## Ahogy kis cimboráink rajzolgatnak



Az Uj Cimbora nagy gyermekrajz kiálitására az egész országban mindenütt készülnek a gyermekek. Gyülnek is a rajzok. - A fenti képet a Horlăcea-Jákótelki ref. iskolából küldte be György Erzsébet V-ik el. osztályu növendék.

## ANYUKA SZÜLETÉSE NAPJANN.

Irta: Mari néni.

Láttam szép kertünkben két kis virág szálat, Gondosan támasztva egy zöldelő fának, Hozzájuk simultak, bátran neki dültek, Oda se néztek már viharnak és szélnek.

> Édes jó Anyácskám van két virág szálad Kikért a két kezed soha el nem fárad Te vagy az őlk erős egyetlen támaszuk, Szivükben találod köszönet s hálájuk

Minden reménységünk szeretỏ oltalmunk, Viharban és szélben reád támaszkodunk, Ha melletted vagyunk semmitől se félünk Istentől számodra hosszú éltet kérïnk!

## Hogy irjuk?

avagy, a véghöl, a végett, avval, vagy azzal, azalatt, azután, ezután, azaz ötven lei - de külön lirjuk pl. az az emnber, aki nem szeret dolgozni ... azelőtt, aziránt, aznap, azonegy, azonfelül v. azonföliil, azonközben, azontul, áztat, áztatta, áztatott, aztán, vagy azután, azur, azurkék.

## TOBORZÓ.

Lám a toborzó dijak megmozgatják kis cimboráinkat. Egyik-másik neki lát a toborzásnak. - Legutóbbi toborzásunk: Szabó Jancsi Szatmár: Láng Piri I. el. ot., Kádár Bandi II. g. ot. t. Szatmár, Veress Kató Arad: Nagy Sári IV. el. ot. Arad.

Némelyík kis cimbora igazán fáradhatatlan a toborzásban. Példát vehetnek róla a többiek is.

További toborzásunk: Kiss Dini Kolozsvár, Finta Laci II. el. ot., Szabó Jancsi Szatmár, Nemes Feri III. el. ot., Bartha Misi II. g. ot. t. Szatmár toborozta be az új cimborák közé.

## Kertészkedjünk kis cimborák.

A jó Isten lassan ismét elhozza a tavaszt, amikor a napsugár életre csókolja az alvó fákat, bokrokat, kis viragokat. Ebredni kezd maga a föid is. Kis kertészeink lelkében is felgyul az öröm lámpácskajja az elsö meleg napsugarak cirogatására. Az összel a kamrába szellös helyre elrakott virágmagvak elökerülnek. Rendezgetik, vảlogatják a kis kertészek, mert az előzö évek kertészeti hiradásaihól tudják, hogy vannak olyan virágmagvak, amelyeket már jan., február hóban el kell vetni. Ezeknek cserepeket, ládácskát, bennük földet kell késziteni. Milyen jó, akinek már tavaly is járt az Uj Cimbora, csak előszedi a tavaly tavaszi számokat s rögtön tudja beiőlük a tennivalókat.

Nos, mik a legelsö teendök? A cserepek, vagy ládák elkészitése - ez mindenesetre az clső teendő - mert ha nincs edényetek mibe veteményeztek? A jó porhanyós földet, amelyet az edényekbe, vagy hosszu ládákba raktok, néhány napig az enyhe lakás levegöjében érlelni kell hagyni, ha szárad öntözni is lehet. Kiszáradt földbe nem jó veteményezni, csakis nedves földbe, mert csak igy kap csirát a magocska. Az agyagos földet nem nagyon szeretik a virágok, inkább a fekete, porhanyós földet.

## Az Uj Cimbora U-ik országos kolozsvári gyermekrajzkiállításáról

irtak a kolozsvári napilapok, a Keleti Ujság s a Jóestét is. A gyermekek nagy érdeklödést tanusitanak a kiállitás iránt. Itt üzenjük meg a kis kiállitóknak, hogy a birálóbizottság minden beérkezó rajzot, képet átnéz, megbirál. Epp azért senkinek senki ne segitsen; mindenki önállóan dolgozzék, mert ugyis felismerik a más munkáját a képen. Rajzolni lehet természet után vagy fejből, de emlékezetből is.

A rajzkiállitás befejezéseképpen nagy szinházi elöadásra készül az Új Cimbora. Sok szép tánc lesz a darabban, amelynek a címe: Egyszer egy királylány. Aki szeretne és tud is táncolni, a szindarab szereplöi közé szivesen bevesszük; 7-8 éves fiukra, leánykákra és $9-12$ éves leánykákra lesz majd szükség. A szerkesztőségben $12-1$ között, vagy szombaton d. u. részletesen megbeszéljük a teendöket.

Most folynak a virágmagrendezési munkálatok, aki szeretne helybeli kis cimboráink közül kertészkedni, jöjjön be a szerkesztőségbe, hogy idejében megkaphassa az idén a magvakat.

## Válasz.

irta: S. Sillay Erzsébet.<br>Az Uj Cimbora Baráti Társaságảnak elsô ismerkedô vacsorảján tartoft pohárköszöntôkre.

> Drága Nagyapó örökségét, Ki bennünket úgy szerett!... Ne hagyjuk soha elpusztulni, Égjen lelliünkben szeretet.
$S$ Te drága kis lap. érted küzdünk, $S$ ha majd mi kidülünk a sorból, Ti folytatjátok, mit mi kezdtünk.

## Cézar története.

Bérczes Babszynak a melegszivü állatbarát kis cimborának ajánlom szeretettel: Horvâth Sarolfa.

Talán sohasem suitött olyan szépen a nyári nap, mint azon a júliusi napon, amikor Klárika és Lackó sétárà indultak a közeli erdőbe. Klárika már nagy leány, első gimnázista, így hát édesanyja bátran rábizhatta az ötéves Lackó gyereket.

Nem is történt semmi baj, nem is történhetett, hiszen oly közel van az erdö, hogy a gyerekek első kiáltására ott teremhet édesapa a segítségiikre. Igy hát nyugodtan mendegélt a két gyermek. Sokat nevetgéltek, szaladgáltak, pillangót kergettek s azután egy ringó bokor ámyában jóiziuen elfogyasztották a magukkal hozott uzsonnát. Klárika teleszedte fehér kis kötényét vadvirággal, hogy abból illatos bokrétát kössön édes anyjának, közben mesét mondott öcsikéjének Szarkaláb hercegről és Pittypalatty kisasszonyról. A kis szőke Lacika esendesen hallgatta, de mind jobban pislogott két nagy kék szemével, míg végiil elaludt. Klári elhallgatott s csendesen kötögette a bokrétáját.

Egyszer csak megzördült a haraszt a kis erdei uton Klári kikandikált a bo-
kor mögül s megpillantotta a részeges Antal bácsit a szomszédból. Most is résszeg volt. Piszlkos kezeivel hadonászott a levegöben s egy kutyát vonszolt maga után, amely kétségbeesetten vonitott. De a részeg ember ezzel nem törödött. Megállt egy fánál s a szegény kutyát felhuzta a vastag kötélnél fogva a fára s a kötél végét jól odakötötte az ághoz. A szegény kutya rángatózott, szäkölt, de a kegyetlen részeg ember nem törödött vele. Merfordult és magában szıtkozódva, ingadozó léptekkel elhagyta az erdöt.

Klárika a rémuilettől mozdulni sem tudott: elöször azért, mert félt a részeg embertől, másodszor azért, mert sajnálta szegény Cézárt, az Antal bácsi kutyáját. Cézárt mindenki ismerte és szerette. Szép, nagy farkaskutya volt, de a sok verés és koplalás miatt nagyon gyenge bőrben volt szegény. Ês - lám - mi lett a sorsa? Ha nem segít valaki hamar rajta, ott pusztul el, felakasztva.

De Klárika bátor kis lány volt. Most sem tétovázott sokáig. Elővette kis zsebkését, melyet a növénygyuijtésnél használt, odarohant a fához, felmászott egyik
vastag ágra és addig nyiszitelte kis késével a kötelet, míg az széjjelfoszlott. Cézár élettelennek látszó teste nagy puffanással esett a földre s ott elterült. Egy pillanat alatt lenn termett Klárika is és fürge ujjaival ügyesen leoldozta nyakáról is a kötelet. Nagy volt az öröme, amikor látta, hogy él még. Dörzsölni kezdte, majd Lacikához futott, aki mosolyog7a ébredezett s elmesélte neki, hogy mi történt, amíg ő aludt. Lackó is Cézárhoz futott s azután haza ment, hogy édesapját segítségiil hivja. Tíz pere sem telt bele, vissza is tértek, vizet hoztak Cézárnak. Szegény elkinzott kutya mohón itta ki a friss vizet az agyagtálból s azután hálás farkesóválással nyalogatta kis megmentői kezét.

Vidáman tért haza a kis csapat. Otthon már várta öket édesanya a jó vacsorával. Lacika nemesak a esontokat, de a húsból neki járó részt is Cézárnak adta. Akkor örült esak igazán, amikor apa megigérte, hogy megveszi a részeges Antaltól a Cézárt. - Igy került Cézár a gyerekekhez, így lett kiséröjük, játszópajtásuk és örizöjük. A nyugodt élet, a jó falatok meghizlalták, fényessé tették fakó, borzas szörét. Lacika megesküdött volna rá, hogy Cézár a legszebb farkaskutya a világon.

Telt-mult az idő. A kis óvodista Lackóból komoly gimnázista fiú lett. Most összel vette fel először a szürke, karszámos egyenruhát. Flején büszkén hordja a szép, -tiszta, ezüstzsinóros diáksapkát. Cézár és ö most is jóbarátok. Mikor Laci a gimnáziumba indul reggelenként, Cézárt meg kell kötni, máskülömben egyszer csak megjelenik a gimnázium folyosóján, megkeresi az első osztály tantermét, lenyomja a kilincset s két ugrással Laci mellett terem a tanár úr szörnyülködésére és a fiúk örömére. Laci pedig vörös arccal vezeti ki a rendbontó, hivatlan négylábu jövevényt.

Még szeptemberben történt, hogy abban az utcában, melyben Lacikáék laknak, leszakadtak a villanydrótok egy éjszakai szeles idő alkalmával. Az iskolába
induló gyerekek, - köztük Laci is - kiváncsian nézegették a villanyszerelök munkáját. Egy vigyázatlan pillanatban egyik fiú meglökte Lacit, aki hanyatt esett a villanydrótokra, melyek tele voltak árammal. Laci fel akart ugrani, de nem tudott. Az erős áram nem engedte. Kis teste rángatózni kezdett a villanyáramtól. A gyerekek rémülten menekiiltek, egyik sem merte elhuzni onnan a bajban levö fiut, ki minden pillanatban életveszélyben volt. Szöke fejéről elgnrult a hetyke kis diáksapka, keze, arca kékuilni kezdett.

Ês akkor nagy esaholással, óriási szzökésekkel ott termett Cézár. Hatalmas fehér fogaival megragadta a fiú ruháját és elhuzta a veszélyes helyről. Aztán hüséges szemeivel kedves kis pajtása szemeit nézte, szükölt keservesen.

Mire az apja odaérkezett, Laci már túl volt a veszélyen. Cézár örömében azt sem tudta, mit csináljon.

Ezután még nagyobb lett a Cézár becsiileté, Ismertel az egész gimnárium, irigyelték is Lacitól. De nem is adta volna senkinek semmi pénzért Cézárt a gazdája.

Az ilyen hüséges kutya meg is érdemli a szeretetet.

## Táncoló folland gyerekek

Van egy ország, messze innen. - Ahúl $v=n$ a tengerszinen.-Orszáq neve Hollumdia. - Ưgy mondják - sok csizmadia van ott és rús mesterember. Dolgoznak, ha jö december. "e, máskor is, hogyha sürgös. Van közöttuilo ,átor és hös. Szorgalmas és tiszta nép ez. -


Bajban a szegénnyel érez. A gyermeknép vidám fajta, - Nem elég nelikik egy pajta. Udvar, utca, mind az övék, felszedilk az utca kövét. Dclolnak is jókedviiliben - de köszönnek elmentükben. - Néha-néha táncra kelnek, - A napjaik igy eltelnek.

# ózsi diák kalandjai. 

Ifjusági regény. * Irta: Nagy Kálmán.


Biztos volt ugyanis, hogy nem jön be az öreg, mert levelében jelezte volt. Eladogatta ruháit, cipőit, fehérnemüit és az értük kapott esekélységeket is a többi mellé helyezte. Eisténként pedig gyakran elővette a földrajzi atlaszát és figyelmesen tanulmányozta. Mikor mindennel készen volt, csak azt leste, hogy mikor adják ki a szüreti vakációt. Haza már jóelöre megírta, hogy nem fog menni, mert a vakáció úgyis csak két nap lesz és azért nem érdemes.

Tizenötödikén kikapták a szüreti szüniđőt, öt napot, egész húszadikáig. Józsi is sebtében összekapta a csomagját, bepakolt egy pár inget, zsebkendőt, harisnyát, zsebrevágta az összes pénzét, még kölcsön is kért a felügyelő tanár úrtól valamennyit. Az internátusban bejelentette, hogy hazautazik és estefelé kis csomagjával a hóna alatt kisietett az állomásra.

Miég útközben megvásárolt egy veknit, vett hozzá egy szál kolbászt, meg egy negyedkiló halvát s megváltotta a menetjegyirodában a jegyét egész a fövárosig.

Az állomáson sokat kellett még várni a vonat indulásáig. Megnézte a menetrendet a fekete táblán, - a fôváros felé pontosan 8 óra 15 perckor indult a személyvonat. Azért megkérdezte egy vasutisapkás embertől is:

- Nem tetszik tudni, hogy mikor indul a fövárosi személyvonat?
- Nyolctizenöt! - mondta hivatalos hangon a vasutas, rá se nézve Józsira.
- Köszönöm! - hebegte Józsi és félénken elhúzódott.

Még esak hét óra volt. Még egy jó órát kellett várni. Az állomáson, az előcsarnokban, a várótermekben sokféle nép nyüzsgött, de diák egy sem volt, akit ismert volna, azok mind elmentek már a délutáni vonatokkal. Ennek örült Józsi. Most félt ismerősökkel találkozni, mert nem akarta, hogy lássák: merre utazik.

Egy darabig ödöngött le s fel kis táskájával kezében. Benézett az elsőosztályú váróterem ablakán. Szép piros, bársonyfotelek voltak benne és földig érő nagy tükrök, utas nem volt benne egy sem. Próbálta kinyitni az ajtót, de be volt zárva. Szeretett volna bemenni, de tudta, hogy azt csak nagy urak előtt nyitják meg. Arra gondolt, hogy ha
gazdag lesz, ő is ilyen termekben fog várakozni.

A másodosztályú váróteremben már sokan voltak. Nök, férfiak, gyermekek, nagy csomagokkal, kofferekkel, skatulyákkal. Józsi is bement, köriülnézdelëdött, de leülni nem mert. Az ő jegye csak harmadusztályra szólott és félt, hogy kikergetik.

Benézett a harmadosztályú váróterembe is. Itt már nagyon sokan voltak. Mindenféle nép. Rongyosruhájú napszámosféle emberek tömött általvetőkkel. Asszonyok nagy szatyrokkal, mindenféle batyukkal. Nagyon sok katona, meg katonaformájú rongyos ember ült, feküdt, hevert a padokon, földön, asztalokon, a folyosón és mindenütt keresztülkasul a katonaládák halomba tornyosítva. Sokan ettek, mások aludtak, vagy beszélgettek. Most volt az ideje a katonai leszerelésnek. Most utazott haza a sok leszerelt katona. Egy örmester szaladgált köztük, kiabált, káromkodott, अendezte, lökdőste, pofozta őket esoportokba a vonatindulások szerint. Fojtó dohányfüst terjengett a levegőben, a katonák mind cigarettáztak, a parasztok pipáztak és nagyon rossz volt a levegő.

Józsi csak benézett ide, de visszaborzadt a bűztől, s a szennyes ruhák átható, kellemetlen szagától és a torkot maró, tuidôt karcoló rettenetes dohányfüsttől. Megállott az elö́csarnokban, egy darabig nézegette a könyvesbódé kirakatát, majd megállott a kivilágított forgóreklám-oszlopnál s gyönyörködött a piros, kék, sárga, zöld színekben pompázó reklámokban.

Nyole óra előtt tíz perccel befutott a vonata. Látta az ablakon keresztül, amint ömlik, özönlik a sok utas kifelé csomagokkal, táskákkel. Sokan kiabálták: - Hordå!! hordár! Mások tolongtak, lökdösödtek. Egy vasuti ember kis kocsin hatalmas ládákat tolt a sínen. Az elöcsarnokban is mozgolódtak a hordárok, vasutasok, kiabáltak, veszekedtek, csomagokat, ládákat cipeltek.
(Folyt. köv.)


## Esfi sóbaj.

> Oh be jó, óh be jó!
> Oda kiunnt hull a hó. Ide-bennt kályha zeng, Muzsikál esti csend.

Oh be jó, óh be jó! Tél ölén kis hajó, Szobácska jó meleg Szeretö emberek.

Oh be jó, óh be jó!
Mcleg sziv, meleg szó.
Vacsora, lámpafény, Âlom egy kanapén.

Oh be fáj, óh be fáj, Fiacskám messze jár, Istenem adj eröt, Célt érjen mielöbb! ...

Kirjákné Kovács Emma.

## Etessuik a hasznos madárkakat.

## Itta : Dezs 6 bacsi.

Tegnap reggel kitettük a madäretetöket az emelet egyik befelé nyiló ablaka alá. A fehér csipkefüggöny mögül pompásan megfigyelhetjük a madárkák vidám lakmározását, amint a kendermagot felkapva, hirtelen rászallnak a szemközt álló fenyöfák vastagabb ágaira, s ott törik

fel az olajos magvacska héját, hegyes, àrszerü csőröcskéjükkel. Vagy, amint csipkedik a hájats mohón falják a testmelegitő zsiros táplálékot.

Leggyakoribb vendégeink a zöldes hátu, sárga begyü, fekete sipkás, széncinkẻk, azután a kék fejbúbos, kék szärnyú, kék farku, sárga mellü kćlkinkék, amelyeket molnárcinegének is hivnak. Ma reggel felváltva két kis sovảny, szürke hátu, fehéres hasu, fekete kucsmás fenyvescinke allitott be, söt egy csuszkapár is jogot követelt magának az ingyenkonyha ételéhez. A csuszka szintén megérdemli a pártfogist, hisz ez a harkalyhoz hasonló, de csak verébnagyságu madárka hosszú csörével nagy öldöklést végez a káros rovarok táborában, Kékesszürke hátával, rozsdaveres hasával kedvesen tarkitja vendégeink sorát. Valamennyi harcias madár és az etetön egymást fenyegetik. Különösen a csuszka, amely hosszú lándzsacsőrét ég felé emelve figyelmezteti a cin-
kéket, nehogy öt megakadályozni merjék a zsâkmányolásban, mert mindjárt feléjük szúr. A cinkék meg is várják, amig a csuszka három kendermagot felszed a csőrebe, s elrepül. Azután jönnek ők sorba.

Mi kendernaggal, loheremaggal, faggyuval, s drótra füzött hajjas bőrrel tápláljuk öket. Holnap változatosság okából dióbéllel fogjuk szaporitani az ételek fogását. Hadd érezzék magukat jól s megelégedetten ezek a hüséges madárkák, amelyeknek nagyon sok këszënettcl tartozunk.

Mult évben szép gyümölcstermésiunk volt. Böven termett szilva, körte, alma. S amit fökép jellemzőnek emlithetünk meg, a gyimmölcsök épek voltak. Alig-alig találtunk köztük egy-egy férgest. Eddig minden esztendöben azt tapasztaltuk, hogy gyümölcsfainkon nem tud elszaporodni a féreg s a kártékony rovar, pedig közel lakunk az erdőhöz. No lám, az ép, egészséges gyümölcsöket

ezeknek a házunk köré szoktatott kertjeinkben tartózkodó kedvs madárkáknak köszönhetjuük.

Nekünk nincs szükségünk költséges féregirtó szerekre, vagy drága permetezésekre, sem száz meg száz papirgyürüre, amilyeneket a férgek felmászása ellen szoktak a fák törzsére ragasztani, nekünk ingyen dolgoznak a féregirtó
madárkák s megkimélnek a sok és felesleges pénzkiadástól.

Tavaly tavasszal megfigyeltem egy cinkepárt. Átlagosan minden két percben hoztak egy-egy kukacot, pondrót, lepkét a fiókáknak.

Ha megfontoljuk, hogy például a cinkék naponként $16-17$ órán át etetik a fiókáikat, nem magvakkal, hanem rovarfélékkel, akárki könynyen kiszámithatja, hogy egy cinkefészek menynyi hasznot csinál a gazdának csak egyetlen egy nap alatt.

A molnárcinegéröl pontosan följegyezték, hogy egy párocska 17 óra alatt 475 -ször tért vissza fíkáihoz hernyó s egyéb hasoaló kártevővel.

Tavasztól öszig milliókra rug egy-két cinkeesalád által elpusztított rovarok száma, amivel felbecsülhetetlen hasznot okoznak nekünk.

Ezért legyünk hálásak velük szemben, s most fagyos télen, mikor szegény madárkáink nehe-
zebben jutnak élelemhez, etessük őket gondosan, szorgalmasan.

Kertjeink örei és kertészei nemcsak szorgal-

mas munkájukkal kedveskednek nekünk, hanem mint a tavasz első hirnökei, felviditó dalukkal, élénk hangjukkal, pajzán fütyentéseikkel üditik fel majd lelkünket.

## A fưrészpor.

 A hiu kislányoknak irla: FÖtdes Zolfán bécsi.A kis Ilka nagyon szerette a cicomát. Ha tehette, deldíszitette magát mindenféle szalaggal és cifra selyemronggyal. Söt - uramfia! - még ki is pirositotta magát. Kapott valami eldobott selyempapirost, piros színüt. Ezt megnedvesítette és bekente a pofikáját vele. Aztán odaállt a tükör elé és nézegette magát.

Egyszer rajtakapta az édesanyja. A kis Tlka nagyon megszégyelte magát.

- Ejnye! - mondta az apukája. Ez nem szép ám. A kisleány ne kivïlrơl csinosítsa magát, hanem belülröl. Kiviul is legyen rendes, izléses és tiszta, de beluilről - a lelke - még szebb legyen ám! Tiszta, jó, kedves, engedelmes...

Ekkor odasomfordált a hároméves Tibike és mint afféle kis öreg, ismételte àz apuka szavait:

- Ugy-e, Tibike kedvesz ész engedelmesz... ? Ijka nem kedvesz ész nem engedelmesz ..

Apuka odafordult, s hát látja, hogy kis hizelgönek a kezében fityeg a tönkre-
tett játékbaba. Folyik, ömlik ki belöle, mint a záporesö - a fürészpor...

A szép baba ugyanis fürészporral volt kitömve...

Edesapa elnevette magát:

- Nó, lásd, kisleányom! Ilyenek azok is, akik cicomázzák magukat. Kivïl ki vannak pingálva, cifrázva. Belül pedig a lelkiik üres. Êrtéktelen, mint a fiirészpor.

Te tanulj. Vedd szivecskédbe, amit anyukád, a tanítónéni meg a papbácsi tanítanak. Ưgy eselekedjél, ahogyan ök mondják ... S akkor belülröl - a lelkecskéd - lesz drága, szép és kedves...

## Tald́los kérdés.

Egy állat sincs hasznosabb nálam a világon, Vátam nélkïl senki sincsen a fóldháton. Artalmasabb sincsen nálam az országon, Oly pazarló sincsen rút Tatárországon. z!! V Mi az?

## Pocakos Tobiás, a gires nyulvadász.

Az apró cimboráknak írta és rajzolta: Horváth Sarolta.
3.


Gondolja magában: „Várj csak Tóbi-bátya, Holnap biztosan lesz nyúl a tarisznyába'!"' $S$ éjszaka bemászik a Tóbi ablakán, Ott egy kitömött nyúl; - „gyere velem, komám!"
4.


A kitömött nyulat hóna alá csapja: ,Ezt lövi le Tóbi!" - gondolja szaladva. - Erdöben a nyulat egy fa mellé teszi

S hogy mi fog történni, elöre neveti.
(Folyt. köv)

## tvike mescországban.

Itta: Ferenczy Lászıó Marcella
(Folytatás.)

## Mesélő:

Nemsokára ritkulni kezdett az erdő. E.gy gyönyörï̆ selyem rétre ériek. Miesoda tarkaság! Miesoda sokadalom! Bál volt itt bizony, nagy bál, ide igyekeztek a virágtündérek is, akikkel Évike legelöször találkozott. Mintha az összes meséskönyvek itt adtak volna találkozót egymásnak. Fiüvelyk Matyi Babszem Jankóval birkózott. Ugyancsak hemperegtek a fúben. Azt akarták tudni, ki az erősebb. Ott volt még C'sizmás Kandur, Fajankó, Tündér Ilona, Dugó Dani, Ali Blasa, meg a Kácsa, Hamupipőke, Nótás Zsuzsa.

Ekkor egy tündérlány libbent elö. Olyan szépen táncolt, hogy még Babszem Jankó és Hüvelyk Matyi is abbahagyták a birkózást és a táncot nézték.
(Jelenet: tetszésszerinti tánc.)
Mesélő:
Aztán Darázs Dari és Dongó Diri jöttek elő és énekelni kezdtek.
(Jelenet: játék.) Ének:
Züm züm züm züm züm züm züm
Vig az erdő
Vig a mező,
Züm züm zü̈m züm züm züni züm
Igy telik el az esztendő.
Darázs Diri: Mit tudsz, darázs pajtás?
Dongó Diri: Én tudok egy verset.
Darázs Dari: Lássuk! Szavald el.

Dongó Diri:
Meseország az országunk,
Máshova mi nem is vágyunk,
Ha megázunk, az sem nagy baj, esőben
[nő nagyra a haj.
Forrás vize nekünk csobog, patak vize [nekiink locsog,
Hát még hogyha szól madárdal, ember Tolyat csak ritkán hall.
Barátunk az erdő, határ, kelyhet virág「elöttionk tár,
Illatával minket vídít - élnı, élni milyen - [szép itt.

Meseország az országunk, innen soha el [nem vágyunk.
Dongó Diri: Hát Te mit tudsz?
Darázs Dari: Én is tudok egy verset.
Dongó Diri: Na, mondd el!
Darázs Dari:
Kinn a határban szép napsugárban
Libben a pille, száll a madár,
Szóke leányka dalos szavára
A patak, a rét figyelve vár.
Zöld füben nézzed! Zsong-bong az élet.
Leányka fonja hosszú haját,
Kis bokor ága borul reája,
Boldog - felejiti minden baját.
(Darazsak el.)
Mesélő:
Minthogy Meseországban mindenki tud táncolni, a táncot ott nagyon szeretik.

- Lássuk a baba-táncot! - kiáltották
innen is, onnan is.
Két kis tündér jött hát elö, Inci és Finci és eltáncolták a selyemrét nézőközönsége előtt a baba-táncot.
(Jelenet: tánc.)

Mesélő:
Micsoda taps és vihar zúgott fel a selyemréten! Babszem Jankó, hogy jobban lásson és halljon, Hamupipőke vállára telepedett, de hátul a katonaság-népség zúgni, majd kiabálni kezdett:

- Halljuk Nefelejitset, ő még nem szerepelt!

Nefelejts nem akart előjönni, azt m.nndotta, ő nem tudja a versét, belesül és ki fogiák kacagni.

- Nem kacag.juk! nem kacag.juk! kiáltották kórusban. - Csak szavaljon!

Nefeleits hát ki is libbent és szavalni kezdett. (Jelenet: játék.)

## Nefelejts tündér.

Nefeleits tïndérnek, jaj, most sok a dolga,
Bár a keze alatt dolgozik sok szolga.
O maga ápolja azért kis virágiát,
Öntözi, frissíti, simogatja ágát:
Gyönyörű kék színét bizony maga festi,
Megkezdi hajnalban, s munkája tart estig.
Szép is ez a virág, a szellő ingatja,
Az esthajnalesillag álomba ringatia,
Napsugár csókolia. Kis Nefelejts tündér
Nem adná virágját semmiféle kincsér.

## Mesélő:

Nefeleits verse mindenkinek nagyon tetszett. Meg is tapsolták. Még Évike és a kisérő tündér is tapsoltak.

De egyszerre elhallgattak a mulatozók, jött Meseország királynóje kiséretével, hogy alattvalóit meglátogassa. Nines-e köztük baj̣ Civôdás? Mert a civódó, rendetlenkedő meseországi lakosnak régen rossz. Nem kap ebédet, nem kap vacsorát és játszani sem engedik, míg a hibáját jóvá nem teszi. A királynő jóságosan, de szigorúan nézett szét. Nem volt semmi baj. Meg volt elégedve mindennel és mindenkivel. Mondta is:
(Függöny felhúzódik, festőien szép csoport közepén a királynö, körü̈lötte a kísérői s Meseország összes népe.) (Jelenet, játék.)

Királynő:

- Örvendek, hogy mindent szép rendben találtam, $s$ nem kell senkinek sem félretenni a vacsoráját. De, minthogy már későre jár az idő, a vacsoracsillag is fenn van már az égen, készülődjön ki-ki haza.

Bucsúzóul énekeljük el a tündérek dalát (Gyermekek énekelnek, majd az ének végén sorakoznak s indulnak ki, miközben ismét lik: szép párom, jö.j. hát a táncba.

Holdfényes éjféli órán,
Táncot lejit minden tündérlány.
Selymes hajukkal játszik a szellő,
Kellemes, illatos itt a világ.
Szép párom, jöji. hát a táncba,
Fűzzük magunkat egy láncba,
Nézd, virággal rakva itt minden ág -

S milyen bűbájos, szép itt a világ.
Refr. Szép párom, jöi.i hát a táncba...
Mesélő:
Evinek még a szája is nyitva maradt a csodálkozástól, mert ilyen szépet ő még soha nem látott. Talán reggelig is ott maradt volna, ha a kis kékruhás tündérke nem fog.ja meg a kezét.

- Jöji.j, Evike, az este közelg, a pilóta már vár, mivel éjszakára otthon kell lenned. Amit körülted láttál, ez volt a mi országunk, Meseország. Jó tett helyébe jót vári!! A jó eselekedet mindig meghozza a maga jutalmát. Jó kislány voltál, megérdemelted, hogy megmutassuk neked Meseországot. De most siessünk, a pilóta ne várjon ránk hiába.

Évinek eszébe jutott a síp, amit a pilótától kapott. Kivette a zsebéből és helefújit. Hát csak berregni kezdett a feje felett a gép. Épp előttük szállt le. A kékruhás tündér megresókolta Évit és besegítette a gépbe.

- Isten veled, Evike, mondd meg a földi gyermekeknek, hogy legyenek iók s akkor ôk is eljutnak Meseországba. - Még egy-két bucsúintés s a fehérszányí gép, a "Gondolat" a levegőbe lendült - aztán eltünt a kils tündér szeme elől.

Hogy meddig mentek s hogy szállott ki, ki vette ki a gépből, Evi nem tudott visszaemlékezni vá, mivel az eqész napi járás s a sok érdekes élmény kifarasztotta, úgy, hogy, amint a gép motoria zúgni kezdett - leesuklott a feje és elaludt. Csak arra ébredt másnap, hogy édesanyja költögette.

No te kis álomszuszék! Már tizenegy óra, kelj fel!

Evi hirtelenében azt sem tudta, hogy hol van. Almodik-e, vagy ébren van?

Mennyit tudott azután mesélni szuileinek, de különösen Palkónak, az öccsének, Meseországról. Kikkel találkozott s mit látott ebben a gyönyörú országban.

Minden bizonnyal más gyermekek is szeretnének ebbe a gyönyörű országba eljutni. Még szerencse, hogy sem utlevél, sem vizum nem kell ehhez az utazáshoz. Elég csak a jó magaviselet, szorgalom, szófogadás és a jócselekedetek gyakorlása, hogy egy jó napon meg.jelenjen a "Gondolat", ez a pompás kétfedelű, fehérszárnyú gép és az arravaló gyermekeket Meseország kedves lakosaihoz röpítse. (Függöny felhúzódik s egy szép élőkép keretében az összes szereplôk megjelennek. Zene: Holdfényes éjféli órán, melyből az összes szereplök halkan elénekelnek nehány sort, miközben a függöny lassan leereszkedik - s a darabnak vége.)

Vizsgára, anyáknapjára $s$ bármilyen alkalomkor játszható színdarab. A darab előadásánál fontos a mesemondó megválasztása.

## Ahogy kis munkatársaink írnak...

## Poruţiu Felicia köszönő Ievele.

Kedves jó Marcella néni! Hála a jó Istennek szombaton hazajöttem a járványkóriházból. Autón hoztak haza, mert még nem szabad járnom, mert egy kicsit beteg volt a vesém. Igy hát még mindig fekszem - de két-három nap mulva fel is kelhetek s akkor felkeresem Marcella nénit és a kis cimborákat. Addig is igy levélben köszönöm meg azt a sok jóságot, amivel elhalmoztak. Köszönöm, Marcella néni. Turdean néni és a drága Müvész bácsi látogatását. Igaz, hogy csak ablakon keresztül tudtunk beszélgetni, de igy is nagyon örültem. Hát még a qyönyörü virágoknak, narancsnak s a kékszalagos kosárkának, mely tele volt narancesal, mézzel és cukorkával! Es köszönöm a jó kis cimboráknak a sok kedves levelet. Harcsa Miminek, Weis Irénkének, Blau Evának, Klein Arankának, (iellért Ibinek, Borza Jolánkának és Öcsinek, Turdean Klárikának, Daróczy Evánal és a többi kis cimborának. Engelbrecht Magdusnak és Soós Nusikának, meg a többi sülelmedi iskolásoknak külön köszönöm a szép szentképeket és ibolyákat. Nemsokára lesz a születésnapom s akkor majd remélem, mind eljönnek hozzám a kis cimborák, hogy együtt együk meg a születésnapi tortát. Kezeit esókolja: Porutiu Lici,

## Bemutaikozó.



Hovány Bêla IV. el. oszt. tanuló.
Kedves Szerkesztő néni!
Nagyon boldog vagyok, mikor most én is bemutatkozhatom az „Uj Cimborá"-nak.

Nevem Hovány Béla. A Iasi "Notre dam"
iskola IV. osztályában járok. Már I. osztálytól kezdve tanultunk franciául is.

Bár még esak két Cimborát hapham, m mágis nagyon megszerettem.

Nagyon sajnálom, hogy mostanig nem fudtam róla.

No, de sebaj. Igyekezni fogok a jövőben hüséggel és ragaszkodással kárpotolni az „Uj Cimborát."

Szerkesztö néninek kezeit esókolja és minden kis cimborát szeretettel üdvözöl:
lasi, 27. I. 1938.
Hovíny Béla,
IV. el. oszt. tan.

Megjegyzés: Hovany Béla kis cimboránk szépen, rendesen irt. Ugylátszik ́́letrevaió gyerek. Egy-két helyesírási hiba, ha akad a levelében, nem olyan nagy baj, majd megtanul helyesen is irni. Ti, mindenesetre keressétek ki a hibás szavakat, irjátok le és küldjétek be nekürk.

## Eszperantó nyelvtaniolyam

## Vezeti: Kormos Jenö,

Tizenharmadik lecke - Dektria lecino.
Számnevek. - Numeraloj.

| unu | 11 dek unu | 21 dukek unu |
| :---: | :---: | :---: |
| 2 du | 12 dek du | 30 tridek |
| 3 tri | 13 dek tri | 40 kvardek |
| 4 kvar | 14 dek kvar | 50 kvindek |
| 5 kvin | 15 dek kvin | 60 sesdek |
| 6 ses | 16 dek ses | 70 sepdek |
| 7 sep | 17 dek sep | 80 okdek |
| 8 ok | 18 dek ok | 90 naüdek |
| 9 naŭ | 19 dek naŭ | 100 cent |
| 10 dek | 20 dukek | 1000 mil |

A tőszámnevek egybeirása által alkotjuk a tizeseket, százasokat ezreseket:

64 sesdek kvar
196 cent naudek ses
2675 dumil sescent sepdek kvin
Jegyzet - Miliono (millió az esperantóban fônév és igy a fönevek módjára ragozzuk. PL. Kvar milion>i $=$ négy millió; trí milionuloj = három milliomos ember.)

A fônnévi © képzõvel képezzük a fônévi számokat: la unuo $=a z$ egység, $a z$ egy; la dekduo $=a$ tucat.

A sorszámok a melléknévi képzó hozzáadása által keletkeznek: unua =első; dua = második; mil kvina = ezerötödik.

A számok mint határozók az igehatározói e képzó által ke'etkeznek: unue =először; due $=$ másodszor; mil dudek trie $=$ ezerhuszonharmadszor.

Az osztó számreveket po szócskával képezzük: po du $=$ kettôjével, két-két, po dek $\mathrm{du}=$ tucatjával, po persono $=$ személyenként.

## MARCELLA NÉNI POSTÁJA

Teleky Dezsó. Még egy kis türelmet kérek, amig válaszolni tudok. - Gál Lajosné. A küldött kézíratokat köszönjük $\qquad$ felhasználjuk. Hogy tetszik az új helyen? „Pisti karáesonya" c. cikk alá nincs a szerzője oda irva. Kérjük utólagosan megíni - hogy a közlendö anyagok közé oszthassuk. - Kirjákré Kováes Emma. Addig is, mig nagy elfoglaltságom mellet $_{t}$ hoszszabb levelet irhatok, üzenem: a küldött kéziratok külön örömöt jelentenek számunkra. Az újévre küldött szerencsekrajcárok megérkeztek-e? Kozma János. Egy kis türelmet kérek, addig, amig válaszolni tudok levélben. - Bereczky Gizella. Uj kézirata beérkezett. Amint időm iesz rá, azonnal áttanulmányozom. - Józsa János. A szeretetteljes jókivánságokat köszönöm hasonlókkal viszonozom. A kéziratok fogytán vannak. Pedig székely nagyjainkról mindig szivesen hallunk. - Földes Zoltán. Levelére levélben fogok válaszolni. - J. Markovits Edith. Uj helyéröl küldött levelét megkaptam s a kéziratokat is. Minden jó írást megbecsülünk és szívesen veszünk. - Meleg üdvözlet.

Fekete Gyula Kisnamény. Az iskola címére ajándékkép küldött újság megérkezett, nemcsak a gyermekek, de még a ,tanítóbácsi" lelkében is a váratlan öröm meglepetéseként hatott. „Az egyetemes tanitóság felelősségteljes és nehéz munkájának elismerése az Uj Cimbora* irja levelében. Valóban - az Uj Cimbora tudja -és értékeli a tanítóság munkáját. Igaz, hogy kis szülöfalumból én már régen elkerültem, de az iskola, s a gyermekkor emléke ma is élénken él bennem, az akkor elvetett magot jó kezek vetették. Im az évtizedek munkája hozza meg az elismerést. - Porutiu Felicia Kolozsvár. Hála Istennek, hogy jobban vagy már. A köszönö leveledet megkaptam. - Ineze Gábor I. g. o. t. Nagyeryed. Küldöd a 3 -ik szám rejtvény megfejtését. A rovatvezetö a sorsolásra beosztja majd. - Szahadi Babuka Bucuresti. Hosszu levelet írtam neked s a - kolozsvári kis cimborák is. Szeretném azonban, hogy mire ezeket a sorokat olvasod - már ismét egészséges légy. Édes jó anyádat melegen üdvözlöm. - Szilágyi Erzsébet és Dezsö Nagyenyed. A rejtvényfejtés jutalomkönyvének nagyon örültetek - azóta már el is olvastátok - s tetszettek nektek Nótás Zsuzska dalai. De akkor lesz ám még érdekes, ha ezeket a dalokat meg is tanuljátok énekelni. Nemcsak megfejtéssel, de új rejtvényszerkesztéssel is megpróbálkozlatok. Irjatok máskor is. - Sóos Nusika, II. el. o. t. Siilelmed. Olyan ügyesen levelezel Nusikám, egy iródeák sem különben. S hogy vigyázol a helyesírásra, pedig még csak II-ik elemista vagy - de lám, tudod, hogy emberrel két ,,r"-el, hóember, egybe,
„olvassam" két „s"-sel írják. Gyenge levelezők, rossz helyesírók - tanuljatok ettől az igyekvó, törekvő kis cimborától! - Papp Mária Magdolna Siilelmed. Vendégségben voltatok Menyōből - Sülelmeden. Nagyon jól érezted mag'd. Soós Nusikával is megismerkedtél s össze is barátkoztatok. Az ilyen hireket mindig szivesen és örömmel olvasom. Zoli már visszament Zilahra. Azt sajnáltad, hogy olyan rövid ideig lehettél csak Sülelmeden. No, írj majd máskor is Magdi. - Föedl Grete. A szép képnek igen örültem. A képen te is rajta vagy. Pompásun látszik a karácsonyfa és a szép hajas baba.

Kisraményi iskolások. Nagy-nagy örömöt szereztetek nekem a leveleitekkel. A levelek átolvasása után azt láttam, hogy nagy gonddal nevel benneteket a tanítóbácsitok. Hallgassátok is meg minden szavát. - Vargha Antal V. el. o. t. Mikor legelőször megkaptátok az Uj Cimborát, idegen volt előttetek a cim, de amikor elolvastátok, mindnyájan a szívetekbe fogadtátok. Édes apádat Varga Bertalannak hívjátok, édesanyádat Kádár Máriának. Nem emlékszem a nevükre. Ott laktatok mindig a faluban? - Szabó Dezső. Elfelejtetted a neved mellé odairni az osztályod számát. Ez pedig nagyon fontos, mert honnan tudjam most, hogy a kisnaményi elemi iskolának hányadik osztályába jársz? Édes apád s édesanyád neve is ismerős elöttem. Gacsályi Imre. Az elöbbi üzenet neked is szól. Az osztály számát a levél keltének helyét, év, hó és napját sohasem szabad a levélből kifelejteni. Az ujságnak nagyon örültetek. Legjobban a kis székely leány esete a farkassal - telszett nektek belöle. Családotokra jól emlékszem vissza. - Korrez Bertalan IV. el. o. t. Nagy volt az öröm az ujság miatt. A tanitó bácsi felolvasta a levelet, amit a szerkesztő néni küldött. Bizony, sok-sok év eltelt, azóta, hogy én is odajártam, abba az iskolába, amelyikbe most ti jártok. De lássátok, én ha el is kerültem, azért arra az iskolára sokszor gondoltam. Édesapádra nagyon jól emlékszem. Édesanyád talán más faluból való? - Váradi Antal V. el. o. t. Meg. lepett szép, rendes leveled. Az irásodból azt olvasom ki, hogy a könyveket még az iskolán kivül is szivesen forgatod. Az ujságot még édesapád is elolvasta. - Gaesályi István V. o. t. Azt írod, ti is örültetek az Uj Cimborának, mikor legelőször megkaptâtok, de még jobban örültek szüleitek, hogy annyi év után sem felejtette el őket a szerkesztő néni. Nem bizony. Édesanyádra jól emlékszem. Az üdvözletüket köszönöm. Hasonlóval viszonzom. - Mércse Margit V. el. ot. Nagyon szépen irtúl, Mércse Margit. A szíved sugalmazott minden szót. Jó egészséget és békességet kívánsz. Jót hívántál a legfőbb jókat. Hallgassa is meg az Isten a jó kívánságaidat. Édesapádtól majd kérdezd meg, hogy Mérese Antónia rokona-e neki?


## FEJTÖRÓ

1. Szélmalomrejtvény.

Beküldtêk: Pitó Manci és Laci, Iassi.


## 2. Betürejivény.

Beküldte: Bleicher Pali, II. g. o. tan. Gyulafehérvár.

1itó
1

Kérjük magyarországi előfizetðinket, hogy előfizetési díjaikat, a „Studium" könyvkiado R. T.-hoz, Budapest, Keeskeméti-u. 8. sz., az Új Cimbora számlájára szíveskedjenek befizetni Új elōfizetések ugyanott eszközölhetōk.

## 3. Névjegyrejtvény.

Beküldte: Borza Andor, IV. el. o. tan. Kvár.

> KESERKE DORLÁN

VASOR

Megfejtési határidō: 1938 február 25. A megfejtők között jutalomkönyveket sorsolunk ki,

## Minden nap egy új mese! A Parádi-Husz

mese-torna iskolában színes képeskönyveket forgathatunk, színes ceruzákkal rajzolhatunk. A sok pompás mese szereplőit tánccal, tornával utánozzuk és énekelünk hozzá. Most télen, a mackót és nyuszit ismerjük meg képekből, versekből, énekekből és torna-mozdulatokból. Vídáman tanulunk énekelni, táncolni és tornázni. Hetenként 2 órai vagy mindennapos foglalkoztatás 3 éves kortól kezdve. Etrdeklődni lehet d. e. 10-12 óráig és d. u. 3-6 óráig, Piata Unirii 10. szám alatt, I. emelet. (Telefon: 25-48).

Előfizetési árak: Egész évre 200, fél évre 100 lej. A Családczövetség tagjainak 160 lej és 10 lej portó. Egyes szám ára 6 lej. Magyarországon 12 p., Jugoszláviában 150 dinár, Csehszlovákiában 60 ck. Amerikában 300 lej.

Felelős szerkesztơ és laptulajdonos:
FERENCZY LASZLOO MARCELLA. Fômunkatársak:
TELEKY DEZSO, SIMON SANDOR és KORMOS JENO.
Minden cikkért a szerzōje felelős.

