# UJ CIMBORA IRODALMI LAP GYERMEKEK SZÁMÁRA 

Laptulajdonos és felelös szerhesztö: FERENCZY MARCIT. (FERENCZY LASZLO MARCELLA)

## Itt a Mikulás!



V1. EVFOLYAM
27. sz.
1938. DECEMBER
1.

## Az édes anyámnak.

Boldog vagyok mikor téged látlak, Eat sugom a kacagó virágnak. . . Mikor reggel a pacsirta szóba Bele sir a fülemile-nóta.

Káolyi Lajos.

## Hogy irjuk?

Jól figyeljétek meg nyermekek a közölt szavakat, igy tanultok meg majd helvesen irni.
csō, esōvek, csöves, egycsōvü, csṓcselék nép, esúcs, csúcsos, esúf, esufol, esuklik, esuktás, mair megint csuklasz? Ne csukolj! esuklya, csúnya, esupánesak, esurran, csusza, csúszik, csúz, esïgg. csüng, csügged, nagycsütörtök, csür, csür-çavar.

## Kertészkedjünk kis cimborák!

Hó borítja már a kertet. Puha hótakaró alatt âlmodinak a rózsahokroks, orgonák, krizanténmak. Clul CentralUl

Pihen a föd, de esak azért, hogy tavaszra új eröt gyüjthessen.

Kis kertészeink is pilienöt tartanak. Nem hiszem, hogy volna egy is köztrik, aki az éreth magvakat ne gyinjtotte volna össze. Abból is látom, hogy nap-nap után érkeznek a virágmag-küldemények. Mert ngyebár erre amlékeztek? Amennyitt tavasszal kap valaki, annyit: összel vissza kell küldeni. C'sak igy tudjuk elérni, hogy jövöre azok is kertészkedhessenek, akik most az idén nem kertészkedtek.

Am arra nagyon iagyeljetek, hogy szemetesen ne küldjétek vissza a magvakat, mert iz rendetlenségre vallana.

## TOBORZO.

Nagy öromhíd közlünk a tohorzókkal. Azok, akik hísvét óta résztvettek a toborzóban és az általuk betoborzott kis cimbora már fizetett is, karácsonyra egy szép könyvet kapnak ajándékha.

T jabb toborzásumk: Fóris Klárika Brasésitabouzab Hazy Palikát; Brassó. Balogh Dezsô Sutumare, Schenker Hucit Satumare.

## Kakas úr és Tollász asszonyságék.



Tollász néne és Liba mámi: Jónapot, jónapot Kakas uraság!

Kakas ur: Örvendek a szerenesének! Miben lehetek szolgailatukra?

Tollász néne és Liba mámi: Nagy kéréssel jövïnk. A Fülencsés-tóban befejezödött a fürdơzési évszak. Befagyott a tó. Libikéink fáznak. Ha netán volna kiadó lakás, ól, szivesen kivennénk.

Kakas ûr: Éppen van kiadó lakás, a szerzödést megköthetjūk, akár rögtön is be-

मöltözhetnek! Fontos, hogy a rendre és qsendre ügyeljenek. Orát nem szükséges hozni, mert ên minden reggel jelzem a felkelés idejét.

Liba mámi és Tollász néne: Köszönjük szíves jóságát. Mi nagyon rendes lakók lesziink. A feltételeket el is fogadtuk. Most esak megyünk libikéink után. A viszontlátásra!

Kakas úr: A viszontlátúsra!

## Milkulás.

Irta: Mariska néni.

Újra itt a nagy liucsmás, drága, öreg Mikulás! A puttonya telestele, mindenféle jó csemege: csokoládé, cukor, halva, narancs, füge, dió, alnıa tölti meg a tetejéig!

Mikulásra most sok hárul,
Nelii a Szeretet árul, $S$ narancs, fügét böven méri. Hátán puttony, àm kezében Isten uccse! ha jól nézem: virgács ... hajlós, egyenes Ejnye! vajjon kinek szánta?

Aliadna oly fiú, lányka, ki csak erre érdemes?! No, ha akad, nem cimbora, köztünk nem volt, s nem lesz soha engedetlen, rossz gyerek!

## A beszéló barlang.

Irla: Benedek Elek.
Messze, messze, hegyen túl, völgyön túl, még az üveghegyen is túl, rengeteg erdöben lakott egy oroszlán. Na, hiszen volt nemulass a szegény vadaknak! Addig ölte, addig pusztította, hogy egyszer csak kipusztult a rengeteg erdöben, ami vad volt: evett volna öfelsége, de nem volt mit. A szeme már karikát hányt az éhségtöl: s nagy kínjában behuzódott egy barlangba, ott lefekiidt. Gondolta magában, hátha ide betéved bár egy sovảny róka.

Hiszen, nem kellett sokáig várakoznia, mert, amint esteledett, hazafelé ballagott Rókáné komámasszony.

- Ejha, suttogta magában, meglátván a lábnyomokat, micsoda elökelö vendég érkezett, amíg látogatóban voltam tyúkanyónál! Vajjon itt van-e még? Mert, ha itt van, akkor más hazát keresek.

Nem sokáig gondolkozott Rókáné komámasszony: torkaszakadtából kibálni
kezdett: - Hahó, barlang! Hahó, barlăn!!

Aztán elhallgatott, s merthogy senki sem válaszolt, mondta:

- Ejnye, ejnye, úgylátszik, elfelejtetted az igéretedet, hogy, amikor hazajövök, felelsz nekem és behívsz. Hát jó, ha nem hívsz, más barlangot keresek magamnak.

Hallotta ezt az oroszlán s gondolta magában: Ưgy látszik, a barlang igazán szokta hívni a rókát. Furesa szokás, de ha így van, legyen így, majd hívom én öt a barlang helyett. Nosza, nagyot orditott:

- Gyere, gyere!

Csakúgy zengett, zúgott az erdö, az oroszlán öfelsége ordításától.

- No, megvénültem, mondotta Rókáné komámasszony, de még barlangot beszélni nem hallottam. Tovább egy házzal!

Azzal uccu, úgy elszaladt, hogy a lába sem érte a földet. Oroszlán öfelsége pedig még ma is várja, hogy mikor jön be a barlangba Rókáné komámasszony.

Várhatja.


Irta: Szakáll Istvánné

Az Üj Cimbora 1935. áprilisában kitüzütt regenypályázatán $\Pi \Pi-\mathrm{k}$ dijat nvert pályamü.

## I.

A iemenö nap lényében lángolt, izzott az egész látóhatár. A napgolyó sziikrázva szórta szét a sugarakat s az elszabadult sugárnyalábok nekiszabadult örömmel táncolták korül a hegyeket, a völgyeket, az erdöt, a mezil és a kis székely falut, mely lent a völgyben fekszik.

Bükkösnek hivjak a falut, melyet koszorúzra đesznek körül a hegyek. A ralú szeliden símul a hegyek hajlásához, kifli-alakúan kanyarogva. A kifli végét egy hatalmas hegyoidal zárja be: a Barta-hegy. Iti olyan keskeny a völgy, hogy az összeszorult házsorok és a kertek remegnek a hátuk mögött dübörgo vonat vad zakatolásától. A vonat itt sziklák közt kanyarogs azért olyan hangos. A sziklák lábánál szelid, csendes folyócska csörgedez. az Erkedi patak. A faluban a kifli középszzélességében piactér. A piactéren kürös-körül eperíák. Éperfák közül kandikál ki az útra a parókia is, három fényes ablakszemével, mintha mindig a napba nézne... Most is csil log a háztetố a lemienö nap röt tényében.. Az udvaron nagy eperfa, alaita kis család. Jobbra a ház mellett évszázados körtefa. Csak háini jár bele a lélek, no meg pâr család cinke fészkelni a lombjai közé. Hârom papi nemzedéket szolgált ki korăn érö izes gyiimöleseivel és madárhangversenyeivel. A ja lenlegi pap is, aki ott ül a nagy eperfa alatt, idỏs ember, három fia pap s a negyedik is papnak készzil. Talán az unokái is ... 9 Most itt ülnek az eperfa alatt, s a lemenö nap csodás színjátékába gyönyörködnek...

A nagyobbik unoka, Sanyi, már elvégezte a gimnázium elsö osztályát. Rajongó, âlmodozó, szelid fiú. Tágra nyilt szemében oit van az elérhetetlen utáni vágy ... Tiikokat kereső lelkemérhetetlen bámulattal adózik
a láthatatlan hatalomnak, mely rendezi e pompás színjátékot. Térdei remegnek s tulán têrdre is borulna a nagy hatalom elött, ha önérzete engedné.

A másik unoka, Zoiti, merész, bātor arcí. Sohasem keres, nem kutat elérhetetlen nán, de az elérhetöt megragadja dacos akarással. Kedves, hizelgö modorával követeli ki az élettől azt, ami neki, mint gyermeknek kijár. Zolti a ház kedvence és Zoitán is az lesz. Sanyi sohasem kér, ő mindig vár. Vá:nı is fog mindig és álmodni fog... Az élet majd elsuhan mellette [. . Ơreg ember lesh, fehír hajú s akRor is csodára var, Fétre lökik, mestiporják, álmait majd elrabolják, de akkor is. úgy is szeretni fogja az egész világot, mert szive tele szeretettel, melegséggel. Különben eszes, jó fiú. A legjobb tanuló volt az̀ osztályában. Az elvont tárgyak nem nagyou árdeklik, de annál inkább szereti a történelmet, természetrajzot és földrajzot. Valóságos kis terruészetbúvár, van bogár - lepke - és ásványgyüjteménye. Gyüjti a régi pénzeket, bélyegeket. Szívesen hallgaťja a régi meséket, regéket, söt megpróbál maga is új mesóket gyártari. Ès titokban verseket is ír. Nagyon sze rati a szïleit, nagyapját, tanáratt, de azok kozé tartozik, akik nem tudják ez: a szeretetet kimutatni. Ócese, Zolti, ellentéte ebben is. ö törleszkedik és hizelkedik, nagyon tudja mutatni, ha valamit és valakit szeret.

A nagyapa kedves, mosolygó aicú, ćszülö hajû́. Talán az ö szemei olyan rajongôk és távolba-látók, mint a nagyoblik unokájáá. Az élet nagyon megviselfe. kilene gyermeket nevelt fel. S ö ,akinek az élet-gond̈ck közt soha sem volt ráérö ideje gyermekeivel foglalkozni, most órákat tölt a kis unokáival, velök járja az erdöket, mezöket. Az unokák nagyon szeretik a nagyepjukat, rengeteg mesét tud a letïnt idök mult em!ékeiröl, várakról, melyeknek ma már romjai se láthatôk, de itt voltak a körülöttülk lévő hegyeken, hírdetve a múlt idök nagyságát,
lenn a völgyben, görnyedt hátú viskókban élt a jobbágy nép. Az idök teltek-multak. Szelidebb, békésebb élet következett. A várurak levonultak a völgyekbe s ott építették pazar kastélyaikat, de ma már azok is elpusztultak s esak romjaik mutatják a hajdani nagy urak hatalmát. Eltüntek a várromok is, csak a szomszéd szászkézdi vár áll még úgy ahogy, - a letünt idök mult emlékeként...

Nagyapa éppen ezekről a várakról regél... A gyermekek néma áhitattal lesik ajkáról a szót. Nagyapa most elhallgat s csak a szomszédasszony - Mári néni -- orsója pereg halkan... Mári néni itt szokta üres idejét elfonogatni... Most a multakon tünódnek... A rajongó, távolbalátó gyermekszem látja fenn a hegyeken a büszke várakat... a bástyákon leng a zászló . . a várhíd nagy robajjal csapódik le... díszes fegyverzetű sereg vágtat ki rajta ... Üsd, vágd!' . . . hangzik az öldöklésre biztató vezényszó... vér és vér mindenütt... Az álomlátó, a multbalátó gyermek megborzad... A lemenö nap tovább hanyatlik. Visszaparancsolé napsıgarakat küld az elszabadult, rakoncatlan fürtei után, de azok - mint a szófogadatlan gyermekek - tovább táncolnak a hegyeken, erdőkön, mezökön... A nap utolsót sóhajt s a hegy mögé hanyatlik. Az engedetlen, rakoncátlan napsugarak sápadtan türnek el.

Zolti, a kisebbik unoka töri meg a csendet.

- Mondd, nagyapa, hová megy a lap, a hegyen túlra?
- A föld tulsó oldalán fog világítani. Itt éjszaka lesz kisfiam, ott nappal. Láiod, ott most lemegy a nap és tovább megy körbe mindaddig, míg hátad mögé kerül ... Reggè ott jön fel, akkor itt lesz nappal, ott lesz éjszaka.
- Téved nagyapa! - szól közbe Sanyi - a nap nem jön-megy, az mindig áll, ő a mi naprendszerünk központja, körülötte forog minden, igy a mi földünk is és hol az egyik, hol a másik felét fordítja a nap felé.
- Te Sanyi, - fordul a nagy tudóshoz Zolti, - ha a mi földünk forog, hogy van az , hogy mi mégsem esünk bele az égbe?
- Azért, te kis buksi, mert a föld vonzó ereje nem engedi.
- Hát ezt nem értem Sanyi. nem tudnád jobban megmagyarázni nagyapa?
- Hadd el Zolti, ne fáraszd nagyapát, majd megtanulod, ha gimnázista leszel. A tanár úr olyan jól elmagyarázza, ahogy még nagyapa sem tudja, ugy. Még neked is kedved kerekedik forogni.

Nagyapa fellélegzett, a esillagászattan nem nagyon érdekelte. ớ inkább a prédikációi és imái között volt otthon, melyeket halomra írt s melyek ritkán láttak napvilágot, mert a maga gyönyörüségére írt, magáért az írásért s mert megszokta, hogy maga írja az imát, beszédeit.

A hazatérő nyáj kolompja csendült meg az estében... Mári néni utolsót nerítettu s összepakolta a fonását. Hazafelé indult, mert ilyenkor minden asszonynak otthon a helye... jönnek a bárányok, a tehenek... fejni kell. Csak úgy a vállán kéresztuil szólt oda a két gyereknek.

- Holnap eprészni megyek a Borozdába, iönnek az úrfik?
- U.jé, de mennyire!! - rikoltott a két lurkó s ott helyben el is járták a nagy indián táncot, melyet a sziú indiánek jártak nagy gyözelmek idején, E'Eppen al tegnap olvastak róla.
- Nagyapa, jösz?
- Nem, fiam, nekem dolgom van. Mári néni vigyáz rátok, de aztán fogadjjatok szót neki. Ơ majd mesél nektek, majd elmondja az aranykút történetét és megmutatja az arany forrást is. Ugy-e Mári néni arra mennek? Aztán vigyázzon a fiaimra!
- Hogyne, hogyne tiszteletes úr, legyen csak nyugodt.

Sanyi tervezgetett: - Viszïnk magunkkal puskát, lepke-hálót, gombostüt, táskát a növényeknek, ugróbotot

- Ennivaló is kell, Sanyi, - aggodalmaskodott Zolti.
- Ne hozzanak magukkal mást az úrfiak, mint hideg puliszkát és hagymát, az a legpompásabb ennivaló eperszedéskor. No és hozzanak magukkal valami edényt is epernek, hiszen eprészni megyünk. De jókor kell ám felkelni! Vizet ne hozzanak magukkal, mert az arany forrásból fogunk inni.
(Folvtatás következik.)


Talalos kép megfejlése.

I. kép. Hasmag Péter és Csámcsám János megirigyelte Pikkard tanár sztratoszféra repülését, elhatározták, hogy ök is sztratoszféra repülök lesznek. Jól bereggeliztek bát utoljára. Ki tudja, hova jutnak vacsorára?

## Karácsonyest.

Jókai Mór után.
Szinre tette: Bartha István.
(Folytatás.)
(Csizmadiamühely, ágy, asztal.)
JÓZSI: Édesapám, hát miért nem jöhet haza édesanyám?

JANOS MESTER: Jaj, édes fiacskám, te még nem tudod, hogy mi az a halál. Aki meghal, annak nincs már helye ezen a világon. Az ott van fenn a jó Istennél az angyalok társaságában.

PALI: Én, ha a jó Isten volnék, haza engedném anyukát...

JANOS MESTER: Jaj, fiacskám, nem szabad ilyeneket mondani. A jó Isten igen nagyhatalmú, ő tudja mit miért tesz... S mi emberek törődjünk bele az ő felséges akaratjába... Inkább énekeljünk még egyet.

MIND: Krisztus Urunknak áldott születésén . . . (vagy bármely más karácsonyi ének is ió.)

JÁNOS MESTER: Ugy na, gyermekeim. Most már egészen jól megy. Ha ezüstszőrủ báránykát, vagy cukorbabát vettem volna a bolt-
ból, amilyenek most láthatók a kirakatokban, talán jobban örülnétek neki... De ne búsuljatok rajta... Ez a szép ének megmarad ám kis buksi fejecskétekben s onnan nem igen fog kikopni egyhamar. Bezzeg a kis ezüstszőriü báránykával máskép lenne a dolog. Józsi egyszerkétszer belemarkolna a gyapjába... Janika a földre ejtené $s$ aztán mindjárt nem volna bárányka. Nó, a cukorbabáról nem is szólok, annak ép rossz lenne: ham, ham! egy pillanatra bekapnátok s mi maradna belőle?!

GYERMEKEK (nevetnek az apjuk mókúján).

JÁNOS MESTER: Na, hadd hallom, nem felejtettétek még el azt a szép éneket? Krisztus urunknak... (vagy: Mennyből az angyal...)

GYERMEKEK (énekelnek; ének végeztével belép a nagyságos úr).

NAGYSAGOS UR (belép. János mester tisztelettel kél fel a háromlábú székről): Kend János mester, a csizmadia, úgy-e?

JÁNOS MESTER: Igenis, szolgálatjára, nagyságos uram! Parancsol egy pár fénymázas topánkát?

NAGYSÁGOS UR: Nem azért jöttem. (Körülszemlél.) De sok gyereke van kendnek...

JANOS MESTER: Van biz, nagyságos uram! Kicsiny is, nagy is. Éppen kilenc. Sok száj, mikor evésre kerül a sor.

NAGYSÁGOS UR: Még több száj, mikor énekelnek.

JÁNOS MESTER (zavarban): Az igaz, nagyságos uram!

NAGYSÁGOS UR: Tudniillik itt fenn van az emeleten a kilenc szobás lakásom s én abban a kilenc szobában se vagyok nyugton, mert a kendtek éneke, akár melyikbe megyek is, mindenikbe behallszik. Eleinte azt gondoltam, hogy csak elhallgatnak egyszer, de ennek se vége, se hossza...

JÁNOS MESTER: Hát mit csináljunk, kérem alássan? Ha az ember szegény ember, olyan mulatságot szerez az övéinek, amelyik legkevesebbe kerül. Ma karácsony estéje van, nagyságos uram! S legalább ilyenkor tanitsam valamire a gyermekeimet, mert máskor úgy se érek rá.

NAGYSÁGOS UR (eltünödik): Hallja kend, János mester! Én kendet szerencsés emberré akarom tenni. Adjon nekem egyet ide a gyermekei közül; azt fiammá fogadom, felneveltetem. Eljár velem utazni külföldre. Lesz belöle úr s idővel a többieket is segitheti.

JÁNOS MESTER (nagy szemeket mereszt. U'stökét vakarja).

NAGYSÁGOS UR: Nó, vảlasszon kend közülök hamar egyet; aztán menjünk.

JÁNOS MESTER (kényszeredetten): Ez a Sándorka. Nó, ezt nem adom! Ez jól tanul; ebböl papot akarok nevelni. A músodik: ez leány Lány nem kell a nagyságos urnak. A Ferencke: ez már segit nekem a mesterségben. Enélkül nem lehetek el! A Jánoska: lám, lám, ez a nevemre van keresztelve. Nem adhatom oda! A kis Józsi: meg egészen az anyja formája. Mint ha csak ötet látnám. Ez ne lenne többet a háznál? Nó, most megint leány következik. Ez semmi. Azután meg itt van a Palika. O volt az anyjának legkedvesebbje. Oh, szegény asszony, megfordulna a koporsójában, ha ezt idegennek adnám! Nó, ez a kettö még nagyon kicsiny. Mit csinálna velök a nagyságos úr?

NAGYSÁGOS UR: Ej, ej, János mester, de nagyon a szívéhez nöttek..

JÁNOS MESTER: Ez már igy van, nagyságos uram. Nem tehetek róla, ha valamennyit egyformán szeretem.

NAGYSAGOS UR (aki unja múr a dolgot): Persze, persze...

JÁNOS MESTER: Nó, ponrotyok, válasszátok magatok! Melyiketek akar elmenni, nagy ur lenni; kocsiban járni? ... Szóljatok, nó! Alljon elő, aki akar! (Elérzékenyül.)

GYERMEKEK (lassanként mind az̈ apjuk háta mögé huzódnak. Ki kezét, ki lábát, ki bőrkötényét fogja.)

JÁNOS MESTER (könnyezve átnyalábolja gyermekeit.) Édes gyermekeim, kedves kis csemetéim... (Örvendve.) Nem lehet, nagyságos uram! Nem lehet! Kérjen tőlem akármit a világon, de gyermekemet egyiket sem adhatom senkinek, ha már az Uristen nekem adta öket!

NAGYSAGGOS UR: Lássa kend (vállat rándit), János mester! Hanem hát legalább annyit tegyen meg a kedvemért, hogy ne énekeljen többet a gyermekeivel alant . . . s fogadja el tölem ezt az ezer pengöt ezért az áldozatért. (Kiveszi börtárcáját s az ezrest a mester markába gyömöszöli, aki persze kelletlenül veszi el.) Na, jó éjszakát! (El.)

JÁNOS MESTER (sokáig nézegeti, forgatja a bankót, aztán komoran elzúrja a ládába, a kulcsot zsebre vágja): Ezer pengő! Nem hogy szinét láttam volna, de még kimondani sem hallottam ezt a szót: Ezer pengob!

GYERMEKEK (meglapulva hallgatnak s intik egymásnak a hallgatást).

JANOS MESTER (mogorván sétál le s fel. Józsi hozzú somfordál).

PALI: Édesapám, énekeljünk még...
JANOS MESTER: Nem hallgatsz! Nem takafodsz innét?! (Szelidebben.) Nem szabad énekelni! (Józsit visszatuszkolja a többiek közé. Aztán leül a bankli mellé duzzogoa, szabdal, fa-

## Talalós kép megiejtése.


II. kép. Nagy tömeg gyült egybe, hogy lássák Csámcsám János és Hasmag Pétert, a nevezetes sztratoszféra repülöket.

- A viszontlátásra! holnapután, kis kedden! - integetett bájosan Csámesám. úr.
- Eresszétek el a köteleket! - bömbölt

ricskál a dikicscsel... észre se veszi és dudorászgat): Krisztus urunknak ál... (szájára üt, hanem aztán dühbegurul s nagyot csap a szabódeszkưra): Hát a szegény embernek még ünnepelni se lehessen? Na, ne szomorkodjatok, gyerekek! Viszem vissza azt a gonosz bánatpénzt. Hadd énekeljek én, mikor nekem tetszik; mert az több ezer forintnál! (Közben kinyitja a ládát, kiveszi a pénzt.) Nem igaz, gyermekeim?

GYERMEREK: De bizony igaz, édesapám lelkem!

JÁNOS MESTER (el).
GYERMEKEK (vidáman szökdécselnek, hancuroznak).

JÁNOS MESTER (belép): Legyen hála a jó Istennek, de megkönnyebbültem, hogy nincs nálam az a pénz. Gyertek, gyermekek, hadd csókoljalak össze-vissza. (Ugy is tesz.) Most pedig álljatok szépen sorba, mint az orgona sípjai s zenditsünk rá arra a szép énekre.

GYERMEKEK (énekelnek mind valamely karácsonyi éneket).
(Függöny.)

## Talalós kép megfeftése.


III. kép. Ėljenek a repülök! - Zajong a tömeg. - De mi az? A léggömb a kosárral a magasba emelkedik - s Csám@sám úr meg Hasmag úr a földön esücsülnek, s még a szájuk is nyitva maradt az ámulattól.

Az ám! A hires sztratoszféra repülök úgy bereggeliztek, hogy nem birta el sulyul:at a léghajó-kosár feneke. A léghajó el is repült a sztratoszférába, de a hires repülök szégyenszemre itthon maradtak.

A kis cimboráknak megfejtette:
Lázár Kilára, V. g. o. t.

## Área Juliska.

## Irta: Dávid Gabriella.

Egyszer volt, hol nem volt, talán nem is olyan régen, volt egy kicsi falu, abban a faluban egy kiesi leányka, aki alíg volt hat éves, már is árva Juliskának hívták.

Árva volt Juliska, nagyon árva. Edesanyját a temető, apját a pálinka, az az átkozott pálinka vette el tőle. Azóta Juliskának nem volt senkije. Házról-házra járt, itt is, ott is nyújtottak neki egy-egy darabka kenyeret, ételmaradékot, talán még elviselt ruhácskát is, csak szeretetet, melegséget nem adott neki senki, pedig oh, hogy vágyott utána fázó, didergő kicsi lelke.

Apját ritkán látta, akkor is részegen s ha próbált közeledni hozzá, hogy szitkozódott, hogy káromkodott

Most is a koresmából jött, jobbra-balra dülöngözött, Juliska már messziröl megismerte. „Hátha most az egyetlen egyszer nem kerget el" - ébredt a remény kicsi szívében s felé közeledett: ,Ėdesapám! Edesapám, én va-
gyok a maga Juliskája" - húzta meg bátortalanul apja kabátjának lelógó csücskét.
„Juliska, Juliska... pá... pálinka...

- jobbra dült - nines pénz... - balra dült
- elfogyott mind... - térde megesuklik: pénz kell...

Juliska ismét próbálkozik: ,Edesapám, ismerjen meg, én vagyok a maga árvájal" „Ảrva?!".... bök mutatóujjával homlokára Juliska apja. - „Arva, - dünnyögi ismét. Akkor... akkor... - gondolja magában akkor senkié! Hisz ez kapóra jött: eladom az árvát s megiszom az árát... - Azzal kézenfogta Juliskát.s elindult vele a faluvége felé. Juliska csak ámul-bámul, hogy lehet, hogy az apja nem kergeti el, hanem kézenfogja s viszi. "Talán haza megyünk?!" "Haza?!" Dobban meg kicsi gyermekszive: ott majd nem fog.ja senki mondani: ,,Na most menj szépen Juliska s még máskor is kapsz ...!" Ott nemesak addig szabad ïlni, amíg a markába nyomják a darab kenyeret. Ott neki is lesz ismét kis kutyája, kis macskája, mint a Rózsi néniék Eržikéjének... Hálásan szorította meg apja kezét.

De mi az? Hiszen már elhagyták az utolsó házat, hát vaj.jon hová mennek? - nyilik nagyra Juliska csodálkezó szeme.

A falu határaban sátoros cigànyok vertek tanyát, Juliska apja egyenesen arra tart. „Hé, vajda - kiáltja öblös hangon egy szekér mellett pipázó nagyhasú cigánynak - csirkét hoztam, fiatalt, megveszed-e?" A vajda agyara közé szorítja pipáját, feláll tempósan s Juliska apja felé közeledik, Juliska láttára szélesen elvigyorogja magát: „Hm, aztán mennyit kér érte?"

Juliska kiváncsian néz körül: „Hiszen itt nincs is csirke, de még otthon sincs. Nincs otthon egyéb sem, az udvart rég felverte a gaz, még az egerek is jobb tanyát kerestek", s szeretne jót nevetni az alkudozáson s azt mondani: „,ne bolondozzék édesapám!" de nincs bátorsága, fél attól a csunya cigánytól, aki olyan furcsán néz rá.

Az alku pedig folyik: ,százért odaadom, nem drága.... A cigány jól tudja, hogy nem drága, de hát nem azért cigány, hogy meg is adja érte, amit kérnek s igér ötvenct.
"Ötven lei?! Egy kicsit kevés" - veti oda Juliska apja.
,,Nem kevés az!" Hangzik erre egy vércsevij.jogásra emlékeztető hang, amire még a Juliska részeg apja is megrándul s belevág.ja tenyerét a vajda markába: , „egyen utána, kell a pénz, hát odaadom." A cigány elöveszi sallangos börzacskóját s kotorászva, mintha csak épen annyi lenne benne, kiszedi az ötven leit s odaadja Juliska apjának.

Juliska szorosabban kapaszkodik apja kezébe, de az durván ellöki magától s már indul vissza ott, ahol az elöbb még ketten jöttek.

Szegény kis Juliska, eddig is szenvedtēi, de, ami most vár rád, több a szenvedésnél. Kenyérnek belét te ezután nem látod, szaraz héját is csak szüköcskén rághatod.

A gonosz cigányasszony megfogia Juliska kezét, majd durván belökte egyik szekéraljába. „Aztán ne bömbölj nekem - ripakodott rá, mert, ha meghallom a hangod, kicsavarom a nyakadat." Hallgatott Juliska, hogyne hallgatott volna s mindegyre feltóduló könnyeit szónélkül lenyelte. Este pedig, mikor a ciganykaraván lármája elült, összekulcsolta kicsi kezeit s mélyet fohászkodva, elsuttogta esti imáját, amit még édesanyjától tanult:
> „Én lefekszem kis ágyamba,
> Minden testi koporsómba.
> Három angyal fejem felett:
> Egyik megöriz engemet,
> Másik szememet bezárja,
> Harmadik lelkemet várja.

En Istenem adj nyugodalmas jóéccakát édesanyámnak, édesapámnak; a szegényeknek s az árváknak nyújts segedelmet."

Ezt imádkozta Juliska napról-napra, hét-ről-hétre 5 a ló Isten, ki az árváknak és szegényeknck olyan hüséges gondviselóje, Juliskảa is kiterjesztette kegyelmét s elküldte érte pásztorát.

Egy este, amint épen végére ért imájának, különös hangokat hallott. Ovatosan dugta ki fejét a ponyva alól, hát mit lát: két csendőr s egy feketeruhás úr beszél a vajdával. A vajda hevesen gesztikulál: „Nálam nincs senki, akárki mondta, rosszul mondta. Nekem nem kell evö, hisz igy sem győzöm a sok éhes rajkót..." A csendör türelmetlenül dobbant lábával. Juliska sejti miröl van szó, most nem örzi senki, hirtelen lecsúszik a szekérről. $A_{z}$ a jóságos arcú, feketeruhás úr észreveszi, kézenfogja, azzal már viszi is, a vajdát pedig szitkozódó feleségével együtt a csendörök gondjaira bizta.

Juliska egy napig ült a feketeruhás úrnál, aztán kimentek az állomásra, ott vártak egy keveset, amíg egy csodálatos alkotmány jött. Juliska soha nem látott még olyat, az ö kicsi falujokban nem volt. Azt mondták, hogy az vonat. Először megijedt tőle, amint prüszkölve befutott az állomásra, de aztán csak bátorságot kapott ö is, mikor látta, hogy senki sem fut el tőle, hanem inkább felé futnak. Milyen érdekes is volt, vonaton ülni. A vonat nem ráz úgy, mint a szekér s nem is kergetik le róla, mint otthon, ha néha felmerészkedett egy-egy szekérre.

Sok állomást elhagytak már, de még mindig mentek. Egyszer azonban a feketeruhás úr
azt mondja: „Na` Juliska, megérkeztünk." Leszálltak, de még akkor sem voltak ott, ahová indultak. Ottan autóbuszba ültek - azt már Juliska is ismerte - s mikor az autóbuszból is kiszállak, egy keveset mentek még gyalog s aztán megálltak egy nagy ház kapuja elött, ahová be is mentek. Mennyi gyermek volt ott, de mennyi! S mindenik milyen barátságosan nézett Juliskára! Majd a feketeruhás úr bement egy szobába, ahonnan késöbb barátságos arcú nénik jöttek ki, Juliskát magukkal vitték, megfürösztötték, tiszta ruhát adtak rá s akkor ismét visszavitték a többi gyerekek közé. Azok körülvették, kérdezösködtek tőle, még babát is nyomtak a kezébe.

Juliska csak ámult-bámult, azt hitte álmodik. Azt hitte, hogy az, ami a cigánytábor óta vele történt, nem más, mint egy futó álom, amiből mindjárt fel kell ébrednie. Hirtelen könny szökött a szemébe.

Egy nagyobb kislány megsimogatta Juliska szomorú arcocskáját s meleg hangon vigasztalta: „Ne búsulj Juliska, itt nem bánt téged senki, ide cigányok nem jöhetnek. Lesz neked is meleg ruhád, cipöd, könyved, irkád, gondot visel rád is, mint ránk, az árvaház.

## Adjunk egymásnak jótanácsot!

## Jolán néni jótanácsaiból.

Juliskának nagy gondja van. Vendégségbe megy hozzá Juci és Magda. Anyukája nines otthon s neki kell gazdasszonykodni. A kávét el tudja késziteni, de még valami könnyü édességgel szeretne meglepni a barátnöit, ami azért sok költségbe se kerülne s könnyen elkészíthetö.

Nos kis Juliska, itt alant megkapod egy ilyen édesség receptjét. Te is és bármelyik kislány, vagy akár fiú is elkészítheti.

Almukrém receptje: 4 almát tepsiben puhára sütünk, majd szitán átpaszirozzuk. 1 tojás fehérjét kemény habbá verjük, kellö mennyiségü porcukrot adunk hozzả s aztán rendre-rendre belekeverjiik az almát, izletesen üvegtálra rendezzük s azon frissen a vendégek elé adjuk. Kekszet, vagy piskótát adunk hozzá.

## Tegenyei Balogh Szabó Dezsõ bácsi jótanácsaiból.

Ablaktisztítás. Néha megtörténik, hogy anyukának nines ideje ablaktisztításra. Fzzt a munkát már III-IV. elemista fiúk és lányok is elvégezhetik anyuka helyett. Könynyen és gyorsan lehet ablakot tisztítani, ha a vizbe kevés petroleumot öntünk. Szoktak ujságpapirral is gyorsan ablaket takaritani.

## JÖN A TELL!

Irta: VINCZE SANDOR.

Elhervadt, megfakult A mezỏ s rét tája, Kopár lett az erdö Valamennyi fája.

Sárgult leveleit
Kegyetlen szeszéllyel Fagyos szél kergette, Fújta szerte-széjjel.

Hófelhök borongnak A láthatár felett, Lomha, sötét varjak Hirdetik a telet.


De hö̀öttünk varnal Árvák és szegényeli... Alikik daltalanul Szomorúan élnek...

## CSÓKÁK, VARJAK.

Irta: TELEKY DEZSO.

Hókucsma van a háztetôn... Hóbunda a kerten, réten... Fürgeszemü csókák, varjak Megjelennek vendégképpen. Rászálttak a kasoldalra, A tengerit csipegetik.
Néhány lövér arany szemmel Éhes begyük meg is telik.

Ha megtelik, megpihennek Behavazott fáknalı ágán. Ha éhesek, megjelennek Ismét gazdák háza táján. Ne sajnálja senki tóluik
Ąt anehány szemet - télen! Hej, mert sokat használtakic obli A szántások idejében.

Barázdákból férget, csimaszt, Minden károst összeszedtek, Ezért a nagy segítségért Bizony bért is érdemelnek. Különösen, ha az Isten Jó termést ad jutalomra, Hü segítô társainkat Elkergetni vétek volna.

Jöjjetek hát varjak, csókảk! Jogotok van szemet szedni! Ne éhezzék, ne szenvedjen Közöttetek mostan senki. Aztán majd, ha szép tavasszal Elolvad a jég s hó megint, モ́jra együtt dolgozgatunk: Kiki maga módja szerint.

## Rajzolgassunk kis Cimborak!

Nagy buzgalommal rajzolgatnak a Kovácsy Pál és Teleky József rajztanárok gyermekrajzkuuzusának a növendékei.

Érdekes megfigyelni, hogy ugyanazt a témát, ugyanazt a mesét, hogy dolgozza fel a nagyobb gyermek és hogyan a kisebb.

Az I. számu rajz „A liét tót legény meséjéböl" (U. C. 1937. jan. 1-10. sz.) azt a jelenetét örökiti meg, amikor a két

tót legény és a harmónikás világgá indulnak $s$ utközben az egyik tót legény véletlenül ráuil a harmónikára. A rajzot Nagy

László III. el. ot. késsitette. A rajzból a gyermek komoly természetére lehet következtetni - aki nem beszél sokat s látókörébe csak a lényegest fogadja be. Mindent igyekszik stilizálni.

Ugyanezt a mesét örökíti meg a II-ik számú kép - amelyet Donogán Juliska II. g. ot. készített. A dekorativ elemek

öt kevésbbé érdeklik, inkább a képszeriilség, ,"a figurális ábrák rajzolása". Müvészi vonalakra és egyszerüségre törekszik.

A III-ik kép, az Irinkó pirinkó aszszony, meg az irinkó pirinkó macska meséjéböl való. Bindáez Mihály II. g. o. t.

rajzolta, aki igyekszik a teret, a távlatot is érzékeltetni. Gondolatait, mondanivalóit mindjárt képszerüen látja.

## Ahogy kis cimboráink írnak...

## Kedves Szerkesztő néni!

A mi szép, gödöllöi házunk udvarán készuilt ez a kép, s azért nagyszerü, hogy az egész család, apu, anyu, Babszyka és én is rajta vagyunk. Igy most már mindnyájunkat ismer a szerkesztő néni. Nem

felejtem el büszkén megemliteni, hogy az én anyukám az, aki a Kerekes Piroska történetét írta az Új Cimbora október 14-iki számában. Minden kis cimborát szeretettel üdvözlünk.

> Bérczes István, II. g. o. t. és Babszyka.

## Édes jó Marcella néni!

A vakációban mindig nagy örömmel vártam az Ưj Cimborát. Mindig lestem, hogy van-e nekem valami üzenet. Olyan boldog voltam, amikor nekem szólt a válasz. Elvégeztem bizony a jó Isten segitségével a VII osztályt, még pedig elsönek sikeriilt letennem az abszolváló vizsgát. Sokat gondolkoztam bizony azon, hogy milyen pályára menjek, a családunkból már mindenféle kitelt. (Tudniillik, egy tucaton voltunk testvérek, hatan még élünk.) Én aztản gondoltam egy merészet és nagyot s fényképésznek mentem. Már julius óta tanulom a mesterséget. Nagyon boldog voltam, mikor az Új Cimbora az elmult számok egyikében közölte az elsö felvételem, ahol a volt osztálytár-
saimmal és igazgató tanitónénivel vagyunk. De, ha az iskolától hivatalosan meg is váltaim, hül látogatója maradok s a Cimborának is hü olvasója.

Összel majd küldünk virágmagot is. Egyben kuildöm az utolsó szám találós kérdéseit. Sokat lehet tanulni a találós kérdésekből. Már rég nem foglalkoztam a tanulással. Egy kicsit ,"kemény dió" volt. De elészedtem a 7 évi tudományomat és valahogy kideriult, hogy ki volt Ausztrália fölfedezöje és a többi felelet is. Minden kis cimborát szeretettel iidvözlök, kezeit csókolja:

Kulesár Erzsébet.

## Nyuszi Pisla levele a szerkesztősséghez.

Ketves Zerkeszto neni!
Nagion szegiellem, hogh ki irtak az ui cimborába a mészes kádal, meg a szapan habbbal. Jaj! jaj! jaj! tenap má a galagonia ciardába is mind eröl beszeltek. Mit tehesek szegén fejem? Az iskolát elkerïltem. Most csak latom, hogi nem lesz belölem semi eben a nehez vilagban.

Ketves Zerkeszto neni! Tesek meg engedni, hog az uj cimbora olvasok irhasanak rekem egi egi levelet hogi vigasztalodjak meg és hogi tanujak tölük. Nem is tudom mit tehesek? Erosen szegielem, hogi az ui cimborába kiirták nevem.

Evel zárom soraim
Niuszi Pista.

## A szarvas.

Párját keresi a szarvas, az erdők királya. Párja után bög. Messze elhallszik a hang.ja az erdörengetegben.

Csak a vadász meg ne hallja, mert puskavégre fog.ja,

Rajzoljátok le ezt a büszke tartású, szép állatot, egyszer, kétszer, ötször, mindaddig. amíg jól meǵ nem tanultok szarvast rajzolni.


## Tolliartó készitése.

Tervezte: Gr. Bethlen Katinka.

Nagyon kedves karácsonyi meglepetés egy szép tolltartó készítése, akár magatoknak, akár másnak. Lehet színes vászonból vagy posztóból, akár selyemböl, vagy düftin anyagból is késziteni. A mellékelt abbra mé. retei szerint szabjatok. Az anyagot duplán kell szabni és közéjük kartonlapot helyezni, hogy a tolltartónak tartása legyen. Vigyázni
kell azonban, hogy az 1 cm .-el jelölt visszahajtási területre ne kerüljön karton, mert akkor nem lehet jól zárni a tolltartót.

A fedélre a mintát először papirra kopirozzátok le s aztán csak az anyagra. A leveleket zölddel, a virágot pirossal s lilával, közepét sárgával varrjátok, úgy, ahogy a mintán jelezve van.


1. ábra. Kicsínyitett alak.

2. ábra. Rendes nagyság. Ebben a formában kell lemásolni indigó-papirral az anyagra.

## Jóbarátok levelei.

Irja: Magyar Gyöngyvér.
Nagyvárad, 1935 julius 20.

## Kedves Attila!

Hogy te milyen leleményes vagy! Tudod-e, hogy egy cseppet sem hervadtak meg a virágjaid? A moha még mindig eléggé nedves volt. A pléhdoboz nagyon jól zárt s nem engedte, hogy a csepegö mohából a legparányibb viz is elillanjon. Enikő olyan boldog volt! Külön köszönöm kedves barátom, hogy gondoltál a hugomra. De most folytatom a kirándulást.

Kérded, hogy mi zugott a barlangban? Egy patak, ami az egész barlangon keresztül folyik s amint kiért belőle, rövid ut után, hat méter magasból a Körösbe esik. Ennek az esése az a szép vízesés, amiről már irtam.

Mikor már jól bent voltunk, egy lépcsön kellett felmennünk, s egy hidra értünk. Alattunk négy méter mélységben zúgott a viz. Olyan félelmetes volt!... De a csodálatos eseэpkőalakulatok elfelejtették velünk a félelmet. Különösen szép volt egy kis kápolna. Képzeld el, mintha csak emberi kéz rakta volna össze. Még ajtaja is van és belül oltár. Amint feljebb mentünk, láttuk a betlehemi jászolt... de el sem tudnám sorolni minden figurának a nevét, olyan sok van.

Mire kiértünk, egy óra volt. Szalonnát siis töttünk vörös hagymával. Ez volt az ebéd. Délután sziklát másztunk. De erröl majd a következỏ levélben. Most pedig átadom a szót Enikőnek.

Ölel basátod
-Győzö.

## BELYEGROVAT.

Rovatvezetó: Dr. Parácili Ferenc.

## A hollandiai cserkészbélyegek.

Az , Uj Cimbora" idei 18 -ik számában bemutattuk a magyarországi (gödöllöi) cserkészvilágtáborozás (Jamboree) alkalmával kiadott szép bélyegsorozatot. Legutoljára ilyen nagy eserkésztáborozás Hollandiában volt, 1937 -ben. Akkor adták ki az itt látható 3 Holland cserkész bélyeget.

A táborozáson ismét összegyültek az egész világ cserkészei. Nagyon sokan voltak, akik azelött négy évvel már egyszer találkoztak Gödöllön. Persze nagy volt a viszontlátás öröme, amikor a régi cserkészpajtások minden országból és minden világrészból, fe-
dia az Északi tenger partján fekszik, Belgium, Németország és tenger veszi körül. Nézzétek meg a térképen. Északon egy nagy tó nyulik be mélyen az országba. Ennek helyén valamikor szárazföld volt, de egy nagy árviz alkalmával a tenger az egész területet elöntötte. Sokan vesztették akkor életüket, még többen pedig vagyonukat veszítették a tengeráradásban. Sok hollandus került akkor a mi városainkba is. Ez ezelött hatszáz esztendővel történt. Hollandia földje azóta is állandóan sülyed, úgy, hogy az árvizek ellen magas gátakkal kell védekezni.

hérek és szinesek kölesönösen elmesélték egymásnak, hogy az eltelt négy év alatt mi minden történt velük. Sokan voltak, akik a régi kis eserkészekböl már nagy legényekké eseperedtek és most már ők vezették a kisebb pajtásaikat a táborozásra.

Aki közüiletek hosszabb iđöt töltött eserkészáborban, az ismerheti a vidám tábori életet. Nappal mindenki szorgalmasan dolgo zik, föz, takarít, sportol, felügyel, vagy szépíti a tábort. Estére megélénkiilnek a lobogó tábortüzektől megvilágított szabadtéri szinpadok, ahol mindenki bemutatja tudományát. Sok taps, nevetés hangzik el az ilyen esti mísoros elöadásoknál. Különösen a tréfás jeleneteknek van nagy népszerüségük.

Ki volt közületek eserkésztáborban, vagy esti tábortüznél? Irjátok le az ott látottakat és küiajétek be a szerkesztóséghe. A legjobhan sikerült leírást k"̈zölni fogjuk a laphan és iróját értékes jutalomban részesitjük. A leírások beküldési határideje 1938. január 1.

A tavalyi világtáborozás Hollandia fővárosa, Amszterdam mellett folyt le. Hollan-

A hollandusok szorgalmasan művelik termékeny földjeiket. Híres virágkertészek. A holland tulipánhagymákat az egész világon ismerik és vásárolják. A gyönyörü tarka tulipánmezök, ahol a hagymákat termelik, nagy területeket foglalnak el. A kertek és mezők között hosszú csatornák kanyarognak, melyekből szélmalmok húzzák a mezőkre az öntözövizet.

A művelt hollandiai városokban kitünő iskolák és világhírủ egyetemek vannak, amelyeket az erdélyi ifjak már évszázadokkal ezelött is szorgalmasan látogattak. Kikötővárosaikból hatalmas hajók kelnek útra és viszik a holland árukat a világ minden részébe. Messze Indiában gyarmatai is vannak Hollandiának, melyen szintén szorgalmas termelőmunka folyik. Jellemzö a holland népre, hogy a világ tulsó felére kerïlt gyarmatosok sem hagyták el otthoni szokásaikat és viseletüket. Ha valaki vasárnaponként meglátogatja a holland gyarmatok falvait, épp olyan öltơzzetii lányokat és fiukat láthat, mint odahaza. Azt hihetné, hogy otthon van a kis virágzú Hollandiában.

## Mikuláskor.

Inta: Vörösvâry Ferenc.
Kint hideg voli, csípö́s decemberi szél sïvoiltott. Kent a kis szohában meleg, melyet iz öreg kandalló árasztott magából. Kôrilötte ült nagyanyó örey karoszzékében, mollette kis unokák uildögéltek, ki szönytugen, ki kicsiszéken, és hallgalták nagyanyót. Nagyanyó mesélt. Ugyan miroil is mesélhetett ilyenkor? Hát, - mesélt a Mikulásról.
,Eggszer volt, hol nem valt, exy öveg püspïk báesi, olyan öreg volt, hogy haja, szakálla olyan teluér volt, mint a hớ. De a püspök bácsinak a lelke is fehér volt ám, még a hónál is fehérebb, mert, ez a lélek csak jót tett. Szerette a kisfiúkat és a kislányokat, a szegény néniket, szegény bácsikat, akiknek mindig juttatott valamit pénzes tarsolyából. De legiobban a jó kisfiưkat és kislányokat szerette, akiknek mindig adott ajándékot. A sok kisfiú és kislány viszont szerette a puispölk bícsit és úgy mentek utána. mint a báránykảk is pásztor után.

Egyszer a puispük bä́si nagyon beterg lelf; igen nagy heteg. A doktorot múr rom
 magához hivtiu. Sinumtik is it jo puispok bá(sit kiesik, nagyok, szegények es gazdagok egyaránt és ettôl kezdve elneveztek of Mikulảs báesinak; imádikoztak hozzá és kértêk. liogy onnan fentről az éghớl kïldjön valami a jäñákeot a ió fiuieskáknak és a ió kisleányoknak. A Mikulás bácsi meghallgatta a sok künyörgést ês arra kérte a jô Istent, hogy engedje meg neki azt, hagy legalábh egy évben egyazer ajảndékot vihessen a jó kisfiúuk és jo kisleányok részáre, Föleg olyan kisffiúk és olyan kisleányok részére, akik szót fogadtak mindíg drága jó szzüleiknek, akik a jó Istenhez huzoón imadkoztalk minden reggel és minden este és akik szerettêk a szegenyeket, nem sajnáltak tölük ery pár lejecskét. vagy eg'y darab kenyereeskét.
-Es a jó Isten megengedte a Mikulás bácsinak azt, hogy minden esztendöbben cgyszer, december 6 -án leszálljon a földre megrakott putfonyával és titolỉion dugjon egykêt ajändefkot minden jó kisfiú és kisleainy cipócskéjéb́be, vagy párnáceckíja alá. Persze. késó este, vagy êjjel, amikor a kisgyermekek már mély és édes álmukat alusszåk..."

Azóta minden évben nagy az izgalom a gyermekek közoit. Elijon-e a Mikulás ês hoz-e nekik valami ajándékot? Àm az is megesik, hogy egyiknek-másiknak virgáusot tesz a cipöjébe. De ezt biztosan tudja is az illetô.

## Ujabb felhivás!

A kiadóhivatal ujólag hangsúlyozza az đ̃j Cimbora legutôbbi szảmában lekōzölteket. Felkérijik a t elöfizetöket és nb. sziilobket, staveskedjenek mégegyszer figyelmesen âtolvasni felhivásunkat. Jövīben olyan termésretiii reklamációkat nem tudunk tekintatbe venni, amelyeknek kikïiszöbälésére töblször nyomatékosan felhívtuk a figyelmet.

Nem tudjuk eléggé hangsílyozni és kérni a t. elöfizetöket arta, hogy jövőben küilönösen személyosen ne forduljanak semminemiï pénzuigyi dolgokkal a szerkesztöséghez, annak nagy elfoglaltsága miatt nincs módjảahan ilyen természetii iügyekre kitérni. Elöfizetések, reklamációk ügyével kérjük minden esetben a liadohivatalhoz fordulni.

Kérjük a t. elöfizetöket (szälöket), ha személyesen óhajtanak fizetni, a szombat délutíni fizetés helyett sziveskedjenel bármely mạp délelört $1 / 29-1-\mathrm{ig}$ és délután $4-6-\mathrm{ig}$ felkeresni az Uj Cịmbora kiadóhivatalát (Cluj-
 दimliet, II, emt., 22. szoba).

A postai úton történt elöfizetéseket a kia tóhivatal ujabb rendelkezéselk értelmében a lapban nem nyugtárhatja.

A vidéki elöfizetökel bérjük, sziveskedjunel a postoutalvinyt okvellenill felhasznílni és az elöfizetó nevét és lakását pontosquin feltuintetni!

A t. megrendelö sziveskedjék a megren-delö-lapot aláíni vagy levelezölapon kérni a lap küldését.

A kiadóhivatal arta törekszik, hogy ez a kis magyar nevelö-lup hivatása magaslatán allhasson. Ezt azonban csak fegyelmezett, kồtelességtudó elỡfizetö tábor ưtján érhetjuk el!

Terjessze az Uj Cimboraitl

## Talalós kérdések.

Miért szalad a nyúl az úton kereszaül?

Mit csinál a nyúl, mikor a hegy tete-
alll? jên áll?

Mi pirul holta utánt

## FEJTÖRÓ

Nem hiảba irtuk, hogy a rejtvényfejtés nek és szerkeszfésnek milyen nagy fontossága van, te meğ is indult kis cimboráink kozott iz êrdeklödés úgy a megfeitések. mint az ujjak szerkesztése iránt, Lám, Izaak Ibi, aki már tanitónőképzös és még sohasem foglalkozott rejivényfejtéssel, mast nemusak meglejtést, de îj szerkeszióst is küldött be. Ügyszintén Léderer Eva IV, g. ot., Orbán Lázzló, Gálffy Gábor, Bálint Erzsike és a többiek.

## Keresztrejtvény.

Bekildte KarolyiZsigmond, IV.g. ot. Brassó.


Vizssintss: II. A gyetmekel kequence. 2. Jó tudni mindenkinek, J hoge mato Indnlatszón 6. Fa része. 7. Ige. 8. Sav teszi. 9. Szerszám. 10. Nöi név, ékezet hibával. 11. Idö.

Függöleges: 1. Ugyanaz, mint vízszintes 1. 2. Nöi név. 3. Harang szava 4. L-el nüi név idegesen irva. 5 . Lak mássalhangzój, 6. Mikulás báesi juivetelével van kapesolatlian, visszafelé. 9, ídőmutató, 10. Névelö vis\%szafelé.

## Földrajzi pótlórejtvény

Beküldték: a Richter Testuérelo Székelykeresztúr.
-ippa, -rsova, -imütz, -rkádia, -arsó, -azán, -ilah, -elmeczlánya, -ozsnyó.
A hiănyzó betiik sorrendbe rakva egy szép erdélyi város nevét adják.

Bekïldte Turdeán Klárika, Kolozsvár.


Itt van öt istálló. Helyezzetek beléjük hat lovat, úgy, hogy mindenikbe csak egy jusson.

A jövö számban közöljük a rejtvénysorsolás eredményét.

## Jatek.

## Hidas játék a fiûk számára.

Emnél a gyermekek két esoportra oszlabak. A nagyobb esoportnak van eqy vezetöje. Guze ós ozefogózkodnak ió erốsen. a másik csuport két vagy négy tagból áll. Ezek letérdelnek so ök a Szenti Ezsébet hidja. Ezutáu a rezér mondja:

## A.: Ki hidja ez a híd?

Erre a térdelök egvike, a lidas felel:
B.. Szent Erzsébet hídja!
A.: Atalmegyïnk rajta!
B.: Vámot veszïnk rajta!
A.: Nem bánom én, akár vesztek, akár nyerek, ezt.a néhány rongyos csikót átalviszem rajta!

Ekkor csapatával nekiindul a hídnak s a esikókat keresztül igyekszik vinni. Am a hidas mesterek azon vannak, hogy az átmenökböl minél több vámot vegyenek. Akit esak tudnak, elfognak, nem eresztik tovább. Ha a lánc elszakad, akik innen maradtak, a hidas mesterek mellé térdelnek sük is segitenek vámot szedni.
 zzedobkhoz kerilnek, s a yezeto egymail marad. Ekkor más vezetövel újra kezdödik a Játék.

## Belyeggyujtók részére

zzép karácsonyi ajándék a Philó sportbélyegalbum, a világ ôsszes sportbelyegeinek a fényképét tartalmazza. Az album ára csak 250 lej. Megrendelhetō szerkesztöségünkőn kereszlül, de a Minerva mưintézetnél is, Cluj, Str. Baron L. Pop No. 5.

Kérjük magyarorszagi elơfizetoinket, hogy elofizetési dfjaikat, a "Studium" kőnyviliad R. T-hoz, Budapest, Kecskeméti-u. 8, sz, az Øj Cimbora számlájára sziveskedjenek befizetnl Ój elofizetések ugyanott eszkōzölhetơk.

Elöfizetési árak: Egész évre 200, fél évre 100 lej. - Egyes szám ára 10 lej. Magyarországon 12 p., Jugoszláviában 150 divár, Csehszlovákiaban 60 ck ., Amerikában 300 lej-

## Főmunkatársak:

Teleky Dezsö, Colteģti.
Simon Sándor, Batill
Kormos Jenö, Chiend
Minden cikkért a szerzöje felelös.

