# U̇J CIMBORA HOVC KEPES GYERMEKLAP WZNOH 

1935. MARCIUS
1936. 


III. 自:OLYAM
6. szám

## APROSAGOK IREx . Wix. TARKASAGOK

## Tündérország.

(Cimképhez.)
Van valahol messze, a kéklőhegyeken túl egy gyönyörü ország, ahova minden gyermeksziv vágyik. Ez az ország Tündérország. Hétsinges, fehérszakállu törpe áll ört a kapujánál, bizony nem is mindenkinek nyitja ki a nehéz vasveretä kaput. De úgy látszik Margitkának és Icukának kedvezett a szerencse, mert őket beengedte az örtálló öreg törpe. No, ha bementek, majd viszsza is jönnek, s akkor megkérdezzük tülük, hogy mi mindent láttak szép Tündérországban:

## MaelFerenc : Arany egyszeregy

Tizszer egy az tiz
Mást ne igyál, szomjuságot
Nem olt csak a viz.
Kétszer kettõ négy, Másnak kárt. ne tégy.

## Miska bacsi meg az utas.

Emlékeztek még Miska bácsira? Az elsõ évfolyamban többször is írtunk a viselt dolgairól. Már régen nem hallatott magáról, pedig szereti a tréfás, mókás dolgokat. No az alanti eset is vele esett meg. De adjuk át neki a szót. hadd mondja el ő maga:

- A minap a városban volt dolgom. Ahogy jó délután indulok vissza, az egyik keresztútnál gyalogos ember bandukolt velem szemben.
- Tessék már mondani, - szólit meg. messze van még ide Ombód?
- Van úgy egy fertály óra járásnyira mondok.
- Nagyon elfáradtam, felülhetek-e a szekérre?
- Uljön, ha kedve van - biztatom. Fel is ült. Már mentünk majd egy óráig is, mikor az atyafi türelmetlenül ủjra kérdi:
- Még mindig messze van innen Ombód? Ránézek:
- Innen? Egy órajáráanyira, mivel, hogy én az ellenkező irányba igyekszem


## Névnapokról.

Március hóban a következỏ névnapok fordulnak elő:

Március 2, Lujza, 3. Kornélia, 7. Tamás, 8. Zoltán, 9. Franciska, 11. Aladár, 12. Gergely, 14. Matild, 18 Sándor, 19. József, 21. Benedek, 24. Gábor, 27. Hajnalka, 28. Gedeon, 31. Árpád.

Az ügyes gyermekek szép köszöntő verset tanulnak szüleik s a jó rokonok, ismerősök nevenapjára.

## Köszönfó vers névnapra.

Ahány rügyet fakaszt a tavasz a tájon, Ahány napsugár jár lenn a földön nyáron. Ósszel ahány gyǜmölcs hagyja el az ágat $S$ ahány hópelyhe van tél apó hajának Szivünk annyi hála és szeretet lakja, Annyi áldást hintsen rád az Ûr szent napja, Ês kisérjen egész életeden végig, Eleteden is túl: Istenhez az égig !

Bodnár Irma.

## Bélyeggyiijtés.

Hogy mit ér egy-egy elsõ kibocsátású Mauritius bélyeg, mutatja az a tény, hogy ezelōtt pár évvel egy példányt 42.000 márkáért adtak el, ami a mi pénzegységünkben kifejezve 1700.000 lejt ér. Ugyancsak ezen a vásáron keruilt eladásra az elsô két Bermuda Perot bélyeg, amelynek ára egyenkint 23.000 márkával kezdődik. De még többet érő bélyeg volt a 70.000 márkás 2 centes British Guinea bélyeg.

Egy 12 pences, páros Canada 12.000 márkáért és egy 1 shillinges kék Barbados 5000 márkáért került eladásra.

Ezekből az adatokból is láthatjátok kis cimborák, hogy milyen komoly alapja van a nagyok között a bélyeggyüjtésnek.

## Uj Cimbora hirei.

Nemsokára kezdödik a kertészkedés az uj cimborák között. Március hó folyamán megkezdjük a virágmagvak szétküldését. Most folyik a virágmag gyüjteményünk rendezése. Az ügyes leánykákat szivesen látjuk segitségül szombaton délutánonkint 4-6 óráig a szerkesztőségïnkben. Ugyanebben az időszakban folyik le a bélyeg. gyüjtők cseréje is ugyanott.

## Humor.

A tanfelügyelő bácsi kérdi az iskolában Jánoskától:

- Halljuk csak, kis fiam, mennyi egyharmadnak a fele?

Jánoska: Pontosan nem tudom, de sok nem lehet...


## Marcius kiószöntése.

Még néhol hó csillog a mezökön, meg a messzekékIö hegyek tetején, de a hóolvadások nyomán itt-ott zöld foltocskák tünnek fel a vizsgálódó szem előtt. Millió és millió füszálacska. A rügyek pattanásig feszülnek a fák ágain s a tél hidegétől sokat szenvedett madárkák is vidámabban röpködnek.

Még itt-ott hó csillog, de azért már minden teremtmény érzi a tavasz jöttét. A bokrok mélyén harmatos fehér virágfej nyitja a kelyhét a nap felé. A tavasz elsö hirmondója ö, a kiesi hóvirág. Kiváncsian néz szét a világban, hogy vajjon nem csalt-e a napsugár? valóban itt van-e már a tavasz? Bogár, béka, gyik, mókus, mind ébredeznek a dermedt téli álomból. Megkönnyebbülten sóhajtanak fel a szegény emberek: hála Istennek, legalább tüzelőért nem kell már pénzt adni.

De ha várja is minden teremtmény a tavasz jöttét, legjobban mégis a gyermekek várják és örülnek jöttén. Boldog örömmel tárják szívïket, lelküket a tavaszi napsugár felé.

- Isten hozott, kedves Március, tavasz köszöntöje, mondjâk - és csengő kacagással futnak végig a felszikkadt, tágas iskolaudvarokon.

A tavasz jöttén megujul a mi lelkünk is együtt örülünk veletek, kis cimborák, együtt köszöntjük veletek a szép Márciust:

- Isten hozott, kedves Március, tavasz köszöntője ! ...


## Csala tornya.

Réges régen történt ez, amit most elmondok nektek. Egy szikláról szól, amelyet Csala tornyának neveznek.

Messze földön hires vitéz volt Csala. A tatárjárás idejében ó vezette a magyar népet a tatárok ellen. Egyszer azonban olyan nagy erövel támadtak a tatárok az országra, hogv a népnek vissza kellett huzódni az erdöbe, ottan is egy elhagyolt barlangba. A tatárok nyomon követték a menekülő népet, megszállták a barlang vidékét s úgy várták, hogy majd az éhség kikergeti a barlangból óket.

Telt, mult az idō, bizony már fogyatékán volt az élelem, már-már azon gondolkoztak, hogy kimennek a barlangból s kényre-kegyre megadják magukat. De a tatároknak sem volt ám valami sok ennivalójuk. Mindent elraboltak az egész környéken s már messze földre kellett menniök élelemért. Eszrevették ezt a magyarok s egy vén leány, mit gondolt, mit nem azt a kiçsi lisztet, ami még megmaradt hamuval összegyurta, nagy kenyeret sütött ebből, akkorát, mint egy taligakerék, ezt a nagy kenyeret beleszurta egy hoszszifi rudba, kinyujtotta a barlang száján a tatálrok szemeláttára ${ }^{\text {jo }}$ lsokảig forgatta-keringette. Bezzeg, hogy a tatárok azonnal felszedelőzködtek s eltakarodtak a barlang tájáról. Hej! lett erre nagy öröm! Felkésziilödtek az emberek, még aznap haza akartak menni. Ám Csala vitéz megállitotta a népet a készülödésben.

- Várjatok atyafiak - mondá Csala vitéz, ravasz a tatár, ne higyjünk neki. Hadd látom, hogy csakugyan eltávolodtak-e?

Azzal kapta-fogta magát. kiment a barlangból, felmászott arra a magas sziklára, felállott a letejire, úgy nézett végig az erdőn, még azon is tul. Látta az erdővidéki falvakat és sehol híre sem volt a tatárnak. Nagy örömében hirtelen megfordult a barlang felé, de csak annyit kiálthatott:

- Nincsen már tatár, indulhatunk! -- abban a pilalnatban lefordult a szikla tetejéről s szörnyü halálnak halálával halt meg.

Nagy jajszóval, keserves sirással temették el Csala vitézt a falubeliek s még ma is emlegetik a nevét s nem is felejtik el soha, mert a sziklát, melynek a tetejéről leesett, Csala tornyának hivják ma is.

## Tavasz a jufakolban.

Odakint még a tél havaz Idebennt már itt a tavasz. Kis báránykák oh beh szépek Pelyhes-gyapjas hófehérek. Bidres-bodros, tarka-barka Van közöttülk minden fajta. Ez fekete bársony szörü, Orrocskája rózsabőrü, Fehér bojt a farka vége, Fehér folt a cipócskéje, Fehér gyöngy a fogacskáje Edes minden porcikája. Kergetöznek, játszadoznak Puha szalmán hancuroznak. Pillanatig meg nem állnak, Össze-vissza szaladgälnak. Valamennyi ez mind béget Soha még ily hangos népet. Cérna vékony mee-bee, Csengö is csilingel vele. Valahonnan távol rája, Vissza béget a mamája. A sok báráng fület hegyez,

Aztán ájra bégetni kezd.
Mee-bee, mee-bee,
Edesanyám jer csak ide.
Végre itt a boldog világ,
Megjönnek a bárány-mamák.
Kis báránykák rátalálnak,
Egy percig sem tétováznak.
Ez az enyém, ez a tied,
Mindegyik anyjához siet.
Egy a máshoz úgy hasonlit, Bárányka mégsem csalódik.
Talán még csak egyszer látta, Mégis, mégis eltalálta.
Ott a hosszú bunda alatt,
Oh beh édes egy pillanat.
Ugy megsimul, ugy megbékül
Anyja édes melegétöl.
$S$ mig az édes tejet szopja,
Edes anyja megcsókolja.
Visszanéz rá esdekelve,
Becézgeti rózsás nyelve.
En irigyen nézek rájuk, Boldog - boldog kis bárányok.

Kirjákné, Kovács Emma.




## Talpas és Barnabás kalandos utazása repülőgépen.

Irta: Teleky Dezső.

16. folytatás.)

Csakhogy ez a dörmögés a közönsegnek nem tetszett.

Ez nagyon közönséges medveszokảs.
Halljuk a beszélő medvét! - kiáltotta egy türemetlen kuruchangú magyar. - Azért fizettünk 10 centet, hogy halljuk a beszélö medvét!

Barnabás a nemvárt magyar közbekiáltásra majdnem elszólta magát. Gorombán vissza akar
vágni, de aztán mégis megfontolta a dolgot s csendben maradt. Egyuttal azonban észbe kapott: .,Igen? Hát igy vagyunk? a beszédemet akarjảk esodálni? Ezért zártatok ebbe a ketrecbe? No a beszédemből bizony nem esztek. Különben is és valódi medve vagyok, s hogy ezt megmutassam, azért is négy talpamra allok, mint az én diccő őseim!" Mindazt igy elgondolta magában, aztán úgy is tett Barnabás. Négylábra állott.
Kissé furesa látvany volt. Bekeesben, nadrágban, csizmában és sapkával - négylábra állva.

Ennek a láttára hahotázás tört ki a közönsés között. Különc̈cen, mikor Barnabás úr duzzogva hátat forditott - illetlenïl.

De a hahotázás nem sokáig tartott.
A kacagásba heves, haragos hangok gyültek.

- Csalás! Gazemberség!
- Ez egy közönséges ostoba medve!
- Embernek öltöztették föl!
- Hazugság az, hogy beszél!
- Nem hazugság! Nem hazugság! totta közbe élénk hangon a fehér kötény árus. - Rám ordított, hogy: Repetir! és viessom gatta fogát.

Erre még jobban kacagtak.

- Repetir? Repetir! - esúfolkodtak minde! oldalról.
- Hadd lássuk, ki az-a Mynherr Repetir
- Vagy részeg, vagy bolond!
- Kikérem magamnak! Áppen ez a szörnye teg mondta nekem, hogy repetir!
- Hallja maga? Ilyenekkel ne álljon elô mert a bolondok házába esukatom. Érti?
- Bolond az, aki mondja! Dollárral fizetett
- Hát tudja meg, hogy pilóta hozta ezt a medvét repülőgépen.
- És most azt akarják elhitetni velünk hogy a pilóta is medve! :
- Takarodjék innen maga .,Repetir'!
- Bolond halárús!
- Vissza a pénzïnkkel!
- Rablók, fosztogatók!
- Majd adunk a népámítóknak!
-     - Víssza a pénzünkkel!

Lett erre olyan zene-bona, hogy a nagy zaj ban elveszett minden értelmes szó.

A veszedelmes hangulat mind harciasabb lett s mind jobban terjedt. A szerencsétlen hal árúsnak menekülnie kellett, máskép csúful meg börölték volna.

Ez alatt benn a ketrecben Barnabás úr a földre hasalt, mintha nyugalmas alvásra ké szülne. Maga elé bámúlt látható egykedvüséggel Pedig olyan izgatotf volt, hogy minden porcikája reszketett.

- Követeljük vissza a pénzünket! - sipí tott egy fenyegetó asszonyi hang, az állandóan morajló zajongásban.
- Menjünk az igazgató́ág elé!
- Csalók! Népámítók!

Egyszeresak megmozdúlt a lomha emberso kaság, s kezdett a kijárat felé tolongani. Elet veszélyes lett a helyzet. Többen elájultak a nagy zsúfolódásban. Felbomlott a rend. Fenyegető ök lök jelentek meg a levegőben.

- Halál a gazokra! - üyöltötte a felizga
talan vágyát, hogy innen mielőbb megszukito sen. Behúnyt szemmel magába vonúlva, mérlegelte a menekülés eshetöségeit. Töprengett sokféle terven, de még nem tudta, hogyan és mint lesz? Azt már megállapitotta szemlödése közben, hogy a vastag rácsot eltörni nem tudja. Saját erejéből még talán meghajlítaná! De ha sikerülne is kiszabadulása, mit érne el? Nem ismeri a menekülés útját. Nem ismeri a várost. Senkivel nem tudja magát megértetni. Söt a beszéd újabb veszélyekkel járna. Bizony Barnabás úr reményének fonala összegobozódott, ч mackó legyen -az, aki a csomót megoldja.

Midőn felpillantott, megkönnyebülve látta, hogy a ketrec előtti térség elnéptelenedett. Már alig olảkodott ott nehany ember. Azok is in kább a távolfekvő kijárat felé vekintettek, ahonnan szünet nélkül idehallszik a haragos nép harcias tüntetése.

Nemsokára csupán egy emberre olvadt le nézöinek száma.

Es ez az egy Csing Ling volt, a kinai.
A hűséges barát, amint meggyözödött, hogy senkisem figyeli, felhasználta a kedvező alkalmat, óvatosan odasompolygott a ketrechez, s halkan, de érthetően, jelszóként súgta a nevet: Talpas! . . . Ezzel a papirba csomagolt feszitővasat és a reszelöt betolta a ketrecbe. Egyszersmind a levelet is bedobta. Medvebetükkel volt az megirva, mert Barnabás úr esak ezt az írásformat tudta elolvasni.

A közönség a főkapú körül foglalt állást, hogy megostromolja az igazgatóság irodáját.

Az egyik földezinti ablakból egy szikár, sovány alak hajolt ki, s csendesíteni akarta a felizgaott népet. De szóhoz is alig tudott jutni.

- Nem hallgatjuk meg!
- Vissza a pénzünkkel! - ordították fenyegetően.

Most az abakon Csillag Móni úr feje jelent meg.
(Folytatjuk.)

## ₹ szörnyefeg.

esernyö nyitásban.


A két pajkos: Ernő s Klári
Nem találja a helyét.
Pajkos tréfát kell csinálni Ezért néznek szerteszét.
$\qquad$


A gondolat tetté válik
Dolgozik már az ecset,
A szörny kész van, nagyot cisit:
„Ejnye, ejnye gyerekek!"


Sétálni készül a tata
Ês az ernyỏ szükséges
Ernö szépen odaadja,
Mondjátok: hát nem rémes?!


Két lábon járó szörnyalak!
Na, ki látott már ilyent?!
Aki mostan erre halad
Azt kirázza a hideg! . . .


Kiss Zoltán.

## A három királyfi.

Volt egyszer egy király, akinek három fia volt. A király mind a három fiát egyformán szerette. Amikor a király megöregedett, nem tudta elhatározni, hogy melyik fia legyen az utóda, melyik fia legyen az ország királya. Egy szép napon a király magához hivatta a tanácsadóit és igy szólt hozzájuk:

- En már öreg ember vagyok. Nem sokáig èlek. Tudjátok, hogy három fiam van. Mind a hármat egyformán szeretem. Nem tudom közülök kiválasztani, hogy melyikre hagyjam az országomat, melyik legyen az utódom.

A király tanácsadói igy szóltak:

- Hát bizony bajoṣ közülök választani, mert mind a három egyformán okos, egyformán jó ember.
jától és elindultak világgá. Ahányan voltak anynyi felé mentek.

Egy év mulva a hazafelé vezető országúton találkoztak. Megölelték és megesókolták egymást és a legifjabb igy szólt:

- Ugy látom, hogy mind a hárman a királyi koronáért megyünk. Hát milyen csodatárgyaitok vanak?
- Nekem - szólt a legidősebb, - van egy tükröm. Ha belenézel, meglátod, hogy mi történik a világban.
- Nékem, - szólt a középsö királyfi amint látjátok, van itt egy paripám. Ha reá ülök s azt mondom: Hipp! Hopp! Ott legyek, ahol akarok!... Egy perc alatt oda ér velem, ahol lenni akarok.


A legkisebbet választották hát meg királynak.

- Hát királyom, ha te magad nem tudsz közülük választani, mi kevésbbé tudjuk ezt megtenni - mondotta a király legöregebb tanácsadója. Azt ajánlom királyom, hogy az legyen a három királyfi közzill a király, aki egy éven belül valami csodát tud művelni, vagy csodás tárgyat bemutatni.

A királynak tetszett a tanács. elmondotta a fiainak, hogy az lesz a király, aki valami csodás tárgyat tud hozni, vagy valami csodát tud müvelni.

A három királyfi másnap elbucsuzott az ap.

- Nékem - igy szólt a legifjabb királyfi - van egy almám, ha ezt egy haldokló betegnek adom s megeszi, akkor rögtön meggyógyul töle.
- Mutasd a tükröt - szólt a középsö királyfi. A legidősebb elővette a zsebéből a tükröt és mind a hárman belenéztek.

Látták, hogy édesapjuk betegen fekszik. Az orvosok nem tudnak rajta segiteni. Az öreg király pedig zokog, mert nem tudja, hol vannak a fiai.

- Mitévök legyünk? - szólt a legidüsebb. A középső királyfi igy szólt:
- Mondok valamit, testvéreim. Meg keH mentenünk édesapánkat. Te öcsém, add ide az almát s én belovagolok vele a városba.

A legifjabb királyfi odaadta az almat a középsőnèk, akié a paripa volt. Az pedig felült a paripára s igy szólt:

- Hipp! Hopp! ott logy ik a királyi paluta elött. Hipp! Hopp! ott legyek, ahol akarok.

A paripa egyet ágaskodott s elkezdett futni. Egy perc alatt ott volt a királyi palota elött. A királyfi rögtön bement beteg édes apjához s odaadta az almát. A király rögtön megette s meg is gyógyult töle.

Lett nagy öröm és boldogság a király palotájában. Estefelé a másik két királyfi is beért a városba. A király megint nem tudta elhatározni, hogy melyik királyfi legyen a király: akié a tükör volt, vagy akié a paripa, vagy akié az alma?

Végül a király megint magához kérette a tanácadóit, akik azt tanácsolták, hogy az legyen a három királyfi közül a király, akié az alma volt. Mert akié a csodaparipa volt,, annak megmaradt a csodaparipája; akié a csodatükör volt, annak megmaradt a tükre, - de akié a csodaalma volt, annak nem maradt meg az almája.
lgy lett a legifjabb királyfiból király.
A három testvér továbbra is jó barátságban élt s ki tudja, talán még most is élnek, ha meg nem haltak.

Oszkár bácsi.

## Ahogy kis munkatarsaink irnak.

## Imreh Sándor és András nyári beszámolója:

Ưgy látjuk az Ưj Cimborából hogy az olvasók szorgalmasan küldözgetik be a vakációs beszámolókat. Mi sem akarunk kimaradni a हогból s igy beszámolunk nyári élményeinkről.

Ebben az évben a nyarat nagyon jól töltöttük. Amint az iskolai évet sikeresen befejeztük, édesapám olvitt bennünket Constancába.

Reggelenkint a tenger morajlására ébred tünk. Gyorsan öltözködtünk és siettünk ki a kikötöbe. Láttuk a hajók érkezését és indulását, az egyes hajók fogadtatását, hogyan történik . lehorgonyozás, kirakodás, berakodás. Az egyik angol hajó paranesnoka olyan jó volt hozzán? hogy megengedte megnéznünk a hajó belsejét is. Ott pazar látvány tárult elénk. Az ebédlő, társalgó, billiárd, zene és háló szobák drága, sokatérő berendezése, szinte elkápráztatott bennünket. Ezután a látogatás után gyakran mentïnk fürödni Mamaia kikötöbe. Egyszer láttunk
egy gyönyörüszép magyar hajót is, a „Hungti riát." Az idỏ azonban hamar eltelt és viss? kellett térnünk.

Jövet Bucurestiben megálltunk s két napot tôltöttünk, hogy ezt a szép nagy várost megisnerjük. Megnéztük a múzeumokat. Mennyi érékes régiséget, kincset, szobrot, képet láttunk ttt! Voltunk a Carol parkban, a Cizmigiu-kertben, megbámultuk a királyi palotát. De nagy höség volt, szinte kábultan jártunk az utcákon.

Aztán folytattuk utunkat tovább. Meglátogattuk nagyszüleinket s nagybátyánkat. Voltunk a hires és gyönyörï Tusnad fürdőn és a bodoki borvíz forrásnál. Akkor láttuk esak milyen szép is a mi Erdélyünk!, s hogy az Isteu alkotó keze milyen természeti esodákat teremt.

A székely havasok közt is jártunk. Megfigyeltuik az itt élő székelység viseletét, szokásait. Augusztus hónapra értünk haza. Itthon jártunk ki sokat fürödni. Aratás idején falun voltunk, ahol segitettünk mi is az aratásnál.

Igy mult el a vakáció. Az iskola harangjainak megkondultával bevonultunk az iskolába. A nagy piheńés után testileg-lelkileg felfrissülve léptük át az osztály küszöbét.

Ezek a mi nyári élményeink, melyek megíása után zárjuk levelünket.

Imreh Sándor, II. got. és András, IV. el. ot.

## Aki bántja az állaiof...

Aki bántja az állatot. Az bántja az Istent: Mert nekünk az ő jósága Teremtett meg mindent.

Aki védi az állatot Szereti az Istent. Aki nekünk bölcs kezével, Megteremtett mindent.

Aki bántja az állatot Az magát is bántja, Mert az ilyet, ha bajéri
Senki sem sajnálja.
Aki védi az állatot Nem is veszi észre, Hogy az Isten meleg szóval Megdícséri érte.

Megdicséri, kézenfogja, Minden léptét védi. Ha könnye hull, gondos kèzzel, Le-letörli néki.

Móra László

## Tudóka Ferkói levele a muzeumiól.

## Kedves Cimborák!

Még az ősz folyamán történt, hogy édesapámnál a régiségek után érdeklődtem. Akkor ő megigérte, hogyha Oradeara megy, engem is elvisz magával és megmutatja nekem az ottani muzeumot. Egy iskolai szünetnapon vonatra is ültünk. S mivel tudom, hogy titeket is épp úgy érdekelnek a tudomány körébe vágó dolgok, mint engem, éppen ezért is igyekeztem feljegyezni mindent, amit az oradeai muzeumban édesapámmal együtt láttunk.

A muzeumban rajtunk kivül nem volt senki, esak az ör, aki teremről teremre kisért bennünket. Maga a muzeum épülete nem messze van a vasutállomástól, ugyanabban az utcában, ahogy megyünk be a városba, jobb oldalon. Ajánlom nektek, kedves pajtásaim, ha Oradean jártok, a muzeumot nézzétek meg. Sok érdekes dolgot fogtok látni.

A legelsö teremben kőkorszakbeli fegyvereket, kőbaltát s más kőből készült szerszámokat láttunk s egy emberkoponyát. Édesapám ugy mondta, hogy megvan vagy 10.000 éves $s$ együtt élhetett a barlangi medvével. Láttunk még mammuth $s$ más szörnyüséges vízözönelőtti, azóta már kihalt-állatok csontjaiból is. Egy-egy mammuthfog megvolt másfélkiló. Ezeket a Ieleteket itt Bihormegyében találták.

A másik teremben a bronz-kor fegyvereit s házi eszközeit láttuk sokféle formában. Edesapám magyarázfa, hogy sok-sok száz és talán ezer esztendö telt el, az emberek okosabbak lettek, mikor a bronz után megismerték a vaskészités módját. Ezután mindent vasból készitettek. Már a negyedik teremben járhattunk, mikor megpillantottuk édesapámmal egy szekrény ïvege alatt az első keresztyén imádságos könyvet. Latinul volt irva s a tépett, összepörkölt könyv első sorai így kezdödtek:
„Pater noster, qui es in caelol" - magyarul: Mi Atyánk, ki vagy a mennyekben

Aztán hosszú sorban pénzek következtek az Árpádházi királyok: H. Endre, III. Béla, IV. Béla, Mátyás és a többi királyok idejéből réz garasok, ezüst, arany pénzek, a legujabb kor papir 100 leieséig. Ismét máshol nagyértékü, drágakövekkel kirakott kelyhek, billikomok,
serlegek, amelyek-nincsenek is ma már használatban, ahogy a muzeumőr mondta, ezekből a billikomokból, serlegekbỏl győztes csaták után ittak.

Egy helyen csak látjuk ám édesapámmal, hogy kihúzza magát a görnyedten járó őr, s odamutat egy súlyos, nehéz aranytálra:

- Na , mi az? - kérdezte édesapám.
- Az tekintetes uram, Attila király tálasszekrényéből valố, úgy mondta a régész tanár úr, aki idehozta. Tiszta aranyból van, de azt mondják, hiába volt olyan nagy úr, sohse kereste a cicomát, nem evett az aranytálból sem. Csàk hát úgy szerette, hogy legyen neki.

Az is érdekes volt még, ahol a puskák álltak. Kanócos, meg hátultöltő puskák. Ma még a gyerekek sem félnének tölük. Régen meg ezekkel harcoltak. Már a vékony, hajlékony pengéjui kardok, török, veszedelmesebbek lehettek, ezekkel ma is lehetne embert ölni. Láttam még egy török ágyút, meg láncos golyókat

Ugyanebben a teremben láttuk még a letïnt kurucvilág emlékeit. Kuruc mentéket, föveget - fegyvereket 2 régi irásokat, hadban irott leveleket. Edesapám olvasgatta, de én nem értettem, egy részük latinul volt irva, de ha magyarul is irták, olyan furcsán volt írva, hogy nem tudtam kiolvasni.

A legutolsó teremben csupa képek voltak berakva. Az egyikre a muzeumőr azt mondta, hogy Feszti Árpád festőmüvész képe, ípád fiának, Zsoltnak az eljegyzését mutatja, Bihor akkori fejedelmének: Mén Marótnak a leányával. Megnéziük jól a képet, édesapám azt mond ta: sokat ér. Láttuk még Mária Terézia birces gárdistáinak is a képeit, meg egy gyönyörü velencei üvegből készült csillárt - aztán pénzt adtunk a muzeumőrnek s elköszöntünk. Kinn az utcán már kezdett alkonyodni. Édesapám csendesen jegyezte meg:

- Látod, Ferkó fiam, ezeken a régi emlékeken keresztül, két órai idő alatt átéltük az emberiség történetét . .



## Rajzkiallifás.

Az új cimborák nagy rajzkiállítása nem várt gazdag eredménnyel régzödött. Több, mint 1500 rajz és festmény érkezett be az országos rajzkiállításra. Biráló-bizottság döntötte el, hogy melyik rajz milyen dijat érdemelt. A bizottság tagjai voltak Dóezyné Berde Amál festöművésznő, F. Lászle Marezella, Szopos Súndor festömüvész és rajztanár Tóth István rajztanár, festőmủvész, Kovácsy Pá rajzpedagógus, Folyovichi Endréné rajztanárnő dr. Szász Ferenc lapszerkesztỏ és Ifj. Vékás Lajos

A rajzok között most még sok volt a másolás, mesekönyvböl, képröl, innen-onnan, de voltak na gyon érdekes tehetségre valló, eredeti munkák is Ezeket jutalmazza is az Uj Cimbora. A megjutal mazottakat továbbra is figyelemmel akarjuk kisérni, hogy fejlödnek-e s mennyit fejlödnek?

A versenyeredményeket a biráló-bizottság dön tése alapján a következökben közöljük, előbb a helybeli, a következó számunkban a vidéki rajzokra vonatkozóan.

Ref. kollégiumi elemi iskola. I, dijat nyerte: Sebesi István III. el. o. t. S rajzai közül hármat múzeumi megörzésre ajánlott a biráló-bizottság. II. dijat nyert Németh Gyula IV. o. t. III. dijat Miklós Vili I, el. o. t. Jutalomban részesültek: Keresztes Attila, Szentpétery László, Kövendy Erzsébet, Szabó Lôránd; diesévetet nyertek: Zudor Loránd, br. Bánffy Katinka, Kováes Boriska, Dán Albert.

- Lutheránus elemi iskola. Jutalmat kaptak: We ress Zsófika IV. el. o. t., Vajna Pál, Ullmann Ferenc, Kovácsy Pál, Klatrobecz Janesi, Drobeczky Lörine András, dieséretet nyertek: Maniu Clarissa és Domitia IV. el, o. t., Kerekes Medárd.

Unit. leámy el. iskola. Jutalmat kapott: Berey Jolánka, dieséretet: Diószeghy Amna és Vernes Anna.

Plebániai elemi iskola. Dieséretet kapott: Bá lint Edith.

Unit. fiú elemi iskola. Jutalmat nyertek: Kardos Laci IV. el. o. t., Nagy István IV. el. o. t., dieséretet: Zsakó János III. el. o. t. és Lakatos Károly II. el. o. t.

Inasiskola. Jutalmat kapott: Krisán László
Şcoala Aplicatia. I. dijat nyert: Cezar Cimponeriu IV. el. o. t. Jutalmat kapott: Szabó Mártuska.

Rudolf-úti elemi iskola. Jutalmat kapott: Tholvay József IV. el. o. t.

Scoala Primare de Stat No 3. Jutalmat kaptak: Vasile Aslan, Szilágyi Akos és Sándor IV. el. o. t. és Kemény István III. el. o. t.

Monostori-nti ref. elemi isk. 1. díj: Ambrus Dobay Erzsébet IV. el. o. t.; dicséretet nyert: Borbély Sándor III. el o. t., Orbán Erzsébet VI. el.
o، t. A plakátversenyen dijat nyert Zentkó Z. VII. el. o. t. és Kun Lajos V. el. o. t.

Auguszteumi elemi iskola. Jutalmat kapott: Bereczky Agi VII. el. o. t. Dieséretet: Sós Erzsébet V. el. o. t.

Šcoala Prim. de Stat No. 2. I. dijat nyert: Téglás József s egy rajzát múzeumi megőrzésre ajánlotta a biráló-bizottság. Jutalmat nyert Keresztes Kálmán IV. el. o. t.

Unitárius fögimnázium. I. dijat nyert Fezute Lâszló III. g. o. t., II. dijat: Imreh István IV. g. o. t. III. dijat: Bereczky Béla 1. g. o. t. Jutalmat kaptak: Székely György, Gálify Zsiga, Gábor László, Zsigmond György, Udvari Sándor; dieséretet nyertek: Andrássy Gyula, Várady, 'Tamássy Gábor, Létay, Lázár Károly, Derzsi Zoltan, szzékely József, Fitori Zoltán, Nagy Dénes.

Liceul de fete Regina Maria. 1. dijat nyert: Hodis Ily.

Ref. leánygimnázum. I. dijat nyert: Póczy Klári I. g. o. t. II. dijat: Székely Anikó III. g o. t. III. dijat: Szentimrei Kováts Judith I. g. o. I. Jutalmat kaptak: Faluvégi Ibolya, Barabás Piroska; dieséretet nyert: Ekkert Agnes, Mandula Mlonka, Kaváes Ilađkó, Kádár Ilona, Nagy Ibolya, Tamási Gizi, Gaál Ilona, Mina Mária, Nemed Anna. Ref. kollégium: A. dijat nyerte Király Béla IV. g. o. t. II. dijat Kabay Béla III. g. o. t. III. dijat Molitorisz Pál II. g. o. t. Dieséretet nyertek: Fazekas Attila, Méder Zoltán.

Dieséretet nyert: Hargitay Bertalan I. g. o. t.
Jutalmat kaptak még: a $31 / 2$ éves Szász liézuka, a 4 éves Szerváciusz Tibi, az 5 éves Henner Aranka, a 6 éves Adorján Csaba.
(Folytatás a következö számban.)
Rajziskola.
5. számu minta.



Miklós Jancsi. A névnapra szóló jókivánságot köszönöm kis cimbora. Jól esett a figyelmed. Ugy veszem ki leveledből, hogy nagyon szereted a szép meséket és a találós képeket. No, közlünk is majd effélét. - Róth Lily II. g.o.t. Tetszett neked, hogy Talpas olyan jól tudott eszperantóul, te is szeretnél megtanulni beszélni ezen a nyelven. Majd a nagy vakációban lesz alkalmad rá. Ha látjuk, hogy általános lesz köztetek az érdeklödés, akkor a nyári vakációban megkezdjük az eszperantó leckék közlését. - Derecskey Sándor III. el. o. t. Már régen nem irtatok az Üj Cimborának. Bisonyára a tanulás foglalt el benneteket. A megfejtés jó, a sorsolásra bekerül. Edes jó anyátok jókivánॄágait köszönöm, hasonlóval viszonzom. - László Anna és Margit. Az elöfizetés beérkerett. Várom leveleteket. - Györffy Polixenia. A küldött összeget Barra Palkó számlájára könyveltük el. Rosenberg Miki. Erdeklődsz az eszperantó nyelv iránt. A Róth Lilynek kiildött válasz neked is szól. - Biró Klárika. Elöfizetésed juliusig rendben van. Várom leveled - Magyari Bandi. Bizonyára nagyon sok a tanulni valód Bandika, hogy a leveled nem látom a postában. - Szabó Piroska. Pontos, jó kis cimboránk vagy, Piroska. Hyet azeretnék még, vagy háromezret. A rajzkiállitáson részt veszel-eq Öry Imre és Iluska, Dájbukát Gábor és Zoltán Arad. Ǔj kis cimboráink vagytok. Hozott Isten közénk. Remélem jó toborzók lesztek s kis pajtásaitokat, ismerőseiteket is megnyeritek az Uj Cimbora olvasóiul.
Fábián Ancsi IV. el. o. t. Mikor meghallottad, hogy az Uj Cimbora eljött onnan, nagyon szomorú voltál, hogy most már nem látogathatod meg a szerkesztő nénit. No, ha Isten segít, a nyári nagy mesemondó délutánon újra találkozunk. A megflejtés jó, a sorsolásra bekerül. - Deutschenschmied Jenó I. gimn. o. t. A jó kivánság sohasem késő, ha tiszta szívből kivánják. Te így kivántad a névnapi kivánságot, éppen ezért is örültem neki. A rejtvényed átadtam a rovatvezetőnek. - Hadady Tibor IV. ei. o. t. Nem felejtenek el engem az ên régi kis cimboráim. No, de én is szeretettel gondolok vissza rátok. A Cimbora-délutánokra jártok-e? Az uij rejtvény jó, sorra is kerül majd. A megfejtés is jó. - Reiff Janika és Pistika. Bemutatkozó leveleteket már régen várom. Az apuka postautalványa
megérkezett. - Elekes Emöd és Huba. Kitartó, régi kis cimboráink vagytok, de ám én szeretnélek benneteket közelröl is ismerni. - Napalca Jenö I. g. o. t. Ugyesen, helyesen irt leveledet tetszéssel olvastam. Irod, hogy beállsz te is a toborzók közé. Ez a szándék életrevalóságra vaH. Kivánom, hogy sikerrel járjon. Látom a versek iránt érdeklődsz, söt magad is próbálgatsz elkövetni egyet-kettöt. Ez sem rossz, amit most beküldtél, de írsz te ennél még jobbat is. - Taglicht Bözsi I.g. o. t. A 3-ik szám rejtvénymegfejtése jó. Részt veszel-e a rajzkiállitáson? - Róna Ervin. A fordítást, ha rövid és jó, beküldheted. Majd átnézzük. Irod, hogy héberül is tanulsz. Nagyon derék dolog. Voltál-e a február 10 -iki cimboradélutánon? Csak szorgalmasan járogassatok kedves kis cimborák, - Bulbuk Pityu V. el. o. $t$. Először írtâl az Uj Cimborának. Már régen készültél eazel a levéllel, most aztán el is küldted, benne a megfejtést is. lrod, hogy az iskolában nagy izgalommal várjátok mindig a Cimbora újságot.

Virảgh Käroly. Rég nem írtál, Karesi. Bizonyára sok a tanulni valód s ezért nem volt időd a levélírásra. A 3 -ik szám rejtvénye idejében beérkezett, úgy, hogy a rejtvénysorsoláson részt is veszel.

Grünfeld Ferike. Nagyon szomorú voltál, mikor megtudtad, hogy az Uj Cimbora nincs már nálatak. Uj rejtvényed jól sikerült. - Pongrácz Ilonka. Megkaptad-e az új számot? Várom leveledet, amelyben mindenről beszámolsz. - Debreczeni Ferike. Megkap-tad-e Ferike az Uj Cimbora karácsonyi ajándékát, a „Délutáni esevegések" c. könyvet1 Ha nem, érdeklödj utána Béla bácsinál. Különben újabban elhanyagoltál bennünket, Ferike. Várjuk a leveledet. - Weisz Klárika. Örültél a Miki sorozatnak, $s$ tetszettek az eszperantóul irott csengő-bongó versikék. Kérdezed, hogy az Uj Cimbora nem fog eszperantóul tanítaniq Ha látjuk, hogy mindnyájan érdeklődtök, akkor még ebben az évben megkezdjük a tanítást.

Kucher Laci Ploesti. Kapjátok-e rendesen a lapot? Az elöfizetés megérkezett. Várom bemutatkozó leveledet. - Böjthe Andor. A rendelést köszönettel vettük. A mult évi számokat az ottani vasárnapi iskolának ajándékozzuk. - Boros Mártuska és Magduska. Uj kis cimboraink vagytok. Isten hozott közénk benneteket. Várjuk bemutatkozó leveleteket. - Sietö Évilke. Olvastam apukád leveléböl, hogy milyen nehezen várod mindig az Uj Cimbotát. Legközelebb már a te leveled szeretném olvasni. Tóth Klárika, A küldött 170 lejből 100 lejt a te számládra könyvelt a kiadó bácsi. Jártok-e a testvérszövetségi gyülésekre? - Nagy Loránd Ploesti. A karácsonyi sorsoláson a te neved is be volt dobva a kalapba, de úgy látszik, hogy nem volt szerencséd, hogy nem hízták ki. No, sebaj! Az üdvözletedet a kis cimboráknak im átadom.


Rovatvezetō: Sólyom István.
Szélmalom rejtvény. Beküldték: Imreh Sándor és Bandi.


Egy hires magyar regény címe.
A 2-ik számban közöll keresztrejtvény helyes megfejtése: Vizszintes sorok: 1. Aladar, 7. Dáridó, 8. R. V., 9. I. A., 10. Anot, 11. Iny. Függöleges sorok: 1. Adria, 2. Láva, 3. Ra, 4. Divány, 5. Ad, 6. Rovat, 10, An.

A 3 -ik számban közölt rejtvények megfejtése: 1. Képrejtvény. Hathatós orvosság (gyógyszer). 2. Betürejtvény: Három a tánc. 3. Pótlórejtvény: Balaton, 4. Betürejtvény: Szánkó.

Megfejtéseket küldtek be: Szücs Ferenc, Vaska Klárika, Páll B. Bidló G, Weress Zsófika, Fábián Ancsi, Hadady Tibor, Deutschenschmied Jenö, Róna Ervin, Miklós Jancsika, Taglicht Bözsi, Bara István, Dibáczy Béla, Hodis llike, Tokay Paula, gr.Degenfeld Anni, Szabó Dezsö,Bulbuk Pityu, Budaházi Zoltán, Virágh Károly, Harkácsy Juliska, Imreh Sándor és Bandi, Balogh Ildikó, Kováes Terike, Adorjányi Rózsika és Gyula, Zsigmond György, Harkai Ilonka. Hutira Margitka, Nehma Valér, Balogh Anti és Bözske.

Nyertesek lettek: Vaska Klárika, Dibáczy Béla és Adorjányi Rózsika és Gyula.

Anyjával csakugyan egy a természete, De mert apró lévén, más a nevezete. Négylábu az egész, járja a legelöt, De farkát elvágva tóban lel nevelöt, Végtagját tedd elő, oly alkotmány leszen, Melyet az utazó, jó ha előveszen.
('Ts00y 'yiso '0yisy)

A kiadóhivatal póstája: Az elmult héten a következö elöfizetések érkeztek: Helyben: Paizs György 17, Ábrahám Klárika 50, Kováes Gyuszi 50, Spilmann Gyula 50, Vajna Eiva 50, Bidló Gábor Szaboles 50, Szabó Éva 50, Domokos Alice 50, Bodor Judit 100, Rimanóczy Ádám 50, Vajna Palkó 50, Zsakó Zsóka 50, Licker Éva 50, Åkontz György 50, Fintka Ildikó 17, Tokay Paula 50, Szász Aranka 40, Lakatos Géza 20, Ambrus Dobai Erzsébet 40, Kerekes Madárd 50, Nulinek Jenỏ 100, Hilf Ádika 100, Thamó Gabriella 50, Hargitai Öcsi 50, Bogdán Manci és Bözsike 50, Fülöp Géza 50, Ullmann Ferencz 50, Tóth Evike 17, Baumeiszter Zsófika 17, Péter Lacika 200, Krémer Tomi 50, Komjátszeghí Tibor 50 , Náyel Ildikó 50 , Márton testvérek 50 , Kovácsi Pál 50, Zudor L. 50, Regéezy Irénke 50. Moldován Évike 83, Váradi A. 50, Vidékről: Tóth Zoltán 85, Damó Sándor 100, Rossy Nusika 100. Tunyogi Csapó Margitka 50, Legeza Sanyika 85, Moldován Lacika 100, Aczél Magda 100, Balogh Eva, Kató és Ildikó 100, Sebesi Laura 100, Taglicht Erzsike 100, Horvath Sarolta 50. Kovács Lajos 100, Pásztor Bözsike 50, Turó Gyula 160, Balázs Anna 50, Bodonyi Iea 100 , Dávid István Dezsö 200, Döme Bálint 50, Szép Róbert 150, Demes Ferencz 200, Gergely Géza 200. Farkas Márta 50, Bötger Ferencz 50, Pataky Zolika, 100, Berger Emmyke 85, Szaiơ Dezsöke 100, Kovács Dászló 300, Duiçu J. né 150, Nagy József 100, Szirmay Zsófi 200. Kugler Józsika 150, Balogh Ibolya 100, Szotyori Magda 100, Csutak Ferencz 200, Fehér Jánosné 50, Princzinger Bandika 100, Rácz Pál 100 lej .

Jószivï kis cimboráink figyelmébe, Egy szegény, beteg és elöregedett kapitány bácsi járt benn a szerkesztőségünkken és elpanaszolta, hogy milyen nyomorult helyzetben vannak. Feleségeágyhoz szegezve hosszí idő óta, ő maga is erōtlen, beteg, segitsünk rajta. Ha közületek vannak akiknek szuilei jobb helyzethen vannak - kis cimborák, gondoljatok erre a jobbsorsot látott öreg kapitány bácsira, aki olyan szomoru hely zetbe keriult öreg korára és küldjetek be neháiy leit a szerkesztőség cimén a kapitány bácsi részére.

Elöfizetési árak: Egész évre 200, fél évre 100 lej. A Családazövetség tagjainak 160 lej ès 10 lej portó. Egyes szám ára 6 lej. Magyarországon 12 p., Jugoszláviában 150 dinár, Csehszlovákiában 60 ck .

## Felelös szerkesztő és laptulajdonos:

FERENCZY LÁSZLÓ MARCELLA.

## Fömunkatárs: TELEKY DEZSOO,

Kiadja: a Minerva Nyomdai Míintézet R.-T. Cluj.

