rừng âm con ng̀̀̀i dira vào thì̀nh giurừng canh đống than hồng.. Khồng hiêu sao bò̀ng rù̀ rac chàn Không hécu sơ đíra bé vào đóng lị̛a.. tag, buòng rờ ár thí Truà̀ng có mán



## huọm lạ̀t



## Newton và con

chó Diamant

 đang mài căm
ở trong buồng dê cuit $\begin{gathered}\text { trong buòng } \\ \text { theo auôi sur nghien }\end{gathered}$ cị̛u của ông băt đẫu
đã từ bao nhiéu năm.
 ông biêt có ng rười muốn mờri òng đi có viéc càn. OOng bỏ ngay. công viẹc, vôi vàng đi đe̛ñ nỗi lưc đông cirra queti không cho con chó Diamant ra, mà ngen đén nến cūng chàng kip tât.
Durece dọ̀ 15 phút, con chó kbông thăy chủ vè, môt minh đ̛̀ trong buṑng đàm chán. Dầu tiền nó sủa lèn như muốn goi ai mà chầng thăy. Cửa nẻo tại đỏnğ kín, nó tiom khơng thãy lôi ra. Nó bèn nhảy lền ghé cìa chủ̉ và từ ghế nhảy leñ bân ngửi những quyèn vở đề bừa băi. Diamant
aưong tinh aương đinh xuống thì, vô lìhh, nó làm đô chič̌c đèn nến. Các giáy mí của ông Newton bùng chay. Sr quai, Diamant thhay vợ̂ xuoúng một xó và kéa rông lên.
Yừa lưc ảy, ông Newtón đ̛ đâu vẽ, thây vạy, vọi tùm hét cách tát lữa $d i$, nhưng đã quá muộn : cíc gliáy má bi chayy cì. Ong ngòi trà̀m ngam, not muth nünh : a Thờ thế là cơog phua bao nhiến năm gång sức thưrc đêm, nay bị tan tảnh ra tro trong máy phút. .
Trong khi ây thi con Diamant ngòi ran fo một góc nhà Biét ngay Diamant là thủ pham, ông trán tinh lại và nói bàng mệt giong đầ vè càm-động : ©a ! Diamant,máy không biêt mảy làm hại tao đĕn thế nàoo. Thér là nhờ ờ lòng quảng đại và sur binh tīnh của ông Newton trong môt caii trường byp đäng giận nhur vày mà con chó ông không bị bành ha.
nhurng me chồng thị thi nhắt quyêt (A) bảo con dâu ngủ gàl oó ỳ giêl! con". khỏng biút của ngurờit ta. Đôt lữa đề sur̛̛̀ trong mùa rett phâi đớt trong lò sutưi rièng, có ơng thông hơi, hay phìi aớt trong chơ khoàng đãng, mơi khòng có sur nguy hî̀m, vî lửa surời sinht ra một thù hooi (oxyde de carbone) rát đọc, có
 trong một gian baöng kín mà lai đớt lồ surzi thi räl nguy cho tioh mènh.
ừ nhà̀ qué, gian phòng ngū cưa ngurờ đàn bà đè đã bit kin vi cai tuc có y luruc là kièng gio. Trong môt gian phòng nhur thé mì đớt tò surùi, thi lìm
 bi choâng đĩa vì có klii ngắ di nữ.
Thi Truing dânt rovi cont cĩng vi cur z. Toy co tai nan xiy ria, gia nhin cùa 4i. cüng nín mưng rìng thi dã may


Xem vậy ta đũ rõ những đức tinh của nhá toản họe đại danh cao quí đến bực nào.

Phan Tất Mỹ thoạt

## Tỉnh ô-tô

CHil ơ bên Mỹ mợi cón những truyện lạ như truyẹn sâp kê sau đây.
$\dot{0}$ Claveland (U.S.A.) dàn cur khòng quả ${ }_{5}{ }^{\text {o }} 290.56$ 亿 ngrừi, mà có tát cà 294.504 chicié $0-10$, tính trung binh mõii người dàn có Loon một cliî́c oj-tó. ©̛ đáy thi hản khòng cón nhữg nan 0 -tô chẹt chết người như ở bên minhb, vil kbòng còn ai đí bộ nữa.

## Môn túc-cầu vôn

ỏ nước Tàu


Lim giây, in sách yà nhiều việc hay khác rôn nưư Tàu bày ra rướe, cho chi môn đáa bancuang gôc ó sứ áy
Theo sy tim tòi củakhoa học, thi ra môn túccần đã cóv̉ nưức Tàu thé-kỷ thưư 3
 Thiên-chúáa giaing sinb, và đã lâ môn thèthao nhà binh. Nhung eách choi lúc đó hơi rực rời : có những 70 hîeu đêe đá ban vào cửa bên đich. Bọi ban nào thahng, đươe thường hoa quà và rưpu. Ngurời ta cūng treo gỉỉi những a $c$ cup, bàng bạc. Có đièn này rál đặc såc là thù-quân của đọi ban thua phải bi sì̛ trự̛ng, hoạc bị ăng nhục nhiều cách.

Cüng may mà thòri nay đã khác xura!

## L.Q. Thanh dich

(Le Var)
 giốt vi trùng nhậy nhắt.
Lúc đi thi, ông gíám khảo hỏi:

- Anh làm thể nào giét chét aurợ những vi trüng trong mọt miếng thịt? Cạu học sinh thura

- Tôi luọ̀c miêng thịt.
— Hãy kề mọt thí dụ.
- Môt con chó dại.
- Một con chó dại sao 9
- Tơi luộc con cbó dại ây. Khi thìt chó chín, tớ ăn chàng còn lo ngai gì nưa.
Thê lả hết câu « truyện vàng $n$, truyẹn một anh da ràng.
(Almanach Vermol) Vàn-An thuọ̣t


## Bưe thư gưi cho thi-s



TRUNG đöng giáy má cảa nhà thi-sī Dớc Emmanuel khi chết đê lại, ngưui ta tháy bừre

thur sau này

«Kinh gưi cho thi-sĩ Geibeh, Thura ngài,
Mäi tạ̀n hôm nay chúng tòi mơi doc thuọ̀c löng bài tho a Fruklingshoflnung o cūa ngài. Cách dày mọt tuằn lễ, năm dứa chning tôi bị phat, và hai đứa bị đơn ví khòng thuốc. Có lē khí ngài viếl thơ ấy, ngài có dè dảa.
1 hà̀ly giáo chưng tôi bảo bài tho ăy hay lừm. Nhurrg còn biếl bao ntiè̀áa bài tho hay khác, chả nhê chủng tôí phải học thuộc lòng hét 'cả ? Cho nén chúng tối xin ngài một diền: ngäi dürng làm tho nữa.
Lai còn cái cảch chúng tôi phài ăge tî̀n sử, với ngày sinh, ngàg chếl cuia các thi sĩ. May cho chúng tôi, ngdì hãy cỏn sớng. Bởi vạ̛y, chúng lồ cùr trời khẫn phật cho ngài sông rō thね! tàu, hay it ra cūng tời khi chüng tố không cỏn ̛̛̉ nhà truč̛̀ng nū̃a.

Thay mặt anh em tôi xin cung kink ky่ tên

Karl Dechmana
ủ lợp nhi, Gropelgrube sô 27 . (Almanach Vermot)Vî̀-AN dick

## Sách mởi xuât-bàn và

## 3 thứ sách đã in tron bộ

Thạ̀p-bảt-thiêu-lâm Đai-Kiém-hiêp - Là bộ Kiếm-hiệp hay nhât, khring huyền hoặc, dều căn cư vè khoa-học hiện laii. Có dû̀ hinh vé đê dẹg cấ môn vō và binh khi cùng cả thuàt phi hành, luyên kiểm, cäch chế rựü mả hồn v. v. Do Sơn-Nhân dịch thuật đũ cỏ số $\mathbf{3}$ (só $\mathbf{1}$ già đặc biệt $\mathbf{1}$ Xu 18 trang lờn)
 tàm-tŷ, hùng-träng vô cừng, có 2 h hình vê, dày 380 trang lớn, bia dẹp. Tû́ 2.) Vaa bà Triẹ̀u-àu đánh Tâu Siêu soan, Giá 0 p. 80

224 trang lơn, bia depp. Già 0 p. 50 (Tû- Sièu soann)
 hays IDùysio trang lớn, bia đép. Giá $1 p .50$. Có nhiêu Iranh dê (Tric-Khé dich) Mua buón, mua lę, tho, mandat dê cho nhà xuăt bän như san đôly Nhàt-Nam-Thư-Q_án, 102 Hàng Gai,-'Hanoi

# GÓP Y'KIEN VÊ ANH-SANG 

## Của ông Bō-Quyên

CAC òng dinh gày dưng một hội bài trừ các nhà lụp xupp. Ý kién ăy, tòi rât hoan nghênlı vì tôi tin sự thực hiện của nó nhờ những nhà báo nhur tác ỏng.

Làn này thanh nièn mơơi đóp sức lại đê làm việc dược. Nếu nó Khỏng là một sự mở đầu các cuộc cải cách xā-hội, nó cūng là lần đầu đề thực hành những cuọ̣e cải cảch có ảnh hưởng. Tôi mong thê. Nhưng châc cíc òng cūng đã đòng ý với tòi rằng còng việc này khó tàm lấm.

Theo ý tôi, bài trừ những nhà hàng tời ở tỉnh và ở thỏn quê, khòng thè nào cùng làm theo một cách nhur nhau durợc. Ở thòn quê, một cái nhà kiều mới, sáng sủa, sạch sē, văn chura có lợi cho người ở một tí gì vê sinh, nếu dầu còng nhả áy còn một cái rãnh, một cái ngō lây lội của làng. Nó cūng vẫn chưa có lợi gì, nếu nhựng người chui dươ̛i mái nó vẫn còn phải đồ rác, phóng uế và rửa rau, vo gạo trong cùng một cái hồ của làng... Cho nên, thà quí sức về đề chỉ dồi mới một làng thòi, còn hơn là chia sức ra đồi mới từng nhà một rải rác trong từng làng một.
Thế nghĩa là ở thôn quê, mục dich liội không nên bó buộc trong vòng nhà riêng một, mà phải lan rộng tởi một xóm, một làng. Còn ờ tinh, cong việc làm sê có thê nhur ýcác ông dịnh. Tôi xin thêm vào đáy măy ý kiên sau này cho rō ràng công việc làm của hội, mong ông còng bố đê các độc giả̉ cùng biêt.
Mục dích hời : bài trừ các nlıà hang tới ở tỉnh và ở thôn quê.

Công việc sē thurc hȧnh của hội

## a) Ở TỉNH $^{\text {an }}$

1.) Điêu tra xem nhựng nhà nào ở dòng người quá (có nhà tới hơn trăın người ợ), yêu cầu các nhà chức trách can thiệp vào.
2.) Những nhà nào tồi tẹ̀ quá, xin thành phớ băt phá đi không được cho người ở nữa.
3.) Đồng thời hội bỏ tiền ra hoặc ở trong tỉnh, hoặc ở ngoaii ó dề làm nhà cho thuê rẻ tiền. Tiền

# VÊ VIỆC LÂP HộI ~ÃNH SÁNG . CÓ NHIÈU BẠN NHIỆT THÀNH DỰ ĐINH LÂP MỘT CUỘC HỘI HỌP DÊ THẢO DIẼU LẸ VÀ XIN PHÉP. KHI NÀO HỌP VÀ HỌP Ớ BÀU, NHỨNG NGƯỠI ĐỨNG MỜI SÊ CÓ Lờt CÔNG BÓ TRÊN CÁC BÁo. RẮ CÓ HY VỌNG HỘI THÀNH LẬ. 

Hòm nuào họp xin các bạn hường ừng đến cho đông dê tỏ lỏng náo nức đối với một còng cuọ̀c ich chung. Nhăt là các chị em về phái phụ nûr, lúc này là lúc cảc bạn có dịp dê tỏ ra râng các bạn dä \& quả quyếl bước qua ngurỡng cửa gia-dinh làm caic cóng việc xã-hôi s. Cöng việc $c^{u} a$ chị em vurgl ra nyoaii nhürng cuọ̀c chơ phiên. Chị em dă mạnh bạo hơn chút nūra, và dâ muốn dúng tay vào « những công cuọc gày dịrng 刃. "Xā họi sè durợc hưởng nhîrng lấm lỏng vi kỷ bấy lâu ần núp trong gia-dinh».

Khi hệi thành lạ̀p rồi, giüp dào công việc chung, Ngày Nay vẩn dành riêng một trang dè làm việc tuyên truyền cho hội, dê hội däng nhūrng là̛i thöng cảo và dề các bạn xa gằn có chô bàn luạ̀n trao dồi ý kië́n nhur hiẹn nay.

Những nhà ở vùng Quảng Ngăi, Sơng Cău cỏ một kiển trúc dặc biêt khöng giống kiến lrúc ở càc nơi khảc. Xin cảc bạn ở vủng đó gữ̛ं bài về cho biếl rō những cäi đăc biẹ̣l ấy.
 ban chịu khó dqì: chúng tói sē làn lurgt theo thúr tur đăng dần. Xîn cảc bạn viết một cảch ván lât, miển đủ ý, dê khỏi mắl nhiều chổ.

Ngày Nay
thuê áy sē cứ thu về đề làm uhà chổ khác.
4.) Tìm cách khuyến khich các nhà mớri làm có mȳ-thuật và hợp vê-sinh, vừa dê giúp cho thành phố có vẻ inỹ quaß, vừa dè diu dât con mát thvỡng thức mȳthuật, kiếr trúc của dân chủng. $5^{\circ}$ ) Họ̀i dứng bảo līnlı cho những ngưởi có đả́t mà muốn vay tiên lím nhà (theo những diễu kiện của họii).
6.) Hội sẽ lập đài kỷ niệm khác tên những người già nào khi chết đi mà quyên cho hội hoặe nhà hoặc tiền, hoặc đăt. Đài áy lạ̀p ở khu nhà của hội.

Và tát nhiền là phải nghĩ các kiều nhà cùng là có các thợ tinh xảo.

## b) $\dot{G} T H O \hat{N} Q U \hat{E}$ <br> 1.) Phải có những bản vẽ kiêu

riêng, kièu nhà thành từng khu, từng làng, từng huyệ̀n. Trong những bản vê áy không những phải có các kiều nhà mới, cón phải có cảc dường đi sạch sẽ, phải có óng lọc nước, phài có nhà về sioh còng eọ̀ng, có chỗ chơi cho trẻ con, v. v..
2.) Phải xin wới các nhà đương chức giủp sữ © đề băt đầu họ̀i làm ngay trong mỡi hàng phủ mọ̀t làng theo kiến trúc mới đề làm mẫu cho các nơi khác nức lòng đời wới.
3) Khi thành rồi, dật cho làng áy một tên mới.
4.) Rồi lăy ngày khảnh thành làm kỷ niẹ̀m, tò chức những cuộc chơoi thăm vùng ăy, và các trò vui cho dàn quê các nơi khác đến xem. Rồi các báo chụp ảnh nhựng nơi áy mả truyèn bá cho rộng chủ nghīa.

Và đại khái làm các việc tuyên truyèn như: diễn thuyêt, in sách cô dộng, in quảng cáo vâ in các kiều nhà mỡi cho những người muốn làm uhà,

Những còng cuộc cùng mọ̀t tỉnh cách như vạy ở các nước Âu-My khòng thiếu. Vả lại ta còn cà̀n di lả́t chướ̛c đâu hơn là bảt chước nước Pháp, cái nước từ muôn dậm tới đây, chỉ cốt làm gương mẫu cho ta theo.

## Đỗ-Quyèn (Haiphong)

## Của ông Vū-văn-Biềm

$\mathbf{N}^{\text {A }}$Y nếu hội "Ánh Sáng » thành lập, tôi sẽ xin tạ̀n tâm giúp hội về những việc kê dưới đây :
1.) Xin đứng lập một chi nhánh ở Bắc-sơn dê giữ việc tuyên truyẽn cho hội trong ba huyện dưới đây đều thuộc quyèn đại lý Phớ-birli-gia : Bâc-sơn, Binh-gia và Bẳng-mạc.
2.) Đưng xin phép mở cuộc lạc quyèn trong ba huyện đó dề lấy tièn giúp hội về việc thực hành.

Vū-văn-Biềm (Phơ-binh-gia)
(Cón nū̃a)

# tion igat tuvit 



Diên cười :

- Anlı lại biết xem cả tướng chàn nữa kia à ?
Bỗng nàng ngừng bặt, chau mày nhiin chăm chú; trong coo có dê một cái rồ rách dưng một bát cơm dây nén chặt và măy quà cà héo đen, bữa ăn của người đàn bà đang băt cua dưới ruộng. Thoáng trong một giây nàng nhớ dén những bữa cơm khoai nàng phải ăn cho khỏi chết đói, hòi cha mẹ nàng mới mất. Nà ng ngầm nghî: tưr bắy dến nay minh khòng nghèo nựa là chi nhờ ở cái sắc đẹp, song cái sắc dẹp một ngày kia sẽ tàn. Nàng vội xua duòi ngay cái y tưởng dó, cái ý tưởng ngờ vực mà lân đău tiên, từ hòm về với Hiẹp, nàng mỡi thăy vut qua trong ${ }^{\mathrm{oc}}$ - Cái gi thé, minh?

Diên tươi cười dáp

- Khòng.... Anh xem tướng thế mà dúng đăy. Em khōng bao giờ phải khồ sở, nếu...

Nàng sỏ chân vào giầy, ngửng lèn và càm tay chồng kẻo dạy :
-... Nếu anh cứ māi māi yêu em nhur thé này.
Qua khỏi máy khu ruộng, hai người lại lên ngưa. Đi được mọ̀t quãng, Diên hơi chō̃ng: -Sắp đên chưa? Em mẹt quá roir nghe :

- Sảp dến nơi

Trèo qua mọ̀t cái đèo, hai ngurời thả ngựa choăn cỏ, rồi tháo túi dưng các thức ăn. Dièn ngả nón sửa lại mái tóc và lâng tai

- Róc rách có tiếng suôi chây đàu đây mà nhin mãi không tháy.
Hiẹ̀p sách túi dồ ăn bảo Diên:
- Thôi, ta ra suối rưa mặt rồi ăn cơm.
Đén nơi, Hiệp chọn mọ̀t chõ̃ có báng cày bên bờ suồi và: rải trèn cỏ môt tám vải trâng trong lúc Diên ra suối vốc nưởc rửa mặt. - Nurớc lạnh buốt cả tay, minh

Hiệp nhin ra nói đùa :

- Và trỏi cả phấn.

Dièn tháo giầy lọ̀i xuốrg sươi.
Nàng cúi nhin nước gợn bọt và

vân cát bên cồ chàn, rồi đứng yên đợi cát lắng dần dần, bàn chân nàng lại lộ rõ ra dưới làn nước trở lạ trong. Mọ̀t con càocào xòe cánh xanh đỏ bay dến bám vào áo Diên. Nàng vồ lấy và bắt chướe hồi còn nhỏ cầm hai càng con cào-cào giơo lên và hát nghéu ngao:

## Cào cào giã gạo cho nhanh.

Tao may áo đỏ ḋo xanh cho máy?
Nàng sân cao hai ống quăn, lội ra giữa giòng nước suối, quay lại hỏi Hiệp :

- (') chỗ này hay có người qua lai khòng?
—Khòng có ai đâu, tha hò. Đê tôi nhắm mắt lại cho minh khỏi thẹn.

Bổng có tiểng ngựa hí và tiếng
sọt soạt trong lá cây, Hiẹp hỏi :

- Ai đấy ?

Có tiêng hỏi lại :

- Ai dăy ?

Dièn luống cuống kèu:

- Chết !.. Ai như anh Thái.

Nàng vội quay trở lên bờ, nhưng khòng kịp. Thái dã đến' nơi và dừng ngưa bên suối. Chàng cớ giữ vẻ tự nhièn, nói với Diên :

- Chị đừng ra quá. Ờ dây có cái vị̛ç xàu lăm.
Diên vần dưng yèn dưới suới dáp lại:
- Chỗ nào ở vùng này, anb cũng thuộc cà ?
- Nhất là chỗ này. Vi mưa hè tòi vẫn tâm ở dây luòn.
Diên dăm dăm nhì Tháa ${ }^{i}$ ngời trên minh ngụa ; không biết tại sao lúc đớ, nàng thấy Thái giông mọ̣t tinh nhân cũ của nùng, một tinh nhân đã vì quá yêu nàng mà ti̛r-từ ba năm tríréc đây, nay như dột ngột hiện vě với nàng ở giưra cảnh núi rừng bùng vi. Trong một lức nàng quên cả Hiệp, nhin Thái bâng hai con mát thèm thuồng và tháy Thái ngồi vững trên lưng ngưa có một vè đẹp cưng cap, khơe mạnh khà thường. Nàng lấy lám thẹn với ý nghĩ của minh, vội lăy giọng thân mạ̀t như chị nói với em , hỏi Thải :
- Anh coi dân gỗ chura ?


## Thái đáp:

- Tòi vừa ở trẻn rừng chám vê. Toan rào dây nghi, lại gặ ngay dược anh chị, tinh cờ quả.

Thái đā nơi dới : Chàng không
ên rừng cháhr coi đẩn gồ bao giờ. San khí Hiệp và Diên di, thi chàng eîng cữờ ngura vao rừng. Chàng khóng muớn gạp mặt bai người, nhưng lại sợ gập mặt : từ saing, di lang thang khâp caic ritrng, chang thály viẹc đi tim Diên là mọ̀t caí thú lạ, nhưng chàng sơ khơng dám phân tích lòng mainh đê xem vi sato lại là mọ̀t caí thú.

## Diên bảo Tháí

- Anfr ờ đãy ān luón thè. Có đủ̉ ba ngườriăn.

Thái buộe ngưa và dén giúp Hiệp bày cac thức ăn lên tám väi. Diên lại gàn nóí:

- Hai ngài làm giúp hộ, tỏi mệt quà.
Rôi nàng dặt minh xuống bãi có, nảm ngửa nhin trời, hai tay quặt ra phía sau đặt dưới đău làm gới. Nàng lim dim măt, thờ mạnh một cải, nói
- Có ngoài nắng thơm lạ.

Mày cày càm-laì cành lá xȯe ra ngay trên chò Dièn nàm, nhựng vi cao qưá mà lá lại thura, nên Diên tường nhut bóng cày khòrg chiếu dược tởi đát. Là nhỏ lăn tăn và xếp dèu in lèn nền trợi trong tura mọ̀t bưc thèu hoa trèn nèn lụa xanh màu Iam nhạt. Mọ̀t con bướm trẳng bay loăng quăng frong cành cày rồi bỗng như chiếc lá rụng, là là rơi xuống chỗ Diên nàm.
Hiếp xêp xong gọi vợ :

- Xin mới nàng tièn dưới suối lại uống rượu vang.
Dièn vửa cười vưra lại ngời xát cạnh chờng. Nàng nhìı đồ ăn, nuốt nước bọt yà cầm cốc đề lên möis


## M~Mời-hai ngài.

Vi mặt Dièn ivexa vưra xong không có phấn nèn Thái tháy , nàng lọ dep riêng khác mọi ngày thurợng có cáihurơng vi mát mé của rau ngyốn mói hái. Hiẹp lấy lam khó chịu ve dang diéu lả loi của Dién khi đưa cốc lèn mòi khiến chàng nghî̃ dến rằng trước kia yới những người khác, nàng đã có cái-dàng diệul dó. Chàng khòng trách gi Dièn vi cử chi của nàng rất tư nhièn, thảng thản, chàng khó chịu chì vì có Thái ngồi dó.
Suốt bữa cơm, Diên luón luôn cı̛ời đüa ; hơi rượu bớc lên làm nảng dỏ bưng má yà quên cả giữ gin trướe măt Thái. Hiệp ngôi yên không nóigí. Diên tinh nghịch nhin chồng
-Hòm nay nhà it lời nhi? Hièp đáp lại vắn tắt :

- Tòi uống rự̛̣u vào không hay nói lôi thôi.
Thái hiêu ý, ăn vọi vàng cho xong, rồi dứng dạy từ cáo:
- Xin lỗi hai anh chị, tòi phải vè sớm, còn bận việc ở nhà.

Khi Thái đi rồi, sau một lúc yên lặng khó chịu, Diên nói:


- Tinh nết minh lạ quá.
Hiệp đáp:

Hiẹp đáp:

- Minh bày giơơ lại trách cả tôi dảy à?
Càu trả lời có vẻ chịch thương lám Diên tủi thàn. Nàng nén giận dịu dàng nói :
-Minh khòng nèn thế. Minh khòng nèn dè anh Thái anh ầy giận.
- Nhưng tói có làm gì dàu. Anh ấy giạn thi tôi cần gi.
-Khòng phải thé. Nhưng khòng nèn làm mất lòng một người dã chịu on minh. Nên thương ngtuời ta. mớr phải.
Hiẹp nhin vợ, nói thong thả :
- Thurong. minh thi ai minh cūng thương.

Diên ruom rướm nước mâl, crờri nlıạt, nói :

- Ra minh nghi cả caii tinli yêu của cm. Sao minh nỡ nว̉i những càu tàn áe nhur thê. Ein dã muổn quên..

Heệp biết minh dã nói पquá tời-

- Auh chöt lỡ lờis xien lỗ ent: Em yèu anh, tin ở anh thi ein dưng hay 昭hĩ xa gânn, trạnh löng vi m@t cau nóa lợ!.
Chàng àu yển đặt đău Diêi vào vai minh, rút lobắ lau mướe mắt, nói như van lơn :
- Ahb xin lỗi em... Khờ quá! Chúng minh hóa diên hay sao?

Em đã biết anh khòng có em thi anh khỏng sao sống nồi.

Dièn giơ hai tay óm vòng láy cô Hiẹp:

- Em cũng våy.

Nàng nhìn thâng ra truớc mặt, thi thần kè lê :
-... Có auh thì em mới sống dự̛̣c dến bày giờ, em mới thây sống là vui: Nếu một ngày kia,

anh khong yéu-em, thi em khòng biết sổng ở trền dà̛i này làn gi nữa... Emi sơ lâtú, anh ạ:
ㄴ. Khòng, em khàng so
Hiẹp nhìn Diêh ngạc nhiên vi chura thăy lúc nào nàng đẹp như

## HôI CHO NĂM NAY



Nhà chuyên môn PHONG-TÀI đả chưng bày tạí gian hàng sớ 19 dầy chữ $F$ ràt nhiêuu
 tựng dâu thấy. Và nhắt ạ̣inh bán chiêu hàng bẳng một glá rất hạ.

PHONG = TAI
48, Phơ xe ŋiếu Hanoi
Chl diếm


Só 2 vả 18 Phố hàng Bồ
Dầy mo'e theo kiều đầm
lúc đó. Chàng mề man nói:

- Trời, em dep quà.. Yèu em quá lhòngbiêt nói ra lam sao nutra! Diên và Hiệp đẽu lấy làm lạ ràng câu truyẹ̀n rì̛a xảy ra đã như kich thich hai ngurời yén nhan dàm thám hơ lèn.
Hiệp cầm lăy tay Diên làm bà̀m
- Anla khòng sao lừ̛̀ng tuogng lại có thè sung strớng durợc dển nhur thế này :
Diên nhẩm mát lại. gục dầu vào cồ Hiềp, nói tiếp :
- Những lúc sung sưỡng em cứ muốn nhắm måt lại dề nhạ̀n thắy rõ cải sung sưởng của minh hon.
Hiẹ̀p lay cho Dièn mợ mát ra và miun cười nói :
- Em nèn mỡ mắt ra nlrin kỹ lấy cảnh chỗ này, đè sau dễ nhớ lại một cái kỷ niệm êm dềm nhát trong đời chủng minh.

Lúc bấy giờ đã quá trưa. Trời im gió; ảnh nắng lả́p lánh trên giòng suối nhur những ngôi sao sáng trôi sau cỏ thura.

Hiẹ̀p và Diên lâng tai nghe trong bãi cỏ trước mặt có tiếng chim lót riu rít. Đua mát nhin mãi, Diên thắy lộ ra trên cỏ cái dầu một con chim sơn ea, rung dộng thạ̀t nhanh, lòng bờm và lòng cồ sù ra. Con chim dột nhiên bay vụt lên cao, vưra bay vừa hót. Hai ngrời dưa mât nhin theo; con chim nổi lúc một nhơ, nhỏ dần, chi còn lâ một chám dèn in lèn trời, song tiềng hót ríu rít trêncao nghe vẫn rõ̃. Một con chim nựa ơ trong dan co cüng vuit bay lên. trong khi khảp cac nơi tiêng hot của những con chịin khác cung nô Yầ mot loàt vitur khúc hoà nhạa dê tiễn dừa. Bông coñ chimi $\nsim$ trên ktoong rôi thảng xuóng,
 Khi gạp con bay sai thl hai con diu cảnh ráo nhaư, iời là lä xtuống carih şuối. Chim dả khuảt trong co thurng tieng hôt vân con tur ril hat chua thô."

Diên ngày thơ nhin chồng, hỏi !

- Chúng no lain gi thê, minh? Hiệp đáp se sē:
- Đó là hã vợ chồng con chỉm són cà.

Rồi chang thi thầm bên tai Dièn !

- Chỉ có tinli yêu làm cho minh thấy dời là quý và sóng ở đới là vui.


## HÊT PHÂN THÚ NHÂT <br> (Còn nũa)

Nhất-Linh

## BÁO MỚI

a Tiêu thuyết thứ $\mathrm{Ba} »$ của ông Doàn-như-Kikuè sing lạp, do nhà in MaiLînh Hanoi-Haiptiong ctủ chuong, se ra số đâu ngày 27 Janvier 1937 niày.
Báo quán, sớ 7 phố Hàng Phèn, Hanoi.

Trich trong a Train de lies » (mọ̀t đoàn đờ) tác phàm cuới cùng ctia Eugène Dabit (1899-1936) Paris đến Rouen, từ Conflans dên Tours, ngườ ta goi chàng là «bác lải dò Laurent) nhur khi ở nhà truờng. Nhở về mọ̀ đời làm lụng. chàng có bọ ngực nơ rọng, hai cảnh tay chắc chăn, hai cái chàn không bao giờ mỏi mêt, vá liểng nỏi sang sàng dixa. Mặt chàng quen chịu nảng, chịu rét, sẳc đā rảm, nèt đä cúng cöi, môt gurơng mặt có vẻ tứ hào, với bồ ria cupp, với hai con mát xanh phàn chiếu ánh nườc sòng. Chàng cằn mẩn, khéo lèo, vui vè. hòa nhä ; chàng quen những người mở đập, nhürng chủ đóng tà̀n, và biêl cur xử đề không làm hại mọ̀t ai.

Chäng thấy ngày thàng trôi mau và, nhur nước sòng chảy mäi khóng dürng. Chàng lấy vợ ờ mọt thành phố thở đăy than khói, tại miền Bả̀c : Tóc nàng màu nhat giổng téc bà cụ Laurent ; nàng giản-dị. can_ đảm. Hai vọ chòng được môt đưa con mà ho dō gừi về qué ở với ông bà. Nhürng buö̀i chiều hè, ngŏi phia sau thuyền, tay vịn bänh läi, trong chuyến xuöi cuối cùng trên sông Seine của chiếc "Adrienne », Laurent nghî thàm: : đời cừ thế này mà nhắc di nhăc lai mãi., » Meulan, Nantes, Bonnières, Vernon rồi Rouen. Chàng thuọc löng những dảo xanh tốt thường ghé đạ̣u thuyèn, nhi̛rng luŏ̀ng nước nguy hièm của con sóng, nhūng nơi săn $c^{c}$, nhưrng đập mà ở dăy người ta đênh dàng bất dại, và nhưrng hàng corm má ngrừi ta thurờng vào làm cơc rựu. Hòm qua, hóm nay, buồi mai, bao giò̀ cūng thé, thäng ngày län đì nhur làn sóng söng.

Rồ môt näm Laurent phäi chât pât mới kiêm durgc hàng mà chở. Nhừng công-ty vân-tải, có từng doàn lău nhóra canh Iranh vói các clủ̉ thuyèn : bọn họ băt dằu thả trîn söng những thuyèn buòm chay bầng máy. Bèn cạnhı những thugè̀n sât ây, chiréc $\begin{aligned} & \text { Adrienne s uè-oải. } \\ & \text {. }\end{aligned}$ nặng nè trôi, nhän nheo, tàn ta, chậm chạp nhur mòl òng già lòi nước. Laurent nhạn tháy nó ngàc ngouii săp chêl, düu chàng sän sóc. buộc bó cíc dét thương cho nó.

Chàng cūng dạy, mởi nàm môt tuờ. thém giá. Ngám bốn mùa thay đö̀, chang khòng vui nữa, chàng sor müa dông già rèl, mùa hạ với
giòng nước sông bốc hơi khöi duới lỉ̉alrơơ, mùa thu với làn mây mù strơng tỏa; mủa xuân khòng làm chäng rạo rực nū̃a : vợ chàng mặt kèm tuori, mát kèm xanh ; con chàng vào làm công cho mòt txưởng máy. Bây giờ, có khi chàng nghi viẹc hàng tuănn, ở Rouen, hay ở Conflans-Sainte-Honorine : chäng sưxa sang lai thuyền Adrienne.
lác đằu, tụ biết rà̀ng minh truylạc, rời rac, vó ich nhu thuyè̀n Adrienne của minh. Rồi möt ngày kia chàng sẽ khỏng di sòng nước nưa, liếng söng vổ dều dều sē khòng ru chàng ngủ nữa. Chàng đăm manh tay xuống bàn gọi mọt cốc rựu khác. Mọ̀t lăn chàng dảnh nhau với chủ một chiếc làu máy khảơ ôia: chàng bị thua: chàng
nước ngấm ngà̀m thấm qua thàn nó : mổi ngày lại phải thut. Nhưng Laurent có cằn gil thơoi vận tải phồn thịnh đã qua rồi. Irong $^{2}$ nhū̄̄ng hàng quán bàn thiu, chảrig thuậl lại dời minh cho bon thiếu nièn ng̣he: nhừng kỷ niệm của chàng làm cho chàng đau lòng và sa̧̧ sura nhir khi uống rượ. Vời thuyền Adrierine, chàng đí sâu dào trong làn nurớc tối. Cha mẹ chàng qua đời ; chàng bán nhả lấy tiền tièu, ví chàng khòng làm việc nữa.
Mọ̀t ngày, chiến tranh bởng nṑ büng ra, chiến tranh, sụr $\dot{o}$-uê ây ! Con chàng lòng quàn và bị giêt. Mấy tháng sau, vo chảng chêt. Chết là maz̧ cho nàng: nàng tàn $t a$, ốm-o nhuv thuyè̀n "Adrienne 》.
Cön một minh chàng ở trên chiếc thuyjè̀n của chàng. Trong hằng giớ, chàng dưng nhai bòm-bèm nhin nuớc chảy, nhin chiéc tằu đi qua giắl theo sau một đoàn suồng với nhừng ngen cờ gió đưra bay phấp. phớr.
Tời khi hêt tièn, chàng bàn thuyè̀n Adrienne cho mọt nguời buön sá̛t vụn dê kiêm lấy miếng. ăn. Mọ̀l bnồi chiều chàng di Paris, dến tro bèn bờ vận hả Saint-Martin, trong mọ̀t hàng cơm bần thíu. Nhurng düng ơ cửa sò, chàng tròng thăy những suö̀ng chạ̀m rải đi trên giòng nước đục ngàu.
Ngurởi ta quen biêt chàng nênv chàng kiếm được việc làm. Chàng. kéo giây thuyě̀n ở xóm Villette, theo giop sòng Saint-Martin. Hông. hòng ! Giày cp sàt nhur cura vaí chàng.
..Chàng mặc rách rưởi. Chiêec ào lòt phong phanh đê hở bờ ngực đăy lông: chảng mãy khi chàng đẽ́n tiêm cạo, nên mặt chàng râur ria đâm tua-tûa. Bây giờ ngurờ togoi chàng là bàc khí đôc Laurent T Chàng không lâm rừa nū̃cl Ôir chäng khöng còn yêu mén, thèmr thuöng nưức nhur xura. Syr sach se, sùr ngăn näp, sır sung sướng đèu là nhưrng ỳ tữong dä chêt hản trong tâm hön chàng.
Whựng buò̀ chîèu hè, chàng nàm däi Irên strờn bở vần hà, gàn cóng viên Jean Jaurès. Chäng nhin chiē̃ tân giăt, trèn dó các có thg giắr càm chàg đựp quàn a do, và xa hown môt quäng nhưurng chiecc thuyèn mang tên càc tình mà chäng đā qua trong thời nièn thiéu. Chàng nàm mäi trên cô to. bèn canh bọn
phri vác ho goi chàng là thủy thủ norớc ngot, vi suốt đời chàng chi quanh quain trong soing. to to mot sur thurc. Chìng dáp lai, rò̀ cùt thâng : uè-oai, chờng xuōng bên Jemmapes.

Chàng dä ton trong hét cidc hàng quán ở giọc bén: -cūng bị sị khôn quẫn duôi ra. Chàng tröng thäy dụrng lẻn những nhả mỡi; $\dot{\sigma}$ xóm ây cūng váy. mọi vạt dều theo thời gian dồ khác. Chàng dürng gót Ir ữ̛̛c nhà " Poliet vá Chausson ». Ớ đó, những thuyè̀n nhơ, träng nlue thach cao nhảc chàng nhở tới vạ̀n hà Berry : mọt tăn chàng dä di sóng ây trên chiếc suŏng của một ngưới bạn nghè. Chàng lī̃ng thừng bách bó, vurgt qua viẹ̀n te̛-băn Benoit Malon, vi chảng ngủã̛ chuŏng ng!ra cúa mọl nhà vàn tải bâng xe. Vứa di. chàng vira liếc con mát thèm muốn nhin vào những lửu điếm $\therefore$ kinht trong hàng ném ra nhüng ánh lứa. Khi chàng bước vào hàng, người ta kèlu: « Kia ! bác khí đọc.... Laurent 't, Chảng uöng nữa cốc rượu đỏ, thản nhiên, chả̉ng đê ỵ đên một $-$

Cảc tuằn lễ cứ nhur thê trôi di. Chàng khöng có gia-dinh nữa. nhurng tî̀ xóm Villetle dên xóm Bastille ai nấy dều quen biêtlchàng. Mọ̀t lăn ở dâp « Thuyè̀n-xưởng », chàng đā đöng mọ̀t vai trong cuốn phim chớp bóng : "Hai díra trè »; chinh chàng đā mở cửa dạ̀p cho hai đìra trẻ trốn di. Ngurời ta nói dên việc ẩy ở trên bởvận hả nên một daoo chàng dä trở lại với cài lèn « bác lái đò̀ Laurent».

Bäy güơ thi hêl. Laurenl nhạn b:ết minh vó dụng. Tóm lại, đơơi chàng qua rất chóng. Có mọt thời, chàng là mọt tay trai tráng giàu löng quả cảm, vá vě mủa đöng cūng vây. chàng bơi lội vui thich ; một thời, cóng việc không làm chàng sơ häi, vả bơi thuyền trèn mộl con -sông la đới với chàng là mọt s!̣ maoo-hiềm đàay thú vị. Ngày nay thi chàng chả thèm muốn, ước mong mộl sụr gí nüra.

Chiều hôm naly, chàng vào một tự̛u điếm : ở đẩy ngưởi ta còn
cho chàng uōng chịu. Hàng giớ, chàng ngoेi a nhai lai s nhừng ky niêm nhur càc òng giá. Chù điêm thu dọn bän ghê. Thơi, phäi ra chàng dữny dấy.
Hóm ăy là mọt ngày trong thàng mờt, Laurent rèt ; chàng âp vat à móng che ngurc, gu hai vui xuớng. thọc hai tay väo túi röng. Bờ sỏng vảng, đèn cảy đêu
thà e fêt qua đời nhur những kė chêt đuờ trong sóng. Xa mọt quäng nữa, có môt xurừng than : chàng đã lam viềc ơ dáy trong pái tuằn lẽ. Bảy giớ, các suò̀ng dêu chay bàng mày, vá người ta döng mở dụp buíng Iruc dièn. Song nhürng bao năng nàm murơi cân, tuồ gìa của chäng không vảc nò̀ nữa. Vả !aii, vác làm gi ?

tảt, nước tổi àm-u. Nhurng chàng có thê nhắm mát mả liến bước dược, vi chảng thông thuọc dırờng lới nhur di trong nhà minh! $\dot{\sigma}$ đấy có mọ̀! công-ty : công-ty mỏ kēm ở miền thurơng-du xúr Báč kỳ vá xứ Lào : nhū̃ng tên ây làm chàng mo mọng. Laurent. thüy thủ nước ngọt | Xuống một quäng, có nhū̃ng nãi chứa đò nich chăt biếl bao thưrc qui la, lơi ich. Chàng. chàng chảng có mọ̀ li gi : da chàng, và chổc nūra chảng sē ngủ trong rơm, chàng sē nghe tiêng đuòi ngưa đâp sườn. Nhur ngày tơt dẹp trèn Thuyè̀n Adrienne. Hir! chàng không phải là một thâng què quặt bỏ đi, chang dà durơc hường môt phà̀n hạnh-phúc, phàn hanh-phúc má chiên tranh và bon cưr phú dä cượp mất. Vợ, con, bạn,

Chàng dừng lai, tư nhủ thằm : "Sao cứ sống mã̈i ? » Chàng cảm thầy räng chỉ viẹc bỏ rờ minh xuỗng sông, dê giöng nước trôi đi là sê cô the gặp mặt vơ, găp mặt cha me ở nơi thủy phủ. Nhut thế này này, dura ngưởi vè đà̀ng trước mòt ti, can đảm hơn lèn mọót chút, Laurent ơi, thế lá xong đời.
Mọt cơn giỏ làm dăn mặt nước, chàng nghe thấy một tiếng kêu se sē. Đó là tiếng hát của con sồng. tiêng mả chảng quen lầm, tiếng sóng vổ mạn thuyĕ̀n Adrienne. Làn nước xám, lam, xanh, màu thay đồi luón luôr, mà chàng đā yêu hơn yêu vợ, và nó dā dem hết áitinh ra yều lại chảng. Tường đến sau náy phải nàm ngủ giūra dàm đät dà̀y, năng. cái ỳ nghī ẩy làm cho chàng khiếp sơ. Chàng vẩn
rhich gàn laj, trông thág böng minh chim dáy nưức, hinh ánh Thäm sàu củn mott chang Laurent durong goi.
Nhurng chàng lùì tai. Đā bièt bao làn chàng tròng thắy cưru oưt kè cıết duỡ, mặt xanh nhyt, chân tay surng bủng. quà̀n đoo dán sàt vảo thân thè. Mỗi khi oưt đumpe fác, nhūrng ngưới coi đập nhặ dượe một mön tiền thường. Nēa chàng rơi xuống sông ở quāng nàg, gà̀n phố Grange-aux-Belles, thi chäc thàng cha Coquereau to lön tria sē düng cu-tièm kéo chơng lèn. Vả nó sè kèu : «Lai mòt anh Do thải !̀ Rồi sẽ liếp: "Ồ náy ! bảc khi dọc Lanrent, rō thurong hại tão già! » Mọt tảt sau, bạn bè sẽ đî uống cốc rự̛̣u ờ hàng cả phè "Hàng-hải \#. Laurent làm nhur thê.

Nhurng, chang khòng nhike nhich. Nườc chảy, chảy lihòng ngừng, gieo xuông chàn dạp, và xủi bọt lèn ; trong giờ láu, chàng nghe liềng ào ao. Rö̀i chàng ngư̈ç mảl nhìn dẫy nhả den, những xưởng máy với hảng ổng khiai nhu những cánh tay gio thảng İ̀n trời: bỡng chớc, chàng unk thấy mọ̀t bọn ngưỡi xuim xilquank minh, vá cưới đùa chế riễu: bọn ngươơ ây, khòng mọ̀t ngày nào là không hống hảch, de nat chàng, ngay lừ hồi họ bát đău thả xuông sông Seine doàn tàu mảy của ho. Chàng muốn xa lành bọn họ, nhưng thà̛y chân minh cựng nhảc: chàng muốn rời khöi Paris, ngâm lai pột là̀n nữa những cảnh rọng mênh mòng làm man mác tâm hồn, những bở sông đầy hoa cỏ vả ri rằm cùng tiễng sóng vỗ. nhừng bến nhan nhản nhü̃ng thuyền mởi mệl nà̀m kề mạn.

Chàng cổ ráng sức, đủ mọt chân ra phia trước, vấp vảo cáı giâg chăo buộc thuyè̀n ; chàng hụl cảng. rơi vào quäng khóng, miẹ̀ng kêu se sẽ : «A l » : đó là lời than phîèn, má đó cūng là mọ̀t ha̛i thở sung surớng.

Khái-Hưng dịch

## MỚI LLAI

## PETROMAX

N. 826 - 300 bongies 1 titre dàu đö́t đặng: 12 giò N. 821 - 200 bougies 1 litre đău đơt đặng 18 giờ $\mathrm{N} \cdot 900$ - 100 bougies 1 litre dâu đốt đạng 26 giò̀
 sóng bâng dău lửa màthe.

Sáng 300 bougies

## Dèn MANCHON kièu mói ràt tôi tan

## SÔNe BĂNG DĬU LỦA Dèn hiẹu PETROMAX n-824 N

ĐƠT BẦNG DÀ̀ LĖA
Chänğ càn phải düng dẽ̛ dàu alcool mà sóng nhux trước nīra
Hị̣u dèn Petromax $n \cdot 824 \mathrm{~N}$ mới phàl minh tại bén Díc Ai thắy cūng dều khen ng̣i vó cùng, mày-móc giản-dị dơn-so düng rồi có thê sửa lắy mọ̀t minh durgc Cách đốl rắt dễ; có săn ống bơm dê chưa đà̛u lửa dinh luôn trong bình đèn, khi



 dèn nào sünh bằng. khȯng hao däu, không so chục-chăc diền gi

Đèn Petromax bán rà dè̀u có bào kiết luôn luón
Etablissements DAT-ICIEI
các hìtéu đèn danh tiếng và đồ phư-tüng các hiẹ̃u đèn đêa of đử
N. 29 Boulevard Tông-Bớc-Phương - CHOLON Chaỵên môn bán các hitêe đèn danh tiếng và đồ phụ-tùng các hiêu
N. 29 Boulevard Tōng-Bŏ́c-Phương - CHOLON
con, an hãý là bạn thân của con. - Thér à ?

Bả án chau mày suy nghĩ, rồi bảo chồng :

- Ong tham Toàn nào thẽ, tòi Không nhớ dáy.
- Bà quên rồi à ? Ong la là bạn học chữ nho với tòi ngày xua. Khi tòi tri huyẹ̀n Tièn-du, òng ta vân vè chơi...
- A. tôi ntứ ra ròi. Ngày åy, ong ta thường dem theo thâng con nho.
- Chinh thảng Hace dáy.
-Thế à? Vạy năm nay nó bao nhiêu tuòi rồi nhi ?

An vni miong doán châc càng viẹe môi giưi euta minh thế nảo cữg làm xong suôi. Chàng liền dip:

- Bam me, nǎm nay anh Hac móri hai mươi.
Nhưng chàng kink ngạc xiél bao khi nghe thây mee vợ quay ra nói với òng å :
- Rō tội nghiệp cho thảng bé. tizi sau chut biết ông ta có lây ai Khoong, ông whi ?

Ơg án lūnlr dạm trả lời

- Từ cūng ctrâng biết nũ̃a!

Hintr ntur vè saw ông la lay marivi vor tay áy, thi phải.

- Cai người vơ tây dã làm cloo. veruhoùng öng ta bô mhau?


## - Hinh nhur thé.

An nghe lanhén ngư̌i. Chàng durs ulit uhini Nंga nhe dè thàm trách vẹ sao rō truyèn lại không bão cho minh biết ti̛ửe. Nhưng ong an quay ra hói :

- Cini cú bitt cizu ta da vor con si chura?

An lai hy yong. vg̣l dáp:

- Bîm chua, anh Hạc kén ehon cin thifo tim?

Báán bīu mòi:
-Cin thàn ! nhrì tir té ai nguivi ta thía con oguovi ta gat elos cilu ày, dí clu ây dò dến ting हi di nêo. Me thi hò chöng. Bob thi láy ver tay.

An tháy noios mat. Ching phii cóghin lai mơi giù duge khöi trì lài me ter máy càn hôn xuruc. Nherg chaing cäng nöi :

- Bãin mẹ, con trơng kén rê chỉ cốt người rề xửng dang thơi, chứ càn gì cha mẹ nưươi ta.
Ba au lanh lung khòng them đáp lại, rôi ăn cơm xong, bà bão với chờng ơ trươe mạt Bau:
- Cạ̀u An bây giờ cạu ăy àn
lai nói răng hy vọng lắm, và xin cứ vững tả in chờ dợi.

Nhưng têt năm ǎy, Bāo về nhà dượe nghe cha-me nó với whau về gia-dinh ý trung nhàn cua minh với một giọg khiuh bi, va thurơng hại. Nghe cha quay

ra hői : «Mày còn nhớ thảng Hac khòng ? ? Bảo buồn ràu đáp: -Bàm khòng.
Rồ vờ ngãan nghi hơi lại:

- Bàm cớ phảf ark Hạc vẫn theo òng lham we hayen ngiy con còn nhó.
- Chinh dayy.
 mât xuông đay lòng. Đèm hòm ây, nàng thực suát dêm, cîn chău vio mieng de dau tiéng klooc.
nói fur do quỉ nhí.
Ong án curời :
- Áy, bọn lay học họ vân thể cả đây !
- Cạu åy lại bâo láy vo gã̉ chờng cho con, khòng càn dôi bén cha me lá ngurời tư lê.
Biêt râng công viẹe mỡi manh khoùng xonig, hö̀n satt vy ehrüu An xin vê thảng. Caich dó mily ngày, An nhận duroce thư cùa Hie hôi Lhăm tín tức. Chàng phứ đôp

Đén Hanci. Bảo ôm nặng ngay, nhà trường dưa vào diều. trị tại bẹ̉nh viện.
Sáng, chiêu, Hạc đến cửa buồng ván an, nhưng khỏng một lân, nào dám vào phòng. Lèn Hanoi thăm em , và tháy bệnh của em có chiêu trầm trọng, vợ chồng An. về làng Đớng dem truyện riêng của Bảo ra nói với ông án bà án. Bà án nôi cơn thịnh nộ và đơi bât ngay Bảo vè không cho hocnữa. Bà bảo chồng

- Đáy ông coi, cho con gái học chừ tây vào, dê nó viết thu cho giai.
Nhưng An cố xin cho em vợ. và chàng nói nếu lần này mà Bảo: thât vọng, thi châc nàng chết mất. vi bệnh nàng coi nặng lảm. Ong án ngöi suy nghi. rời hỏi thăm An vê học lưc, vè tinh nết của Hạc. An biết rảng òng án dā nguơi con giạ̀n, lièn dùng hêt lợ tan tụng Hac.

Hôm sau, cà ông án bà án và vơ chờng An ra-Hanoí thăm Båo. Thây con gầy ̧ếu quá, bà án khỏc ầm lèn, khóng nói dược nưa lời. Cón ông án thi lạnh ling, nghiein trang båo con:
-Ong tham Toan muờn hói con cho cậu Hac con ông, nhưng; thày me con muón hói $\dot{y}$ con đā,. rïi mơi ulận lỡi..
Bảo sung sượg quả ôm lắy niẹ. khóc hêt nước mát.

Tuàn lf̣ sau Bảo Khài hân_

## PHÂN THÜ HAI

## I

Mọ gian gace rọ̀ng ờ phơ Cử đông trang hoàng síng sưa, sach sè vá giain di. Pluia lrong-kée giaptuờng mallcai gitưong ngù gồ tât beat mừ bevin cạuh mọt cail bàn ngŭ rà mọt cuil tū gurơng dưng cüng gō làt. Phia ngoã, và eách bôt cafi bluh phong som,la phöng Whifich whin s-íy

Tiéng hat ơ thang pic. Tiéng chis trong ò tituo An mąt doे gay, mờ cûa burore vìo. Chàng vứa di an ve, vi dã̉ hoon hai nảm nay, từ nely m Hanni thets fhe truromg. phaip eluith, An dtu atn thaing is mhl hives evan tay. Chaing. (Arma trang 6is)

# IIAI THEÉ GIÓ'I <br> TRUYỆN NGAN của PHAM-VAN-BINH 

5ÃNG hóm áy, Vàn đăg thäg miëngkh khan, tinh thàn möi mẹt,彐hac hân moi ngày.
Mở mât ra, Vàn tưừng clừing nhur ơ mól thé giới xa la, khóng gióng câi thé sioti mà Vän vã̛n quen söng xura nay.

Vàn läy làm ngge nhién thä́g -minh đ̛ं trong mऐt cän phòng lōng Jã̆g, nâm trên một chiéc gîrừng có -chăn đẹ̀m âm àp. Chiéc tỉ ào ké trước mằt, Irèn dát mọt mảnh gurong tớn hinh quả trám, mia mai, phản chuêu nél mặl bo phờ, ngo ngác của chàng.

Vản vùng dậy, tung chän, nhin ra cira sò. Mọt con thiếa dang véo von hót trong chiếc lồng sơn son đỏ chöi. Máy lá báng dỏ úa, là là bay xuồng mặt đất, nhảc Iại cho Vân những ngày tạnh tēo của mùa đông.

Vân cố nhở xem lại sao Vân nâm trong gian phòng lọng lây này, Vân nả anh em vẩn lặng cho nhüng chüu « vó gia curn hay " cầu sương diếm cỏ» trong khi Vain lang thang, khăp đó dáy, với bọ quăn áo đă bacc máu và mọt linh hòn phiëu đäng.

Chảng đang bát tri nhở làm việc, vó tìh bóp phải quả nám vặn chuông, treo cạnh gitrơng.
Bổng cĩ̛a buồng mở, mọ̀t luờng gió lạh bay váo, theo sau mọt ngurời đàn ông dưng tuõ̀ :

## - Thura ngai, goi con.

- Không.,. À, nhurng ông làm -an cho tôi biết đâg lả ở đảu..
- Bầm, nhà ông chủ con. Ông nghị Tải. Ông con truŷèn ngài là bạn hoc cū của óng con, vả bảo cháng con phải hàu hạ cần-thân. Ngài càn thú gi, xin ngài cú bảo.
- Thöi dược, có gi lôi sẽ goi.

Cữa buồng khép tại. Vân ngò̀i شản dậy, vurơn vai, đứng lên mở soộng cửa sô. Một làn không khi trong, mál, tràn ngạ́p vảo trong phöng. Vân thấy dể chịu, khoan khoái.

Chàng mỉm cười khi nghĩ đến cáu hỏi kỳ khöi của chàng lúc nãy. Chàng lue then sao tri nhớ chàng kèm đến nỗi ngủ ở nhả ban má quên bãng di mẩt.

Nhấl là dã hơn mười năm nay, chàng mới gặp bạn, sau mọt sur tinh cờ má chàng khöng bao giờ nghî đến.

Cüng nhux mô năm, gà̀n dến

Noel, Vàn càm tháy mọt sừc manh hurièn bi toil krio chang vè Hanot.
Rò̀ Vàn Dè, vè cäng nhur moínăm với bó quà̀n ca dã bac máu dá mót îर hờn phiéu dăng. Vän veे dê sīng tai những ngayg vuî trong trêo, ngáy tha. Noel gri cho Vän biét bao sur yêu durong nòng nàn tha thiēt, nhảc lai cho Vàn hinh ảnh nhị̛ng thiêúu nừ gêu kiè̀u, diễm lẹ. mặc dủ các màu áo rự rō, vui turơi, thướt tha nhur mọt bằy tiérr

nū rơi xuổng trằn gian, mọ̀t đèm döng lanh lēo.
Khöng khác gi nhürng ban Irẻ khác, düng trước sác dẹp, Vän cảm thấy làm hồn rạo rưc. Vàn gêu. Nhurng Vân khác ngưởi ở chỗ có mọt quan niệm rièng vè̀ str yêu. Vàn yêu đê mả yèu, yèu nhur nhà họa sì đưng trước mọ̀t cảnh dẹp thièn nhiên. Chàng chura hề nghĩ đến mòl đởi linh ái. Cliàng cho
gèa nhur thé là tàm mát sur trong sych cüa tiank gêu, lâ hî̀u làm chîr ૬̧̣̂n. Chàng rát sy gia dinh. vî chäng cho, nêul tập gia dình thi câi tinh gèn kia sè chuyên nhät, vá chang sè măt cả quyèn yêu biēt bao có thiéu-nīx xinh dẹp, đäng yéu. theo nghià rièng cuia chàng.
Khöng nhïrng thé, chàng cho dời chang pliäi söng oें nhüng novi hoे hii, phién luru, 就 rhiurng chō tròng gau, hiêm trở, nén chàng muón
luôn luỏh được tư chù thàn minh, khöng phiền luy ai và khỏng đê ai ràng buọ̃c minh durợc.

Cüng nhur mọi đèm Noel, cóng việc trírớc nhắt của Vàn là dến dự lễ nhả thờ, lúc mười hai giở khuya. $\dot{O}$ nhà l hờ ra, Vàn lang thang, thất thều, lèn hời chơ.

Thấy thièn hạ rọ̀n rịp, vui chơi, ãn nống, Vàn cŭng thây minh sung


Gilày kitu mới mùa bức 1936 bẵnag vải thang hợi đ đi rất mát chân, đẹ


## VAN - TOA N

## $95-$ PHỐ HANG BAO-HANOI

Có nhlểu klè̉u khác nhau rất đẹp và la mât chura dåu có. Có catalogues gừl di các tinh
sırớng. Là vi Vân oó mọt khới oo hồn nhièn, dê tha thưr, dê càm đọng. Chàng tháy nhừng người quarnh minh sung sừ̛̛ng thi chen! cüng sung sıŕ̛ng, mả khöng càn biét tại sao ho sung surừng tauitan đén minh tiupe.

Rö̀i, hai tay đúl tủi quăn, Vàn rện manh gót giăy trên via hè.

Chọt mòt tiêng hâm ô-ló rit tên, Van giật minh quay lai. Möt chiéc xe hòm lờn, lì̛ lừ tîén dên, rŏ̀ dürng laì hản.
-Có phải anh Vàn đáy khöng? Vê bao giờ đäy. Lèn đảy ơới tỏi.
Ngac nhiên, Vàn lại gằn, nhìn váo Irong xe.

Gữa xe mở hẩn. Mọ̀t thiéu nì̀n mặc lê phục, burờc xuóng:

- Trới oi! Anh Vän chóng quèn
 Reveillon vớl loti di. Hóm nay ter uŏng mọ̀t mé rurgu say, ròi ôn là truyện cū cho vui.

Tröng thẩy bọ quà̀n do đen böng loảng cưa ban và nhắt là chiếc xe hòm lọng lảy, Vàn đã có ỳ dưt dè, khó chịu. Nhurng nhürng lời nö̀ đạm đà, thàn mạ̀t, dằy vè àa yĕm cùa ban tam cho chang xièn tòng. hél ughi ngai.

Chàng chạc lưỡi mọl cái, cùng bạn burởc lèn xe.

Trong mòt phòng khách lọ̀ng lẫy. đèn điện sáng lòa, một Vriếu phụ đang ngò̀i sửa lai mấy bòng củc trèn chiếc tọ thủy tinh. Màu cio nhung tim thẩm của nảng ăn nhịp với làn tỏc den nhảnh ván theo kiêu Huê làm tôn thèm nước da trâng mịn, hồng hào. Nàng läng säng, nhe nhàng, dón dèn di tìr chỗ nảy sang chổ khảc, sooy lai chiếc ghế, dặt lại chiếc dệm, ngảm nghia hết mọi vật quanh minh, chốc chốc lại dè hé trên mói một nụ cười mān nguyện, sung surởng, nhur mọ̀t đứa trè con sặ dực ngurời khen.
Bổng có tiếng giày di ồn ào ở thang gác.
Cứa mờ, Tüi và Vàn khoác tay nhau burờc vào.

- Này minh, dáy là anh Vàn, bạn thàn của tỏi từ ngày dè chỏm. Tôi vừa băt được anh ở họi chọ, tièn mời vè̀ dày dur lièc Réveillon với chúng minh dèm nay.

Vän, lịch sṭ, củi đằu chào.
Chàng chợt nhin dến dôi già̀y dăy cảt, bni của chàng dang dâm trên chiếc thảm théu và những đè̀
bài tri trong phòng cái nào cuing sang trọng, qui giả, nhất là chiếc dẹm nhung nằm gọn trong chiếc ghế sa lóng kiều mới nó càng lương phản với bọ áo dã bac mảu mả chàng đurong mặc.

Chàng bắt đằu thấy lủng lùng, ngương nghịu.
Chàng con dang suy nghũ, thi cưra lại mở, mọ̀l bọn vứa dàn òng vìra dàn bả hơn mười người cùng bước vảo, fiếng cười nói àm i.

Vợ chồng Tải giới thiệu với chàng ông huyẹ̀n này, bả kỹ sur kia, óng phâ, ông tham, ông die, nltiêu danh tix quá làm cho óc chàng rối loan mẩl mọ̀t lủc.

Tièc bắt đău. Sàm banh nồ lièn thanh, tiểng chạm cờc sen lản vứi tiếng đän du durong, thành mọ̀t thứ âm nhạc ồn ćo, lınh dông.
Trong khi nhüng căp khách òm nhau khiêu vũ, Vìn cain thấly minh lé loi, trơ trēn vá tuớng tương nhu tưng ấy căp mảt dè̀u chiểu vào minh, nhu dề tim xem mọ̀t thư quái vậl lac loài dến mọ̀t dọ̀ng phủ thèm nghièm

Tải thẩy Vân ngồi thản thờ, ai ngai, dến cạnh nói Iruỵèn luón và giục chàng dừng dạ̀y khiêu vū̀ với vợ minh và những bạn gải khác.

Khổn nổi Vàn khòng biểl khiêu-
$v^{u}$, và chàng cüng khòng wa khièu vū, nèn chàng cáng thấy khó chịu. Chảng bảt dằu hối tai sao chàng đã nhẹ dạ theo bạn đến môt chố khöng phåi đề cho chàng và hợp vớ tinh linh chàng.

Nê bạn, chàng chỉ còn cách ngồi uống hết cốc rượu này dến cốc rượu khác, uống lẩy say dề đuồi hết những ẏ nghî buồn bã, chản nản nó luằn quàn trong óc chàng. Chàng cố tim những câu truỵẹn ỳ ví, kê cho một bả hugện trê tuồi ngồı canh chàng nghe. Chàng khen phong cänh Huế dep mọ̀t cách mo màng, huyèn dièu. Bà huyèn bïu môi, ra däng khinh bi

- Väng. dẹp thi dep thurc, nhurng lam quan ngoai Bả́c ta còn sung suởng hơn:

Vän cul hững.

Quay sang bèn hữu, mọt òng kĩ str ăn mặc rấl sang trọng, nhin chàng giớn thiệu

- Öng nếm cải bảnh ngot này xem ! Trừ phi hiẹ̀u lây khòng làm nời, ăn vào thầy khoan khoúi cả ngırới.

chàng dang sồng đó khòng phải là cải thế giới lý turởng của chàng.
Chàng chura kịp trả lời thi môt ông phủ chay lai vỗ vai ông kĩl-su:
- Này bác, bác đã xem cái Lincoln mới sang chura? Töi chí rớc ao có sảu nghin bac đồi lấy chiểc xe âly mà chori thi sung slá̛ng quá!

Nghe câu truyèn, Vàn cảm thấy minh dứng trước óng quan kia, mà Lera hờ nhur xa nhau hàng má! trăm dâm. Vàn nghĩ thăm : nêul chàng có sáu nghin bać, chàng sē làm nhièu còng viẹc khác, chír khöng imua chiếc Lincoln kia nó chì làm
cho mọ̀t, hai ngษrờr sung sirờng.

Nheng sìm banh vẫn nò̀, chï̉ khúch vả̉n ní dùa, ăn uống, vui vẻ, tung bürng.
Rồi Vàn thấy làn sōng vui lò cuốn chàng di. Chàng lại turơi cưởi, can hếl cốc này dển cốc khác, tu!! chàng vẩn tjên tri ràng cài thé giò ${ }^{i}$
nhū̃ng nơi chảng dâ dặt chian tới trong cuọc dời phiêu lưu. Chàng so sánh mộ bũa cơm dura ăn durới bóng cây với büa liẹc sang lrong chàng víra dẹr tồi qua. Cốc rự̛u sàm banh bổng biển ra những bàl chè luroi, khói bay nghi ngút, hurong thoom ngat ngào, và nhüung nguời dư liệc là nhū̃ng người nhà quẻ chẩt phác, àn nói thụrc thà, litc nào cũng tỏ ra sung sương. măn nguyện, với mọl cuọc đời ngay thảng, chúxa chan hy vong. Chàng thấy chàng sống $1 a^{i}$ những ngày lvui trong Irêo, ngäty tho, gằn nlững người có mọl tấm linh hờn dern giân nhux chàng.
Chàng cảm thấy cải xã họi quỵ phäi sang trong kia nó xa cách chàng nhue mót vurc möt trới, và những thư dồ vật quý giá bà̀y chung quanh chàng nhue dều ngụ mọt ỳ mia mai, chua chát.

Chảng tim mảnh giấy, rúl bút chi ra viếl
«Anh Tài,
Đáng lẽ tòi phải đợi anh chị dây dể từ tạ trước khi ra đi. Nhurng tôi có chút việe cần phải ve quê ngay, vạ̀y xin cháo anh chị, và cám ơn anh chị đã có bụng yêu cho dự tiệc hòm qua. Vàn»

Viết xong, Vân bấm chuóng gọi người nhả giao cho bức thus.

Mọt lúc sau, Vän lại thât thều ngoäi đường, với bọ quàn da đoã bạc mảu vá mọ̀t linh hồn phuêu dãng.

Sung sướng, chàng trở Iại cäi thế giờ cũ của chàng, cái thế giới hoạt đöng, Irẻ trung, giän-dị, lụ do, dày ánh sáng, nhux một ngày mùa đòng dưới tia nắng âm àp của mặt ! röi..

Phạm-văn-Bính

## CÂU Ò

## TIM VIĖC LAM

Môt sinh vièn tû tài, vi có nhiều thì giồ, mô̂́n tim môt chỗ day học tôil mỡi tuẫn vào ntiữg hơm thừ tur, thứr naum va chủ nhạàt.

Hồi tòa bào.
21 từì - Có bàng tá tài tây (ban triét hịc) muớn tim một cbō dạ̧ bọc trong cictur sia.

Hồi tùa báo.

## Cần người là̀m

Cầ nhiềa người làm (đìn ông hay đàn bà) lâm đai lŷ cho mọt hî̀ng buôn lón của người Pluâp trong toàn hạt Hânời và Hadöng

Tièn lương rait hịiu.
Hỏi M, Nguy ̌̌n-hữu-In is impasse Vieax marché.
Hec năm thự ba ban Cao-ding Tièohiec, col clầng chì rắ tớt, maơn tim chōँ day toin de lify tien hoc pht.
Hồi M. Ngoyèn-vĭno-Múi 43 Bourrin Hànời

# GIA <br> DINH 

(Tiép theo trang 6is)
nói làm thế cho được giản tiẹ̉n, nolưng kỳ thực chàng chỉ cớt duỡ पै mọt minh khong phai chung sóng với vọ con.
An khóa cửa lại, dề nguyèn quần áo nầm ngả lưng xuống nẹ̀m, khoan khoái mim cư̌í Sau hon hai nå̀m, chàng đã dồi khác hẩn, đôi khảc từ hình dáng cho chí tảm hòn. Da dẻ clàng tuy khòng hōng hào, tueri thitm nhur ngày conn ở nhà quê, nhưng một vài nét răn ở cặp má hơi rám làm cho chàng thèm vẻ dài các của một bực còng tử phong lura. Đòi con mắt kém sáng, nhưng cūng kém ngày th $\alpha$, caii miẹ̀ng cười kém thành thựe nhưng tỏ ra con ngurời tirng trải.

Vi thự ra, trong hơn hai năm nay, An rắt từng trải cuộc dời, nı̣̣̀t cuộc đời huyên nảo, liều linnh.
Trước giấc ngủ, cái quã̃g dời ây lại tự nhiên lần lần hiẹ̀n ra trong tàm tri An, hiẹ̀n ra từng hōi, tưrng đoạn.
Trước hêt, An thấy rõ dần mãi ra cai hình ảnh của Nga, vợ chàng. Sau khi Minh và Bảo di rồi, quả nhièn nhtur An dã phỏng doán, Nga càng trở nên lăng loàn quá quât, hinh nhut trong mây ngày liền nàng cố nhịn, cố tử tê, hòa nhã, àu yêm, nên nay nàng phải cur xử tàn tệ, hỗn xược đề bù lại dến nời An vi nhau nhược quá khòng chịu nòi, khòng can ngăn nôi đã toan liều tự tư cho rảnh mất, cho thoát cái đời sống trong ngụe thất.

Chàng còn nhớ hòm ấy thuê thuyèn di bån ở ven bề, lòng chán nản, tri mỏi mẹt, má; lần chàng suýt uhảy phǎang xuống nurớc, nhưng mỗi lần nhớ tới người chở thuyền chàng lại phi cưởi. Rồi lần thàn chàng hôi truyên ngươoi ấy cho tàm trí dược khuày khỏa và khơi plaải luòn luôn nghĩ dến những ý tưởng hắc ám. Chàng có ngờ dâu chinh người chở thuyền kia dā dạy chàng một bải học vé dởi, và đă dịnh doạt cuộc tương lai của chàng.

An mỉm cười nằm òn thầm câu truyền giữa chàng và người lái dò. Chàng hỏi

- Anh có vợ chura? है

Ngurời kia đáp :

- Thưa thà̀y đã.
- Anlı có khồ khōng ?
- Thưa thầy, khò thi vẫn khồ, nghèo túng thi ai mà khòng khồ? An cười :
- Khòng, tòi hơi anh có bị chi áy làm khò̀ sở khòng?
- Thà̀y bảo gi tôi khòng hiều.
- Tôi bảo vợ anh có làm rầy làm khò anh khỏng ?

Anh chở thuyền phá lèn cười :

- Thầy lính, làm thàng dàn ông thi phải dạy vợ chứ. Nó làm rầy thi cho nơ một trận là dảu yào dáy ngay.

An ngâm nghia anh nhà què, lơng khen thầm, và ngẫm nghĩ: « Chảng lẽ minh là người có học thức lại đi làm theo cái lối vūphu ! ’) Nhưng chàng thấy anh kia nói truyện hay hay, nèn vui yé hỏi :

- Ngoài cái lối dạy vợ bằng roi vọt, anh cón lới gì nữa không? Anh chở thuyền ngơ ngác : - Thưa thày, thầy băo gi tôi khòng hiêu.
- Chẳng hạn anh bị vọ̣ làm
- Khòng phải thé dàu, chỉ vi h cán được mãn nguyện rời, nền tra dáy thôi.
Đi từ bāi biền về nhả, An loay bay tư nhü thăm : © U, viẹ̀e gì rà chết ! Vả chết xuống àm phủ két dàu lại khòng láy v $\alpha$, và bà yy biết đâu lại không làm minh kò̀sởn
Chàng thich chi phá lên cười nhnĩ tiếp
" Thi minh cứ coi như chết rồi vilàm mọ̀ viêe minh khòng thich cing như mish chết rö̀i. Nhu thế cing khōi mang tiểng tưr-tử... U. ninh mà tự-lự thi thế nào các báo h) cưng dăng ầm ȳ lên... Ê chệ quá!
Thế là An quả quyết sống, sông Heo quan niệm của vợ. Chàng clua chát lầm bàm : ©Thế cūng là mọ̀t cách tự-tử ! Thỏi, cốt giadnh dược êm thám... Sao minh lą khong hy sinh dược cho giadhh ? ) Ky thưe dó khóng phải là lòng hy sinh, mà chílà tính nlu nhược.
Vi̛a vế đến nhà, An vui tươi bàa vơ:
- Mợa, mợ nghĩ thé mà phải. Nga våu còn giận chồng nèn


## Vòng quanh thè giới

(Tiếp trang 638)

## Mọt vài Iời di quanh <br> thê giới rắt kỳ khôi

Ngoài nhừng kỷ lục vĩ dại đã
kê trên đày, còn có nhiều người hoặc vì hiếu kỳ, hoặc làn thà̀n cūng tô chức các cuộc di vòng quả dát. Ngừ̛̀i ta dã thây một phi công bị cutcả hai chân mà con trông gạy dòi di bọ̀ quanh hoàn cẵu. Có kẻ còn di giạ̀t lùi hoặ ngöi lèn trè̀n mọt cái bánh xe khồng tồ, hoạc dà̀y cả cái nhà làm trên bốn bánh nữa.
Tháng ba năm 1925, bốn người linh thủy Đức dùng xuồng.- Năm 1928, người Đức Johanficher dùng thuyè̀ buồm nhỏ di mát ba năm mới xong.

Dưới này là tin ở tỉnh Camden (Hoa-kỳ) truyền ra hòm 16 Aout 1932
« Cách dày bốn năm, mọ̀t bọn 632 người họp nhau tồ chức mọ̀tcuộc dủng bánh xe đề vào chàn di vong quanh thế giớri.

Người ta khoán cho bọn áy 8 năm thi xong. Nhurng mới dêm chi dược ngili ngöi trên một cái ghé trong 6 giờ : ban ngày phải dung báuh xe tur dày minh di trong luôn 16 giờ, và phải tàm ngoài giời. Lai cấm khòng được án thịt, cá, sưa và hút thuốc lá. Vi thế, nên chỉ có ba người sau bớn năm là về dến đich thơi.

Còn bọ kia thì 73 ngrờri chết giọc dường, trong só dó 15 người bị bệnh ở xứ nóng. 32 người $\mathrm{v}_{\mathrm{i}}$ nan xe hơi, 18 ngurời vi mẹt lâ, 5 người bị thú dữ ăn thịt và 3 người bi chế duới. Ngoai ra, con 555 nguời bỏ giớ cuọc.
Có lē mọ̀t ngày kia, muốn tỏ răng quả đát quá nhó bé, người ta sẽ tim hết cách kì khôi dề di vòng quanh thế giới, như bám vào cái lái tầu bay, hay clai dê chần xuống dât sau 5 lần vòng quanh quả dịa cầt.
(Thualt theo Miroir du Monde)
T. A
rầy, mà anh không muốn đánh dập. thi anh làm thế nào ?
N'gưoi kia suy ughī một lát, rồi dáp

- Thura thầy, đàn bà họ chị muốn lèn bà. Ở bên cạnh nhà tôi có òng cán Cạ̀n. Trước kia cón làm anh xã thi châng ngày nào là hai vợ chồrg châng câi nhau, mà cãi nhau thi bao giờ vợ cũnglăng loàn chửi bới nhà chồng. Thé mả từ ngày lên chúc òng cán, thi bà rợ dời hân tính nết, khōng như̆ng khòng lăng loàn nữa, mà lại còn kinh trọng, sơ hãi chồng. Anh ta eurơi nói tiếp:
- Chảng nhẽ dã lèn bà cán mà ${ }^{\text {aí con chửi chồng! }}$ An buồn rầu đáp :


## Hội Vạn-quốc Tiềt-kiệm|

 HOOI TU BẢN CHIÈU THEO NGH ĐINH NGȦY 12 THÁNG TU゚ NĂM 191,Vốn của hội đã đöng tắt cà là : 1 triẹ̀a luryng bac và̀ 8 triệa quan tiền Pháp. HOI QUiN
7, Avenue Edouard VII Slianghai
QUiN-LÝ CÕ1 DÔNG-PHÅP Só tién dự trù tót ngày 31 Décembre 1935 về bén côi Đông-Pháp mà thời
2.022 .045 p .87 Tiền cho vay trong côi Đông-Pháp

$$
\text { đề đảm bảo số tiền đóng vào bọ̉i kề ırên: } 2.124 .258 \mathrm{p} .73
$$

Xû SÓ́ HOẢN VỐN CHO PHẾU TIÉT-KilỉM MỞ NGÃY 28 Décembre 1836 CHI NGÁNH
26. đừ̀ng Chaigneau Saigon

8 ter dương Trany-Thi Hasin CUÜ̉ TOA: Ong SOULET Quânlý Pháp Hoa Ngàn Hàng DU KIÉN: Rà NGUYEN-THI-BAY rà óne NGUYEN-KHAC-MINH


Só tiên hoàn vồn gấp bội cho phiéu so 5 về thàng Janvier dịnh là: 5.000 p 00
$K \bar{y}$ xò sô vê tháng Janvier 1937
mờ ờ Saigon vào ngà̀
PHIẾU Mớ' - CÁch THỨC = P =
Pbiêa Tiét-Kièm cích thức $P$ cua H ội

VAV QUÓC TIET KIFM.
co the gay mote so vón ta

| 0.000 p . |  |  |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: |
| 8.000 | - | - |  |
| 5.000 | - | - | - |
| \$.000 | - | - | - |
| 2.000 |  | - | - |
| 1.000 | - | - |  |
| 500 |  |  |  |
| 400 | - | - |  |

XIN LUU
Hộ VĂN QUỚC TIET KIẸM cîn
düng ngurờ eo dit tur etich dê liam Cal-lỳ và kinh-kí vien

K仑̂̀ ngay tù tháng đã̃o mơi maz, phiúc man sê đurue dur ciôc xò sô hoin wôn trưưc ky laqn đā đinh. Phién tring ra, toi đurve hoin lai ngay so tiên bàng vón plaí̃o, chàng kề só tièn ngriò̀ chỉa phíco tā gop durpe ngàn nảo. Mot khi Tinh tien rili, ngừi ch chi nữa hét. Nễe chảng có may trong cêe cude xà s6́ hàng thing thi vơn phiéra sề boin låi sau 25 năm lì culng. Mea ptifo
 1.) Vay đirye san khi đä góp đurve 2 c hin च) Cb pia chnodc bio kiél.


## BÙI-DÚC-DÂU



Mọt
thwong-mai đu

## tín - nhiẹ̀m

 chomôi nguời
trông cạ̀y

## Représentant de

 Commerce(Thurong - mai Dai - ly viẹn)
30, quai Clémenceau ETATNOI

Code national français
TEI. N•717

# 100 Phà̃ 100 KHÓI CÁ <br> Chê thuôc lậu sô 58, 63 

Hal thừ thnớc này, công hiẹ̣n nhưu thần, ai bị phải dà nặng, nhẹ, lâa, mỡ,

là vi chững toii chê công-pha hon các thứr thaớc khả́c
 vỉ sît trừng, tiêu đồc, cho vào lô, nấo chì láy bơ bôc lên, rồi mang ra giữa oảnh đờng chơn xuống đát từng 2, 3 thàng đề lăy âm-khí (vi bênh lạ̀ ai cūng nóng, nen phải lăy thò-khi, đồ cho tinh chál thoớc đưve mat, uhur thê aóng
 hại sinh-dục, uông iam viẹc uhur thurơng, kböng vât mêt, đin bì of mang düng đurge ca.
Bẹ̀nh tạu durơng buớt. - baôl, tưc, ra mbi, đas, sobt, tito-titen it, r. v.
 Triét-nọc. - san khi khòi bệnh tinh, còn lại nước tiên co vìn (fflament) kbi trong khi vàng, thînh thoing ra mú, abôi ngừa ong tî̃o, In asoc, liam viṭc nịg nhige, bẹnh shur phucophit. ngươi thạn kém, tivi dan lung, mbii xuvite.

 càng 30000 quyèn slach nói rieng về cích * chora bênh phong tinh *
 tramh đurpe caii bai, oưng phâi thoóc cian nhựng ong lang mlp mì. Cic uinh xin


> Nhà thuớe BINH - HUNG 67, Phố Cưra-Nam - HANOI

Bai-ly. - Halphong : Mai-linh $60-12$ Paol Doneer, Salgon : Trian-Ngathe Cat 81 b. Charner, Camphamine \& Phoc-bang-Lang, - Sontey i Phe-Twong Q Thob, Cás-Hilo. Tinh nio cìng ab.
C6 cub̧e thi bon 50 gihi thurong đich eing. Xín xem ouln hûmo KIEM HDI bàn klaùp ciic hang sach lớn trang cōi Dồng-Phóp aé biét...


[^0]:    Có in một số it khồ nhó cho những nguờri thich chơi sách dẹp. Dày 216 trang, GIÁ 0\$70

[^1]:    Hôtel \& Café de La Paix Hanoi
    ENTIEREMENT REMIS A NEUF
    OHANGEMENT DE PROPRIETAIRE Salle de café moderne
    RESTAURANT DE / or ORDRE - CUISINE RENOMMEE
    Repas à partir de $1 \$ 25$
    Chambres - - $1 \$ 50$
    DINERS FINS sarr commanarie. le melleeur accueil est reserve A LA BOURGEOISIE ANNAMITE OHARLE COUILLOT Proprtetatre TELC. N• $4 \theta$

