Bevezetés:

Erdélyben élt egy székely férfi és egy székely nő, akiknek volt egy fiúk, Ábel. Ábelt az édesapja felküldte a Hargitára, hogy dolgozzon a banknak erdőpásztorként, hogy a család eltudja magát tartani. Ábelnek először nem tetszett ez a dolog, hogy egyedül kelljen laknia édesapja és édesanyja nélkül, és vigyáznia illetve eladnia 9 ölnyi fát, de végül már egyedül sem volt, Bolha kutyája mellett biztonságba érezte magát. Jól végezte dolgát, volt vevő is a fára így fizetségét is megérdemelte. Ám voltak olyanok is, akik nem fizettek, meglopták a bankot és próbálták Ábelt is átverni, ez viszont nem sikerült nekik. Ábel két rablót „győzött le” az erdőben, akik közül az egyik méghozzá csendőrtisztnek adta ki magát. Megkérdeztük Ábelt, hogyan is történt, és hogyan is győzte le a két rablót, és édesapját, hogy mesélje el ő hogyan látta ezt.

-Szia kedves Ábel! Volna hozzád, a hőshöz, pár rövidke kérdésem. Benne lennél?

-Adjon Isten! Persze

-Az első kérdésem az volna, hogy hogyan is kerültél te a Hargitára?

-Megsercent1 édesapám fejében, hogy nékem is dolgoznom kellene, így kerített nekem munkát a Hargitán.

-Értem. Legjobb tudomásom szerint, rablókat fogtál. Meséld el kérlek, hogy jöttél rá, hogy ők rablók?

-Elolvastam a levelet s abban az állott, hogy harminc öl2 fa árában hatezer lejt3 Fuszulán János úr a bankba béfizetett. A levél alá is volt írva rendesen, s pecséttel ellátva. Mivel nem volt lehetetlen abban, amit mondott, a levelet az asztalra tettem, s harminc ölre szabadalmat adtam Fuszulánnak.

-A tolvaj embert azonban nem mindig szereti a jó szerencse, mert a bank igazgatóját éppen azon a napon küldte ki az Isten.

-És mit szerettél volna tenni ezután?

-Én kimentem a ház elé, mintha semmi baj nem lenne, ő pedig a puskával bent őrködött a házban. Szólottam Fuszulánnak, hogy tessék csak béjőni a házba, amíg odakünn rakodják a fát. Az ajtónál előre engedtem őt, félrehúzódtam, nehogy engemet érjen a lövés. Fuszulán ezt ugyan nem vette észre, bé is lépett a viskóba, amikoris az igazgató úr kiabált. „Állj vagy lövök!”. De néki is hiába volt puska a kezében,mert horgasína erősen muzsikált4.

-Nem is féltél tőlük?

-De, nagyon. Remegtem is volt, mint a kocsonya.

-Volt esetleg segítséged?

-Igen, az ídesapám segített elfogni a rablókat.

-Miként fogtátok el őket?

-Surgyelán és Fuszulán a szeredai csendőrségnél5 maguktól jelentkeztek. „Ez Márkus cselekedete!”. Utaltam arra, hogy egyik nap, napszentületkor6, mily szép monológot mondott, mely

meghatotta a két gazfickót

-Mit tettél miután a rablók nem voltak szabadlábon?

-Megelégeltem az életet a Hargitán, és nekivágtam a nagyvilágnak. Később pedig rájöttem, nekem itt a helyem a Hargitán.

-Köszönjük szépen, és gratulálok!

-Köszönöm!

1:Megsercent: Eszébe jutott, kitalálta.

2:Öl: Mértékegység, átlagosan 1,9m.

3:Lej: Román pénznem.

4:Horg

asína erősen muzsikált: Elszállt a bátorsága, megijedt.

5:Csendőrség: Részben a hadsereghez tartózó, katonai elvek alapján szervezet szerv. Fő feladata a rendfenntartás.

6:Napszentület: Este

Ezután Ábel édesapjával készítettunk interjút.

- Tisztelem! A fiával készült interjú után önhöz is volna pár rövid kérdésem, ha nem bánja!

- Jónapot! Csak nyugodtan!

- Az első kérdésem az volna, hogy miért küldte fel a fiát a Hargitára?

-Egyik oka az volt, hogy elszegényedett a család. Valamint szerettem volna munkára nevelni Ábelt és egy parapács1 embert csinálni belőle.

- És önnek nem hiányzott?

- Természetesen hiányzott, hisz a fiam, így párszor meg is látogattam. De túlzásba sem szerettem volna vinni.

- A fiával legyőzte a rablókat. Elmesélné, hogy is volt ez?

- Szerettük volna legyőzni őket, oly módon, hogy leitatjuk őket. Kottyosok2 is lettek az italtól,viszont ekkor sajnos nem tudtuk elfogni őket. Végül nem mi fogtuk el őket, béeregeltek3 maguktól a csendőrségre.

- Értem. Jó volt amikor Ábellel lehetett?

- Persze, az egyetlen csemetém. Mindennél jobban szeretem, így a legnagyobb boldogság volt vele lenni.

- Ábel szeretett a Hargitán lenni?

- Az elején nem szerette az ottani létet, később el is ment világot látni, de máshol nem ülte meg magát4, aztán a szíve csak ide húzta vissza.

- Hősként néz a fiára?

- Valószínüleg elfogult vagyok, de igen. Mérhetetlen büszke vagyok Ábelre.

- Meg lehet érteni. Köszönjük szépen a válaszokat, és gratulálunk a csodás fiához.

- Köszönöm szépen. Viszont látásra!

- Viszont látásra!

1Parapács: talpraesett, ügyes ember

2Kottyos: részeg,ittas

3Béeregeltek:beballagtak

4Nem ülte meg magát: nem maradt sokáig

Befejezés:

Hát megkérdeztük Ábelt és édesapját, és  elég megosztó válaszok születtek. Viszont ahhoz képest, hogy Ábel az elején nem szerette az életét a Hargitán, a rablókat nagyon cselesen az eszével győzte le és a végén mégiscsak oda húzta vissza a szíve. Miután elment Amerikába mégis visszajött, mert boldogtalan volt és hiányzott neki a Hargita, a hargitai élet. És bár édesanyjával többet nem találkozhatott mivel sajnos elvesztette, az interjúban mégis boldognak tűnt,  boldogan mesélt az életéről, a tetteiről. Szerintem Ábelnek sokat segített, hogy végig vele volt Bolha, és „segítette".  Az édesapja nem tudta olyan részletesen Ábel „győzelmét" de az elejéről még ő is tudott mesélni. Ábel már szereti az életét és kötődik a Hargitához. Elmondása szerint szeret ott élni, szereti az ottani levegőt egyaránt.